ការសំភាសន៏របស់ អ្នកមីង ម៉ៅ ស៊ីម៉ាន់

ក៖ អ្នកធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទ គីម ម៉េង ខ៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេសំភាសន៏មានឈ្មោះអ្នកមីង ​ ម៉ៅ ស៊ីម៉ាន់៕

ប្រវតិ្ដសង្ខេបរបស់អ្នកមីង ម៉ៅ ស៊ីម៉ាន់

អ្នកមីង ម៉ៅ ស៊ីម៉ាន់ គាត់មានអាយុ ៥០ ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៨​៕គាត់មានកូនចំនួន ៤ នាក់ ៕គាត់មានបងប្អូនចំនួន ៦ នាក់ ( ស្លាប់អស់ ២ នាក់ ) ( សព្វថ្ងៃនៅសល់បងប្អូនចំនួន ៤ នាក់ )៕ ទីលំនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅ ភូមិ ក្រោម ស្រុក ក្បាលកោះ ខណ្ឌ ជ្រោយចង្វារ ក្រុម ភំ្នពេញ

ក៖ ចឹងជាដំបូងជំរាសួរអ្នកមីង ខ្ញុំបាទមកពីរខាងសាកលវិទ្យាល័យបីបាយយូប្រូវូនៅខាងអាមេរិចហើយចឹងខ្ញុំត្រូវបាន អញ្ជើញចុះមកដើម្បីសុំការសំភាសន៏លោកអ្នកមីងអំពីពង្សប្រវត្តិតរបស់អ្នកមីង ដែលអ្នកមីង ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតតាំងពីតូចរហូតដល់ធំជួបបញ្ហាលំបាកអ្វីខ្លះហើយចឹងថាតើអ្នកមីងអាយអនុញ្ញាត្តិអោយសំភាសន៏អ្នកមីងពង្សប្រវត្តិអ្នកមីងបានដែលទេអ្នកមីង​???

ខ៖ ចាសបាន ៕

ក៖ ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានសំភាសន៏អ្នកមីងគឺជាថ្ងៃទី១៤ខែ១០(តុលា)ឆ្នាំ២០១៨ហើយធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទឈ្មោះគីមម៉េងហើយសំរាប់អ្នកមីង ថាតើអ្នកមីង មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ខ្ញុំមានឈ្មោះ ស៊ីម៉ាន់​

ក៖​ នឹងត្រកូលគោលរបស់អ្នកមីងពេញ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា ម៉ៅ ស៊ីម៉ាន់ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំមានអាយុ ៥០ ឆ្នាំហើយចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់អ្នកមីងប្អូនម៉ាក់របស់ខ្ញុំ ៧ ឆ្នាំពីព្រោះអីនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺគាត់អាយុ ៥៧ ឆ្នាំហើយបាទ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងមានឈ្មោះហៅក្រៅដែលរឺទេសំរាបប់សព្វថ្ងៃនេះ ???

ខ៖ អត់មាននោះទេ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់អ្នកមីងមានទីកន្លែអកំណើតនឹងនៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅទីកន្លែងនឹងតែម្ដងចឹងហាសបាទ ហើយគេបានហៅទីកន្លែងនឹងថាស្រុកកោះដាច់ តែលូវនឹងគឺគេបានប្ដូរទៅជា ស្រុក ល្វា សង្កាត់ កោះដាច់ តែម្ដងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំបានលឺលោកពូវណ្ណាគេបានកាត់ទីកន្លែងនេះចូលទីក្រុងភ្នំពេញហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ ៕

ក៖ បាទហើយនិយាយទៅគឺគេបានកាត់ចូលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ និយយាទៅគឺគេបានកាត់ចូល ៣ ឆ្នាំហើយចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងតាំងពីកាត់ចូលមកនឹងគឺប្រហែលជា ៣ ទៅ ៤ ឆ្នាំហើយចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពេលមុននឹងគឺយើងបានរស់នៅក្នុង ខេត្ត កណ្ដាល ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់នៅទីកន្លែងនេះគឺ ក្រុង ភ្នំពេញហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់សព្វថ្ងៃថាតើសំរាប់អ្នកមីងមានកូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលហើយទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់សព្វថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកូនចំនួន ៤ នាក់ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់កូនរបស់អ្នកមីងទាំងអស់គ្នាមានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសកូនរបស់ខ្ញុំទី១ នឹងគឺគេមានឈ្មោះថា អ៊ំ សំបូរ នឹងគឺកូនបងគេ ហើយសំរាប់កូនទី២ របស់ខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ំ សុផាណិត ហើយសំរាប់កូនទី៣ របស់ខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ំ សុផាណែត ហើយសំរាប់កូនទី៤ របស់ខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ំ វណ្ណះ កូនពៅគេចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ប្ដីរបស់អ្នកមីងគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ំ សំណាង ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ប្ដីរបស់អ្នកមីងគាត់បានទៅធ្វើការងារបាត់ហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសគឺគាត់ទៅធ្វើការងារនៅខាង ច្បាអំពៅ ឯណោះ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់គាត់មកពិសារបាយហើយចឹងបានគាត់បានត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់គាត់វិញមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅនៅពេលព្រឹកគឺគាត់អត់បានមកវិញនោះទេតែសំរាប់ពេលល្លាចនឹងបានគាត់បានត្រឡប់មកវិញចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់គាត់រត់នៅ ភ្នំពេញ រឺក៏គាត់រត់នៅទីកន្លែងនេះដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគាត់បានរត់ខាង ភ្នំពេញ ចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងដូចថានៅទីកន្លែងនេះអីនឹងគឺយើងរកមិនសូវជាបានអីចឹងហាសចាសហើយប្រសិនជាយើងអោយគាត់បានទៅភ្នំពេញអីនឹងគឺយើងអាចរកបានខ្លះចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទតែសំរាប់ខ្ញុំបានឃើញនៅទីកន្លែងនេះមានភ្ញៀវទេសចរណ៏ច្រើនដែលនឹងអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសគឺមានភ្ញៀវទេសចរណ៏នឹងច្រើនក៏ពិតមែនតែសំរាប់គេបានមកនឹងគឺដូចថាគេបានមកជាក្រុមរបស់គេហើយគេបានទៅលេងដល់ឆ្នេរខ្សាចអីនឹងសំរាប់គេមិនបានអោយយើងនឹងទៅដឹកមកពីខាង កំពង់ ដរ នឹងមកពីចាសគឺអត់នោះទេចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងមួយទៀតថាសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយចឹងហាសចាសតែសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ទុន ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា មិន វ៉ាត់

ក៖ ចុះប្រសិនជាគិតអាយុគាត់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះថាតើគាត់មានឈ្មោះប៉ុន្មានដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ នៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នឹងគឺគាត់មានអាយុ ៧០ ឆ្នាំហើយស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ហើយប្រសិនជាយើងគិតមកលូវនឹងគឺ ២០១៨ អាយុរបស់គាត់ចូល ៨០ ទៅ​ ៩០ឆ្នាំជាងហើយ ប្រសិនជាយើងបូក ២០០៣ សំរាប់អាយុរបស់គាត់នឹងគឺចូល ៧០ ឆ្នាំចូល៨០ឆ្នាំហើយ ប្រហែលជាចូល ៨៨ ទៅ ៨៩ ឆ្នាំ ប្រសិនជាគាត់មានជីវិតមកដល់លូវនឹងគឺគាត់ចូលអាយុ ៩០ ឆ្នាំ ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ដែលជាកូនខ្ញុំមានអាយុ ៥០ ឆ្នាំបាត់ទៅហើយនឹង៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់លោកទាំង ២ នាក់រស់នៅទីកន្លែងនឹងដែលមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសុទ្ធតែនាក់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅទីកន្លែងនឹងដែល ពីដើមនឹងគឺស្រុកនៅភូមិល្វានឹងទាំងអស់តែម្ដងចា៕

ក៖ បាទហើយចឹងចង់សួរអ្នកមីងបន្ដិចថាសំរាប់អ្នកមីងមានកូនចំនួន ៤ នាក់ហើយចឹងសំរាប់កូនរបស់អ្នកមីងថាតើពួកគាត់បានមានគ្រួសារអស់ហើយរឺក៏នៅសិក្សារឺក៏យ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំទី១នឹងគឺគេបានធ្វើការងារនៅខាង កាស៊ីណូ ក៏ប៉ុនតែសំរាប់លូវនឹងគឺវាបានសម្រាកហើយពីព្រោះអីនឹងវាមានការងារដែលនៅខាង កំពុងសោម ចឹងហាសក៏ប៉ុនតែនឹងគឺគេមិនទាន់នឹងហៅវាទៀតចឹង ហើយសំរាប់ថ្ងៃ ៣០ អីនឹងបានវាទៅធ្វើការងាររបស់វា ហើយសំរាប់កូនទី២ មិញនឹងគឺវាប្រលងជាប់ខាងទាហ៊ានហើយវាត្រូវទៅបន្ទាយវហើយវិញមុននឹងគឺវាបានចេញទៅបាត់ហើយ ហើយសំរាប់កូនទី៣​នឹងគឺវាចូលរៀនបានថ្នាក់ទី ១០ សំរាប់កូនទី ៤ របស់ខ្ញុំគឺគាត់បានរៀនបានថ្នាក់ទី ៥ ស្គប់និយាយទៅគឺវាហូបបានដែលក៏ប៉ុនតែវាមិនចូលចិត្តទឹកសំល្លរនោះទេគឺ វាចូលចិត្តតែហូបអាណាដែលគ្រៀមក្រោះ វាចូលជិតអាណាដែលក្រៀមៗហើយនឹងមិចូលទឹកសំល្លរចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់កូនរបស់អ្នកមីងគាត់អតមានគ្រួសារនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីងហើយសំរាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅរៀននូវឡើយហើយសំរាប់អ្នកមីងក៏អត់ទាន់មានចៅដែលមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ អត់ទាន់មានផង ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងមួយទៀតថាសំរាប់អ្នកមីងនៅពូក្មេងថាតើអ្នកមីងមានបានរៀនរឺក៏បានសិក្សាអ្វីដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ខ្ញុំដូចថាឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អត់ដែល ខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ ៨ គេបានប្រលងប្រឌុបតែខ្ញុំប្រលងអត់ជាប់ចាស ទី ៨ នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ ទៅឆ្នាំ ១៩៨៨ នឹងគេបានហៅថាការប្រលងជាប់កៅពេលនឹងខ្ញុំអត់បានជាប់ក៏បានឈប់រៀនតាំងពីពេលនឹងចឹងមកហើយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគាត់ពិបាកហើយនឹងក្រផងហើយគាត់នៅតែផ្ទះហើយត្បាញ់អីចឹងទៅហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានបងប្អូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖​ ចាសសំរាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មានចំនួន ៦ នាក់តែសំរាប់បងៗរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានស្លាប់អស់ចំនួន ២ នាក់ហើយចឹងហាសចាសចឹងលូវនឹងគឺនៅសល់តែ ៤ នាក់នោះទេចាស​ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតរឺក៏ស្លាប់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់នេះនោះទេចាសហើយសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់បានស្លាប់នៅពេលដែលយើងបានបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងដែល ៕

ក៖ បាទហើយចឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺចាស់ជរា សំរាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែមានជំងឺរបស់គាត់ជាប់ខ្លួនទាំង២នាក់នឹង ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់បងៗរបស់អ្នកមីងគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាបអ្នកមីងគឺជាកូនទីប៉ុន្មានដែលទៅសំរាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកមីងដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាកូន ទី ៥ បងប្អូន៦ពីព្រោះអីនឹងគឺខ្ញុំមានប្អូនពៅម្នាក់ទៀត ៕

ក៖ តែអ្នកមីងរស់នៅក្នុងភូមិស្រុកជាមួយនឹងគ្នាមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសរស់នៅក្នុងភូមិស្រុកជាមួយនឹងគ្នាចឹងហាសតែសំរាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នឹងនៅពេលដែលគាត់មានប្ដីហើយនឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅខាងស្វាយរៀងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ប្អូនដែលខ្ញុំបាននិយាយមុខនឹងនៅពេលដែលគាត់បានប្ដីហើយដែលចឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅខាង ខេត្ត កំពុងធំ ៕

ក៖ ពួកគាត់បានរស់នៅស្រុកឆ្ងាយដែលបានមកលេងរឺក៏បានមកសួរសុខទុក្ខអ្នកមីងដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺពួកគាត់មកលេងយើងដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងនៅដែលមានបុណ្យទានអីនឹងគឺគាត់មកលេងជុំគ្នាអីចឹងទៅហាសចាសហើយនៅពេលដែលបុណ្យទានអីហើយចឹងគឺយើងក៏បែកគ្នាវិញចឹងទៅ ហើយនិយាយទៅគឺពួកយើងទើបតែបែកគ្នាម្សិញម្សាញ់ចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺពួកគាត់មិនទាន់បានចូលធ្វើការងាររបស់ពួកវិញចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលអ្នកមីងបានរៀនបានថ្នាក់់ទី ៨ នឹងសំរាប់អ្នកមីងបានរៀនធ្លាក់មែនដែលរឺទេអ្នកមីង អ្នកមីងអត់មានបំណងដើម្បីនឹងរៀនបន្ដទៀតនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ មានដែលអូនពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងសាលារៀននឹងគឺខ្ញុំជាសិស្សពូកែចឹងហាសក៏ប៉ុនតែគ្រាន់តែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងរៀនបន្ដទៀតចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលនឹងសំរាប់នៅស្រុកនឹងគឺយើងជាកូនស្រីចឹងគឺយើងក៏បានត្បាញ់តែម្ដងចឹងទៅ ៕

ក៖ បាទហើយនិយាយទៅស្ដាយពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ជំនាន់នឹងអ្នកមីងគឺជាសិស្សពូកែដែល ប្រសិនជាអ្នកមីងនៅរៀនបន្ដទៀតនឹងប្រហែលជាអ្នកមីងមានការងារដើម្បីនឹងធ្វើហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសគឺយើងមានការងារខ្ពស់ធ្វើនឹងគេ សំរាប់បងប្អូនរបស់យើងនឹងក៏អត់មានដែលនឹកឃើញថាយើងជាកូនស្រីទៀត ដល់ពេលចឹងយើងក៏សំរេចចិត្តឈប់រៀនតែម្ដងហើយយើងចាប់យកការត្បាញ់នឹងវិញ មិត្តភក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់មានការងារដូចជាគ្រូបង្រៀននៅទីកន្លែងនឹងច្រើនដែលចឹងហាសចាសក៏ប៉ុនតែសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់គេនឹងគឺគេមានលុយចឹងហើយគឺគេចេះតែតស៊ូអោយកូនរបស់គេរៀនចប់ចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេប្រលងដើម្បីយកកៅអីដូចថាគេប្រលងថ្នាក់ទី ៨ ចូល ៩ ក៏ប៉ុនតែសំរាប់លូវនឹងគឺគេបានហៅថាចូល អនុវិទ្យាល័យ មែនដែលទេអូនចាសហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងមិត្តភក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះតែប្រាប់ខ្ញុំដែលថាម្ដាយរបស់គេគឺគេគិតអោយម្នាក់នឹងគឺចំនួន ៣ជី សំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាសដែលនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ ទៅ ឆ្នាំ ១៩៨៨ អីនឹងចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺគេបានអោយយើងនឹងទៅរៀនសាលារៀនបំពេញវិជ្ជាអីដែលសំរាប់ជំនាន់នឹងហាសចាសហើយសំរាប់យើងអត់មានលុយទៀតក៏យើងឈប់តែម្ដងចឹងទៅជំនាន់នឹងយើងចង់ដែលតែអត់មានលុយ ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់នៅសម័យនោះទេប្រសិនជាយើងអត់មានលុយគឺយើងរៀនអត់លូវជ្រៅជ្រះនោះទេក៏ប៉ុនតែនឹងសំរាប់យើងគឺយើងរៀនបានថ្នាក់ប៉ុននឹងក៏យើងមិនអន់នោះដែលសំរាប់នៅសម័យនោះនឹងហាសចាស ហើយមកដល់លូវនឹងសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំថ្នាក់ទី ៤ ទី៥ ហើយមើលទៅមិនទាន់នឹងចេះអីច្រើននោះទេចេះតែរុនអោយគ្នាឡើងៗហាសចាស ៕

ក៖ បាទតែសំរាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំពិតជាស្ដាយជំនួសអ្នកមីងចឹងហាស ប្រសិនជាអ្នកមីងនៅរៀនហើយនឹងមានចំណេះច្រើននៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រហែលជាអ្នកមីងមានការងារដែលល្អសំរាប់ធ្វើហើយនឹងចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងជំនាន់នេះមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ នឹងហើយយើងអត់មានការងារអីធ្វើដល់ពេលចឹងអត់ចឹងអត់មានបានធ្វើអ្វីនោះទេនៅតែត្បាញតាំងណាពីណីចឹងមកចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងប្រកបមុខរបបត្បាញ់នឹងអស់រយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺយើងចេះត្បាញនេះតាំងពីយើងធំដឹងក្ដីមករហូតមក តាំងពីយើងមិនទាន់មានប្ដីម្លេះហើយដូចមីងបាននិយាយចឹងថាតើអត់បានរៀនសូត្រតទៅមុខទៀត ក៏ត្បាញតាំងពីយើងនៅលីវរហូតដល់យើងមានប្ដីហើយរហូតដល់យើងបានរៀបការមានកូនមានអីនឹង ក៏យើងនៅទេប្រកបមុខរបបត្បាញ់ដែលចឹងហាសចាសហើយសំរាប់យើងទៅធ្វើអ្វីបានពីព្រោះអីនឹងគឺយើងមិនចេះអីផងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺមិនអីនោះទេសំខាន់អោយតែជាការងារដែលសុច្ចរិចមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងបងក្រោយតិចថានៅពេលដែលអ្នកមីងបានរៀបការជាមួយលោកពូចឹងថាតើអ្នកមីងបានរៀបការដោយក្ដីស្រឡាញ់រឺក៏ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងគាត់បានរៀបការអោយរឺក៏ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងគាត់ជាអ្នកបង្ខំអ្នកមីងដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតលូវឡើយចឹងហាសចាសក៏ប៉ុនតែគឺគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអ្វីពីពូកគាត់នោះទេចាស ដូចថាសំរាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់បានមកស្គាល់ចឹងហាស ពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានល្បីល្បាញហើយនឹងសប្បាយអីចឹងហាសហើយនៅពេលដែលគាត់បានមកហើយគាត់ក៏បានឃើញគាត់ក៏បានចូលមកដណ្ដឹងការសំរាប់គាត់អត់មានបង្ខំយើងអ្វីនោះទេចាស ៕

ក៖ បាទល្អមែនទែនអ្នកមីង ហើយចឹងនៅពេលដែលអ្នកមីងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកពូនឹងថាតើអ្នកមីងបានរៀនការនៅទីកន្លែងនេះ រឺក៏នៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ នឹងៗគឺរៀបការនឹងផ្ទះនឹងតែម្ដងចឹងហាសហើយសំរាប់ពីមុននឹងសំរាប់ផ្ទះនឹងគឺយើងមិនទាន់បានធ្វើវាបានស្អាតនោះទេចាស ហើយសំរាប់ផ្ទះនឹងក៏យើងមានគ្រួសារ ចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀបការហើយចឹងគឺខ្ញុំបានចុះមកហើយនឹងបានធ្វើផ្ទះតូចមួយ២បងប្អូនចឹងទៅតែសំរាប់ដីផ្ទះនឹងគឺតែមួយនោះទេចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងបានរៀបការនឹងថាតើអ្នកមីងបានរៀននៅក្នុងឆ្នាំណាអ្នកមីងមានបានចាំដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់ខ្ញុំបានរៀបការនៅក្នុង ខែ ១២ (ខែធ្នូ) ឆ្នាំ ១៩៩៤ ចាស ៕

ក៖ បាទឆ្នាំ ១៩៩៤ គឺខ្ញុំមិនទាន់នឹងកើតនោះទេ ហេហេហេហេ អត់នោះទេគឺខ្ញុំបានកើតហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺខ្ញុំបានកើត ៣ ទៅ ៤ ឆ្នាំហើយសំរាប់ពេលនឹងចឹងហាសបាទ ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៥ នឹងដែល ចាសសំរាប់ខ្ញុំបានរៀបការនៅក្នុង ខែ ១២ (ខែធ្នូ) ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដល់ពេល ចាសសំរាប់ខ្ញុំបានរៀបការនៅក្នុង ខែ ១២ (ខែធ្នូ) ឆ្នាំ ១៩៩៥ គឺខ្ញុំមានកើតវាមក ៕

ក ខ្ញុំបានកើតឆ្នាំ ១៩៩០ ហាសអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅអូនឯងបងរបស់វានឹង ៥ ឆ្នាំឯនោះចាស​ ៕

ក៖ បាទនិយយាទៅគឺយើងគិតថាយើងបងគាត់ ៥ ឆ្នាំទៅចុះអ្នកមីង បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងបន្ដទៀតអំពីការរៀនសូត្ររបស់អ្នកមីងវិញម្ដង បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅក្នុងជំនាន់នឹងអ្នកមីងអត់បានរៀននៅក្នុងជំនាន់នឹងទេហើយចឹង ហើយសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងគាត់អត់បានផ្គត់ផ្គង់អោយអ្នកមីងបានរៀនបន្ដទៀតទេមែនដែលរឺទេ​ ???

ខ៖ ចាសៗ ពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់អស់ហើយចឹងគឺខ្ញុំនៅមានតែបងៗរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ដែលនផ្គត់ផ្គង់យើងចឹងហាស តែសំរាប់គាត់មានតែលទ្ធភាពអោយយើងនឹងបានរៀនតែប៉ុន ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងថាតើអ្នកមីងគិតថាមុខវិជ្ជាអ្វីដែលទៅដែលអ្នកមីងគិតថាអ្នកមីងរៀនទៅពូកែជាគេដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំពូកកែជាងគេ គឺ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ហើយនឹង គីមីវិទ្យា នឹងហាសចាស ៕

ក៖ គណិតវិទ្យាគឺខ្ញុំបានប្រលងអន់ជាគេនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រលងបាទ ???

ខ៖ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ហើយនឹង គីមីវិទ្យា គឺខ្ញុំរៀនពូកែជាងគេចឹហាសចាស តែដល់ពេលចឹងទៅសំរាប់មិត្តភ្ដិរបស់ខ្ញុំក៏ពួកវានឹងស្ដាយដែលចឹងហាស សំរាប់ពួកគេគ្មានលទ្ធភាពមិនអាចនឹងជួយយើងបាននោះទេចាស ហើយសំរាប់ពួកម៉ាក់របសខ្ញុំម្នាក់់នឹងគឺគេបានធ្វើការងារជាគ្រូនៅខាងក្រសួងអប់រំ​ គឺគាត់នៅខាងក្រសួងអប់រំ ដែលតែគាត់នៅក្រមុំចាស់គឺគាត់មិនយកគ្រួសារនោះទេចាស ពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលគាត់នៅពីក្មេងនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់មាននិស្សយ័​ ហើយដូចថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំអីនឹងគឺថាគាត់បានមកលេងអីនឹងគឺគាត់បានយកនេះយកនោះយើងចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់បាននឹកឃើញថានៅពេលដែលយើងបានរៀននៅពីក្មេងៗជាមួយនឹងគ្នាដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគាត់អត់ដែលបានបំភ្លេចខ្ញុំចោលនោះទេហើយសំរាប់ពួកម៉ាក់ផ្សេងៗអីនឹងគឺគេបានភ្លេចយើងចោលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពូកម៉ាក់ដែលនៅជិតនេះនឹងគឺគាត់ក៏ជាគ្រូដែលគឺគាត់មានឈ្មោះថា គ្រូ ម៉ៅ រស្មីដែលគាត់ធ្វើជាគ្រូដែលចឹងហាសចាស ដល់ពេលចឹងទៅគឺថានៅក្នុងជំនា់នមុននឹងគឺយើងជាសិស្សពូកែដែលចឹងហាសចឹងហើយបានគេបានស្គាល់យើងនឹងក៏បានច្រើនដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅប្រសិនជាយើងធម្មតាហើយរៀនមិនបានពូកែដែលក៏គេមិនសូវជាចាំយើងដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺអ្នកដែលស្គាល់យើងគឺគេនៅតែស្គាល់យើងចឹងហាសហើយសំរាប់សព្វថ្ងៃនឹងនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅរៀនអីចឹងគឺគ្រូគាត់យកតែពាក់កណ្ដាលនោះទេហើយប្រសិនជាគ្រួគាត់បង្រៀនអីចឹងទៅគឺគាត់យកហើយហើយសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនបានយកលុយពីកូនរបស់ខ្ញុំនោះទេដូចថាគឺគាត់បានរាប់អានខ្ញុំតាំងពីក្មេងអីចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺល្អមែនទែនអ្នកមីង បាទហើយចឹងអធ្យាស្រ័យដែលអ្នកមីងថាតើសំរាប់សាលារបស់អ្នកមីងរៀននៅពីជំនាន់មុននឹងថាតើសាលារៀននឹងមានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ សាលារៀន ល្វា ដែលនៅក្នុងភូមិ កោះដាច់ របស់យើងនឹង ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់សាលារៀននឹងគឺជា វិទ្យាល័យ រឺក៏ អនុវិទ្យាល័យ ដែលទៅ អ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនទាន់បានចូលនោះទេចាស ពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀនបានថ្នាក់ទី ៨ នឹងគឺយើងត្រូវប្រលងចូល ទី ៩ ដែលចឹហាស ហើយសំរាប់ជំនាន់នឺងគឺគេហៅថាការប្រលងយក កៅអី អីចឹងហាសចាស នឹងហើយគឺគេបានហៅថាការ ប្រលងយកកៅអី ហើយសំរាប់ជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងបានរៀនថ្នាក់ទី ១០ ១១ ១២ អីនឹងគឺគេបានហៅថាប្រលងចូល កៅអី អីចឹងហាសចាសចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់យើងប្រលងចូលកៅអីនឹងគឺយើងប្រលងចូលថ្នាក់ដែលធំមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ នឹងហើយចឹងហើយសទាំងអស់នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ ទៅ ឆ្នាំ ១៩៨៨ អីនឹងប្រសិនជាអូនឯងទៅសួរគេនឹងក៏គេបានប្រាប់ចឹងដែល ពីព្រោះអីនឹងខ្ញុំបានចាំថានៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រសិនជាខ្ញុំចង់បានលងយកកៅអីនឹងគឺមានតែកំលាំងដូចជា​ ៣ជី​ ដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងអត់មានលុយ ៣ជី មកពីណានោះទេចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងកុំតែបានបងប្អូនរបស់យើងនឹងគឺគាត់បានផ្គត់ផ្គង់យើងគឺយើងបានបានត្រឹមតែបានរៀនសូត្រតែប៉ុននឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់សំលៀកបំពាក់នឹងក៏មិនសូវជាសំបូរ ដូចមកសម័យនេះដែល ហើយប្រសិនជាកូនមកសម័យនេះប្រសិនជាគាត់អន់គឺគាត់មានភាពទាក់ទាញមើលទៅសរម្យដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់សម័យនោះគឺយើងមានភាពខ្វះខាតតាំងពីសំលៀកបំពាក់ឡើងទៅ និយាយទៅគឺយើងខ្វះខាតច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយនៅក្នុងជំនាន់គឺយើងបាត់បង់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងទៀតចឹងគឺយើងគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនមកពីណាចាសនិយាយទៅគឺពិបាក់ខ្លាំងណាស់សំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលគេចង់យកមាស ចំនួន ៣ជី ពីអ្នកមីងចឹងថាតើគេមិនបានប្រលងចេញពីសមត្ថភាពរបស់យើងនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺនៅពេលដែលគេយកមាសចំនួន ៣ជី នឹងក៏យើងត្រូវតែប្រលងដែលចឹងហាសតែសំរាប់គេនៅពេលដែលគេបានយកមាសចំនួន ៣ជី ពីយើងហើយចឹងគឺយើងដឹងតែប្រលងជាប់តែម្ដងចឹងហាសចាស ទោះបីជាយើងប្រលងបានប៉ុនណាក៏ដោយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ការប្រលងសិស្សពូកែនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានទៅប្រលងជាមួយនឹងមិត្តភក្ដិរបស់យើងទៅដល់ស្រុកឆ្ងាយដែល ហើយសំរាប់ការប្រលងទៅ ខេត្ត នឹងក៏យើងបានទៅរហូតដែលចឹងហាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងបានជាប់ជាសិស្សពូកែ ៣ ដែលចឹងហាសសំរាប់នៅក្នងជំនាន់នឹងដែលចឹងហាចាស ហើយសំរាប់សិស្ស ៣ អីនឹងគឺមានដូចជា មិត្តល្អ កូនល្អ ហើយនឹង សិស្សល្អ ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ជំនាន់នឹងគឺយើងចេះតែមានឈ្មោះចឹងហាសហើយនៅក្នុងការប្រលងកាល់នឹងនៅពេលដែលប្រលងទៅតាម ស្រុក ហើយនឹងតាម ខេត្ត អីនឹងគឺយើងចេះតែទៅតាមគេតាមឯងអីចឹងទៅហាសចាស ៕

ក៖ ចឹង ៣ជី អីនឹងគឺយើងដឹងតែជាប់ហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺយើងដឹងតែជាប់ហើយគ្រាន់តែយើងមិនសូវមានអារម្មណ៏ថាភ័យអីចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់យើងមានឈ្មោះនឹងគឺយើងដឹងតែមានហើយសំរាប់ការប្រលងនឹងគឺយើងជាប់ដឹងតែជាប់ហើយចឹងហាចាស គឺឈ្មោះរបស់យើងដឹងតែមានស្រាប់ហើយ ហើយយើងមិនបានភ័យថាពេលយើងធ្វើបានច្រើនរឺក៏បានតិចអីនឹងគឺយើងដឹងតែជាប់តែម្ដងចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់សម័យនឹង ហើយសំរាប់មិត្តភក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រលងជាប់ហើយមកដល់លូវនឹងគឺគាត់បានធ្វើជាគ្រូចឹងហាស ហើយពួកគេបាននិយាយថាគឺពួកគេបានស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានជួបយើងនៅពេលដែលយើងមិនបានមានលទ្ធភាពបានរៀនទៅខាងលើទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយនិយាយទៅគឺមានភាពស្ដាយខ្លាំងណាស់សំរាប់អ្នកមីងដែលចឹងហាសអ្នកមីង បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងគិតថាពីផ្ទះរបស់អ្នកមីងទៅសាលារៀននឹងវាឆ្ងាយដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ អត់ឆ្ងាយនោះទេអូនមើលទៅប្រហែលជា ៥០០ ម៉ែត្រពីកន្លែងនេះទៅចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺជិតនោះទេហើយប្រសិនជាយើងដើរទៅនឹងគឺយើងមើលទៅឃើញនិយាយទៅគឺជិតនឹងនោះទេចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺសំរាប់ ៥០០​ ម៉ែត្រ គឺជិតដែលនោះទេហើយប្រហែលជាយើងដើរទៅប្រហែលជា ៥ នាទីអីនឹង​ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនអ្នកមីង ហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងទៀតអំពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកមីងនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតវិញម្ដងហាសអ្នកមីង បាទហើយចឹងសំរាប់ជំនាន់ប៉ុលពតនឹងថាតើសំរាប់អ្នកមីងបានរស់នៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖​ចាសនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺខ្ញុំមានអាយុទើបតែ ៧ ទៅ ៨ ឆ្នាំដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺខ្ញុំបានរស់នៅស្រុក ចំការល្ពៅ ភូមិ បាកាង​ ខេត្ត ពោធិ៏សាត់ ចាសពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានជំលៀសខ្ញុំនៅទីកន្លែងនឹងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលអ្នកមីងបានរស់នៅខាង ខេត្ត ពោធិ៏សាត់ នឹងថាតើគេបានអោយអ្នកមីងបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងអ្នកមីងនៅកុមារ ហើយនឹងរស់នៅជាមួយឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានអោយយើងនឹងឈរហើយនឹងកាប់ដើមទៀងខេត្ត ដើម្បីយកមកធ្វើជាជី ហើយសំរាប់ជំនា់ននឹងគឺយើងមិនសូវជាមានការងារអ្វីច្រើននោះទេចាស តែសំរាប់យើងគឺយើងមានភាពលំបាកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានចង់ហៅក្មេងដែលរស់នៅក្នុងភូមិនឹងម្ដងម្កាងអីចឹងទៅ គឺអោយយើងនឹងទៅតែ ៣ ថ្ងៃនោះទេហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺយើងទៅរហូតដល់ ៣ ខែ ហើយនឹងបានបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងអីចឹងទៅហាសចាសហើយដល់ពេលពិបាកចឹងទៅចាស តែសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេមិនសូវជាចង់ប្រើយើងនោះទេពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនៅក្មេងដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ពួកប៉ុលពតនឹងគឺស្រេចតែគេត្រូវការយើងចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលវាចង់បានអីនឹងគឺវាបានហៅយើងនឹងទៅធ្វើការងាររបស់វាហើយចឹងហាសចាសហើយសំរាប់យើងបានបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងអីចឹងទៅហាសចាសហើយដល់ពេលដែលយើងបានធ្វើការងាររបស់យើងហើយចឹងគឺយើងបានមករស់នៅជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងវិញអីចឹងទៅហាសចាសនិយាយទៅគឺយើងពិបាក់ចាំដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងនៅតូចៗដែលចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងពិបាកនឹងគ្រាប់គ្រាន់ដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនៅជាមួយពេទ្យដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ដែលចឹងហាសចាសំរាប់ពេលនឹងចាស​ ហើយដល់ពេលចឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងដែលជាកូនក្មេងៗប៉ុននឹងខ្ញុំនឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាហើយនឹងជុំគ្នាចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺគេមានបងៗដែលនឹងត្រូវចាំយាមគាត់អីចឹងទៅហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់បានខ្លាចថាមានកូនក្មេងដែលគាត់ចង់រត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញអីចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺខ្ញុំនៅចាំដែលចឹងហាសហើយនៅពេលនឹងគេបានអោយខ្ញុំនឹងនៅចាំជួយកាប់ដើមធៀងខេត្តកាប់អីអោយឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងសំរាប់ធ្វើជីដាក់ជីអីចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងពិតបាក់ដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងនៅតូចៗក្នុងគ្រប់គ្រង់របស់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងដែលចឹងហាសចាស ហើយយើងបានរត់លេងនៅខាងក្រោមផ្ទះរបស់យើងអីចឹងទៅហាសហើយសំរាប់ខ្ញុំក៏មានឈ្មោះថាជានាក់កាប់ដីហើយនឹងរ៉ែកដីនៅក្នុងសម័យនឹងចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងសម័យនឹងគឺយើងបានរស់នៅបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងដែលចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់កងចល័តនៅក្នុងសម័យនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺយើងក៏បានលើកទំនប់ដែលចឹងហាសចាស៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាទៅធ្វើការងារជាមួយឪពុកហើយនឹងម្ដាយទៅកាប់ព្រៃហើយនឹងទៅកាប់ដើមធៀងខេត្តដែលុមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅយើងបានទៅធ្វើការដើមធៀងខេត្តនឹងជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងបានខ្លះដែលចឹងហាសក៏ប៉ុនតែវាមិនជាច្រើនដងពេកនោះទេពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ពេលនឹងគឺយើងនៅក្មេងៗដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់អ្នកមីងបានទៅក្នុងព្រៃហើយនឹងទៅកាប់ដើមធៀងខេត្តនឹងចំនួន ៣ ខែមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ប្រាប់ថា ៣ ថ្ងៃនោះទេចាសហើយនៅពេលដែលយើងបានលឺថាចំនួន ៣ ថ្ងៃ នឹងគឺយើងក៏បានសូមម្ដាយរបស់យើងទៅដែលចឹងហាសចាហើយនៅពេលដែលយើងបានសូមម្ដាយរបស់យើងបានទៅហើយចឹងទៅ ហើយសំរាប់ក្មេងណាដែលគេចង់ទៅក៏ទៅៗពីព្រោះអីនឹងគឺគេគ្រាន់តែហៅយើងចឹងហាសចាស ហើយអោយទៅជួយទៅកាប់ធៀងខេត្តនឹងចំនួន ៣ ថ្ងៃនោះទេហើយ ហើយសំរាប់យើងនៅតូចចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមានដឹងអីនៅពេលដែលយើងបានលឺថាតែ ៣ ថ្ងៃអីនឹងគឺយើងបានសូមម្ដាយរបស់យើងទៅដើម្បីសប្បាយដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានទៅចឹងគឺគេបានយកយើងនឹងទៅដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលនឹងរយះ ៣ ខែ ​ហើយប្រសិនជាយើងចង់មកផ្ទះរបស់យើងវិញចឹងគឺយើងធ្វើជាឈឺចឹងទៅគឺគេបានបញ្ចូលយើងនឹងមកផ្ទះអោយបានជួបនឹងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងវិញចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយនៅពេលដែលអ្នកមីងបានទៅរយះពេល ៣ ខែ នឹងសំរាប់អ្នកមីងត្រូវបានបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងរយះពេល ៣ ខែ​មែនដែលរឺទេអ្នកមីង ហើយនៅពេលដែលអ្នកមីងបានបែកពីពូកគាត់ហើយបានទៅក្នុងព្រៃដើម្បីទៅកាប់ធៀងខេត្តនឹង ថាតើអ្នកមីងមានជំងឺឈឺអ្វីដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅអំពីការឈឺវិញ ឧស្សាហ៏ឈឺដែល នៅក្នុងព្រៃហៅក្មេងៗមកហូបបាយនឹងមាននាក់ខ្លះនឹងក៏គេបានចុកពោះ ហើយមាននាក់ខ្លះនឹងគឺរាកអាចម៏ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់នៅទីកន្លែងនឹងគឺមានពេទ្យនឹងមកពីណាពួកវាគ្រាន់តែយកយើងដាក់ម្ដុំនឹងកាប់ដើម្បីធៀងខេត្តអីនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់យើងគ្រាន់តែលឺថាគេស្រែៗចឹងទៅក៏វាមាននាក់ខ្លះនឹងបាននិយាយថាគាត់ម្នាក់បានស្លាប់ហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់យើងពេលនឹងគឺយើងនៅតូចៗដែលចឹងហាសហើយយើងមានអារម្មណ៏ថាភ័យចឹងទៅដល់ពេលនឹងគឺយើងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរកឪពុកហើយម្ដាយរបស់យើងវិញចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាអ្នកមីងចង់បានមកជួបឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងវិញចឹង ប្រហែលជាម៉ោង ៤ អីចឹងទៅដែលជាម៉ោង ៤ ល្ងាច អីនឹងគឺយើងត្រូវដើររហូតដល់ម៉ោង ៦ ទៅ ៧​ យប់ នឹងបានយើងនឹងបានដើរទៅដល់ភូមិដែលជាកន្លែងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងគាត់រស់នៅចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងបានដើរមកជាមួយគ្រូៗដែលគាត់បាននាំយើងមកនឹងគឺយើងប្រាប់គាត់អីចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលខ្ញុំបានដើរនឹងតាំងពីម៉ោង ៣ អីនឹងដើររហូតដល់ម៉ោង ៧ ទៅ ៨ យប់អីនឹងបានខ្ញុំបានទៅដល់ភូមិរបស់គាត់ចឹងហាសចាសនិយាយទៅគឺពួកវានឹងបានយកយើងនឹងទៅដាក់នៅទីកន្លែងឆ្ងាយហើយយើងត្រូវដើរនៅក្នុងព្រៃចឹងហាសចាសចុះយើងធ្វើយ៉ាងមិចមានតែដើរជាមួយនឹងគេនឹងឯងចឹងទៅដើម្បីបានទៅជួបម្ដាយរបស់យើងចឹងហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺយើងបានដើរនឹងច្រើនម៉ោងខ្លាំងណាស់ហើយសំរាប់ខ្ញុំបានចាំថាខ្ញុំបានដើរជាមួយនឹងគ្រូៗរបស់គេនឹងចឹងទៅហាសហើយប្រសិនជាយើងសុំគ្រូគេធានាយើងមកជាមួយនឹងគ្រូអីនឹងចឹងគឺយើងអាចបានមកចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងរត់ចេញមណ្ឌលនឹងមកតែឯងនឹងគឺថាកងការពារហើយក៏ជាឈ្មួបនឹងនៅក្នុងសម័យនឹងគឺដូចជាគឺគេមិនបានអោយកូនក្មេងនឹងបានចេញទៅណាចឹងទៅហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងយើងចង់ជួបម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺយើងធ្វើជាឈឺអីចឹងទៅគឺគេបានឃើញយើងចឹងគេបាននិយាយថាចឹងអោយកូននឹងបានទៅជួបម្ដាយរបស់គេចឹងទៅហាសចាស ដូចថាយើងធ្វើឈឺរាកអាចម៏អីចឹងទៅហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងបានឃើញមានមនុស្សនឹងច្រើនឈឺហើយនឹងបានស្លាប់អីនឹងនៅក្នុងមណ្ឌលអីនឹងហើយសំរាប់យើងដែលជាក្មេងនឹងនៅពេលដែលយើងនឹងបានឃើញអីនឹងគឺយើងចេះតែខ្លាចដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំបានបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងច្រើនខែដែល ហើយយើងស្មានតែបែកពីពួកគាត់តែ ២ ទៅ ៣ អីនឹងចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺគេចេះតែអោយយើងនឹងនៅយូរៗទៅហើយនៅរហូតដល់ ៣ ខែ បងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានរស់នៅខាងស្វាយរៀងនឹងក៏គាត់មិនបានទៅដែលចឹងហាសហើយសំរាប់គេក៏មិនបានបង្ខំយើងដែល ពេលនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាសំរាប់នាក់ដែលទៅក៏ទៅចឹងទៅហាសតែសំរាប់គាត់គឺគាត់មិនព្រមនឹងទៅនោះទេពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលទៅនឹងគឺយើងបានបែកពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំបានលឺចឹងខ្ញុំក៏បានទៅជាមួយនឹងគេតែម្ដងទៅពីព្រោះអីនឹងគឺយើងលឺថាយើងទៅតែ ៣ ថ្ងៃចឹងហាសហើយដល់ពេលយើងបានប្រាប់ម្ដាយរបស់យើងនឹងអោយគាត់បានរៀបខោអាវអោយខ្ញុំ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងថាតើមានខោអាវនឹងចំនួនប៉ុន្មានកំផ្លេដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺយើងអត់មាននោះទេសំរាប់ខោអាវនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់នឹងដែលជាក្មេងមានអាយុ ៧ ទៅ ៨ ឆ្នាំអីនឹងគឺគ្មានខោអាវច្រើននោះទេ ហើយខ្ញុំមានតែក្រមារមួយចឹងហាសចាសហើយគេបានអោយខ្ញុំនឹងបានទៅដែញចាបជាមួយនឹងយាយៗចឹងហាសចាសហើយសំរាប់យាយៗដែលគាត់តបានមើលយើងឃើញទៅគាត់បានអាណិតយើងចឹងទៅគឺគាត់បានដេរខោអាវមួយសំម្រាមអោយយើងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់យើងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែលទៅបានគេបានអោយយើងនឹងបានមានខោអាវថ្មីដែលទៅអ្នកមីង ៕

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងគ្មានការចែកខោអាវអីនឹងសំរាប់យើងនោះទេគ្រាន់តែថាសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងគាត់ចេះតែចែកហើយនឹងដេរអោយយើងតិចតូចចឹងទៅហាសចាសនិយាយទៅអាក្រណាត់ដែលគាត់បានសល់ពីចាស់ទុំនឹងគឺគាត់បានយកមកហើយគាត់ចេះតែដេរកាត់អោយយើងចឹងទៅហាសចាសហើយប្រសិនជាអោយគេចែកនឹងគឺគ្មាននោះទេ ពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានតែខោអាវពណ័ខ្មៅទាំងអស់គ្នាចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានឹងមិនដែលរវល់នឹងប្រជាជនរបស់យើងនឹងនាក់ណាដែលមានពាក់ហើយនឹងគ្មានពាក់អីនឹងគឺពួកដែលខ្វល់មកពីណាចាស និយាយទៅគឺវាមិនដែលខ្វល់នឹងយើងនោះទេចាស ហើយសំរាប់យើងដែលជាប្រជាជននឹងគឺគិតតែខំប្រឹងធ្វើការងាររបស់យើងចឹងហាសហើយសំរាប់ក្មេងដែលតូចៗអីនឹងគឺពួកវានឹងមិនមានចេះខ្មាសអៀនអីនោះទេហើយចឹងទៅគឺយើងអោយវាចេះតែពាក់អីគឺពាក់នឹងទៅចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងសំរាប់អ្នកមីងអត់ទាន់មានសំល្លៀកបំពាក់ច្រើននោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសអត់សូវមាននោះទេ និយាយទៅគឺថាអត់មានតែម្ដងពួកវានឹងបានអោយពាក់ក្រមារនោះនឹង ហើយសំរាប់យើងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងជាស្រីទៀតចឹងហាសចាសហើយប្រសិនជាយើងជាកូនស្រីនឹងគឺរិទ្ធតែលេងមានពាក់ទៀតចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់យើងដែលជាកូនស្រីនឹងគឺយើងចេះមានភាពខ្វះអៀនដែលចឹងហាសចាសហើយយើងចេះតែពាក់អោយតែជិតៗចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គ្នាដែលជាកូនប្រុសនឹងគឺគេចង់ស្រាតនឹងក៏មិនជាអ្វីដែលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ឪពុកម្នាក់ៗនឹងគឺគាត់មានតែកំលាំងខ្លួនរបស់គាត់មិនចង់នឹងបានផងនឹងចឹងហាសចាសហើយសំរាប់សំល្លៀកបំពាក់របស់គាត់នឹងមិនចង់មានផងបានណាគិតគួរដល់កូនៗរបស់គាត់ទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងវាមិនស្រួលនោះទេ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងមួយទៀតថានៅពេលដែលអ្នកមីងនៅពីក្មេងនឹងគេបានអោយអ្នកមីងបានទៅកាប់ដើមធៀងខេត្តនឹង ថាតើអ្នកមីងមានបានជួបប្រទេះឃើញគេបានយកមនុស្សយកទៅសំលាប់ទាំងខ្សែៗអីដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ គ្រាន់តែបានដឹងក៏ប៉ុនតែយើងអត់បានជួបផ្ទាល់ខ្ញុំបានដើរជាមួយនឹងកូនមេកងហាសហើយបានមេកងនឹងគឺគេធ្លាប់ហៅឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងទៅសំលាប់ទៀតចឹងហាសចាសក៏ប៉ុនតែសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ធ្វើជាចុងភៅហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺគាត់តែងតែចេះចែករំលែកអោយគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងហាសហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិស្រុកនឹងគឺគាត់បានអាណិតគាត់ចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់បានសុំគេនឹងមិនបានអោយគាត់នឹងទៅសំលាប់គេនោះទេចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ចាស់ហើយ ហើយដល់ពេលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសុំគេហើយចឹងក៏គេមិនបានអោយឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅសំលាប់នោះដែល ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងនាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងនឹង គឺគេបានយកមនុស្សនឹងទៅសំលាប់ច្រើនណាស់គឺយកទៅសំលាប់នៅក្នុងបឹង បាក់ចិញ្ជិន អីនឹងគឺយើងមិនសូវជាបានចាំដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនៅក្មេងដែលចឹងហាសចាស ក៏ប៉ុនតែនឹងគឺវានៅក្នុងខេត្ត ពោធិ៏សាត់ នឹងដែលចឹងហាសចាសហើយខ្ញុំបានសួរគេដែលចឹងហាស ហើយគេបានប្រាប់ថាអា បឹងបាក់ចិញ្ជិន នៅក្នុងសម័យប៉ុលពត ហើយសំរាប់ក្មេងនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមានបានដឹងអ្វីច្រើននោះទេចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេតែតែងយកនាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងនឹងគឺគេយកទៅវៃចោលទាំងអស់ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំបានដើរជាមួយពួកមេកងនឹងគឺគេអោយឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងទៅសំលាប់ទៀតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់សំណាងហើយ ហើយនៅពេលដែលប្រើគាត់ទៅវៃចឹងគឺគាត់ចាស់ចឹងហាសហើយប្រសិនជាគេវៃគាត់អីវិញចឹងហាសគឺពិបាក់ហើយចាសហើយនិយាយទៅគឺយើងខ្លាចគេតដៃមកកកាន់គាត់វិញអីចឹងហាសហើយសំរាប់មេកងគាត់នឹងបានឃើញឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងល្អអីចឹងទៅគឺគាត់បានឃើញចឹងគឺគាត់ក៏បានដកនាក់ផ្សេងដែលគេមានកំលាំងដើម្បីជំនួសឪពុករបស់ខ្ញុំវិញចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀង បឹងបាក់ចិញ្ចិននឹងហើយនៅពេលដែលគេបានយកទៅវៃហើយចឹងគឺគេបានចាក់ជាមេក្រូហើយនឹងធ្វើម្ហូបហូបដែលឆ្ងាញ់ៗអីចឹងទៅហាសចាស គឺគេបានចាក់មេក្រូនឹងខ្លាំងៗណាស់ចាសពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលយើងបានចាក់មេក្រូនឹងខ្លាំងគឺពេលដែលពួកវាវៃប្រជាជននៅក្នុងពេលនឹងគឺមិនអោយនឹងបានលឺសំលេងអីចឹងទៅហាសចាស ហើយគេបានចាក់មេក្រូអោយខ្លាំងអីចឹងទៅហាសចាសហើយសំរាប់មួយនឹងគឺខ្ញុំបានលឺមេកងគាត់បាននិយាយអំពីរឿងនឹងចឹងហាសចាស គឺគេបានអោយប្រជាជននឹងបានហូបបាយបានឆ្អែតចឹងហាសពីមុននឹងគេសំលាប់ចោលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគាត់ជាមេចុងភៅនឹងសំរាប់អង្ករ ១០ កំប៉ុងនឹងគឺគេបានអោយគាត់នឹងហូបគ្នានឹងគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ចាសហើយនិយាយទៅគឺសំរាប់អង្ករ ១០ កំប៉ុងនឹងគឺមានគ្នាចំនួន ៨០ នាក់ចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលហើយចឹងគឺគ្នាមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងអីនឹងនៅពេលដែលចាប់បានអីនឹងគឺគេបានប្រជុំគ្នាហើយនឹងសំលាប់ពួកនាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងនឹងទាំងអស់គ្នាចឹង ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺដូចថាមានមេកងរបស់គេនឹងមាននាក់ដែលគេចិត្តល្អដែល គេបានដើរមកប្រាប់យើងថាប្រសិនជាយើងអាចរត់បានក៏រត់ទៅពីព្រោះអីនឹងដល់ពេលព្រឹកអីនឹងគឺគេនឹងយកយើងនឹងទោសំលាប់ចោលហើយចឹងហាសចាស ហើយមានប្ដីហើយនឹងប្រពន្ធដែលគេមានកំលាំងទើបតែរៀបការហើយថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានយកបាយទៅអោយពួកគាត់កាល់ដែលពីក្មេងនឹងចឹងហាសចាសគឺមានគេដែលគាត់បានរត់រួចរហូតមកដល់ខេត្តពោធិ៏សាត់នឹងដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងពួកគេហើយនឹងនៅមានជីវិតដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅចាំពួកគាត់ដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅយើងនៅតែចាំគាត់ដែលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងនឹងអីនឹងគឺគេដឹងតែយកនាក់ទាំងអស់នឹងយកទៅសំលាប់ចោលហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលមានកំលាំងប៉ុន្មានគ្រួសារនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានរត់រួចអស់ហើយនឹងបានមានជីវិតមកវិញចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នាក់ដែលបានរត់មកហយើនឹងបានរួចខ្លួន ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានរត់មកដល់ខេត្ត ពោធិ៏សាត់ នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានរត់មកខេត្តបាត់ដំបងអីនឹងគឺគេមិនបានដឹងថាយើងនឹងត្រូវគេបានជំលៀសយើងមកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងមកចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបគាត់នឹងគឺយើងបានសួរគាត់ថាសំរាប់ក្មួយឯងបានរត់មកពីប៉ុលពតនឹងបានរួចខ្លួនដែលមែនទេ នឹងសំរាប់មេកងនឹងគឺគេបានប្រាប់គាត់នឹងនៅពេលយប់ជ្រៅចឹងហាសហើយចឹងគឺកាត់សុទ្ធចិត្ត រត់ចោលកូនអោយរួចពីម្ដាយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានសួរគាត់វិញទៀតថាពីមុនដែលយើងបានរត់មកនឹង ហើយនៅពេលដែលក្មួយរត់នឹងថាតើក្មួយឯងបានអ្វីសំរាប់ហូបនឹងចាសគឺគេបានសួរយើងចឹងហាសចាស ហើយគាត់ប្រាប់យើងវិញថានៅពេលដែលគាត់បានរត់មកនឹងគឺគាត់រត់ចេញមកតែពេលយប់នោះទេ ហើយសំរាប់ពេលព្រឹកអីនឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចេញតែក្បាលមកលឹមៗអីនឹងទៅដើម្បីអោយគាត់អាចដង្ហើមបានអីចឹងទៅហាស ហើយយើងក៏បានសួរគាត់ថានៅពេលដែលរត់អីនឹងមានអ្វីសំរាប់ហូបទៅ គាត់ក៏បាននិយាយមកវិញថានៅពេលដែលគាត់រត់មកនឹងគឺគាត់ យួន ជួយ ហើយនឹងបានជួបពួកនាក់ដែលគាត់បានស្គាល់ផ្លូវអីចឹងទៅហាសចាសហើយសំរាប់គាត់គឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បេះតែស្លឹកឈើនឹងហូបនោះទេហើយនៅពេលដែលគាត់អត់មានខ្លាំងគឺអត់មានទឹកសំរាប់ផឹកគាត់រហូតដល់ផឹកទឹកនោមរបស់ខ្លួនរបស់គាត់ទៀតចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅប្រសិនជាយើងគ្មានបាយអត់អីនោះទេណាតែប្រសិនជាយើងអត់មានទឹកយើងនឹងស្លាប់ចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលហើយចឹងទៅគាត់ក៏បានផឹកទឹមនោមរបស់គាត់តែម្ដងចឹងទៅហាសចាសនឹងគឺគាត់បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំចឹងហាសចាសហើយសំរាប់នាក់ដែលគាត់បានស្គាល់ៗនឹងដែលគេបានសំលាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំកាល់ដែលនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងហាសចាសថាគាត់នឹងគឺជានាក់ដែលសំលាប់ឪពុករបស់គាត់មែនដែលរឺទេបានគាត់នឹងបានរត់រួចចឹងហាស ហើយពេលនឹងគឺយើងបានប្រាប់គាត់វិញថាគឺមិនមែនគាត់នឹងនោះទេចាសសំរាប់គាត់គឺជាមនុស្សដែលចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ហើយសំរាប់គាត់គឺជានាក់ដែលធ្វើមេចុងភៅនៅក្នុងរោងបាយចឹងគឺគាត់ជានាក់ចិត្តល្អនោះទេចាស ហើយសំរាប់គាត់បានចែករបបនៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេគ្រាន់តែចែកមួយកង់តូៗចាសហើយសំរាប់ក្មេងក៏បានតែមួយវែងហើយសំរាប់មនុស្សចាស់នឹងក៏បានតែមួយវែងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានគិតថាសំរាប់មនុស្សចាស់នឹងគឺគាត់បានអោយចំនួន ២ វែងអីចឹងទៅហើយសំរាប់ក្មេងនឹងគឺគាត់បានអោយតែ១វែងអីចឹងទៅហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់បានគិតថាសំរាប់មនុស្សចាស់គឺគាត់ត្រូវការនឹងហូបច្រើនចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងទៅសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចេះការបែងចែកចឹងហាសចាសហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងសូម្បីតែគាត់ឈឺនឹងក៏គាត់តែងតែជួយមកបីម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងមកចែករបបអោយប្រជាជនទៀតថាគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចែកបានស្មើចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ការចែកនឹងគឺចែកក្មេងដឹងៗ ហើយសំរាប់ចាស់គឺដឹងចាស់ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ផ្សេងនឹងគឺអត់នោះទេហើយសំរាប់ការចែកនាក់ផ្សេងនឹងដឹងតែ១វែងចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលយើងបានដាក់កន្ទូលបានតែម្នាក់១វែងចឹងហាសហើយសំរាប់ក្មេងនឹងគឺគេបានហូបបានគ្រាប់គ្រាន់ចឹងហាសតែសំរាប់មនុស្សចាស់នឹងគឺគាត់ហូបមិនបានឆ្អែតនោះទេហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់សខ្ញុំគឺគាត់បានដឹងចឹងហាចាស ដូចថាសំរាប់១នេះសំរាប់មនុស្សចាស់ហើយសំរាប់១នេះសំរាប់កូនក្មេងចឹងហាសនិយាយទៅគឺគាត់បានចែកតាមមនុស្សចាសក្មេងចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងទៅសំរាប់ជីវិតរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់បានរស់នៅបានស្រួលហើយសំរាប់ប្រជាជនក៏គ្មាននាក់ណាចង់សំលាប់គាត់ដែលគឺគ្មាននោះទេចាស ៕

ក៖ បាទល្អមែនទែនអ្នកមីង បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងអ្នកមីងមួយទៀតថាសំរាប់ពួកគេចង់ប្រមូលនាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងដើម្បីចង់សំលាប់ចោលទាំងអស់ចុះសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងខេត្ត ពោធិ៏សាត់ ហើយនឹងនៅខាងខេត្ត បាតដំបង វិញគេគិតយ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគេនឹងសំលាប់ពេលក្រោយចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពួកខ្ញុំនឹងក៏គេបានជំលៀសខ្ញុំដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំនៅក្មេងៗដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គ្រាន់តែបានដឹងថាសំរាប់ពួកយើងនឹងត្រូវគេយកទៅដែលពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានប្រជុំគ្នាហើយនឹងពួកនាក់ដែល ១៧ នឹងចាសគឺគេបានពួកខ្ញុំនឹងពួក ១៧ អីចឹងហាសចាសដើម្បីយកទៅសំលាប់ចោលទាំងអស់តែដល់ពេលឡើងទៅដល់គឺគេមានការប្រជុំគ្នាដូចថាគេនឹងសំលាប់ពួកនារតីពួកនឹងសិនចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងនៅសុខៗអីនឹងគឺគេបានហៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅលើភ្នំចឹងហាសចាស តែតាមពិតនឹងគឺនៅពេលដែលយើងនឹងឡើងនឹងគឺគេនឹងយកយើងទាំងអស់នឹងទៅសំលាប់ចោលហើយតែគ្រាន់តែខ្ញុំនៅក្មេងៗស្ដាប់បានចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែប្រាប់ហើយចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលគេបានមកហៅយើងនឹងគឺយើងត្រៀម កាំបិទ ហើយនឹង ពូថៅ អោយតែហើយចឹងហាសចាសដើម្បីយើងបានតដៃជាមួយនឹងពួកនឹងវិញចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលដែលពួកវាបានមកហៅយើងនឹងគឺពួកវានឹងសំលាប់យើងចោលហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានលឺចឹងហើយចឹងសំរាប់យើងដែលជាក្មេងតូចៗដេកនៅលើវាលស្រែអីនឹងគឺយើងបានលឺចាស់ៗគាត់និយាយចឹងតែសំរាប់យើងនៅតែដេកលក់ទៀតចឹងហាសចាស​ ហើយសំរាប់ពួកគាត់បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលពួកនឹងមកនឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងតដៃជាមួយនឹងពូកនឹងចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលពួកគេបានប្រជុំគ្នាហើយចឹងគឺពួកគេនឹងសំលាប់ពួកនារតីមុនចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលចឹងហើយគឺពួកខ្ញុំបានដេកដល់ភ្លឺហើយគេក៏បានអោយពួកយើងនឹងបានត្រឡប់មកភូមិវិញចឹងទៅចាសកុំអីនឹងគេសំលាប់អស់ហើយចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានប្រជុំគ្នាថានឹងសំលាប់ពួក ១៧ មុនចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានប្រជុំគ្នាហើយចឹងគឺគេបានសំរេចចិត្ដថាកុំទាន់សំលាប់ពួក ១៧ អីគឺទុក្ខពួក ១៧ នៅក្រោយគេចឹងហាសចាសគឺគេចប់សំលាប់ពួកនារតីសិន ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់នារតីនឹងគឺគេនៅខាងស្វាយរៀង ហើយសំរាប់ពូក ១៧ នៅខាងពោធិ៏សាត់មែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅក្នុងជំនាន់នឹងសំរាប់នាក់ដែលនៅខាង នារតី នឹងក៏ជាសំលាប់ ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅខាង ស្វាយរៀង អីនឹងក៏គេសំលាប់ចោលដែលចឹងហាសចាស ក៏ប៉ុនតែនឹងសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងហើយនឹងពួកនារតីនឹងយ៉ាងមិចគឺយើងបានដឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់នាក់ដែលនៅខាងស្វាយរៀងនឹងគឺគេបានសំលាប់ចោលហើយៗចា គេបានយកមនុស្សនឹងយកទៅវៃចូលក្នុងបឹងដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងចឹងហាសចាសក៏ប៉ុនតែនឹងនៅពេលដែលគេបានយកពួកយើងនឹងទៅវៃនឹងគឺគេបាននិយាយថាគេនឹងយកពួកយើងនឹងវៃចោលហើយ តែនៅពេលដែលពួកគេបានប្រជុះគ្នាហើយចឹងគឺគេថាមិនទាន់យកយើងនឹងទៅវៃចោលសិននោះទេចាស គឺគេបានសំរេចថាវៃពួក នារតី មុន ហើយបានមកវៃពូក ១៧ ក្រោយចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងនៅខាងខ្ញុំនឹងដែលត្រូវគេបានជំលៀសពីភ្នំពេញទៅនឹងគឺគេបានហៅខ្ញុំថាពួក ១៧ នឹងចឹងហាសចាស និយយាទៅគឺគេបាននិយាយថាពួកយើងនឹងជាពួក ១៧ មេសា អីនឹងនៅក្នុងសម័យមុនចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលយើងបានបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងខ្ញុំបានលឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាគឺបានយកមនុស្សនឹងយកទៅលើភ្នំអីនឹងគឺគេនឹងយកយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលហើយណាកូន តែសំរាប់យើងដូចជាមានសំណាង គេបាននិយាយគ្នាថាគេនឹងវៃពួក នារតី មុនហើយនឹងវៃពួក ១៧ នឹងក្រោយចឹងហើយបានពូកវានឹងបានអោយយើងនឹងបានចុះមកវិញចឹងហាសចាសកុំអីនឹងគឺពួកយើងនឹងបានស្លាប់អស់តាំងពីយប់នឹងមកម្លេះចឹងហាសចាស ចាសនិយាយទៅគឺនៅពេលដែលពួកវាអត់បានវៃយើងនឹងគឺយើងដូចជាកើតមកម្ដងទៀតចឹងហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺគេបានហៅយើងនឹងទៅសំលាប់ហើយនឹងគឺយើងដេកចាំតែម៉ោងដល់នឹងគឺគេនឹងសំលាប់យើងចោលហើយ ហើយសំរាប់យើងក៏បានដេកនៅតាមជើងភ្នំអីនឹងពេញនឹង ដូចថានៅពេលដែលដល់ម៉ោង ១២ ដែលត្រូវនឹងគេយកទៅសំលាប់នឹងគឺគេនឹងហៅយើងនឹងទៅហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែបានលឺចាស់ៗគាត់បាននិយាយគ្នាថាប្រសិនជាគេបានមកហៅយើងនឹងគឺយើងត្រៀមអោយមានដំបងដើម្បីនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកវាវិញអីចឹងទៅហាសចាសកុំអោយគេនឹងបានមកយកយើងនឹងទៅវៃចោលដោយមានភាពងាយស្រួលពេកចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងគ្រាន់តែបានលឺឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងនឹងបាននិយាយប្រាប់យើងចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឹយើងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនៅក្មេងៗពេកគឺយើងគ្មានបានដឹងរឿងទាំងអស់នឹងមកពីណាចាសហើយគេយកយើងនឹងទៅវៃហើយនឹងបាញ់ចោលអីនឹងគឺយើងមិនបាននឹងដឹងរឿងនឹងទាំងអស់នឹងនោះទេចាសបន្ទាប់ពីបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតវិញនឹងបានយើងទាំងអស់គ្នាធំៗអីនឹងម្ដាយហើយនឹងឪពុករបស់យើងគឺគាត់បានប្រាប់យើងរឿងទាំងអស់នឹងចឹងទៅបានយើងបានដឹងវិញចឹងហាសចាសកុំអីនឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានស្លាប់អស់ហើយចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់យើងមានអារម្មណ៏ថាយើងភ័យខ្លាចខ្លាំងនៅពេលដែលយើងនឹងបានលឺថាគេយយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលអីចឹងមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖​ ចាសនិយាយទៅគឺនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមានសំណាងខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងមិនបានគេយកយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនៅក្មេងខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនបានដឹងរឿងទាំងអស់នឹងបានច្រើនដែលចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជានៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានហៅយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលនឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណានោះទេតែសំរាប់ពេលនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាតដែលចឹងហាសចាសគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានរត់តាមគេហើយនៅសម័យនឹងនៅពេលដែលយើងនឹងបានរត់តាមគេអីចឹងទៅគឺយងបានរស់រានមានជីវិតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់យើងរត់តាមខ្មែរក្រហមនឹងពួកគាត់គឺជាមនុស្សល្អរឺក៏យ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅពួកនឹងមិនព្រមនឹងចុះចូលជាមួយនឹងពួកវៀតណាមអីចឹងទៅហាសចាស ហើយពួកវានឹងសុទ្ធទៅរស់នៅក្នុងព្រៃដើម្បីប្រមូលប្រជាជនអោយរួមគ្នាដើម្បីអោយពួកវានឹងបានកំលាំងនឹងបានច្រើនវិញ តែសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់មិនព្រមទៅជាមួយនឹងពួកនឹងដែល ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងបានគិតថានៅពេលដែលយើងនឹងបានរំដោះហើយចឹងថាតើយើងទៅតាមពួកនឹងទៅក្នុងព្រៃវិញធ្វើអីចាសហើយសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់ស្មានតែអោយគាត់នឹងឡើងទៅលើភ្នំនឹងធ្វើអ្វីចឹងហើយគឺគេបានប្រាប់គាត់ថាអោយគាត់នឹងត្រឡប់ក្រោយៗវិញ ហើយដល់ពេលចឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់ក្រោយវិញអីចឹងទៅហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាគឺអត់នោះទេចាសដែលគេមករំដោះអីនឹងគឺមិនមែននោះទេចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកមីងមួយទៀតថាសំរាប់ពួកក្រុម ១៧ នឹងផ្សេង ហើយសំរាប់ពួក នារតីអីនឹងគឺផ្សេង ហើយសំរាប់ពួក បុព្វា នឹងយ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺពួកគាត់នឹងនិយាយទៅគឺជាមួយនឹងគ្នានោះទេចាស ហើយនិយាយទៅពួកគាត់ត្រូវសំលាប់តែម្ដងចឹងហាសចាស ហើយក៏មានពួក ១៨ ដែលចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពួក ១៨ អីនឹងគឺគេថាសំរាប់ពួកមូលដ្ធានដែលពួកគាត់រស់នៅភូមិចាស់ចឹងហាសហើយពួកគេមិនមែនជានាក់ដែលគេបានជំលៀសយើងពីភ្នំពេញនឹងទៅនោះទេហើយសំរាប់ពួកអស់នឹងគឺជាពួក ១៨ ហើយសំរាប់ពួកដែលគេបានជំលៀសទៅដែលមកពីភ្នំពេញអីនឹងគឺគេបានជិះកាប៉ាល់អីនឹងទៅចឹង ហើយសំរាប់យើងស្រុកកំណើតរបស់យើងនៅទីកន្លែងនឹងគឺយើងត្រូវតែរស់នៅលើកោះនឹងចឹងទៅហាសចាសហើយបានគេបានដាក់យើងនឹងទៅខាងខេត្ត ពោធិ៏សាត់ នឹងទៀតចឹងហាសចាសហើយសំរាប់នាក់ដែលគេបានជំលៀសយើងពីភ្នំពេញនឹងទៅនឹងគឺគេបានហៅថាពូក ១៧ នឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួក ១៧ នឹងត្រូវបានគេជំលៀសនឹងដែលពួកគេបាននៅខាងភូមិអីនឹងដែលគាត់បានរស់នៅខាងស្រុកបាកាន ខេត្ត ពោធិ៏សាត់ នឹងហើយសំរាប់ម្នាក់ៗដែលគេជាមូលដ្ធានចាស់នឹងគេបានហៅថាពួក ១៨ អីហើយសំរាប់ពួកអស់នឹងគឺពួកគេនឹងសុទ្ធគ្នារបស់គេហើយចឹងហាសចាសនិយយាទៅគឺពួកគេនឹងជាកងទ័ព្ធរបស់ពួកគ្នារបស់គេចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកដែល ១៧ អីនឹងនៅពេលដែលគេចង់ហៅយកទៅពេលណាក៏បានដែល ហើយសំរាប់ពួក ១៨ អីនឹងគឺពួកដែលចាស់ហើយមានគ្នារបស់គេស្រាប់តែម្ដង ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់ពួក ១៧ គឺជាប្រជាជនថ្មី ហើយសំរាប់ពួក ១៨ អីនឹងគឺពួកគេនឹងគឺជាប្រជានចាស់មែនដែលអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅពួកនឹងគឺជាគ្នារបស់ពួកប៉ុនពតនឹងតែម្ដងចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពួកគ្នារបស់គេនឹងសំរាប់ប៉ាក់ពួករបស់គេដែលគេជាប្រជាជនថ្មីអីនឹងគឺពួកនឹងគឺគ្មានសិទ្ធមកថាអោយនាក់ណាម្នាក់អីនឹងគឺមិនបាននោះទេចាស ហើយសំរាប់ពួក ១៨ អីនឹងនៅពេលដែលគេចង់និយាយអ្វីដាក់គ្នាអីនឹងគឺគេអាចនិយាយបាន ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់ពួក ១៧ ហើយនឹងពួក ១៨ អីនឹងគឺគេបានប្រកាន់ប៉ាក់ពួកមែនដែលរឺអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំបានលឺឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនជាមាននាក់ណាដែលគេមានឪពុកគាត់ធ្វើជាមន្រ្ដីរាជការ អីនឹងគឺគេនឹងយកពួកគាត់នឹងទៅសំលាប់ចោល ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់មិនមែនជាមន្រ្ដីរាជការអ្វីនោះទេចាស ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជាងកាត់សក់ចឹងហាសហើយគេក៏ទុក្ខគាត់អោយកាត់សក់មេកងរបស់គេ ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅខាង មន្រ្ដីរាជការ នឹងគឺគេបានទុក្ខកន្លែងផ្សេងអីចឹងទៅចាសសំរាប់ជំនាន់នឹងចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំបានលឺលោកពូគាត់បាននិយាយប្រាប់ដែលថានៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រសិនជាយើងធ្វើជាមន្រ្ដីរាជការ រឺក៏គាត់មានការងារដែលមើលទៅធំៗអីចឹងគឺគេនឹងអោយគាត់បានធ្វើការងាររបស់គាត់វិញមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគេបានយកទុក្ខ ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃអីចឹងហាសចាសហើយប្រសិនជាគាត់បានធ្វើការងារធំដូចជាមន្រ្ដីរាជការអីនឹងគឺគេមិនទុក្ខយើងនោះទេតែសំរាប់ពេលនឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជាងកាត់សក់ចឹងទៅគេបានទុក្ខគាត់អោយគាត់នឹងនៅកាត់សក់អោយគេចឹងទៅហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់ឪពុករបស់អ្នកមីងគាត់ចំនេញច្រើនណាស់មែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាជាងកាត់សក់អីនឹងគឺគេបានទុក្ខអោយគាត់កាត់សក់ពួកប៉ុលពតនឹងចឹងទៅហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅសំរាប់ឪពុករបស់អ្នកមីងគាត់ម្យ៉ាងដែលចឹងហាសបាទហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺមាននាក់មានៅភាពពិបាកខ្លាំងណាស់មែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់នាក់ដែលនៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលគេបានជាប់គុកអីនឹងមាន ១០០ នាក់អីនឹងគឺមិនដែលមាននាក់រួចខ្លួននឹងបានម្នាក់នោះទេចាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាចាសហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺចាស់ៗនឹងគឺគេជានាក់បុកអង្ករចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅពេលដែលគេបានបុកអង្ករនឹងគឺខ្ញុំនិយាយទៅគឺដូចថាគឺគេបានបូចស្រូវហើយនៅពេលដែលបានស្រូវនឹងគឺខ្ញុំបានបុកច្រើនចឹងគឺខ្ញុំបានយកស្រូវនឹងបានមកអោយឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់មានកូនច្រើន ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានលឺបុកអោយកូនរបស់ខ្ញុំបានហូប ហើយសំរាប់ពេលនឹងគ្រូនឹងគឺគាត់បានសុំយក ហើយនិយាយទៅគឺកូនឯងនឹងត្រូវតែអោយអង្ករនឹងអោយគ្រូចឹងហាស ហើយសំរាប់គាត់បានប្រកែកថានៅពេលដែលអោយអង្ករនឹងទៅម្ដាយចឹងហើយប្រសិនជាបងឯងបានយកអង្ករនឹងអោយទៅម្ដាយរបស់បងនឹងគឺខ្ញុំមិនអោយអង្ករនឹងទៅបងនោះទេចាស ហើយនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយចឹងហើយគឺគាត់បានខឹង ហើយនៅពេលដែលគាត់បានបង្រៀនបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនបង្រៀន ក ខ នោះទេ គឺគាត់បានបង្រៀន គ ឃ អីចឹងហាសចាសហើយសំរាប់បងរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ប្រាប់ថាគេមិនមែនបង្រៀនចឹងនោះទេចាស ដូចថានៅក្នុងជំនាន់នឹងបងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានរៀនបានថ្នាក់ទី ៥ ដែលចឹងហាសតែសំរាប់គាត់មិនទាន់បានប្រលងចូលចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលបានមកបង្រៀនគាត់នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាគឺគាត់មិនចេះអ្វីនោះទេចាស ហើយនៅពេលដែលយើងនឹងបានប្រាប់គាត់នឹងគឺគាត់បានខឹងថាយើងនឹងតមាត់ជាមួយនឹងគាត់អីចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាអូនឯងហ៊ាននឹងតមាត់អីបឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំនឹងទៅហៅនាយកមកលូវនឹង ហើយនៅពេលដែលគាត់បានមកហៅចឹងគឺគាត់បានហៅ ២ នាក់មកហើយគាត់បានមកចងស្លាបសេកនឹងហើយក៏បានយកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងគុក ០៨ ហើយសំរាប់គុកនឹងនៅពេលដែលគេបានយកមនុស្សទៅដាក់គុក ០៨ នឹងសំរាប់មនុស្ស ១០០ នាក់អីនឹងគឺគ្មាននាក់ណាបានចេញមកវិញនោះទេចាស​ ហើយនិយាយទៅគឺគេបានប្រើយើងនឹងអោយធ្វើការងារនឹងគ្រាប់បែបយ៉ាងចឹងហើយមានពេលខ្លះនឹងគឺគេបានអោយយើងនឹងបានជីករណ្ដៅខ្លួនឯងចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលគេបានអោយយើងនឹងបានជីករណ្ដៅខ្លួនរបស់យើងហើយចឹងគឺគេបានវៃយើងសំលាប់យើងចោលដាក់ក្នុងរណ្ដៅយើងនឹងតែម្ដងចឹហាសចាស និយាយទៅគឺពួកវាបានអោយយើងនឹងជីករណ្ដៅហើយនឹងគឺវាវៃយើងទំលាក់យើងដាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅនឹងតែម្ដងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅមានមនុស្ស ១០០នាក់អីនឹងគឺមិនដែលបានរួចបានម្នាក់នោះទេចាស ហើយសំរាប់ជំនាន់នឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺគាត់នៅកងកុមារចឹងហាសគឺគាត់នៅស្ទើ ហើយគាត់មិនទាន់បានជាកងចល័តនោះទេចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងជាកងកុមារនឹងគឺយើងនៅស្ទើៗចឹងហាសចាសគឺមិនសូវបានដឹងច្រើននោះទេចាស ហើយនិយាយទៅគឺគាត់នៅជាកងកុមារនូវនោះទេហើយប្រសិនជាកងចល័តនឹងគឺគេបានពេញវ័យចឹងហាសចាសនឹងបានហៅថាជាកងចល័តចឹង ហើយនិយាយទៅប្រសិនជាគាត់ជាកងចល័តនឹងទាល់តែគាត់នឹងមានកំលាំងពេញចឹងហាស តែសំរាប់គាត់នៅស្ទើនូវឡើយចឹងហាសចាស តែសំរាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងនៅពេលនឹងគឺគាត់នៅស្ទើនោះទេចាសនៅពេលដែលគាត់បានតមាត់ជាមួយនឹងគេនឹងគឺគេបានចាប់គាត់ហើយនឹងបានចងជាស្លាបសេក ហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺគាត់មានមិត្តភក្ដិម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានមកចែកបបរអោយកូនពេលព្រលប់ៗចឹងហាស គឺគេបានមកប្រាប់ខ្ញុំថាបងរបស់ឯងនឹងគឺត្រូវគេបានចាប់ដាក់គុក ០៨ ហើយចឹងហាសចាសហើយនៅពេលនឹងគឺខ្ញុំបានភ័យខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលគេបានជាប់គុកនឹងគឺគ្មាននាក់បានត្រឡប់មកវិញនោះទេចាស ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានលឺចឹងហើយក៏ខ្ញុំភ័យហើយនឹងបានយំខ្លាំងណាស់ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែយំនឹងគឺមានព្រះសង្ឃនឹងដែលគាត់បានតាមថែរក្សាដេកជោគនឹង គឺគាត់បានយំហើយគាត់បានប្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំថាប្រសិនជាខែប៉ុន្មានរោចនឹងគឺគាត់នឹងជួយកូននឹងអោយបានត្រឡប់មកវិញបាន ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ព្រះអង្គនឹងមិនអោយគេសំលាប់កូនម្នាក់នឹងបាននោះទេចាស ហើយសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាប្រសិនជាចឹងមែនគាត់នឹងប្រគល់កូនរបស់គាត់ទាំងអស់ ៩ នាក់នឹងថ្វាយជូនព្រះអង្គចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលដែលដល់ខែដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយនឹងសំរាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានដើរមកហើយនឹងបានលីបាវមួយមក ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងសម័យនឹងគឺពិតជាសាក់សិទ្ធមែន ហើយសំរាប់ពេលនឹងឪពុករបសខ្ញុំនឹងក៏បានសួរថាម្នាក់នឹងបានមកពីខាងណា ហើយការនិយាយនឹងគឺឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់មិនបានដឹងថាគាត់កំពុងតែនិយាយអ្វីនោះទេចាស ហើយព្រះអង្គគាត់ជានាក់តាមថែរក្សាគ្រួសារមួយ​នឹង ហើយក៏មិនបានអោយនាក់ណាធ្វើបាបកូននឹងវៃកូនចៅម្នាក់នឹងនោះទេចាស ហើយព្រះអង្គគាត់បាននិយាយថានៅថ្ងៃទី ១៥ អីនឹងគឺគាត់នឹងអោយកូនម្នាក់នឹងបានត្រឡប់មកវិញចឹងហាសចាស ហើយគាត់បាននិយាយចឹងតែម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មិនបានដឹងខ្លួននោះទេ ហើយនៅពេលដែលគាត់បានដឹងខ្លួននឹងឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយចឹងថាមានព្រះអង្គគាត់ចូល ដូចថាដល់ថ្ងៃទី ១៥ រឺក៏ថ្ងៃទី ៣០ អីចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គគាត់បានចេញវិញហើយចឹងគឺសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនបាននិយាយអ្វីនោះទេ ហើយនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃកំណត់នឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញមែន ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅក្នុងនឹងគឺគេមិនបានវៃបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះទេ ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានទៅសួរកងឈ្លួបនៅទីកន្លែងនឹងដែលចឹងហាសដែលនៅខាងគុក ០៨ នឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលគាត់បានទៅសួរហើយនឹងគឺគេបានប្រាប់ថាវៃចោលស្លាប់ទាំង ១ ទាំង ២ នឹងលូវនឹងមកសួររកកូនអីនឹងហើយប្រសិនជាគេយកមកគឺគេអោយមកហើយមិនចាំបាច់មកសួរនោះទេនឹងគេបាននិយាយចឹងហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺនៅពេលនឹងក្មេងៗស្គមៗប៉ុននឹងចឹហាសដែលគេបាននិយាយមកយើងចឹងហាសចាស ហើយគេបាននិយយាម្ដងទៀតថាមករកកូនអីនឹងវៃងាប់ទាំង ២ ទាំង ៣ នាក់នឹងលូវនឹងមករកកូនអីនឹង ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអង្គុយយំពីព្រោះអីគិតថាសំរាប់កូនរបស់គាត់នឹងបានត្រឡប់ផ្ទះបានដែលរឺទេ តែសំរាប់ព្រះអង្គបានជួយដែលចឹងហាសនៅពេលដែលបានមកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គគាត់បានចូលហើយបានប្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងដល់ពេលដែលដល់ថ្ងៃ ៣០ ព្រឹកព្រលឹមនឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានដើរមកវិញហើយនឹងបានកាន់បាវមួយហើយគេបានអោយអង្ករនឹងចំនួន ៥ កំប៉ុងទៀតពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានអោយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺទៅច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងសំរាប់ឈ្លួបនឹង ហើយនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃហើយនឹងដែលព្រះអង្គគាត់បាននិយាយនឹង ពេលនឹងគេបានសួរបងប្រុសរបស់ខ្ញុំថា សំរាប់អូនឯងចង់ទៅផ្ទះដែលរឺទេហើយពេលនឹងគឺគាត់បាននិយាយថាចឹងអូនឯងទៅផ្ទះចុះហើយស្អែកនឹងយកអង្ករនឹងចំនួន ៥ កំប៉ុងទៀតទៅហើយនិយាយទៅព្រះអង្គគាត់បានជួយមែនសំរាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានមកហើយនឹងបានអង្ករនឹងចំនួន ៥ កំប៉ុងមកវិញទៀតចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់នឹកស្មានមិនដល់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់បានត្រឡប់មកវិញចឹងហាស ហើយសំរាប់យើងក៏បានជុំគ្នាហើយនឹងអោបគ្នាយំ ហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់បានចាប់ពួកខ្ញុំនឹងកោត្រងោលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចឹងហាសចាស ហើយយើងធ្វើចឹងគឺដើម្បីសងគុណព្រះអង្គចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានសន្យាថាប្រសិនជាកូនរបស់ខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញនឹងគឺគាត់នឹងកោសក់នឹងជូនព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលដែលដល់ថ្ងៃខែនឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងបានត្រឡប់មកវិញហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ដួលតែម្ដងចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់រន្ធត់ហើយគាត់បានយំខ្លាំងគាត់ក៏បានដួលហើយនឹងសន្លប់តែម្ដងចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំក៏មិនបានជឿរថាវាដល់ថ្នាក់នឹងដែលចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលថ្ងៃនឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានមកដល់មែនចាស តែសំរាប់លួវនឹងគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់បាត់ហើយ តែសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងបានសួរគាត់ទៅ គាត់បាននិយាយថានៅក្នុងគុកនឹងអត់មាននាក់ណាដែលធ្វើបាបគាត់នោះទេពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគាត់នៅក្មេងដែលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលគាត់បានទៅនឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថាគឺគេអោយគាត់នឹងទៅច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងអោយពួកកងឈ្លួបចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺពួកវានឹងមិនបានធ្វើបាបដាក់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំនោះទេគ្រាន់តែទុក្ខបងប្រុសរបសខ្ញុំនឹងប្រើចឹងហាសហើយដល់ពេលថ្ងៃមួយនឹងពួកវានឹងបានសួរបងប្រុសរបស់ខ្ញុំថា ហែលចង់ទៅផ្ទះវិញដែលរឺទេ ពេលនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បង ហើយដល់ពេលនឹងពួកវាបានប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាចឹងថ្ងៃស្អែកនឹងហែងទៅផ្ទះវិញចុះហើយនឹងយកអង្ករចំនួន ៥ កំប៉ុងទៅវិញចុះហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់ក៏បានរួចខ្លួនតែម្ដងចឹងទៅនិយាយទៅដូចជាសំនាងរបស់គាត់និយាយទៅនៅពេលដែលយើងនឹងធ្វើល្អនឹងគឺយើងទទួលបានល្អចឹងហាសចាស អូនឯងគិតមើលទៅសូម្បីតែអង្ករនឹង ១ កំប៉ុងនឹងគឺគេដាក់អោយយើងនឹងហូប ៨ នាក់ហាសក្នុងមួយគីឡូរបាយហាស ហើយសំរាប់រោងបាយណាក៏គេបានគិតថា ១ កំប៉ុងនឹងហូបគ្នា ចំនូន ៨ នាក់ចឹង ៨០ នាក់មិនអង្ករនឹង ១០ កំប៉ុង ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានយកអង្ករនឹងទុក្ខមួយថ្ងៃចំនួន ១ កំប៉ុងៗ ដាក់នៅខាងរោងបាយនៅខាងលិច ហើយសំរាប់ចុងភៅផ្សេងទៀតនឹងគឺគេបានធ្វើរោងបាយនឹងនៅខាងកើតចាសចឹងហើយសំរាប់មួយសប្ដាហ៏នឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់សន្សំអង្ករនឹងទុកអោយនាក់ដែលនៅក្នុងភូមិនឹងសំរាប់ហូប ហើយសំរាប់គាត់ដាំរាល់ថ្ងៃនឹងគឺយើងដកទុក្ខមួយថ្ងៃនឹងមួយកំប៉ុងចឹងគ្មាននាក់ទៅចាប់អារម្មណ៏នោះទេចាស ហើយនៅពេលដែលសន្សំបានមួយសប្ដាហ៏នឹងគឺគាត់បានដាំអោយនាក់ដែលនៅក្នុងភូមិនឹងហូបបានច្រើនដែលចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺសំរាប់នាក់ភូមិនឹងនាក់ស្រុកនឹងគឺគេស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងក៏គេបានរាយការណ៏ទៅដល់ខាងសេច្ចកិច្ច ហើយខាងសេច្ចកិច្ចនឹងគេបានចាប់ម្ដាយរបសខ្ញុំទៅសួរនាំ ហើយនៅពេលដែលគាត់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំសួរនាំនឹងគឺខាងសេច្ចកិច្ចខាងផ្សេងនឹងគេចែកបាយដូចតែគ្នាដែលចឹងហាសចាស ក៏ប៉ុនតែសំរាប់ចុងភៅខាងគេគឺគេចេះចឹងហើយយើងទៅចាប់ចំនុចហើយយកគេដាក់គុកនឹងយកទៅសំលាប់មិចនឹងបានគឺខ្ញុំបានចែកអង្ករ ១កំប៉ុង ៨​នាក់គឺខ្ញុំដឹងតែ ៨ នាក់ហើយចាសចុះខាងគេហេតុអ្វីបានជារោងបាយខាងគេមានបាយអោយប្រជាជនរបស់គេបានហូបពីព្រោះអីនឹងខាងគេគឺគេចេះដល់ពេលចឹងទៅគឺគេបានលើកខាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញ ចុះសំរាប់ពួកគាត់បានដាំបបររាល់ថ្ងៃចឹងគឺយើងលួចអង្ករ ១កំប៉ុងសំរាប់ទុក្ខគឺយើងលួចនឹងគឺយើងសន្សំនៅក្នុងនឹងចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលយើងសន្សំបានច្រើននឹងបានមួយសប្ដាហ៏នឹងគឺយើងបានដាំបាយអោយគាត់បានហូបនឹងសំរាប់ម្នាក់ៗនឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាស ហើយនិយាយទៅគឺកាល់នៅក្នុងជំនាន់របស់ខ្ញុំនឹងនៅពេលហូបនឹងគឺយើងលាយជាមួយនឹងកំបោតទៀតហាសចាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ពួកគាត់ហូបមិនបានឆ្អែតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់បបរបានកន្លះចានអីនឹងគាត់ក៏បានដាក់លាយដាក់អីចឹងទៅបានៗឆ្អែតចាស ហើយមានពេលខ្លះនឹងសំរាប់យើងដែលជាកូនៗនឹងគឺយើងបានរំលែកពីរបប់របស់យើងនឹងអោយគាត់ចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់គាត់ធ្វើការងារកងពិសេសចឹងគាត់ត្រូវការហូបបានឆ្អែតចឹងហាសចាសចឹងក៏យើងបានដកពីកូនៗយកមកអោយគាត់បានពិសារចឹងទៅហើយដល់ពេលម្នាក់ៗនឹងមើលទៅគឺមានតែឆ្អឹងនោះទេពីព្រោះអីគ្មានសំរាប់ហូបចឹងហាសចាសគ្មានបានអ្វីនោះទេចាសហើយដល់ពេលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាតចឹងគឺគាត់មានការសរសើរពីសំណាក់ប្រជាជនវិញនៅក្នុងជំនាន់នឹងពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ឆ្លាតចឹងហាស ហើយសំរាប់អង្ករនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានដកក្នុងមួយថ្ងៃ ១ កំប៉ុង ហើយសំរាប់មានប្រជាជនរាប់រយនាក់នឹងគ្រាន់តែដកអង្ករនឹងមួយកំប៉ុងទុក្ខដាំអោយប្រជាជនរបស់យើងបានហូបចឹងហាសចាសចឹងហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានដកក្នុងមួយថ្ងៃនឹងដក ១ កំប៉ុងនឹងគឺវាគ្មានទៅខាតបង់អីប៉ុន្មានហើយក៏គ្មាននាក់ណាទៅចាប់អារម្មណ៏ដែលចឹងហាសហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ក៏មិនបានយកអង្ករនឹងមកសន្សំនៅផ្ទះដែលគឺគាត់ទុកតែនៅក្នុងរោងបាយនឹងនោះទេ ហើយដូចថាពេលដែលគាត់បានដាំបបរចំនួន ១០០ កំប៉ុង អីនឹងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានដក អង្ករនឹងចំនួន ២ កំប៉ុងសំរាប់ទុក្ខអីចឹងទៅហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺបបរនឹងវាមានទៅរាវខុសពីធម្មតាមកពីណាចាស ដល់ពេលចឹងទៅនៅដែលគាត់បានសន្សំបាន ១ សប្ដាហ៏ រឺក៏ ៥ ថ្ងៃនឹងគឺគាត់បានដាំបាយទុក្ខអោយប្រជាជនរបស់គាត់បានហូបចឹងហើយដល់ពេលចឹងសំរាប់ប្រជាជននឹងគឺគាត់អរខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់បានហូបបាយបានម្ដងៗចឹងពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងអត់សូវមានបាយសំរាប់ហូបចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺគេបានចោតម្ដាយរបស់ខ្ញុំចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលដែលគាត់បានទៅសើបមើលទៅគឺគេបាននិយាយថាអង្ករម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានលើសមកពីខាងណានោះទេចាសដោយសារម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាតចឹងហាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលគេបានចូលមកជួយរំដោះហើយនឹងថាតើគេបានជួយរំដោះនឹងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅពេលដែលបែកប៉ុលពតនឹងគឺយើងមិនបានដឹងច្បាស់នោះទេ តែមានគេនិយាយថានៅពេលដែលបែកនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ហាសចាសគឺបែកប៉ុលពតនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងដែលគេបាននិយាយថាគឺគេវៃបានចឹងហាសចាស ក៏ប៉ុនតែនៅពេលដែលគេបានវៃបែកប៉ុលពតនឹងហើយចឹងគឺគេបានជំលៀសយើងនឹងពីខាងខេត្ត ពោធិ៏សាត់ រហូត ដល់ភ្នំពេញចឹងហាសគឺយើងដើររហូតហើយនៅក្នុងការដើរនឹងគឺយើងមិនបានដឹងថារយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានខែនោះទេសំរាប់ពួកខ្ញុំនឹងហើយនិយាយទៅដូចថានៅក្នុងសម័យនឹងមានកងទព្ធ័យួននឹងគឺគេបានដឹក​យើងនិយាយទៅគឺជាកងទព្ធ័ដែលគេបានវៃហើយនឹងជួយរំដោះខ្មែរក្រហមចឹងពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលយើងបានមកនឹងបានគេបានដឹកឡានរបស់យើងទៅវិញចឹងហាសហើយនៅពេលដែលមកវិញនឹងគឺឡានរបស់គេទទេ ហើយនៅដែលមានតែឡានទទេនឹងបានប្រជាជននាក់ណាដែលគេមានមាសមានអ្វីនឹងគេបានអោយ តៃកុងឡាន នឹងដើម្បីសុំគេបានជិះនឹងដើម្បីបានទៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គេនឹងហើយសំរាប់យើងក៏បានដោះអោយដែលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេមិនចេះនិយាយភាសាវៀតណាមគេ ហើយពួកវានឹងចេះតែធ្វើដៃធ្វើជើងថាចង់បានខ្សែដៃខ្សែករបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ណាដែលគេមានមាសអីនឹងគឺគេបានប្រមូលអោយគេចឹងទៅហាសហើយសំរាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺអត់មានមាសនោះទេចាសសំរាប់សម័យនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលនឹងនៅពេលដែលនាក់់ណាដែលគាត់មានខ្សែដៃខ្សែកអីនឹងគឺគេបានអោយ តៃកុងឡាន ហើយ តៃកុងឡាន នឹងគឺគេបានហៅលើកដាក់ៗឡើងពេញឡានរបស់គាត់តែម្ដងចឹង ហើយនៅពេលដែលគេបានទៅនឹងគឺគេមិនដឹកទៅវិញចាស ពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលគេបានមកនឹងគឺគេមករកលុយហើយសំរាប់ប្រជាជនណាដែលគាត់មានលុយអីនឹងគឺគាត់បានដឹកទៅចឹងទៅ ហើយគេបានដឹកយើងនឹងទៅភ្នំពេញចឹងទៅ ហើយសំរាប់យើងអត់មានលុយហើយនឹងមាសយើងក៏កាត់ដើររយះពេលប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងគឺយើងមិនបានដឹងនោះទេបានមកដល់ភ្នំពេញហាសចាស៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅពេលដែលអ្នកមីងបានដើរមកនឹងថាតើអស់រយះពេលប៉ុន្មានខែដែលទៅអ្នកមីងហើយនៅពេលដែលដើរតាមផ្លូវនឹងអ្នកមីងមានអ្វីសំរាប់ហូបដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងបានដើរតាមផ្លូវហើយគេបានរើសស្រូវតាមផ្លូវដែលមានមនុស្សនឹងគឺគេបានរត់យកខ្លួននឹងមិនមានស្រូវដែលគេបានជ្រុះដែលនៅតាមភូមិនឹងតាមស្រុកអីនឹងចឹងទៅហាសដល់ពេលចឹងទៅគឺយើងក៏បានកើបមកយើងក៏បានជីកដីហើយនឹងបុកអោយវាទៅជាអង្ករសំរាប់ហូបអីចឹងទៅ ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅកន្លែងណាដែលគេមានរោងម៉ាស៊ីនស្រូវអីនឹងគឺយើងបានកើបមកចឹងទៅគឺយើងបានតៅហើយនឹងដេរវាហើយនិយាយទៅគឺគេបានដេរដាក់វាដូចជាក្នើយអោបចឹងហាសហើយនឹងមានអាកង់ឡានដែលគេបានសប់ហើយសំរាប់យើងគឺពាក់ចំហៀងនឹងពាក់ករដើម្បីថាពេលដែលយើងបានទៅដល់កន្លែងណាអីចឹងគឺយើងបានវាហូបចឹងហាសហើយសំរាប់ខ្ញុំនៅពេលនឹងគឺខ្ញុំបានស្ពាយតែឆ្នាំងនោះទេចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់រ៉ែកអង្ករចឹងហាសហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានអោយខ្ញុំនឹងរ៉ែកតែឆ្នាំងស្ពោននោះទេ ហើយនិយាយទៅនៅក្នុងជំនាន់នឹងដូចថាមនុស្សម្នាក់ៗនឹងគឺគេរត់យករួចខ្លួនរបស់គេនោះទេហើយសំរាប់គោនឹងក្របីនឹងគឺគ្មាននាក់ណាចាប់អារម្មណ៏នោះទេចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលគេហ៊ាននឹងគឺគេបានកាប់គោហើយនឹងក្របីនឹងចែកគ្នាសំរាប់ហូបចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅតាមផ្លូវនឹងគឺយើងឃើញគឺយើងហូបនឹងទៅចឹងហាសចាសតែនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺមិនអត់នោះទេពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបបានធ្វើបានស្រូវច្រើនខ្លាំងណាស់គឺមិនអត់នោះទេចាសតែសំរាប់ពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងបានហូបចឹងហាសពេលខ្លះនឹងគឺពួកវានឹងបានទុក្ខចោលអីចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានបែកហើយនឹងគឺពួកវាទុក្ខអោយហើយពួកវានឹងរត់យកតែព្រះអាយុរបស់ពួកវាចឹងហាសហើយដល់ពេលនឹងសំរាប់ប្រជាជននៅពេលដែលបែកនឹងគាត់បានឃើញអ្វីនឹងគឺគាត់យកនឹងចឹងទៅហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺពួកគាត់រត់យកតែអាយុជីវិតរបស់គាត់ដែលចឹងហាសចាសនិយាយទៅគឺជីវិតមានភាពលំបាកច្រើនណាស់ចាស ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក៏នៅតែមានជីវភាពនឹងក្រទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅអ្នកមីងនិយាយត្រូវតែសំរាប់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសិទ្ធសេរីភាពច្រើនហើយយើងចង់បានអ្វីក៏បានដែលចឹងហាសអ្នកមីងនៅពេលដែលយើងចង់ហូបគឺយើងបានហូបហើយនៅពេលដែលយើងចង់ទិញគឺយើងអាចទិញបានមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ហើយមិនដូចនៅក្នុងជំនាន់មុនប្រសិនជាយើងចង់ទៅណាទាល់តែយើងមានច្បាប់ដែលត្រឹមត្រូវមកពីគេមែនដែលអ្នកមីង បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅពេលដែលបែកសង្គ្រាមហើយនឹងនៅពេលដែលបានមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់អ្នកមីងហើយចឹងថាតើអ្នកមីងមានអារម្មណ៏យ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅអារម្មណ៏របស់ខ្ញុំថាសប្បាយតែម្ដងចឹងហាសហើយសូម្បីតែខ្ញុំនៅតូចនឹងកាល់ដែលនៅក្នងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគេបានធ្វើនុំអន្សោមនឹងក៏យើងមិនបានដឹងដែលចឹងហាសចាស តែនៅពេលដែលយើងបានបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានធ្វើបុណ្យទានអីចឹងទៅហាសចាសធ្វើអោយយើងនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយចឹងហាសចាសនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងបែកហើយនឹងគឺយើងមានសិទ្ធសេរីភាពហើយនឹងសប្បាយខ្លាំងណាស់ចាសហើយសំរាប់ពេលនឹងជាខែដល់ត្រីច្រើនចឹងហាស ហើយសំរាប់នាក់ស្រែគឺគេបានធ្វើត្រីតាមវាស្រែរបស់យើងនឹងចឹងហាសចាសហើយយើងក៏បានទៅសុំគេទៅធ្វើត្រីជាមួយនឹងគេហើយយើងគ្រាន់តែសុំក្បាលត្រីពីគេបានមកចឹងទៅហាសចាស ហើយពេលនឹងគឺគេបាននិយាយថាមិនបាច់យកក្បាលត្រីនោះទេប្រសិនជាអ្នកមីងជួយកាត់ក្បាលត្រីអោយខ្ញុំចាំខ្ញុំអោយអង្ករហើយនឹងត្រីអោយទៅអ្នកមីងទុក្ខប្រលាក់ហូបចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយយាទៅនៅពេលដែលយើងនឹងទៅសុំគេធ្វើនឹងសុំតែក្បាលត្រីពីគេនោះទេចាសនិយាយទៅធ្វើយ៉ាងមិចអោយតែគេបានអោយត្រីអោយយើងហើយបានទុក្ខអោយកូនរបស់យើងនឹងបានហូបចឹងទៅហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគេបាននិយាយថាជួយគេហើយចាំគេអោយជាអង្ករហើយនឹងជាត្រីអោយយើងចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ត្រីនឹងគឺគេបានប្រលាក់ ហើយនឹងច្អើល ចឹងទៅហើយដល់ពេលចឹងទៅហើយសំរាប់ខ្ញុំបានមកដល់ត្រឹមគីឡូរ លេខ ៥ នឹងចឹងហាសចាសហើយនៅពេលដែលយើងបានមកវិញហើយនឹងគឺដូចថាគាត់យំតែម្ដងចឹងហាសហើយកូនរបស់គាត់មានតែ១ហើយអត់មានអ្វីមានតែបាតដៃទទេចឹងហាសចាស ពេលនឹងគឺយើងបានប្រាប់គាត់ថាបងអើយមិនអីនោះទេប្រសិនជាយើងមិនមានអ្វីគឺយើងនឹងរកការងារដើម្បីធ្វើហើយដល់ពេលចឹងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏បានដើរទៅធ្វើការងារអោយគេកាត់ក្បាលត្រីហើយបានត្រីយកប្ដូរជាអង្ករអីចឹងទៅហាសចាសហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ខំប្រឹងធ្វើបានប្ដូរបាន ១០ ពាង ស្ករជាងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ចេះតែខំប្រឹងប្ដូរអីចឹងទៅហាសចាសហើយនៅពេលដែលប្ដូរបាននឹងក៏គេបានសុំទិញចឹងហាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់មិនបានលក់នោះទេពីព្រោះអីគឺគាត់ខ្លាចកូនរបស់គាត់អត់ចឹងហាសហើយមាននាក់ដែលគេទិញ ៥ ទៅ ៦ នាក់នឹងគឺគាត់មិនលក់នោះទេគឺគាត់ទុក្ខដាំបាយធ្វើអ្វីផ្សេងៗនឹងទុក្ខអោយកូនរបស់គាត់បានហូបពីព្រោះអីនឹងខ្លាចកូនរបស់គាត់អត់មានអ្វីហូបចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងនៅពេលដែលគាត់មកវិញនឹងគឺគាត់មានអ្វីនោះទេ ហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺគេបានអោយអង្ករនឹង ៨ គីឡូរ មាស១ជី ៨ គីឡូរ មាស១ជី អោយតែគាត់នឹងព្រមលក់អោយគេចឹងហាសចាសតែធ្វើយ៉ាងមិចក៏គាត់មិនព្រមលក់ដែលចឹងហាសចាសដោយសារគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតដែលលំបាកចឹងហាសហើយនៅពេលដែលគាត់បានមកនឹងគឺគាត់អត់មានដើមទន់អ្វីនោះទេនៅពេលដែលមកនឹងហើយគាត់មិនដឹងរកអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនរបស់គាត់ចឹងហាសពីព្រោះអីកូនរបស់គាត់ ៥ ទៅ ៦ នាក់ចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺយើងចេះតែសុំគេស្នាក់នៅអីនឹងហើយយើងក៏បានអីតិចតូចចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែដោះដូរហើយនឹងបានចំណេញបានច្រើនចឹងទៅហាសចាសហើយនៅពេលដែលគាត់ចេះតែបានចំណេញគឺគាត់បានរស់នៅត្រឹមគីឡូរ លេខ​៧ នឹងនឹងទៅ ហើយគាត់ក៏បានចាប់ផ្ទះដែលនៅតាមមាត់ទន្លេរហើយសំរាប់ពេលនឹងគឺគ្មានបន្គន់អីនឹងគឺមានមកពីណាចាស ហើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១ នឹងហើយគាត់បានចាប់ដីរបស់គាត់តាំងពីដើមនឹងក៏គាត់បានរស់នៅដីរបស់គាត់តាំងដើមនឹងវិញចឹងហាស ហើយដល់ពេលឆ្នាំ ១៩៨៣ អីនឹងគឺគាត់ឈឺកាន់តែខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់ទៅចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់ម្ដាយរបស់អ្នកមីងគាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមែនដែលរឺទអ្នកមីង ???

ខ៖​ ចាសៗ ហើយនិយាយទៅនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់នឹងគឺនាក់ជិតខាងនឹងគឺគាត់អាណិតហើយនឹងស្រឡាញ់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគាត់ជាមនុស្សល្អចឹងហាសចាសហើយគេបានយកម្ដាយរបស់ខ្ញុំវះមើលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ឈឺចាដុះសាច់ពីឆ្អឹងខ្នងចាសហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នឹងគឺគេបានវះពោះរបស់គាត់ចឹងហាសចាពីព្រោះអីនឹងនៅសម័យនឹងគឺអត់មានអ្វីសំរាប់ថតមើលនោះទេសំរាប់ឆ្នាំ ១៩៨០ ជាងនឹងគឺយើងអត់មាននោះទេហើយប្រសិនមានអ្វីថតដូចសម័យនេះក៏យើងបានដឹងដែលចឹងហាសចាសហើយប្រសិនជាកាត់អាដុំនឹងប្រហែលជាគាត់បានរស់ចឹងហាសចាសនិយយាទៅគឺគាត់មាននោះទេហើយគេបានសោរដេកនឹងមកវះមើលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលគេវះចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅឈរមើលដែលមែនដែលទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគេបានអោយខ្ញុំបានមកផ្ទះវិញចឹងហាសហើយខ្ញុំបានលឺចាសៗគាត់បាននិយាយចឹងហាសហើយសំរាប់បងម្នាក់នោះទេគឺគាត់ជានាក់លើកសពរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងហាសចាសហើយគាត់គេបានវះមើលទៅហើយសំរាប់នៅក្នុងសម័យនោះដូចថាគេចង់ធ្វើអំពើដាក់គាត់អីចឹងទៅហាសចាសមានស្បែកព្រៃស្បែកគោអីចឹងទៅហាសចាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេមានជំនឿដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនអ្នកមីង ហើយចឹងសំរាប់ជីវិតរបស់អ្នកមីងគឺច្រើនមែនទែនបាទតាមពិតសំរាប់ថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអ្នកមីងបានចែកចាយបទពិសោធ៏របស់អ្នកមីងច្រើនតាំងពីជីវិតរបស់អ្នកមីងនៅពីក្មេងហើយនឹងបានឆ្ងងកាត់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតរហូតមកពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមីងនៅតែជួបបញ្ហាលំបាក់ទៀត បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរនូវសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកមីងទៀតថាសំរាប់អ្នកមីងមានអ្វីចង់ផ្ដែលផ្ដាំទៅកាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់អ្នកមីងដែលរឺទេនៅពេលដែលគាត់បានលឺសំលេងរបស់អ្នកមីងហើយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតដែលលំបាកពីជំនាន់ប៉ុលពតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាសអ្នកមីងសំរាប់អ្នកមីងមានអ្វីផ្ដែលផ្ដាំទៅកាន់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដើម្បីអោយគាត់ខំប្រឹងបន្ថែមទៀត ហើយជាពិសេសនឹងគឺអោយគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើការងារផ្សេងៗថាអ្នកមីងមានអ្វីផ្ដែលផ្ដាំទៅកាន់ពួកគាត់ដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់មានអ្វីដែលចង់ផ្ដែលផ្ដាំនោះទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដែលផ្ដាំទៅកាន់កូនក្មេងដែលនៅក្នុងជំនាន់ក្រោយនឹងអោយពួកវានឹងគេចផុតពីគ្រឿនញ្ញៀនផង​ហើយសំរាប់អនាគតរបស់ក្មេងលូវនឹងគឺនៅក្មេងទាំងអស់នឹងហើយចាសហើយនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំក៏រស់នៅនឹងក៏មិនបានយូរទៀតដែលចឹងហាសចាសហើយដូចថានៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានជួបបញ្ហាលំបាកច្រើននឹងក៏យើងបានជួបដែលចឹងហាសចាសដ៏ពេលចឹងហើយដូចថាក្មេងដែលនៅក្នុងជំនាន់ក្រោយនឹងកុំអោយពួកវានឹងបានចូលទៅក្នុងអាគឿងញ្ញៀននឹងចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺវាធ្វើអោយខួចអនាគតចឹងហាសហើយសំរាប់កូនបងរបស់ខ្ញុំម្នាក់នឹងគឺគាត់បានចូលរឿងទាំងអស់នឹងនិយាយទៅគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ចាស ហើយដល់ពេលគឺយើងត្រូវតែតស៊ូរអោយកាន់តែខ្លាំងទៅមុខទៀតចាសហើយសំរាប់កូនផ្សេងទៀតរបស់ខ្ញុំនឹងក៏គាត់មិនបានដើរផ្លូវខុសទៀតដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅធ្វើយ៉ាងមិចកុំអោយតែចូលអាផ្លូវនឹងនៅពេលដែលយើងចូលផ្លូវនឹងគឺយើងនឹងអស់អនាគតហើយចាស ហើយអោយចេះតស៊រដូចចាសៗនៅជំនាន់ពីដើមនឹងចឹងទៅហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ចាសៗគឺគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់ទំរាំតែចិញ្ចឹមកូនបានមួយៗនឹងអោយគាត់ខំប្រឹងតស៊ូរហើយនឹងមានបានចឹងហាសហើយនិយាយទៅចាស់ៗនៅក្នុងជំនាន់ពីដើមនឹងគឺអត់ហ៊ាននឹងតមាត់ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នោះទេតែសំរាប់ក្មេងសម័យលូវនឹងគឺពួកវានឹងតែងតែតមាត់ជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគាត់ចឹងហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺថានៅពេលដែលគាត់បាននិយយាចឹងទៅដូចថាកូនរបស់ខ្ញុំប្រសិនជាខុសហើយនឹងត្រូវអីនឹងគឺថាយើងបានចិញ្ចឹមវានឹងគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ចាស ហើយនៅពេលដែលវាបានតមាត់ជាមួយនឹងយើងនឹងគឺយើងឈឺចាប់ហើយនឹងខឹងចឹងហាសចាស ដូចថាមានកូនធ្វើម្ដាយហើយយកលុយទាំងពាន់ៗយកទៅចោលចឹងហាសហើយដូចថានៅពេលដែលពួកវានឹងមានការប្រលងអីនឹងគឺដោយចេញពីសមត្ថភាពរបស់វានឹងចឹងទៅពីព្រោះអីនឹងដូចថាសំរាប់ជីវភាពរប់យើងគឺអត់មានចឹងទៅហើយអោយវានឹងចេះរកហើយនឹងចេះធ្វើអីចឹងទៅហាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងអត់មានអ្វីសំរាប់ចែកពួកវានោះទេចាស ហើយនិយាយទៅគឺដូចថាចង់អោយពួកវានឹងបានដឹងគុណដូចចាស់នៅក្នុងជំនាន់ពីដើមចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់បានលឺសំរាប់របស់អ្នកមីងហើយចឹងគឺអោយគាត់ចេះគោរពស្រឡាញ់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហើយនឹងធ្វើអោយម្ដាយរបស់គាត់បានសប្បាយចិត្តរាល់ថ្ងៃមែនដែលទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំនៅ ២ នាក់តូចៗ ទៀតតែសំរាប់ ២ នាក់ដែលគេបានធំៗហើយនឹងអូនឯងដើរសួរគេទៅគឺសុទ្ធតែមានការសរសើរចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺដូចថាគ្មានកូនណាម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើបាបខ្ញុំដោយសារចឹងនោះទេចាស៕

ក៖ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកមីង បាទហើយចឹងសំរាប់ថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលអ្នកមីងបានចែកចាយបទពិសោធន៏ដែលជាជីវិតពិតរបស់អ្នកមីង បាទហើយចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្នកមីងសំរាប់ថ្ងៃនឹងផងដែលចឹងអរគុណច្រើនណាអ្នកមីង ចឹងជំរាលាណាអ្នកមីង ៕