**ការសម្ភាសរបស់ អ៊ុំស្រី ឡោ សម្បតិ្ត**

***ក៖ អ្នកធ្វើការសម្ភាស់ន៏ដោយរូបនាងខ្ញុំ លន់មុណាក់​ ខ៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេធ្វើការសម្ភាសមានឈ្មោះ អ៊ុំស្រី ឡោ សម្បតិ្ត៕***

***ក៖​ ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរអ៊ុំស្រី! នាងខ្ញុំមកពីខាងសាលាសាកលវិទ្យាល័យប្រូវ៉ូប៊ីបាយយូព្រីហំាយ៉ាងនៃសហរដ្ធអាមេរិច! ហើយគេបានអញ្ជើញខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើមប្បីធ្វើការសំម្ភាសន៏អ៊ុំស្រីហើយនឹងប្រជាជន់ខ្មែររបស់ពីប្រវត្តិហើយនិងខ្សែជីវិតរបស់របស់ពួកគាត់នឹងពីខ្សែជីវិតរបស់អ៊ុំស្រីកាលនឹងហើយកាលពីកុមារភាព! ដូចជាតើបងស្រីបានឆ្លងកាត់នៅការលំបាកអ្វីខ្លះ??? កាលពីបងនៅក្មេងរហូតមកដល់ឥឡូវនឹង!ហើយនឹងពីខ្សែជីវិតនៅជំនាន់សម័យយប៉ុលពតដែល។ តើខ្ញុំអាំចធ្វើការសម្ភាសន៏សួរពីប្រវត្តិនៃខ្សែជីវិតរបស់អ៊ុំស្រីកាលពីជំនន់នឹងបានទេបង??***

ខ៖ ចាសបាន!

ក៖ ចាសសូមអរគុណច្រើនអ៊ុំ! អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាអ្នកសម្ភាសថ្ងៃនេះមានឈ្មោះ៖ លន់ មុណាក់។ ហើយថ្ងសនេះជាថ្ងៃទៅ ២៧,ខែ០៥, ឆ្នាំ២០២០។

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែល???

ខ៖ ខ្ញុំឈ្មោះ៖ ឡោ សម្បតិ្ត។

ក៖ ចាស! អ៊ុំស្រីឡោសម្បតិ្ត៕

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងតើឥឡូវនេះតើអ៊ុំស្រីមានអាយុប៉យន្មានឆ្នាំហើយ???

ខ៖ ខ្ញុំមានអាយុ ៦៥ឆ្នាំហើយ៕

ក៖ អ៊ុំមានអាយុ៦៥ឆ្នាំហើយ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំមានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលអ៊ុំបានកើតទេ???

ខ៖ ខ្ញុំហូ..?? កើតនៅឆ្នាំ ១៩៥៧៕

ក៖ អ៊ុំកើតនៅឆ្នាំ១៩៥៧???

ខ៖ ចាស!

ក៖ តើអ៊ុំកើតនៅថ្ងៃណាខែណាដែលអ៊ុំ???

ខ៖ កើតនៅខែមាឃធំ! ខែមាឃធំតើខែប៉ុន្មាន???

ក៖ ខ្ញុំអត់ដឹងដែល..!

ខ៖ ខែមាឃធំខែ...?

ក៖​ ខែបួនហីអ៊ុំ???

ខ៖ មិនមែនទេខែបួនខែចែត្យហើយ! មាឃខែ...!!!​មាឃដូចជាខែពីរហី?? ទេអត់ទេដូចជាខែបី។ នឹងហើយមាឃខែបី។

ក៖ ចាស! នឹងហើយហើយអ៊ុំមាឃខែបី៕

ខ៖ ចាសចាស! ខែបីទេ៕

ក៖ ចាស! តើអ៊ុំមានចាំថ្ងៃទីដែលឬទេ???

ខ៖ ថ្ងៃទីអ៊ុំមិនចាំទេ។

ក៖ ដូចជាថ្ងៃទីដប់ប៉ុន្មានអីអត់ចាំទេន៏អ៊ុំ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំមានឈ្មោះឡោ សម្បតិ្ត! ហើយតើអ៊ុំមានឈ្មោះហៅក្រៅអីផ្សែងពីនឹងទៀតដែលឬអត់???

ខ៖ អត់ទេ។

ក៖ អញ្ចឹងឈ្មោះឡោ សម្បតិ្តនឹងគឺឈ្មោះនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតែម្ដងហីអ៊ុំ???

ខ៖ ចាស! ឈ្មោះនៅក្នុអត្តសញ្ញណប័ណ្ណតែម្ដង។

ក៖ មានង្នកខ្លះគាត់មានឈ្មោះហៅក្រៅនៅផ្ទះនៅអីចឹងហាស់អ៊ុំ!??

ខ៖ ចាស! តែខ្ញុំអត់មានទេ៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងក្រៅពីភាសាខ្មែរតើអ៊ុំមានចេះភាសាអ្វីផ្សែងក្រៅពីភាសាខ្មែរដែរទេ???

ខ៖​ អត់ទែអូន!៕

ក៖ អត់ចេះទេន៏អ៊ុំ!??

ខ៖ ចាស!​ ខ្ញុំចេះតេខ្មែរសិទ្ធ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! តើអ៊ុំចេះភាសាខ្មែរនឹងតើអ៊ុំចេះសរសេរហើយចេះអានទេ???

ខ៖ ចេះ!

ក៖ ចាស! ល្អអ៊ុំ។

ខ៖ ចេះសរសេរចេះអាន!​​ ហើយគ្រុគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសិទ្ធតែអ្នកចេះអក្សរទាំងអស់អត់មានអ្នណាអត់ទេ៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងតើអ៊ុំមានស្រុកកំណើតនៅឯណាដែល???

ខ៖ នេះអ៊ុំនៅនេះ៕

ក៖ នៅខេត្តបាត់ដំបង? នៅឃុំអូរដំបងពីរ???

ខ៖ ចាសខ្ញុំនៅនឹង៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងអ៊ុំឥឡូវមានអាយុ៥៥ឆ្នាំហើយ???

ខ៖ ​អត់ទេ៦៥ឆ្នាំហើយ។

ក៖ ចាសខ្ញុច្រលំដោយសារតែខើញអ៊ុំស្រីនីក្មេងពេកខ្ញុំស្មានតែ៥៦។

ខ៖ ហាសហា! ក្មេងឯណាទេមីអូន?៕

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងតើអ៊ុំបានរៀបការនៅខែណាហើយឆ្នាំណាដែល???

ខ៖ ខ្ញុំអត់មានប្ដីហើយអត់មានកូន!

ក៖ អូអ៊ុំ...???

ខ៖ ខ្ញុំនៅលីវ។

ក៖ អ៊ុំនៅលីវ??

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំជាស្រ្តីដែលនៅលីវអត់មានគ្រួសារ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងអ៊ុំនៅក្នុងសមាជិកគ្រុមគ្រួសាររបស់អ៊ុំហាស់? តើអ៊ុំស្រីជាកូនទីប៉ុន្មានដែល???

ខ៖ ខ្ញុំជាកូនទីប្រាំពីរ៕​

ក៖ ជាកូនទី្រប្រាំពីរ!??

ខ៖ ចាស!!

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំជាកូនទីប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងចំនោមកូនទាំងប្រាំពីរនាក់នឹង???

ខ៖ អ៊ុំជាកូនទីប្រាំពីរ។

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំជាកូនពៅ???

ខ៖ ចាសកូនពៅ។

ក៖ ចាស! ចុះបងបងរបស់អ៊ុំពួកគាត់???

ខ៖ បងបងរបស់ខ្ញុំពួកគាត់ស្លាប់អស់ហើយ!។

ក៖ អញ្ចឹងនៅរស់សល់ប៉ុន្មាននាក់???

ខ៖ នៅសល់តែពីរនាក់! ប្រស្រីខ្ញុំមួយនៅអាមេរិចហើយនៅខ្ញុំមួយ។

ក៖ អូ..!!! អញ្ចឹងអ៊ុំមានបងស្រីមួយនៅអាមេរិច???

ខ៖ ចាស!!

ក៖ ចាស! តើគាត់រស់នៅរដ្ឋមួយណាដែលអ៊ុំ???

ខ៖ នៅរដ្ឋស្អីទេ...??? នៅរដ្ឋបួសសុននៅក្នុរដ្ឋកាលីហ្វូលញ្ញ៉ដែលតេគាត់នៅរដ្ឋបួសសុន។

ក៖ អូ..ចាស!

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាសនៅរដ្ឋបួសសុន! អញ្ចឹងតើគាត់ដែលមកលេងអ៊ុំដែល???

ខ៖ អត់! គាត់អត់ដែលមកទេ។

ក៖ ហ៊ីម..!ចាស។ គាត់អត់ដែលមកអញ្ចឹងតើគាត់ទៅបានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ??? តាំងពីរួចប៉ុលពតហើយឬក៏បែកហើយ???

ខ៖ រួចហើយ! រួចនេកប៉ុលពតហើយ។ ដូចថាពលដែលប្ដីរបស់គាត់បានស្លាប់ហើយគាត់ទៅ៕

ក៖​ ចាស!

ខ៖ ដូចថាប្ដីដូចថាគាត់ត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដូចថាគាត់ស្លាប់ថ្ងៃនឹងហើយវីស្សារបស់គាត់ធ្លាក់មកថ្ងៃនឹងម៉ង៕

ក៖ អួស...! ចាស៕

ខ៖ ធ្លាក់មកត្រូវទៅទាំងប្ដីទាំងប្ដីនឹងហាស់!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃដែលគេធ្លាក់វីស្សាបានចេញទទៅនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!! អញញចឹងគាត់ទៅបានប្រហែលជាបួនឆ្នាំហើយ៕

ក៖​ ចាស!

ខ៖ ចាស!​ស្មានៗទៅប្រហែលជាបានប្រាំឆ្នាំហើយ៕

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងបងប្អូនរបស់អ៊ុំ? អ៊ុំបានប្រាប់មកខ្ញុំថាពួកគាត់បានស្លាប់អស់ហើយ???

ខ៖ ចាសពួកគាំត់ស្លាប់អស់ហើយ៕

ក៖ អញ្ចឹងពួកគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីដែល?? ដោយសារតែវៃរបស់គាត់ចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែល???

ខ៖ ពួកគាត់បានស្លាប់ដោយាសារតែប៉ុលពតសម្លាប់។

ក៖ ប៉ុលពតបានសម្លាប់ទាំងប្រាំនាក់???

ខ៖ អត់ទេចាំមើលប៉ុលពត៖ មានបងប្រុសនឹងមួយហើយនឹងបងគេបង្គស់នឹងពីរហើយផុតពីនឹងពួកគាត់ស្លាប់នឹងជំង្ងឺ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ប៉ុលពតសម្លាប់ពួកគាត់អស់តែពីរនាក់ទេហើយក្រៅពីនឹងពួកគាត់ស្លាប់ដោយសារនឹងជំង្ងឺ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! គាត់ស្លាប់ពីរនាក់ដោយសារប៉ុលពតជាអ្នកសម្លាប់ណាស់???

ក៖ ចាស!!

ខ៖ ប៉ុលពតជាអ្នកសម្លាប់ហាស់!???

ក៖ ចាស៕

ខ៖ ស្លាប់បងប៊ូ! បងប្រុសដែលបន្ទាប់ពីខ្ញុំនឹងមួយ។ ហើយបងលី, បងលីនឹងគាត់ដឹងអីវ៉ាន់អីយកទៅលក់នៅក្នុងព្រៃដែលទៅធ្វើកាប់ព្រៃឈឺធ្វើវត្តធ្វើអីធ្វើនឹងហាស់ដែលចេញពីប៉ុលពតហើយនឹងហាស់???

ក៖​ ចាសចាស!

ខ៖​ចេញពីប៉ុលពត! រួចហើយវាកៀរយកទៅសម្លាប់៕

ក៖ ហ៊ីម...!!!

ខ៖ ចាសវាកៀរយកទៅហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសហើយវាកៀរទៅហើយម្លាប់ទៅ???

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងតើអ៊ុំកើតទាន់ពេលនឹងដែល???

ខ៖ ខ្ញុំកើតទាន់! ខ្ញុំកើតទាំន់តើ!៕

ក៖ ចុះហេតុអ្វីបានជាអ៊ុំអត់អី???

ខ៖ ខ្ញុំចុះខ្ញុំកើតទាន់តើ! ខ្ញុំអើ...!១៩៧៥, នឹងខ្ញុំមានអាយុ១៦ឆ្នាំ។ ឆ្នាំ១៩៧៥នឹងខ្ញុំមានអាយុ១៦ឆ្នាំ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ អ៊ុំហាស់អាយុ១៦ឆ្នាំ។

ក៖ ចាស! ប៉ុន្តែត្រង់ថាអ៊ុំសំណាងណាស់៕

ខ៖ ចាស!

ក៖ ដោយសារតែបងប្អូនរបស់អ៊ុំត្រូវបានប៉ុលពតបានសម្លាប់។

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងនៅសល់អ៊ុំហើយពីអ្នកបងប្អូនមែនទេ???

ខ៖ ចាស!!

ក៖ ហើយបងបប្អូនរបស់អ៊ុំពីរនាក់ទៀតគាត់បានទៅអាមេរិច???

ខ៖ ចាស់ដោយសារតែបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំពីនាក់នឹងទៀត! ពីរនាក់នឹងគាត់ស្លាប់នៅនឹងភូមិនេះយើងនេះឯង។

ក៖ ចាស! អូអញ្ចឹងមានន័យថា៖ បងប្អូនរបស់អ៊ុំខ្លះស្លាប់នៅនឹងប៉ុលពតហើយពិរនាក់ទៀតស្លាប់នៅនឹងភូមិនេះ???

ខ៖ ចាស! នៅនឹងភូមិយើងនេះនឹងនៅនឹងផ្ទះយើងនេះនឹង៕

ក៖​ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ នៅផ្ទះនះម៉ង។

ក៖ ចាស! ចុះតើម្ដាយរបស់អ៊ុំវិញ???

ខ៖ ម្ដាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ពីជំនាន់ប៉ុលពតហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ស្លាប់នៅជំនាន់ចេញពីប៉ុលពតហើយ។​ ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ខូចនៅឆ្នាំ១៩៨៣, ឆ្នាំ១៩៨៣ខែប្រាំ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាស!

ក៖ អូ...!! ប៉ុលពតបានសម្លាប់បងប្អូនរបស់អ៊ុំអស់ច្រើនមែនទែន!!!

ខ៖ ចាស! អួយអស់ច្រើនណាស់។

ក៖ ចាស!

ខ៖ បើបងប្អូនជីដូនមួយហើយជីតួតមួយរបស់ខ្ញុំវិញហាស់?? គ្រាន់តែស្រ្តីម៉េម៉ាយ...ប្រាំមួយប្រាំពិល! ១២នាក់ដែលគ្រាន់តែគេសម្លាប់៕

ក៖ ហ៊ីម..!! ចាស៕

ខ៖ គេសម្លាប់អស់ប៉ុនដោយ! ហើយបើប្អូងខាងម្ដាយេបស់ខ្ញុំវិញគេសម្លាប់ពួកគាត់អស់ទាំងពូជ។

ក៖ អួយ..!!

ខ៖ ចុះសិទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការសាក់ប្រាំសាក់អីទាហាននឹងហាស់??

ក៖ ចាស!

ខ​៖ ចាស! គេយកគាត់ទៅសម្លាប់ទាំងពូជ។

ក៖ អូវាយអ៊ុំ!!! អញ្ចឹងក្រៅពីគ្រុមគ្រួសាររបស់អ៊ុំហាស់???

ខ៖ ចាស!

ក៖ តើមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាត្តិណាដែលប៉ុលពតគាត់សម្លាប់ទៀតដែលឬអត់អ៊ុំ???

ខ៖ ចាសមាន! មិនអត់ទេអ្នកដែលប៉ុលពតបានសម្លាប់ហូ...! មើលមាន៖ មារសឿននឹងបងបប្អូនខ្ញុំនឹងលោកប៉ុមសឿននឹងគាត់សាក់ប្រាំ, ហើយអើយមីង៖ ស៊ន, មីងសឿន, អាមិ, អាម៉ូវ...! មារសឿនបើកឡានខាងរទះភ្លើងហើយមារសឿនខ្ញុំនឹង! មារឃុន, ច្រើនណាស់ចង់ភ្លេចអស់ហើយខ្ញុំ។ មារសឿននឹងគាត់សាក់ប្រាំហើយ!៕ គេយកគាត់ទៅសម្លាប់៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!!

ខ៖ គេដឹកគាត់យកទៅបាញ់ចោលនៅ...នេកភ្នំតាដេរ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​ច្រើនណាស់អ្នកដែលស្លាប់នៅជំនាន់ប៉ុលពតនឹង។

ក៖ ចាសអស់ច្រើនមែនទែនខ្សែខាងបងប្អូនរបស់អ៊ុំ!៕

ខ៖ ចាស!!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាសច្រើនណស់អ្នកដែលស្លាប់កាលពីជំនាន់ប៉ុលពតច្រើនណាស់។

ក៖ ហ៊ីម...!!! អស់ច្រើមមែនទេនខាងខ្សែរបស់អ៊ុំ៕

ខ៖ ចាសអស់ច្រើន។

ក៖ អញ្ចឹងបានថាអ៊ុំសំណាងមែនទែនដែលបាននៅដល់ឥឡូវនេះនេក៕

ខ៖ ចាស!

ក៖ អរគុណព្រះ៕

ខ៖ ចាសខ្ញុំអរគុណព្រះហើយ៕

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយព្រះតែងតែជួយខ្ញុំរហូតនឹង។

ក៖ ចាសចាស៕

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស!​ អញញចឹងបានថាចាសចាសដែលគាត់បានរស់រានមានជីវិតតាំងពីសម័យនឹងមកចឹងពួកគាត់សុទ្ធតែមានសំណាងហើយ។

ខ៖ ចាសចាស១

ក៖ ហើយមានមនុស្សមិនតិចទេណាស់ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមពីសម័យនឹង៕

ខ៖ ចាសចា! មានច្រើន។ ហើយខ្ញុំវាបំរ៉ុងថាគេនឹងសម្លាប់ដែលប៉ុន្តេដូចថាព្រះបានជួយខ្ញុំអញ្ចឹងចាស៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គេបានផ្ជុង់យកខ្ញុំទៅដែលតើកាលនឹង! គែបានចោតដាក់ខ្ញុំថា៖ខ្ញុំនឹងលួចសំពត់គេ, ខ្ញុំនឹងលួចសំពត់គេ! អ្នកដែលនៅក្នុងជួរជាមួយគ្នានឹងខ្ញុំដែលនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចោតខ្ញុំទៅបានខ្ញុំរៃរ៉ាប់ប្រាប់ចេះមួយចេះមួយទៅបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានលួចទេ! ថ្ងៃនឹងខ្ញុំទៅសារសំពត់នឹងមកហើយយកវាដាក់តៅមួយកណ្ដុប៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយមិត្តរបស់យើងនោក្នុងកងនឹងកេយកទៅអស់ហើយនៅសល់តែសំពត់មួយ៕

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ ហើយដល់ពេលខ្ញុំរកម្ចាស់អត់ខើញក៏ខ្ញុំទុកទៅ!

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ ហើយខ្ញុំទុកនៅជាមួយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ!

ក៖ ចាស!

ខ៖​ ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការទៅគែឆែតទៅឃើញសំពត់របស់គេនៅនឹងខ្ញុំហើយគេថាខ្ញុំនឹងលួចរបស់គេ។

ក៖ អញ្ចឹងគេនឹងចោតមកលើអ៊ុំ???

ខ៖ ចាសាចា!!!

ក៖ ចាស់អ៊ុំ! ហើយធ្វើម៉េចទៅបានអោយគេជឿថាយើងនឹងអត់បានលួច???

ខ៖ ខ្ញុំអត់បានលួច! ហើយមានមេកង! មានកេកងមេអីដឹងឮហូ...?

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ ចាស! មិតិធឿននឹងគាត់ជាមេកងតូចហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគាត់ថា៖ ឥឡូវមិត្តធឿនឯងមេកងតូចទុកសំពត់នឹងទៅកុំអោយខ្ញុំទុកសំពត់នឹងអី៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ១

ខ៖ ខ្ញុំខ្លាចគេថាខ្ញុំនឹងវាលួចរបស់គេហ៊ីមមិនអីទេ!! អ៊ុំវ៉ាត់ឯងទុកទៅ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយគេថាបើម៉េចៗចាំខ្ញុំជាអ្នករាយការ! គេថាអញញចឹង៕

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាស! ចុះខ្ញុំខំយកទៅដល់មាត់អូរហាស់៕

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ មកអារមេកំភ្លើងដាក់ខ្ញុំប្រោកៗ!! ហើយខ្ញុំអត់មានព្រឺអីទេ។ បើស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះ។ ស្លាប់ដោយត្រង់ទៅចុះស្លាប់ដោយការគ្មានចង់បានរបស់គេ???

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ចុះយើងបបានប្រាប់ទៅគេរួចហើយថាយើងនឹងអត់បានលួចផង៕

ខ៖ ចាស! ហើយអារបស់អស់ទាំងនឹងភក្លៀង! ហើយខ្ញុំឈើហាស់???

ក៖ ជាសអ៊ុំ!

ខ៖ ខ្ញុំបានដេកគ្រុននៅនឹងផ្តះនៅនឹងរោងនឹង។

ក៖ ចាស!

ខ៖ កាលនឹងណាស់! មិនមែននៅនឹងនេះតែនៅឯព្រៃរនៀមហោះ!!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដេកនៅនឹងភក់នឹងដីនឹងហាស់??

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ស៊ីបាយនឹងលើភ្្លក់ទឹកហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហូបបាយហាស់..?

ក៖ ចាស!

ខ៖ ដល់ពេលហើយទៅគេចោតយើងអញ្ចឹង! បានខ្ញុំលល់កដៃរបស់ខ្ញុំប្រទូលឡើង។ ព្រះនៅនឹងវត្តភូមិស្ដីនឹងនៅមួយអង្គនៅកណ្ដាល់វាលហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គេវៃអីៗចោលអស់នៅឃើញព្រះមូយអង្គនឹងមានអី! ខ្ញុំលើកដៃឡើងប្រណមសំពះ៖ ខ្ញុំថាបើខ្ញុំលួចគេមែនៃសូមអោយគេសម្លាប់ខ្ញុំចោលចុះ! តែបើសិនជាខ្ញុំមិនបានលួចទេ,សូមអោយបារមីរបស់ព្រះអង្គជួយខ្ញុំអោយផុតពីគ្រោះថ្នាក់អោយផុតពីស្លាប់។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ មែន!!! មានអីវាដាក់កំភ្លើងចុះហើយវាដើរទៅហើយវាធាក់ដាក់ខ្ញុំមួយជើង។ ប៉ុននឹងង៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយរួចខ្ញុំក៏ផុតពីស្លាប់ទៅ។

ក៖ ហ៊ីម...!!
ខ៖ បានថាឈើពីរបីដសារ! អាឈើអត់បាយស៊ីផងអាឈើអត់អីហូវបផង! ឈើវេទនាណស់ណ??

ក៖ ចាសអ៊ុំ១

ខ៖ ហើយលើដីនៅម៉ោង១១យប់ហើយលើកភ្លើស្រែភ្លើអីហាស់៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! លើកម៉ោង១១យប់លើកទំនប់ហាស់???

ក៖ ចាស!

ខ៖ យើងថ្វើការម៉ោងប្រាំហើយ! យើងមកមកជំរុំវិញហាស់???

ក៖ ជាសអ៊ុំ១

ខ ហើយពែលណាយើងហូបបាយហើយអីចឹង។ ដល់ម៉ោងប្រាំកន្លះនឹងយើងត្រូវទៅវិញ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ យើងត្រូវទទៅវិញ! ហើយម៉ោង១១កន្លយប់ទើបយើងមកវិញ។

ក៖ អួយ..! គេអោយធ្វើដល់យប់ទៀតកាលនឹង???

ខ៖ ចាស!​គេអោយយើងធ្វើដល់ម៉ោង១១កន្លះយប់ហាស់?? ហើយគេអុជជង្គៀងដុងសុងដាក់អោយយើងលើកដីទៀត។

ក៖ ចាសវាយ!!! ហើយអ្ញចឹងធ្វើមួយថ្ងៃហើយតដល់ម៉ាកន្លះយប់ទៀត???

ខ៖ ចាសចា! ហើយព្រឹកឡើងវាវៃជួនហើយ! វាវៃអោយងើប, ទៅហើយ!៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ និយាយទៅវេទនាណាស់ណា។ ហើយបាយមួយបំនួតចេះទៅ! ហើយបើនិយាយពីទឹកសម្លរវិញខ្មៅដូចជាទឹកជ្រាំអញ្ចឹងសម្លរត្រកួនស្លរស្អីគ្មានស្អីហុបទេ។ វេទនាណាស់។

ក៖​ចាសអ៊ុំ៕

ខ៖ វេទនាណាស់ណា!​អានឹងនារីតំបន់៕

ក៖ នារីតំបន់???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងតើកាលណឹងគេអោយអ៊ុំលើកទំនប់???

ខ៖ គេអោយលើកទំនប់! មួយកងមួយកងទៅហើយ, ហើយមួយកងធំវាមានជាងមួយរយនាក់! មួយកងតូចមាន៣០នាក់៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ មួយកងតូចមាន៣៣នាក់៕

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ អញ្ចឹងបានថាខ្ញុំ! ខ្ញុំវាវទនាណាស់!!!​ ហយមិនមែនវេទនាតែខ្ញុំមួយទេ! គឺប្រជាជន់គឺនារីនៅលីវទាំងអស់គឺវេទនាដូចគ្នា។

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ វេទនាណស់!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!!

ខ៖ ដូចថាកាលនឹងវាគ្មានសិទ្ធសេរីភាពផងណាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងកាលនឹងតើគេបានអោយអ៊ុំញាគ្រាប់គ្រាន់ដែលឬអត់?? ដោយសារតែគេប្រើអ៊ុំអោយធ្វការដល់យប់អញ្ចឹង???

ខ៖ ញាំបាយ!

ក៖ អូ...!

ខ៖ បាយ, បាយគេចែកអោយយើងហាស់!​

៖ ចាស!

ខ៖ មិនមែនបាយនឹងគេអងោយយើងញាំបានម៉ាសេរីទេណាស់???

ក៖ ចាសចា!

ខ៖ បាយគេដួសអោយយើងដូចចានបាយមួយអញ្ចឹងគេដួសចានចឹងគេវាល់ចាន​មកគេដាក់។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គេវាល់មកគេដាក់មក!​ គែមិនមែនអោយយើងហូមសេរីទេ៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ហើយបាយក្ដាំងនឹងគេកាច់ដាក់ពីលើបាយនឹងមក! មួយនាក់បន្តិចៗមួយចំណិចតូចៗចឹងហាស់??

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយយើងស៊ីជុំ គ្នាអញ្ចឹងទៅអ្នណាស៊ីទាន់ស៊ី! អ្នកណាស៊ីមមិនទាន់ក៏ហូបបាយទទេទៅ។

ក៖ ហ៊ីម...!

ខ៖ ចាស! ហើយទៅសុំអំបិលគេ, គេអត់អោយទេ៕

ក៖ កុំរីសទៀត???

ខ៖ ចាស! គេមិនអោយទេ, គេថាអំបិលគេទុកស្លរ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! តាមពិតទៅមិនអត់អីមានហើយមិនខ្វះអីហូបទេ..?

ខ៖ ចាស!

ក៖ តែគេមិនអោយយើង??

ខ៖ ចាគែមនអោយយើង។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាសគេមិនអោយ។

ក៖ ចាស!​គេប្រើយើងលើសកំលាំងហើយមិនអោយយើងនឹងញាំគ្រប់គ្រាន់ទៀត!!!

ខ៖ ចាសចា! គេមិនអោយយើងនឹងហូបបានឆ្អែត។

ក៖ ចាស!! តែកាលនឹងអ៊ុំស្រីចេះតែមានកម្លាំងលើកទំនប់ដែលអ៊ុំនេះ???

ខ៖ ហ៊ីម...!! កាលនឹងចេះតែទៅទាំងចិត្តទៅ។ បើយើងមិនធ្វើមានទែគែវៃយើងចោល។

ក៖​ ហ៊ីម..! ចឹងតើអ៊ុំមានឈើមានអីទេកាលនឹង???

ខ៖ អ៊ុំឈើតើ! ឈើដេកពេទ្យ។

ក៖ អូ!! គែអោយអ៊ុំដេកពេទ្យដែល???

ខ៖ ចាសឈើ! ដល់ពេលដែលខ្ញុំឈើខ្លាំងពេកទៅគេបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅពេទ្យអាពេទ្យកន្លែងវត្តភ្នៅនេះពីដើមហាស់???

ក៖ ចាស! នៅបាត់ដំបងយើងនេះ???

ខ៖ ចាស! នៅបាត់ដំបងនេះ! គេបញ្ជូនយើងមកពេទ្យនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គេអោយខ្ញុំដេកនៅពេទ្យនឹងឯង។ ដេកពេទ្យនឹងវេទនាណាស់។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! បើអ្នកដែលខ្ញុំសម្ភាសពេលកាលនឹង! បើអ្នកឈើគេអោយពួកគាត់ញាំអីគេទេ??? ទឹកទន្ទាញខែតអីម៉េគេខ្ញុំមិនដឹងទេ??

ខ៖ ចាស! អត់ទេមិនមែនទឺកទន្ទាំញខែតទេ!

ក៖ ថ្នាំខ្មែរយើង!

ខ៖ គេអោយយើងបុកស្លឹកស្ដៅស្លឹកងិហូបងអញ្ចឹងទៅ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ដាក់ជាមួយស្ដរក្រហមអីអញ្ចឹងទៅណាស់???

ក៖ ចសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយគេ, គេមានថ្នាំគេចាក់ដែលើតើមាន។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ថ្នាំហាស់???

ក៖ ចាស! មួយនឹងទាល់តែយើងឈើខ្លាំងមែនអ៊ុំហី???

ខ៖ ចាស! ដាក់សេរ៉ូមដាកអីអញ្ចឹងទៅគេមានដែលតើ៕

ក៖​ ចាអញ្ចឹងមានន័យថាកាលនឹងគេមើលថែយើងដែលបើយើងឈើ???៊

ខ៖ ចាសចា! បើយើងឈើគេមើលថែយើង៕

ក៖ ចាស!

ខ៖ ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅដេកនៅនឹងពេទ្យវត្តភ្នៅនឹងបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសារ៉ូមៗនឹង៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គេដូរឈ្មោះតទៅជាឈ្មោះសាវុធហើយទៅបានស្គាល់គ្នានឹងទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយសាវិធនឹងគេធ្វើការធំខាងពេទ្យនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយទៅគេប្រាប់ពេទ្យនៅនឹងអោយមើលខ្ញុំអោយបានដិតដល់អានឹងដូចថាលោកតាវត្តតាមិមគាត់មើល៖ លោកមើលថានាងឯងមានគ្រោះថ្នសក់មានអ្នកធំជួយ!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាមែនពេលចឹងមានអ្នកធំគេជួយយើងមែន! ដូចម្នាក់ឈ្មោះសាវុធនឹងគេជួយយើងអញ្ចឹងហាស់???

ក៖ ចសអ៊ុំ!

ខ៖​ដូចថាក្នុងមួយថ្ងៃចឹងគេមកអើតយើងមួយដងជួនកាលទៅពីរដងចឹងទៅ។ ហើយគេមកចឹងគេសួរយើង៖​ ម៉េចហើយមីងអើយ???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ មីងបានធូរគ្រាន់ហើយវាមិនអីទេ! ខ្ញុំផ្ដាំផ្ញលរនៅនឹងពេទ្យនេះហើយ, មិត្តរឿនមិត្តអី...!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​

ខ៖ ហើយពែទ្យអីនៅនឹង។ ហើយដល់ថ្ងៃនឹមួយខ្ញុំចង់ដើរទៅងួតទឹកស្ទឹង៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ជួរនឹងវត្តនឹងវត្តនឹងចុះពេលយើងឆ្លងវត្តនឹងវាដល់ស្លឹងហើយណាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ពែលខ្ញុំទៅងួតទឹកស្លឹង! ដល់ពេលខ្ញុំមកវិញគេហៅខ្ញុំអោយទៅចាក់ថ្នាំ!!!
ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ មិនទាន់បានទៅដេក, ដល់កន្លែងដេកទេ! គេហៅអោយទៅចាក់ថ្នាំ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដល់ពេលចាក់ថ្នាំៗអោយខ្ញុំទៅខ្ញុំវារ៉េអាសុងទៅផ្លឹងទៅ.....!!!

ក៖ អ៊ុំហូ???

ខ៖ នឹហើយ!!

ក៖ អូស...!!

ខ៖​ បាត់មាត់សឹងទៅផ្លឹងបាត់ទៅ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាសហើយដល់ពេលហើយទៅគេលើកខ្ញុំយកមកដាក់នៅលើអង្រឹង។

ក៖ អ៊ុំដឹងទៀត???

ខ៖ អត់ទេ!! ងើបឡើងនៅលើអង្រឹងហូ...

ក៖ គេប្រាប់អ៊ុំ!??

ខ៖ អត់ទេងើបឡើងនៅលើអង្រឹងបានយើងដឹងថាយើងនៅលើអង្រឹងហូ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយពេទ្យរឿនអីនឹងឯង! ពេទ្យដុកទ័រអីគេនៅនឹងគេលើកយើងយកទៅដាក់នៅលើអង្រឹងចឹងទៅគេធ្វើចលនាចអីអោយយើងទៅ! ហើយគែចាក់ថ្នាំថែមអោយយើងទៀតទៅណាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសហើយប្រហែលជាពីរម៉ោងអីដឹងបានអ៊ុំដឹងខ្លួន!៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ បានដឹងខ្លួនអញ្ចឹចឹ ទៅបានពេទ្យងៅយគ្នាគ្នាជួយលើយកទៅដាក់នឹងកន្លែងយើងគេងទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ សំរាកទៅ៕

ក៖ ចាសចាស!

ខ៖ អើ! វាសំណាងត្រង់តាណឺងតិចដេលកាលពីប៉ុលពតហូ!!!

ក៖ ចាសអ៊ុំ! បានគេមើលយើងប៉ុននឹងដែលន៏អ៊ុំ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ កុំអីស្លាប់!

ខ៖​ចាសកុំអី៖ តីឡាក់ស៊ី ហាហា។

ក៖ ចាសហាសហា! កុំអីអត់បានស្គាល់សម័យកុំព្យូទ័រ៕

ខ៖ ចាសចា!​ កុំអីអត់ទេ! អត់ស្គាល់សម័យហ៊ុនសែន។​ អញ្ចឹងបានថានឹងណាស់ពិបាកណាស់ជីវិតពីសម័យប៉ុលពត៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយមានអាឃើញលីចបបែលដើរទៅហើយព្រឹកឡើង! ប្រមួលមើលអ្នកណាធ្វើយើងមើល! មេកងតូចអញ់ចឹងហាស់?៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ យើងមើលទៅកូនកងចៅរបស់យើងអាណាឈើអាណាជាអីអាណាទៅមិនរូចអីហាស់។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖​ មើលទៅសព្វគ្រប់អស់ហើយ! ហើយទៅយកបបរយកអីអោយគេញាំគេគេហូបអីអស់ទៅ។ ហើយបានយើងនឹងទៅធ្វើការទៅ។

ក៖ ចាសសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយទៅធ្វើការផ្ដាំផ្ញើរនឹងចុងភៅអោយជួយមើលគ្នាផងគ្នាដែលឈើ។ ទៅ, ទៅសុំថ្នាំពេទ្យគេយកមក! យកមកអោយគេលេបគេអីអញ្ចឹងទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ លីចបលីបែលមួយទៅស្រាប់តែឮសូរផុះផុះៗ! ដល់ពេលងើបមើលទៅម៉ែហើយ!!!​ គេកំពុងពុះឆ្អឹងចំនីយក។

ក៖ ឆ្អឹងចំនីមនុស្សហោះ???

ខ៖ ឆ្អឹងមនុស្សហាស់....!!ប៉ុលពត។

ក៖ គេពុះយកធ្វើអ្វីដែលអ៊ុំ???

ខ៖ គែពុះយកឆ្អឹងចំនី! គេចាប់បានខ្មាំងគេយកចងផ្អោបនឹងដើមដង្កោរនឹងហាស់គេពុះ។ ទាញមកកូនហើយ...ខ្ញុំញ្ញាក់ដូចកូនសាច់។ ហើយក្រាបនឹងដំបូបកុំអោយគេឃើញ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ញាក់អញ្ចឹងហេកនិយាយថាពីខ្លាច! ហើយឈាមហូរមក! ហើយឈាមហូរឡើងកន្លះឆ្នាំ។

ក៖ អួយ....!

ខ៖ ឈាមហូរមកគយកទៅកប់ចោលបាតចឹងទៅ! កប់ចោលចឹងទៅនៅលេចជើងហើយដល់ពេលយប់ឡើងឆ្កែចចកមកអូសអញ្ចឹងទៅនិយាយថាពីស្អុយ....! ហើយដល់ពេលអញញចឹងទៅពួកខ្ញុំនាំគ្នាទៅកប់។ ហ៊ីយ!!!

ក៖ វេទណាស់អ៊ុំ!

ខ៖ ហ៊ីម...និយាយពីថាវេទនាណាស់! ដល់ពែលពួកខ្ញុំទៅធ្វើការទៅដល់កន្លែងទួល! ដលល់ទួលនឹងពួកនឹងថ្ងៃឡើងគេអោយសំរាកហើយពួកយើងបបួលគ្នាលេងរុនបាយខុម! លេងទៅជីកអាអណ្ដៅបាយខុមចេញឈាមមកវេចវេចៗ!

ក៖ អូ..!

ខ៖ អាឈាមយើងនឹងហាស់! អាឈាមដែលគែសម្លាប់នៅនឹងដើមដង្កោរនឹងហាស់???

ក៖ អូ... ដែលគេយកទៅកប់នឹងហីអ៊ុំ???

ខ៖ នឹងហើយ!!ឈាមនឹងហាស់។ ឈាមនឹងវាអត់ទៅណាទែវានៅនឹងឯង។ វាអត់រីងស្ងួតទៅណាទេវានៅនឹងឯង! គឺនៅនឹងដីនឹងឯង៕

ក៖ អូ...! ម៉ែចបានអញ្ចឹងន៏អ៊ុំ???

ខ៖ អញ្ចឹងបានជាគេថាមនុស្សដែលស្លាប់ដែលយើងមានការឈ្នាំនីសគ្នាគឺស្លាប់ឈាមនៅស្រស់ៗចឹងម៉ង។ ឈាមមកហេងឡើងស្អុយគគ្រុក។

ក៖ ចុះពេលដែលអ៊ុំទៅជីកអញចឹងអ៊ុំអត់ដឹងទេថាគែយកទៅកប់នៅទីនឹងទេ???

ខ៖ ហ៊ី! ខ្មោចនឹងគេកប់ផ្សែងពីនឹងទេ។ ប៉ុន្តែអាឈាមដែលវាហូរមកដក់នៅនឹងហូ..??៊

ក៖ ចាស! វានៅ???

ខ​៖ ចាស! វាស្ងួតតែនៅនឹងលើៗនឹងឯងដល់ពេលដែលយើងជីកទៅ។ យើងជីកចេះៗទៅ..ធ្វើរុនបាយខុមទៅ...!! ឈាមនឹងវា..?

ក៖ ឈាមនឹងវាផុសមក???

ខ៖ ឈាមនឹងវាផុសមក។

ក៖ អូ..! អត់កកទេន៏អ៊ុំនេះ???

ខ៖ ចាស!​

ក៖ តែបើឈាមជ្រូកឈាមអីធម្មតាវាកករីងអស់ហើយណាស់៕

ខ៖ ចាស!​តេនេះគឺអត់ទេ។ ជីកមកនៅឈាមស្រស់ៗហើយខ្ញុំវាមិនអស់ចិត្តជីកមកនៅមានចេញឈាមមកទៀត។ កាប់មកនៅឈាមជាប់នឹងចបមក។

ក៖ អូចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយសយប្រាប់គេថាអញ្ចឹង! គេថាហ៊ីគ្មានអាណាគេជឿទេ។ ឈាមឯណានីចឹងទេ?? ហើយខ្ញុំក៏ថាអ្នកឯងជឿមិនជឿក៏ខ្ញុំមិនថាថាម៉ចដែលបើឈាមវានៅជាប់នឹងភ្នែកខ្ញុំហើយ។ អោយខ្ញុំនឹងថាម៉េច??

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ នឹងហើយដោយសារតេវាមិនគួរអោយមែនដោយសារតែឈាមហាស់អ៊ុំ???ច

ខ៖ ចាស!!

ក៖ ពេលដែលយើងជីកវាហើយវាមិនគួរណានៅចឹងទៀតជីកមកនៅជាប់ចបអោយយើងឃើញអញ្ចឹងទៀត។

ខ៖ ចាសចា!

ក៖ អញ្ចឹងអានឹងក៏អាចថាខ្មោចលងក៏ថាបានអីក៏ថាបាន! ដោយសារតែយើងវាមនដឹង៕

ខ៖ ចានឹងហើយ!

ក៖ ចាស​! អញ្ចឹងតើអ៊ុំខ្លាចខ្មោចដែលឬអត់កាលនឹង???

ខ៖ អូ...! ខ្លាច។ ហាហាស

ក៖ ហាហស!

ខ៖ ប៉ុន្តែដល់មកសព្វថ្ងៃនេះ! ដល់ពេលដែលចាស់ខ្លួនចេះអត់ខ្លាចសោះ។

ក៖ បើអ៊ុំខ្លាប! ខ្លាចនៅប៉ុលពតចប់បាត់ហើយ!​បើខ្មោចងាប់នៅពេញតែដីហូ..!​

ខ៖ អត់ខ្លាចទេឥឡូវហូ...! ពីមុនខ្លាច។

ក៖ ហាសហាស! អ៊ុំនៅប៉ុលពតខ្លាចទេឥឡូវអ៊ុំអតខ្លាចទេ???

ខ៖ ចុះបើខ្ញុំយប់ឡើងអង្គុយចាក់នំអាកោរម្នាក់ឯងស្ងាត់អោយឈឹងគ្មានមនុស្សទេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គ្មានមនុស្សមនាស្អីទេ..ជួនកាលខ្ញុំបានឮស្បែកជើងមនុស្សដើរផ្លាប់ផ្លាប់ៗ​។ ដល់ពែលរកមើលមនុស្សអត់មានផង។

ក៖​នៅទីនេះហាស់???

ខ៖ ចាសនឹងហើយ! នេកដើរចូលទៅផ្ទះរបស់គេនៅខាងនោះ។ ឮសូរមាត់ក្រហែម! ហែក...មាត់តាតិលច្បាស់ចេះ។

ក៖ អូ..!!!!

ខ៖ តែអត់ខ្លាចទេ។

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំគូរតែអរគុណប៉ុលពតទៅដែលធ្វើអោយអ៊ុំបានជួបខ្មាចជួបអីច្រើនទៅ! ហើយមកដល់ពេលនេះអ៊ុំអត់ខ្លាច។

ខ៖ ហាសហាហ៊ីម..! ជួបខ្មោចនៅនឹងនេក...គេបោកសុទ្ធតែពួករៀនហាស់?? ពួកបញ្ញាវ័ន្តហូ???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ​៖ នឹងហើយពេលគេប្រជុំគ្នាច្រើនអញ្ចឹងគេបោកគ្រាប់បែកហើយ៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដល់ពេលដែលគែបោកក្រប់បែកទៅ។ ងាប់ពួកអាមេធំៗនឹងប៉ុនមានអ្នកទៅ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយនឹងអសគ្នាវានឹងប៉ុនមានអ្នកនឹងវារត់រួច។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដល់ពេលវារត់ចឹងដល់ពេលគេចាប់វាបានគេយកវាកប់ទាំងរស់ហើយចងវាគេកប់ហាស់?? កប់វាបន្តិចគេចងវាបន្តិច។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយដល់ពេលផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំនៅអន្លង់វិលនឹងទៅមើល។ ទៅគេហៅមើលដល់ពេលគេហៅខ្ញុំទៅមើល, គេកប់មនុស្សទាំងរស់ហាស់! ដល់ពេលទៅមលមានអី...គេកប់មួយជាន់ជាន់បន្តិចគេកប់មួយជាន់គេជាន់បន្តិចមានអីឮសូរតែអ៊កៗអ៊កទាល់តែបាតត់អ៊ក។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ ដល់ងាប់ប៉ុនដោយ???

ខ៖ ចាសដល់ងាប់ប៉ុនដោយ។ ហើយអាអ្នកដែលរបួសនឹងហាស់?? គែយកទៅដាក់ចោលអោយស្រែកតាមចិត្តរហូតល់ងាប់ទៅបានគេគប់។

ក៖ ចាស!

ខ​៖ ចាស! និយាយថាពីវេទនាណាស់។

ក៖ ចាស់! អ៊ុំ, ដោយសារតែអ៊ុំថាអ៊ុំកើតទាន់សម័យប៉ុលពតពេលនឹងអ៊ុំមានអាយុ១៦ឆ្នាំមែនអត់???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងរយៈពេលដែលប៉ុលពតចូលមករយៈពេលបីឆ្នាំប្រាំបីខែម្ភៃថ្ងៃមែនដែលអត់???

ខ៖ ចាសចាស!

ខ​៖ ខ្ញុំចាំហាស់!!!

ខ៖​ ២៤ដ្ងៃហូ!!!

ក​ ម្ភៃបូនហីអ៊ុំមិនមែនម្ភៃប្រាំបីទេ???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ អញ្ចឹងកាត់អស់បួនថ្ងៃចេញអូខេ??។

ខ៖ ហាសហាស!

ក៖ ខ្ញុំខុស!

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាសអញ្ចឹងអ៊ុំ!​នៅក្នុងដូចថាអាពេលវេលានឹងទាំងអស់មែនទេ???

ខ៖ ចាសអ៊ុំនៅក្នុងពេលនឹងទាំងអស់។

ក៖ ហើយអ៊ុំបានធ្វើការលើកទំនប់ក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួនថ្ងៃនឹង???

ខ៖ ចាសចាស!​

ក៖ រយៈពេលបីខែម្ភៃបួនថ្ងៃនឹង???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖​ និយាយចឹងគេងត់មានដូរការងារអីអោយអ៊ុំធ្វើទេ???

ខ៖ អត់មានដូរទេ!​ ទឹមតែប៉ុលពតចូលមកនេះបានយើងមក។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ បានមកនៅនឹងភូមិនឹងហាស់??

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ បានយួនចូល!​ ពេលដែលយួនចូលមកបានបេកខ្ញែកគ្នាទៅបាន! បានយើងរត់មកនៅតាមភូមមិតាមអីទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! បានបានរត់មកនៅតាមភូមិតាមអីចឹងទៅ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ បានរូចរត់ទៅនៅនឹងវត្តកណ្ដាលនោះទៀត។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយយួនហើយនឹងខ្មែរក្រហមវាបបាញ់គ្នាតាមនេះវាឆេះហែងតាមនេះត្រុលៗរាល់តែថ្ងៃ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​ហើយបានបានរួចពីនឹងមក។ បានបានមកនៅនឹងផ្ទះនេះវិញ។

ក៖​ចាសអ៊ុំ!​ អញញចឹងផ្ទះនេះអ៊ុំបែកពីប៉ុលពតហើយអ៊ុំមកនៅនឹងបាត់ដំបងនេះវិញ???

ខ៖ ចាស!​បានបានមកនៅនឹងបាត់ដំបងនេះវិញ។

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងពីមុនប៉ុលពតតើអ៊ុំនៅឯណា???

ខ​៖ អ៊ុំនៅអី....! នៅនឹងអូរនឹងអូរដំបងនេះដែលតែអ៊ុំនៅភូមិខាងត្បូងហូ!! នៅជិតស្ពានយាយផាន់ហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំស្គាល់!

ខ៖ ស្ពាន អាស្ពានគេធ្វើថ្មីនៅនឹងចម្ការល្មុត។ យាយម៉ាន់ថា។

ក៖​ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ត្រូវជាបងប្អូន។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ខ្ញុំនៅនឹងឯង!​ ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅនឹងឯង។ តែខ្ញុំអត់បាននៅទីនឹងទេណស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ខ្ញុំនៅ..ឯសាលាក្រៅនោះ។

ក៖ ចាស!

ខ៖​នៅឯសាលាក្រៅកាលនឹង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ហើយបន្ទាប់មកបានអ៊ុំផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីនេះវិញ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស!

ខ៖ពីនឹងមកខ្ញុំអត់បានដូរមកនៅនឹងទីនឹងទេ។ កាលគេបើកខ្ញុំឈើហើយខ្ញុំនៅនឹងភូមិនឹងទៅ! ដល់ពេលដែលខ្ញុំនៅនឹងទៅបានជាគេបែកអាស្អីៗអារឿនយួននឹងទៅបានបានជាខ្ញុំនៅភូមិនឹង។ មកនៅនឹងភូមិនឹងទៅគេអោយច្រូកស្រូវច្រូចអីចឹងទៅបានគេដឹកពួកខ្ញុំអោយទៅធ្វើត្រីនៅឯព្រែកទព្យនោះទៀត៕ ហើយទៅធ្វើត្រីនៅឯនេងនិយាយពីថាវេទនាណាស់ហ៊ីយ...!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ នៅកន្លែងត្រីហើយនឹងគេមិនអោយយើងនឹងស៊ីទៀតន៏។

ក៖ ចាសង៊ុះ!

ខ៖ ហើយធ្វើត្រីនឹងហាស់?? មួយយប់ទល់ភ្លើ៕

ក៖ មួយយប់ដល់ភ្លើ..???

ខ៖ មួយយប់ដល់ភ្លើនឹងហាស់! ធ្វើតាំងតែពីស្ងាចរហូតដល់ភ្លើ។

ក៖ អញ្ចឹងគេអត់អោយយើងសំរាកទេអ៊ុំ???

ខ៖ សំរាអីបើត្រីនៅទាំងទូក។

ក៖ អញ្ចឹធ្វើត្រីនឹងប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែ???

ខ​៖ ទៅទន្លេនឹងចុះទៅទន្លេនឹងបួនខែ។

ក៖ អ៊ូដល់ទៅបួនខែឯនោះ???

ខ៖ ជាសបួនខែ។

ក៖ ចុំតើអ៊ុំមានកម្លាំងឯណាធ្វើបើអ៊ុំអត់មានបានសំរាកចឹង???

ខ៖ ចាស?? ថ្ងៃណាទៅវាអត់មានដែល។ ថ្ងៃណាទៅវាអត់មានត្រីដែល៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ហើយក្នុងមួយអាទិត្យចឹង! វាមានបួនថ្ងៃទៅបីថ្ងៃជាប់គ្នា។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ជួនកាលទៅអាក្នុងមួយអាទិត្យបីបួនថ្ងៃនឹងវាបានតិច! ហើយទៅយើងវាធ្វើរហ័សរួច។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​

ក៖ ហ៊ីម..ពិបាកហាណាស់អ៊ុំ!??

ខ៖ ចាសពិបាកណាស់៕

ក៖ ហ៊ីម..

ខ៖ គរាន់តេយើងនិយាយទៅវានិយាយមិនកើតទេ។

ក៖​ ចាសអ៊ុំ!​ ហើយ...! អញ្ចឹងដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ុំពួកគាត់បានស្លាប់អស់ហើយ???

ខ៖ ចាសពួកគាត់បានស្លាប់អស់ហើយ!​៕

ក៖ អញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ុំមានឈ្មោះអ្វីដែល???

ខ៖ ឪពុករសប់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះឡោឡាប, ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះព្រំផន។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ពិរោះ៕

ខ៖ ហាហាស! ព្រំផនឡោឡាប។

ក៖ អញ្ចឹងពួកគាត់បានស្លាប់ទទៅយូរឆ្នាំហើយន៏អ៊ុំ???

ខ៖ ចាសចាស!​

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាសឪពុករបស់ខ្ញុំស្លាប់នៅឆ្នាំ១៩៨៣ហើយខែប្រាំ!​

ក៖ ចាសង៊ុំ!

ខ៖ ហើយនឹងពេលដែលចេញពីប៉ុលពតមកហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំកាត់បានខូចនៅឆ្នាំ១៩៧៨!​ ជិតយើងនេះ..ជិត??

ក៖ ជិតចប់ហើយ???

ខ៖ ចាសជិតចប់ហើយនឹងគាត់ចុកក្អួត! រាគចុកក្អួតស្លាប់។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ចាសហើយគាត់ខូចនៅអន្លង់វិល៕

ក៖ ចាសចឹងគាត់បានស្លាប់ដោយសាររោគគាពាព្យ???

ខ៖ ចាស! ហើយគាត់បានខូចនោអន្លង់វិលបានស្លាប់នៅឯផ្ទះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងហាស់??។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងស្រុកកំនើតរបស់ពួកគាត់កើតនៅខេត្តបាត់ដមបងនេះដែលមែនទេអ៊ុំ???

ខ៖ ចាសនៅនឹងខេត្តបាត់ដំបងយើងនេះដែលនឹងឯង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងល្អដែលដោយសារតែអ៊ុំបាននៅបាត់ដំបងពីមុនប៉ុលពតជាមួយគ្រួសាររបស់អ៊ុំហើយចប់ទៅបានមកនៅនឹងបាត់ដំបងនេះវិញទៀត៕

ខ៖ ចាស! បានមកនៅនឹងបាត់ដំបងនេះវិញ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ ល្អមែនទែន។ គ្រាន់តែទីតាំងខុសគ្នា។

ខ៖ ចាសទីតាំងខុសគ្នា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិអូរដំបងនេះតែមួយ។

ក៖ ចាសនឹងហើយអ៊ុំ! ស្រឡាញ់អូរំមបងអត់ចង់ទៅនៅខេត្តផ្សែង???

ខ៖ អត់ទេ..! ហាសហាស៕

ក៖​ ចាសនឹងហើយអ៊ុំ! អញ្ចឹតើអ៊ុំមានអ្វីខ្លះដែលពិជីដូនជីតារបស់អ៊ុំ?? ដូចថាតើគាត់បានបន្សល់ទុកនៅខ្លះដែលធ្វើអោយអ៊ុំចងចាំពីគាត់???

ខ៖ ចាស??? គាត់ដូចថាគ្មានបន្សល់ទុកអ្វីសោះឡើយ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ មានតែការបន្សល់នោទុកសោក! ដែលអត់ពីពួកគាត់ស្លាប់ចោលអស់ទៅគ្មានស្អីទេចាស៕

ក៖ ចស! ដូចថាអ៊ុំនៅទាន់ឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ុំអញ្ចឹង? ដូចថាគាត់មានបានប្រាប់អ៊ុំអ្វីទេពេលអ៊ុំធំឡើងអីចឹងៗហាស់? តើពួកគាត់មានប្រដេលប្រដៅអ៊ុំម៉េចខ្លះដែល???

ខ៖ កាត់អត់មានទេ៕

ក៖ ចឹងអត់មានទេន៏អ៊ុំ???

ខ៖ ចាសអត់មានទេ។ ប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថាបើសិនជាកូនឯងយកប្ដីទោះបីជាខ្វាក់ខ្វាន់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំអោយយកប្ដីគេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ។

ខ៖ ចាស! វាបាប។

ក៖ ចាស

ខ៖ ចាសហើយបានខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់វិញថា៖ ខ្ញុំនឹងមិនយកប្ដីទេជាតិនេះបើសិនជាពុកកុំគិតពីកូន។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ដែលគាត់កំពុងឈើខ្លាំងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គាត់ឈើខ្លាំងណស់ណាឪពុករបស់ខ្ញុំហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គាត់ឈើកាលនឹងផ្ទះយើងនីតូចហូ....?

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ផ្ទះរបស់យើងនៅប៉ុលពតហូ???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ នៅផ្ទះតូចមួយហើយមិនបានស្អាតចឹងផងកាលនឹងហូ៕

ក៖ ចាសចាស!

ខ៖ ឡើងក្រហែងក្រហូងក្រហោត។

ក៖ ចាសនឹងហើយអ៊ុំកាលសម័យនឹងហូ..

ខ៖ ចាសចាស! ដល់ហើយក៏គាត់អស់ចិត្តលើដៃសាធូបសាធូប។​ កូនហើយបើសិនាកូនឯងធ្វើចឹងបានមែនឪពុកស្លាប់ទៅឪពុកបិទភ្នេកចិតហើយ។

ក៖ ចាសចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយបើម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញគាត់មិនបានផ្ដាំផ្ញើរអ្វីដល់ខ្ញុំទេ។ បើពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រាគឡើងលែងដឹងខ្លួនហើយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ១

ខ៖ ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គាត់រាគឡើងស្វាយ...! ស្វាយដៃស្វាយជើងឡើងមួយកំណាត់ៗហើយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចុះបើគាត់ចុកក្អួចរាកផងក្អួតផង។​ ចាស

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានបានផ្ដាំខ្ញុំអ្វីទេ។ តែបើឪពុកខ្ញុំវិញផ្ដាំអោយចេះថែរក្សារបងប្អូន។ កុំអោយឈ្លោះប្រកែកគ្នា។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​

ខ៖ នឹងហើយមានតែប៉ុននឹងឯង។

ក៖ អញ្ចឹងនាមអ៊ុំអត់យកគ្រួសារមកពីមូលហេតុនឹងហីអ៊ុំ???

ខ៖ មូលហេតុដែលខ្ញុំអត់យកគ្រួសារខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្លួនខ្ញុំនឹងរូបវាអាក្រក់ហើយយើងក្រហើយយើងកំព្រាគ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយខ្លាចពេលដលល់យកគេទៅគេធ្វើបាប។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចុះបើយើងពើប៉ុនកញ្ជើរហើយគចុះចោលយើងបាត់ទៅយើងទៅសង្ឈឹមស្អី???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសវាចឹង។

ក៖ ចាសដោយសារតែអ៊ុំគិតច្រើនពេកកាលនឹងអ៊ុំស្អាត!​ ខ្ញុំមើលឃើញហាស់។ ស្អាត។

ខ៖ ស្អីគេស្អាត???

ក៖ មុខអ៊ុំស្អាត។

ខ៖ ហាសហាសមិនដឹងស្អាតអីទេ។ អាក្រក់មុខខ្មោមួយចហៀងចឹង។

ក៖ ហ៊ីមមានអិទេអ៊ុំ!!!

ខ៖ ហាហា។

ក៖ និងមិនមែនជាបញ្ហា។ អត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនអ៊ុំ!

ខ៖ ហាសហា!

ក៖ ហើយ!! អញ្ចឹងអ៊ុំមានបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិច???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំអាចប្រាប់ពីជីវិតរបស់អ៊ុំពេលដែលអ៊ុំធំឡើងហាស់?

ខ៖ ចាស!

ក៖ តើអ៊ុំធំឡើងយ៉ាងដូចម៉េចដែល???

ខ៖ខ្ញុំហូ!​ធំឡើងមានម៉េចទេ! ធំឡើងពីសង្គមមករៀន។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ គ្មានបានទៅធ្វើការងារស្អីទេ! ធំឡោះងឪពុកម្ដាយអោយតែរៀន។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ រៀនរហូត។

ក៖ ចាសង៊ុំ!​តើអ៊ុំបានៀនដល់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានដែល???

ខ៖ អ៊ុំរៀនបានដល់ថ្នាក់ទីប្រាំពីរ។

ក៖ រៀនបានដល់ថ្នាក់ទីប្រាំពីរច្រើនដែល។ អ៊ុំរៀននឹងពេលដែលបេកប៉ុលពតហើយឬក៏មុនប៉ុលពត???

ខ៖ ខ្ញុំបានឈប់រៀនពេលមុនប៉ុលពត។

ក៖ អូ! មុនប៉ុលពតចូលមក???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ ចាស!​អ៊ុំរៀនបានដល់ថ្នាក់ទទីប្រាំពីរ???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ ហើយតើអ៊ុំបានរៀននៅសាលាណាដែល???

ខ៖ អ៊ុំរៀននៅសាលាវត្តតាមិម។

ក៖ អញ្ចឹងសាលវត្តតាមិមមានតាំងពីមិនប៉ុលពតចូលមកទៀត???

ខ៖ ចាស!​មានតាំងពីសង្គមមកម្លះ!!!

ក៖ អ៊ូ!!!

ខ៖ រៀនតាំងពីបងៗខ្ញុំៗនៅតូចម្លះ។

ក៖ ចាសចាស!

ខ៖ ដែលរៀននៅនឹងសាលាវត្តតាមិនឹងហូ...

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ចឹងមីងគាត់បង្រៀន???

ខ៖ អត់ទេ!​នាងធីអត់ទេអត់បានរៀនទេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ វាកើតពិសង្គមដែលប៉ុន្តែវាអត់បានរោនទេ។ វាបានរៀនដែលតែវាររៀននៅសាលាវត្តតាដឹកនេះ។ នៅសាលានេក! សាលារៀនកន្លែងគេធ្វើផ្ទះលក់អីវ៉ាន់លក់ងីនឹងហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ នឹងហើយ!​នឹងសាលារៀនរបស់គេហើយនឹងហូ។ហើយគេផ្លាស់ពីវត្តចាដឹកនឹងមក,មកធ្វើនៅកចំម្ការរបស់អ៊ុំរ៉ុង។ ហើយវារៀននៅនឹងសលានឹងឯង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!(កន្លែងនឹងក្មួយរបស់គាត់ជាអ្នកនិយាយ)

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងមិញនឹងអ៊ុំថាអ៊ុំបានរៀនដល់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មាន???

ខ៖ អ៊ុំរៀនដល់ថ្នាក់ទីប្រាំពីរ។

ក៖ រៀននៅសាលាវត្តតាមិម???

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស!​ហើយតើកាកលនឹងអ៊ុំទៅរោននឹងមានលុយទៅរោនគ្រប់គ្រាន់ដែលទេ???

ខ៖ អ៊ុំមាន!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! តើគាត់លក់នៅនឹងផ្ទះ???

ខ៖ ចាស! គាត់លក់នៅនឹងផ្ទះនឹងឯង។ ហើយឥឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើមេជាងផ្ទះ៕

ក៖ អូ..! អញ្ចឹងឪពុករបស់អ៊ុំ...គាត់ចេះធ្វើមេជាងផ្ទះ???

ខ៖ ចាគាត់ធ្វើមេជាងផ្ទះ។ ចាសផ្ទះឈើផ្ទះថ្មអីគាត់ចេះធ្វើទាំងអស់៕

ក៖ អូ...! ចេះទាំងថ្មហើយទាំងឈើ???

ខ៖ ចាស!​ ហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញគាត់លក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាសអ៊ុំអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ៊ុំអស់បងប្អូនហើយ???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំអស់អ្នកស្នងហើយ!​

ខ៖ ចាស!​

ក៖ ទោះបីជាអ៊ុំចង់ធ្វើផ្ទះក៏អ៊ុំធ្វើមិនកើតដែលដោយសារតែយើងនឹងស្រីទៀត៕

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ បានតែលក់នំតពីម៉ែនឹងឯងចឹង៕

ខ៖ ចាស!​ បានទេលក់នំតពីម៉ែ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​ ម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់បន្សល់ទុកតមួយនឹងឯងអោយហូ..!

ក៖ ចាស!​ អញ្ចឹងតើបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ហើយចង់ដឹងថាតើអ៊ុំចេះធ្វើនំឆ្ងាញ់ៗនឹងមកពីណា???

ខ៖ ចេះធ្វើនំនឹងមកពីម្ដាយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំអញ្ចឹងចេះមកពីម្ដាយរបស់អ៊ុំ???
ខ៖​ ចាសមកពីម្ដាយ។

ក៖ ចាស!​ អញ្ចឹងតើអ៊ុំចេះធ្វើនំអ្វីខ្លះដែល???
ខ៖ នំហូ??? ម៉ានំនៅស្រុកខ្មេរចេះធ្វើច្រើនមុខ។ កុំអោយតែនំមកពីស្រុកគេអត់ចេះ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងចេះគ្រប់មុខហីអ៊ុំ???

ខ៖ ចាស!​

ក៖ អ៊ុំចេះធ្វើតែនំស្រុកខ្មែរនំបរទះ(ស្រុកគេគាត់អត់ចេះទេ)។

ខ៖ ចាសអត់ចេះទេហាហាស!។

ក៖ ចាសនំក៏អត់ចេះធ្វើដែលអ៊ុំនំស្រុកគេ។

ខ៖ ចាសហាសហា!

ក៖ ចាស!​ អញ្ចឹងអ៊ុំចេះធ្វើម្ហូបតាមម្ដាយរបស់អ៊ុំជាអ្នកបង្រៀនអ៊ុំអោយចេះធ្វើ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងក្រៅពីអ៊ុំរកស៊ី!​ តើអ៊ុំមានស្រែចំការអីធ្វើនឹហគេដែលឬអត់???

ខ៖ អត់មានទេមានតែចំការនេះ៕

ក៖ ចំការនេះ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចំការជាមួយផ្ទះ???

ខ៖ ចាសចាស!​ នឹងជាដីរបស់ខ្ញុំហើយ៕

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងដីរបស់អ៊ុំធំដែលតើ។

ខ៖ ហ៊ីម..! ដីនេះចែកគ្នាបួនអ្នកហាស់???

ក៖ អូ!!

ខ៖ បងស្រីបីអ្នកហើយខ្ញុំនៅមុខនេះជាមួយបងស្រីនៅអាមេរិច។ ហើយនៅខាងក្រោយនោះបងលឿតនឹងបងជី។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយបងលឿតហើយនឹងបងជីនឹងពួកគាត់ខូតហើយ។

ក៖ ចាសង៊ុំ!

ខ៖ ហើយនៅតែខ្ញុំបងប្អូនពីរនាក់នឹងឯងចាស។

ក៖ ចាសអូខេអ៊ុំ! អញ្ចឹងអ៊ុំតើម្ហូបណាដែលអ៊ុំចូលចិត្តពិសារជាងគេ???

ខ៖ ចាស!​ អ៊ុំចូលចិត្តសំម្លរម្ជូរ, បុកទឹកគឿងស្ងរជ្រក់! ហាហាហា..

ក៖ ចាស!​ លនឹងល..៕

ខ៖ ចាសលនឹងល..។

ក៖ ចាសទឹកគឿង។

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំមានចេះលេងគ្រែមលេងអីដែលអ៊ុំ???

ខ៖ ចាសអត់ចេះទេ៕

ក៖ ចាស!​ អញ្ចឹងតើអ៊ុំចេះប្រើទូស័ព្ទដែលតើហី???

ខ៖ ចេះប្រើទូរពស្ទតែពេលដែលគេខលមក។ ហើយចុកតែទទួលទៅហោកបើដឹងលេខគេខលមកបើយើងដឹងលេខគេនឹងយើងចុកខលទៅទៅ។ ហើយចេះតែប៉ុននឹងឯង៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ។

ខ៖ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទក៏អ៊ុំមិនចេះអាឆែតលេខទូរស័ព្ទក៏អ៊ុំមិនចេះ។ ថាគ្មានចេះស្អីទេចេះតែទទួលប៉ុននឹឯង។

ក៖​ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងសរុបមកអ៊ុំចេះតេលើកហើយនឹងបិទ???

ខ៖ ចាស!​ចេះតែលើកហើយនឹងបិទ។ ហាហាហាស

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​អញ្ចឹងវាប្រសើរជាងអត់ដែល។

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំដោយសារតែអ៊ុំជាអ្នករស៊ីលក់ដូរមែនទេ???

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ុំក្រៅពីការរកស៊ីលក់ដូរនំនឹងតើអ៊ុំមានទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងពីការងារលក់ដូរនំនឹងដែលទេ???

ខ៖ អ៊ុំធ្វើដែលតើ!​ ធ្វើការស៊ីឈ្នូលមើលកូនអោយគេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! តើមានការងារអ្វីផ្សែងពីនឹងទៀតដែលតទេអ៊ុំ???

ខ៖ ចាសអត់មានទេចាស។ ស៊ីឈ្នូលមើលកូនអោយគេកូនគេអាញ៉ាដែលប្ដីរបស់គេថ្វើការអោយទូតនឹងហាស់៕​

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ អស់រយៈពេលប្រាំបួនឆ្នាំ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយដល់ពេលករោយមកស៊ីឈ្នួលមើលកូនអោយគេនៅប៉ោយបោប៉ែតនេះ។ ហើយមើលនៅនឹងបានប៉ុន្មានទេ?? មួយឆ្នាំ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយបន្ទាប់មកទៀតទៅស៊ីឈ្នួលមើលកូនអោយគេនៅផ្សារថ្មីនឹងប៉ុន្មានខែទេ..?? ហើយខ្ញុំឈប់ប៉ុនដោយទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ។

ខ៖ ដោយសារតែកាចពេក។

ក៖ អូចាស!​ កូនគេកាចមែនអ៊ុំ។

ខ៖ ចាស!​ កូនរបស់គេវាកាចហើយ!​ ហើយយ៉ាប់អាមីងរបស់គេវារកាំរកូសផងអីទៅហើយទៅខ្ញុំឈប់

មើលទៅ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! អញ្ចឹងតើអ៊ុំចេះច្រៀងដែលឬទេ???

ខ៖ អត់ចេះទេ៕

ក៖ ចឹងអ៊ុំចេះតែស្ដាប់???

ខ៖ ចាសខ្ញុំចេះតែស្ដាប់។ ចាសអត់ចេះតែច្រៀងហូហាហាស! ចេះតែបំពែចៅអើយអើយ...!!​តែប៉ុននឹងឯង។

ក៖ ហាហាចាសអ៊ុំ! តែថ្ងៃណាទេខ្ញុំបានឮសូរច្រៀងនៅព្រះវិហារ??

ខ៖ អ៊ុំចេះច្រៀងនឹងច្រៀងដើម្បីដំកើងព្រះតើមិនមែនចច្រៀងលេងសើចអីណា។

ក៖ ចាសអ៊ុំខ្ញុំនិយាយលេងទេ។

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាសអញ្ចឹងដោយសារតែអ៊ុំមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងពេទ្យកោសលផ្ទាល់ខ្លួនអ៊ុំចេះធ្វើនំ???

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ ចាស! អញ្ចឹងចខ្ញុំសូមសួរអ៊ុំ! ហើយតើអ៊ុំអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាពេលវេលាណាដែលអ៊ុំបានគិតវាពិបាកសំរាប់អ៊ុំដើម្បីឆ្លងកាត់ជាងគេ??? ដោយសារតែខ្ញុំដឹងច្រើនថាអ៊ុំបានជួបនៅការលំបាកហើយនឹងបទពិសោថធដែលពិបាកជាច្ររើនតែអ៊ុំអាចរើសយកមួយឬក៏ពីរបីមិនិយាយបានទេ???

ខ៖ ពិបាកជាងគេគឺនៅពេលដែលឈើនឹងម៉ង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ រាល់ថ្ងៃនឹងឈើ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ទឺកនោកផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់ស្ពោធឆ្អឹងខ្នង។ ហើយនឹងជើងមួយកំណាត់នេះស្រាញអស់ហើយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​ ហើយពេលដែលពាក់ស្បែកជើងទាល់តែពិនិត្យមឺនទែនបានសូកចូល! បើមិនអញចឹងទេបាច់! បើមិនអញ្ចឹងទេសូកខាងនេះវិញ។

ក៖ អូអញ្ចឹងអ៊ុំអត់ដឹងថាជើងទេ???

ខ៖ ចាសអត់ដឹងថាជើងទេ។ ពេលដែលក្ដិចចេះក៏មិនឈើដែល, ហើយធ្វើម៉ែចក៏មិនឈើដែល។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ចុះឥឡូវនេះអ៊ុំឈើដែលអត់???

ខ៖ អត់ទេ! អត់ឈើទេ..ហោកក្ដិចយ៉ាងម៉េចក៏មិនឈើដែល។

ក៖ តើស្ពិកហីអ៊ុំ???

ខ៖ ស្ពិក! ហើយស្រាញយកទៅតែម្ដងនឹងហស់យកទៅតែម្ដងនឹងហាស់មួយកំណាត់ត្រឹមនឹងមក។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយដំបៅទៀតនេក.! ដេលទឹមតែជា។

ក៖ អូ!!!

ខ៖ នឹងហាស់បានថាវេទនាពីបាកជាងគេ។

ក៖ ចសអ៊ុំ!​

ខ៖ ហើយនឹងស្រកហើយពីមុនហើម។

ក៖ ចាសអ៊ុំ

ខ៖ ហើមឡើងកំពង់..! ហើយដំបៅឡើងរីកសាញ្ញត់ដៅបៅហាស់៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ចុះចឹងតើអ៊ុំបានទៅពេទ្យទៅអីដែលឬអត់ទេ???

ខ៖ អត់ទេអ៊ុំមើលតែខ្លួនឯងទេ។

ក៖ ហោកអញញចឹងធ្វើម៉េចបានដឹងថាតើអ៊ុំបានកើតអីទៅ???

ខ៖ អ៊ុំដឹងពីមុនមក! ដឹងម្ដងហើយ, កាលដែលអ៊ុំទៅពេទ្យនោះណាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ពេលដែលយើងឈើយើងទៅពេទ្យអោយគេពិនិត្យឈាមពិនិត្យអីអញ្ចឹងទៅយើងដឹង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ហើយស្ពោធឆ្អឹងខ្នងនឹងកាលមុនទៅថតនៅនៅពេទ្យអូរ័រ៉! នៅពេទ្យអូរ័រ៉នៅភ្នំពេញហាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយក្មួយខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើកូនអោយគេនៅនៅភ្នំពេញនឹង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ វាទិញថ្នាំអោយខ្ញុំលេបប្រាំមួយខែហើយវាអត់មានស្ពោធបន្តទៀតទេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស! ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីធ្ងន់ហើយលើកអ្វីៗដែលធ្ងន់វាឈើចង្កះហើយឈើខ្នង។

ក៖ ចាសនឹងហើយអ៊ុំ! អញ្ចឹតតើអ៊ុំមានពេលវេលាណាដែលអ៊ុំសប្បាយទេនៅក្នុងជីវិតញរបស់អ៊ុំ???ច

ខ៖ ចាសអ៊ុំមានតើ៕

ក៖ ចាសសូមអ៊ុំចែកចាយមកអញ្ចឹង៕

ខ៖ ចាសហាហស! ចាសមានដូចថា៖ យើងទៅមើលកូនអោយគេមែនប៉ុន្តែយើងមានពេលវេលាទៅដើរលេងជាមួយគេនៅកំពតនៅកំពង់សោមកំពង់អីទៅ! ទៅកែបទៅងូតទឹកងូតអីទៅលេងសប្បាយនឹងគេអញចឹងទៅ! ​ទៅក្បាលឆាយទៅភ្នំបូកគោ។

ក៖ អូ!!! អ៊ុំបានទៅដល់នឹងទៀត???

ខ៖ ចាសអ៊ុំ! បានទៅដល់ភ្នំបូកគោក្បាលឆាយ...! វាយស្អីទេ???

ក៖ វាយវែងមេនអ៊ុំ???

ខ៖ មិនមែនវាយវែងទេ.. អ៊ុំភ្លេចបាត់ហើយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ប៉ុន្តែដឹងថាដើរបានច្រើន???ចា

ខ៖ចាស! បានច្រើនទៅកំពតកែបចាស!

ក៖ វាយ..! ចាសអ៊ុំ។

ខ៖ ចាស! ហើយបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញវិញអ៊ុំស្គាល់ទាំងអស់ហាងហូប។ សប្បាយ!!!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសសប្បាយ! យើងទៅយើងធ្វើខ្ញុំគេពិតមែនតែយើងបានសប្បាយ។​

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ហើយបានដើរទៅជាមួយគេរហូត???

ខ៖ ចាសអ៊ុំបាដើរទៅជាមួយគេ។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ស្ពានទីមួយទីពីរមាន៉ស្រែអីណាមាត់ទន្លេអីតាណាអ៊ុំបានស្គាល់អស់ហើយចាស!៕

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសសប្បាយមែន។

ក៖ ចាសខ្ញុំ..!!

ខ៖ ហើយបើទៅកំពង់សោមវិញហាស់??? អ៊ុំទៅរ៉ាប់ភ្លេចហើយ។

ក៖ ចាស! ខ្ញុំមិនទាំន់បានទៅទែអ៊ុំ! អាទាំងអស់ដែលអ៊ុំបាននិនយាយប្រាប់ខ្ញុំនឹងហាស់៕

ខ៖ ចាស!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ឥឡូវនេះអ៊ុំកំពុងតែចង់ទៅកោះទន្សាយកោះរ៉ុងអីណាចាសចង់ទៅទីនឹងទៀតហោក៕

ក៖ ចាសអីយ៉ាស់អ៊ុំ!!! ចាសបើសិនជាខ្ញុំមានឪកាសទៅចាំខ្ញុំនាំអ៊ុំទៅជាមួយខ្ញុំដែល។

ខ៖​ ហាសហាស៕

ក៖ ឬក៏អ៊ុំពេលទៅហៅកុំភ្លេហៅខ្ញុំទៅផងពេលដែលអ៊ុំទៅហូ។

ខ៖ ហាសហាស! មិនដឹងថាពេលណាថ្ងែណាបានបានទៅទៀតទេហា..!!!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយបានទៅដើរលេងនៅឯកោះរ៉ុង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ សប្បាយ!!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ទៅកោះកុងរតនៈគីរីមណ្ឌលគីរីទៅស្ទឹងត្រែងមើលសត្វផ្សោតសត្វអី...។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសអស់ហើយសប្បាយ។ សប្បាយអស់ហើយអ៊ុំ!

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសមានទាំងពីទុក្ខសោកហើយមានទាំងពីសប្បាយ។ ហាហសហ

ក៖ ចាសអ៊ុំនិងបានថាជីវិតមានន័យ។

ខ៖ ចាសមានន័យ! មានន័យជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺមានន័យណាស់។
ក៖ ចាសអ៊ុំ! អរគុណច្រើនអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស។

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំមានអ្វីផ្សែងទៀតដែលទអត់???

ខ៖ អត់មានទែអស់ហើយ។

ក៖អស់ហើយ???

ខ៖ ចាស!​

ក៖ ចាសហើយបើសិនជាអ៊ុំមានអីចង់និយាយមកប្រាប់ខ្ញុំទៀតអ៊ុំអាចប្រាប់ខ្ញុំបាន។

ខ៖ ចាស! អស់ហើយ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!​ ហើយខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំអស់អីសួរអ៊ុំដែលហើយ។

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញ្ចឹងតើអ៊ុំបានស្គាល់ដំណឹងល្អស្គាល់តាមរយៈអ្នកណាដែល???

ខ៖ ដំណឹងល្អយើងស្គាល់តាមព្យាការីយ៉ូសែបស្មីធដំណឺងល្អយើងដឹងដោយសារព្រះយេសូវគ្រីស្ទគាត់ជាអ្នកដែលត្រួសត្រាយផ្លូវអោយយើង។

ក៖ ចាសអ៊ុំ! ពីមុនពួកគាត់នឹងទភទៀតតើនរណាជាអ្នកប្រាប់អ៊ុំពីព្រះវិហាររ???

ខ៖ ចាស???

ក៖​​តើអ៊ុំបានស្គាល់បានដឹងបានឭពីព្រះវិហារតាមរយៈអ្នកណាប្រាប់អ៊ុំដែល???

ខ៖ អូ..!! បានដឹងឮតាមរយៈ៖ តាមរយៈម៉ាក់របស់ក្មួយឯង៕

ក៖ អូ..!!!

ខ៖ ចាសនឹងហើយ!?

ក៖ ចាសល្អមែនទែន។ ខ្ញុំអត់បានដឹងពីមួយនឹងសោះ។

ខ៖ ចាស! ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅព្រះវិហារនឹងមិនប្រុងថាចូលទេណាស់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ខ្ញុំគ្រាន់តែសួរដឹងទៅហើយនឹងអ៊ុំយ៉ែន។

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយខ្ញុំសួរ...ដឹងទៅ! ហើយខ្ញុំដេកគិត.! ថាតើអាញ់គូរតែទៅដលឬអត់???

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ហើយដល់ដែលពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំគ្មានប្រាប់អ្នកណាំអីទេ។ ដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យឡើងម្នាក់ឯងទៅប៊្រុយទៅ៕ ហើយមិនបានរៀនមិនបានអីទេពីស្ទីស្ទើឌែលឌើរណាទេ។

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាសហាសហាស! ទៅប៊្រុយាចាសច

ក៖ ចាសអ៊ុំ!

ខ៖ ចាស!​

ក៖ អូ!! ល្អមែនទែនអ៊ុំ!។ អញ្ចឹតើអ៊ុំបានចូលជាសមាជិកបានប៉ុន្មានឆ្នាំដែលហើយ???

ខ៖ អូសិនជាគិតទៅបានប្រាំឆ្នាំជាងហើយ៕

ក៖ អូបានយូដែលហើយអ៊ុំ៕

ខ៖ ចាសបានយូរហើយ! ហាហា

ក៖ ចាស!

ខ៖ ហើយខ្ញុំទៅព្រះវិហារមុនពេលដែលខ្ញុំទៅឧដ្ដមានជ័យទៀត! មើលខ្ញុំបានទៅឆ្នាំ២០១៦អីនឹង៕

ក៖ ចាសអ៊ុះ!

ខ៖ ចាស!

ក៖ អញញចឹងបានបួនប្រាំឆ្នាំហើយអ៊ុំ៕

ខ៖ ចាសបានប្រាំឆ្នាំហើយ។​

ក៖ ចាសនឹងហើយអ៊ុំ! នឹងហើយអរគុណច្រើនអ៊ុំសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ៊ុំអោយខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះ។

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ ដែលបានដឹងពីខ្សែជីវិតនឹងពីប្រវត្តិរបស់អ៊ុំ!

ខ៖ ចាសចាស!

ក៖ ចាសអញ្ចឹងពីមុននឹងបញ្ចប់ទៅតើខ្ញុំសូមថតរូបរបស់អ៊ុំមួយតើបានដែលទេ???

ខ៖ ចាសបានតើ។

ក៖ ចាសអរគុណច្រើនអ៊ុំ។