# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 51

i  
93 khách hàng  
Chương 51  
Edit: Thùy Linh  
✧✦✧  
Buổi sáng hôm sau Lộ Dĩ Nịnh về Tân Thành một chuyến, để thăm ông bà ngoại.  
Rồi đến trung tâm trẻ mồ côi, đem theo chút quà cho mấy đứa nhỏ ở đó.  
Trước khi về, viện trưởng giữ cô lại, tỏ vẻ rất cảm kích cô.  
Lộ Dĩ Nịnh xua tay, áy náy trong lòng, “Mấy năm nay con bận quá nên không đến thăm mấy em được.”  
Viện trưởng: “Nhưng năm nào con cũng nhờ người mang quà đến mà, tuy mấy đứa nhỏ không gặp con được nhưng vẫn rất vui vì biết chị Nịnh vẫn luôn nhớ đến chúng.”  
Lộ Dĩ Nịnh nghi hoặc: “Nhờ người?”  
Viện trưởng: “Đúng thế, chính là chàng trai từng đi cùng con đến đây đấy, đẹp trai mà còn tốt bụng. Quốc khánh năm nào cũng đều đến thăm bọn nhỏ, với lại lần nào cũng mang theo quà, bảo là chị Nịnh tặng.”  
Đôi mắt Lộ Dĩ Nịnh chớp chớp, biểu cảm khẽ biến đổi.  
Cô chỉ đưa mỗi Trình Tinh Lâm đến trại trẻ mồ côi.  
Cho nên mấy năm trước người mang quà tặng bọn nhỏ dưới tên cô chính là anh.  
Bảo sao bọn nhỏ còn nhiệt tình với cô như trước, hoàn toàn không cảm thấy xa lạ.  
Viện trưởng là người từng trải, bà nhìn thấy rõ mọi chuyện, với lại mấy năm trước hai người không đến cùng nhau.  
Bà nghĩ chắc là đã có chuyện gì xảy ra.  
Chỉ để lại một câu cho cô:  
“Dĩ Nịnh, con đừng bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy.”  
Viện trưởng cảm thấy những người tốt bụng phải được có phúc.  
–  
Vào lúc ban đêm.  
Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên máy bay về lại New York, bên cạnh vẫn là trợ lí Cửu Cửu.  
Mấy ngày nay một mình Cửu Cửu đi chơi không ít nơi ở Thanh Thành, ăn rất nhiều thức ăn địa phương đến mức yêu cả nơi này luôn rồi.  
Cô bé ngồi bên cạnh Lộ Dĩ Nịnh, thuận miệng hỏi một câu: “Chị Nịnh, chị có nghĩ tới việc về nước phát triển không, em cảm thấy Thanh Thành rất được, với lại đây cũng là quê nhà của chị nữa.”  
Về nước phát triển.  
Cố Dĩ Trăn cũng đã từng hỏi cô như vậy.  
Chỉ là có đôi khi lại bị cô phủ nhận.  
Lộ Dĩ Nịnh không biết rốt cuộc chính cô đang trốn tránh điều gì.  
Là người kia, hay là vì chuyện khác.  
Cô cảm thấy mình như là một kẻ nhát gan.  
Không dám đối mặt, không dám đáp lại.  
Lời tỏ tình của chàng trai năm ấy mãi mãi vang vọng trong đầu cô:  
–“Tôi không có nhiều may mắn để gặp những người khác.”  
–“Bởi vì để được gặp cậu, đã tốn hết may mắn của tôi rồi.”  
–“Lộ Dĩ Nịnh, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi sắp theo đuổi cậu rồi.”  
…  
Hạ đi thu tới, trong nháy mắt đã đến tháng 10.  
Sau khi về Mỹ, Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn bận vì chuyện ban nhạc, nên phải cắt bớt thời gian trò chuyện video với Cố Minh và Cố Dĩ Trăn.  
Thời gian cứ trôi qua như thế.  
Cô lại về với quỹ đạo cuộc sống bình thường.  
Trình Tinh Lâm, cũng không xuất hiện lại trong cuộc sống của cô nữa.  
\*  
Nước Đức.  
Hôm nay.  
Lộ Dĩ Nịnh và ban nhạc vừa mới kết thúc một buổi biểu diễn, cô cõng đàn Cello đi ra khỏi sảnh lớn sân khấu.  
Một đám người vừa đi vừa tươi cười trò chuyện, mỗi người mang theo nhạc cụ của chính mình.  
Lộ Dĩ Nịnh đi ở phía sau cùng, cô ít nói như trước kia, nên không tham dự vào.  
Nhưng đột nhiên, cô bỗng nhớ tới lời Đan Ý nói với cô ở quán bar hôm đó.  
–“Thật ra mấy năm nay cậu ấy đều mua vé tham dự buổi biểu diễn của cậu hết, nhưng cậu ấy không dám vào sân khấu.”  
“Cậu ấy chỉ dám đến thành phố có cậu, sau đó đứng ở một nơi xa xa nhìn cậu đi cùng người khác, chỉ dám nhìn như thế.”  
–“Chanh nhỏ, hẳn là cậu nên quay đầu lại nhìn cậu ấy, bởi vì cậu ấy luôn ở phía sau chờ cậu.”  
Ma xui quỷ khiến Lộ Dĩ Nịnh dừng lại bước chân.  
Tay cô nắm chặt dây hộp đàn, bên trái ngực đập thình thịch, sau đó cô chậm rãi quay đầu lại.  
Một chàng trai đứng cách đó không xa, cao lớn đĩnh bạt, giống như một quý ông.  
Cô thấy được ngũ quan quen thuộc của anh.  
Đã bắt đầu mùa đông, anh mặc áo khoác dài màu đen, dáng người chỉnh tề.  
Gương mặt trắng nõn, anh tuấn đẹp trai, khí chất ngời ngời.  
Anh như không cùng thế giới với những người khác, độc chiếm một vùng đất riêng.  
Trình Tinh Lâm không hề nghĩ rằng cô sẽ quay đầu lại, đột nhiên anh không kịp phòng ngừa mà đối diện với tầm mắt của cô.  
Hai mắt đối diện nhau, đen láy như mực, thâm trầm nhiều cảm xúc.  
Thành viên trong ban nhạc chuẩn bị đi đến nhà hàng, thấy cô đang đứng im tại chỗ, kêu cô một tiếng: “Ning?”  
Lộ Dĩ Nịnh còn đang nhìn anh, nghe thấy người khác gọi mới hốt hoảng hoàn hồn lại.  
Sau đó cô quay đầu, đuổi kịp mọi người.  
Trình Tinh Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bóng dáng cô rời đi càng ngày càng xa, không hề quay đầu lại.  
/  
Ăn cơm xong, đã là 7 giờ tối, mọi người trong ban nhạc trực tiếp trở về khách sạn đã book phòng trước.  
Những người khác đều đã về phòng mình, Lộ Dĩ Nịnh vì gặp một cô bạn từng quen ở viện âm nhạc Julia nên dừng lại một lát ở dưới đại sảnh lầu một.  
Hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ, cô bạn ấy nói mình có việc nên đi trước.  
Lộ Dĩ Nịnh vẫy tay chào tạm biệt.  
Cô bạn xoay người rời đi, trước mặt cô lại trở nên trống trải, một hình bóng quen thuộc đứng phía trước.  
Là Trình Tinh Lâm.  
Lộ Dĩ Nịnh hơi giật mình.  
Cô cho rằng anh đã đi rồi, không ngờ lại được gặp anh ở đây.  
Anh cũng thấy cô nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích.  
Thế nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, một cách trực diện.  
Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy anh hiện tại rất khác so với lúc hồi chiều, có gì đó khác lạ.  
Hai bên mặt anh hơi phiếm hồng.  
Trong đầu cô có suy đoán, đến lại gần anh, quả nhiên trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt.  
“Cậu uống rượu sao?”  
Lộ Dĩ Nịnh vừa lấy điện thoại mình ra, “Cậu có chỗ ở không, mình tìm lái xe đưa cậu về.”  
Trình Tinh Lâm lắc đầu, “Không có.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “Vậy đã đặt phòng khách sạn chưa?”  
Trình Tinh Lâm lại lắc đầu, “Không đặt.”  
Lộ Dĩ Nịnh thấy anh có vẻ chưa say hẳn, thử hỏi: “Cậu có say không?”  
Lúc này Trình Tinh Lâm gật đầu: “Say.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “…”  
Sao cô thấy khả nghi thế này.  
Nhưng mùi rượu trên người anh vô cùng rõ ràng.  
Lộ Dĩ Nịnh nghĩ rồi vẫn buông điện thoại xuống.  
Cô vươn tay ra với anh, “Cậu đưa chứng minh nhân dân cho mình, mình giúp cậu đặt phòng ở đây.”  
Chàng trai duỗi tay về phía cô, “Ở trong túi.”  
“…” Vậy thì cậu lấy ra đi chứ.  
Anh vẫn duy trì tư thế bất động, ánh mắt bướng bỉnh.  
Như là phải đợi cô tự lấy.  
Lộ Dĩ Nịnh chịu thua, đến gần anh vài bước, vươn tay ra rồi dừng lại giữa không trung.  
“Túi bên nào?”  
Trình Tinh Lâm: “Không nhớ nữa, bên trái? Hay là bên phải nhỉ?”  
“…” Chẳng lẽ có túi giữa?  
Lúc này Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy anh say thật rồi.  
Chỉ là chàng trai này uống say mà còn không đáng tin được, như không say vậy.  
Cô đành vươn tay sờ soạng trong túi anh.  
Ở tư thế này, Trình Tinh Lâm thu tay tay về, đặt phía sau cô, ôm cô vào lòng.  
Lộ Dĩ Nịnh sờ thấy ví tiền anh trong túi trái, đang định lấy ra thì đột nhiên bị anh ôm.  
Chàng trai cọ trên đỉnh đầu cô, tiếng nói trầm thấp mơ màng, lại có vẻ như đang làm nũng, “A Nịnh, khó chịu.”  
Trái tim Lộ Dĩ Nịnh run lên.  
Cô hoảng lạn dùng một tay đẩy anh ra, Trình Tinh Lâm buông lỏng cô ra ngay.  
Khi cô nghĩ sao lần này lại đơn giản thế nhỉ thì Trình Tinh Lâm ngã vào người cô.  
Lộ Dĩ Nịnh bất đắc dĩ đỡ anh, một tay vòng ra sau lưng, đỡ bên hông anh.  
Cả người to lớn của chàng trai đều dựa lên cô.  
Một tay khác của Lộ Dĩ Nịnh lần vào trong túi bên trái áo khoác của anh, lấy ví tiền ra.  
Sau đó đỡ anh đến trước quầy lễ tân, lấy chứng minh từ trong ví anh ra, đưa cho nhân viên.  
Cô dùng tiếng Đức nói: “Cảm phiền cho tôi thuê phòng một người.”  
Nhân viên trước quầy, “Xin lỗi quý khách, khách sạn đã hết phòng rồi ạ.”  
Lộ Dĩ Nịnh kinh ngạc: “Hết phòng rồi?”  
Khách sạn lớn thế này mà sao hết phòng nhanh thế.  
Nhân viên sợ cô không tin nên bổ sung: “Lúc chiều có một đoàn khách du lịch đến nên đã nhanh chóng hết phòng rồi ạ, thật sự xin lỗi quý khách.”  
Lộ Dĩ Nịnh không nghi ngờ gì với lí do này.  
Cô nhìn thoáng qua chàng trai mà mình đnag đỡ.  
Trong miệng Trình Tinh Lâm vẫn còn đang lẩm bẩm: “Khó chịu, thật là khó chịu.”  
Lộ Dĩ Nịnh thấy không còn cách gì nữa, đành phải cất ví tiền của anh đi, đỡ anh vào thang máy.  
…  
Tới phòng của cô, Lộ Dĩ Nịnh lấy thẻ phòng ra.  
Một tiếng tích vang lên, cửa phòng được mở ra.  
Cô đỡ anh nằm xuống sô pha, sau đó bật máy sưởi trong phòng lên.  
Sau khi Trình Tinh Lâm nằm xuống thì rất ngoan, nhắm hai mắt lại.  
Vẫn còn duy trì tư thế kia.  
Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua, thấy anh nhăn mày thì nhớ ra vừa lúc cô có mang theo nước mật ong lúc đi biểu diễn, thế nên cô vào phòng bếp rót một ly.  
Cô cầm ly nước đến bên sô pha, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai của anh.  
Gọi tên anh: “Trình Tinh Lâm.”  
Chàng trai thấp giọng đáp ừ, không mở mắt ra.  
Lộ Dĩ Nịnh: “Cậu uống chút nước mật ong đi, sẽ không khó chịu như thế nữa.”  
“Không uống.”  
Hai chữ vô cùng quyết đoán.  
Cô nhẫn nại, nói: “Cậu không uống thì sẽ đau đầu đấy.”  
Trình Tinh Lâm mở mắt hờ, nhìn cô.  
“Vậy thì để nó đau đi.”  
“Đau đầu, thì trái tim sẽ không còn đau nữa.”  
Lộ Dĩ Nịnh đang cúi đầu, không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô.  
“Rõ ràng là lúc chiều cậu thấy tôi, vậy tại sao không để ý đến tôi…”  
“Tôi đứng đó lâu lắm, trời lại lạnh, bụng còn đói nữa…”  
Lời anh nói như là đang “Lên án” cô vậy.  
“Sau khi cậu đi cùng bọn họ thì tôi đến quán bar uống rượu, vì uống rượu xong tôi mới dám đến tìm cậu…”  
“Tôi muốn gặp cậu, rất rất muốn.”  
Anh nói liên tiếp, từng lời nói trong lòng tuôn trào.  
Lộ Dĩ Nịnh lẳng lặng nghe anh nói xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt anh đã nhắm lại, hơi thở đều đều.  
Anh… ngủ rồi sao?  
Cô cố gắng không bật cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh mà không khỏi muốn đưa tay ra.  
Động tác nhẹ nhàng, khi còn cách gương mặt đó 1cm thì cô dừng lại.  
Lộ Dĩ Nịnh nói nhỏ:  
“Đồ ngốc.”  
…  
Một giờ trước.  
Trình Tinh Lâm đi vào khách sạn này.  
Anh đi đến trước quầy lễ tân, dùng tiếng Đức nói lưu loát: “Chào cô, lát nữa cô có thể giúp tôi một việc được không?”  
“Tôi và bạn gái cãi nhau, nếu lát nữa cô ấy lấy chứng minh nhân dân của tôi ra để thuê phòng thì mọi người nói là đã hết phòng rồi giùm tôi nhé.”  
—  
Tác giả có lời muốn nói:  
Nhật kí của Trình Tinh Lâm  
Đoán xem tôi có say không?  
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  
Only in Canada – Chocolate Poutine  
Small scale biogas production in Zomba, Malawi – Summary  
DESCOBERTA ARQUEOLÓGICA LIGADA AO GRANDE TEMPLO DE JERUSALÉM  
PREGUNTA – HABRÁ TEMPLO EN EL MILENIO?  
Apne Dushman Ko Barbad Karne Ki Dua  
The Buffalo Massacre  
Asian Pork Tenderloin  
Coil Clears for Runs 3 & 4  
Chia sẻ:  
Twitter  
Facebook  
Thích bài này:  
Thích  
Đang tải...  
Có liên quan  
Chanh chua. Chương 13  
6 Tháng Mười, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 2  
6 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 14  
9 Tháng Mười, 2021  
Trong "Chanh chua"