កិច្ចសំភាសន៍របស់លោកពួឈ្មោះ សុខ ញ្ញាន

ក៖ អ្នកសំភាសន៍ឈ្មោះ ហេង សុជាវី ខ៖ អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៍ឈ្មោះ សុខ ញ្ញាន

ក៖​​ ចាស ជាដំបូងខ្ញុំជំរាបសួរលោកពូ!

ខ៖ បាទ ជំរាបសួរក្មួយ!

ក៖ ចាសលោកពូអើ….អរគុណច្រើនលោកពូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានឪកាសដើម្បីមកសំភាសន៍ជាមួយនឹងលោកពូផ្ទាល់នាងខ្ញុំបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងគំរោងរបស់សាលា BYU ហាវ៉ៃនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិចហើយខាងសាលាគេបានតម្រូវអោយនាងខ្ញុំធ្វើការសំភាសន៍ទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលពួកគាត់មានអាយុចាប់ពីរ៣៥ឆ្នាំឡើងទៅអំពីរពង្សប្រវត្តិរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ពូកគាត់តាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥលូវនិងថាតើពួកគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់អីគេខ្លះ?ដើម្បីចែកចាយទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតអោយពួកគេបានស្ដាប់ ចាសហើយអញ្ចឹងលោកពូអាចអនុញ្ញាតអោយនាងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍លោកពូបានដែរឫទេ?

ខ៖​ (សើច) ខ្ញុំអត់ចេះផង!

ក៖ ចាស លោកពូការសម្ភាសន៍មួយនិងខ្ញុំគ្រាន់តែអើ….សួរពីអ្វីលោកពូអាចឆ្លើយមកវិញប្រាប់តាមនឹងអញ្ចឹងណាស់ពីព្រោះអីពួកគេចង់ចងក្រងទុកជាឯកសារប្រវតិ្តមួយនិងរបស់លោកពូក៏ដូចជាដើម្បីទុកអោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់លោកពូអោយពួកគេបានដឹង។

ខ៖​ បាទសួរមកចុះ!

ក៖ ចាស​ អរគុណច្រើនលោកពូអញ្ចឹងអើ….ការសម្ភាន៍មួយនឹងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី៣០ ខែ០៦ឆ្នាំ២០១៨ហើយអើ….មុនដំបូងក្នុងការសម្ភាសន៍នាងខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតសួរឈ្មោះរបស់លោកពូអើ….តើលោកពូអាចអោយខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះលោកពូ តើលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖ បាទ! ខ្ញុំមានឈ្មោះ សុខ ញ្ញាន!

ក៖ ចាស! លោកពូហើយអើ….តើនាមត្រគូលរបស់លោកពូត្រូវនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីនិងដែរឫទេ? ហើយឈ្មោះពេញរបស់លោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖ បាទ! ឈ្មោះពេញរបស់ខ្ញុំគឺឈ្មោះ សុខ ញ្ញាន​ តែម្ដង!

ក៖ អូ….ចាស!ហើយតើលោកពូមានឈ្មោះហៅក្រៅដែរឫទេ?

ខ៖​ បាទ! អត់មានទេក្មួយ!

ក៖ អត់មានទេលោកពូណ៎!​ អើ….ហើយឈ្មោះនិងអ្នកណាដែរជាអ្នកដាក់អោយលោកពូដែរ?

ខ៖ ឈ្មោះនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដាក់អោយ!

ក៖ ហើយតើឪពុកម្ដាយរបស់លោកពូគាត់មានប្រាប់ទេថាឈ្មោះនឹងមានអត្ថន័យអ្វីដែរ?

ខ៖ បាទ! ខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ដាក់មកអញ្ចឹង!

ក៖ អើ….(សើច)ចាស់លោកពូ! ហើយអើ….តើសព្វថ្ងៃនេះលោកពូប្រកបមុចរបរជាអ្វីដែរ?

ខ៖​ សព្វថ្ងៃនឹងខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកបើកតុកតុក!

ក៖ អូ….បើកតុកតុក តើលោកពូបើកតុកតុករយះពេលប៉ុន្មានឆ្មាំហើយលោកពូ?

ខ៖ ខ្ញុំបើកតុកតុកនឹងរយះដប់ឆ្នាំជាងហើយ!

ក៖ អូ…. លោកពូបើកតុកតុកយូរដែរហើយចឹង!​​​ តើលោកពូសព្វថ្ងៃនឹងមានអាយុប៉ុន្មានហើយ?

ខ៖ សព្វថ្ងៃខ្ញុំមានអាយុ៣៩ឆ្នាំជាងហើយ!

ក៖ ចាស ហើយលោកពូកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរ?

ខ៖ អើ….ខ្ញុំកើតឆ្នាំ៨១អើ....ឆ្នាំ១៩៨១!

ក៖​ អើ….តើលោកពូចាំថ្ងៃខែដែរឬទេ?

ខ៖ ខ្ញុំកើតនៅខែ០១ថ្ងៃទី០៩ ខ្ញុំកើតនៅក្នុងខែ០១ថ្ងៃទី០៩!

ក៖ ចាស! លោកពូកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី០៩ខែ០១ឆ្នាំមួយពាន់ប្រាំបួនរយអើ...

ខ៖ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨១!

ក៖ អើ…លោកពូកើតនៅឆ្នាំ១៩៨១!

ខ៖ បាទ! បាទ!

ក៖ ចាស! លោកពូហើយអើ….ទាក់ទងនិងលោកពូសព្វថ្ងៃនិងមានមុខរបររត់តុតុកង់បីនោះលោកពូនោះហើយមានរយះពេលដប់ឆ្នាំហើយ! ហើយអើ….មុខរបរមួយនិងលោកពូធ្វើពីម៉ងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរ?

ខ៖ ចាប់ពីរម៉ោងជូនកាលចាប់ពីម៉ោងប្រាំពីរអីនិងទៅតាំងពីរព្រឹករហូតដល់ម៉ោងដប់យប់អីទៅ!

ក៖​ អូ….ហើយមានទីតាំងនៅសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញផ្ទាល់នោះលោកពូនោះ!

ខ៖ បាទ! បាទ!

ក៖ ចាស! លោកពូអើ….ហើយអើ....លោកពូដូចជាការរត់តុកតុកនិងលោកពូរត់អត់មានថ្ងៃសៅរ៏អាទិត្យថ្ងៃបុណ្យទានទេគឺរត់គ្រប់ពេលតែម្ដង(សើច)!

ខ៖ បាទ! គឺរត់អញ្ចឹងតែម្ដង!

ក៖​ ចាស! ហើយចុះប្រាក់ចំណូលវិញតើលោកពូអាចរកបានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានដែរក្នុងមួយខែ?អើ....ទាំងការទូទាត់ការចំណាយអីនិងទាំងអស់និងណាស់លោកពូ!

ខ៖​ បាទ! អើ….តែឥឡូវនិងរកមិនសូវបានទេក្មួយពីព្រោះឥឡូវពួកគេប្រើតែ pass app និងទៅវាឥឡូវពេញនិយមតែអាPass appនិងអញ្ចឹងរកមិនសូវបានទេពីព្រោះមិនសូវមានអ្នកជិះទេឥឡូវនិង​!

ក៖ អូ….អញ្ចឹងវិញ​ ចាស!

ខ៖ ក្នុងមួយថ្ងៃរកបានតែមួយម៉ឺនប្រាំពាន់រៀលទៅពីរម៉ឺនរៀលតែប៉ុណ្ណឹង!

ក៖ ចាស! អានឹងអត់ទាន់ទូទាត់ថ្លៃសាំងអីនិងទេណ៎លោកពូ!

ខ៖ បាទ! និងហើយក្មួយមិនទាន់បានទូទាត់ថ្លៃសាំងនោះទេ ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរត់បានតែមួយជើងទៅពីរជើងនោះទេហើយចេះតែរត់ទៅពីព្រោះមិនដឹងធ្វើអ្វីដូចគេអញ្ចឹងចេះតែទៅរត់តុកតុកនិងទៅ!

ក៖​ ចាស! ​អូ….ចុះម៉ូតូកង់បីនឹងលោកពូទិញដោយខ្លួនឯងឬមួយលោកពូលជូលពីគេមក?

ខ៖​ ម៉ូតូកង់បីនេះខ្ញុំទិញបន្តពីរគេនិង!

ក៖​ ចឹងលោកពូទិញតុកតុកនិងបន្តពីរគេមែន!

ខ៖ បាទ!បាទ!

ក៖ តើលោកពូទិញម៉ូតូតុកតុកនិងបន្តពីរគេក្នុងតំលៃប៉ុន្មានដែរលោកពូ?

ខ៖ ខ្ញុំទិញម៉ូតូតុកតុកនិងបន្តពីរគេក្នុងតម្លៃកៅសិបប្រាំពីរ ខ្ញុំទិញយូរហើយក្នុងតម្លៃប្រាំបូនរយចិត្តសិបប្រាំពីរដុល្លា!

ក៖​ កាលនឹងលោកពូទិញបន្តពីគេក្នុងតម្លៃ....!

ខ៖​ ខ្ញុំទិញម៉ូតូតុកតុកនិងក្នុងតម្លៃប្រាំបួនរយចិត្តសិបដុល្លា!

ក៖​ លោកពូទិញក្នុងតម្លៃប្រាំបួនរយជិតមួយពាន់ដុល្លាចឹង!

ខ៖​ បាទ! ទិញមកជិតមួយពាន់ដុល្លាហើយ(មានសម្លេងរំខាន)!

ក៖ អូ….!ចាស!

ខ៖ ប៉ុន្ដែឥឡូវនិងមិនសូវមានអីបានថ្លៃទេ ពីព្រោះពួកគេរកតែជិះម៉ូតូឥណ្ឌាច្រើនពេកនិង​ពេលចឹងដាច់តែគេ...(ស្ដាប់មិនបាន)!

ក៖​​ ចាស! អត់សូវដាច់ប៉ុន្ដែអញ្ចឹងយើងមានម៉ូយរបស់យើងកាលពីមុនដែរទេ!

ខ៖​អត់សូវមានផងក្មួយគេចេះតែផាសអ៊ែបអស់ហើយឥឡូវនិងគេពេញនិយមតែ Pass app!(មានសម្លេងរំខាន)!

ក៖​ ចាស! ឥឡូវនិងគេអាប់ដេតថ្មីគេអាប់សេរីឡើងវិញ​ (សើច)!

ខ៖​ បាទ! គេអាប់សេរីថ្មីឡើងអស់ហើយ(សើច)!

ក៖ ចាស! (សើច) អើ....អញ្ចឹងលោកពូអត់អាប់សេរីតាមគេដែរទៅដើម្បីទទួលបានអតិថិជនច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងណាលោកពូ! (សើច)តើលោកពូមានគំរោងធ្វើអញ្ចឹងដែរឬទេលោកពូ?

ខ៖ ដូចជាអត់មានទេក្មួយ!

ក៖ អញ្ចឹងលោកពូអត់មានគំរោងធ្វើអីផ្សេងទេហ៎!

ខ៖​ និយាយរួមទៅយើងអត់មានលុយកាក់ផងបើទៅទិញយើងត្រូវខ្ចីលុយពីរគេមកវារត់អត់រួចទេ!(មានសម្លេងរំខាន) ខ្ចីលុយពីរគេមក….!

ក៖ អញ្ចឹងលោកពូអាចសន្សំលុយម្ដងបន្តិចម្តងបន្ដិចទៅ!

ខ៖ បាទ! សន្សំម្ដងតិចទៅតាមពិតទៅចង់ចាំទិញសារក្រោយដែរ!

ក៖ ចាស! លោកពូចាស!អើ….តើសព្វថ្ងៃលោកពូមានទីលំនៅ នៅឯណាដែរ?

ខ៖ ខ្ញុំរស់នៅឯខេត្តកំពតទឹកឈូអើ….ខ្ញុំនៅខេត្តកំពតទឹកឈូ!

ក៖ តើវាជាទីលំនៅកំណើតរបស់លោកពូហ៎លោកពូ!

ខ៖​ បាទ!​ បាទ !ស្រុកកំណើត!

ក៖​ ចុះតើទីលំនៅសព្វថ្ងៃរបស់លោកពូនៅឯណាដែរ?

ខ៖​ សព្វថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅម្ដុំពោធិ៏ចិនតុង!

ក៖ តើលោកពូនៅក្នុងខណ្ឌអ្វីដែរ?

ខ៖ នៅខណ្ឌពោធិ៏សែនជ័យ(ស្ដាប់មិនបានច្បាស់ព្រោះមានសម្លេងរំខានខ្លាំង)!

ក៖ អូ….ចាស! ចាស! តើនៅភូមិអ្វីដែរលោកពូនៅម្ដុំនិង?

ខ៖ អត់ស្គាល់ទេពីព្រោះខ្ញុំជួលផ្ទះគេនៅនិង អត់ស្គាល់ផងមិនដឹងគេហៅភូមិអីទេក្មួយ!

ក៖ អូ…ចឹងលោកពូជួលផ្ទះគេនៅនិងទេហ៎?

ខ៖ បាទ!​ បាទ!

ក៖​​ អញ្ចឹងផ្ទះនិងអើ….ផ្ទះលោកពូជួលពីគេនិងចាប់តាំងពីលោកពូផ្លាស់មកនៅភ្នំពេញតាំងពីដប់ឆ្នាំមុននិងហ៎ត្រូវទេលោកពូអត់ដែរផ្លាសប្ដូទីលំនៅទេ?

ខ៖ ខ្ញុំបានផ្លាស់ទីលំនៅនឹងពីរបីដងដែរហើយទើបបានមករស់នៅក្រោយនិង ពីរមុនមកជួលនៅម្ដុំប្លុកៗនិងដែរគ្រាន់តែផ្ទះខុសគ្នាចឹងហាស!

ក៖ តើហេតុអ្វីបានជាលោកពូកនៅតែម្ដុំៗនិងមានមូលហេតុអ្វីដែរលោកពូ?

ខ៖ ពីព្រោះមានបងប្អូននៅនិងហើយកូនរៀននៅសាលានៅនឹងផងលាសាពោធិចិនតុងនិង!

ក៖ ចាស! វាងាយស្រួលអោយកូនបានទៅរៀនន៏!

ខ៖ សាលាវានៅជិតផ្ទះផង បាទ!

ក៖ តើបន្ទប់និងគេអោយជួលមួយខែក្នុងតំលៃប៉ុន្មានដែរលោកពូ?

ខ៖ គេជួលទាំងអស់តំលៃ ៤៥ដុល្លា ក្នុងមួយបន្ទប់និងទាំងថ្លៃផ្ញើរតុកតុកប្រាំដុល្លាទៀតទាំងអស់ហាសិបដុល្លាទៅតាមនិង!

ក៖ ចុះអើ….មួយខែលោកពូត្រូវចំណាយអស់ហាសិបដុល្លាបាត់ហើយទាំងថ្លៃផ្ទះថ្លៃអី!

ខ៖ និយាយទៅទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទៀតអស់៦០ដុល្លារ!

ក៖ ចាស! ចាស! តើក្នុងមួយខែមូយខែលោកពូអាចសល់លុយបានដែរឫទេលោកពូ?

ខ៖ មិនសូវសល់ទេចេះតែបណ្ដោះៗទៅវាគ្មានសល់ទេ!

ក៖ អញ្ចឹងលោកពូត្រូវខំបន្ថែមទៀតហើយចឹង!

ខ៖ បាទ! ត្រូវខំរកបន្ថែមខំរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ប៉ុន្ដែវាអត់មានអ្នកជិះពីមុនចេះតែមានតែឥឡូវអត់សូវមានអ្នកជិះទេ!

ក៖​ ចាស! ចុះអញ្ចឹងលោកពូអត់មានគំរោងធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីមុខរបរមួយនិងអត់ចង់ធ្វើការអីផ្សេងទេហ៎!

ខ៖ បាទ!​ មិនដឹងធ្វើអីទេ រកគិតមើលបណ្ដើរៗសិនចាំមើលថ្ងៃក្រោយចាំគិតរកធ្វើអ្វីផ្សេងពីទៀត!

ក៖​ អូ….!

ខ៖ គិតមើលបន្តទៀតសិន!

ក៖​ អូ….ចាសត្រូវហើយលោកពូសព្វថ្ងៃអើ….តាំងពីមុនមកលោកពូរៀនបានដល់កំរិតណាដែរលោកពូ!

ខ៖ កាលពីមុនមកខ្ញុំបានរៀនត្រឹមថ្នាក់ទីប្រាំពីរនិង!

ក៖ តើលោកពូរៀននៅសាលាណាដែរលោកពូ?

ខ៖ (ស្ដាប់មិនបានច្បាស់ព្រោះនិយាយតិចពេកហើយមានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ សុំចំលើយសារជាថ្មីម្ដងទៀបានទេលោកពូ តើលោកពូរៀននៅសាលាណាដែរ?

ខ៖​ មិនដឹងស្អីទេ! មាសសម្ភារអីមិចគេហ៎ នៅតានាវហ៎ (សាលារបស់គាត់រៀនឈ្មោះមាសសម្ភារ)!

ក៖ ចាស! អំបាញ់មិញនិងខ្ញុំឃើញឈ្មោះដូចជាប្លែកៗនិងចាស (សើច)!

ខ៖ បាទ! អើ….ឈ្មោះរបស់លោកឯកឧត្ដម មាស សម្ភារ ស្គាល់ដែរឫទេ?

ក៖ ចាស! ខ្ញុំស្គាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្គាល់ឈ្មោះសាលាដែរលោកពូបានរៀន!

ខ៖ បាទ!​ និងហើយដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់និងហើយសាលាឧត្តមមាសសម្ភារនិង!

ក៖​ តើជាសាលាបឋសិក្សារឫក៏សាលាអនុវិទ្យាល័យ?

ខ៖ បាទ! ជាសាលាអនុវិទ្យាល័យមាស សម្ភារ!

ក៖ ចាស! អនុវិទ្យាល័យមាស​ សម្ភារអូ....!

ខ៖​ បាទ!និងហើយនិងហើយ!

ក៖ អូ....!

ខ៖ និងហើយសាលានិងដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់និង!

ក៖ (សើច) ចាស! ខ្ញុំឃើញមិញឈ្មោះអីរៀងប្លែកៗសាលានិងចាស(សើច)! ហើយអើ....ហេតុអ្វីលោកពូកាលនឹងបានជាលោកពូឈប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទីប្រាំពីរនិងអញ្ចឹង?

ខ៖ បានជាខ្ញុំឈប់រៀនពីព្រោះតែជីវភាពមានការខ្វះខាតចឹងហាស ណាមួយឪពុកម្ដាយគាត់មានកូនច្រើនផងកាលនឹងគាត់មានកូនរហូតដល់ទៅប្រាំបួននាក់ឯនោះហ៎ហើយសុទ្ធតែកូនប្រុសហើយមិនដឹងរកអ្វីបានលុយគាត់មានតែអោយខ្ញុំឈប់ទៅ ខ្ញុំឈប់ទៅធ្វើការរកស៊ីនូវ...ឯកំពុងស្ពឺឯនោះនៅដាំបាយអោយគេដល់វ័យប៉ុននេះខ្ញុំមកភ្នំពេញមកហើយពេលមកភ្នំពេញនឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាសន្ដិសុខអោយគេដល់ពេលធ្វើសន្ដិសុខយូរទៅខ្ញុំឃើញគេរត់តុកតុកនិងបានខ្ញុំក៏រត់ដែរទៅរយះពេលដប់ឆ្នាំជាងហើយពេលមុនខ្ញុំធ្វើតែសន្ដិសុខអោយគេរួចមកក៏រត់តែតុកតុកនិងទៅ(មានសម្លេងរំខានមកពីខាងក្រៅ)។

ក៖ ចាស! ​អើ....ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនចឹង(មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)ហើយអើ....កាលនឹងលោកពូចង់ឈប់ឫលោកពូអត់ចង់ឈប់ខ្លួនឯងឬចង់បន្ដការសិក្សារទៀតដែរឬទេ!

ខ៖ ទីមួយខ្ញុំអស់កំលាំងចិត្តពីព្រោះដោយសារខ្ញុំមានអាយុច្រើនណាស់ហើយ មានអាយុ៤០ឆ្នាំជាងអីឡូវហើយ រៀនក៏មិនចូរ(សើច)ហើយមិនដឹងរៀនអំពីរអ្វី!

ក៖ លោកពូរៀនលែងចូរហើយ!

ខ៖​ បាទ!​ កាលនឹង....!

ក៖ តើកាលនឹងលោកពូមានរៀនភាសាបរទេសបន្ថែមដូចជាភាសាដែលក្រៅពីភាសារខ្មែរយើងណាស់លោកពូ?

ខ៖ បាទ! កាលនឹងខ្ញុំមានរៀនគួរបន្ថែមមានរៀនអង់គ្លេសដែរប៉ុន្ដែរៀនវាមិនចេះ (មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ) កាលនឹងគេរៀនគួរមួយម៉ោងតម្លៃតែប្រាំរយរៀលប៉ុន្ដែរៀនវាអត់ចេះ!

ក៖ គួរអោយសោកស្ដាយណាស់ន៎លោកពូ!

ខ៖​ បាទ! អត់បានចេះអង់គ្លេស!

ក៖ កាលនឹងប្រសិនបើចេះអង់គ្លេសមិនស្រួលអាចក្លាយទៅជាមគ្គទេសទេសចរណ៍និងគេបាត់(សើច)!

ខ៖ បាទ! (សើច)!

ក៖ ប្រសិនបើលោកពូចេះភាសាអង់គ្លេសទៀតលោកពូអាចរត់តុកតុកបណ្ដើរហើយអាចនិយាយណែនាំភ្ញៀវហើយអាចរកលុយបានទៀតហើយអាចបានលុយធីបពីភ្ញៀរទេសចរណ៍បានទៀតផង(មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ខ៖​ បាទ!​ យើងអាចរកលុយធីបបានដល់ពេលតែដល់ពេលតែអត់ចេះអញ្ចឹងមិនដឹង...(ស្ដាប់មិនបានព្រោះមានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)ពេលដែលភ្ញៀវចង់ទៅណាអញ្ចឹងយើងអត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសចឹងពិបាកពេកពេលគេចង់ទៅណាអញ្ចឹងយើងពិបាកព្រោះយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវស្គាល់អី!

ក៖ ចាស! ចាស! ប្រសិនជាលោកពូអាចលោកពូមានទូរស័ព្ទដៃលោកពូអាចរៀនតាមនិងបន្ថែមហើយអាចសួរគេសួរឯងហើយបើអាចទិញសៀវភៅមើកទៀតដឹងតែល្អម៉ងហើយលោកពូអាចរកប្រាក់ចំណូលបានបន្ថែមទៀតហើយ(សើច)!

ខ៖ បាទ! (សើច) ខ្ញុំរៀនអត់ចេះទេពីព្រោះចាស់ណាស់ហើយរៀនទៅមិនដឹងអក្សរអីខ្លះទេ!

ក៖ អញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែរៀននិយាយបានតើលោកពូពីព្រោះតែគ្រាន់តែជាភាសារនិយាយបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ជួបលោកពូរត់តុកតុកមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ចេះសរសេរទេ។

ខ៖ បាទ! និងហើយេពួកគាត់ចេះតែគាត់ចេះតែនិយាយទេ!

ក៖ ចាស! ដោយសារពួកគាត់រៀនពីជនបរទេសអីមកចឹងអីមកហើយអើ....រៀនមកពីតាមគ្នាៗឯងហើយរៀនតាមរយះគេប្រាប់អីចឹងទៅក៏គាត់ចេះចឹងទៅ!

ខ៖​ បាទ!

ក៖ ចាស!​​

ខ៖ គេចាំអីចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំអត់ចេះចឹងទៅ​​ ដល់ពេលភ្ញៀវគេចង់ទៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងទៅមិនដឹងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាមិចហើយទៅណាមកណាដឹកគេវង្វេងពេញនិង(សើច)!

ក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាស! (សើច)

ខ៖ យើងអត់ស្គាល់ដល់ពេលចឹងទៅយើងចេះតែដឹកទៅព្រោះយើងមិនដឹងហើយសួរគេអើ....ដល់ពេលគេប្រាប់ចឹងទៅ ទៅត្រង់អីចឹងទៅក៏ស្គាល់ទៅ!

ក៖ អូ....!ចឹងពូធ្លាប់ដឹកអញ្ចឹងទៅក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដឹកគេវង្វេងដល់ណាណីអញ្ចឹងទៅ(សើច)!

ខ៖ បាទ! ក្មួយដឹងគេវង្វេងតែចេះតែដឹកទៅដឹកគេវង្វេងតែយើងចេះតែដឹងទៅត្រង់ណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងយើងដឹកដល់ទួលទំពួងភ្ញៀវគាត់ថាមិនមែនទេដល់ពេលយើងសួរគាត់ទៅថានៅត្រង់ណាចឹងទៅដល់ពេលគេដែរជាអ្នកចេះអង់គ្លេសគេស្ដាប់ទៅគេប្រាប់ថាគេទៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងដឹកទៅផ្សារថ្មីវិញទៅប៉ុន្ដែយើងយកតម្លៃនៅត្រឹមតម្លៃដដែលទេអត់យកលើសនិងទេពីព្រោះគាត់អោយប៉ុន្មានអញ្ចឹងបីដុល្លាអញ្ចឹងបួនដុល្លាអញ្ចឹងយើងដឹកទៅបានតែប៉ុណ្ណឹងយើងបានតែប៉ុណ្ណឹងទេទោះដឹកមកវិញក៏បានតែប៉ុណ្ណឹងដែរពីរព្រោះយើងជាអ្នកខុសយើយជាអ្នកដឹកវង្វេងពួកគាត់!

ក៖ ចាស! ចាស! ត្រូវហើយលោកពូអញ្ចឹងលោកូធ្លាប់ដឹកជនបរទេសមកជិះតុកតុករបស់លោកពូដែរ!

ខ៖ តាំងពីមុនមកធ្លាប់មានជនបរទេសជិះច្រើនដែរប៉ុន្ដែឥឡូវគេជិះតែ Pass app អស់ហើយពីព្រោះឥឡូវគេពេញនិយមតែ Pass app និងយើងមិនដឹងរកអ្វីបានទេមានតែរត់អានឹងដដែលៗ!

ក៖ ពិសោធន៍របស់លោកពូដែរបានឃើញតើមានភ្ញៀវជនជានប្រភេទណាដែលជិះតុកតុកច្រើនជាងគេ?

ខ៖ ភាគច្រើនជាភ្ញៀវជនជាតើចិន ភ្ញៀវជនជាត់ចិនច្រើនពីព្រោះអីសាលារៀននិងជនជាតិចិនចេញមកច្រើនចាប់ពីម៉ោង១០ទៅ១១អីនិងពួកគេចេញពីរៀនមកច្រើនជិះទៅក្រោម!

ក៖ ទៅក្រោម...!

ខ៖ ពួកគាត់ទៅផ្សារថ្មីអីទៅអញ្ចឹងទៅ!

ក៖​ ចាស! ភាគច្រើនក្មេងៗដែរគាត់....!

ខ៖ បាទ! ភាគប្រើនជាក្មេងៗដែរពួកគាត់មករៀន!

ក៖ ចាស! អើ....ហើយលោកពូភាគច្រើនទាក់ទងទៅនិងបទពិសោធន៍របស់លោកពូដែលរត់ដប់ឆ្នាំមកនិងតើលោកពូធ្លាប់ជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរលោកពូ?( មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ខ៖ ដូចជាគ្មានការលំបាកអ្វីផង! បានតែមួយរស់មួយរស់ទៅតាមអញ្ចឹងទៅបើប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់តែយើងដើរខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងទៅ!

ក៖ អូ...ចាស!

ខ៖ ពេលដែរយើងខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងទៅធ្វើអោយយើងពិបាកចិត្តអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះយើងបានខ្ចីលុយគេ!

ក៖ អូ...ចាស! អញ្ចឹងលោកពូអត់មានពិបាកដោយសារភ្ញៀរសាញរឿងតម្លៃរៀងខាងលោកពូអើ...ពួកគាត់អោយលុយឫគាត់និយាយអីថាអោយយើងអីអត់មានទេហ៎លោកពូ!

ខ៖ អត់ទេ! អត់ដែលមានទេ(មានសម្លេងរំខានមកពីខាងក្រៅ)!

ក៖ អត់មានទេ!

ខ៖ ទីមួយអើ....គឺការស្មោះត្រង់យើងថាគាត់ទៅណាយើងដឹកគាត់ទៅនឹងបើថាយើងវង្វេងខ្លួនយើងយើងមិនអាចសុំគាត់បានទេពីព្រោះយើងដឹកខុសអញ្ចឹងបើគាត់ថាអើ....គាត់អាណិតយើងអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់អោយបីដុល្លាបើគាត់អាណិតយើងអញ្ចឹងទៅគាត់បីដុល្លាបួនដុល្លាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អាណិតយើងវិញអញ្ចឹងទេ!(មានសម្លេងរំខានមកពីរខាងក្រៅ)!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អានិងគេអត់ខឹងយើងប្រសិនជាគេខឹងយើងគេសុំចុះនៅនិងក៏យើងមិនហ៊ានថាអីគេដែរពីព្រោះយើងជាអ្នកដឹកខុស!

ក៖ ចាស! ត្រូវចុះចំពោះបទពិសោធន៍ល្អៗវិញតាំងពីលោកពូរត់តុកតុកមកមកតើលោកពូធ្លាប់ឃើញភ្ញៀវណាឬពូធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនិងការរត់តុកតុកកង់បីវិញយ៉ាងណាដែរលោកពូដែលធ្វើអោយលោកពូសប្បាយចិត្តតើមានដែរឫទេលោកពូ?

ខ៖ និយាយរួមទៅគឺមានមួយថៃដែរដូចថាអត់និយាយថ្លៃទេគឺប៉ុន្ដែសុំយើងតែម្ដងដូចជាថាដឹកពួកគាត់ទៅទួលស្លែងអីនិងគាត់ទៅដើរលេងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគាត់អោយ២៥$អីអញ្ចឹងទៅតាំងតែពីមុនប៉ុន្ដែឥឡូវបាត់ទៅពួកគាត់បរទេសទៅថៃវិញអស់ទៅលែងបានដឹកតែឥឡូវសល់តែម៉ូយមួយនឹងដឹកគាត់ដើរលេងអញ្ចឹងទៅដែរបាននិយាយអោយចំទៅគាត់អោយ២៥ដុល្លានិងជួនកាលក៏៣០ដុល្លាអីចឹងទៅណាស់គេជាអ្នកអោយយើង យើងអត់បានទាគេទេព្រោះម៉ូយតែតាំងពីនិងមកឥឡូវគាត់ទៅវិញបាត់ហើយនិង!

ក៖ អូ....!ចាស!កាលនិងអើ....អើ....ពួកគាត់បានមកខ្មែរយើងរយះពេលប៉ុន្មានដែរគាត់ជិះតុកតុកបានប៉ុន្មានដងដែរ?

ខ៖ ពួកគាត់បាបមកយូរដែរហើយហើយគាត់តើជិះខ្ញុំរហូតកាលនឹងគាត់ជួលនៅនេះនៅផ្ទះនៅផ្ទះអាដាច់តង់យើងនិងគាត់ជួលនៅនិង!

ក៖ ផ្ទះនៅណាលោកពូ!

ខ៖ នោះផ្ទះនោះផ្ទះដាក់លក់កុំព្យូទ័រនិង!

ក៖ អូ....នៅផ្ទះភីភីរូយាល់និងមែនលោកពូ!

ខ៖​ និងហើយគាត់ជួលនៅនិង!

ក៖ ផ្ទះនៅមុខសាលានិងមែន!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ប៉ុន្ដែឥឡូវគាត់ឈប់ជួលនៅនិងហើយគាត់ទៅនៅអើ....ឈូកមាសនៅផ្សារឈូកមាសបុរីពិភពថ្មីនិង!

ក៖ នៅជិតពោធិចិនតុងណ៎លោកពូ!

ខ៖ បាទ!

ក៖ នៅឆ្ងាយដែរចឹង!

ខ៖ បាទនៅឆ្ងាយ!

ក៖ អញ្ចឹងមែនគាត់ទៅអើ....ទៅខេត្តទៅស្រុកគាត់វិញទេ!

ខ៖ ទៅហើយ ទៅវិញហើយ!

ក៖ ទៅវិញហើយឥឡូវលោកពូ!

ខ៖ បាទ!​ នៅនោះក៏គាត់ទេហៅអោយខ្ញុំទៅដឹកគាត់ដែរ!

ក៖ ចាស!​

ខ៖ តែឥឡូវគាត់ទៅវិញដាច់ម៉ូយខ្ញុំអស់!

ក៖​ បាត់ម៉ួយ(សើច)!

ខ៖ បាទ! (សើច)!

ក៖ អញ្ចឹងលោកពូប្រាប់គាត់ថាចាំគាត់មកវិញចាំអោយគាត់ទាក់ទងមកទៀតទៅ(សើច)!

ខ៖ បាទ! គាត់ថាគាត់ធ្វើខាងនេះហ៎ធ្វើខាងការទូតគាត់អើ....ប៉ារបស់គាត់ធ្វើខាងការទូតអញ្ចឹងទៅគាត់មកលេងម្ដងៗពេលគាត់នឹកគាត់មកលេងអញ្ចឹងទៅ!

ក៖ តើគាត់ធ្វើខាងការទូតនៅថៃដែរប្រចាំនៅកម្ពុជាយើងនិង?

ខ៖​ គាត់ធ្វើការទូតនៅខណ្ឌចំការមនយើងនិង!

ក៖ អូ....ខ្ញុំអត់ដែរជិះកាត់សោះនៅកន្លែងនិង(សើច)នៅចំការមនចាស ហើយអើ....ទាក់ទងនិងលោកពូផ្ទាល់ទាំងការសិក្សារក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារហើយអើ....តើលោកពូមានដែរមានការងារពីមុនមកផ្សេងក្រៅពីរការរត់តុកតុកនិងដែរឫទេ?

ខ៖ ធ្វើសន្ដិសុខ!

ក៖​ អើ....មានតែការងារមួយនិងទេហ៎លោកពូ!

ខ៖ ធ្វើសន្តិសុខហើយអើ....និយាយរួមទៅមានច្រើនច្រូតស្រូវច្រូតអីនិងយកលុយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់....

ក៖ មានធ្វើចំការ!

ខ៖ មានច្រូតស្រូវដាក់ម៉ាស៊ីនហើយយើងត្រកងយកមកដក់បោក!

ក៖ តើការមួយនិងអាចអោយរកប្រាក់ចំណូលអោយលោកពូបានប៉ុន្មានដែរ?

ខ៖ ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំរកបានបីម៉ឺន!

ក៖ គេជួលយើងវិញឬគេម៉ៅយើង?

ខ៖ បាទ! គេជួលយើង!

ក៖ ចាស! គេជួលយើង!

ខ៖ គេជួលយើងចឹងពេលគេច្រូតរួចអញ្ចឹងទៅយើងទៅកងកណ្ដាប់រួចមកយកមកដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនយកស្រូវ!

ក៖ តើលោកពូធ្វើការចាប់ពីម៉ោងប៉ុន្មានដល់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរ?

ខ៖ ធ្វើការចាប់ពីម៉ោងប្រាំពីររហូតដល់ម៉ោងដប់មួយទើបឈប់ហើយម៉ោងមួយដល់ម៉ោងប្រាំមួយអេម៉ោងប្រាំម៉ោងប្រាំមួយនិង!

ក៖ ចុះបាយទឹកវិញខាងគេឫដាំខ្លួនឯង!

ខ៖ បាយអត់ទេជូនកាលយើងទិញជួនកាលយើងដាំមកពីផ្ទះខ្លួនឯង!

ក៖​ ចាស! បីម៉ឺនក្នុងមួយថ្ងៃ!

ខ៖បាទ! បីម៉ឺនទាំងអស់!

ក៖ ឡើងហត់ម៉ង!

ក៖​ កណ្ដាលហាលថ្ងៃម៉ង(សើច)!

ខ៖​ បាទ!​​ កណ្ដាលហាលថ្ងៃ!

ក៖ ចុះអើ....ចុះការងារសន្ដិសុខរបស់លោកពូវិញ!

ខ៖ បាទ! អើ....កាលខ្ញុំចូលដំបូងបានតែ៨៥ដុល្លាទេដល់ពេលយូរទៅបាន៩០ដុល្លាជាងដល់បាន១០០ដុល្លាជាងទើបខ្ញុំឈប់!

ក៖ អូ....លោកពូគេដំឡើងប្រាក់ខែអោយរហូតម៉េចបានជាលោកពូឈប់?

ខ៖ និយាយរួមទៅប្រាំខែបានគេឡើងអោយម្ដងនិងឡើងអោយប្រាំដុល្លាអញ្ចឹងទៅ!

ក៖ ដំឡើងអោយតិចពេក!

ខ៖ ដល់ពេលណាប្រាក់ខែយើងរត់អត់រួចពីព្រោះគ្រាន់តែសាច់ជ្រូកក៏មួយគីឡូមូយម៉ឺនប្រាំពាន់ដែរទាំងថ្លៃផ្ទះអីទៀតគឺអត់សល់អាដែល!

ក៖ ចាស!​

ខ៖​ ខ្ញុំធ្វើការបានប្រាំឆ្នាំអត់មានសល់លុយអីខ្ញុំឈប់តែម្ដងទៅមករត់តុកតុកនៅតែមិនសល់មិនដឹងរកអ្វីអោយបាននិងគេ!

ក៖ ​ព្រោះតែសម័យឥឡូវវាជឿនលឿនចាយលុយអីកាន់តែធូរទៅធូរទៅ(សើច)ទាល់តែយើងនឹងចេះចាយហ៎!

ខ៖ ម្ហូបប្រហុកពងទារាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែពងទាក៏មួយគ្រាប់ប្រាំពីររយរៀលដែរឥឡូវ!

ក៖​ ចាស! ថ្លៃតែទាំងអស់និងឥឡូវ​តើការងារសន្ដិសុខនិងនៅឯណាដែរលោកពូ!

ខ៖ នៅ....និយាយរួមយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននៅស្ទឹងមានជ័យប៉ុន្ដែគេយកយើងមកដាក់នៅណានៅតែក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅទួលគោកស្រេចតែគេដាក់អោយយើងតាមតែក្រុមហ៊ុន!

គ៖ លោកពូតើផ្លូវចូរសាលាតាមនិងមែន?

ខ៖ បាទ! ចូរតាមនោះកុំចូរតាមនិងបញ្រ្ចាស់គេ!

គ៖ ចួរតាមនេះមែនលោកពួ?

ខ៖ បាទ!​តាមនិងហើយ!

ក៖ អូ....រកផ្លូវច្រក់ចួរទាំងមកដល់សាលាហើយនិងហាស(សើច)បានលោកពូមួយដែរដូចសន្ដិសុខចឹងចាំជួយយាមប្រាប់ដែរ(សើច)ហើយលោកពូតើទំនេៗរលោកពូមកអង្កុយនិងជាមួយនិងកង់បីនៅនិងរហូត!

ខ៖ បាទ!

ក៖ លោកពូមកប្រចាំការនៅសាលានិងតែម្ដង!

ខ៖​ បាទ!​ មករត់នៅនិងតែម្ដង!

ក៖ ចុះលោកពូហូបបាយទឹកអីនៅឯណា?

ខ៖ នោះជូនកាលទិញនៅនេះជួនកាលទៅឈប់នៅណាហូបនៅនឹងតែម្ដងបើបានដឹកភ្ញៀវទៅហេវឈប់ហូបនៅនឹងតែម្ដង!

ក៖ អញ្ចឹងហ៎!

ខ៖ ហូបបាយនៅផ្សារ!

ក៖ ​ម៉្យាងដែរការងាររបស់លោកពូរត់កង់បីតាំងពីរការច្រូតស្រូវធ្វើសន្ដិសុខតើមួយណាដែលលោកពូពេញចិត្តជាងគេ?

ខ៖ និយាយទៅរត់កង់បីវាស្រួលពីព្រោះយើងបានប្រសិនជាមានភ្ញៀវច្រើនយើងវាស្រួលបានបូនប្រាំដុល្លាអញ្ចឹងទៅណាស់ពីមុនរកបានប្រាំមួយប្រាំពីរម៉ឺនតែឥឡូវរត់តាំងពីព្រឹកមិនទាន់បានមួយជើងផងស្ងាត់អត់មានអ្នកជិះទេ!

ក៖ ឥឡូវវាពិបាកដែរមនុស្សចេញតែនេះទៅហើយបច្ចេកទេសចេះតែទំនើបៗអញ្ចឹងហើយណាលោកពូ!

ខ៖ បាទ! បាទ! ឥឡូវវាជឿនលឿន!

ក៖ អញ្ចឹងយើងត្រូវរត់តាមគេប៉ុន្ដែការងាររត់តុកតុកនិងវាសេរីបើយើងចង់ឈប់ពេលណាអីពេលណាស្រេចតែយើង!

ខ៖ បាទ!​​ ឈប់ប៉ុន្ដែយើងអត់មានលុយ!

ក៖ អញ្ចឹងយើងត្រូវខំ(សើច)!

ខ៖ បាទ!​ (សើច) ខំបើបានអ្នកជិះទៅវាអត់មានអ្នកជិះទៀតនិងណាឥឡូវគេជិះតែអានឹងគេជិះតែ Pass app នឹងកង់បីយើងគេអត់សូវមានអ្នកជិះទេគេជិះតែម៉ូតូអាឥណ្ឌានិង!

ក៖ ចុះលោកពូថាហេតុអ្វីបានជាងអើ....គេអត់សូវជិះកង់បីគេជិះតែ Pass Appនិងវិញ!

ខ៖ ពីព្រោះថាអានិងវានិយាយរួមគេប្រាប់តម្លៃអញ្ចឹងវាធូថ្លៃអញ្ចឹងទៅវាមិនថ្លៃដូចតុកតុកនិយាយរួមទៅពីនិងទៅផ្សារថ្មីតម្លៃតែប្រាំបីពាន់រៀលក៏ដឹកដែរនេងដឹកវិញហើយឥឡូវបើពេលមុនអត់ដឹកទេតតែមួយម៉ឺនរៀលអីបានដឹកតែឥឡូវប្រាំបីពាន់ប្រាំពីរពាន់អីក៏ចេះតែទៅទៅបើចាំថ្លៃមានម៉ូយឯណាយើងប្រើសាំងអញ្ចឹងលើសគេមួយពាន់ពីរពាន់អីចេះតែទៅទៅ!

ក៖ ចាស! ព្រោះសាំងឥឡូវវាឡើងថ្លៃ!

ខ៖ បាទ!​ សាំងវាឡើងថ្លៃឡើងបួនពាន់ជាងហើយណាមួយបើយើងដឹកថោកពេកទៅហើយនិងមកគឺអស់ល្មម!

ក៖ ហើយលោកពូទាក់ទងទៅនឹងផែនការគំរោងទៅពេលអនាគត់ទៀតក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូមិញនឹងនាងខ្ញុំមិនទាន់បានសួរទេមិញ អញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរសិន​អើ​....តើសព្វថ្ងៃលោកពូមានប្រពន្ធហើយឫនៅ?

ខ៖ ខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយ!

ក៖​ តើប្រពន្ធរបស់លោកពូគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖ អុក ស្រីភា!

ក៖ តើសព្វថ្ងៃគាត់នៅជាមួយលោកពូដែរឫទេ?

ខ៖​ បាទ!

ក៖ គាត់មានកូន តើសព្វថ្ងៃលោកពូមានកូនប៉ុន្មាននាក់ហើយ?

ខ៖ ខ្ញុំមានកូនស្រីមួយប្រុសមួយ!

ក៖ តើពួកគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖​ កូន....ហេ!

ក៖ ពូកគាត់មានឈ្មោះអ្វីខ្លះលោកពូ!

ខ៖ ពួកគាត់មានឈ្មោះអើ....ស្អីអើ....វិច្ចិការ ឌុក វិច្ចិការ

ក៖ តែម្នាក់និងទេហ៎លោកពូ!

ខ៖ ហើយម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះអើ....រតនាអើ....(ស្ដាប់មិនបានច្បាស់ព្រោះមានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ ឈ្មោះ ឌុក វិច្ចិការនិងស្រីអើ....កូនប្រុសរស់លោកពូគឺរតនាប្រុសឈ្មោះឌុក រតនា!

ខ៖ បាទ! ឈ្មោះ ឌុក រតនា!

ក៖ អើ....ហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានរៀននៅសាលា....!

ខ៖​ បានរៀននៅសាលាពោធិចិនតុងនិងម្នាក់ចូររៀន!

ក៖ សាលាពោធិចិនតុង! តើគាត់រៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានហើយ?

ខ៖ គាត់រៀនថ្នាក់មត្ដេយ្យអាមួយតូចនិងចេះតែតាមបងវានិងទៅប៉ុន្ដែគេមិនទាន់ចុះឈ្មោះអោយទេ!

ក៖ អ....គ្នានៅតូចៗដែរ!

ខ៖ បាទ!​ មួយចូររៀនហើយ!

ក៖ តើបងស្រីគាត់ធ្វើការអីគេដែរ?

ខ៖ គាត់លក់ម្ជូរនៅមុខសាលារៀនកូនក្មេងមត្តេយ្យនិងមួយថ្ងៃលក់បានបីម៉ឺនរៀលទៅបួនម៉ឺនរៀលអីនិងហើយបើផាត់អីអស់និងសល់មួយម៉ឺនរៀលទុកគ្រាន់អោយកូនរៀន!

ក៖ គ្រាន់សន្សំទុក!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ហើយលោកពូទំនេរៗទៅជួយលក់ដែរទៅ!

ខ៖​​ បាទ!​​ ជួនកាលខ្ញុំជួយដឹកម្ជូរជួយដឹកអីអោយទៅខ្លះទៅហើយខ្ញុំរត់ម៉ូតូកង់បីខ្លះទៅ!

ក៖​ ចាស! លោកពូហើយលោកពូកាលពេលលោកពូរៀបការនិងដោយការស្រលាញ់គ្នាឫក៏ឪពុកម្ដាយជាអ្នកទុកដាក់អោយ?

ខ៖ ខ្ញុំរៀបការដោយការស្រលាញ់គ្នាអត់មានអត់បង្ខំទេ!

ក៖​ ចាស!អើ....ហើយពេលនិងដូចជាលោកពូបានស្រលាញ់ហើយទើបលោកពូបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការតាមផ្លូវច្បាប់!

ខ៖ បាទ! ស្រលាញ់គ្នាហើយបានរៀបការតាមផ្លូវច្បាប់!

ក៖ ចាស! បងស្រីគាត់ធ្វើការនៅអូ....តើគាត់មានទីលំនៅ នៅណាដែរ?

ខ៖ នូវ....ឈូកមាស!

ក៖ នៅឈូកមាសនៅភ្នំពេញនេះដែរម៉ង!

ខ៖ អត់ទេឈូកមាសនៅឯកំពតដែរតែនៅជិតអើ....តាកែវ!

ក៖ អូ....អញ្ចឹង!ចុះពេលមុនម៉េចបានលោកពូហើយនិងបងស្រីស្គាល់គ្នា?

ខ៖ ពីមុនមកគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រទៅហើយអើ....ទាក់ទងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទៅបានស្គាល់គ្នាទៅទើបបានស្រលាញ់គ្នា!

ក៖ អូ....អញ្ចឹងទេហ៎អញ្ចឹងទៅទើបបានសុំណាត់ជួបអញ្ចឹងទៅន៏លោកពូ អូ....(សើច)កាលសម័យពូម៉្យាងដែរគ្រាន់តែអាចនិយាយតាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅត្រូវចិត្តគ្នាក៏ស្រលាញ់គ្នា!

ខ៖ បាទ!

ក៖​ មិនដូចសម័យកាលពីដើមចាស់ៗពីដើមទាល់តែអើ....មានតែឪពុកម្ដាយពួកគាត់ជាអ្នកទុក

ដាក់អោយគ្មានហ៊ានអញ្ចឹងទេ(សើច)ហើយមកដល់សម័យពួកខ្ញុំរឹតតែទៅទៀតហើយ!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ដូចថាពួកគេរាងទូលាយបើកខាងរឿងនិងអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ចាស! ហើយអើ....ទាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូហើយអើ....ទាក់ទងទៅនិង

ឪពុកម្ដាយរបស់លោកពូតើពូកគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរ?អើ....ខ្ញុំសួរហើយឫនៅលោកពូ!

ខ៖ នៅ!

ក៖ ពីព្រោះការសំភាសន៍មួយនិងគេចង់ចងក្រងប្រវត្តិរបស់លោកពូចឹងណាស់លោកពូ!

ខ៖ បាទ! គាត់ស្លាប់មួយហើយនៅតែមួយទេ គាត់ស្លាប់ហើយតើប្រាប់ឈ្មោះដែរឫទេ?

ក៖ អើ....!លោកពូអាចប្រាប់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរបានថាអើ....!

ខ៖ បាទ! គាត់ឈ្មោះអើ....ឈ្មោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំអើ....គាត់មានឈ្មោះ ស៊ូ តុល ឪពុករបស់ខ្ញុំ

ឈ្មោះសុខ ឡែ ប៉ុន្ដែឪពុកស្លាប់ហើយនៅតែម្ដាយ!

ក៖​ ចាស! តើឪពុកលោកពូគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរ?

ខ៖ ស្លាប់ដោយសារជំងឺគាត់ចាស់ហើយពីព្រោះគាត់អាយុ៧០ឆ្នាំជាងហើយ!

ក៖ តើគាត់ទើបតែស្លាប់ឬយូរហើយ?

ខ៖ គាត់ទើបតែស្លាប់មិនដល់មួយឆ្នាំផងនិង!

ក៖ ចុះអ្នកម្ដាយរបស់លោកពូសព្វថ្ងៃគាត់មានទីលំនៅ នៅឯណាដែរ?

ខ៖ គាត់រស់នៅឯស្រុក!

ក៖ ស្រុកនៅឯកំពត!

ខ៖ បាទ!

ក៖ តើគាត់មានអាយុឆ្នាំប៉ុន្មានហើយលោកពូ?

ខ៖ គាត់មានអាយុ៧៥ឆ្នាំហើយ!

ក៖ ចុះលោកពូនៅទីនេះបានយូរៗទៅលេងខាងអ្នកម្ដាយម្ដង!

ខ៖​ ខែបុណ្យទានអីបានទៅលេងម្ដង!

ក៖ ហើយបងប្អូនលោកពូតើលោកពូមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ហើយ?

ខ៖ ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រាំបួននាក់!

ក៖ តើពួកគាត់មានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅលោកពូ?

ខ៖ ឈ្មោះអើ....បងគេបង្អស់មានឈ្មោះបងញ៉ុក ទីពីរមកបងញឹកទីបីបងញឿនទីបួនញឹមទី

ប្រាំខ្ញុំ!

ក៖ អូ...ចាស លោកពូជាកូនពៅគេតែម្ដង!

ខ៖ មិនមែនកូនពៅទេជាកូនកណ្ដាល!

ក៖ កូនកណ្ដាលហ៎លោកពូន៏!

ខ៖ បាទ! ទីប្រាំមួយឈ្មោះបុលទីប្រាំពីរឈ្មោះអើ....វិតទីប្រាំអើ....ទីប្រាំបីឈ្មោះវិនទីប្រាំបួន

អើ....ឈ្មោះវី!

ក៖ (សើច) ឈ្មោះមួយម់ាត់ៗអញ្ចឹងស្រួលហៅទេ(សើច)!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ចាស! បងប្អូនរបស់លោកពូមានស្រីប៉ុន្មានប្រុសប៉ុន្មានដែរ?

ខ៖ បងប្អូនរបស់ខ្ញុំប្រុសទាំងអស់!

ក៖ ប្រុសទាំងអស់គ្នាម៉ងអើ....(សើច)!

ខ៖​​ បងប្អូនសុទ្ធតែប្រុស(សើច)!(មានសម្លេងរំខានមកពីខាងក្រៅ)

ក៖ ចុះអើ....អ្នកម្ដាយរបស់លោកពូពេលការកូនម្ដងៗត្រូវសន្សំលុយ(សើច)តើលោកពូលុយ

ការកាលនឹងលោកពូរកខ្លួនឯងឫអ្នកម្ដាយរបស់លោកពូជួយ?

ខ៖ ទីមួយកាលនឹងកាលខ្ញុំនិងអើ....នែគាត់បានជួយដែរគាត់ជួយបានអើ....ហាសិបម៉ឺនរៀល

ដែរដោយសារខ្ញុំពីនាក់ប្ដីប្រពន្ធរកផ្សំគ្នាបានការនិងទៅ!

ក៖ អូ....ល្អមែនទែន!

ខ៖ បាទ! អត់បានប៉ះពាល់ឪពុកម្ដាយគាត់បានប្រាប់ការហើយយើងបានសល់លុយនិងសងអា

ថ្លៃយើងការនិងទៅ!

ក៖ ចាស! ហើយពួកគាត់បងប្អូនរបស់លោកពូឥឡូវពួកគាត់បានរៀបការហើយអស់ឫនៅ

លោកលោកពូ!

ខ៖ នៅសល់បីនាក់ទៀតមិនទាន់បានរៀបការរៀបការអស់ប្រាំមួយនាក់ហើយ!

ក៖ សល់បីនាក់និងកូនពៅគេអញ្ចឹង!

ខ៖ នៅបីនាក់ទាំងកូនបង!

ក៖ តើពូកគាត់មានមុខរបរអ្វីខ្លះលោកពូមានដឹងទេ?

ខ៖​ បងប្អូនខ្ញុំនិងអាប្អូនគេវានៅគ្រែនភ្នំពេញហើយអាពីរតូចៗនេះវាទៅថៃអស់ហើយ!

ក៖ ទៅធ្វើការនៅថៃពលករខាងអីគេដែរលោកពូខាងសំណង់?

ខ៖​ វាអត់មានប្រាប់ផងអត់ដឹងធ្វើខាងអីដែរលឺសួរថាវានៅចិញ្ចឹមបង្គារ!

ក៖ នៅចិញ្ចឹមបង្គារអូ....!

ខ៖ នៅចិញ្ចឹមបង្គារ!

ក៖ តែដល់ពេលបុណ្យទានអីគាត់មកលេងស្រុក!

ខ៖ មកកាលឆ្នាំមុនវាមកលេងបានម្ដងមកបានតែម្ដងគេក្រុមហ៊ុនគេមិនសូវអោយមកទាល់តែ

ដល់ខែបោះឆ្នោតបានវាមកទៀតហើយ!

ក៖​ ចុះគេមានដែរទំនាក់ទំនងមកលោកពូមានដែរទំនាក់ទំនងគ្នាវិញតាមទូរស័ព្ទឫក៏អីសួរសុខ

ទុកគាត់ទេ!

ខ៖ អត់ផង!

ក៖ អូ....!

ខ៖ មានតែខ្ញុំចេះតែទាក់ទងវាទៅព្រោះខ្ញុំមិនសូវស្គាល់លេខនិយាយទៅវាអស់លុយច្រើនឆ្លង

ប្រព័ន្ធ!

ក៖​ ចុះលោកពូអត់នឹកពួកគាត់ទេហ៎!

ខ៖ នឹកៗមកនិងខ្ញុំចេះតែជូនទៅពេលទៅថៃអីនិងខ្ញុំជួនទៅឡើងយន្ដហោះទៅប៉ុន្ដែពេលដែរ

យើងរកស៊ីរៀងខ្លួនតេទៅវារំខានអញ្ចឹងទៅណាស់(សើច)!

ក៖ ចាស! ត្រូវហើយលោកពូព្រោះពេលឥឡូវពេលវេលាមានតម្លៃណាស់រកស៊ីរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹ

ងទៅ(សើច)!

ខ៖ បាទ!(សើច)

ក៖ ហើយយូរៗបានជួបគ្នាម្ដងអញ្ចឹងទៅនឹកគ្នាសប្បាយជប់លាងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅសប្បាយ

(សើច)!

ខ៖ បាទ!

ក៖ ហើយមើលទៅបងប្អូនរបស់លោកពូមានសុភមង្គលហើយលោកពូដូចថាក្នុងជីវិតរបស់

លោកពូតាំងពីតូចតើលោកពូមានធ្លាប់ស្រម៉ៃដែរឫទេថាពេលធំឡើងលោកពូចង់ធ្វើអ្វី?

ខ៖ ខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំអើ....អត់សូវចេះអក្សរអីនិងទៅវាពិបាករកគិតអីខ្ញុំគិតតែរកស៊ីធ្វើការ

អោយគេព្រោះអីកាលនឹង...!

ក៖ ចុះកាលនឹងលោកពូអត់មានក្ដីស្រម៉ៃចង់ធ្វើអីនៅពេលធំឡើងទេហ៎!

ខ៖ អត់!

ក៖ ពេលលោកពូចូលសាលាក៏លោកពូអត់មានគិតអីរឿងនិងដែរ!

ខ៖ អត់ព្រោះកាលនឹងនៅក្មេងមិនទាន់ចេះគិតអីទេ!

ក៖ កាលនឹងនៅក្មេងដែរចាស ហើយចុះកាលពីមុនមកដល់ឥឡួវនិងលោកពូមានបទ

ពិសោធន៍ក្នុងជីវិតមានធ្លាប់ជួបការលំបាកអីដែរទេលោកពូនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពូដែរធ្វើ

អោយលោកពូចងចាំមិនអាចបំភ្លេងសោះឡើយណាស់លោកពូ!

ខ៖​ អត់មានទេ អត់មានផង!

ក៖ អត់មានទេស្រួលរហូតមកអញ្ចឹងទៅ!

ខ៖ បាទ! ចេះតែរស់ប៉ិប៉ក់ៗអញ្ចឹងទៅ(សើច)!

ក៖ (សើច) ហើយចុះអើ....អើ....បទពិសោធន៍ល្អៗនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពូវិញតាំងពីតូច

រហូតអើ....អោយឥឡូវនិងលោកពូមានបទពិសោធន៍ជីវិតអ្វីខ្លះដែរធ្វើអោយលោកពូសប្បាយ

ចិត្តជាងគេ!

ខ៖​​ និយាយរួមមិនដឹងធ្វើអីអោយសប្បាយចិត្តផង(សើច)មានតែដើរខំប្រឹងរកលុយអោយបាន

ច្រើនទើបសប្បាយចិត្តតែឥឡូវរកលុយមិនសូវបានផង!

ក៖ វានៅតែត្រង់និងមាន(សើច)!

ខ៖​ បាទ! សំខាន់លុយកាក់អីននិងធ្វើអោយជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ចេះតែសប្បាយបើអត់រកអត់បាន

មានអីសប្បាយ(សើច)!

ក៖ ត្រូវហើយលោកពូ!

ខ៖ បាទ! មានលុយមានកាក់មានផ្ទះនៅឥទៅវាសប្បាយយើងជួលផ្ទះគេក្នុងមួយខែៗគិតតែ

រឿងថ្លៃផ្ទះគិតតែរឿងកូនអីផងខ្លាចវាឈឺថ្កាត់ផងគ្មានលុយអញ្ចឹងហើយចេះតែមានការភ័យខ្លា

ចហើយវាអត់សប្បាយចិត្ត!

ក៖ ចាស! លោកពូចង់គិតអំពីរអនាគតកូនរបស់លោកពូគម្រោងក្នុងថ្ងៃអនាគតថ្ងៃក្រោយ

ទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខតើលោកពូមានគិតគម្រោងសម្រាប់ពួកគាត់ដែរឫទេ?

ខ៖ ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអើ....ខំប្រឹងរកលុយដើម្បីអោយវាបានរៀនសូត្រចេះទៅអើ....វាចង់រៀន

អើ....ចង់រៀនចង់ធ្វើមុខរបរអ្វីអើ....យើងអាចរកលុយអោយវារៀនទៅវាចេះវាជំនាញទៅ

លោកក្រោយវាធំវាបានរៀនដល់ថ្នាក់ទី១២អញ្ចចឹងទៅវាចង់រៀនមុខរបរអ្វីអោយវារៀនមុខ

របរនិងទៅមិនដឹងវាមានលទ្ធភាពឫអត់ទេមានតែ(សើច)គិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនទៅណាស់!

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងអរគុណលោកពូច្រើនដែរចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ក្នុងការសំភាសន៍របស់

លោកពូជាចុងក្រោយអើ....តើលោកពូមានដូចជាពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើរក៏ដូចជាមានពាក្យអ្វីផ្ដាំផ្ញើរដល់

អ្នកនិយាយដែរពួកគាត់បានស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកពូក៏ដូចជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់

លោកពូដែរគេអាចនិងបានស្ដាប់សម្លេងរបស់លោកពូដែរបានសម្ភាសន៍ក្នុងថ្ងៃនិង!

ខ៖ បាទ! ខ្ញុំសូមសំនូមពរដល់កូនខ្មែររបស់យើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគត់កុំអោយគិតខ្លីអីគិត

ថាវារកស៊ីអោយបានច្រើនដើម្បីអនាគតកុំអោយដូចខ្ញុំសព្វថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវចេះដូចគេបានតែត្រឹម

ប៉ុណ្ណឹងវាមិនដូចគេមិនសូវមានមិនសូវបានដូចគេអញ្ចឹងណាស់សូមអរគុណច្រើន(សើច)!

ក៖ ចាស!​ សូមអរគុណច្រើនលោកពូ!