# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 48

i  
87 khách hàng  
Chương 48  
Edit: Thùy Linh  
✧✦✧  
Sau khi trở về từ Vân Nam thì vốn là Lộ Dĩ Nịnh phải quay về Mỹ.  
Nhưng kế hoạch của cô bị trì hoãn nên phải xin phép ban nhạc nghỉ hai ngày.  
Cô định trước khi đi thì đến chào cô Thẩm Liên một tiếng.  
Đầu tiên Lộ Dĩ Nịnh định gọi điện cho cô giáo, báo với cô là mình đến thăm nhưng đúng lúc biết được hôm nay cô Thẩm Liên không có ở nhà.  
Lộ Dĩ Nịnh: “Vậy cô xem ngày mai có rảnh không ạ, ngày mai em đến thăm cô cũng được.”  
Thẩm Liên ui cha: “Không được rồi, ngày mai cô phải đưa một nhóm học sinh đi biểu diễn ở thành phố khác, chắc là khi cô về thì em cũng về lại Mỹ mất rồi.”  
“Hay là cứ quyết định hôm nay đi, cô gửi em địa chỉ, em đến tìm cô nhé.”  
Lộ Dĩ Nịnh do dự: “Có làm phiền cô không ạ? Để em xem hôm khác…”  
Thẩm Liên liên tục cắt ngang lời cô, “Không phiền gì hết, hôm nay cô đến nhà em gái cô để ăn cơm, không phải chuyện quan trọng gì đâu.”  
Cô ấy nói đùa: “Với lại em gái cô thích mấy cô gái trẻ đẹp, có khi thấy em thì muốn bắt về làm con dâu ấy chứ.”  
Từ lời nói của Thẩm Liên, với cả ý cười trong lời nói của cô, Lộ Dĩ Nịnh nghĩ chắc chắn là cô giáo có mối quan hệ rất thân thiết với em gái.  
Lộ Dĩ Nịnh không từ chối nữa, cô nhìn đồng hồ, “Vậy được ạ, chắc khoảng chiều 2 giờ em sẽ đến.”  
Cô cố ý tránh thời gian ăn cơm trưa, chỉ định đến thăm cô giáo rồi đi ngay.  
Thẩm Liên ở bên kia trả lời: “Được thôi, khi nào em tới thì gọi cho cô nhé.”  
“Vâng ạ.”  
/  
Bên biệt thự Thiển Loan, nhà họ Trình.  
Thẩm Y cầm dĩa trái cây vừa mới cắt đi ra khỏi phòng bếp, sau đó ngồi xuống sô pha.  
Bà loáng thoáng nghe được Thẩm Liên nói chuyện điện thoại, thuận miệng hỏi một câu: “Ai gọi điện tới thế chị, không phải hôm nay chị không làm việc à?”  
Thẩm Liên cúp máy xong đặt điện thoại lên bàn trà, đáp: “Không phải công việc, là học sinh của chị. Lúc trước con bé học ở nước ngoài, mấy hôm nay về nước nên định đến thăm chị.”  
“Ngày mai chị phải đi tới thành phố khác nên bảo con bé đến đây luôn.”  
Thẩm Y ồ một tiếng: “Cũng được, con bé cũng có tâm quá nhỉ.”  
Thẩm Liên cười, tiếp lời bà: “Đúng vậy, con bé là một đứa rất hiểu chuyện.”  
Đôi mắt Thẩm Y toả sáng ngay tức khắc, bắt được từ ngữ mấu chốt: “Là con gái à, như thế nào, có xinh không?”  
Thẩm Liên vừa nghe thì nhanh chóng đoán được tâm tư của em gái mình.  
Cô giáo khẽ cười, “Em đang muốn mai mối cho Trình Tinh Lâm chứ gì?”  
Thẩm Y không hề phủ nhận, bà khẽ thở dài một hơi, “Em muốn mai mối cũng vô dụng, thằng nhãi kia hình như đang thích một người rồi.”  
Bà vừa nói vừa bỏ miếng dâu tây vào miệng, trên mặt là biểu cảm muốn rèn sắt thành thép.  
Lúc này đến lượt Thẩm Liên kinh ngạc, “Ồ?”  
Thẩm Y nhai hai ba lần rồi nuốt miếng dâu tây, bà cứ như đã tìm được người chị em để tâm sự bí mật của mình, nói nhỏ:  
“Em chỉ vô tình phát hiện thôi, lúc đi dọn phòng cho nó thì ví tiền của nó bị rớt xuống đất, em nhặt lên thì thấy trong ví có kẹp một tấm ảnh của một cô gái.”  
“Mặc váy đỏ, tóc dài, da trắng, có vẻ khá xinh đẹp.”  
Thẩm Liên nghe nói thì ucngx có hứng thú, “Vậy nó có đưa con bé đó về ra mắt chưa?”  
Ngay lập tức Thẩm Y lộ ra biểu cảm thất vọng, “Không có.”  
Thẩm Liên: “Cũng không nói với hai đứa là nó có bạn gái rồi ư?”  
Thẩm Y: “Không có, cho nên em mới đoán đây là người nó yêu thầm đấy.”  
Bà vẫn luôn cho rằng con trai mình không có hứng thú với người khác giới, trong đầu chỉ có máy tính.  
Thậm chí bà còn nghĩ, có khi nào nó muốn ở bên máy tính suốt cả đời này không.  
Không nghĩ rằng thế mà trong ví lại có tấm ảnh của một cô gái.  
Nếu không phải là thích thì mắc gì phải kẹp vào ví để ngắm nhìn mỗi ngày.  
Thẩm Liên nghĩ ngợi, sau đó phân tích: “Nhưng dựa theo tính cách của Trình Tinh Lâm thì hình như đây không phải là yêu thầm đâu, chắc là phải chủ động tỏ tình rồi.”  
Thẩm Y thấy chị gái mình nói cũng đúng, vì thế bà cũng có một suy đoán khác: “Thế có nghĩa là, không phải yêu thầm, mà là tỏ tình thất bại, cô gái kia từ chối nó sao?”  
Thẩm Liên gật đầu: “Chị nghĩ là vế sau.”  
Thẩm Y bừng tỉnh, “Ngẫm lại cũng đúng, thằng nhóc kia chưa từng yêu ai suốt mấy năm nay, cũng không có tiếp xúc gì với những người con gái khác, chắc là bị tổn thương.”  
Hai người phụ nữ mỗi người nói một câu, phân tích câu chuyện ra rõ ràng.  
Sự thật chứng minh, phụ nữ có khi chính là Sherlock Holmes, chỉ dựa vào một tấm ảnh là có thể tra ra được manh mối.  
—  
Khoảng hai giờ, Lộ Dĩ Nịnh theo địa chỉ mà Thẩm Liên gửi, kêu taxi đến biệt thự Thiển Loan.  
Cô gọi điện thoại cho Thẩm Liên, nói rằng mình đã đến rồi.  
Bảo vệ cửa nhận được tin nhắn nên cho phép cô vào.  
Lộ Dĩ Nịnh nói cảm ơn bảo vệ rồi cầm đồ đi vào.  
Cô được một dì giúp việc dẫn vào nhà họ Trình, thấy hai người phụ nữ ngồi ngay phòng khách, còn có nét giống nhau.  
Thẩm Liên đứng dậy trước, đi đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, giới thiệu với Thẩm Y: “Đây là học trò của chị, Lộ Dĩ Nịnh.”  
Lộ Dĩ Nịnh cũng đoán ra được người phụ nữ xinh đẹp này chính là em gái của cô giáo mình.  
Cô cúi người, chào hỏi Thẩm Liên và Thẩm Y: “Con chào cô giáo, chào cô ạ, hôm nay con làm phiền mọi người rồi.”  
Sau đó cô để đồ vật mình cầm trong tay đặt trên mặt đất, “Đây là quà con mang tặng mọi người, mong mọi người nhận ạ.”  
Thẩm Liên xua tay: “Tới là được rồi, còn mang theo quà làm gì, khách khí với cô giáo của con như vậy sao?”  
Lộ Dĩ Nịnh nghe vậy thì cười cười, “Hôm qua con mới đi chơi Vân Nam về, chơi được mấy ngày. Trên đường đi dạo thì thấy có mấy cửa hàng nhỏ bán quần áo, con nhắm được vài cái khăn lụa hợp với cô nên mua ạ.”  
“Mấy cái khăn lụa đó rất đẹp nên con mua thêm mấy cái, hôm nay cũng mang theo.”  
Cô nhìn về phía Thẩm Y mãi không nói chuyện, “Cô giáo với cô xinh đẹp giống nhau nên con nghĩ là cũng hợp với cô ạ.”  
Thẩm Y đang nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng, cử chỉ khéo lại, lại có khí chất.  
Vừa nhìn là thấy thoải mái.  
Chỉ là, sao bà càng nhìn thì càng thấy quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải.  
Nhưng vì trong khoảng thời gian ngắn nên bà không nhớ ra.  
Đến khi nghe thấy giọng nói của cô thì mới hoàn hồn.  
Lần đầu gặp mà đã được khen nên trong lòng bà cũng vui mừng hớn hở.  
Bà sờ gương mặt mình, nở một nụ cười tươi tắn, “Con bé dẻo mồm quá.”  
“Trùng hợp là cô cũng thiếu khăn lụa, lúc trước mua vài cái mà đã bị con chó nhà cô cắn hư mất rồi.”  
Bà chỉ một bên sô pha, “Đừng chỉ nói chuyện không nữa, lại đây nào, ngồi xuống đi.”  
Thẩm Y bảo giúp việc trong nhà đi rót trà đãi khách.  
Lộ Dĩ Nịnh vốn định ngồi ở một bên nhưng bị Thẩm Liên kéo đến giữa sô pha ngồi, sau đó Thẩm Y cũng ngồi bên cạnh cô.  
Thế là biến thành cô ngồi giữa, hai người phụ nữ ngồi hai bên.  
Thẩm Y vẫn còn đang nhìn cô gái trước mặt mình, quan sát vô cùng kĩ lưỡng.  
Đúng là càng nhìn càng thấy vừa mắt.  
Bà chủ động nói: “Mấy hôm trước con đi du lịch ở Vân Nam hả, trùng hợp quá, con trai cô cũng đi tới đó nữa.”  
“Nhưng mà thằng nhóc đó không có lương tâm, không biết mua quà về cho cô gì cả.”  
Ôi, tại sao lúc trước bà lại không sinh con gái chứ.  
Con gái tốt biết bao, là áo bông nhỏ tri kỉ của mẹ.  
Nói chuyện hăng say thì đột nhiên dưới sô pha có một con vật chạy ra.  
Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn, phát hiện ra đó là một con Alaska, nhỏ nhắn xinh xắn.  
Một bộ lông mềm mại, đen trắng xen kẽ và phần lông mềm cuộn tròn phía sau đuôi, lắc qua lắc lại.  
Đôi mắt nó màu nâu, màu quả hạnh nhân đang nhìn Lộ Dĩ Nịnh, thè lưỡi ra với cô, có vẻ rất ngoan.  
Thẩm Y nói: “Đây là con chó cắn hư khăn lụa của cô đấy.”  
Bà đưa tay sờ đầu con Alaska, “Lúc nãy vừa nói mày đó, bây giờ chạy ra để nhận tội hả?”  
Con Alaska không nhìn bà, nhưng lại quan quẩn dưới chân Lộ Dĩ Nịnh không ngừng.  
Còn lắc lắc cái đuôi với cô nữa, nó đang ra vẻ “chờ được xoa xoa”.  
Thẩm Y thấy con chó này khác như mọi ngày, thấy gái xinh là động dục hay sao thế này?  
Bà giả vờ tức giận, răn dạy: “Nguyên Bảo, không được như vậy.”  
Sau đó Thẩm Y nhìn Lộ Dĩ Nịnh: “Con đừng trách nhé, con chó này bình thường chỉ dính con trai của cô, không biết hôm nay nó lại làm sao.”  
Lộ Dĩ Nịnh cúi người xoa đầu con Alaska, để nó tự do leo lên chân mình, “Không sao ạ, con cũng thích chó.”  
“Với lại nhà bà ngoại con cũng có nuôi một con chó vàng, cũng tên là Nguyên Bảo.”  
Thẩm Y ồ một tiếng thật dài, giọng điệu bất ngờ: “Trùng hợp quá.”  
Đúng là trùng hợp.  
Không biết trong hôm nay bà đã nói từ “Trùng hợp” bao nhiêu lần rồi.  
Lúc này, ở bên cửa có tiếng bước chân, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng:  
“Nguyên Bảo, lại đây lấy dép cho cậu chủ nào.”  
Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn người, sau đó cô ngẩng đầu lên theo bản năng.  
Thấy được chàng trai mới tạm biệt ngày hôm qua xuất hiện ở trước mặt cô.  
Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng với quần dài, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tỉ lệ dáng người hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, cặp chân dài vô cùng thu hút.  
Cả người sạch sẽ, anh tuấn, đồng thời còn toát ra một phần trưởng thành nữa.  
Trình Tinh Lâm đi vào cửa, vừa kéo cà vạt trên cổ ra, vừa chờ chó cưng lấy dép cho mình, nhưng đột nhiên thấy kì lạ.  
Anh ngước mắt, híp mắt nhìn thấy ba người phụ nữ ngồi trên sô pha thì trợn mắt ngay tức thì.  
Kì lạ không phải là mẹ mình, không phải là dì mình.  
Mà là cô gái ngồi ở giữa kia…  
Là Lộ Dĩ Nịnh.  
Thế mới kì.  
Con Alaska vừa nghe thấy tiếng cậu chủ thì chạy ngay ra, chạy như bay đến tủ giày, động tác thuần thục ngậm lấy đôi dép lê màu xanh đen.  
Rồi đặt dưới chân anh, còn ngưỡng đầu, lắc lư cái đuôi chờ được khen.  
Nhưng cậu chủ của nó thì đứng ngây người ở cửa, không hề nhúc nhích.  
—  
Tác giả có lời muốn nói:  
Nhật kí của Trình Tinh Lâm  
Vợ từ trên trời rơi xuống.  
Sponsored Content  
close  
I would like to report  
a video issue related to:  
Visual  
Audio  
Offensive  
Irrelevant  
Repetitive  
Other  
Thank you for your feedback  
info  
Report video  
Skip  
Ads by  
We’re so glad to be back  
DESCOBERTA ARQUEOLÓGICA LIGADA AO GRANDE TEMPLO DE JERUSALÉM  
PREGUNTA – HABRÁ TEMPLO EN EL MILENIO?  
Only in Canada – Chocolate Poutine  
Asian Pork Tenderloin  
The Buffalo Massacre  
Coil Clears for Runs 3 & 4  
Apne Dushman Ko Barbad Karne Ki Dua  
The Secret History of House Martell – Chapter 5 – Rare Beauties and Spun Gold: A Textual “Code” Revealing Lewyn’s Paramour?  
Chia sẻ:  
Twitter  
Facebook  
Thích bài này:  
Thích  
Đang tải...  
Có liên quan  
Chanh chua. Chương 31  
23 Tháng Mười Một, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 36  
19 Tháng Mười Hai, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 32  
24 Tháng Mười Một, 2021  
Trong "Chanh chua"