# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 58

i  
80 khách hàng  
Chương 58  
Trans: Diêu Nhiên  
✧✦✧  
Trình Tình Lâm nắm tay cô bước từ rạp phim ra, Lộ Dĩ Nịnh tựa sát vào bên người anh, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của anh truyền tới.  
Cô nhận ra, yêu đương thực sự là một chuyện rất kỳ diệu.  
Anh có thể không cần nói gì cả, chỉ cần ở cạnh cô như vậy thôi là cô đã có cảm giác an toàn rồi.  
Rạp chiếu phim ban nãy họ xem phim ở gần căn hộ của Lộ Dĩ Nịnh nên tiếp đó hai người đi bộ về nhà.  
Cứ đi như thế bất giác đã về tới dưới lầu của căn hộ.  
Mấy ngày nay Trình Tình Lâm vẫn luôn ở lại khách sạn, bình thường đều là anh tiễn cô về nhà xong thì tự mình đi về.  
Lộ Dĩ Nịnh đang định nói lời tạm biệt với anh lại nhận ra bên ngoài đột nhiên có tuyết rơi.  
Đôi mắt của cô lập tức sáng lên, cô khẽ kéo vạt áo của chàng trai bên cạnh, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ: “Trình Tinh Lâm, tuyết rơi rồi kìa.”  
Lộ Dĩ Nịnh thoáng ngẩng đầu lên nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, trong đôi mắt nai trong veo mang theo vẻ mê đắm rõ mồn một.  
Cô rất thích ngắm tuyết, thích ngắm hình dáng của tuyết từ trên trời rơi xuống.  
Bông tuyết liên tiếp rơi xuống bay lả tả, đẹp đến nghẹt thở.  
Trước kia toàn là cô ngắm tuyết một mình, năm nay bên cạnh cô có nhiều thêm anh nữa.  
Ý cười trên mặt của Lộ Dĩ Nịnh càng đậm hơn một chút, đồng điếu ở hai bên miệng cũng hiện ra rõ ràng.  
Trình Tinh Lâm ở bên cạnh trả lời cô một tiếng, không nhìn theo ánh mắt của cô mà chỉ nhìn chăm chú vào sườn mặt trắng nõn của cô.  
Em ngắm tuyết, anh ngắm em.  
\*  
Sau đó, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, Lộ Dĩ Nịnh liền bảo Trình Tinh Lâm vào nhà cô ngồi trước một lát.  
Đợi lát nữa tuyết không còn lớn như thế này nữa thì lại quay về.  
Đến hơn mười một giờ đêm thì tuyết đã ngừng nhưng lại bắt đầu mưa to hơn nữa, kèm theo đó là cuồng phong gào thét.  
Lộ Dĩ Nịnh kéo rèm cửa sổ ra nhìn cơn mưa to như thác đổ bên ngoài cửa sổ, rất nhanh đã đóng rèm lại.  
Cô khẽ nhíu mày lại, chẳng mấy chốc trong lòng liền đưa ra một quyết định, cô nhìn về phía người con trai đang ngồi trên ghế sô pha kia.  
“Tối nay anh, có muốn…”  
Trình Tinh Lâm đã đoán được điều cô muốn nói là gì.  
Anh đôt nhiên nổi lên suy nghĩ trêu chọc cô: “Anh không muốn nằm đất nữa đâu.”  
Lộ Dĩ Nịnh rất nhanh đã phản ứng lại hàm ý trong câu nói này của anh là gì.  
Cô có hơi lắp bắp: “Em, em chỉ có một cái giường.”  
“Chen chúc một chút là được thôi.”  
“Em cũng chỉ có một cái gối.”  
“Anh không giành của em đâu.”  
Trình Tinh Lâm nhìn ra được sự lưỡng lự trên mặt cô, biết rằng cô thực sự tin là thật.  
Anh quyết định xem đủ liền thôi: “Không trêu em nữa, đợi hết mưa anh sẽ quay…”  
“Được thôi.”  
Trái tim Trình Tinh Lâm thoáng run lên.  
Anh nhìn cô gái đang đứng trước cửa sổ rồi vẫy vẫy tay với cô.  
Lộ Dĩ Nịnh nghe lời mà bước tới.  
Vừa đứng ngay trước mặt anh thì cơ thể đã bị người ta kéo xuống, sau đó liền ngồi lên đùi của chàng trai.  
Một tay Trình Tinh Lâm vòng qua thắt lưng của cô, tay còn lại không nhịn được mà nhéo nhẹ gò má cô, trêu chọc nói: “Bạn gái ơi, sao em lại ngoan thế này cơ chứ.”  
Anh lại gần cô thêm một chút: “Không sợ bạn trai của em là con sói xám lớn hay sao?”  
Là kiểu sói sẽ đem em ăn đến sạch sẽ ấy.  
Lộ Dĩ Nịnh dùng đôi mắt trong suốt sáng rõ lại không rành thế sự mà nhìn anh và nói: “Em tin tưởng anh.”  
Trình Tinh Lâm: “ …”  
Đến cả anh còn không tin tưởng nổi bản thân mình nữa ấy.  
\*  
Sau đó, Trình Tinh Lâm vẫn lựa chọn ở lại.  
Anh mặc bộ quần áo Cố Dĩ Trăn đã mặc lần trước, lúc tắm rửa xong và bước ra khỏi nhà tắm thì Lộ Dĩ Nịnh đang trải giường.  
Trên giường chỉ đặt một cái gối đầu nhưng lại có hai cái chăn.  
Trình Tinh Lâm lau tóc, bước đến mép giường rồi gọi cô một tiếng: “A Nịnh.”  
Lộ Dĩ Nịnh ‘ừ’ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn anh.  
Trình Tinh Lâm chỉ chỉ hai cái chăn: “Anh nhớ em rất sợ lạnh?”  
Lộ Dĩ Nịnh gật đầu.  
Anh dẫn dắt từng bước: “Thế em có cảm thấy rằng, hai chiếc chăn chồng lên nhau sẽ tương đối ấm hay không?”  
Lộ Dĩ Nịnh nhìn nhìn hai chiếc chăn tách rời nhau, nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói.  
Trình Tinh Lâm kiên nhẫn chờ đợi.  
Sau đó nhìn thấy cô di chuyển cơ thể sang một bên, kéo một chiếc chăn bông ra và chồng lên trên một chiếc chăn bông khác.  
Anh không để lộ dấu vết mà mỉm cười.  
\*  
Lộ Dĩ Nịnh ngủ ở bên trái của chiếc giường, Trình Tinh Lâm thì ngủ bên phải.  
Mới đầu cả hai đều nằm theo tư thế chính diện với một chút khoảng cách ở giữa.  
Hai tay Trình Tinh Lâm chắp ra sau đầu, còn Lộ Dĩ Nịnh thì chuẩn mực đặt hai tay lên bụng mình, tư thế ngủ vô cùng quy củ.  
Tĩnh lặng nhưng chưa chợp mắt.  
Một lát sau, Lộ Dĩ Nịnh khẽ cử động, xoay người từ bên trái lại sau đó lại quay sang bên phải.  
Trình Tinh Lâm nhận ra điều gì đó cũng khẽ động đậy thân thể.  
Hai người cùng nghiêng mình, bày ra tự thế mặt đối mặt.  
Nương theo ánh đèn yếu ớt bên ngoài cửa sổ, Trình Tinh Lâm nhìn thấy ánh mắt vẫn còn tỉnh táo.  
Anh mấp máy môi, giọng nói trầm thấp dụ dỗ cô: “Muốn ôm không?”  
Lộ Dĩ Nịnh ma xui quỷ khiến sao đó mà tiến lại gần, sau đó chậm rãi áp gò má của mình vào lồng ngực của anh.  
Vả lại cô còn cảm nhận được tiếng tim anh đập nữa.  
Cô kinh ngạc cảm thán: “Trình Tinh Lâm, tim anh đập nhanh thật đó.”  
“Tại em đó, cô ngốc.”  
Trong giọng nói của Trình Tinh Lâm có vài phần bất đắc dĩ.  
Anh đưa tay đặt lên đầu cô, cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô rồi nhẹ giọng hỏi: “Có phải khó ngủ hay không?”  
Lộ Dĩ Nịnh ‘ừ’ một tiếng.  
“Tình huống này kéo dài bao lâu rồi?”  
“Nhiều năm rồi.”  
Cô không nói ra con số cụ thể, nhưng Trình Tinh Lâm cũng đoán được, có lẽ là từ sau khi mẹ cô mất thì đã bị mất ngủ rồi.  
Anh tiếp tục hỏi: “Lúc khó ngủ thì thường suy nghĩ những gì?”  
“Nhớ mẹ, Tinh Nhạc, ba, A Trăn, ông bà ngoại, với cả nhóm anh Tinh Chu nữa…”  
Trình Tinh Lâm lại nghe thấy cái tên nhạy cảm kia, anh khẽ cau mày: “Chỉ chưa từng nhớ anh thôi sao?”  
Trong vòng tay truyền tới tiếng lẩm bẩm rất khẽ của cô: “Có chứ, gần đây hay nhớ đến, đều là nhớ anh cả.”  
Lộ Dĩ Nịnh cũng không ngượng ngùng, ăn ngay nói thật.  
Trình Tinh Lâm rất hài lòng với câu trả lời này của cô, anh không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má cô.  
“Sau này nhớ anh thì cứ tìm anh, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được cả, anh sẽ liên hệ lại với em sớm nhất có thể.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “Em sợ làm phiền anh …”  
“A Nịnh, em là bạn gái anh, làm phiền anh thế nào cũng được hết.”  
Trình Tinh Lâm gác cằm lên đầu cô: “Ngược lại anh còn hy vọng, em có thể ỷ lại anh nhiều hơn một chút.”  
“Bằng không người làm bạn trai như anh đây rất không có cảm giác chân thực.”  
Lúc cô xảy ra chuyện gì vẫn luôn muốn tự giải quyết một mình, chẳng tìm anh gì cả.  
Anh không có cảm giác ‘được’ cần đến.  
Điều này khiến anh rất thất vọng.  
Lộ Dĩ Nịnh giải thích rằng: “Em đã quen với việc ở một mình từ rất lâu rồi, cho nên…”  
Anh tiếp lời cô: “Cho nên, sau này em phải thay đổi cái thói quen này một chút, phải quen với việc bên cạnh em còn có anh nữa.”  
Trái tim của Lộ Dĩ Nịnh bị những lời anh nói khuấy động, cô níu lấy phần vải trước ngực anh và ngẩng đầu lên nhìn anh.  
Trong đôi mắt còn mang theo vài phần thăm dò lẫn không xác định: “Thế sau này anh, sẽ luôn ở bên em chứ?”  
Anh nhìn vào mắt cô, đối diện với tầm mắt của cô, không chút do dự dành cho cô câu trả lời khẳng định: “Anh sẽ.”  
“Trình Tinh Lâm sẽ luôn ở bên Lộ Dĩ Nịnh.”  
Anh đang hứa hẹn với cô.  
Hai tay Lộ Dĩ Nịnh choàng lên cổ anh, đầu tựa lên bả vai anh, gọi tên anh: “Trình Tinh Lâm.”  
“Hửm.”  
“Trình Tinh Lâm.”  
“Ừ, anh đây.”  
“Trình Tinh Lâm.”  
“Anh đây, anh vẫn luôn ở đây.”  
Cho dù cô có gọi anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẽ trả lời cô.  
Lộ Dĩ Nịnh đang ở trong vòng tay anh giờ phút này, trái tim vẫn luôn bất an trong vô số đêm tối vậy mà lại chậm rãi bình ổn trở lại.  
Cô chủ động mở lời: “Ban nãy không phải anh hỏi em lúc khó ngủ thường nhớ gì sao?”  
“Ừ.”  
Lộ Dĩ Nịnh mấp máy môi: “Ban nãy em đã từng nhắc tới tên của một cô gái, cậu ấy tên là Tinh Nhạc, Đường Tinh Nhạc.”  
Sau khi cô nói xong lại ngừng một lát.  
Trình Tinh Lâm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, trấn an cô.  
Anh có thể cảm nhận được cô gái trong vòng tay lúc này rõ ràng có cảm xúc khác hẳn với ban nãy.  
Là sự yếu đuối.  
Anh cũng có thể đoán được đại khái những gì cô sắp nói tiếp theo.  
Lộ Dĩ Nịnh như chìm vào trong hồi ức, chậm rãi lên tiếng: “Cậu ấy là em gái anh Tinh Chu, cũng là người bạn rất thân của em.”  
“Chúng em đã lớn lên cùng nhau, cậu ấy là một cô gái có tính cách khác hẳn em. Cậu ấy hoạt bát, hiếu động, tinh quái lanh lợi, tràn ngập tinh thần phấn chấn, trên gương mặt mãi mãi vẫn treo nụ cười sáng lạn.”  
“Cậu ấy thích múa Balê, em thích đàn Cello, trừ một điểm bất đồng này ra thì những sở thích khác của chúng em đều giống nhau cả. Ước mơ của tụi em là một ngày nào đó được đứng trên sân khấu quốc tế.”  
“Giống như lời mà cậu ấy đã nói ——”  
“Thân khoác vinh quang, không ngừng theo đuổi ước mơ.”  
Nói đến đây, cô lại ngừng trong chốc lát, hồi sau mới nói tiếp: “Nhưng năm đó, khi cậu ấy mười tuổi đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương. Cậu ấy không thể tiếp tục khiêu vũ, không thể tiếp tục đứng trên sân khấu và cũng không thể thực hiện ước mơ của bản thân được nữa.”  
“ … Cậu ấy chỉ có thể tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện suốt ngày, ngày nào cũng chịu đựng sự đau đớn mà trị liệu mang đến cho cậu ấy. Nhưng từ trước đến giờ cậu ấy cũng chưa bao giờ oán trách rằng cuộc sống bất công, dù đêm nào cũng đau đến không ngủ nổi thì ngày hôm sau vẫn có thể cười đùa trò chuyện cùng với em.”  
“Cậu ấy thật sự, thật sự là một cô gái rất tốt.”  
Nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh rơi trên cổ anh, bên tai là tiếng khóc nhỏ vụn của cô.  
“Năm ấy khi em mười bốn tuổi, cậu ấy mất. Một tháng sau, mẹ em cũng qua đời vì tai nạn xe cộ.”  
“Sau đó em bị trầm cảm, ba đưa em đi Mỹ để tiếp nhận trị liệu tâm lý. Lúc đó em mất ngủ rất nghiêm trọng, khi không ngủ được luôn nhớ đến bọn họ.”  
“Em nhớ họ lắm, rất muốn đi tìm họ…”  
Trình Tinh Lâm không nói lời nào, chỉ dùng sức ôm cô chặt hơn một chút.  
Cảm xúc kiềm nén quá lâu giống như chạm đến lỗ hổng, lập tức nổ tung. Trong mỗi câu nói của Lộ Dĩ Nịnh đều mang theo sự nghẹn ngào.  
Cô vẫn nhớ rõ lúc đó trong lòng mình suy nghĩ những gì.  
“Lúc em cắt cổ tay, em muốn thử xem cảm giác bị dao cắt là cảm giác gì.”  
“Thực sự rất đau, em chỉ cắt một nhát đã đau như vậy rồi, thế Tinh Nhạc còn phải đau đớn bao nhiêu nữa chứ.”  
“Cậu ấy là một người đến cả kim tiêm cũng sợ, cuối cùng lại bị sự đau đớn giày vò đến chết, tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy.”  
“Tại sao, tại sao lại muốn em nhìn hết người này đến người khác bên cạnh mình lần lượt rời đi. Tinh Nhạc đi rồi, mẹ cũng đi luôn.”  
“Em cũng muốn đi cùng bọn họ, lúc đó em nhìn từng giọt từng giọt máu đỏ hồng chảy ra khỏi cơ thể mình thì em chỉ cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi.”  
“Lúc đó em thực sự không muốn sống nữa…”  
“Nhưng cuối cùng em được anh Tinh Chu cứu.”  
Trình Tinh Lâm gần như có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó.  
Mặc dù anh chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng chưa từng tự mình trải nghiệm nhưng loại cảm giác mất đi mà tìm lại được thì anh có thể cảm nhận được.  
“Anh nên cảm ơn cậu ấy.”  
Cảm ơn cậu ấy đã cứu em về.  
Lộ Dĩ Nịnh cọ xát cổ người đàn ông giống như một bé mèo con cầu xin an ủi.  
Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn: “Trình Tinh Lâm, em không phải là một người con gái tốt đẹp.”  
“Trước đây khi chưa gặp được anh, em đã nghĩ rằng cả đời này em cứ thế mà sống một mình thôi, không làm phiền tới bất cứ người nào cũng không làm liên lụy đến ai cả.”  
Tay Trình Tinh Lâm ôm cô rất chặt, anh vùi đầu vào bả vai cô: “Nếu em cảm thấy bản thân là phiền phức thì sau này làm phiền một mình anh là được rồi.”  
Anh bằng lòng bị em làm phiền.  
\*  
Trước đây, anh tìm đến Đường Tinh Chu để tìm hiểu những chuyện liên quan đến cô, cậu ấy cũng từng nhắc đến em gái mình nhưng không nói tỉ mỉ.  
Chỉ để lại hai câu ——  
“Chuyện của Tinh Nhạc vẫn luôn là khúc mắc của em ấy, cũng là một trong số những lý do mà em ấy bị mắc bệnh trầm cảm, em ấy không chịu  
chạm đến  
.”  
“Nếu một ngày nào đó, em ấy chủ động nói với cậu về chuyện liên quan đến Tinh Nhạc, điều đó cho thấy cậu đã hoàn toàn bước vào thế giới của em ấy rồi.”  
\*  
Tác giả có lời  
muốn  
nói:  
Đường Tinh Chu: Làm phiền thanh toán chi phí lên sân khấu một chút với.  
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  
Friendship into Love  
Danh bạ số điện thoại tổng đài các hãng taxi tại Long An  
Wakame con arroz rojo y lentejas  
Book Reviews from Pawsome Reads  
Maple Town/Sylvanian Families/Calico Critters  
Sharp IQ-7100M Vintage PDA  
Jam & Kaya Cafe at PJ Palms Sports Center  
Review lenjerie pat Cumparamisim  
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 29  
2 Tháng Mười Một, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 5  
11 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"