# Riêng Tư: Chanh chua. Ngoại truyện 11

i  
38 khách hàng  
Ngoại truyện 11  
Edit: Thuỳ Linh  
Sau khi xem xong Street Dance biểu diễn, ba người lại chơi thêm vài trò chơi dành cho ba con, chơi suốt cả ngày đến tối mới về nhà.  
Lúc cả nhà vào nhà họ Đường để đón con thì Tiểu Trình Hi đang ngủ ở trên giường em bé, bên cạnh là Đường Gia Ngật.  
Hai bé con có tư thế ngủ giống nhau, nhắm mắt, hơi thở đều đều.  
Mấu chốt là… hai đứa còn nắm tay nhau.  
Trình Tinh Lâm thấy thế thì rất ngứa tay muốn đánh người.  
Đường Tinh Chu cầm bức tranh xấu xí ở trên bàn lên, chưa cho Lộ Dĩ Nịnh, “Đây là bức tranh Hi Hi vẽ chiều nay, em mang về đi.”  
Lộ Dĩ Nịnh đưa tay nhận lất, “Cảm ơn anh Tinh Chu, hôm nay làm phiền anh chăm sóc con bé rồi.”  
Đường Tinh Chu xua tay, “Người một nhà cả, không phải xa lạ gì.”  
Trình Tinh Lâm bên cạnh xù lông, “Ai người một nhà với anh.”  
Đường Tinh Chu chỉ hai đứa nhóc đang nằm ngủ bên nhau, “Chuyện sớm hay muộn thôi.”  
Trình Tinh Lâm tức giận lắm, cũng may Lộ Dĩ Nịnh kịp thời khuyên can anh, nói rằng con gái ngủ rồi, đừng gây tiếng động mạnh đánh thức con.  
Trình Tinh Lâm bế Tiểu Trình Hi lên, hậm hực mà đi.  
Lộ Dĩ Nịnh cười xin lỗi Đường Tinh Chu, sau đó cũng đưa Tiểu Trình Tục về căn nhà đối diện.  
—  
Hôm nay Tiểu Trình Tục chơi đùa cả ngày nên quần áo thấm đẫm mồ hôi, Lộ Dĩ Nịnh giúp cậu bé tắm rửa trước.  
Cô xả nước ấm ra bồn tắm, thấy độ ấm vừa rồi thì mới cởi quần áo cho Tiểu Trình Tục.  
Tiểu Trình Tục ngồi trong bồn, con vịt nhỏ thường chơi đùa với cậu bé bây giờ lại lẻ loi nổi trên mặt nước.  
Trong tay cậu nhóc là Ultraman mà hôm nay cậu mới lấy được.  
“Mẹ ơi nhìn nè, Ultraman biết bay.”  
Cậu bé cầm Ultraman, xẹt qua không trung rồi bay đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh.  
Lộ Dĩ Nịnh phối hợp, “Xịn quá ha.”  
Cô nhìn cậu bé cười cười, vừa tắm cho con vừa hỏi: “Hôm nay Tiểu Tục chơi có vui không nào?”  
Tiểu Trình Tục: “Vui ạ.”  
“Ba rất giỏi, còn biết đá bóng nữa.”  
“Ba của mấy bạn khác không đá hay bằng ba.”  
“Tiểu Nhã còn bảo ba rất đẹp trai.”  
“Con cũng thấy vậy, ba của mấy bạn khác không đẹp trai bằng ba con.”  
“Hôm nay con được ngồi trên vai ba, được cao lớn.”  
“Mấy bạn khác không cao bằng con.”  
Tiểu Trình Tục nói liên tục, hiếm khi cậu nhóc nói nhiều đến vậy.  
Đúng lúc Lộ Dĩ Nịnh giúp cậu bé tắm xong, ôm nhóc con ngồi trên đùi mình, sau đó lấy một cái khăn to để lau người cho con.  
Cô lơ đãng mở miệng: “Vậy Tiểu Tục có cảm thấy ba rất thương con không?”  
Lúc này Tiểu Trình Tục không nói gì.  
Lộ Dĩ Nịnh bọc khăn tắm màu trắng quanh người con, nói sâu sắc: “Tiểu Tục, con phải tin rằng ba rất thương con.”  
“Thương con giống như thương em vậy.”  
Cô ôm chặt cậu nhóc, “Trước kia ba pha sữa cho con uống, tã cũng là ba thay, khi ngủ thì ba còn kể chuyện cho con nghe nữa đó.”  
“Chỉ là ba cảm thấy bây giờ con đã lớn rồi, mà Hi Hi còn nhỏ nên ba mới chăm sóc em nhiều hơn.”  
“Nhưng ba thương con giống như mẹ vậy.”  
“Trong lòng ba mẹ, con và em đều quan trọng như nhau, đều là cục cưng của ba mẹ.”  
“Con biết không?”  
Tiểu Trình Tục gật đầu, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng vì ngâm mình quá lâu.  
Cậu nhóc non nớt nói: “Con cũng yêu ba mẹ, cả em nữa.”  
Lộ Dĩ Nịnh mềm lòng, không khỏi cúi người hôn một bên mặt con, “Tiểu Tục nhà mình ngoan quá.”  
—  
Lộ Dĩ Nịnh ôm cậu nhóc mềm mại ra khỏi phòng tắm, phát hiện trên giường có một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau.  
Không biết Tiểu Trình Hi tỉnh dậy khi nào, ngồi trong lòng ba, hai ba con cầm tờ giấy gì đó cùng nhau xem.  
Lộ Dĩ Nịnh đi qua, đặt Tiểu Trình Tục trên giường.  
Tiểu Trình Hi thấy mẹ, hai tay hai chân bắt đầu bò, giơ bức tranh trong tay mình ra, “Mẹ, vẽ tranh.”  
Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay ôm con gái, ánh mắt nhìn đồ vật trong tay con, phát hiện là bức tranh vừa mới lấy về.  
Anh Tinh Chu bảo rằng đây là Tiểu Trình Hi vẽ.  
Lộ Dĩ Nịnh nâng tay bé lên, cẩn thận nhìn nội dung bức tranh.  
Trên bức tranh có mặt trời, dòng sông, hoa cỏ và một căn nhà, bên cạnh là bốn người.  
Lộ Dĩ Nịnh chỉ vào một người, hỏi: “Đây là ai nào?”  
Tiểu Trình Hi: “Mẹ.”  
Lộ Dĩ Nịnh chỉ đứa bé nam đứng bên canh, “Còn đây?”  
Tiểu Trình Hi: “Anh trai.”  
Lúc này Lộ Dĩ Nịnh đã nhìn ra, chắc Tiểu Trình Hi vẽ một nhà bốn người họ.  
Cô cúi đầu hôn lên gương mặt mềm mại của con, “Hi Hi giỏi quá, sau này con muốn làm hoạ sĩ à?”  
Tiểu Trình Hi lắc đầu, “Làm, vợ, anh Gia Ngật.”  
“Dì Đan ý, nói.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “…”  
Tiểu Trình Tục bên cạnh lại hỏi, “Vợ của ba là mẹ, vậy sau này Hi Hi cũng làm vợ anh Gia Ngật hả?”  
Trình Tinh Lâm lạnh mặt, “Bọn họ có mà nằm mơ đi!”  
Anh ôm Tiểu Trình Hi từ trong lòng Lộ Dĩ Nịnh, mạnh mẽ đánh trống lảng sang chuyện khác, “Con buồn ngủ rồi, ba kể chuyện cho con nghe nhé.”  
Lộ Dĩ Nịnh bất lực lắc đầu.  
…  
Hai bé con được dỗ đi ngủ xong Trình Tinh Lâm ôm hai đứa đến giường em bé bên cạnh giường lớn.  
Anh nhìn hai bé con có gương mặt giống nhau, biểu cảm đã dịu dàng hơn nhiều.  
Lộ Dĩ Nịnh vừa mới uống một ly sữa bò ấm, lúc trở về phòng ngủ thì đã không nghe thấy tiếng ồn của bọn nhỏ nữa.  
Cô bước nhẹ nhàng lại theo bản năng, hỏi nhỏ: “Ngủ rồi hả anh? Sao anh không ôm con lên giường?”  
Trình Tinh Lâm bên cạnh ôm lấy bả vai cô, lẩm bẩm bên tai cô: “Đêm nay anh muốn ôm em ngủ.”  
Mấy ngày trước hai đứa nhỏ quậy thật sự, đến giờ ngủ mà không chịu đi ngủ, khó khăn lắm Lộ Dĩ Nịnh mới dỗ được, sợ bị đánh thức nên cho bọn nhỏ nằm trên giường lớn luôn.  
Vì thế ở giữa Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh có hai đứa nhỏ.  
Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh cũng đã quen, nhất thời không nhận ra được vốn hai đứa nhỏ ngủ trên giường em bé.  
Trình Tinh Lâm hay nói hai đứa nhỏ quấy rầy thế giới của hai người họ.  
Người đàn ông này rất thường xuyên ghen tuông, ngay cả với con cái mình cũng thế.  
Lộ Dĩ Nịnh nằm một bên, Trình Tinh Lâm cũng nằm xuống, nằm đối mặt ôm lấy cô.  
Lộ Dĩ Nịnh vùi đầu vào lòng anh, đầu cọ cọ.  
Cô sắp xếp từ ngữ rồi mở miệng, “Trình Tinh Lâm, sau này anh đừng nghiêm khắc với Tiểu Tục quá.”  
Trình Tinh Lâm: “Nhóc con đó lại đi mách em à?”  
“Không, chỉ là em cảm thấy anh thương Hi Hi quá, có những lúc sẽ không quan tâm đến Tiểu Tục.”  
“Tính cách của thằng bé giống em lúc trước, ít nói, chuyện gì cũng giữ trong lòng.”  
Lộ Dĩ Nịnh không khỏi nghẹn ngào, “Nhưng em không mong rằng thằng bé sẽ giống em.”  
Con trai của cô quá ngoan, rất tốt với em gái mình, không tranh giành, ngay cả tình cảm cũng nhường nhịn.  
Quá hiểu chuyện, đến mức làm cô đau lòng.  
Thằng bé nhỏ như vậy vốn phải hồn nhiên vui tươi.  
Trình Tinh Lâm biết cô nghĩ đến chuyện trước kia nên ôm chặt cô, chủ động nhận sai, “Em đừng khóc, là lỗi của anh.”  
“Từ nhỏ ba đã nghiêm khắc với anh nên anh cảm thấy con trai nên độc lập sớm từ nhỏ.”  
Lộ Dĩ Nịnh kéo quần áo anh, “Ý em không phải trách anh….”  
Trình Tinh Lâm: “Anh biết.”  
Anh biết anh nghĩ đến mình trước kia.  
“A Nịnh, em đừng sợ, anh sẽ mãi luôn bên cạnh em, cũng sẽ cố gắng làm một người ba tốt.”  
Lần đầu tiên làm ba mẹ, cả hai người đều thiếu kinh nghiệm, cần phải có thời gian để tôi luyện.  
Nước mắt Lộ Dĩ Nịnh chảy xuống, nhẹ nhàng đáp tiếng  
Lúc sau cô lại nói –  
“Trình Tinh Lâm, em vẫn luôn biết ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em.”  
Trở thành một nửa kia của cô, làm bạn cùng cô vượt qua quãng đời còn lại.  
Cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn, may mắn lắm mới gặp anh, gặp được ngôi sáng rực sáng nhất trong cuộc đời cô.  
Người đàn ông nghe vậy thì cúi đầu hôn lên trán cô, vừa lưu luyến vừa thâm tình nói: “Anh cũng cảm ơn em, vì đã trở thành bà Trình của anh.”  
Cả đời này, có em là đủ rồi.  
\*  
Trước ngày sinh nhật của Lộ Dĩ Nịnh một ngày là thứ sáu.  
Sáng sớm cô đã đến ban nhạc, trưởng đoàn tìm cô có việc.  
Đến ban nhạc, trưởng đoàn nói với cô rằng hôm nay có mấy người ở đài truyền hình đến, lát nữa sẽ quay phim, là đoạn phim sinh hoạt ngày thường của ban nhạc họ.  
Sau đó có phỏng vấn, hỏi Lộ Dĩ Nịnh có đồng ý lộ mặt hay không.  
Lộ Dĩ Nịnh đồng ý không do dự.  
Bắt đầu quay.  
Đầu tiên là Lộ Dĩ Nịnh giới thiệu.  
Cô mỉm cười nhìn vào camera, sau đó nói lời chào quen thuộc, “Chào mọi người, tôi là Ning.”  
Tiếp đó nhiếp ảnh gia chụp hình, chỉ chụp ảnh đơn giản về sinh hoạt của bọn họ, cắt ghép thành một đoạn clip.  
Cảnh cuối cùng, Lộ Dĩ Nịnh chào hỏi ngắn gọn, đột nhiên có một đứa bé xông vào màn hình ôm lấy đùi cô.  
“Mẹ ơi~”  
Bé con cố gắng muốn bò lên đùi mẹ mình, cho dù không đủ sức.  
Lộ Dĩ Nịnh cúi người bế con lên, đưa lưng về phía màn hình, “Sao Hi Hi lại đến đây?”  
Tiểu Trình Hi nắm lấy dây chuyền trước ngực cô, bắt đùa chơi đùa, “Ba đưa con tới.”  
Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới ngẩng đầu, thấy được người đàn ông phía sau camera.  
Tiểu Trình Hi nhắc nhở cô,”Mẹ ơi, đi đón, anh trai.”  
Bây giờ là giờ tan học, đúng là phải đến nhà trẻ đón Tiểu Trình Tục.  
Đây cũng là lí do vì sao Trình Tinh Lâm đưa Tiểu Trình Hi đến đây.  
Lộ Dĩ Nịnh hôn con gái, dịu dàng nói: “Được rồi, bây giờ đi thôi.”  
Đúng lúc buổi phỏng vấn cũng lết thúc.  
Cô ôm con gái đứng dậy, nhìn nhân viên phụ trách, “Vất vả cho mọi người rồi, nếu có cần quay bổ sung thì cứ nói cho tôi.”  
Người phụ trách: “À, vâng.”  
Trình Tinh Lâm đứng sau cô liền đi qua, anh cầm chiếc áo khoác màu xanh lam mà mình mang theo khoác lên cho cô, sau đó ôm Tiểu Trình Hi trong lòng cô, “Bên ngoài trời lạnh, em mặc thêm vào.”  
Lộ Dĩ Nịnh cười với anh, sau đó nghe lời mặc áo vào.  
Người đàn ông cài cúc lại cho cô, một tay ôm con gái, một tay nắm tay cô, đi ra cửa.  
Nhiếp ảnh gia ở phía sau chụp được bóng dáng của hai người.  
…  
Bên phía nhà trẻ.  
Lúc tan học luôn đông nghịt, các bạn nhỏ đều ngồi trong phòng học của mình để chờ ba mẹ đến đón.  
Trình Tinh Lâm nắm tay Tiểu Trình Hi đứng ngoài cửa phòng học, Lộ Dĩ Nịnh kêu vào bên trong: “Tiểu Tục ơi.”  
Tiểu Trình Tục nghe thấy tiếng mẹ liền nhìn qua cửa, sau đó đứng dậy, lấy cặp sách dặt trên ghế lên đeo vào lưng.  
Cậu bé cúi người với cô giáo, “Tạm biệt cô Trần ạ.”  
Cô Trần vẫy tay, “Tạm biệt Tiểu Trình Tục nhé.”  
Đến khi Tiểu Trình Tục ra cửa, Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay ôm con theo bản năng.  
Vừa mới bế lên Lộ Dĩ Nịnh đã thấy nặng nề, buộc phải đặt con xuống.  
Lộ Dĩ Nịnh cúi người, nói thẳng: “Tiểu Tục, con nặng lên rồi hả, sao mẹ không ôm được con nữa rồi?”  
Tiểu Trình Tục lắc đầu, “Tiểu Tục không nặng, là cặp sách nặng.”  
Lúc này Lộ Dĩ Nịnh cũng mới phát hiện ra hôm nay cặp sách của con to hơn một chút, thậm chí còn phình lên.  
Tiểu Trình Tục tháo cặp sách ra, mở khoá, chỉ vào bên trong, “Là quà ạ, các bạn tặng quà sinh nhật cho con.”  
Hôm nay là thứ sáu, vì mai là cuối tuần không đi học nên cô Trần nói chuyện ngày mai là sinh nhật của cậu bé.  
Các bạn học đều hát chúc sinh nhật, sau đó bắt đầu tặng quà.  
Nhanh chóng nhét đầy cặp sách của cậu.  
Lộ Dĩ Nịnh hiểu ra, xem ra con trai cô rất hoà đồng với các bạn.  
Cô xoa đầu con, “Vậy Tiểu Tục đã nói cảm ơn các bạn chưa?”  
Tiểu Trình Tục: “Rồi ạ.”  
Vừa mới nói xong, đã có một cô bé đi tới, mặc áo lông dày màu hồng nhạt, bên cạnh còn có phần viền ren trắng, đôi mắt to tròn như búp bê.  
Cô bé nhét hộp chocolate trong tay mình vào lòng Tiểu Trình Tục, cúi đầu, giọng nói lộ ra sự ngượng ngùng, đầy non nớt, “Trình Tục, cho cậu này.”  
“Chocolate mà cậu thích.”  
“Sinh nhật vui vẻ!”  
Tiểu Trình Tục: “Cảm ơn cậu.”  
Cô gái nhỏ nhìn cậu một cái.  
Rồi che mặt lại chạy đi mất.  
Tiếp đó còn có cô bé mặc váy trắng dài chạy đến, cũng tặng chocolate cho Tiểu Trình Tục, nói hệt như cô bé lúc nãy.  
Rồi chạy đi mất.  
Liên tục có bốn năm cô bé làm giống nhau, nói y hệt nhau.  
Mà Tiểu Trình Tục đã quen thế rồi, cứ mỗi lần cô bé nào tặng qùa cho cậu xong cậu đều nói “Cảm ơn”.  
Lộ Dĩ Nịnh trợn mắt há hốc mồm nhìn: “…”  
Con trai cô, ở trường học đào hoa đến vậy sao?  
Cô ngồi xổm xuống, nhìn trong lòng con, cả những hộp chocolate trong cặp sách, cảm thấy lẫn lộn.  
“Tiểu Tục thích ăn chocolate à?”  
Tiểu Trình Tục lắc đầu, “Không ạ.”  
Lộ Dĩ Nịnh: “Vậy những bạn lúc nãy nói….”  
Tiểu Trình Tục lấy một hộp chocolate trong lòng ngực mình đưa cho Tiểu Trình Hi đứng bên cạnh.  
“Hi Hi thích.”  
Tiểu Trình Hi tự nhiên nhận lấy, cười vui vẻ, lộ ra cái răng nhỏ, “Cảm ơn anh trai.”  
Cô bé chỉ cặp sách trên mặt đất, đôi mắt toả sáng, “Tất cả đều cho Hi Hi ạ?”  
Tiểu Trình Tục gật đầu không do dự.  
Đột nhiên Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy sai sai.  
Cô nhớ ra mấy ngày trước nói chuyện với Đan Ý.  
Cô nói rằng cô thấy Tiểu Trình Tục cái gì cũng nhường cho em, đôi khi còn không biết cậu nhóc thích gì.  
Nhưng Đan Ý lại đánh giá Tiểu Trình Tục –  
“Nghe cậu nói thế thì mình cảm thấy, Tiểu Trình Tục nhà cậu ấy, là một đứa cuồng em gái.”  
Cho đến này cô mới nhận ra.  
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  
Şiir, onu yazana ait değildir, ona ihtiyacı olana aittir  
We’re so glad to be back  
Más que argumentos: Perforando el corazón.  
PBL the ever changing education acronym…  
Gebakkie  
Mi «enésima» boda hindú  
GREEN BAR STOCK TAB CONTINUOUS-FORM COMPUTER PAPER  
You and Me | Scrapbook Layout | Sarah  
Gaupe Vinter  
Chia sẻ:  
Twitter  
Facebook  
Thích bài này:  
Thích  
Đang tải...  
Có liên quan  
Chanh chua. Chương 8  
27 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 7  
17 Tháng Chín, 2021  
Trong "Chanh chua"  
Chanh chua. Chương 20  
19 Tháng Mười, 2021  
Trong "Chanh chua"