**ការសំភាសន៍របស់លោកយាយ ខាន់ ធីសេ**

**ការសំភាសន៍នឹងបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ ០២ ឆ្នាំ ២០១៨**

 **ក៖អ្នកសំភាសន៍គេមានឈ្មោះ រត្ន ស្រីភាព ខ៖ អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៍មានឈ្មោះ ខាន់ ធីសេ**

ក៖ ជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយាយហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតិធ្វើការសំភាសន៍អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក

យាយហើយនាងខ្ញុំមានឈ្មោះ រត្ន ស្រីភាព ដើម្បីថែរក្សាជីវប្រវត្តិរបស់លោកយាយទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយ

របស់លោកយាយបានស្តាប់ថាលោកយាយមានការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិត្តរបស់លោកយាយហើយខ្ញុំធ្វើឡើង

ដោយសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅអាមេរិចហើយសាកលវិទ្យាល័យនឹងមានឈ្មោះថា(ប៊ី វ៉ាយ យូរ)។ហើយ

តើលោកយាយមានឈ្មោះអ្វីដែលលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំមានឈ្មោះថា ខាន់ ធីសេ។

ក៖ ចា៎!ចឹងសព្វថ្ងៃនឹងលោកយាយមានអាយុប៉ុន្មានហើយលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំមានអាយុ ៦០ជាងហើយ។

ក៖ ចា៎!លោកយាយមានអាយុ៦០ជាងហើយចា៎ចឹងលោកយាយមានចាំឆ្នាំខែថ្ងៃកំណើតលោកយាយ

កើតទេតើលោកយាយមានចាំនៅថ្ងៃណាខែឆ្នាំណាដែលលោកយាយ?

ខ៖ អត់ចាំទេ។

ក៖ ចា៎!លោកយាយអត់បានចាំទេ?

ខ៖ ផ្លេចហើយ។

ក៖ ផ្លេចហើយលោកយាយ?

ខ៖ ការនឹងយើងនៅតូចដល់យើងធំឡើងគេមិនយាយអីថាយើងកើតឆ្នាំអីកាលនឹងយើងអត់មានបានចាំ។

ក៖ ចា៎!យើងដូចជាអត់មានលោកឪពុកអ្នកម្តាយបានប្រាប់យើងពីសាច់រឿងចឹងលោកយាយចា៎ចឹងលោកយាយ

អាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើលោកយាយមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកណាដែលលោកយាយ?

ខ៖ កាលនឹងខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្សាច់។

ក៖ ចា៎!ហើយនៅខេត្តណាដែលលោកយាយ?

ខ៖ ខេត្តខ្លាំង។

ក៖ ចា៎!ខេត្តខ្លាំង។ហើយស្រុកខ្សាច់ខេត្តខ្លាំងខ្ញុំដូចជាអត់ដែលរីលោកយាយហើយនៅទីរួមខេត្តណាដែល

លោកយាយនៅតំបន់ណាលោកយាយ?

ខ៖ នៅកម្ពុជាក្រោម។

ក៖ អរចា៎!នៅកម្ពុកជាក្រោមចា៎លោកយាយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំចឹងមកខ្ញុំស្គាល់ហើយតែខ្ញុំដែលឬតាស្រុកខ្សាច់

ខ្ញុំអត់ដែលឬខេត្តខ្លាំង?

ខ៖ ស្រុកខ្លាំងខេត្តតាខ្សាច់។

ក៖ ចា៎!ហើយលោកយាយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាបងប្អូនបង្កើតរបស់លោកយាយតើមានប៉ុន្មាននាក់ដែល

លោកយាយ?

ខ៖ មានប្រុសមួយស្រីមួយ។

ក៖ ចា៎!ហើយមានតែពីនាក់លោកយាយ?

ខ៖ ចា៎!មានតែពីនាក់ទេនឹងបីទឹងខ្ញុំ។

ក៖ ចា៎!ចឹងមានតែស្រីពីប្រុសមួយហើយចឹងពួកគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលលោកយាយ?

ខ៖ មួយមានឈ្មោះថា ខាន់ សេម មួយទៀតមានឈ្មោះថា ខាន់ ទើល។

ក៖ ចា៎!មួយមានឈ្មោះថា ខាន់ទើល?

ខ៖ គាត់ជាប្អូនខ្ញុំទីពីររបស់ខ្ញុំ។

ក៖ ចឹងលោកយាយជាកូនទីពីរចឹងលោកយាយមានចាំថាកាលលោកយានៅពីក្មេងៗតើលោកយាយមានអនុស្សវន៍័

អ្វីខ្លះជាមួយបងទាំងពីនាក់បងប្អូនអីចឹងលោកយាយ?

ខ៖ អត់មាន។

ក៖ អត់មានចា៎តើមានបានធ្វើស្រែចំការអីជាមួយគ្នាទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់មានតែធ្វើស្រែចំការធ្វើ។

ក៖ ចា៎!ហើយបើលអានុស្សវន៍អត់មានដូចជាដើរចាប់ខ្ចងចាប់ក្តាមអីអត់មានទេលោកយាយចុះបើលលេងល្បែង

ដូចជាលេងបិតពួនពេញផ្ទះអីអត់មានទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់មានទេ។

ក ចា៎ចឹង!ដូចជាមូលហេតុអ្វីដែលលោកយាយអត់មានដូចជាលោកយាយរវល់ធ្វើការងាររកស៊ីចិញ្ជឹមលោកឪពុក

ហើយអ្នកម្តាយមែនទេលោកយាយ?

ខ៖ មិនមែនទេ។

ក ចា៎ចឹង!លោកយាយអាចចាំថាបងប្អុនលោកយាយតើពួកគាត់រស់នៅណាខ្លះទេលោកយាយបងប្អូនដែលនៅ

សល់លោកយាយតើគាត់នៅណាដែលលោកយាយ?

ខ៖ ពួកគាត់រស់នៅស្រុកខ្សាច់ខេត្តខ្លាំង។

ក៖ ចា៎!ដូចជាពួកគាត់រស់នៅកម្ពុជានឹងដដែលលោកយាយ?

ខ ចា៎!

ក៖ ចា៎ចឹង!ពួកគាត់អត់បានទាន់ទៅណាទេពួកគាត់នៅ​តែបន្តរឮការរស់នៅកម្ពុជានឹងដដែលទេ?

ខ៖ ចា!

ក៖ ចា៎!ចឹងតើលោកយាយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាលោកឪពុកនឹងអ្នកម្តាយលោកយាយតើពួកគាត់មានឈ្មោះ

អ្វីដែលលោកយាយ?

ខ៖ ឪពុកខ្ញុំម្តាយខ្ញុំគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយ។

ក៖ ចា៎!ហើយឈ្មោះរបស់គាត់លោកយាយអត់ចាំទេ?

ខ៖ ម្តាយខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ី ជា លោកឪពុកគាត់មានឈ្មោះថា ខាន់ ស៊ីម។

ក៖ ចា៎!ហើយឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ពិចជាឡូយៗមែននឹងហើយតើពីសង្គមតើពួកគាត់ធ្វើការអ្វីទៅ?

ខ៖ គាត់ធ្វើជាទាហានដែលកាលនឹងគាត់ជាទាហាន។

ក៖ ចា៎!លោកឪពុកលោកយាយគាត់ជាទាហានហើយគាត់មានប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងបីទាហានទេ?

ខ៖ អត់មានទេ។

ក៖ ហើយចុះអ្នកម្តាយវិញតើគាត់មានមុខរបរធ្វើអ្វីដែលលោកយាយ?

ខ៖ ម្តាយខ្ញុំគាត់មិនធ្វើអ្វីទេ។

ក ច៎ា!គាត់ជាមេផ្ទះចា៎ចឹងពីសង្គមមកគាត់ជាទាហានហើយចុះចូលមកដល់សម័យអាពត់តើលោកយាយមាន

បានចាំអ្វិខ្លះពីពួកគាត់ទេលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំអត់បានចាំទេលោកឪពុកខ្ញុំពេលនឹងគាត់បានឈប់ធ្វើជាទាហានហើយ។

ក៖ ចា៎!លោកឪពុកលោកយាយគាត់បានឈប់ធ្វើជាទាហានតាំងពីសម័យលន់នល់មកហើយលោកយាយ?

ខ៖ ចា៎!

ក៖ ​ចា៎!ចឹងគាត់ជាទាហានតាំងពីសម័យសម្តេចតាមកម្លេះចា៎ដល់ពេលចូលមកដល់សម័យលន់នល់លោកតា

គាត់បានឈប់ហើយដល់ពេលចូលមកដល់អាពត់គាត់មានកើតអ្វីទេចំពោះគាត់ទេលោកយាយគេមានយកគាត់យកទៅធ្វើបាបដូចជាយកទៅធ្វើស្រែអ្វីទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់មានទេ។

ក៖ ពេលនឹងដូចជាការនៅសម័យអាពត់នឹងតើលោកយាយគេមានអោយលោកយាយធ្វើអ្វីខ្លះទៅលោកយាយ?

ខ៖ គេអោយខ្ញុំទៅដកស្ទុង។

ក៖ ចា៎!ហើយជំនន់នឹងលោកយាយគេអោយដកស្ទុងដែលលោកយាយ?

ខ៖ ចា៎!

ក៖ អ្នកនៅពីក្រុងភ្នំពេញនឹងភាគច្រើនគេអត់ស្រូចចេះដកស្ទុងទេ?

ខ៖ ដកស្ទុង។

ក៖ ចា៎!ដកស្ទុងអីទៅហើយគេមានអោយទូលកំនាបអីទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ គ្រាន់តែដកស្ទុងទេចុះក្រៅពីដកស្ទុងលោកយាយមានគេអោយលោកយាយធ្វើអ្វីទៀតទេដូចជាកាប់ដីកាប់

អីទៀតទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ ពេលដែលរយះពេលបីឆ្នាំប្រាំបីខែដប់ថ្ងៃនឹងលោកយាយទទូលទៅការដកស្ទុងរហូតមកអត់មានអោយធ្វើអ្វីក្រៅ

ពីការដកស្ទុងនឹងទេចុះការហូបចុកតើលោកយាយមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ទេលោកយាយកាលនឹង?

ខ៖ គ្រប់គ្រាន់ហើយពេលនឹងវាមិនអ្វីទេគេស្រឡាញ់យើងដែរ។

ក៖ មានអារម្មណ៍ថាមានកន្លែងខ្លះវាពិបាកហើយមានកន្លែងខ្លះវាស្រួលអញ្ជឹងលោកយាយនៅកន្លែងស្រួលហើយ។

ហើយចុះគេជំលៀសលោកយាយទៅកាន់តំបន់ណាខ្លះលោកយាយ។

ខ៖ អត់ទេគេអត់ឲ្យទៅណាទេនៅដ៏ដែល។

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយនៅកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោមដ៏ដែរ។ហើយអត់មានផ្លាស់ទៅតំបន់ណាផ្សេងក្រៅពីកម្ពុជា

ក្រោមទេលោកយាយ។

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ អត់មាននៅដដែលអញ្ជឹងគេហៅលោកយាយថាជាប្រជាជនចាស់។

ខ៖ ចា៎!

ក៖អញ្ជឹងលោកយាយមានចាំខ្លះទេថាតើលោកយាយលោកតារបស់លោកយាយគាត់ប្រកបមុខរបរអ្វី?ហើយលោកតាលោកយាយរបស់លោកយាយមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ?

ខ៖ មានឈ្មោះថា ថាក់ស៊ីម។

ក៖ លោកតាៗ។

ខ៖ លោកតាហើយតាខ្ញុំ។

ក៖ អត់ទេមានចាំឈ្មោះលោកតាលោកយាយទេ?

ខ៖ អត់ចាំទេ។

ក៖ អត់ចាំទេនោ។ចា៎!ត្រូវហើយលោកយាយមានព្រះជន្មាទៅដល់៦០ឆ្នាំជាងហើយនិងហើយបងប្អូនលោកយាយ

រស់នៅកម្ពុជាក្រោមយូរណាស់មកឬក៏រស់នៅតាំងពីលោកតាលោកយាយរបស់លោកយាយមកម្លេះ?

ខ៖ ចា៎!

ក៖ អរ!ហើយលោកយាយមានបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសទេ?

ខ៖ អត់មានទេ។

ក៖ ចា៎!អត់មានទេហើយលោកយាយមានបងប្អូនដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមហើយនៅប្រទេសថៃទេ?

ខ៖ អត់មានទេ!

ក៖ អរចា៎!អត់មានទេហើយស្វាមីរបស់លោកយាយមានឈ្មោះអ្វីដែរលោកយាយ?

ខ៖ មានប្ដីមួយបានស្លាប់ហើយ។

ក៖ គាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរលោកយាយ?

ខ៖ មានឈ្មោះ ជា។

ក៖ ឈ្មោះ​ ជា តែគាត់បានស្លាប់ហើយ។

ខ៖ ចា៎!​ បានស្លាប់ហើយ។

ក៖ មូលហេតុអ្វីបានគាត់ស្លាប់លោកយាយ?

ខ៖ គាត់ធ្វើទាហាន។

ក៖ គាត់បានទៅពលីនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយគាត់បានស្លាប់យូរហើយលោកយាយណុះ។ហើយ គាត់ធ្វើទាហាននិងជាទាហាននិងទាហានការពារជាតិឬទាហានអាពតលោកយាយដោយសារតែកាលនិងប្រទេសយើងបានបែងចែកជាពីរជំនាន់ជាប់គ្នាអញ្ជឹងអីទៅណាស់។

ខ៖ ទាហានការពារជាតិ។

ក៖ ហើយកាលពីជំនាន់និងលោកយាយមានកូនជាគាត់ទេលោកយាយ។

ខ៖ អត់ទេអត់ទាន់មានទេព្រោះកាលពីនិងខ្ញុំទើបតែជួបគ្នា។

ក៖ ទើបតែជួបគ្នា។

ខ៖ ហឺ!ពេលនិងគេចង់ទៅធ្វើទាហានគេអត់ប្រាប់ខ្ញុំ។

ក៖​ គេលួចទៅ។

ខ៖ ចា៎!​គេលួចទៅ។

ក៖ ហើយកាលនិងលោកយាយបានរៀបការទេ?

ខ៖ បាន!

ក៖​ បានរៀបការឪពុកម្ដាយលោកយាយរៀបការឲ្យលោកយាយ។

ខ៖ ចា៎!​

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយរៀបការប្ដីទីមួយនៅឆ្នាំណាដែរលោកយាយ?

ខ៖ អត់ដឹងឆ្នាំណាភ្លេចហើយ។

ក៖​ ចា៎!ៗអត់អីទេលោកយាយ។ហើយលោកយាយរៀបការនិងនៅអាយុប៉ុន្មានដែរលោកយាយពេលរៀបការប្ដីទី

មួយនិងលោកយាយ។

ខ៖ ខ្ញុំពេលការនិងមានអាយុ១៩ឆ្នាំហើយ។

ក៖ មានអាយុ១៩ឆ្នាំហើយ។ចា៎! ហើយលោកយាយមានចាំថាលោកយាយការនិងនៅសម័យមានលន់នល់ឬ

សម័យក្រោយលន់នល់ប្ដីទីមួយរបស់លោកយាយ។

ខ៖ អត់ដឹងថាមុនឬក្រោយទេខ្ញុំភ្លេចហើយ។

ក៖ អត់អីទេលោកយាយ។អញ្ជឹងមកលោកយាយបានជួបជាមូយនិងស្វាមីទីពីរតាំងពីពេលណាមកលោកយាយ

ហើយតាំងពីឆ្នាំណាមកលោកយាយ។

ខ៖ ជួបប្រហែលពីរឆ្នាំហើយ។

ក៖ ជួបប្រហែលពីរៗឆ្នាំនិងពីរឆ្នាំឥឡូវៗនិង។

ខ៖ អត់ទេជួបពីរឆ្នាំ។

ក៖ ជួបបានពីរឆ្នាំតាំងពីពេលដែលប្ដីរបស់លោកយាយបានស្លាប់បានរយៈពេលពីរឆ្នាំហើយបានជួបគាត់។

ខ៖​ អឺៗ ។

ក៖ ចា៎! ខ្ញុំស្មាន់់តែជួបឥឡូវៗពីរឆ្នាំនិង។អញ្ជឹងលោកយាយចៅសូមអធ្យាស្រ័យដែរចៅសួរលោកយាយច្រើនណា

លោកយាយ។

ខ៖ អត់អីទេ។

ក៖ ប៉ុន្ដែលោកយាយបានជួបជាមួយលោកពូលើកទីពីរមានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖ ប្ដីនិងមានឈ្មោះ ដៀង សួង។

ក៖ ឈ្មោះ ដៀង សួង។

ខ៖ ឈ្មោះ ដៀង សូន។

ក៖ ឈ្មោះ ដៀង សូន។ចា៎! គាត់ជាជនជាតិដែរហើយគាត់់ជាជនជាតិចិនមែនលោកយាយ។

ខ៖ ជនជាតិចិន។

ក៖ គាត់ចិនសុទ្ធមែនលោកយាយ?

ខ៖ គាត់និងចិនសុទ្ធហើយឪម្ដាយជាជនជាតិចិន។

ក៖ ឪម្ដាយគាត់ជាជនជាតិចិនឪម្ដាយលោក សូននិងលោកយាយ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ពេលជួបជាគាត់លោកយាយបានរៀបការទេ?

ខ៖ ខ្ញុំបានតែសែនព្រេង។

ក៖ អញ្ជឹងអត់បានរៀបការទេ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ចា៎! អញ្ជឹងលោកយាយអាចប្រាប់ចៅបានទេថាពេលលោកយាយបានសែនព្រេងនិងពីពេលណាដែរលោក

យាយឬសែនព្រេងពីពេលដែលប្ដីមុនរបស់លោកយាយបានស្លាប់បានពីរឆ្នាំនិងមែនលោកយាយ?

ខ៖ អឺ!​

ក៖ ចា៎! បន្ទាប់ពីប្រើជីវិតរស់នៅជាមួយគាត់ដូចគេហៅថាតាំងពីចាប់ដៃគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធមកលោកយាយហើយលោក

យាយមានបញ្ហាអីខ្លះទេ?

ខ៖ ដូចជាអត់មានបញ្ហាអីទេ។

ក៖ ហើយគាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរលោកយាយ?

ខ៖ គាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អដែរ?

ក៖ គាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អដែរលោកយាយណុះ?

ខ៖ អឺ!

ក៖ ហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរធ្វើឲ្យលោកយាយមានសុភមង្គលដែរគាត់អត់កាចដាក់លោកយាយទេលោកយាយ

ណុះ។

ខ៖ ខ្ញុំបងគាត់។

ក៖ អ៊ូ!លោកយាយបងគាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំ?

ខ៖ ខ្ញុំបងគាត់ប្រហែល បីទៅបួនឆ្នាំ។

ក៖ ចា៎! ត្រឹមបីទៅបួនឆ្នាំនិងអត់មានអីត្រូវខុសអីទេ?

ខ៖ ចា៎!

ក៖ហឺៗ....។អញ្ជឹងលោកយាយអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ដិចបានទេជីវិតលោកយាយយកគាត់រៀបការជាប្ដីប្រពន្ធនិងហើយ

គាត់មានបានជូនជំនូនថ្លៃទឹកដោះប៉ុន្មានទេពេលដែលសែនព្រេងនិងហើយឲ្យថ្លៃខាន់ស្លាទៅនាក់ផ្ទះលោកយាយប៉ុន្មានដែរលោកយាយ?

ខ៖ បានបន្ដិចបន្ដួច។

ក៖ ហើយយើងបានសែនព្រេងជាមួយគាត់ទៅ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ ចា៎! ហើយជួបគាត់ពីកន្លែងណាមកលោកយាយ?

ខ៖ ជួបគ្នា...។

ក៖ នៅសម័យអាពតចប់លោកយាយ?

ខ៖ ប្រហែលមុនអាពតឬអត់ទេ!

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយជួបគ្នាមុនអាពតលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំដូចចង់ភ្លេចៗ។

ក៖ អញ្ជឹងប្រហែលមុនអាពតហើយមើលទៅ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយពីមុនមកលោកយាយមានចេះសរសេរអក្សរខ្មែរខ្លះពីមុនមកទេលោកយាយ?

ខ៖ បានរៀនបន្ដិចបន្ដួចតែប្រើអត់បាន។

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយមានភាសាអ្វីខ្លះទេលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំចេះភាសានិងតិចតូច។

ក៖ លោកយាយចេះភាសាវៀតណាមមួយហើយភាសាអីទៀតលោកយាយ?ហើយភាសាចិនមួយ។

ខ៖ អឺ!

ក៖​ និងហើយលោកយាយបាននិយាយហើយលោកយាយបានស្ដាប់បានហើយលោកយាយបានរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន

ហើយបានរៀនថ្នាក់អ័ក្ខកម្មភាសាខ្មែរនិងបានកម្រិតណាដែរលោកយាយ?

ខ៖ អឺៗ...តិចតូចអស់សូវបានច្រើនទេ។

ក៖ បានត្រឹមថ្នាក់ទីមួយ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ហើយជាមូលហេតុអ្វីបានរៀនបានតិចលោកយាយ?

ខ៖ ដោយខ្ញុំអាសារឈឺ។

ក៖ អរ លោកយាយអាសារឈឺលោកយាយហើយលោកយាយអាសារហើយលោកយាយអត់សូវបានរៀនច្រើន

លោកយាយ។ហើយលោកយាយធ្លាប់ស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងគេពីមុនមកទៅលោកយាយ។

ខ៖ អត់ដែលដកស្ទូងឲ្យគេទេ។

ក៖ ចា៎! អត់ដែលដកស្ទូងទេ។

ខ៖ ហើយស្រែខ្ញុំជិត៥០ស្រែ។

ក៖ អ៊ូរ! ច្រើនណាស់លោកយាយ។

ខ៖ ហើយដល់ពេលដក់ស្ទូងហើយស្រែទំខ្ញុំបាក់ស្រែទៀតហើ។

ក៖ ចា៎! អញ្ជឹងលោកយាយពីរដូវមួយឆ្នាំទៅរដូវមួយឆ្នាំហើយដល់ពេលរដូវវស្សាយើងស្ទូងស្រែហើយរដូវប្រាំងយើង

ច្រូតកាត់ហើយយើងដល់បូតវាហើយបាក់វាអីអញ្ជឹងលោកយាយណេស។

ខ៖ អឺ! យើងបាក់វា។

ក៖ ហើយយកវាទៅដាក់ក្នុងចង្រុកមួយទុកពេលវាពេលដល់រដូវវស្សាក្រោយអីអញ្ជឹងណាស់លោកយាយ។

ខ៖ និងហើយត្រូវហើយ។

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយអត់ដែរលស៊ីឈ្នួលដកស្ទូងឲ្យគេទេ។

ខ៖ ចា៎! ធ្វើតែស្រែខ្លួនឯងស្រែជិតជាង៥០គង។

ក៖ ចា៎!ស្រែជិតជាង៥០គងហើយមិនតិចណាលោកយាយម៉ាក្រណរ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ អញ្ជឹងជីវិតលោកយាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតើលោកយាយមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះទេ?

ខ៖ គ្មានផ្លាស់ប្ដូរអីទេ។

ក៖ នៅដដែលនិងហើយអញ្ជឹងលោកយាយមករស់នៅនិងអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំហើយលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំមកនៅនិងជាងមួយឆ្នាំហើយ។

ក៖ ទុកតែជាងមួយឆ្នាំអញ្ជឹងលោកយាយទើបតែមករស់នៅដែលលោកយាយ?

ខ៖ ចា៎!

ក៖ ជាមូលហេតុអីបានមករស់នៅនិងលោកយាយ?

ខ៖ ជាមូលអីទេឪពុកខ្ញុំហៅមកនិង។

ក៖ ឪពុកហៅមកនៅនិងហាសលោកយាយ។

ខ៖ ស្រែយួនយកអស់។

ក៖ ស្រែយួនយកអស់ហើយបានមករស់នៅនិងលោកយាយ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ អញ្ជឹងមានន័យថាគេទើបតែយកឥឡូវនិងដែរទេហាសលោកយាយ?

ខ៖ គេយកយូរហើយ។

ក៖ គេយកយូរអស់ហើយណុះ។ហើយអញ្ជឹងលោកយាយខ្ញុំសូមទោសលោកយាយមិនមែនជាជនជាតិអេស្លាមទេ

អត់ទេលោកយាយមិនមែនជាជនជាតិវៀតណាមទេលោកយាយជាជនជាតិចិនណុះលោកយាយ?

ខ៖ ប្ដីខ្ញុំចិនតែខ្ញុំមិនមែនចិនទេខ្ញុំខ្មែរ។

ក៖ លោកយាយជាជនជាតិខ្មែរហើយខ្ញុំដឹងហើយថាលោកយាយជាជនជាតិអី។អីទេលោកយាយហើយលោក

យាយចូលចិត្តញុំាម្ហូបអីជាងគេលោកយាយ។

ខ៖ ខ្ញុំស៊ីគ្រប់ជាតិ។

ក៖ ស្អីក៏ញុំាដែលលោកយាយណុះ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ ហើយលោកយាយចូលចិត្តល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាចោលឈូង ទាញព្រ័ត បោះអង្គុញ លាក់កន្សែង

តើលោកយាយចូលចិត្តលេងអីជាងគេ?

ខ៖ ខ្ញុំចូលចិត្តលេងលាក់កន្សែងជាងគេ។

ក៖ កាលពីជំនាន់លោកយាយលេងសប្បាយទេលោកយាយ?

ខ៖ សប្បាយណាស់។

ក៖ លោកយាយសប្បាយខ្លាំងណាស់លោកយាយ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ហើយលោកយាយចេះច្រៀងទេ។

ខ៖ ចេះច្រៀងតិចតួច។

ក៖ ចេះតិចតួចហើយលោកយាយចេះរាំទេ?

ខ៖ ចេះ។

ក៖ ដឹងតែពូកែរាំហើយ។

ខ៖ ខ្ញុំកាលនឹងខ្ញុំអ្នកលេងល្ខោន។

ក៖ អូរ! លោកយាយអ្នកលេងល្ខោនហើយល្ខោនខាងផ្នែកអីលោកយាយខាងដើរតួសម្ដែងរឿងអីលោកយាយ។

ខ៖ អឺ....កាលនិងលេងច័ន្ទគ្រប់។

ក៖ ច័ន្ទគ្រប់ហើយលោកយាយតួឯកមែន?

ខ៖ អឺ!

ក៖ អូរ!ៗហើយលោកយាយលេងដើរតួឯកហើយជាអជីបរបស់លោកយាយអស់ប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ?

ខ៖ លេងយូរឆ្នាំហើយដែរ។

ក៖ យូរហើយដែរបានលោកយាយឈប់លោកយាយ។

ខ៖ អឺ!ៗ

ក៖ ពេលដែលលោកយាយចាប់ផ្ដើមឈប់លោកយាយមានវ័យជំនាស់ហើយមែនលោកយាយ។

ខ៖ អឺ!ៗ...។

ក៖ ហើយនៅក្មេងលោកយាយជាអ្នកលេងល្ខោនដែរលោកយាយណុះ។

ខ៖ អឺ!ៗ

ក៖ ហើយចុះបងប្អូនរបស់លោកយាយមាននរណាមួយចេះលេងឧបករណ៍តន្ដ្រីដូចជា ខ្លុយ រមាត ហ្គីតា ចាបី ទ្ររ​​

មានចេះមួយណាទេបងប្អូនរបស់លោកយាយណាស់។

ខ៖ មាន​តែឪពុកខ្ញុំចេះលេងចាបី។

ក៖ អញ្ជឹងបានលោកយាយបានបន្ដជាអ្នកសិល្បៈតពីឪពុករបស់លោកយាយ។

ខ៖ ចា៎!​

ក៖ ហើយផ្ទះលោកយាយនៅស្រុកកំណើតដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយមានលក្ខណៈមិចដែរលោកយាយ?

ខ៖ ផ្ទះខ្ញុំបីល្វែង។

ក៖ ផ្ទះលោកយាយប៉ុន្មានលោកយាយបីល្វែងមែនលោកយាយ។

ខ៖ អឺ!ៗ...បីល្វែង។

ក៖ វ៉ាវ!​ផ្ទះមិចដែលលោកយាយហើយដំបូលមិចហើយជញ្ជាំងមិចដែលលោកយាយ។

ខ៖ ជញ្ជាំងស្លឹក។

ក៖ ជញ្ជាំងស្លឹកតែធ្វើជាល្វែងៗបានបីល្វែងៗ​ ហើយសម្រាប់ឲ្យកូនចៅនៅមួយច្រកៗទៅលោកយាយណុះ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយអាចប្រាប់ចៅបានទេថាពេលនិងដំបូលវាគឺស្លឹកណឺលោកយាយណឺ។

ខ៖ ចា៎!

ក៖ ហើយជញ្ជាំងស្លឹកប៉ុន្ដែទៀមជាប់ដី។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ហើយកាលនិងលោកឪពុកលោកយាយធ្វើដោយខ្លួនឯងឬក៏ជួលគេលោកយាយ។

ខ៖ ឪគាត់ធ្វើខ្លួនឯង។

ក៖ អញ្ជឹងលោកឪពុកធ្វើដោយខ្លួនឯងលោកយាយណឺហើយលោកយាយអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ដិចបានទេថាសម្ភារដែរធ្វើ

ផ្ទះរបស់លោកយាយមានអ្វីខ្លះ?

ខ៖ អត់ដឹងដែរ?

ក៖ ដូចជាជើងសរ​ ហើយនិងឈើ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ហើយមានដែកគោលហើយមានអាណារអញ្ជឹងទៅលោកយាយណឺ។

ខ៖ ចា៎!​

ក៖ ចា៎! ៗហើយលោកយាយមានចេះជំនាញ់អ្វីខ្លះបន្ដវេនពីដូចជាកូរស្ករត្នោតហើយដូចជាសិប្បកម្មធ្វើកន្ទេលធ្វើ

ក្រមាលោកយាយចេះមួយណា?

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ ហើយលោកយាយអត់ចេះទាំងអស់។

ខ៖ អត់ចេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំចេះតែធ្វើស្រែទេ។

ក៖ ចេះតែធ្វើស្រែដោយសារចេះពីឪពុកម្ដាយមកលោកយាយណឺ។

ខ៖​ ចា៎! អត់ចេះពីឪពុកម្ដាយទេ។

ក៖ ដោយសារអាពតបង្រៀនមកលោកយាយ។

ខ៖ ចា៎!ៗ

ក៖ ចា៎!​

ខ៖ ហើយចេះតែធ្វើស្រែដកស្ទូង។

ក៖ ចា៎!

ខ៖ បាក់ស្រូវ។

ក៖ ចា៎! បាក់ស្រូវហាសៗ...។

ខ៖ ហាសៗ..។

ក៖ ហើយបញ្ហាដែលលោកយាយលំបាកជាងគេនៅពេលណាដែរលោកយាយ?

ខ៖ គ្មានពិបាកអីទេធ្វើការនិងគ្មានអីទេគ្រាន់តែធ្វើការនិង។

ក៖ ហើយលោកយាយអត់ដែរស៊ីឈ្នួលគេធ្វើអីទេលោកយាយ។

ខ៖ អត់ដែលធ្វើទេ។ហើយដល់ខែវស្សាទៅស្ទូងទៅដកស្រទូចនៅជុំមាត់ត្រពាំង។

ក៖ ចា៎! នៅជុំវិញមាត់ត្រពាំង។

ខ៖ អឺ! ឃើញត្រីនិងចៀវៗ។

ក៖ និងហើយចោតត្រីពេញនិងលោកយាយ។

ខ៖ អឺ!និងហើយ។

ក៖ និងហើយសប្បាយណាស់លោកយាយណឺ។

ខ៖ អឺ!

ក៖ អញ្ជឹងលោកយាយមានថ្ងៃណាដែលលោកយាយសប្បាយជាងគេដូចជាមានពិធីបុណ្យទានហើយមានពិធីការ

កូនចៅសប្បាយទេលោកយាយ។

ខ៖ មានកូនណាការសប្បាយ។

ក៖ លោកយាយគ្មានកូនផង។

ខ៖ អឺ!

ក៖ ចុះបុណ្យទានសប្បាយទេលោកយាយ។

ខ៖ បុណ្យទានមានគ្នាហើយមានពួកមាក់ទៅវត្ថទៅអីទៅ។

ក៖ អញ្ជឹងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំលោកយាយមានគោលបំណងចង់បានរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមានប្រាថ្នាចង់

ខ្លាចជាគ្រូពេទ្យ​​ គ្រូបង្រៀនអីទេលោកយាយ?

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ អត់ដែរពងប្រាថ្នាទេលោកយាយហើយចុះក្នុងចិត្តលោកយាយចង់ធ្វើអីដែរ?

ខ៖ ពងតែពេលធ្វើស្រែចង់បានស្រូវច្រើននិង។

ក៖ ពងចង់បានស្រូវច្រើនប៉ុណ្ណឹង។

ខ៖ អឺ!ៗ

ក៖ ជាចុងក្រោយលោកយាយមានពាក្យអីចង់ផ្ដាំផ្ញើរអ្វីខ្លះទៅកូនចៅជំនាន់ក្រោយទេលោកយាយ?

ខ៖ មានផ្ដាំផ្ញើរថាឲ្យកូនចៅកុំរៀនតាមយាយត្រូវខិតខំរកស៊ីកុំឲ្យលូចប្លន់គេឲ្យរកស៊ីត្រឹមត្រូវ។

ក៖ ចា៎! បើឲ្យជៀសវាងឲ្យជៀសវាងអីទៅលោកយាយ។

ខ៖ ជៀសវាងគ្រឿងញៀនហើយជៀសវាងលួចប្លន់គេហើយជៀសវាងរកការងារល្អហើយកុំឲ្យគេស្ដីជេ។

ក៖ ចា៎! លោកយាយមានតែប៉ុណ្ណឹងលោកយាយណឺ។

ខ៖ ចា៎! ៗ

ក៖​ ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជួនពរលោកយាយមានសុភាពល្អហើយសូមឲ្យលោកយាយហើយលោកតាចេះ

ស្រឡាញ់គ្នាតែឥឡូវលោកយាយលោកតាស្រឡាញ់គ្នាហើយសូមឲ្យចេះថែរក្សាគ្នារហូតតទៅមុខទៀត។ហើយសូមឲ្យលោកយាយមានសុភមង្គល។

ខ៖ សូមអរគុណណានាង។

ក៖ ចា៎! សូមអរគុណលោកយាយ។

ខ៖ អាយុវែងណានាង។

ក៖ ចា៎! ។