# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 52

i  
97 khách hàng  
Chương 52  
Edit: Thùy Linh  
✧✦✧  
Ngày hôm sau khi Trình Tinh Lâm tỉnh lại thì anh vẫn còn nằm trên sô pha, nhưng trên người đã có thêm một cái chăn bông.  
Máy lạnh được mở khắp phòng khách, nhưng không có một bóng người.  
Trình Tinh Lâm ngồi ngay ngắn lại, thoáng nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn trà.  
Anh cầm lên, đập vào mắt chính là nét chữ ngay ngắn xinh xắn của cô gái:  
[Cậu tỉnh dậy thì gọi cho phục vụ phòng bảo họ đem bữa sáng lên, ăn xong rồi thì cậu về nước đi.]  
Nửa câu đầu ra vẻ quan tâm làm anh vui mừng, nửa câu còn lại thì khiến anh mím môi lại ngay tức khắc.  
Trình Tinh Lâm cụp mắt, gấp tờ giấy lại.  
\*  
Đã đến buổi tối.  
Lộ Dĩ Nịnh cùng người khác về khách sạn.  
Người đi cùng cô tên là Lucas, là tay violon trong ban nhạc.  
Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, đôi mắt sâu lắng, là một người ocn lai vô cùng đẹp trai.  
Phòng anh ta đối diện ngay phòng của Lộ Dĩ Nịnh.  
Sau khi đến cửa phòng mình, Lộ Dĩ Nịnh vẫy tay chào tạm biệt với anh ấy.  
Lucas gọi cô lại.  
Anh ấy dùng tiếng Anh để hỏi: “Ning, cô định về nước phát triển sao?”  
Lộ Dĩ Nịnh không cảm thấy kinh ngạc về câu hỏi của anh ấy, chỉ hờ hững nói: “Sao tin tức được truyền nhanh như vậy nhỉ?”  
Lucas: “Why? Cô ở nước mỹ không được sao? Sao đột nhiên lại phải trở về?”  
Lộ Dĩ Nịnh: “Không phải là đột nhiên, trước sau gì tôi cũng phải về nước thôi.”  
Bởi vì gia đình cô ở Trung Quốc.  
Cho dù về sau có cô tịch trăm năm, cốt bạch hoàng tuyền thì cô cũng muốn mình được mai táng ở đất quê nhà.  
Chứ không phải là nơi đất khách quê người.  
Sở dĩ cô quyết định nhanh như vậy cũng là vì một phần Cố Minh.  
Mấy này trước Lộ Dĩ Nịnh mới biết được sức khoẻ của ba mình có vấn đề.  
Có một ngày Cố Dĩ Trăn gọi điện tới.  
Lúc ấy đã giữa trưa rồi, Lộ Dĩ Nịnh đang ngủ trưa, điện thoại chưa tắt âm.  
Cô nhìn vào số người gọi đến rồi nhấn nút nghe.  
Bên kia không có tiếng của Cố Dĩ Trăn, chỉ nghe được có người hỏi “Đây là người nhà của Cố Minh phải không?”  
Lộ Dĩ Nịnh tỉnh táo lại ngay lập tức, đoán được rằng ba đang ở bệnh viện.  
Nhưng lúc cô đang định lên tiếng thì điện thoại bị cúp ngang.  
Lộ Dĩ Nịnh gọi lại, sau vài lần tra hỏi thì Cố Dĩ Trăn mới chịu nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra.  
Thì ra lúc Cố Dĩ Trăn học năm 3 đại học thì Cố Minh bị tai nạn xe cộ nhỏ.  
Lúc cậu chạy tới bệnh viện thì bác sĩ và y tá đang đẩy ông nằm trên cáng vào phòng phẫu thuật.  
Cố Minh được cắm ống dưỡng khí, còn chút sức lực, ông nói một câu: “Đừng nói cho chị con biết, con bé sẽ sợ hãi.”  
Sau đó ông được đẩy vào phòng phẫu thuật.  
Cuộc phẫu thuật thành công nhưng vì tai nạn đó mà tai phải của Cố Minh không nghe rõ được nữa.  
Sau này phẫu thuật thêm một lần nữa, mới đầu vốn tưởng sẽ bình phục, nhưng vì Cố Minh làm việc quá sức nên bị tái phát, không nghe rõ được nữa, tai phải hoàn toàn không nghe thấy được gì.  
Cố Minh bắt đầu phải mang máy trợ thính.  
Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không biết chuyện này, hơn nữa mấy ngày cô về nước Cố Minh không hề mang máy trợ thính, mà chỉ dùng tai trái để nghe bọn họ nói chuyện.  
Nhưng dạo gần đây tai trái của Cố Minh cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, thính lực đang dần giảm xuống.  
Bác sĩ bảo phải tiến hành phẫu thuật tai trái cho ông.  
Cố Dĩ Trăn không biết tại sao điện thoại của mình lại bị nhấn lọn vào nút gọi trong danh bạ, hơn nữa còn bắt máy.  
Mà dạo gần đây trò chuyện với cậu là Lộ Dĩ Nịnh.  
Cho nên chuyện của Cố mInh không giấu được nữa.  
Lộ Dĩ Nịnh nghe xong thì cảm thấy đau xót.  
Cô có một loại cảm giác bất lực.  
Cô cũng đang nghĩ, liệu mình có đang làm sai hay khong.  
Mới đầu cảm thấy sống một mình rất tốt, vì không làm phiền bất cứ người nào.  
Nhưng sau khi chuyện của Cố Minh xảy ra, cô phát hiện mình quá ích kỉ, cô thừa nhận là mình xa nhà lâu quá rồi.  
Vốn cô là con gái vậy mà không chăm sóc cho ba mình, thậm chí còn không biết ba mình bị bệnh, thật sự quá tệ.  
Mẹ qua đời rồi, ba không còn bạn đời, ông không tái hôn nên chỉ còn một con trai, một con gái.  
Thế mà con gái lại ở Mỹ suốt 5 năm.  
Cô cảm thấy ba mình thật cô đơn.  
…  
Nhưng Lucas không biết lí do vì Cố Minh, bởi vì anh ấy đang nghi ngờ nguyên nhân khác.  
“Có phải vì cô có bạn trai rồi không, là người lần trước đến ban nhạc tìm cô à?”  
Lần trước?  
Người đến ban nhạc tìm cô?  
Lộ Dĩ Nịnh đoán chắc anh ấy đang nói Cố Dĩ Trăn.  
Lúc trước cậu có đến ban nhạc tìm cô vài lần, những người khác đều thấy được.  
Nhưng suy đoán này của Lucas có chút vớ vẩn.  
Lộ Dĩ Nịnh không khỏi bật cười, bất lực, giải thích: “Không phải đâu, đó là em trai tôi.”  
Nhưng cảnh tượng này trở nên khác lạ trong mắt người khác.  
Cửa thang máy vừa mở ra, Trình Tinh Lâm thấy được một nam một nữ đứng trước cửa phòng.  
Khoảng cách quá xa nên anh không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy trước mặt Lộ Dĩ Nịnh là một người đàn ông cao lớn.  
Không biết anh ta nói gì mà cô mỉm cười.  
Với lại nụ cười ấy không gống như nụ cười lễ phép như thường ngày của cô.  
Cô cười rất chân thật.  
Bởi vì lúc cô cười rộ lên, đôi mắt và môi đều cong lên, cả khuôn mặt sẽ trở nên ấm áp dịu dàng.  
Lucas nghe cô giải thích xong thì vẫn không chịu buông tha, “Vậy tại sao cô không thể chấp nhận tôi?”  
Lộ Dĩ Nịnh khôi phục lại gương mặt nhàn nhạt, giọng nói nghiêm túc: “Lucas, chúng ta không hợp.”  
Cô luôn là người có lí trí, ở phương diện tình cảm thì càng sâu sắc.  
“Với lại, anh đối với tôi không phải là thích, chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi.”  
Bởi vì lúc anh ấy nhìn cô, trong mắt chỉ có chân thành chứ không có điều gì khác.  
Mà cô đã gặp qua đôi mắt khác, đôi mắt tràn ngập ánh sao.  
Hai người đứng ở cửa trong chốc lát rồi Lucas mới tạm biệt cô, về phòng của mình.  
Cô từ chối cũng làm anh ấy hiểu rõ, hai người có lẽ thích hợp làm bạn hơn.  
–  
Lộ Dĩ Nịnh xoay người, dùng thẻ phòng mở cửa ra, đột nhiên nhận thấy có ánh mắt nóng cháy nhìn trên người mình, cô nghiêng đầu lại.  
Không biết tại sao Trình Tinh Lâm lại đứng trước cửa thang máy, gương mặt mờ nhạt không rõ.  
Sau khi ánh mắt hai người đối diện nhau, anh đi về phái cô, dừng lại trước mặt cô.  
Đột nhiên bầu không khi strowr nên căng thẳng.  
Lộ Dĩ Nịnh hỏi theo bản năng: “Sao cậu… còn ở đây?”  
Cạu ấy chưa về nước sao?  
Trình Tinh Lâm lạnh lùng mở miệng: “Đuổi tôi đi sao?”  
Lộ Dĩ Nịnh hơi giật mình, không rõ tại sao đột nhiên anh lại phản ứng như vậy.  
Trình Tinh Lâm thấy cô không nói lời nào, ép hỏi: “Cậu với người lúc nãy có quan hệ gì?”  
Giọng nói anh chất vấn, Lộ Dĩ Nịnh nhẹ nhíu mày, trả lời thành thật: “Bạn bè.”  
“Bạn bè gì?”  
“Chính là bạn bè mà thôi.”  
Anh lặp lại: “Bạn bè gì?”  
Lộ Dĩ Nịnh chỉ cảm thấy bây giờ anh nói rất khó chịu.  
“Trình Tinh Lâm, bạn của mình không cần phải kể nhiều với cạu.”  
Bạn của mình.  
Của mình.  
Trình Tinh Lâm đấy cửa phòng ra, sau đó đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô từng bước lùi vào phòng.  
Ánh mắt anh ác liệt, gằn từng chữ: “Bạn của cậu?”  
“Tôi cũng coi như là bạn của cậu, vậy cậu cười với tôi một cái đi.”  
Lộ Dĩ Nịnh chớp mắt, “Cậu nói gì?”  
Đây là yêu cầu gì đây?  
Trình Tinh Lâm: “Tôi muốn cậu cười với tôi một cái, giống như lúc nãy cậu cười với anh ta vậy.”  
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi ngay, “Không muốn.”  
Anh coi cô là người bán rẻ nụ cười sao?  
Nhưng thái độ từ chối của cô lại làm anh khó thở.  
“Là không muốn cười, hay là không cười nổi với tôi?”  
Đôi mắt anh trở nên càng đen trầm, đáy mắt lạnh lẽo, “Cậu vừa mới, cười với người kia.”  
Lộ Dĩ Nịnh chưa hoàn toàn hiểu ý anh thì đã bị anh ôm chặt eo, sau đó đẩy về sô pha ở phía sau.  
Lưng cô phát đau, Lộ Dĩ Nịnh nhíu mày, “Trình Tinh Lâm, cậu điên cái gì thế hả?”  
Hơi thở của chsfng trai trở nên nguy hiểm, đôi mắt đen láy, thâm thuý nhìn cô, lặp lại câu nói kia: “Cậu vừa mới, cười với người kia.”  
“Tại sao cậu lại cười với anh ta?”  
Ghen ghét làm anh mất đi lý trí, anh đặt cô trên sô pha, kéo tay cô lên đỉnh đầu, cả người đè xuống, trực tiếp dùng môi mình ngăn chặn lại đôi môi tái nhợt của cô.  
Lộ Dĩ Nịnh hoàn toàn không ngờ anh đột nhiên hôn cô, cô giãy dụa, nói không rõ:””Ưm, Trình Tinh Lâm…”  
Anh hôn cô loạn xạ, không khống chế được cơn tức giận trong lòng.  
Thậm chí còn gặm cắn môi cô, sau đó nhân lúc cô mở miệng mà xâm nhập vào, hơi thở nam tính tràn vào khoang miệng cô trong nháy mắt.  
Nụ hôn này không hề dịu dàng chút nào, mà là ham muốn chinh phục thô sơ.  
Trong phòng còn chưa bật đèn lên, ánh đèn bên ngoài xuyên vào cửa sổ sát đất chiếu vào.  
Ánh sáng mỏng manh, Lộ Dĩ Nịnh chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi mắt nóng cháy của anh.  
Cô cảm giác được anh đang giận, nhưng không biết lí do tại sao.  
Lúc nãy anh dã nói chuyện quái lạ rồi, vậy mà còn phát hoả lên cô.  
Anh của đêm nay xa lạ đến mức cô không còn nhận ra được.  
Lộ Dĩ Nịnh chưa bao giờ bị ai đối xử thô bạo như vậy, trên môi vừa đau vừa ê, nhưng người nào đó vẫn còn đang tiếp tục.  
Cô cảm thấy trong đầu cô thiếu thốn oxy, nhưng thể lực giữa đàn ông và phụ nữ hoàn toàn chênh lệch làm cô không thể phản kháng.  
Hơn nữa vì trong lòng còn tổn thương nên cô không nhịn được mà rơi nước mắt.  
Bên tai có tiếng nức nở vụ vặt của cô gái.  
Cô khóc.  
Sự thật này khiến lý trí của Trình Tinh Lâm trở về.  
Cuối cùng anh cũng buông đôi môi của cô ra, buông lỏng đôi tay giam cầm tay cô, cách người ra không đè cô nữa, hai tay chống bên sườn sô pha.  
Gương mặt anh tuấn, đôi mắt ửng đỏ.  
Giọng nói anh khàn khàn khô khốc, hỗn loạn cầu xin: “A Nịnh, cậu đừng cười với ai khác.”  
“Tôi sẽ không chịu nổi.”  
Cô có thể từ chối anh.  
Thì anh vẫn có thể đợi cô.  
Nhưng anh không thể chấp nhận được rằng một ngày nào đó, cô gái mình thích ôm ấp thân mật với người khác.  
Không thể chấp nhận việc cô ở bên người đàn ông khác.  
Như vậy thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.  
Một giọt nước chảy ra từ khoé mắt anh, rơi thẳng xuống, đáp trên má trái của Lộ Dĩ Nịnh, sau đó trượt xuống tai cô.  
Xúc cảm lạnh lẽo làm cô nhận ra đây là cái gì.  
Là nước mắt của anh.  
–  
Tác giả có lời muốn nói:  
Nhật kí của Trình Tinh Lâm  
Đàn ông thích thì khóc, không phải tội gì.  
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  
The Buffalo Massacre  
Coil Clears for Runs 3 & 4  
We’re so glad to be back  
DESCOBERTA ARQUEOLÓGICA LIGADA AO GRANDE TEMPLO DE JERUSALÉM  
Apne Dushman Ko Barbad Karne Ki Dua  
Small scale biogas production in Zomba, Malawi – Summary  
Only in Canada – Chocolate Poutine  
Similar Work – Zzzap!  
Sindromul rezistenţei la insulină  
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 20  
19 Tháng Mười, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 9  
30 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"