ការសំភាសន៏របស់អ៊ុំប្រុស ឌុល ឌឿន

ក.អ្នកធ្វើការសំភាសន៏ឈ្មោះ កុសល្យ វឌ្ឃនះនិមល     ​​ ​​​​​​ ​ ​​​ ​​ខ.អ្នកត្រូវគេសំភាសន៏ឈ្មោះ ឌុល ឌឿន

ក៖ អញ្ចឹងអើ ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណពូដែរបានអនុញ្ញាតិអោយខ្ញុំមកសំភាសន៏ពូថ្ងៃនេះ។ ហើយពូខ្ញុំអ្នកសំភាសន៏ឈ្មោះ កុសល្យ វឌ្ឍនះ និមល។ ហើយអើ ទីតាំងដែរសំភាសន៏គឺនៅភូមិបឹងខ្នារ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិសាត់។ ហើយអើ ពូអើ កាលរៀបចំនៃការសំភាសន៏នេះគឺការរៀបចំដោយអើ អង្ករការមួយដែរនៅសហរដ្ធអាមេរិកហាពូ ហើយអើ សកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា BYU ហាពូ។ ហើយគោលបំណងរបស់សកលវិទ្យាល័យBYU គឺចង់ជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដើម្បីអាចមានឱកាសរក្សាប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារទុក ហើយដើម្បីជួយដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតរបស់ពូដើម្បីពួកគាត់អាចមានឱកាសរៀនបីជីវិតរបស់ពូណាពូ។ អញ្ចឹងអើ ពូអើ ជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរពូថាតើអើ ពូមានឈ្មោះពេញឈ្មោះអីគេដែរ?

ខ៖ ឈ្មោះពេញ ឌុល ឌឿនហ្នឹង។

ក៖ ឌុល ឌឿន? ចាស​ ហើយអើ ឈ្មោះ ឌុល ឌឿន ហ្នឹងគឺឈ្មោះក្នុងអតសញាណបទពូមែន?

ខ៖ អតសញាណបទៗ។

ក៖ ចាសពូចាស ហើយតើអើ ពូមានឈ្មោះហៅក្រៅហ្អេស?

ខ៖ មាន។

ក៖ ចាសឈ្មោះហៅក្រៅពូគេហៅឈ្មោះអីគេដែរ?

ខ៖​ ម៉ាប់ៗ។

ក៖ ឈ្មោះ?

ខ៖​ ម៉ាប់ៗ។

ក៖ ឈ្មោះម៉ាប់ហាពូ?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ចាស ហើយអើ តើលោកពូគិតមកដល់ឆ្នាំនេះពូមានអាយុប៉ុន្មានហើយ?

ខ៖ ដូចជាហាបួនហាប្រាំហើយ​ ប្រាំហើយ។

ក៖ ហាប្រាំហើយពូណា?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ចាស ហើយតើលោកពូកើតនៅក្នុងថ្ងៃណា? ខែណា? ឆ្នាំណាដែរ?

ខ៖ ភ្លេចអស់ហើយ។

ក៖ អត់ចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទេ?

ខ៖​ អត់ចាំទេ អត់ចាំទេ។

ក៖​ ចាសពូចាស ចុះបើអើ លោកពូចាំពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្មែរហ្អេស? ដូចជាឆ្នាំសត្វអីហា?

ខ៖ ហ្អរ សត្វពស់។

ក៖ លោកពូឆ្នាំសត្វពស់ឆ្នាំម្សាញ់ណាពូណា?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចាស ហើយលោកពូមានបងប្អូនចំនួនមាណនាក់ដែរ?

ខ៖ បងប្អូនបង្កើតមានពីនាក់។

ក៖ ហ្អរ មានបងប្អូនពីនាក់ណាលោកពូ?

ខ៖ ពីនាក់ ពីនាក់។

ក៖​ ហើយអើ តើលោកពូចាំពីទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកពូហ្អេស?

ខ៖ ចាំ។

ក៖ នៅភូមិអីគេ ឃុំអីគេ?

ខ៖ នៅភូមិទំពូង។

ក៖ នៅអីគេពូ?

ខ៖ ទំពូង។

ក៖ ទំពូង?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ អើ?

ខ៖ នៅទំពូង អើស្រុកថ្មគោល។

ក៖ ស្រុកថ្មគោល ខេត្ត?

ខ៖ ខេត្តបាត់ដំបង។

ក៖ ហ្អរ នៅខេត្តបាត់ដំបង?

ខ៖ បាទ បាត់ដំបង។

ក៖ ចាសចាស តើលោកពូអើ ជាកូនទីមាណក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកពូ?

ខ៖ កូនទីមួយ។

ក៖ លោកពូបងគេ?

ខ៖ បងគេ។

ក៖ ចាសចាស តើលោកពូអាចរៀបរាប់ឈ្មោះកូន បងប្អូនរបស់លោកពូទាំងពីនាក់បានហ្អេស?

ខ៖ បងប្អូនខ្ញុំតែពីនាក់។

ក៖ ចាស។

ខ៖ បងប្អូនបង្កើតតែពីនាក់ហ្នឹង។

ក៖ ចាស កូនទីមួយលោកពូឈ្មោះ?

ខ៖ ដន។

ក៖ ដន? ឌុល ឌឿន?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ហើយប្អូនទីពី?

ខ៖ ប្អូនដន។

ក៖ ដន ទទេ?

ខ៖ ដន ឌុល ដន ដែរហ្នឹង។

ក៖ ឌុល ដន ដែរ?

ខ៖ ហ្អឺ ត្រកូលដូចគ្នារ។

ក៖ ចាសចាស តើលោកពូនៅចងចាំសាច់រឿងអីខ្លះរបស់លោកពូនៅពេលដែរលោកពូនៅក្មេងៗហា តើលោកពូមានអនុស្សាវរីយ៏អីខ្លះជាមួយហ្នឹងប្អូនលោកពូដែរ? ចូលចិត្តលេងអីជាមួយគ្នារ? ចូលចិត្តធ្វើអីជាមួយគ្នារដែរ?

ខ៖ អត់សូវលេងទេឃ្វាលគោ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ សម័យលុនណុលឃ្វាលគោ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ដ៏ឃ្វាលគោហើយ គេរដ្ធប្រហាគេថាតាមត្រាៗរដ្ធប្រហាទៅ ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ បានមកនៅថ្មគោលវិញ តាមគេថាតាមតាមចូលពលពត ថាវេទនារបូតទំរាំតែបានរស់។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ អត់ដែរបានរស់ អត់ដែរបានសុកសប្បាយទេ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ហើយកើតតែទុករហូត ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃកម្មដែររត់កាត់ផ្សែងភ្លើង។

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖ ទៅដល់ខាវដាងអីនោះ។

ក៖​ ហ្អរ។

ខ៖ ទៅដល់ជុំរុំ ចាស់ទៅថ្មីហា។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ អញ្ចឹងអើ អនុស្សាវរីយ័របស់លោកពូជាមួយប្អូនភាគច្រើនគឺថាអើរង រួមសុករួមទុកជាមួយគ្នារមែនហ្អេសលោកពូ?

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖​ ឆ្លងកាត់ការលំបាកមកជាមួយគ្នារ?

ខ៖ ហ្នឹងហើយឆ្លងកាត់ការលំបាកមកជាមួយគ្នារ។

ក៖ ចាសពូចាស អញ្ចឹងអើ ឥឡូវនេះតើប្អូនរបស់លោកពូគាត់រស់នៅកន្លែងណាដែរ?

ខ៖ នៅថ្មគោលដដែល។

ក៖ នៅថ្មគោលដែរសព្វថ្ងៃ?

ខ៖ សព្វថ្ងៃ។

ក៖ ចុះគាត់ប្រកបមុខរបរអីគេដែរពូ?

ខ៖ ធ្វើស្រែចំការ។

ក៖ ហ្អរ គាត់ប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចំការ?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖​ ចាសចាសពូចាស ចុះលោកពូចាំឈ្មោះអើ ម្តាយរបស់លោកពូហ្អេស? គាត់ឈ្មោះអីគេដែរ?

ខ៖ យាយលេង។

ក៖ គាត់ឈ្មោះយាយលេង?

ខ៖ បាទ។

ក៖ យាយលេងចាស ហើយចុះឪពុកលោកពូវិញ?

ខ៖ ឪពុកឈ្មោះឌឿនដែរ?

ក៖ ឈ្មោះឌឿន?

ខ៖ ឌុល។

ក៖​ ឌុល?

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ហ្អរ អញ្ចឹងលោកពូយកត្រកូល?

ខ៖ ត្រកូលឌុល។

ក៖ ហ្អរ ឈ្មោះឪពុកឈ្មោះយកធ្វើត្រកូល?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចាស លោកពូអើ ពួកគាត់ទាំងពីហា ឪពុកម្តាយរបស់លោកពូហា បើគិតមកដល់ឥឡូវគាត់មានអាយុប៉ុន្មានហើយ?

ខ៖ គាត់ស្លាប់អស់ហើយ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ គាត់ស្លាប់ជំនាន់ពលពត។

ក៖ ហ្អឬ ប៉ុន្តែបើសិនយើងស្មានហា តើអាយុមាណហើយ?

ខ៖ ណាពុកហី?

ក៖ ចាស។

ខ៖ ប្រហែលជាអាយុ៧៤។

ក៖ ហ្អរ គាត់អាយុច្រើនហើយ?

ខ៖ បាទ ៧៤។

ក៖ ចុះម្តាយ?

ខ៖ ម្តាយក៏ស្លាប់សម័យពលពតហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងគាត់អាយុមាណហ្អេស?

ក៖ ហ្អរ។

ខ​៖​ គ្រាន់តែយើងបែកបាក់គ្រាន់តែជួបម៉ែឪអត់បានផង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហើយអាល័យតែរែកតែដីហ្នឹង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ សម័យពលពតយើងវេទនាហា។

ក៖ ចាសចាសពូចាស។

ខ៖ ទំរាំបានមកបច្ចប្បន្ននេះវេធូស្រាលតិច។

ក៖ ចាសចាស ចាសពូចាស ហើយអើ តើពូដឹងថាពួកគាត់កើតនៅថ្ងៃណា? ខែណា? ឆ្នាំណាហ្អេស?

ខ៖ ម្តាយហា?

ក៖ ទាំងអស់គ្នារ ទាំងពីហាពូ?

ខ៖ អត់ដឹង។

ក៖ អត់ចាំទាំងពី?

ខ៖​ អត់ចាំ អត់ដែរបានឆ្លងកាត់ហ្អេ។

ក៖ ហិហិ។

ខ៖ កើតមកឃើញតែមេឃឃើញតែក្រហមងងឹតគ្នាររបូត។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ទើបតែបានមកដល់បច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃ វាធ្វើកម្មករបុគ្កលិកគេហ្នឹងវា។

ក៖ ធូស្រាលជាងមុន?

ខ៖ រីកចំរើនគ្រាន់ជាងសម័យពលពត។

ក៖ ចាសពូចាស។ ហើយចុះអើ ពូចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្មែររបស់ពួកគាត់ហ្អេស?

ខ៖ អត់ចាំទេ។

ក៖ អត់ចាំថ្ងៃ?

ខ៖ អត់ដែររៀនផង។

ក៖ អត់ដឹងថាពួកគាត់កើតឆ្នាំសត្វអីផងដែរ?

ខ៖ អត់ដឹងទេ។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។ អញ្ចឹងតើពូដឹងថាពួកគាត់អើ ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់នៅណាហ្អេស?

ខ៖ ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់ ស្រុកម៉ែនៅឯក្រលាញ់។

ក៖ ក្រលាញ់?

ខ៖ នៅឯសៀមរាមណោះ។

ក៖ ហ្អរ សៀមរាប?

ខ៖ បាទ ម៉ែពុកនៅឯថ្មគោលដែរ។

ក៖ ហ្អរ ឪពុកនៅថ្មគោលណា?

ខ៖ បាទ ម៉ែនៅឯក្រឡាញ់សៀមរាបណោះ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ក្រលាញ់ ស្រុកក្រលាញ់។

ក៖ ចាស តើលោកពូដឹងថាឪពុករបស់លោកពូគាត់បានអើ ប្រកបមុខរបរអីគេខ្លះដើម្បីចញ្ចឹមជីវិតគាត់ហ្អេស?

ខ៖ ពីដើមមកគាត់ធ្វើស្រែចំការរកត្រីរកសាច់រកអីនៅទន្លេហ្នឹង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ចាស។

ខ៖​ ហើយមកច្ចុប្បន្ន យើងសម័យពលពតគាត់អាជីវកម្មខាង គេអោយគាត់រកត្រីអាណាអីទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ។

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖​ បែកបាក់គ្នារឪផ្សេងពុកផ្សេង

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖​ កូនផ្សេង ដឹងទៅឯណាឯនៃអស់។

ក៖ ចាសចាស ហើយអើ តើឪពុករបស់លោកពូគាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរ? ដូចជាកាចឬក៏ស្លូត?

ខ៖ អត់កាចទេមនុស្សគាត់ស្លូតបណ្តោយ។

ក៖​ ចាសចាស។

ខ៖ ស្លូតឪពុកស្លូតបណ្តោយ។

ក៖ ចាស គាត់ស្លូតណាពូណា?

ខ៖​ បាទ ស្លូត ស្លូតហា ស្លូតជាងខ្ញុំទៀតហា។

ក៖​ ហិហិ អញ្ចឹងលោកពូស្លូតដែរ?

ខ៖ ស្លូតដែរអត់ដែរចេះដើរវៃតប់នាក់ណាទេរាល់ថ្ងៃ។

ក៖ ចាសចាស ចុះអើ ម្តាយរបស់លោកពូវិញគាត់ប្រកបមុខរបរអីគេខ្លះដើម្បីរកប្រាក់កំរៃចញ្ចឹមជីវិតគាត់ដែរ?

ខ៖ គាត់ពីដើម ដែរគាត់ដឹងក្តីមកឃើញគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចំការ អើយ មួយស្រែចំការគាត់ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ហ្អរ ចាសពូចាស។ ហើយគាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរពូ?

ខ៖​ មនុស្សលក្ខណះគាត់ គាត់ជាគាត់ស្អាតហា។

ក៖ ចាស។

ខ៖ មិនដូចក្មេងសម័យនេះទេ សម័យនេះវាយ៉ាប់អញ្ចឹងហា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ម្តាយខ្ញុំគាត់ពាក្យទន្នាប់ជើង រកទន្នប់ជើងនៅថ្មគោលពាក់អត់ចង់បានហ្អេស គាត់បុរាណហ្អរ។

ក៖ ចាស ហិហិហិហិ។ ហើយគាត់ជាមនុស្សស្លូតឬក៏កាច?

ខ៖ បាទ ស្លូត ស្លូត យាយតាស្លូតណាស់។

ក៖​ ហ្អរ ចាស។

ខ៖ ស្លូតទាំងពីនាក់ហ្នឹង។

ក៖ ចាស តើលោកពូនៅចងចាំសាច់រឿងអីខ្លះអំពីឪពុកម្តាយរបស់លោកពូហ្អេស? ដូចជាពេលពូនៅក្មេងៗពូបានមានអនុស្សាវរីយ័អីខ្លះជាមួយពួកគាត់ហា?

ខ៖ មិនដែរទៅណាជាមួយពួកគាត់ផង ខ្ញុំនៅធ្វើទាហាន។

ក៖ ហ្អរ អញ្ចឹងភាគច្រើនលោកពូអត់ដែរនៅជាមួយពួកគាត់ទេ?

ខ៖ អត់សូវនៅទេ អត់ដែរនៅជាប់ នៅតែធ្វើទាហាន។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖​ ពេលពូនៅក្មេង ពូធ្លាប់ដូចជាទៅផ្សារជាមួយគាត់ ទៅមើលគោជាមួយគាត់?

ខ៖ អត់ដែរទេ។

ក៖ អត់ដែលដែរ?

ខ៖ ហ្អឺ អត់ដែរទេ។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។ តើអើ ឪពុកម្តាយរបស់លោកពូ គាត់ធ្លាប់ប្រាប់លោកពូអំពីអើ ជីវិតរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែរពួកគាត់នៅក្មេងៗហ្អេស? ថាពួកគាត់បានឆ្លងកាត់មកខ្លះហា?

ខ៖ ហឺម ប្រាប់ដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាប្រាប់ថាមិចទេ ភ្លេចអស់ហើយ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ តែដឹងក្តីមកអត់បាននឹកចងចាំទេ។

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖​ ដឹងក្តីមកជីវិតវេទនាណាស់ ដូចថានិយាយប្រាប់មុនហ្នឹងគឺថា។

ក៖ មានការលំបាករហូត?

ខ៖​ វាលំបាករបូតទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ មានប៉ុណ្ណឹង។

ក៖ ចាសពូចាស តើលោកពូអើ នៅចងចាំឈ្មោះរបស់ជីដូនជីតារបស់លោកពូទាំងខាងម្តាយទាំងខាងឪពុកហ្អេស?

ខ៖ ខាងម្តាយអត់ស្គាល់ទេ ភ្លេចអស់ហើយ។

ក៖ ចុះខាងឪពុក?

ខ៖ ខាង ខាងឪពុក។

ក៖ តាឈ្មោះអីគេ?

ខ៖ ឈ្មោះយាយ ទីស។

ក៖ ហ្អរ លោកយាយឈ្មោះយាយ ទីស?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចុះលោកតា?

ខ៖ តាឌុប។

ក៖ ឈ្មោះតាឌុប ចាសពូ។ លោកពូចាំថាពួកគាត់កើតនៅថ្ងៃណា?ខែណា?ឆ្នាំណាទេ?

ខ៖ អត់។

ក៖ អត់ដែរ?

ខ៖ ហិហិ។

ក៖ ចុះលោកពូស្គាល់កន្លែង ទីកន្លែងកំណើតគាត់ហ្អេស?

ខ៖ ស្រុកកំណើតគាត់នៅថ្មគោលហ្នឹងដែរ។

ក៖ ហ្អរ អញ្ចឹងគាត់នាក់នៅថ្មគោលទាំងអស់គ្នារ?

ខ៖​ ថ្មគោលទាំងអស់ហ្នឹង។

ក៖ ហ្អរ ទាំងតាទាំងយាយ?

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ចាស តើលោកពូដឹងរឿងអីខ្លះអំពីអើ ប្រវត្តរបស់ជីដូនជីតារបស់លោកពូហ្អេស? ដូចជាជីវិតរបស់ពួកគាត់មិចដែរ? តើលោកពូមានដឹងខ្លះៗហ្អេស?

ខ៖ ជីវិតយាយតាហី?

ក៖ ចាស។

ខ៖ ហឺ គាត់ គាត់ស្លាប់យូហើយហ្នឹងតាំងពីសម័យនោះមកហ្នឹង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ សម័យអាពតដែរ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ដឹងថាពួកគាត់មានអាយុច្រើនហើយណាពូណា?

ខ៖ អាយុច្រើន។

ក៖​ ចាស។

ខ៖ អាយុប៉ែតសិបជាងអស់ហើយ។

ក៖ បើគិតមកដល់ឥឡូវមួយរយហើយនៀក?

ខ៖ គិតដល់ឥឡូវមួយរយហ្អរ តែគាត់អត់នៅ។

ក៖ ចាស ហិហិហិហិ។

ខ៖ មួយរយជាង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ អើ សំរាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូ តើលោកពូមករស់នៅអើ ខេត្តពោធិសាត់នេះអស់រយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

ខ៖ វាជិត២៨ឆ្នាំ។

ក៖ ២៨ឆ្នាំ?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ហ្អរ យូហើយណាលោកពូ?

ខ៖ ហ្អឺ យូហើយ។

ក៖ ចាសចាស តើលោកពូមានសាច់ញាតិ ឬក៏បងប្អូនណាទៀតដែររស់នៅក្រៅប្រទេសខុសពីស្រុកខ្មែរហ្អេស?

ខ៖ នៅពីនាក់បាត់បងប្អូនពីនាក់។

ក៖​ ចាស លោកពូដឹងថាពួកគាត់?

ខ៖ បាត់មីង មីងសៅហើយមីងសារួនពីនាក់បងប្អូន។

ក៖ ហ្អរ។

ខ៖ បាត់ម៉ែ បាត់មីងបណ្តោយ។

ក៖ ហ្អឺ។

ខ៖ កាលខ្មោចប៉ាគាត់ស្លាប់គេទំលាក់លុយអោយធ្វើបុណ្យដែរ តែឥឡូវបាត់ឈឹងអស់រលីង បាត់ឈ្មោះបាត់អី។

ក៖ ចាស ចាស។

ខ៖ វាចូលបួនដប់ឆ្នាំហើយបាត់គាត់ហ្នឹងហ្អរ។

ក៖ អញ្ចឹងតើលោកពូដឹងថាគាត់រស់នៅណាអត់?

ខ៖​ នៅប្រទេសអាមេរិក មិនដឹងនៅកន្លែងណា។

ក៖ ចាស ចាស។

ខ៖ បាត់បង មីងទាំងពីនាក់កូន ពីនាក់ម៉ែកូនហ្នឹង។

ក​៖ ចាស។

ខ៖ បាត់ឈឹង។

ក៖ ចាស ហើយពូចាំឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ហ្អេស?

ខ៖ ចាំតា។

ក៖ ឈ្មោះអីគេ?

ខ៖ មីងសៅ។

ក៖ មីងសៅ ហើយអីទៀត?

ខ៖ ហើយមីសារួន។

ក៖ សារួន?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចាសជាត្រូវជាមីងរបស់លោកពូណា?

ខ៖ មីងបង្កើត។

ក៖ ចាស។

ខ៖​ បាទ។

ក៖ ចាសពូ ហើយអើ សំរាប់ទាក់ទងនឹងអាពាហ៏ពិពាហ៏របស់លោកពូវិញតើ អើភរិយារបស់លោកពូឈ្មោះអីគេ?

ខ៖ ឈ្មោះ ម៉ូ។

ក៖ ឈ្មោះ ម៉ូ?

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ ចាស តើលោកពូបានរៀបការនៅថ្ងៃណា? ខែណា? ឆ្នាំណាដែរ?

ខ៖ ឆ្នាំកៅសិប។

ក៖ ឆ្នាំកៅសិប?

ខ៖ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅប្រាំពី ហី? ហ្អរកៅសិប។

ក៖ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិប?

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ហើយពូចាំថ្ងៃឬខែហ្អេស?

ខ៖ ភ្លេចហើយអត់ អត់មានចាំទេអាហ្នឹងហ្អរ។

ក៖ អត់ចាំទេ ហិហិហិ។

ខ៖ និយាយអារឿងអត់ចាំហ្នឹងច្រើនជាងគេម៉ង ហិហិហិ។

ក៖ ចាស ហ្នឹងហើយ ត្រូវហើយ ដោយសារវារៀងយូដែរណាពូណា?

ខ៖​ ហិហិ ហ្នឹងហើយវាយូ។

ក៖ ចាស។

ខ៖​ មិនចាំទេឥឡូវ។

ក៖ ហើយ សំរាប់អាពាហ៏ពិពាហ៏របស់លោកពូតើត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយឪពុកម្តាយឬក៏លោកពូរៀបចំដោយខ្លួនឯង?

ខ៖ អាហ្នឹង ខាងម៉ែឪខាងណោះរៀបចំអោយហ្នឹង យើងអត់។

ក៖ ខាងស្រីណា?

ខ៖ ខាងស្រី។

ក៖​ ចាស។

ខ៖ យើងកាលទូរគត់អីកំសត់រៀងៗខ្លួនដែរ?

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖ ដោះស្រាយអត់ទាន់ចេញ។

ក៖ ហិហិហិ ហើយនៅពេលដែរលោកពូទៅចូលស្តីដណ្តឹងរបស់អើ ចូលស្តីដណ្តឹងភរិយាពូ តើលោកពូមានថ្លៃជំនូនអោយគាត់ហ្អេស?

ខ៖ អត់មានថ្លៃជំនូនមានអីទេ យើងវាបានគ្នារទៅវា តាតាគាត់ខាងស្រីយើងមិនបាច់រៀបចំអីណាស់ណាទេ យើងធ្វើមួយល្មមៗទៅ។

ក៖ ចាស អញ្ចឹងយើងផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ណាពូណា?

ខ៖ បាទ ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបាទ។

ក៖ ចាសពូចាស តើអើ លោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហ្អេ? អំពីមូលហេតុដំបូងដែរលោកពូបានជួបជាមួយហ្នឹងភរិយា? ជួបគ្នារនៅកន្លែងណា? ហើយមានអនុស្សាវរីយ៏អីខ្លះជាមួយគ្នារ? ហេតុអីបានសំរេចចិត្តរៀបការជាមួយគ្នារហា?

ខ៖​ ជួបគ្នារហ្នឹង គេរកទិញរកស៊ីអង្ករដឹកតាមរទេះភ្លើងហ្នឹងហា។

ក៖ ចាសចាសពូ។

ខ៖ ហ្អឺ តាមរទេះភ្លើង ជួបអើ ពូនៅធ្វើការធ្វើកម្មករនៅបានក់។

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖ នៅបានក់នៅអាឈើ។

ក៖​ ចាសពូចាស។

ខ៖ ទៅជួយលើកអង្ករដាក់អោយគាត់ហើយ អោយលុយរកស៊ីទៅ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ អោយលុយទិញអង្ករទិញអីលិចកើតៗទៅ ឃើញថាបានគ្នារទៅ យើងស្រឡាញ់គ្នារទៅណា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្អឺ ទៅបានកូនមួយដំបរ។

ក៖ ហិហិហិ។

ខ៖ ការបានមួយហើយ។

ក៖​ ហ្អរ ចាសចាស។

ខ៖ ហ្អឺ ការមីស្រីបងគេមួយ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ អញ្ចឹងអើ មូលហេតុគឺជួបគ្នារចៃដន្យ?

ខ៖ បាទ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ចុះសំរាប់លោកពូ តើលោកពូចេះសរសេអាននឹងនិយាយភាសារខ្មែរបានល្អប៉ុនណាដែរ?

ខ៖ អត់ អត់ចេះអក្សរអត់ដែរបានរៀនអក្សរទេ អត់បានចូលសាលារ។

ក៖ អញ្ចឹងលោកពូអត់ចេះទាំងអាន?

ខ៖​ អានបានអាដេបអាដុបថា ដូចថាអត់ចេះម៉ង។

ក៖ តិច?

ខ៖​ បានអាដេបអាដុបហ្នឹង។

ក៖ តិចៗណាពូណា?

ខ៖​ អានមើលលិចកើតតិចៗទេអត់ចេះបានច្រើនទេ។

ក៖ ចុះសរសេរ?

ខ៖ សរសេក៏អត់ដែរ?

ក៖ តែនិយាយបានល្អ?

ខ៖ និយាយ និយាយបាន អានបាន បើសរសេចប់សិខាបទម៉ង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ អត់ចេះ អត់ចេះសរសេហ្អេស។

ក៖ ចុះលោកពូចេះភាសារណាផ្សេងខុសពីភាសារខ្មែរទៀតហ្អេស?

ខ៖ អត់ អត់ដែររៀន រៀនតែខ្មែរហ្នឹង។

ក៖ ហិហិហិ ចាសលោកពូចាស។ អើ តើសំរាប់លោកពូតើលោកពូបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទីមាណដែរ?

ខ៖ អត់ដឹងថ្នាក់ផង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ថ្នាក់រៀនបានត្រឹមសម័យពលពតហ្នឹងរៀនបានពីបីថ្ងៃ។

ក៖​ ចាស។

ខ៖​ គេអោយទៅកាប់ដីទៀតទៅ ហិហិហិ។

ក៖​ ហ្អរ អញ្ចឹងភាគច្រើនយើង។

ខ៖ រៀនបានតែប៉ុណ្ណឹងឯង។

ក៖ ភាគច្រើនយើងធ្វើការច្រើន។

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ជាងរៀន?

ខ៖ ធ្វើការច្រើន អត់បានទៅរៀនហ្នឹងគេទេ។

ក៖ ចាសចាសលោកពូ។

ខ៖ កំសត់។

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖ អត់បានរៀនចូលសាលារ សាលារទីមួយទីពីហ្អេស ពីសម័យលុនណុលរៀនសាលារលោក។

ក៖​ ចាស។

ខ៖ សម័យពលពតរៀនបានបួនប្រាំថ្ងៃ។

ក៖ ហ្អរ ចាសពូចាស។

ខ៖​ បានចេះសាលាលោកហ្នឹងអក្សរតិចតួចហ្នឹងឯង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ អត់បានចូលសាលារគេតែប៉ុណ្ណឹង។

ក៖ ចាសពូចាស តើលោកពូមានមិត្តភក្រ័ណាដែរស្និតស្នាលហើយលោកពូបានធំធាត់ឡើងមកជាមួយគ្នារហ្អេស?

ខ៖ វាមានដែរ តែវាឥឡូវវាងាប់អស់ហើយ។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។

ខ៖ នៅតែក្មួយៗប្អូនៗហ្នឹងឯង។

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖ ផឹកស្រាជាមួយគ្នាទៅ ធ្វើការជាមួយគ្នារទៅ បានអីហូបហ្នឹងទាំងអស់គ្នារណា។

ក៖ ចាសលោកពូចាស។ តើពួកគាត់ឈ្មោះគាត់អីគេខ្លះ?

ខ៖ បាទ?

ក៖ មិត្តភក្រ័ស្និតស្នាលពូហា?

ខ៖ អើ ទាំងអស់ហ្នឹង នោះ ហិហិមិត្តភក្រ័ខ្លូ ប្អូនៗក្មួយៗ ហិហិ។

ក៖ ចាសចាស​ ពូចាស។

ខ៖ ហ្នឹងហើយ មានប៉ុណ្ណឹងហើយទៅផ្លូវកណ្តាលច្រើនៗគ្នារណាស់។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ទាំងមួយភូមិហ្នឹងនិយាយទៅម៉ា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ​៖ ទាំងអស់នរណាក៏ស្គាល់ដែរ?

ក៖ ចុះអើ លោកពូនៅចងចាំសាច់រឿងអីខ្លះអំពីអនុស្សាវរីយ៏ដែរលោកពូបានមានជាមួយហ្នឹងមិត្តភក្រ័ស្និតស្នាលរបស់លោកពូហ្អេស? ដូចជាលោកពូបានធ្វើអីជាមួយគ្នារហា?

ខ៖ ធ្លាប់អីធ្វើតែកម្មករជាមួយគ្នារលើកស្រូវ លើកជី លើកស៊ីម៉ង់អីទៅ។

ក៖ ហ្អរ ធ្វើការជាមួយគ្នារ។

ខ៖ ធ្វើការដូចគ្នារហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហិហិហិ។

ក៖ ចាសចាសចាស។

ខ៖ ហ្អឺ អត់បានលើសពីហ្នឹងទេ។

ក៖ ចាស ចុះសំរាប់លោកពូ តើលោកពូធ្លាប់ធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្អេស?

ខ៖ អត់ដែរមានដីមួយដុំផងហ្នឹងនៅស្រុកនេះ។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។

ខ៖ អត់ដែរមានស្រែមានភ្លឺទេ តាំងពីកើតមកនៅបឹងខ្នារ នៅបឹងខ្នារអត់មានទេ។

ក៖ តែលោកពូចេះធ្វើ?

ខ៖ ចេះ។

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖ ឥឡូវចំណាស់នេះហើយ លេងចង់ធ្វើអស់ហើយ។

ក៖ ហ្អរ ហត់ដែរណាពូណា?

ខ៖ ហត់ ហត់តាំងពី មិនដែរបានទំនេរទេ តាំងពីសម័យហ្នឹងមកមិនដែរទំនេរទេ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ កើតមកធំដឹងក្តីឃើញតែភ្លើងហ្នឹងរបូត។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖​ រត់គេចរបូត។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ធ្លាយដល់ប៉ៃលិនអីនោះ។

ក៖ ហិហិហិ។

ខ៖ នៅធ្វើទាហានរហូតតស៊ូហ្អរ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ដល់ឥនតះចូលមកខ្ញុំឈប់ទៅ កាត់ទៅខ្ញុំឈប់ទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស។ ហើយតើអើ លោកពូមានអាជីវកម្មលក្ខណះផ្ទាល់ខ្លួនហ្អេស? ដូចជាមានការលក់ដូរអីហ្អេស?

ខ៖ អត់។

ក៖ អត់មានទេ?

ខ៖ អត់មានទេ។

ក៖ ចាស។

ខ៖​ រកស៊ីតាមសុច្ចរិត។

ក៖ ចាសចាស ចុះអើ សំរាប់លោកពូផ្ទាល់ តើលោកពូបានឆ្លងកាត់ធ្វើការងាអីខ្លះមកដើម្បីរកប្រាក់ចញ្ចឹមជីវិតរបស់ពូហា?

ខ៖ វាបានប៉ុណ្ណឹងឯង ធ្វើ។

ក៖​ ធ្វើទាហាននឹង?

ខ៖ ធ្វើទាហានអត់រកអីទេ ធ្វើទាហានស៊ីប្រាក់ខែរដ្ធាភិបាល។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ដល់ឥឡូវរកបានអញ្ចឹងឯង លើកស៊ីម៉ង់លើកជី។

ក៖ ហ្អរ។

ខ៖ លើកស្រូវគេហ្នឹង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្អឺ បានអាហ្នឹងឯងដើម្បីចញ្ចឹមកូនចញ្ចឹមចៅ បានធំៗអស់ហើយ។

ក៖ អញ្ចឹងសំរាប់លោកពូផ្ទាល់ តើលោកពូគិតថាតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ឥឡូវ តើលោកពូឃើញថាជីវិតរបស់លោកពូមានការផ្លាស់ប្តូរអីខ្លះហ្អេស?

ខ៖ ​អើ វាផ្លាស់ហើយ វាចាស់ហើយផ្លាស់ហើយ ហិហិហិ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ផ្លាស់វា វាធ្វើការធ្ងន់អត់សូវបានច្រើនឥឡូវ។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ បានអោយកូនរកអោយអញ្ចឹងទៅ​ កូនយើងមានចំណេះវិជ្ជាខ្លះទៅ។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ ធ្វើការងាទៅ តាម។

ក៖ អើ លោកពូគិតថាលោកពូដូចជីវភាពធូស្រាលជាងមុនទេ ឬក៏ពិបាកឬក៏អីអញ្ចឹងហា?

ខ៖ ហ្អឺ មធ្យមហ្នឹង។

ក៖ មធ្យម?

ខ៖ បាទ តែនៅតែទិញអង្ករការ៉ុងគេហូបដែរ អត់ដែរបានធ្វើស្រែផង។

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖ ទិញ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ បាទ ៥០សិបគីឡូ ២០គីឡូ ទុកហូបបួនដប់ម្ភៃថ្ងៃទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖​ ឥឡូវកូនវាបែកខ្លះទៅ អាមួយនៅភ្នំពេញ វាបានគ្រួសារគេរកស៊ីគ្នារគេទៅ ពូនៅតែឯងនៅជាមួយម៉ែវានៅកូនពៅមួយបីនាក់។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖ អញ្ចឹងពូធូស្រាលជាងមុនត្រង់ថាកូនៗពូធំហើយ។

ខ៖​ ធំហ្នឹងហើយ។

ក៖ ហើយគាត់អាចជួយសំរាលបន្ទុកពូបានណា?

ខ៖ ជួយបានខ្លះ ប៉ុន្តែទាល់តែនែនាំខ្លះព្រោះឥឡូវ ចុះក្មេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពិបាកពាស់បើយើងអត់ចេះនេះទេ ថាឯងហាមិនទាន់នៅកំសត់ដូចអញទេឯង។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ កំសត់ដូចអញហា ប្រវត្តិសាសន៏អញហា អញប្រាប់ឯងទៅអញមិនដែរបានចូលសាលារៀនម៉ាប៉ឹកទេណា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ គ្រាន់តែក្រោកឡើង អញប្រាប់ឯងទៅបង្គីលើស្មារហើយណា។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ បាយកណ្តាលថ្ងៃត្រង់ម៉ោងពីដន្ដប់ ហើយមិនទាន់បានស៊ីបាយផង។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ ដ៏គេចែកបាយ ឡើងពីធ្វើការមកគេបែកចែកបាយម្នាក់មួយចាន មួយចានចង្កឹសហ្នឹង។

ក៖ ញាំអត់់ឆ្អែតទៀត។

ខ៖ ស៊ីមិនឆ្អែត អត់ឆ្អែតទេវេទនាណាស់។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ អញ្ចឹងក្មួយអើយ ខ្លះអត់ដឹងទេ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ឥឡូវខ្លះវារៀនទៅ វាដឹងខ្លះទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ខ្លះបានរៀនសូត្រអីវាយល់ពីបែបបទខាងហ្នឹងហា។

ក៖ ចាសពូចាស។ ហើយសំរាប់ម្ហូបវិញ តើលោកពូចូលចិត្តញាំម្ហូបអីគេដែរ?

ខ៖ ម្ហូប អាហ្នឹងស្អីក៏ត្រូវដែរ គ្មានគិតច្រើនទេ។

ក៖ សម្លរ ឆា ឬក៏គ្រៀមគ្រោះ?

ខ៖ សម្លរម្ជូ ម្ជូខ្លាំងជាងគេម៉ង ហិហិហិ។

ក៖ វាជូម៉ាត់ៗណាពូណាជ្រះករ។

ខ៖ ហិហិហិ ចាំមើលថ្ងៃនេះគិតរកម្ជូទៀតហើយ។

ក៖ ហិហិហិ ហើយចុះសំរាប់ល្បែងប្រជាប្រីយ័វិញ តើលោកពូចូលចិត្តលេងល្បែងប្រជាប្រីយ៏អីដែរតាំងពីក្មេង?

ខ៖ ពីក្មេងលេងប៊ៀ។

ក៖ ហ្អរ ហិហិហិ។

ខ៖ ប៊ៀអាកាត់កាតេកាត់អីហ្នឹង។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ តែឥឡូវអត់ទេ ផ្តាច់អស់អត់ចេះលេង។

ក​៖ ចាសពូ។

ខ៖ កាលនៅក្មេងលេងឥឡូវអត់លេងទេ។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ អត់ចេះ ល្បែងក៏ដោយ ឥឡូវក៏ឆ្នោតអត់ចាក់ផង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ អត់ដែរលេងទេ កាន់កាន់ចរិកអត់លេងល្បែងទេ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ ឃើញគេលេងអត់មានកំណើត។

ក៖ ល្អពូ។

ខ៖ ហ្នឹងហើយ។

ក៖ ហ្អរ ចាស ហើយចុះសំរាប់ចម្រៀងវិញ តើលោកពូមានចម្រៀងណាដែរលោកពូបានចូលចិត្តតាំងពីក្មេងមកឬក៏?

ខ៖ ហ្អរ ចម្រៀងចេះច្រើនដែរ តែមិនសូវច្រៀងទេឥឡូវ ហិហិ។

ក៖ ចាស ហិហិ។

ខ៖ វាឈឺករ។

ក៖ លោកពូចូលចិត្តអើ នាក់ចម្រៀងមួយណាដែរ?

ខ៖ តាសាមុន។

ក៖ ហ្អរ ចម្រៀងលក្ខណះពីដើមណាពូណា?

ខ៖ បាទ ពីដើម ចាស់ម៉ង។

ក៖ ចាសចាស ពេលស្តាប់ទៅពិរោះ ហិហិហិ។

ខ៖ បាទ មានន័យ មានន័យហាបទគាត់។

ក៖ ចាសចាស។

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចាសពូចាស សំរាប់លោកពូផ្ទាល់ តើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូមានណាគេចេះលេងឩបករណ៏ភ្លេងហ្អេស?

ខ៖ អត់។

ក៖ អត់មានសោះម៉ងណាពូណា?

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ ចាស ចុះអើ សំរាប់លោកពូ ផ្ទះរបស់លោកពូតាំងពីដែរលោកពូនៅក្មេងៗហា តើមានលក្ខណះមិចដែរពូ? ដូចជាផ្ទះថ្មឬក៏ផ្ទះឈើ?

ខ៖ ផ្ទះបុរាណហី? ពីដើមហី?

ក៖ ចាស។

ខ៖ ពីដើមផ្ទះ ត្នោត។

ក៖ ហ្អរ។

ខ៖ ផ្ទះត្នោត គ្រឿងត្នោត សរសរឈើជាមួយសាំងឬស្សី។

ក៖ ហ្អរ ចាស។

ខ៖ ដល់សម័យពលពតគាត់រើមកធ្វើកន្លែងបាយអស់រលីង ដាក់រោងអ៊ុស។

ក៖ ហ្អរ ចាស។ ចុះផ្ទះបច្ចុប្បន្នលោកពូជាផ្ទះអីគេ? ផ្ទះថ្មឬឈើ?

ខ៖ បច្ចុប្បន្នអី?

ក៖ ចាស។

ខ៖ ផ្ទះឈើសាំងឬស្សី។

ក៖ ហ្អរ ចាសពូចាស។ អញ្ចឹងតើអើ លោកពូសាងសង់ផ្ទះសព្វថ្ងៃដោយខ្លួនឯងឬក៏មានលោកពូជួលជាងគេធ្វើ?

ខ៖ ជួលគេ។

ក៖ ហ្អឺ ចាស។

ខ៖ ធ្វើអស់២០ម៉ីនជាង។

ក៖ ២០ម៉ីនជាង?

ខ៖ ផ្ទះតូចដែរ។

ក៖ អស់តិចដែរអញ្ចឹង?

ខ៖ បាទ។

ក៖ ចាសចាស ហើយសំរាប់ផ្ទះរបស់លោកពូ លោកពូគិតថាដើម្បីសាងសង់យើងត្រូវការសំភារះអីគេខ្លះដែរ?

ខ៖ សាងសង់មាន ធ្វើផ្ទះមានអីមានតែសាំងឬស្សី។

ក៖ សាំងឬស្សី?

ខ៖ គ្រឿងតិចតួចហ្នឹង។

ក៖ ឈើដែកគោល?

ខ៖ ឈើតិចតួចហ្នឹងឯង។

ក៖ ដែកគោលរណា?

ខ៖ បាទ។រណាអាណោអីអញ្ចឹងទៅ។

ក៖​ ពូថៅញញួអីអញ្ចឹងទៅពូណា?

ខ៖ បាទ ប្រដាប់ប្រដាទាំងអស់ គេជាងឈើគេរណាប្រើទាំងអស់។

ក៖ ចាសពូ ហើយលោកពូចេះសាងសង់ផ្ទះអត់?

ខ៖ មិនសូវទេឥឡូវញ័ពេកឥឡូវលេងឡើងរួចហើយ។

ក៖ ចាសហើយ ចាស។

ខ៖ បាទ ឡើងដំបូលអត់រួចផងឥឡូវ។

ក៖ ហ្អរ ចាស ហើយចុះលោកពូមានជំនាញណាដែរលោកពូចេះតតគ្នារមកពីក្រុមគ្រួសារលោកពូហ្អេស? ដូចជាជំនាញចេះពីជីដូនជីតាមកអញ្ចឹងហា? មានហ្អេស?

ខ៖ វា មើល អត់សូវមានមាណទេ។

ក៖​ ចាសចាស។

ខ៖ ថ្ងៃណាធ្វើ គេហៅទៅជួយធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងទៅធ្វើទៅ។

ក៖ ចាស។

ខ៖ បើជំនាញអត់ធ្វើទេ ជំនាញរាល់ថ្ងៃបានតែធ្វើការកម្មករគេហ្នឹង។

ក៖ ហ្អរ ចាសចាស។

ខ៖ ហ្អឺ បច្ចុប្បន្ននេះរកតែអញ្ចឹងឯង។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ បានមាណហូបប៉ុណ្ណឹងទៅ។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ យើងចាស់ហើយ។

ក៖ ចាស សំរាប់លោកពូ តើលោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានហ្អេស ថាតើពេលណាដែរលោកពូលំបាកបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកពូ?

ខ៖ ពិបាកបំផុតហា?

ក៖ ចាស។

ខ៖ ពិបាកតែកូនចៅហ្នឹង កូនវាមិនទាន់មានគ្រួសារអស់ទៅ គិតគូមិចអោយវាបានគ្រួសារទៅ វារួចផុតពីយើងហា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ រៀបចំអោយវាទៅ ហើយករណីមួយទៀតថាគេដើរលេងយប់ប្រលប់អីទៅចេះតែថាដឹកនាំវាទៅ កូនអើយកុំដើរលេងឆ្វេចឆ្វាញពេក។

ក៖ ចាស។

ខ៖ រកមើលគេមើលឯង។ កុំដើភ្លើតភ្លើនតាមគេតាមឯង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្នឹងហើយ យើងទៅណាអោយយកក្តីសុកក្តីចំរើន ហើយត្រូវស្តាប់ឪពុកម្តាយអត់ចេះខុសទេ។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ ហើយឪ ឪសុទ្ធតែរៀនអស់ហើយអាហ្នឹង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ រៀនអាស្អី ស្អីៗរៀនអស់ហើយ។

ក៖ អញ្ចឹងអើ លោកពូលំបាកជាងគេគឺលោកពូព្រួយចិត្តគិតអំពីកូនៗ។

ខ៖ គិតកូនច្រើន។

ក៖ ចាសពូចាស ប៉ុន្តែទោះបីជាលំបាកតែលោកពូសព្វថ្ងៃ តើលោកពូបានឆ្លងកាត់វាទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែរ? ដូចជាលោកពូបានព្យាយាមនែនាំគាត់ តស៊ូរ?

ខ៖ នែនាំអោយ គ្រាន់តែនែនាំអោយធ្វើការងា អោយខំប្រឹងធ្វើការងាទៅ ដើម្បីអើ ទុកលុយកាក់ទៅ រកគ្រួសារទៅកុំអោយនៅតែឯងពេក ហិហិហិ។

ក៖​ ហិហិហិ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហិហិហិ។

ក៖ ចាសលោកពូបានចែកចាយបទពិសោធន៏ល្អអោយគាតណាពូណា?

ខ៖ បាទ ហ្នឹងហើយ បាទ។

ក៖​ ចាស។

ខ៖ អត់មានអីអោយវាទេ មានតែពាក្យពេជ្រហ្នឹងប្រដៅវាទេ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖​ មានទឺកចិត្តថា​ អើហែងធ្វើចេះធ្វើចុះទៅ ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដើរមើលសង្គមគេផង។

ក៖ ចាសពូ។

ខ៖ ហ្អឺ។

ក៖​ សំរាប់លោកពូ តើលោកពូគិតថា លោកពូមានពេលណាដែរលោកពូសប្បាយជាងគេក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកពូ?

ខ៖ មានពេលណា? ពេលហូបចុកច្រៀងលេងសប្បាយហ្នឹងឯង។

ក៖ ជុំគ្នារមិត្តភក្រ័?

ខ៖​ ពេលទំនេរជុំគ្នារផឹក។ ហ្អឺជុំបងប្អូនក្មួយៗហ្នឹងទៅ។

ក៖ ចាស។

ខ៖​ អត់ចេះប្រកាន់អីរើសអើងអីណាទេ។

ក៖​ ចាសពូចាស។

ខ៖ បើហូប ហូបតែជាមួយគ្នារហ្នឹង ជាមួយក្មួយៗហ្នឹង ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ដល់ពេលថ្ងៃណាទៅដាក់ទៅ។

ក៖ សំរាប់លោកពូ នៅពេលដែរលោកពូនៅក្មេងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហា តើលោកពូធ្លាប់មានក្តីស្រមៃដែរលោកពូចង់បានទៅថ្ងៃអនាគត់ហ្អេស? ដូចជាលោកចង់ក្លាយទៅជាអី? ឬក៏ចង់បានធ្វើអី? មានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏អីអញ្ចឹងហា លោកពូធ្លាប់ចង់បានហ្អេស?

ខ៖ អត់ធ្លាប់។

ក៖ ហ្អរ។

ខ៖ គិតតែរកបានមាណហូបប៉ុណញណឹងទៅ មានអីធ្វើទៅមានអីអត់អត់ទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ មានតែប៉ុណ្ណឺង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ វាទៅក្តីស្រមៃវាអត់បាន យើងវាដូចខុសនិស្ស័យ។

ក៖ ចុះលោកពូចង់ទៅថ្ងៃអនាគតអោយគ្រួសារលោកពូបានធូស្រាលជាងមុនហ្អេស?

ខ៖ វាចង់ដែរហ្នឹងហា ចង់ដូចគេដូចឯងដែរហ្នឹងហា។ ចង់អោយធ្វើការងាទុកដាក់ទៅវាធូធា។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ ហ្អឺ ទុកលុយទុកកាក់ទៅ យើងមិនយកទៅណាទេដោយសារកូនហ្នឹង។

ក៖ ចាសពូចាស។

ខ៖ អោយវាចេះស្តាប់ម៉ែឪ។

ក៖ ចាស អញ្ចឹងអើ ជាចុងក្រោយតើលោកពូអើ ចង់និយាយអីខខ្លះទៅកាន់កូនចៅរបស់លោកពូហា? ដូចជាលោកពូចង់ផ្តាំផ្ញើរពួកគាត់ដើម្បីចង់អោយ ថាតើលោកពូចង់អោយពួកគាត់ក្លាយជាមនុស្សបែបណា? លោកពូចង់អោយគាត់មានភាពជោកជ័យអីខ្លះក្នុងជីវិត? តើលោកពូចង់អោយគាត់ក្លាយជាមនុស្សល្អឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងហាលោកពូ?

ខ​៖ បាទ ខ្ញុំសូមជួយអោយនែនាំអោយកូនខ្ញុំហ្នឹង ចេះអើ ធ្វើកាងាម៉ត់ចត់ ចេះជំណាញណាអោយវា

ប្រាកដជំនាញហ្នឹង។

ក៖ ចាស។

ខ៖ តែប៉ុណ្ណឺងឯង។

ក៖ ហើយលោកពូចង់អោយគាត់ក្លាយជាមនុស្សបែបណា?

ខ៖ អោយមនុស្សល្អ អោយស្គាល់សង្គម។

ក៖ ចាស ចាស ចាសអរគុណច្រើនណាលោកពូ។ ហើយខ្ញុំអស់សំនួរហើយ ហើយខ្ញុំដឹងថាលោកពូអ្វីដែរ

លោកពូបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃដើម្បីពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំអំពីប្រវត្តរបស់លោកពូ។លោកពូវាហ្នឹងមាន

ប្រយោធន៏ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតរបស់លោកពូហា។

ខ៖ បាទ។

ក៖ ពួកគាត់នឹងអាចមានឱកាសចូលស្តាប់ហើយនឹងរៀនអំពីអ្វីដែរលោកពូបានផ្តាំផ្ញើរដល់ពួកគាត់ហា

លោកពូ។

ខ៖ បាទ។

ក៖ ហើយលោកពូអើ បន្ទប់ពីខ្ញុំសំភាសន៏លោកពូហើយ ខ្ញុំនឹងសុំអនុញាតិពីលោកពូដើម្បីយកសំលេង

របស់លោកពូដាក់ចូលទៅក្នុងវេបសាយ័មួយដែរនៅសហរដ្ធអាមេរិកហាលោកពូ។ ហើយអើ វេបសាយ៏

របស់សាលារហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា [www.cambodaioralhistriec.byu.edu](http://www.cambodaioralhistriec.byu.edu) អញ្ចឹងតើលោកពូអនុញាតិដើម្បី

អោយខ្ញុំយកសំលេងរបស់លោកពូដាក់ចូលទៅក្នុងវេបសាយ៏របស់សាលារ សកលវិទ្យាល័យដែរមាន

ឈ្មោះថា BYU ហ្នឹងហ្អេសលោកពូ?

ខ៖ អត់ដឹងថាBYUយ៉ាងមិចផង។

ក៖ អញ្ចឹងតើលោកពូអនុញាតិហ្អេស?

ខ៖ អត់ដឹង អត់ដឹងដាក់មិចផង។

ក៖​ តើលោកពូអនុញាតិដើម្បីអោយខ្ញុំយកសំលេងលោកពូដាក់ចូលបានហ្អេស? យល់ព្រមហ្អេ

ស? ចាស លោកពូយល់ព្រមអត់?

ខ៖ ទៅយល់ព្រមចុះ។

ក៖ ចាស ហិហិហិ។

ខ៖ កាត់ចិត្ត​ ដាច់ចិត្តបណ្តោយទៅ។

ក៖ ចាសពូចាស អរគុណច្រើនពូ ហើយខ្ញុំដឹងថាអើ នៅពេលដែរលោកពូចែកចាយបទពិសោធន៏ហ្នឹងវា

ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកពូពិតមែនណាលោកពូ។ ចាសអរគុណច្រើនលោកពូ។

ខ៖ ហ្អឺ។

(ការសង្ខេបពីខ្ញុំនិមល ខ្ញុំឃើញថាជីវិតគាត់លំបាកតាំងពីក្មេងរហូតដល់សព្វថ្ងៃក៏នៅតែពិបាក តែគាត់ក៏

ឪពុកល្អគាតបានព្យាយាមនែនាំកូនៗគាត់អោយធ្វើនឹងខំប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិត។)