# Riêng Tư: Chanh chua. Chương 68

i  
81 khách hàng  
Chương 68  
Edit: Thùy Linh  
✧✦✧  
Lấy được lòng ba vợ rồi, rõ ràng là tâm tình của Trình Tinh Lâm trở nên vui sướng rất nhiều.  
Ngay cả nhân viên của công ti khoa học kĩ thuật “Lemon” cũng cảm nhận được sếp nhà mình đang chìm đắm trong sự sung sướng.  
Bọn họ nghĩ, chắc chắn là chuyện có liên quan đến bà chủ.  
Đúng lúc dạo gần đây công ti vừa mới làm xong một dự án, cũng đến ngày nhận lương.  
Trình Tinh Lâm nhớ rằng trong khoảng thời gian này mọi người đều bỏ không ít công lao, nên đã tăng thêm chút tiền cho họ.  
Buổi giờ gần đến giờ tan làm, mọi người đều đã nhận được tiền thưởng của mình.  
Trình Tinh Lâm đi ra văn phòng, chuẩn bị tan làm.  
Đúng lúc Lộ Dĩ Nịnh từ cổng lớn đi đến, cô tới ăn cơm cùng anh.  
Toàn thể nhân viên đều dõi mắt nhìn, to tiếng chào hỏi \ với Lộ Dĩ Nịnh: “Cảm ơn bà chủ nhiều ạ!”  
Ai nấy cũng đều hét to.  
Lộ Dĩ Nịnh không rõ tại sao, cô có làm gì à?  
Cố Dĩ Trăn đi đến bên cô, giải thích đơn giản chuyện Trình Tinh Lâm thưởng cho mọi người.  
Vẻ mặt cậu vui vẻ, “Chị, em cũng được thưởng này, tối nay em mời chị ăn.”  
Trình Tinh Lâm kéo người qua bên cạnh mình, “Cầm tiền thưởng của tôi rồi thì đừng làm bóng đèn nữa.”  
Cố Dĩ Trăn vô cùng kiên quyết, nói: “Tôi từ bỏ, trả lại tiền thưởng cho anh đấy!”  
Trình Tinh Lâm bình tĩnh tự nhiên: “Được thôi, ói ra ngay tại đây cho tôi.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “….”  
Hai người này lại nữa rồi.  
Cô nhìn về phía em trai mình, kêu tên cậu: “A Trăn…”  
Cố Dĩ Trăn cúi đầu, vẻ mặt đáng thương, “Biết rồi biết rồi, em không quấy rầy thế giới riêng tư của hai người nữa, em là người dư thừa.”  
Lộ Dĩ Nịnh thấy cậu như thế thì lại mềm lòng, cô nhìn Trình Tinh Lâm bên cạnh, “Hay là, cũng mời A Trăn đi ăn cùng với mình đi anh?”  
Cố Dĩ Trăn đứng phía sau Lộ Dĩ Nịnh, trong phạm vi cô không nhìn thấy, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên đối mắt với Trình Tinh Lâm.  
Cậu làm vẻ mặt quỷ, ra vẻ đắc ý.  
Trình Tinh Lâm: !!!”  
Cố Dĩ Trăn nói khẩu hình miệng với anh: [Học anh đó.]  
Giả vờ đáng thương, ai mà không biết đấy chính là mưu mô trước kia của Trình Tinh Lâm, bây giờ cậu cũng muốn cho anh nếm thử cảm giác á khẩu không nói được gì.  
Trên mặt Trình Tinh Lâm cười nhưng trong lòng thì không, anh quét đầu lưỡi qua má, nhìn Cố Dĩ Trăn trước mặt đang “diễn kịch”.  
Anh xoay người, ánh mắt nhìn về phía Trác Khởi đang đứng một bên xem diễn trò, anh liếc mắt ra hiệu, cũng nói khẩu hình: [Tăng tiền lương.]  
Đôi mắt Trác Khởi bừng sáng lên, không nhiều chuyện nữa mà đi qua quàng lấy cổ Cố Dĩ Trăn.  
“Ôi, nhóc Trăn Trăn này, không phải cậu nói tối nay muốn ăn cơm với tôi sao? Sao lại đổi ý rồi?”  
Cố Dĩ Trăn: “?”  
“Tôi nói thế khi nào?”  
Trác Khởi tiếp tục diễn: “Có, cậu đừng có đùa nữa, lúc uống trà trưa nay cậu có nói mà.”  
Cố Dĩ Trăn không chịu nhận: “Không hề!”  
Trác Khởi không thèm để ý, “Cậu không nhớ thì thôi, nhưng tối nay cậu vẫn phải ăn cơm với tôi.”  
Cậu đưa lưng về phía Trình Tinh Lâm rồi chỉ vào cửa, ý bảo anh mau dẫn người chạy nhanh đi, sau đó bắt đầu nói chuyện vô nghĩa: “Đúng lúc tôi muốn hỏi cậu, lúc trước cậu viết bản phân chia kế hoạch cũng được lắm, nói cho tôi nghe, cậu nghĩ thế nào mà hay thế?”  
Cố Dĩ Trăn: “Nghĩ bằng đầu.”  
Trác Khởi: “…”  
Thằng nhóc này còn biết công kích cá nhân à?  
Trác Khởi: “Cậu mà cứ nói vậy thì sau này không có bạn gái đâu đấy.”  
“Nào, để anh đây chỉ cho câu vài câu thả thính.”  
Cố Dĩ Trăn hất tay cậu ra, “Không cần.”  
“Tôi muốn tìm chị của tôi.”  
Trác Khởi không chịu buông cậu ra, trực tiếp nhảy lên lưng cậu, “Tìm Chanh nhỏ làm gì chứ, không thấy người ta đang ngọt ngào bên anh rể của cậu à, đừng làm bóng đèn nữa.”  
Cố Dĩ Trăn: “Trình Tinh Lâm không phải anh rể tôi!”  
Trac Khởi: “Ồ ồ ồ, cuối cùng cũng đã gọi người ta là anh rể rồi kìa.”  
Cố Dĩ Trăn: “Bộ tai anh bị điếc à!”  
Trac Khởi: “Còn trẻ mà, đừng cáu gắt như vậy, học theo anh đây này, uống nhiều trà vào.”  
Cố Dĩ Trăn: “Thần kinh!”  
Hai người cứ nói qua nói lại, hoàn toàn không để ý bên này, Trình Tinh Lâm đã đưa Lộ Dĩ Nịnh đi rồi.  
Lộ Dĩ Nịnh bị anh kéo đi còn quay đầu lại nhìn hai người nọ còn đang “dây dưa”, muốn nói nhưng lại thôi, “A Trăn em ấy…”  
Trình Tinh Lâm không hề quay đầu lại, “Nó có người ăn chung rồi, nên chỉ có hai ta ăn cùng nhau thôi.”  
Mà bên này, trong công ti “Lemon” còn có vài nhóm nhân viên chưa tan làm, họ xem toàn bộ cảnh lúc nãy, âm thầm tán thưởng trong lòng.  
Đúng là chiêu điệu hổ ly sơn.  
Bảo sao anh Khởi của bọn họ có thể trợ thành trợ lí đắc lực bên sếp, bây giờ họ đã được mở rộng tầm mắt rồi, người bình thường thì không thể ứng phó được với tên Cố Dĩ Trăn “cuồng chị gái” đâu.  
Đột nhiên Cố Dĩ Trăn thấy có gì đó sai sai, lúc cậu quay đầu lại thì đã không thấy hai người kia đâu.  
Cậu mới phát hiện ra là Trác Khởi cố ý kéo cậu.  
Cố Dĩ Trăn phát điên, “Sao anh giúp anh ta mãi thế! Rốt cuộc anh ta cho anh cái gì!”  
Trác Khởi ăn ngay nói thật: “Thêm tiền lương.”  
“Cậu cho tôi được không?”  
Cố Dĩ Trăn: “….”  
—  
Ăn cơm xong, Trình Tinh Lâm đưa cô về tiểu khu mà anh ở.  
Anh tìm một bộ phim điện ảnh, bật phim trong phòng khách, chuẩn bị xong xuôi thì ngồi lên sô pha, Lộ Dĩ Nịnh nằm trong lòng ngực anh, vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt.  
Phim còn đang chiếu nhưng Trình Tinh Lâm không để tâm.  
Hiếm khi hai người mới có được khoảng thời gian riêng tư, anh chỉ muốn lẳng lặng nhìn cô như vậy.  
Sau khi bộ phim kết thúc, phòng khách trở về im ắng.  
Trình Tinh Lâm cúi đầu, ngón tay móc lấy một lọn tóc đen của cô lên để thưởng thức.  
Đột nhiên anh mở miệng: “Ngày mai là Lễ Tình Nhân rồi, em muốn quà gì?”  
Lộ Dĩ Nịnh ngủ trên đùi anh, đôi mắt lay chuyển.  
Đúng rồi, ngày mai là ngày 14/2, là ngày Lễ Tình Nhân.  
Cũng là Lễ Tình Nhân đầu tiên cô bên anh.  
Cô bắt lấy đôi tay anh đang chơi đùa với mái tóc cô.  
Tay anh vô cùng đẹp, trắng nõn thon dài, xương khớp rõ ràng.  
Lộ Dĩ Nịnh nở một nụ cười ngọt ngào với anh, “Em muốn nghe anh đàn piano.”  
Cũng là nhờ một lần cô nói chuyện phiếm với Thẩm Y mới vô tình biết được lúc nhỏ anh biết đàn piano, còn rất khá.  
Chẳng qua sau này anh thích nhiều thứ, dần bỏ quên đàn piano.  
Nhưng Lộ Dĩ Nịnh có thể tưởng tượng, Trình Tinh Lâm lúc nhỏ lúc đàn piano chắc chắn sẽ như hoàng tử.  
Có khi còn trưng ra vẻ mặt “Sao dễ vậy”.  
Từ trước đến nay anh học hỏi rất nhanh, và rất giỏi.  
Trong đầu Trình Tinh Lâm cũng đang nghĩ đến kế hoạch khác, nghe thấy nguyện vọng của cô thì anh đồng ý không cần nghĩ ngợi, “Được.”  
Từ trước đến nay anh đều đồng ý với cô tất cả mọi chuyện.  
Lộ Dĩ Nịnh vươn một ngón tay ra, “Em còn có thêm một điều kiện, sau này, anh chỉ đàn cho một mình em nghe thôi được không?”  
Trình Tinh Lâm không ngờ cô sẽ nói như thế, với lại anh không đồng ý ngay với cô.  
Lộ Dĩ Nịnh nhìn biểu cảm do dự của anh, “Không được hả anh?”  
Trình Tinh Lâm: “Sau này anh đàn cho con gái mình nghe cũng không được sao?”  
Lộ Dĩ Nịnh há miệng, không biết nên nói gì.  
Con gái gì chứ?  
Mọi chuyện còn chưa vào đâu mà.  
Trình Tinh Lâm lại nghiêm túc hỏi lại cô, “Không được hả em?”  
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi không nhìn anh, “Tuỳ anh.”  
Người con trai nhéo mũi cô, “Ừm, anh nghe mẹ nó vậy.”  
Lộ Dĩ Nịnh chỉ muốn chuyển chủ đề, liền hỏi: “Còn anh, Lễ Tình Nhân anh muốn quà gì?”  
Trình Tinh Lâm không yêu cầu gì nhiều, “Em bên cạnh anh là được.”  
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ rồi.  
Lúc này, có chuông điện thoại vang lên, là của Lộ Dĩ Nịnh.  
Trình Tinh Lâm cầm điện thoại từ trên bàn trà lên cho cô, nhìn tên người gọi đến, là Cố Minh.  
Trình Tinh Lâm: “Ba em gọi.”  
Lộ Dĩ Nịnh nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhấn nút nghe.  
“Ba ạ.”  
Cố Minh: “A Trăn hỏi tối nay con về mấy giờ?”  
Cố Dĩ Trăn vừa về nhà là đã mách tội, lên án “hành vi phạm tội” của Trình Tinh Lâm lúc chiều nay.  
Cố Minh nghe xong thì không phản ứng gì, còn thờ ơ lườm cậu, “Đã làm bóng đèn rồi còn không biết tự giác nữa.”  
Cố Dĩ Trăn: “…”  
Cậu oan ức!  
Thấy sắp đến 11 giờ, đến giờ khoá cổng của nhà mình rồi mà Lộ Dĩ Nịnh còn chưa về.  
Cố Dĩ Trăn ngồi trên sô pha không yên lòng được, cho nên cậu ám chỉ nói ba gọi điện.  
Cố Minh đã ra tay thì Trình Tinh Lâm không dám hó hé.  
Không ngờ ba vừa mở miệng đã bán đứng mình.  
Trong đầu Lộ Dĩ Nịnh bây giờ nhớ đên câu “Em bên anh là được” của Trình Tinh Lâm lúc nãy.  
Cô do dự, lấy hết can đảm mở miệng: “Ba ơi, tối nay con không về được không?”  
Trình Tinh Lâm bên cạnh nghe vậy thì ngây người.  
Lộ Dĩ Nịnh sắp xếp câu nói: “Ngày mai là Lễ Tình Nhân, con muốn ở bên anh ấy.”  
Cố Minh nghe cô nói vậy thì mới nhớ ra ngày mai là 14/2.  
Ông không phải là phụ huynh cứng nhắc, trong lòng hiểu rõ: “Được.”  
Cố Dĩ Trăn bên cạnh nóng lòng, muốn mở miệng nói nhưng bị Cố Minh ra hiệu cho im lặng.  
Cố Dĩ Trăn tuỳ tay cầm lấy một cái gối ôm bên cạnh sô pha ôm vào người, vẻ mặt rầu rĩ không vui.  
Cái tên Trình Tinh Lâm kia lấy lòng ba cậu như thế nào thế, từ hôm hai người ra khỏi thư phòng là thấy khác lạ rồi.  
Lộ Dĩ Nịnh vui vẻ cười, “Cảm ơn ba.”  
Cố Minh lại nói một câu, “Con đưa điện thoại cho nó.”  
Lộ Dĩ Nịnh quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Lâm, chỉ vào điện thoại, lại chỉ vào anh, để sát bên tai anh, nói nhỏ: “Ba em muốn nói chuyện với anh.”  
Sau đó cô giao lại cho anh.  
Trình Tinh Lâm nhận lấy, bật loa lên.  
Anh mở miệng trước: “Bác ạ, con đây, bác nói đi ạ.”  
Giọng nói Cố Minh truyền tới, vang to trong phòng khách trống trải –  
“Nhóc con, bác chỉ nói một câu thôi, bác chưa muốn làm ông ngoại sớm đâu.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “…”  
Trình Tinh Lâm bình tĩnh đáp: “Bác yên tâm ạ.”  
Anh đã sớm hứa với Lộ Dĩ Nịnh rằng trước khi cưới sẽ không chạm vào cô.  
Cố Minh tin anh, để lại một câu: “Có rảnh thì đến chơi cờ với bác.”  
Trình Tinh Lâm: “Dạ, nhất định ạ.”  
Sau đó điện thoại bị bên kia kết thúc.  
Trình Tinh Lâm nhận ra muộn màng, “Đêm nay em muốn ngủ ở chỗ anh à?”  
Lộ Dĩ Nịnh: “Anh không muốn hả?”  
Trình Tinh Lâm lập tức ôm cô, cọ đầu bên cổ cô.  
“Muốn chứ, muốn đến chết.”  
Thỏ trắng tự động đưa tới cửa, sao sói xám cưỡng lại được.  
Nhưng Lộ Dĩ Nịnh không nói với anh rằng, thật ra cô rất thích được anh ôm khi ngủ.  
Bởi vì lúc anh ôm cô, cô sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, hơn nữa là ngủ ngon suốt một đêm.  
Chức năng của bạn trai cô vô cùng tiện lợi nên phải thử thêm nhiều hơn nữa.  
—  
Tác giả có lời muốn nói:  
Nhật kí của Trình Tinh Lâm  
Ai cũng biết tiền lương của Trác Khởi là bí mật.  
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  
Gallery  
Cartas sobre a Docência  
심한 상극은 아닌 ESFJ와 ISFP  
KAKO ETSY AKO JE ENGLESKI PROBLEM?  
ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Α΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2014)  
จะวิ่งให้เร็ว ควรหนักเท่าไหร่ดี  
The Religious Beliefs of Marco Rubio  
Fique de olho nos juros e economize até R$200  
Chia sẻ:  
Twitter  
Facebook  
Thích bài này:  
Thích  
Đang tải...  
Có liên quan  
Chanh chua. Chương 7  
17 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 13  
6 Tháng Mười, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 4  
9 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"