ការសំភាសន៏របស់លោកពូ ឡឹប ឌី

ក៖ អ្នកធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទ គីម ម៉េង ខ៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេសំភាសន៏ឈ្មោះលោកពូ ឡឹប ឌី ៕

ការសង្កេបរបស់លោកពូ ឡឹប ឌី

លោកពូ ឡឹប ឌី គាត់មានអាយុ ៤៩ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៨​

លោកពូ ឡឹប ឌី គាត់មានភេទ ប្រុស

លោកពូឡឹប ឌី មានទីលំនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅភូមិដងស្ទឹងសង្កែឃុំអូរចារ សង្កាត់អូរចារ ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

លោក ពូឡឹប ឌី មានកូនចំនួន ៣ នាក់់ហើយកូនរបស់់គាត់ទាំងអស់់មានប្រុស​​ (២នាក់)​​ ហើយនឹងស្រីចំនួន (១នាក់)

លោក ពូឡឹប ឌី បានរៀបអាពាហ៏ពិពាហ៏នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣

លោកពូឡឹប ឌី

ក៖ ចឹងជាដំបូងជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំបាទមកពីរខាងសាកលវិទ្យាល័យបីបាយយូនៃសហរដ្ធអាមេរិចហើយមានការអញ្ជើញដើម្បីមានការសំភាសន៏លោកពូអំពីពង្សប្រវត្តិតតើលោកពូ អាយអនុញ្ញាត្តិអោយសំភាសន៏លោកយាយពង្សប្រវត្តិលោកពូបានដែលទេ​៕

ខ៖ បាទបាន ៕

ក៖ ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានសំភាសន៏លោកពូគឺជាថ្ងៃទី១៣ខែ៤(មេសា)ឆ្នាំ២០១៨ហើយធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទឈ្មោះគីមម៉េងហើយនាក់សំភាសន៏លោកពូឈ្មោះឡឹប ឌី ចឹងផ្ដើមឈ្មោះដំបូងខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកពូបានដែលទេលោកពូ ???

ខ៖ បាទបានខ្ញុំឈ្មោះឡឹប ឌី៕

ក៖ បាទចឹងថ្ងៃនឹងខ្ញុំនឹងពិតជាមានអារម្មណ៏សប្បយាចិត្តមែនទែនហើយចឹងសំណួរដែលខ្ញុំនឹងចង់សួរទៅកាន់លោកពួដំបូងបាទហើយខ្ញុំនឹងចង់ដឹងថាឈ្មោះពេញរបស់លោកពូទាំងអស់តែម្ដងមានឈ្មោះអ្វីគេដែលទៅលោកពួ???

ខ៖ បាទឈ្មោះពេញរបស់ខ្ញុំនឹងទាំងអស់មានឈ្មោះថា ឡឹប ឌី បាទហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានតែ២នឹងនោះទេហើយក៏ងាយស្រួលចាំដែលចឹងហាសបាទហើយនឹងស្រួលស្គាល់ទៀតចឹងហាសបាទហេហេហេ៕

ក៖ បាទហើយឆ្នាំនឹងថាតើលោកពូមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំមានអាយុ ៤៩ សំរាប់ចូលឆ្នាំថ្មីនឹងហាសបាទហើយនឹងគឺយើងគិតជាឆ្នាំខ្មែររបស់យើងនឹងហាសតែប្រសិនជាខ្ញុំនឹងជាឆ្នាំបាំរាំងវិញគឺខ្ញុំនឹងមានអាយុត្រឹមតែ ៤៨ឆ្នាំនៅឡើងនោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូមានបានចាំថាលោកពូបានកើតនៅឆ្នាំគិតិអីនឹងលោកមានបានចាំដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានកើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែ​៩ (ខែកញ្ញា) ហើយនឹងឆ្នាំ ១៩៦៩ ហេហេហេហេហេ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូមានស្រុកកំណើតនៅទីកន្លែងណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំបាទមានស្រុកកំណើតនៅត្រគោលបាត់ដំបងនឹងតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំនឹងគ្មានទៅណានោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយសំរាប់លោកពូមានមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកអ្វីភូមិអ្វីហើយនឹងខេត្តអ្វីដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ពីដើមគេបានហៅថាស្រុកស្វាយប៉ោលបាទនឹងសំរាប់ពីដើមហាសបាទហើយលូវនឹងគឺគេបានហៅហើយនឹងបានប្ដូរឈ្មោះថាស្រុកបាត់ដំបងហើយនឹងខេត្តបាត់ដំបង៕

ក៖ បាទហើយសំរាប់លោកពូថាតើលោកពូមានភរិយាដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំនឹងមានភរិយាហើយក៏ខ្ញុំមានកូនចំនួន៣នាក់ដែលហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ភរិយារបស់លោកពូគាត់មាននឈ្មោះអ្វីដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ឈ្មោះថា សិន សឹ័ង បាទ ៕

ក៖ ហើយគាត់មានឈ្មោះហៅក្រៅមានឈ្មោះអ្វីដែលទៅលោកពូ???

ខ% បាទគឺគ្មាននោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូមានឈ្មោះសំរាប់ហៅនៅខាងក្រៅដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំគឺគេបានហៅខ្ញុំនឹងឈ្មោះក្រៅថា វុទ្ធី ៕

ក៖ បាទហើយសំរាប់ភរិយារបស់លោកពូគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែលលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់មានអាយុដូចជាប៉ុន្មានទេដោយសារគាត់បានកើតនៅឆ្នាំ ១៩៧៩ ចឹងវាប្រហែលជា ៤០ជាងចឹងហាសបាទប្រហែលជាបិននឹងបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងភរិយារបស់លោកពូគាត់មានស្រុកកំណើតនៅទីកន្លែងណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់គឺជានាក់រស់នៅស្រុកអូគៀត ឃុំ គរគា ស្រុកមោង ហើយនឹងខេត្តបាត់ដំបង បាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូធ្វើយ៉ាងមិចដែលទៅបានជាលោកពូស្គាល់ភរិយារបស់លោកពួដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំនឹងពីមុនគឺអតីតជាមន្រ្ដីរាជការហាសបាទហើយចឹងនៅពេលលដែលខ្ញុំនឹងបានទៅធ្វើការងារនៅស្រុកមោងហាសបាទហើយពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានឃើញគាត់ហាហាហាហាហាហា៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូធ្វើយ៉ាងមិចដែលទៅបានលោកពូអាចទាក់ទងគាត់បានចឹងទៅលោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានដែលរឺទេលោកពូ???ខ

ខ៖ បាទកាល់នឹងប្រសិនជាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅគឺវាវែងឆ្ងាយណាស់បាទកាល់នឹងកាល់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣នឹងខ្ញុំនឹងមានមីងធម៏របស់ខ្ញុំនឹងម្នាក់ហាសបាទហើយសំរាប់គាត់នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅគៀននឹងដែលចឹងហាសបាទហើយខ្ញុំនឹងតែតែងសំរាក់នៅផ្ទះមីងរបស់ខ្ញុំនឹងចឹងហាសហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានចេញពីបាត់ដំបងចឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងទៅស្រុកមោងបាទហើយសំរាប់មីងធម៏របស់ខ្ញុំនឹងហើយនឹងផ្ទះគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺរស់នៅជាប់គា្នចឹងបាទនិយាយទៅគឺរស់នៅជាប់របងនឹងគ្នាចឹងហាសបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានហៅថាត្រីកោងចាប់ផ្ដើមទៅហាសហេហេហេហេបាទហើយពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានជួបគ្នាជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងហាសបាទហើយពេលនឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានភាពទំនាក់ទងនឹងគ្នាហាសបាទហើយចឹងគឺខ្ញុំនឹងបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏នៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ រឺក៏ ឆ្នាំ ១៩៩៤​ នឹងបាទ៕

ក៖ បាទចឹងលោកពូបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏នៅឆ្នាំណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទគឺខ្ញុំនឹងបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏នឹងនៅចុងឆ្នាំ ១៩៩៣ បាទ៕

ក៖ បាទហើយសំរាប់លោកពូបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកពូនៅទីកន្លែងណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅកន្លែងភូមិអូប្រៀកឃុំអូប្រៀកស្រុកមោងឬស្សីខេត្តបាត់ដំបង៕

ក៖ បាទហើយនៅពេលដែលលោកពូបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកពូថាតើលោកពូរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ដោយស្មាក់ចិត្តរឺក៏មាននាក់ណាដែលបង្ខំលោកពូដែលលោកពូដូចជាឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកពូហាស???

ខ៖ បាទនិយាយទៅគឺស្មាក់ចិត្តទេគឺមិនមែនទេពីព្រោះអីនឹងកាល់នៅសម័យនឹងគឺគ្មានឪពុកហើយនឹងម្ដាយមកបង្ខំអីយើងនឹងគឺគ្មាននោះទេបាទហើយនៅជំនាន់នឹងគឺយើងមិនចេះដូចជារឿងទុំទាវនោះទេបាទគឺមិនដូចជារឿងទុំទាវនោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយនៅពេលដែលលោកពូបានបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយនឹងអ្នកមីងថាតើលោកពូមានកូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានរៀបអាពិពាហ៏ពិពាហ៏ជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំមានកូនចំនួន ៣ នាក់ បាទហើយកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺប្រុសចំនួន ២ នាក់ហើយនឹងស្រីចំនួន ១នាក់បាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងថាតើលោកពូអាចប្រាប់ឈ្មោះកូនរបស់លោកពូទាំង៣នាក់ហើយនឹងប្រាប់ឈ្មោះរបស់គាត់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បានដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទកូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងអាចប្រាប់តែឈ្មោះរបស់ពួកគាត់តែមិនចាំបាច់ប្រាប់ថ្ងៃខែទេណាបាទកូនរបស់ខ្ញុំទី១ គាត់មានឈ្មោះថា​ ឌី ភីហ្សា​ នឹងកូនច្បង (ប្រុស) ហើយកូនទី២របស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានឈ្មោះថា ឌី ម៉ារី (ស្រី) ហើយកូនទី៣ របស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានឈ្មោះថា ឌី សុវណ្ណ កូនពៅ (ប្រុស) បាទគឺខ្ញុំនឹងមានតែកូនចំនួន ៣នាក់នឹងតែហើយខ្ញុំនឹងមានក្មួយតែបិននឹងបាទ៕

ក៖ បាទចឹងអរគុណច្រើនលោកពូចឹងលោកមានកូនចំនួន៣នាក់សព្វថ្ងៃនឹងមែនដែលទេលោកពូបាទហើយចឹងសព្វថ្ងៃនឹងថាតើលោកពូប្រកបមុខរបបអ្វីដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំសព្វថ្ងៃនឹងកាល់ពីមុននឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការងារតែបច្ចុប្បន្ននឹងគឺខ្ញុំនឹងបានឈប់ពីការងារហើយចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួញវិញម្ដងបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំចង់រកស៊ីវិញម្ដងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូចឹងលោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានទេថាតើនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងថាតើលោកពូរស់នៅស្រុកណាដែលទៅលោកពូអាប្រាប់ខ្ញុំនឹងបានដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់នៅសម័យជំនាន់ពោលពតនឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកជនបទហើយសំរាប់គឺខ្ញុំនឹងគឺបានទៅរស់នៅតាជនបទចឹងហាសបាទគឺខ្ញុំនឹងបានរស់នៅស្រុកសង្កែបាទហើយនៅស្រុកសង្កែនឹងគឺគេបានហៅទីកន្លែងនឹងថាតំបន់ក៤ហាសបាទហៅទីកន្លែងនឹងថាតំបន់ក៤នឹងគឺវេទនាខ្លាំងណាស់បាទហើយកាល់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញនុំនឹងប្រហែលជាបាទប្រហែលខ្ញុំនឹងមានអាយុ៨ឆ្នាំមើលហាសបាទហើយប្រសិនជាមិន៨ឆ្នាំទេគឺ៩ឆ្នាំបាទហើយចឹងគឺខ្ញុំនឹងបានទៅរស់នៅការដ្ធានបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានហោថាស្វាយជាតិហាសបាទហើយនៅពេលដែលស្វាយនឹងគឺនៅកៀនប្រទល់ចឹងទៅគឺគេបានចាប់បានចឹងទៅបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំណួរដែលខ្ញុំនឹងនឹងសួរទៅកាន់លោកពូបន្ថែមទៀតថាតើឪពុករបស់លោកពូគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានឈ្មោះថា អ៊ុត ឡឹប បាទហើយសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ពោលពតចឹងហាសបាទ បាទហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានឈ្មោះថា នោល ឈឿន បាទហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងសម័យដែលេគេហៅថាជំនាន់ពោលពតដែលចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយសំរាប់លោកឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកពូគាត់ទាំង២មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគាត់ប្រសិនជាមានជីវិតនៅសព្វថ្ងៃនឹងប្រហែលជា ៨០ឆ្នាំ រឺក៏ ៩០ឆ្នាំហើយបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកពូគាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ឆ្នាំ ១៩៧៥ រឺក៏ ឆ្នាំ ១៩៧៦ ដោយសារគាត់បានវៃឈ្នះហាសហើយគេបាទហើយពេលនឹងគេបានចាប់គេហៅថាកណះសេអានឹងចោលហើយចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានកំទេចចោលចឹងទៅហាសហើយឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគាត់គឺជាមន្រី្តរាជការចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងថាតើស្រុកកំណើតរបស់លោកទាំង២មានទីកន្លែងនៅណាដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានស្រុកសំណើតនៅបាទប្រសិនជានិយាយទៅឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់គឺជាជនជាតិកម្មជាក្រោមចឹងហាសហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់គឺជាជនជាតិថៃហើយនឹងឡាវចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងកូនកាត់ច្រើនណាស់បាទហើយសំរាប់លោកយាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ជាជនជាតិឡាវហើយសំរាប់លោកតារបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ជាជនជាតិចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ទាំង២បានរៀបការនឹងមកបានគាត់ទាំងនឹងបានមករស់នៅស្រុកខ្មែរបាទហើយប្រសិនជានិយាយទៅលោកតារបស់ខ្ញុំនឹងសព្វថ្ងៃនឹងគឺគាត់បានរស់នៅបងហើយនឹងប្អូនហើយនឹងទាំងលោកតាហើយនឹងលោកយាយនឹងគឺគាត់ទាំងអស់នឹងគឺគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយដែលមានអ្នករស់នៅថ្ងៃទាំងអស់ចឹងហាសបាទពីព្រោះអីយើងនឹងគឺជាកូនកំព្រាហើយពេលនឹងគឺយើងមានដែលគេបានហៅថាមានខ្សែរយះចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលយើងនឹងបានរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាចឹងហាសដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាបានដាច់ពីគ្នាចឹងហាសហើយដូចថាខាងតារបស់ខ្ញុំនឹងគឺយើងមិនបានជួបគ្នានោះទេបាទចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានដាច់ខ្សែរយះនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងតែម្ដងចឹងហាសបាទដោយម្ដាយរបស់យើងបានស្លាប់ចឹងហាសតែប្រសិនជាម្ដាយរបស់យើងកុំស្លាប់ចឹងទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចរកឃើញចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូគឺជាកូនកាត់ច្រើនសាសន៏មែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទត្រូវហើយខ្ញុំនឹងគឺជាកូនកាត់ច្រើនសាសន៏បាទហើយនិយាយទៅខ្ញុំគឺជាកូនកាត់ចំនួន៣សាសន៏៕

ក៖ បាទហើយចឹងថាតើលោកពូមានចេះភាសាអ្វីក្រៅពីភាសាខ្មែរដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖​ បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងបានចេះនិយាយបានតែបន្តិចបន្តួចចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ភាសាថ្ថៃវិញនិយាយបានតែបន្តិចបន្តួចចឹងហាសបាទពីព្រោះអីប្រសិនជាអោយយើងនឹងនិយាយពាក្យដែលស្រួលស្រួលដូចជានិយាយថាទៅណាហើយនឹងញ្ញុំាបាទហើយរឺនៅចឹងអីគឺយើងអាចនិយាយបានចឹងហាសបាទនិយាយទៅគឺចេះភាសាថ្ងៃចឹងហាស៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូថាលោកពូចេះភាសាថ្ងៃចឹងហាសបាទហើយចឹងថាតើលោកពូមានចេះភាសាអគ្លេសដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ភាសាអគ្លេសគឺយើងចេះនិយាយបានចឹងហាសក៏ប៉ុនតែពាក្យណាដែលស្រាលស្រាលដែលចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ពាក្យណាដែលមើលទៅវាពិបាក់ចឹងទៅគឺយើងមិនចេះនោះទេបាទនិយាយទៅអាចអានហើយនឹងអាចបានមួយមើលឈ្មោះហើយនឹងពាក្យណាដែលស្រាលស្រាលចឹងហាសបាទគឺយើងអាចអានឈ្មោះបានចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូបាទហើយចឹងខ្ញុំនឹងចង់សួរទៅកាន់លោកពូបន្ថែមទៀតថាតើនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងហាសថាតើលោកពូមានបានជួបបញ្ហាលំបាក់អ្វីខ្លះដែលទៅដែលលោកពូបានឆ្ងងកាត់នៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងហាសលោកពូអាចប្រាប់ខ្ញុំនឹងបានដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖​ បាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបាននិយាយទៅគឺថាគឺខ្ញុំនឹងពិបាក់នៅពេលដែលខ្ញុំនឹងនិយាយទៅចឹងហាសបាទហើយក៏ពិព័នាពីបាក់ខ្លាងមែនទែនចឹងហាសដោយសារបាទហើយនៅក្នុងសម័យក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងគឺគេបាននិយាយថាឯករាជអោលសមារាក់ភាពបាទហើយចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងគឺយើងទាំងអស់នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការងារតាមគេចឹងហាសបាទអ្វីដូចជារូបរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងទើបទេមានអាយុ៨ឆ្នាំរឺក៏៩ឆ្នាំអីចឹងដល់ពេលចឹងទៅគឺយើងត្រូវតែប្រើកំលាំងចឹងហាសហើយគឺយើងត្រូវដើររើសអាចនម៏គោបាទនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់នឹងហាសបាទគឺយើងបានទៅដើររើសអាចម៏ហើយយើងនឹងត្រូវបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានទៅដើររើសចឹងទៅគឺមានក (ធំ) នឹងគឺគេបានដើលមកនិយាយទៅគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលទឮត្រៀមសចឹងទៅហាសបាទហើយគឺគេហៅបានម៉្យាងទៀតថាឆ្អឹងមាន់ឆ្អឹងមាន់ចឹងទៅហាសបាទហើយយើងបានយកមកបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានប្រមូលមកហើយចឹងគឺយើងបានកាត់វាហើយនឹងជញ្ជំាមគឺអោយវាបានម៉ត់ចឹងទៅហើយយកវាទៅធ្វើជាជីអាចមន៏គោអីចឹងទៅបាទហើយនឹងហើយដែលពួកវាបានគេហៅថាពួកអាបែកស្រាក់ហើយនៅពេលដែលយើងនឹងបានបែកនឹងគឺយើងបានបែកនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៥ រឺក៏ឆ្នាំ ១៩៧៦ ចឹងហាសបាទហើយនៅក្នងអំឡុងដែលនៅក្នុងឆ្នាំនឹងបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងបានទៅរៀនផ្នែកខាងក្មេងដែកគេបានរកចឹងទៀតហើយចឹងហាសហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគេខ្ញុំនឹងបានរស់នៅក្នុងតំបន់ហើយពេលនឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងបានត្រៀមទៅស្រុកចិនចឹងទៅហាសបាទហើយពេលគឺគេបានអោយយើងនឹងធ្វើការងារហើយនៅក្នុងតំបននឹងគឺគេបានរើសហើយគេបានអោយយើងនឹងបានត្រៀមទៅស្រុកចឹនចឹងទៅហាសបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានអោយយើងនឹងបានទៅធ្វើការងារដែលមានដីទន់ទន់ហើយចនឹងហើយគេបានអោយយើងនឹងបានទៅរៀនហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការងានឹងហើយគឺគេបានអោយថ្នាំទៅកាន់លោកពូហើយពេលនឹងហើយពេលនឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងបានទៅរៀនសូត្របាទហើយចឹងគឺខ្ញុំនឹងបានចេះបោះពុម្ពចឹងទៅបាទដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតរបស់យើងនឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានអោយយើងនឹងបានបោះហើយចឹងគឺគេបានអោយលុយហើយនៅពេលដែលយើងបានបោះថ្នាំរបស់យើងបានចេញមកចឹងទៅគេបានអោយយើងនឹងមានចំនួន ១០០គ្រាប់ចឹងទៅបាទហើយសំរាប់ពុម្ពរបស់គេនឹងគឺបានធ្វើវាឡើងមកពីសំបកកាំភ្លើងចឹងទៅបាទគឺធ្វើជាសំបកនឹងដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានដកចេញហើយចឹងទៅគឺគេបានដាក់វាជាស្នូរឬស្សីបាទហើយនៅពេលដែលវាជាដើមឬស្នូរបាទហើយពេលនឹងគឺគេដូចជាមានពុម្ពរបស់គេចឹងទៅហើយវាគឺជាជ័រដែលគេបានស្សាអីចឹងគឺដើម្បីអោយវានឹងបានជាប់ចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ដើមឬស្សីនឹងនៅពេលដែលយើងបានសង្គុតវាចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងបានសង្គុតវាចឹងហើយវាមូលចឹងទៅហាសបាទនិយាយថ្នាំនឹងគឺគេបានធ្វើមកពីថ្នាំប៉ារ៉ាចឹងហាសបាទហើយសំរាប់មួយថ្ងៃនឹងគឺយើងធ្វើការនឹងគឺយើងបានចុចថ្នាំនឹងចំនួន១០០គ្រាប់បាទហើយសំរាប់ថ្នាំប៉ារ៉ានឹងគឺគេមានដើមម្សៅមីហើយគេបានហៅដាដំឡូរប៉ោយបាទកាល់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេហៅម្សៅមីនឹងគឺជាដំឡូរពួយហាសបាទហើសំរាប់ដំឡូងពួយនឹងគឺគេបានហាន់វាអោយទៅជាស្ដើងហើយគេយកទៅបុកបាទហើយនៅពេលដែលគេយកទៅបិកហើយចឹងទៅហើយគេយកវាទៅរ៉ែងបាទហើយនោពេលដែលរ៉ែងនឹងគឺគេរ៉ែងអោយមុតហាសបាទហើយជាម្សៅមីចឹងបាទហើយបន្ទាប់មកគឺគេបានយកម្សៅនឹងមកលាយជាមួយនឹងទឹកដូងរបស់យើងនឹងហាសបាទបាទហើយនៅពេលដែលគេបានលាយជាមួយនឹងទឹកដូងហើយចឹងគឺគេមានទឹកថ្នាំមួយមុខទៀតតែសំរាប់យើងមិនបានដឹងថាវាជាថ្នាំអ្វីនោះទេពីព្រោះអីនឹងគឺគេបបានយកថ្នាំនឹងមកពីស្រុកចិនចឹងហាសបាទហើយគេបានយកមកចាក់ជាមួយនឹងគ្នាហើយចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រគល់ថ្នាំនឹងអោយមកយើងដើម្បីវៃរឺក៏ចុចចឹងទៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានចុចហើយចឹងទៅគឺគេបានអោយយើងបានយកថ្នាំនឹងទៅហាថ្ងៃបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានហាងថ្ងៃបានស្ងួតចឹងទៅយើងយកថ្នាំនឹងយកទៅមេរបស់យើងចឹងទៅបាទហើយគេនឹងគឺគេមានថ្នាំម៉្យាងទៀតគេបានហៅថាគឺជាថ្នាំវីតាមីនហើយសំរាប់ថ្នាំវីតាមីននឹងគឺជាថ្នាំអាចម៏ទន្សាយអ៊ែលឌើរដែលបានលឺឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ៊ែលឌើរគាត់បាននិយាយប្រាប់អ៊ែលឌើរដែលរឺទេបាទហើយសំរាប់ថ្នាំអាចម៏ទន្សាយនឹងគឺគេបានធ្វើវាឡើងពីដើមអញ្ចែនហើយនឹងកំពុតហើយនឹងទឹកឃ្មុំចឹងហាសបាទហើយសំរាប់កម្មវីធីរបស់គេនឹងគឺគេបានយកអាដើមអញ្ចែនគឺគេយកមកបុកហើយនៅពេលដែលគេបានបុកអាដើមអញ្ចែននឹងដែលមានស្លឹកខ្ចីខ្ចីនឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានបុកវាហើយចឹងគឺគេបុកវាអោយមុតហើយនឹងគេបានយកវាទៅហាចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺគេបានយកថ្នាំនឹងទៅលាយជាមួយនឹងកន្ទុតបាទគឺគេមានអត្រាប៉ុន្មានភាពរយរបស់គេចឹងទៅហាសបាទហើយសំរាប់ទឹកឃ្មុំនឹងគេលាយប៉ុន្មានភាពរយហើយនៅពេលដែលគេលាយហើយចឹងទៅគឺយើងនឹងទៅអង្គុយហើយនឹងលាយវាហើយនឹងមើលវាចឹងទៅហាសហើយយើងក៏បានមូលវាហើយយើងមូលវានឹងគឺបិនកូនកូនដៃរបស់យើងចឹងទៅបាទបាទហើយបន្ទាប់មកក៏យើងយកថ្នាំទាំងអស់នឹងទៅហាថ្ងៃដូចគ្នាដែលបាទហើយសំរាប់កាហានឹងគឺមានរយះពេល១ថ្ងៃនឹងបានគេយកទៅអោយមេកងរបស់យើងដែលគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង់យើងចឹងហាសបាទបាទហើយចឹងគឺខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំចេះធ្វើថ្នាំកាល់ខ្ញុំនឹងបានរស់នៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងតែម្ដងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូមានចេះធ្វើថ្នាំប្រភេទអ្វីទៀតទេដែលគេបានអោយលោកពូបានរៀនអំពីថ្នាំពេទ្យនឹងហាសលោកពូលោកពូមានចេះអ្វីទៀតដែលរឺទេ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានធ្វើបានតែ២រឺក៏បានតែ៣មុខនឹងនោះទេបាទហើយខ្ញុំបាទគឺចេះធ្វើថ្នាំកានីនហើយសំរាប់ថ្នាំកានីននឹងគឺគេធ្វើឡើងសំរាប់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ប៉ារ៉ានឹងដែលគេបានធ្វើវាឡើងដោយដំឡូរមីនឹងគឺសំរាប់អ្នកដែលមានជំងឺគ្រុនក្ដៅចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ថ្នាំអាចមន៏ទន្សាយនឹងគឺសំរាប់ជំនួយកំលាំងរបស់យើងចឹងហាសបាទហេហេហេហេហេបាទហើយសំរាប់ថ្នាំកានីននឹងគឺសំរាប់យើងឈឺក្បាលឈឺអីនឹងបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងចេះបានតែ៣មុខនឹងនោះទេបាទដែលខ្ញុំនឹងនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងគឺលោកពូចេះធ្វើថ្នាំច្រើនប្រភេទមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទនិយាយទៅគឺគេបានអោយយើងធ្វើចឹងយើងក៏ធ្វើតាមគេចឹងទៅហាសបាទអោយតែបានរស់ចឹងទៅបាទ???

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងថាតើពូពោលពតនឹងមានបានអោយលោកពូធ្វើការងារដូចជាដកស្ទុងហើយនឹងធ្វើការងាររ៉ែកស្មៅអីដែលឬទេលោកពូ???

ខ៖ បាទនិយាយទៅគឺគេបានបែងចែកជា២ប្រភេទបាទដោយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានចេះពីទីកន្លែងនឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងគេបានអោយខ្ញុំនឹងបានទៅខាងខ្វៀលគោបាទហើយនិយាយទៅគឺមានគោច្រើនណាស់ហើយសំរាប់គោទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតនឹងយើងនិយាយច្រើនដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតចឹងហាសបាទហើយនិយាយទៅគឺមានចំនួនគោច្រើនហើយគោទាំងអស់នឹងមានចំនួនរាប់រាយហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានចំនួន១០នាក់អីដែលចឹងហាសបាទបាទនិយាយទៅកាល់ដែលខ្ញុំនឹងនៅក្មេងនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានដើរតែខ្វៀលគោអោយគេនោះទេបាទពីព្រោះអីនឹងគឺយើងបានរស់នៅជុំមួយកងអីចឹងទៅគឺយើងមានចំនួនគ្នាច្រើនណាស់បាទហើយយើងមានគ្នាចំនួន១០នាក់ដែលគេនៅក្នុង១ក្រុមរបស់យើងចឹងទៅហាសបាទបាទហើយគេអោយយើងនឹងបានដើរទៅមើកគោចឹងទៅបាទហើយដល់ល្ថាចឡើងចឹងទៅយើងទៅយកគោរបស់យើងមកដាក់កន្លែងរបស់យើងវិញចឹងទៅហាសបាទហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគ្មានចាស់ចាស់ណាមកគ្របគ្រង់យើងនោះទេបាទគឺមានតែមេនោះទេដែលគេបានមកគ្រប់គ្រងយើងចឹងហាសបាទហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមានអាយុ៩ឆ្នាំរឺក៏មានអាយុ១០ឆ្នាំអីនឹងដែលយើងទៅមើលគោអោយគេចឹងហាសបាទហើយប្រសិនជានិយាយពីវ័យរបស់គេវិញគឺមានទំរងបិនបិនគ្នាទាំងអស់ចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគេបានអោយលោកពូបានដើរទៅខ្វៀលគោមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងទៅខ្វៀលហើយនឹងខាងកសិកម្មបាទហើយនៅពេលដែលគេបានអោយខ្ញុំនឹងខាងកសិកម្មចឹងដូចជាមានជ្រូកហើយនឹងទាចឹងទៅហាសបាទបាទហើយទាំងអស់នឹងគឺជាខាងរបស់ពួកខ្ញុំនឹងហើយហើយអានឹងបាទហើយគេមានជំនួយឧបរណ៏ចឹងហាសហើយនៅពេលដែលគែបានជួយឧបរណ៏ហើយទាំងអស់នឹងគឺយើងសុទ្ធតែធ្វើអោយគេនោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងហាសថាតើគេមានបានអោយការងារប៉ុន្មានប្រភេទដែលគេបានអោយលោកពូបានកាន់ជាប់លាបចឹងហាសលោកពូអាប្រាប់ខ្ញុំនឹងបានបន្កិចបានដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានធ្វើការងារនឹងគឺគេមានបានអោយយើងមានបាយដូចជា​បាយសសាច់ជ្រូកើហើយនឹងមានសព្វទាហាសដែលគេបានអោយយើងចិញ្ចឹងចឹងទៅណាស់ហើយទាគឺជាទាល្អហើយប្រសិនជាយើយបាននិយាយពីជ្រូកនឹងគឺថានៅពេលដែលេបានអោយបបរសព្វជ្រូកហើយគឺបានអោយបាយហើយនឹងអ្វីដែលជារបស់នឹងគឺយើងត្រូវតែអោយសមមិតដ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលគេបានប្រលិតចេញមកគឺថាគេបានយក់ទៅណាអីចឹងហាសហើយយើងក៏មិនបានយកអ្វីសំរាប់ទុក្ខចឹងដែលចឹងហាសបាទ៕

ខ៖ បាទនិយាយទៅមានអ្វីនោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើសំរាប់ចឹងនៅពេលដែលលោកពូធ្វើហើយនឹងខំចិញ្ចឹមចឹងទៅហើយថាតើគេមានបានអោយយើងដែលយើងបានខំទុក្ខវាចឹងហាសបាទ???

ខ៖ បាទនិយាយនៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងបានធ្វើចឹងទៅគឺយើងមិនបានសទុក្ខសំរាប់ហូបនោះទេបានបាទហើយនិយាយទៅគឺយើងគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតអោយគេនោះទេបាទហើយសំរាប់ខ្លិនសាច់គោនឹងវាយ៉ាងមិចហើយរស់ជាតិយ៉ាងមិចនឹងក៏ខ្ញុំនឹងមិបានដឹងដែលចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលយើងមិនបានហូបផងចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេយកគោនឹងទៅកាប់យ៉ាងមិចរឺក៏នៅទីកន្លែងណាក៏យើងមិនដឹងដែលចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានចិញ្ចឹមសព្វជ្រូកអីចឹងថាតើនៅក្នុងជំនាន់នឹងគេមានបានធ្វើបាបលោកពូអីដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទនិយាយទៅគេគ្រាន់តែប្រើយើងហើយគេប្រើនឹងគេប្រើពលកម្មលើសកំណត់ចឹងហាសបាទដោយសារយើងកាល់នឹងគឺយើងនៅក្មេងតូចដែលចឹងហាសបាទនិយាយទៅគឺយើងត្រួវការដងទឹកហើយនឹងរ៉ែកទឹកពីព្រោះអីនឹងនៅសម័យនឹងគឺគ្មានភាពមួយដែលគេហៅថាទំនើបហាសបាទហើយយើងប្រើតែទឹកស្រះទេហើយចឹងគឺយើងត្រូវតែរ៉ែកទឹកចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងបានទៅរ៉ែកទឹកពីស្រះនឹងមកគឺយើងយកមកចាក់បាទគឺដើម្បីធ្វើបបរហើយនឹងលាងសព្វជ្រូកអីនឹងហាសបាទហើយជ្រូកនឹងគឺមានតិចអីណាគឺសព្វជ្រូកនឹងមានចំនួន៥០ក្បាលរឺក៏៦០ក្បាលអីនោះបាទបាទហើយចឹងយើងត្រូវតែជញ្ជាំមផ្ទីហើយនឹងដើម្បីចេកហើយសំរាប់ដើមចេកនឹងយើងហានហាសបាទនៅពេលដែលយើងហានហើយគឺយើងយកមកបុកហើយនៅពេលដែលយើងបុកហើយគឺយើងធ្វើបបរបាទហើយសំរាប់បបរនឹងគឺលាយជាមួយនឹងកន្ទុកហើយនឹងចុងរបស់វាបាទហើយយើងត្រូវរ៉ែកទឹកហើយយើងត្រូវរ៉ែកទឹកមានចំងាយ៥០ម៉ែត្ររឺក៏៦០ម៉ែត្រដែលយើងហាសនិយាយវាឆ្ងាយដែលប្រសិនជានិយាយទៅបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំដែលរ៉ែកទឹកនឹងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងប្រហែលជាចូលខ្ទង់៣០អំរ៉ែកដែលចឹងហាសហើយសំរាប់ក្មេងសម័យលូវនឹងគឺគ្មានដឹងទេថារ៉ែកទឹកនឹងវាយ៉ាងមិចគឺមិនដឹងនោះទេបាទហើយគេរ៉ែកនឹងដករ៉េកនឹងគឺវេទនាណាស់ហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺកាធាងសម័យនឹងគឺមិនមែនកាធាងជ័រឯណាអាកាធាងកូទតូចហើយកក្បាលរបស់ធំចឹងហាសបាទគឺអានឹងឯងបាទហើយចឹងក្នុងមួយម្នាក់នឹងគេបានកំណត់អោយ៣០អំរ៉ែកបាទចឹងគឺវាមានចំនួនច្រើនដែលចឹងវាចូល៥០ក្បាលដែលហើយសំរាប់បបរនឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាចូលខ្ទង់ប្រហែលជា១០ខ្ទះហើយខ្ទះនឹងគឺជាខ្ទះត្នោតហាសបាទសំរាប់បបរនឹងក្នុងមួយថ្ងៃ១០ខ្ទះហើយសំរាប់១០ខ្ទះនឹងជ្រូកវាស៊ីមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលសព្វបានហូបឆ្អែតចឹងថាតើគេបានអោយលោកពូបានហូបឆ្អែតដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖​ បាទសំរាប់កាល់នឹងគឺខ្ញុំនឹងបានហូបឆ្អែតដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានលាយបបរនឹងជាមួយនឹងពោតបាទហើយគ្នាខ្ញុំនឹងមានចំនួន១០នាក់អីចឹងទៅហើយគេបានអោយអង្ករចំនួន២កំប៉ុងចឹងទៅហើយគេអោយលាយជាមួយនឹងពោតហើយសំរាប់ពោតនឹងគឺជាពោតទំនឹងហាសបាទហើយសំរាប់ពោតទំនឹងគេបានយកទៅត្រាំទឹកបាទហើយនៅពេលលដែលគេបានយកទៅត្រាំទឹកហើយគេបានយកទៅស្ងោរបាទនៅពេលដែលគេបានស្ងោរហើយចឹងទៅបានគេយកអង្ករនឹងបានមកដាក់លាយចឹងទៅគឺគេអោយយើងនឹងហូបជាអាហារបាទហើយគ្រាប់បាយតែបន្តិចទេតែសំរាប់ពោតនឹងគេមានចំនួននឹងច្រើនជាងចឹងហាសបាទនិយាយទៅពោតដែលគេបានដាក់យើងនឹងបានហូបនឹងគឺមានចំនួន៧០%ហើយសំរាប់អាហារនឹងគឺមានចំនួនតែ ៣០%​ នោះទេបាទហើយគេក៏បានកំណត់អោយយើងចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់លោកពូនៅក្នុងជំនាន់នឹងលោកបានហូបឆ្អែតគ្រាន់បើលដែលមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទដូចខ្ញុំនឹងបាននិយាយចឹងប្រសិនជាឆ្អែតនឹងគឺវាគ្មានឆ្អែតនោះទេបាទចុះយើងគិតតែអាហារនឹងវាជាពោតវាមិនមែនជាអាហារដែលអោយយើងបានហូបឆ្អែតណាហើយម៉្យាងទៀតវាធ្ងង់តែពោះរបស់យើងទេចឹងហើយគឺយើងត្រូវការអាហារច្រើនជាងនឹងក៏ប៉ុនតែនឹងតែធ្វើយ៉ាងមិចបើលគេបានកំណត់អោយចឹងទៅចឹងហើយបាទហើយប្រសិនជាយើងនឹងរើសបំរាស់នឹងគឺគេនឹងយកយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំដែលចឹងហាសបាទហើយចឹងយើងមិនហ៊ានរើសបំរាស់ហើយនឹងនិយាយអ្វីដែលមានពាក្យណាផ្ដេសផ្ដាះដែលបាទទោះបីជាអ៊ែលឌើលនឹងគេបានយកអ៊ែលឌើលទៅសំលាប់ចោលចឹងក៏ខ្ញុំនឹងមិនហ៊ាននិយាយអ្វីដែលអោយខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់អីនឹងគឺយើងមិនហ៊ានទេណាបាទខ្ញុំនឹងមានគេនឹងយកខ្ញុំនឹងទៅសំលាប់ចោលដែល២នាក់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺគេបានចាប់ខ្ញុំនឹងយកទៅចងបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងអត់មានបាយចំនួន១ថ្ងៃនោះបាទហើយបានគេទៅយកពែលនិយាយទៅគឺគេយកខ្វែលបាទនិយាយទៅគឺនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេមានតែខ្វែលទេណាបាទហើយគេដើរអូសទៅវិញទៅមកហើយញញឹមហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងដេកយំរហូតបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានយំគឺខ្ញុំនឹងយំដល់ហើមភ្នែករហូតបានគេបានអោយមកវិញនឹង៦យប់បានគេនឹងបានប្រលេងយើងនឹងបានមកវិញបាទគឺគេបានចាប់បងរបស់ខ្ញុំនឹងប្រហែលជាជិត១យប់ដែលគឺគេបានយកយើងទៅចងចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកបានធ្វើអ្វីដែលបានជាគេនឹងយកលោកពូទៅចងចឹងលោកពូ???

ខ៖ បាទកាល់ជំនាន់នឹងគឺគេបានចោតខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកលួចរបស់សត្វស៊ីហេហេហេហេបាទគឺយើងលួចចំនីសត្វស៊ីចឹងទៅហាសបាទដូចថានៅក្នុងជំនាន់នឹងគេយកអាចុងអង្ករនឹងរបស់សត្វជ្រូកនឹងដូចថាមានចំនួន១០គីឡូររឺក៏មានចំនួន២០គីឡូរទៅហាសបាទចឹងហើយយើងយកអាចំនីសត្វជ្រូកនឹងយកមកទុក្ខដើម្បីលាយជាមួយនឹងពោតចឹងទៅហាសបាទហើយដល់ពេលនឹងគេបាននិយាយថាយើងខុសបាទហើយចឹងទៅគឺគេបាននិយាយថាយើងគឺជាអ្នកដែលលួចចំនីរបស់សត្វបាទលួចចំនីរបស់សត្វទុក្ខលាយជាមួយនឹងពោតហាសបាទហើយនៅពេលដែលយើងនឹងលាយជាមួយនឹងបាយហើយយើងបានស៊ីចឹងទៅវាមិនឆ្ងាញ់បាទហើយអានេះសុខចិត្តអោយសត្វជ្រូកវាស៊ីវាមិនអោយមនុស្សស៊ីទេបាទហើយដល់ពេលចឹងទៅគឺយើងទៅលួចអាចំនីសត្វជ្រូកនឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងលួចចឹងទៅគឺគេបានចាប់យើងបាទហើយនៅពេលដែលនឹងគឺគេបានចាប់យើងនឹងទៅចងហើយនឹងបំរុងនឹងសំលាប់យើងចោលចឹងហាសបាទក៏ប៉ុនតែមានគេដែលជាមេសហាក់ករនឹងបានអាណិតដល់យើងចឹងហាសហើយគេបានធានាយើងហើយគេបាននិយាយថាអោយក្មេងនឹងអោយចេញចឹងទៅហើយចឹងើយងនឹងក៏បានរួចខ្លួនចឹងទៅបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកពូបក់ក្រោយបន្តិចថាតើនៅពេលដែលលោកពូដែលលោកនៅជាកុមារភាពចឹងថាតើឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកពូនឹងគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែលបានជាពួកពោតពតនឹងបានគេយកគាត់ទាំង២នឹងយកទៅសំលាប់ចោលចឹងហាស៕

ខ៖ បាទសំរាប់ឪពុលរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគេហៅថាគាត់គឺជាសេអាហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងសេអានឹងក៏ខ្ញុំនឹងមិនបានដឹងថាសេអានឹងគេធ្វើយ៉ាងមិចដែលចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានយកឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងងទៅសំលាប់ចោលនឹងគឺខ្ញុំនឹងមិនបានឃើញមុខរបស់គាត់យ៉ាងមិចនោះទេហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ទោសហាសបាទហើយនៅពេលដែលគាត់ទោសចឹងទៅគាត់ក៏បានស្លាប់ហើយគាត់បានកើតជំងឺដូចជាប្រភេទណាទេដែលយើងមិបានដឹងចឹងហាសបាទហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងគឺយើងរស់ឆ្ងាយពីគ្នាចឹងហាសបាទពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគ្មាននាក់អោយកូនចៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួននោះទេបាទនិយាយទៅគឺពួកវានឹងបានបំបែកយើងនឹងដូចជាសត្វធាតុចឹងបាទពីសម័យពោលពតនឹងគឺវេទនាណាស់បាទហើយក្នុងកាល់រស់នៅនឹងក្នុងសម័យឆ្នាំ ១៩៧៦ ឆ្នាំ ១៩៧៧ អីនឹងហើយនឹងឆ្នាំ ១៩៧៨ នឹងគឺពិបាក់ដែលនឹងហាសបាទគេបាននិយាយថាមនុស្សប្រៀបបានដូចជាសត្វហើយគេប្រើយើងនូវអ្វីដែលគេត្រូវប្រើយើងចឹងទៅហាសបាទ៕

ក៖​ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូនៅជាកុមារភាពចឹងពួកពោលពតនឹងបានយកឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់នឹងយកទៅសំលាប់ចឹងលោកពូមានបានទៅរៀនរឺក៏សិក្សាដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺនៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រសិនជាថារៀនរឺក៏សិក្សាក៏ថាមិនរៀនចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានអោយដីសរអោយមកយើងចឹងហាសហើយសំរាប់ដីសរនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺវាមិនដូចជាជំនាន់លូវនឹងទេហាសហើយសំរាប់ដីសររបស់គេគឺដូចជាដំថ្មចឹងបាទចឹងអ៊ែលឌើលដែលធ្លាប់ឃើញដែលទេដីសរនឹងគឺវាដុំៗហើយវាមានព័ណលឿងហើយនឹងមានព័ណខៀវចឹងទៅហាសបាទហើយចឹងគេក៏បានអោយក្ដារហើយសំរាប់ក្ដារនឹងគឺវាមានប្រវែលវែងវែងហើយគេអោយយើងនឹងសរសេរចឹងទៅបាទមានតែប៉ុននឹងឯងបំរ៉ុងចឹងហាសបាទគឺគេហៅយើងនឹងជាក្មេងបំរ៉ុងរឺក៏វឹកវើនសំរាប់ពេទ្យចឹងទៅហាសបាទសំរាប់ជំនាន់នឹងតែសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងរៀនបានតែប៉ុននឹងនោះទេគឺកខគឃងរឺក៏ ា ិ ី តែប៉ុននឹងបាទកាល់ដែលខ្ញុំនឹងនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតហាសហើយសំរាប់អោយខ្ញុំនឹងចេះជាងអ្វីទៀតចឹងគឺខ្ញុំនឹងមិនចេះនោះទេបាទបាទហើយប្រសិនជាខ្ញុំនឹងបានចេះជាងនឹងអីចឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើជាមេពោលពតហើយបាទហេហេហេហេហេហេហេ៕

ក៖ បាទហើចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគេបានអោយលោកពូរៀនបានតែកខគឃងអីតែប៉ុននឹងទេមែនដែលទេលោកពូបាទហើយសំរាប់លោកពូដែលបានរៀនកខគឃងនឹងគឺគេរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទកាល់ដែលខ្ញុំនឹងបានរៀនកខគឃងនឹងគឺខ្ញុំនឹងមិនបានដឹងថាគេរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះអីនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានឃើញមានសិស្សមានចំនួន ១០០ នាក់ហើយនិយាយទៅគឺសិស្សទាំងមួយការដ្ធាននឹងតែម្ដងហាសបាទហើយកន្លែងនឹងគឺគេហៅថាតំបន់៤នឹងបាទហើយសំរាប់មួយការដ្ធាននឹងគឺគេបានរើកមកច្រើនណាស់បាទហើយគេរើសតែប្រុសប្រុសនោះទេសំរាប់ស្រីស្រីនឹងគឺគេមិនបានយកនោះទេបាទបាទរើសតែប្រុសប្រុសនោះទេ៕

ក៖ បាទហើយចឹងគេបំរ៉ុងលោកពូនៅពេលដែលគេនឹងចង់យកលោកពូទៅនៅពេលដែលគេរៀនពេទ្យគឺគេនឹងដកយកភ្លេមតែម្ដងមែនដែលទេលោកពូ???

ខ​៖ បាទនៅពេលដែលគេនឹងយកគឺគេយកទៅតែម្ដងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេយកយើងទៅចឹងគឺគេបានយកខ្ញុំនឹងទៅដល់ព្រំដែនបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានទៅរស់នៅដល់ព្រំដែនហើយចឹងគឺខ្ញុំចឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងរស់នៅកន្លែងធ្វើថ្នាំនឹងបានរយះពេល៣ខែបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានរស់នៅរយះ៣ខែនឹងគឺខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងព្រៃចឹងហាសហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងបានរស់នៅជិតព្រំប្រទល់ព្រៃនឹងតែម្ដងហាសបាទហើយនិយាយទៅព្រំប្រទល់នឹងដែលនៅជិតព្រៃនឹងគឺនៅជិតព្រំប្រទល់ប៉ៃលិនបាទហើយកាល់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺសុទ្ធព្រៃចឹងហាសបាទហើយតំបន់ដែលខ្ញុំនឹងបានរស់នៅនឹងគឺមានប្រជាជនហើយនឹងពលរដ្ធបាទនិយាយទៅមាននៅក្នុងតំបន់នឹងមានប្រជាជននឹងប្រហែលជាជិត៥០គ្រួសារចឹងហាសបាទហើយសំរាប់នៅម្ដុំនៅគឺសុទ្ធតែទាហ៊ានចឹងហាសបាទបាទគឺសុទ្ធតែទាហ៊ានហើយយើងយកអាវពីគេបាទហើយសំបូរជាងគេនឹងគឺអត់មានបានឃើញឡាននោះទេបាទគឺខ្ញុំបានឃើញតែរទះគោនោះទេបាទហើយនិយាយទៅគឺយើងមិនបានឃើញឡានហើយក៏មិនបានស្គាន់ឡានវាយ៉ាងមិចចឹងហាសបាទបាទនិយាយទៅគឺយើងមិនស្គាល់ឡានតែម្ដងបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលគេចង់ដកលោកពូទៅគឺគេនឹងដកលោកពូទៅមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទនៅក្នុងជំនាន់នៅពេលដែលគេចង់ដកគឺចង់ដកយើងតែម្ដងហាសហើយសំរាប់ការធ្វើដំណើលវិញក៏ចឹងដែលគឺយើងគ្មានឡានសំរាប់នឹងជិះហើយនឹងគ្មានរទះគោះសំរាប់នឹងជិះទេគឺមានតែដើរមួយមុខគត់ចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺពួកពោលពតនឹងគេមានគំរោងពីនឹងទៅដល់ស្រុកមោងចឹងហាសបាទហើយចឹងអ៊ែលឌើលដើរទៅហើយមានអ្នកណាដែលនាំយើងទៅដូចថាអ៊ែលឌើលនាំខ្ញុំនឹងដើរចឹងទៅដូចថា៣យប់រឺ៤យប់រឺក៏ដល់៧យប់ចឹងគឺយើងដើរទៅបាទហើយនៅពេលដែលយើងដើរដល់ណាចឹងទៅគឺយើងដេកនៅកន្លែងនឹងចឹងទៅបាទនិយាយទៅគឺគេអោយយើងដើររហូតដល់គោលដៅរបស់គេបាទនិយាយទៅគឺអត់មានមានណាគេមកយករទះគោហើយនឹងកង់នឹងមកទទួលយើងនោះទេគឺមិនមែនទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូដើររហូតមែនទេបាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានដើរតាមផ្លូវចឹងថាតើលោកពូមានអ្វីសំរាប់ហូបតាមផ្លូវដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទហើយប្រសិនជាយើងបានដើរតាមផ្លូវចឹងហាសដូចថាគេមានការកំណត់ការដ្ធានរបស់គេចឹងហាសពីព្រោះអីនៅពេលដែលនឹងដូចគេថានៅពេលដែលយើងបានដើរបាន១ថ្ងៃចឹងគឺគេបានកំណត់អោយយើងនឹងដើរចំនួន២០គីឡូរចឹងទៅបាទហើយចឹងនៅពេលដែលយើងបានទៅដល់ការដ្ធាននឹងគឺនៅពេលដែលគេអោយយើងដេកចឹងទៅហើយនៅពេលដែលយើងនឹងបានទៅមានគ្នាចំនួន ១០នាក់រឺក៏មានចំនួន ២០នាក់អីចឹងគឺគេបានបបរអង្ករនឹងអោយយើងបានហូបចឹងទៅបាទបាទហើយសំរាប់ការដ្ធានខ្លះនឹងគឺគេបានអោយអង្ករយើងនឹងបានចំនួន១០កំប៉ុងចឹងទៅគឺយើងបានហូបគ្រាប់ចឹងទៅហាសបាទបាទហើយសំរាប់ការដ្ធានណាខ្លះណាគេពិបាក់ចឹងទៅគឺគេបានអោយអង្ករយើងបានតែចំនួន៣កំប៉ុងចឹងទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងបបរហូបចឹងទៅបាទគឺគេអោយយើងនឹងបបរដូចថាគេកំណត់យើងដូចថាអ្នកនេះបានទទួលភ្ញៀវដែលល្អល្អអីនឹងមកស៊ីបាយគឺគ្មាននោះទេបាទបាទសំរាប់ភ្លៀវដែលមកពីចំងាយនឹងគឺសុទ្ធតែស៊ីបបរហើយបាទហើយសំរាប់បបរនឹងគឺគេហៅថាបបរឈ្មោលអ៊ែលឌើលដែលលឺគេហៅបបរឈ្មោលដែលរឺទេបាទសំរាប់បបរឈ្មោលនឹងវាស្ទើលបាយហើយនឹងស្ទើលបបរចឹងហាសបាទគេធ្វើយ៉ាងមិចដាក់អោយបានតែបន្ដិចតែអោយយើងនឹងបានហូបចំនួនច្រើនចឹងហាសបាទនិយាយទៅគឺវានៅតែមិនបានឆ្អែតដូចតែគ្នានោះនឹងបាទពីព្រោះអាទាំងអស់នឹងវាមិនមែនជាបាយឯងណាវាគ្រាន់តែយើងនឹងរត់តែមួយទំហឹងនឹងវាស្រក់វិញបាត់ហើយបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានដើរតាមផ្លូវទៀតចឹងថាតើលោកពូមានបានដើរបេះអ្វីតាមផ្លូវសំរាប់នឹងហូបដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទនៅពេលដែលយើងបានដើរតាមផ្លូវនឹងគឺយើងបានឃើញក៏ប៉ុនតែយើងបានឃើញផ្លែឈើតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងមិនហ៊ានបេះវានោះទេពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបេះវាហូបចឹងគឺគេនឹងនិយាយថាយើងនឹងគឺជាមនុស្សក្បត់បក្សបាទក្បត់បក្សបាទដូចថានៅពេលដែលមានអ្នកណាដែលគេត្រូវយករបស់របបហើយនឹងសំភារះគឺគេនឹងនិយាយថាយើងនឹងគឺជាអ្នកក្បត់បក្សហើយនៅពេលដែលយើងក្បត់បក្សនឹងគឺគេនឹងមិនទុក្ខយើងនោះទេបាទកាល់នៅជំនាន់នឹងហាសគឺសម័យពោលពតនឹងហាសបាទហនឹងហើយគឺគេនិយាយថាក្បត់អង្គការបាទហើយកាល់ណាដែលយើងនឹងយកអ្វីក៏ដោយចឹងហាសហើយមេក្រុមគេនឹងគឺមិនបានចាប់ចែងចឹងហាសគឺគេមិនហ៊ាននោះទេបាទហើយហើយយើងកំលូតណាមួយនឹងនៅពេលដែលយើងបានដើរតាមផ្លូវយើងបានឃើញផ្លែចេកហើយនឹងផ្លែអំពៅហើយនឹងផ្លែល្ហុងគឺយើងនឹងខ្លៀនណាស់ក៏ប៉ុនតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងមិនហ៊ាននោះទេបាទ៕

គ៖ បាទដឹងគេនិយាយថាយ៉ាងមិចទេខ្ញុំនឹងសូមនិយាយកាត់បន្តិចទៅចុះនៅពេលដែលវៀតណាមនឹងដែលគេហៅថាយៀកកុងហាសនៅពេលដែលវៀតណាមបានមកដល់នឹងគឺវិន័យរបស់ពួកវានឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់បាទហើយកាល់នឹងគឺខ្ញុំនឹងមានអាយុ១៤រឺក៏១៥នឹងហាសតែសំរាប់អ៊ំគឺអ៊ំដឹងទាំងអស់នឹងហាសបាទហើយដឹងវានិយាយថាយ៉ាងមិចទេសូមបីតែវិន័យរបស់ពួកវានឹងគឺវាមិនអោយអ្នកបានបេះផ្លែឈើនោះទេហើយសូមបីតែកូនទាហ៊ានរបស់វានឹងក៏វាវៃចោលដែលបាទហើយគឺពួកវាធ្វើយ៉ាងស្អាតតែម្ដងហាសបាទហើយពួកវាធ្វើល្អណាស់គួរអោយយើងនឹងគោរពពូកវាណាស់៕

ខ៖ បាទហើយសំរាប់នៅសម័យពោលពតនឹងគឺជាសម័យដែលយើងបានចូលមកនឹងហាសចឹងគឺវាវេទនាណាស់អ៊ែលឌើលហើយសំរាប់អ្នកដែលបានកើតនៅសម័យទាន់ពោលពតនឹងគឺវាមានភាពឈឺចាប់ណាស់ហើយនឹងមានការដកជាប់នៅនឹងខួលក្បាល់របស់យើងហើយទោះបីជាយើងនឹងបានស្លាប់ទៅវិញក៏ដោយក៏លុបមិនបានជ្រះបានដែលបាទហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងសម័យនឹងនៅពេលដែលយើងបានកើតមកនឹងគឺយើងមានគ្រួសាររបស់យើងនឹងគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុនតែវាផ្ទុយទៅវិញគឺយើងគ្មានឪពុកហើយនឹងម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនដែលបានរស់នៅជាមួយនោះទេចឹងហើយបានជាយើងដើររស់តាមពៀសវាពៀសកាល់ដែលគេបានរៀបចំអោយយើងចឹងហាសបាទហើយនៅពេលដែលសំរាប់ទី២គឺយើងកំពុងតែមានវ័យ៩ឆ្នាំរឺក៏១០ឆ្នាំអីនឹងចឹងហើយគឺយើងនៅតូចខ្លាំងណាស់បាទចឹងក្នុងការរស់នៅដូចជាការដេកអីចឹងគឺមានកន្លែងណាគឺយើងដេកនៅទីកន្លែងនឹងបាទគឺគេគ្មានការកំណត់ថានៅពេលដែលយើងបានដើរមួយក្រុមអីចឹងដូចថានៅកណ្ដាលវាលស្រែគឺយើងត្រូវតែដេកនៅកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទ៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានទៅដេកនៅឧទារហ៏ថានៅពេលដែលយប់បានមកដល់ហើយលោកពូអត់មានទីកន្លែងសំរាប់គេអីចឹងហាសដូចថានៅកណ្ដាលវាលស្រែថាតើមានសត្វមូសកាំលោកពូដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទប្រសិនជានិយាយអំពីសត្វមូសនឹងគឺយើងនឹងគឺជាចំណីរបស់វាហើយចុះយើងធ្វើយ៉ាងមិចហើយសំរាប់យើងគឺយើងគិតតែមានអង្រឹងមួយចឹងទៅនិយាយទៅគឺយើងមានតែបាវមួយសំរាប់ដណ្ដប់ហើយសំរាប់ខ្ញុំដឹងថាអ៊ែលឌើលប្រហែលជាមិនស្គាល់បាវនឹងនោះទេបាទហើយបាវនឹងគឺមិនមែនធ្វើពីការ៉ុងទេចឹងបាវនឹងគឺធ្វើពីការចៅបាទបាវនឹងប្រសិនជាប្រើនឹងគឺយើងប្រើបានយូរណាស់អ៊ែលឌើលបាវនឹងប្រើបាន១០ឆ្នាំហាសសំរាប់បាវមួយហាសបាទហើយសំរាប់បាវនៅពេលដែលនឹងគឺធ្វើពីការចៅហាសបាទហើយបាវនឹងគឺធ្ងង់ណាស់បាទបាវនឹងបើលមិន១គីឡរឬក៏១គីឡូរកន្លះបាទហើយបាវនឹងគឺក្រាសណាស់ហើយបាវនឹងគឺគេធ្វើសំរាប់ដាក់ស្រូវបាទសំរាប់ពីដើមនឹងហាសគេបានហៅបាវនឹងគឺមានចំនួន២ហើយសំរាប់បាវទី១នឹងមានពណ័ខៀវដែលគេហៅថាពស់ឆ្លូងនឹងហាសវាមានក្បាលពណ័ខៀវនឹងគឺគេបានហៅថាបាវពស់ឆ្លូងបាទហើយប្រសិនជាយើងបានបាវមួយនឹងគឺដូចជាយើងនឹងបានអ្វីអ្វីចឹងហាសបាទហើយនិយាយទៅបាវនឹងគឺដូចជាភួយចឹងហាសហើយសំរាប់មូសនឹងក៏វាក្លាចយើងដែលបាទហើយនៅពេលដែលយើងដាក់វាទៅគឺវាដូចជាស្កៀបចឹងហាសហើយមានជួយយើងមិនអោយរងាយនោះទេបាទចឹងនៅក្នុងសម័យនឹងប្រសិនជាយើងនិយាយមកពីភាពជាក់ស្ដែងគឺវាល្អមែនបានបាទយើងហើយសំរាប់អ្នកខ្លះនឹងគឺថាគេមិនជាសូវស្គាល់ថាបាវនឹងវាយ៉ាងមិចនោះទេហើយប្រសិនជាយើងនិយាយប្រាប់គាត់ក៏គាត់មិនបានដឹងដែលបាទចឹងវាមិនជាស្រួលនោះទេបាទហើយសំរាប់មួយក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានបាវចំនួនចឹងទៅបាទគឺជាបាវកញ្ចៅចឹងទៅហើយវាចាស់ទៀតចឹងហាសហើយនិយាយទៅគឺយើងមិនងាយនឹងបោះវាចោលនោះទេបាទស៊ូរយើងអត់មានអាវក៏កុំបោះបង់បាវនឹងចោលបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់នឹងថាតើលោកពូមានបាវនឹងដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងមានបាវនឹងចំនួន១បាទបាទសំរាប់មួយក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងមានបាវចំនួន៤បាទហើយសំរាប់ពេលដែលខែរងាយចឹងទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាដេកចូលគ្នាចឹងទៅមួយបាវនឹងហាសហើយអ៊ែលឌើលដឹងថាគេដេករបៀបយ៉ាងមិចទេបាទគឺនៅពេលដែលយើងដេកនឹងគឺគេរំកើលចូលទៅខាងក្នុងបាទហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំមានអាយុ៩រឺក៏១០ឆ្នាំអីចឹងគឺវាមិនស្រួលមិនចឹងបាទមាន២នាក់៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានគេងនៅក្នុងនឹងថាតើលោកពូដែលឈឺដែលបណ្ដាលមកពីពពួកសត្វទាំងអស់នឹងដែលខាំលោកពូដែលរឺទេលោកពូបាទលោកពូដែលឈឺអីដែលទេ???

ខ៖ បាទប្រសិនជានិយាយពីជំងឺនឹងគឺខ្ញុំនឹងជិតនឹងស្លាប់ដែលចឹងហាសបាទពីព្រោះអីនឹងគឺខ្ញុំនឹងឈឺតាំងពីសម័យពោលពតនឹងរហូតមកសម័យបច្ចុប្បន្នឈឺបាទហើយប្រសិនជាយើងនិយាយទៅហើយនៅពេលដែលយើងឈឺហើយយើងរ៉ែកមកចឹងហាសគឺយើងគ្មានថ្នាំពេទ្យសំរាប់ព្យាលបាលនោះទេគឺយើងមានតែប្រើឬឈើនោះទេបាទដូចជាខ្ញុំនឹងបានកើតជំងឺប្រសិនជានៅក្នុងសម័យលូវនឹងគឺគេហៅថាជំងឺអុចក្ដាមចឹងគឺខ្ញុំនឹងមានដំបៅពេញខ្លួនហើយមានដូចជាពុតពុតពុតបាទគឺវាចេញខ្លួនហើយវាមានខ្តុះខ្តុះចឹងហាសហើយអ៊ែលឌើលមានបានដឹងថាគេអោយខ្ញុំនឹងអ្វីទៅព្យាលបាលដែលទេគឺធ្លុកក្របីបាទគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងទៅដេកនៅក្នុងធ្លុកក្របីនឹងបាទគឺក្របីដេកហើយវាបានចុសអាមច៏ឡើងស្អុយហើយវាបាននោមនៅទីកន្លែងនឹងហាសបាទគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងទៅដេកត្រាំនៅទីកន្លែងនឹងហើយដើម្បីកុំអោយវារលួយហើយនឹងទាក់សាច់របស់យើងបាទហើយនឹងហើយគឺជាកម្មវីធីព្យាបាលរបស់គេនឹងហាសហើយសំរាប់ការថ្នាំសំរាប់ហូបនឹងគេបានបុកក្ដាមអោយយើងនឹងបានផឹកជាមួយនឹងទឹកដូងបាទគឺគេបានអោយយើងនឹងផឹកថ្នាំព្យាបាលអត់មានសេរ៉ូហើយនឹងប៉ារ៉ាសំរាប់លេបអីនោះទេគឺគ្មាននោះទេបាទបាទហើយនៅពេលដែលគេបានបុកវាហើយគឺគេបុកវាអោយមុតហើយគេលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបាទហើយគេមានតែប៉ុននឹងហើយគេមានអាគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់គេនឹងដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីមុននឹងបាទហើយសំរាប់អាគ្រាប់កាំភ្លើងគឺគេយើងទៅធ្វើជាប៉ុមហាសហើយពេលនឹងគឺគេបានចុចវាហើយនៅពេលដែលគេបានចុចវាហើយវានឹងចេញគ្រាន់ថ្នាំហាសបាទនឹងហើយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនឹងហាសដែលខ្ញុំនឹងហើយដែលជាអ្នកផលិតថ្នាំនឹងហាសបាទចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានចេញពីអានឹងហើយដល់ពេលនឹងក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងគេនាំគេយកហើយនឹងដើរអស់រយះពេល៧ថ្ងៃបាទ៧ថ្ងៃយប់ដែលយើងនឹងបានដេកចឹងហាសបាទបានយើងទាំងអស់គ្នាបានទៅដល់តំបន់រៀងរៀងខ្លួនបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងវាពិបាក់មែនទែនលោកពូ???

ខ៖ បាទនិយាយទៅគឺវាពិបាក់ណាស់ហើយប្រសិនជាយើងនិយាយទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំប្រសិនជានិយាយទៅគឺខ្ញុំនិយាយមិនអស់នោះទេបាទវាពិបាក់មហាសែនពិបាក់ហាសពិបាក់ទាំងកាតហូបហើយនឹងពិបាក់ទាំងការដេកបាទហើយប្រសិនជាយើងនិយាយពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយវាអត់ក៏ទៅចុះពីព្រោះអីប្រសិនជាយើងចង់បានក៏គេមិនអោយយើងមានដែលហើយសំរាប់បងប្អូនរបស់យើងនឹងក៏គេមិនដើរតាមយើងដែលបាទហើយសំរាប់បងរបស់យើងគឺគេរកតែព្រះអាយុដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេធ្វើបាបគាត់ដូចគ្នាចឹងដែលបាទគឺគេប្រើអោយរ៉ែកដីបាទហើយសំរាប់បងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់នៅតំបន់រ៉ែកដីចឹងសំរាប់ខ្ញុំនឹងទៅតំបន់នឹងគឺខ្ញុំនឹងវារៀងស្រួលបន្តិចស្រួលយ៉ាងមិចពីព្រោះអីនឹងគឺខ្ញុំនឹងមិនបានរ៉ែកដីនោះទេពីព្រោះអីកាល់នឹងគឺយើងនៅតូចពេកបាទហើយនៅពេលដែលគេប្រើយើងអត់កើតទេហាសបាទក៏ប៉ុនតែនៅពេលដែលគេបានប្រើគឺគេប្រើយើងនឹងមានសិទ្ធដើម្បីប្រើយើងវិញបាទនិយាយទៅគឺគេប្រើយើងតាមកំលាំងនៅអ្វីដែលយើងអាចទទួលយកបានចឹងហាសបាទបាទហើយប្រសិនជានៅសម័យលូវវិញគឺគេនឹងប្ដឹងហាសបាទដោយសារយើងគឺជាកុមារហាសហើយគេប្ដឹងពពួកនឹងហើយក៏ប៉ុនតែអោយយើងនឹងធ្វើយ៉ាងមិចបាទ៕

ក៖ បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូហើយចឹងខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកពូ១សំណួរទៀតថាតើនៅក្នុងឆ្នាំណាដែលគេបានចុះមកជួយរំដោះខ្មែរយើងហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានជួយរំដោះហើយចឹងថាតើលោកពូបានរត់ទៅស្រុកណាហើយនឹងខេត្តណាដែលវិញលោកពូ???

ខ៖ បាទនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំនឹងមិនសូវជាបានដឹងច្បាស់ខែណានោះទេបាទតែសំរាប់ជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំនឹងបានលឺតគ្នាហាសគឺនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងហាសបាទដែលបាទនៅពេលដែលគេបានមករំដោះនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានរស់នៅព្រំដែននោះទេបាទគឺខ្ញុំនឹងរស់នៅដែលគេបានហៅថាទាក់ធ្នឹមនឹងហាសបាទបាទភូមិទាក់ធ្នឹមនឹងគឺជាតំប​ន់ព្រៃបាទនិយាយទៅទីកន្លែងនឹងគឺសុទ្ធតែព្រៃបាទនៅពេលយប់នឹងគឺខ្ញុំនឹងបានលឺសូតែកាំភ្លើងបាញ់ហាសក៏ប៉ុនតែយើងមិនបានដឹងថាគេបានមករំដោះនឹងនៅខាងកើតរឺក៏នៅខាងត្បូងទេព្រោះអីនឹងគឺយើងនៅតូចពេកចឹងហាសបាទគឺយើងមិនបានដឹងនោះទេបាទក៏ប៉ុនតែខែនឹងគឺជាខែភ្លឺហាសបាទហើយនៅពេលដែលខែនឹងគឺជាខែភ្លឺនឹងគឺវាចៃដន្យចេះពេលនឹងគឺយើងបានឃើញមានរទះបរមកច្រើនណាស់បាទគឺគេបរទាំងយប់នឹងបាទហើយនៅពេលដែលគេបានបរហើយចឹងទៅហើយគេក៏បានចាក់បទចំរៀងពីដើមហាសក៏ប៉ុនតែយើងមិនបានដឹងទេបាទហើយសុំបីតែបទចំរៀងនឹងក៏យើងមិនបានស្គាល់ផងបាទស្រាប់តែខ្ញុំនឹងបានឃើញគេបានបររទះគោចឹងទៅយើងបានលឺគេចាក់បទចំរៀងនឹងគឺយើងក៏ចាប់ផ្ដើមសួរមេកងបងអានឹងគឺគេធ្វើអ្វីគេបានលឺសូរឡាម៉ុងម៉ាងពីរោះម៉េសហេហេហេហេបាទមែនណាអ៊ែលឌើលអីនឹងពីរោះម៉េសហិលអានឹងគេហៅថាបទចំរៀងហាសបាទហើយបទចំរៀងនឹងគឺជាបទ (សុនស៊ីសាមុត) ហាសបាទហើយយើងធ្វើយ៉ាងយើងមិនបានដឹងហើយគេចាក់បទចំរៀងបាទហើយនៅពេលដែលគេបានចាក់បទចំរៀងចឹងគឺដូចថាគេបានខុសស្នាអោយពលរដ្ធនឹងចេញចឹងហាសបាទហើយចឹងទៅពួកនឹងក៏ចេះតែទៅទៅបាទហើយយនៅពេលដែលគេបានដឹកចឹងទៅប្រហែលជា៥០រឺក៏៦០រទះចឹងទៅជាគ្រួសាររបស់គេចឹងហាសបាទហើយគេទៅនឹងគឺមិនដឹងថាគេនឹងទៅណានោះទេបាទបាទហើយគេចេះតែទៅទៅបាទពីព្រោះអីនឹងគឺតំបន់របស់ខ្ញុំនឹងគឺជាតំបន់ព្រៃបាទហើយចឹងគេបានបរហូសតំបន់របស់ខ្ញុំនឹងទៅបាទចឹងនៅពេលដែលគេបរចឹងទៅដល់ណាដល់ណីអីគឺយើងមិនបានដឹងនោះទេបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលគេបានរំដោះនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ ចឹងបាទចឹងលោកពូនៅតែរស់នៅព្រំដែនដ៏ដែលមែនដែលទេលោកពូបាទហើយចឹងលោកពូមានបានរត់ទៅណាទៀតទេលោកពូ???

ខ៖ បាទចឹងចាំមើលហាសនៅពេលដែលយើងបានចេញពីរំដោះនឹងហើយយើងចេះតែរត់ដូចទឹកវល់ចឹងហាសអ៊ែលឌើលបាទហើយនៅពេលដែលពេលនឹងគឺយើងបានរត់ទៅភូមិក្បាលខ្មោចបាទពីព្រោះអីយើងចេះតែរត់តាមគ្នាហាសហើយភូមិក្បាលខ្មោចស្រុកបាត់ដំបងនៅជាប់ព្រំដែននឹងតែម្ដងបាទសំរាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងនឹងគឺមូលទៅរស់នៅភូមិក្បាលខ្មោចទាំងអស់បាទដល់ពេលចឹងទៅគឺមនុស្សដូចជាទៅស្លាប់ចឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានទៅរស់នៅភូមិក្បាលខ្មោចនឹងប្រសិនជាយើគិតជាមនុស្សហើយនឹងរទះនឹងគឺមិនក្រោម ៥០,០០០ រទះនោះទេបាទហើយប្រសិនជាយើគិតជាមនុស្សវិញគឺមិនក្រោម ១,០០០,០០០ នាក់នោះទេបាទប្រសិនជាយើគិតជាមនុស្សហាសបាទចុះមួយខេត្តបាត់ដំបងយើងគិតមើលទៅបាទហើយសំរាប់នាក់ដែលរស់នៅភ្នំពេញនឹងក៏គេបានបញ្ចូនមកទីកន្លែងនឹងដែលបាទចឹងគឺគេមូលទៅរស់នៅភូមិក្បាលខ្មោចទាំងអស់បាទដោយសារនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងអាចមូលអីគឺយើងមិនបានដឹងទេណាបាទហើយចឹងគេរត់ទៅបាទហើយនៅពេលដែលទៅដល់នឹងគឺដូចជាទៅដល់ទៅស្លាប់ចឹងបាទហើយសំរាប់ដល់ពេលយប់នឹងគឺគេបានបាញ់គ្នាតែម្ដងបាទនៅពេលដែលគេបាញ់នឹងគឺបាញ់អោយស្លាប់តែម្ដងបាទនិយាយទៅគឺដូចជាបាញ់អោយសំលាប់ចោលម៉ងបាទហើយសំរាប់មនុស្សនឹងគឺគរដូចជាភ្នំចឹងមិនថាសត្វហើយនឹងមនុស្សគឺងាប់ដូចគេហាបន្លែខ្លោចបាទហើយការស្លាប់នឹងគឺមិនក្រោមពីប្រឺវែង ៥គីឡូរនោះទេបាទហើយអ្នកណាក៏បានលឺដែលហើយសំរាប់អ្នកណាដែលមានជីវិតរត់នៅដូចជាចាស់ចាស់នៅមានជីវិតនឹងបាទគឺអោយតែនិយាយថាភូមិក្បាលខ្មោចនឹងគឺគេចឹងហើយបាទហើយសំរាប់វាល់នឹងគឺគេវាល់ពិឃាចសំលាប់មនុស្សហើយបាទដូចថាសង្រោ្គមនឹងគគឺវាបាញ់គេទៅវិញទៅមកគឺយើងមិនបានដឹងថាអ្នកបាញ់ទេហាសបាទយើងមិនបានដឹងថាខាងខ្មែរក្រហមបាញ់ទៅខាងណាគឺយើងមិនដឹងនោះទេបាទប្រសិនតាមមើលវាមិនទាល់មានដែលគេហៅថាវៀតណាមមិនទាល់បានចូលមកដល់ទេចឹងទៅហាសបាទប៉ុនតែមិនដឹងគេវៃជាមួយនឹងពួកណាយើងមិនបានដឹងខ្មែរក្រហមវៃខាងណាខាងណាយើងមិនដឹងនោះទេបាទហើយប្រសិនជាអ្នកណាដែលត្រូវរបួសសំរាប់ព្រឹកឡើងមានអីមានសត្វខ្លាហើយនឹងសត្វចចរគឺគ្មានអ្វីនោះទេពីព្រោះអីនឹងកន្លែងនឹងគឺសុទ្ធតែព្រៃហាសបាទគឺវានៅជាប់ស្ទឹងបាទហើយសំរាប់វាល់នឹងគឺវាមានភាពស្រលះហើយមានរបស់ហាសបាទហើយចឹងព្រៃរបស់នឹងគឺធំហាសដែលនៅជាប់ស្ទឹងនឹងគឺយើងទៅដល់កន្លែងនឹងហើយបាទហើយចឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានចេញពីកន្លែងនឹងទៅគឺយើងបានរត់ចូលមកទីរួមខេត្តវិញបាទហើយចឹងគឺយើងបក់មកជាមួយដែលគេនៅរស់ហាសបាទបាទហើយសំរាប់អ្នកណាដែលគេបាននៅរស់អ្នកខ្លះនឹងគឺគេបានទៅពោធិ៏សាត់ចឹងទៅបាទហើយសំរាប់អ្នកខ្លះនឹងគឺគេបានចែកគេដែលគេបានហៅថាទីដំបន់ប្រជុំជនដើម្បីអោយបានរស់ហើយនឹងបានគោដៅរបស់គេចឹងហាសបាទតែសំរាប់ការពិតនឹងគឺយើងទៅងាប់ទេទីកន្លែងនឹងបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូហើយចឹងនៅពេលដែលលោកពូបានចេញពីខេត្តបាត់ដំបងនឹងហើយលោកពូមានជីវិតនឹងហើយនៅពេលដែលលោកពូបានដើរតាមផ្លូវនឹងថាតើលោកពូដែលបានឃើញពោលពតដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទហើយប្រសិនជានិយាយពីសង្រោ្គមនៅក្នុងជំនាន់នឹងពោលពតមិចហ៊ានឃើញពីព្រោះអីនឹងពួកវាបានរត់យកតែព្រះអាយូសរបស់គេនឹងបាទនិយាយទៅគឺប្រៀបបានដូចជាមនុស្សកាចមួយចឹងហាសអ្នកណាចង់អោយឃើញបាទហើយយើងឃើញតែមួករបស់គេនឹងហាសបាទដូចថាពួកពោលពតនឹងបានងាប់អីចឹងទៅប្រសិនជាខ្មោចរបស់វានៅនឹងយើងក៏បានឃើញចឹងទៅបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានហៅអោយមកមើលហាសនេះហើយគឺជាទាហ៊ានពោលពតមើលអោយហើយហាសចុះពួកអានឹងពាក់ខោអាវខ្មៅនឹងហេតុអ្វីក៏ឌឺម្លេះហាសបាទគឺពួកវាបានបង់ករក្រមារចឹងបាទហើយមានមួកការទឹបរបស់គេនឹងបាទហើយអាមួកការទឹបរបស់គេនឹងហើយនឹងមានអាវខ្មៅហើយនឹងមូលជើងម្ខាងចឹងទៅបាទហើយពួកវានឹងគឺតូចតូចនឹងបាទប្រសិនជាគិតទៅប្រហែលជាអាសុវណ្ណកូនរបស់ខ្ញុំនឹងដែលនឹងបាទដែលជាទាហ៊ានរបស់គេនឹងបាទហើយសំរាប់ពួកវានឹងស្ពាយកាំភ្លើងនឹងគឺសុទ្ធតែអូសដីចឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំនឹងសួរមួយទៀតលោកពូថាតើមូលហេតុអ្វីនៅពេលដែលបានឃើញកូនទាហ៊ានប៉ុន្មាននាក់នឹងហើយមានមនុស្សរាប់លាននាក់អត់ហ៊ានធ្វើអ្វីដាក់កូនទាហ៊ាននឹងចឹងលោកពូ???

ខ៖ បាទប្រសិនជានិយាយទៅគឺយើងមានតែដៃទទេហើយសំរាប់ពួកពោលពតនឹងគឺគេមានកាំភ្លើងហើយសំរាប់ទី២នឹងបើលនិយាយទៅគឺយើងនឹងខ្លាចតរគ្នាបាទហើយសំរាប់ទី២នឹងគឺយើងគ្មានកាំភ្លើងហើយនឹងគ្មានកំលាំងនោះទេបាទពីព្រោះអីនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនបានហូបគ្រាប់គ្រាន់ចឹងហាសហើយនៅពេលនឹងពួកនឹងតូចតូចទេបាទដូចខ្ញុំនឹងបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងវៀតណាមបានជួយរំដោះបានហើយគឺខ្ញុំនឹងសូមបីតែកាន់ទឹកមួយផ្ទើលនឹងក៏ខ្ញុំនឹងកាន់មិនរួចផង​បាទផ្ទើលខាតហាសបាទអ៊ែលឌើលស្គាល់ផ្ទើលខាតទេបាទផ្ទើលខាតនឹងធំហាសវាដូចស្រដែងនឹងចានរបស់លោកហាសហើយវាមានទំនង់ធំហាសហើយសំរាប់ផ្ទើលខាតនឹងវាធំហាសហើយវាប្រហែលជាបិនមួកសុវត្ថិភាពនឹងឯងបាទប៉ុនតែផ្ទើលនឹងគឺមិនក្រោមពី១គីឡូរកន្លះនោះទេបាទហើយសំរាប់ផ្ទើលនឹងគឺធ្វើអំពីស្ពោនបាទហើយចឹងគឺខ្ញុំនឹងបានកាន់ទឹក១ផ្ទើលនឹងគឺខ្ញុំនឹងកាន់មិនរួចនោះទេបាទដោយយើងនឹងវាស្គប់ពេកបាទនិយាយទៅគឺស្គប់ណាស់បាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងគឺជាមូលហេតុដែលយើងគឺមិនសូវមានកំលាំងទប់ទល់នឹងពួកពោលពតមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖​ បាទនឹងហើយគឺមិនសូវមានកំលាំងទប់ទល់នឹងពួកពោលពតទេ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលលោកគឺមិនសូវមានកំលាំងទប់ទល់នឹងពួកពោលពតថាតើលោកពូអោយពួកពោលពតនឹងអោយគេធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅពេលដែលគេចង់អូសយើងទៅណាយើងចេះតែទៅតាមគេនឹងរឺក៏យ៉ាងមិចដែលទៅលោកពូ???

ខ៖ បាទប្រសិនជានៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រសិនជាយើងប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការនឹងគឺមានតែផ្លូវមួយនោះទេគឺគេនឹងសំលាប់យើងចោលចឹងហាសបាទចឹងនៅពេលដែលគេថាទៅណាចឹងគឺមានតែយើងនឹងទៅតាមគេចឹងទៅហាសបាទនឹងគឺអង្គការគឺគេគារហើយបាទហើយនឹងគឺគេមិនហៅថាគារទេគឺហៅគារចឹងទៅបាទនិយាយទៅគឺដូចជាគេគារត្រីចឹងទៅហាសបាទហើយនៅពេលដែលយើងទៅតាមគេចឹងគេមានទាហ៊ាននៅពីក្រោយហើយនឹងមានមេខ្យល់នឹងនៅពីមុខបាទគឺគេបាននាំយើងទៅបាទហើយគេបាននិយាយថាសមាមិត្តរឺក៏សមាមិត្តបងសមាមិត្តអ៊ំយើងទាំងអស់គ្នាទៅតំបន់នេះកុំអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានបែកចឹងហើយគេក៏អោយយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាចឹងទៅហើយក៏គេបានបររទះគោនិយាយទៅគឺនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺមានតែរទះគោនោះទេក្រៅពីនឹងគឺគ្មាននោះទេបាទ៕

ក៖ បាទចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសំរាប់ការផ្ដល់យោលបល់ហើយនឹងសំរាប់ការពិភាក្សានឹងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងហើយក៏សប្បាយចិត្តមែនទែនសំរាប់យោលបល់របស់លោកពូនៅក្នុងថ្ងៃនឹងហើយចឹងខ្ញុំនឹងចង់សួរពីបច្ចុប្បន្នភាពវិញម្ដងហាសចឹងថាតើនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពហាសថាតើលោកពូមានភាពសប្បាយអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពូហាសហើយនឹងបទពីសោធន៏ដែលល្អល្អហាសលោកពូអាចចែកចាយបានដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់រឿងដែលសប្បាយសប្បាយបាទសំរាប់ខ្ញុំវិញហាសបាទភាពសប្បាយនឹងគឺវាមានតិចណាស់បាទពីព្រោះអីនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានបែកពីសម័យពោលពតនៅសម័យឆ្នាំ ១៩៧៩ ហាសគឺខ្ញុំនឹងគ្មានបងប្អូននោះទេចឹងអោយខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងនាក់ណាបាទហើយចឹងគឺមានតែយើងនឹងទៅរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាហាសបាទហើយនៅពេលដែលយើងនឹងទៅរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅក្នុងសម័យឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងគឺវាមិនសូវជាស្រួលនោះទេបាទហើយសំរាប់ការរស់នៅគេមានឪពុកហើយនឹងម្ដាយនឹងគឺគេមានការហូបចុចនឹងនៅតែមិនជាសូវស្រួលទៀតចុះទំរំាមតែយើងនឹងហើយនឹងមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតថាតើយើងនឹងទៅស៊ីស្អីបាទហើយចឹងយើងនឹងគឺយើងពិបាក់ទុក្ខនៅកន្លែងនឹងមួយតង់ទៀតគ្រាន់តែយើងនឹងទុក្ខនៅកន្លែងយើងនឹងទៅរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានឹងទុក្ខទី ១ នឹងគឺមានការខ្វះខាតការអប់រំហើយសំរាប់បន្ទុកទី ២ នឹងគឺមានការខ្វះខាតការស៊ីចុចបាទហើយសំរាប់ការហូបចុចនឹងគឺមានភាពវេទនាណាស់បាទនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងនិយាយពាក្យអសរស់តិចទៅហាសបាទសំរាប់យើងការអប់រំនៅពេលដែលយើងបានចេញពីនឹងមកវាការអប់រំនឹងក៏អត់ទាន់មានដែលគេគ្រាន់តែប្រមូលនាក់ដែលអត់មានឪពុកហើយនឹងម្ដាយយកទៅដាក់នៅទីកន្លែងនឹងមួយទ្រុងចឹងទៅហាសបាទដើម្បីគេអាចបានផ្គត់ផ្គង់ទៅហាសបាទហើយបានដល់ឆ្នាំ១៩៨០អីចឹងទៅបានគេអោយយើងនឹងបានអោយចូលរៀនទៅហាសបាទហើហយនៅពេលដែលគេអោយយើងនឹងបានចូលរៀននឹងគឺវាបានគ្រាន់បើលបន្តិចបាទហើយសំរាប់ការដេកនឹងគឺវាអត់មានជញ្ជាំងនោះទេបាទគឺគេគ្រាន់តែមានដំបូលរបស់គេនឹងហាសពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបានចេញឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងគឺយើងវេទនាណាស់បាទហើយដល់ឆ្នាំ ១៩៨០ នឹងគឺវាមានការហូបចុចនឹងគឺវាមានភាពប្រសើរជាងមុនខ្លះចឹងហាសដែលបានបែកពីសម័យសង្គ្រាមបាទហើយចឹងយើងគ្រាន់តែបានហូបឆ្អែតហើយនឹងបានហូបឆ្ងាញ់ចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ការស្នាក់នឹងក៏វាមិនជាអស្ចារ្យប៉ុន្មាននោះដែលបាទក៏ប៉ុនតែគ្រាន់តែយើងនឹងបានរៀនសូត្រចឹងបាទហើយចឹងខ្ញុំនឹងក៏បានរៀនសូត្ររៀនអីចឹងទៅបាទបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំនឹងបានប្រលងជាប់ ៧ + ៣ បាទនិយាយទៅការនឹងអ្នកដែលបានប្រលងបាន៧ + ៣នឹងគឺគ្រាន់បើលណាស់បាទបើលនិយាយទៅ ៧ + ៣ នឹងប្រសិនជានិយាយទៅគឺស្មើនឹងថ្នាក់ទី ១២ ហាស​​បាទគឺស្មើនឹងថ្នាក់ទី ១២ សម័យលូវនឹងហាសប៉ុនតែនៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងបានប្រលងជាប់គឺគេបានអោយយើងនឹងជ្រើរើសការងាររបស់ក្រសួងបាទហើយគេបានអោយអា៣​នឹងអតភាពជាលេខមួយបាទមានពេទ្យហើយនឹងមានគ្រូបង្រៀនហើយនឹងរដ្ធករទឹកចឹងគឺគេអោយយើងនឹងរើសតាមចិត្តបាទហើយនៅពេលដែលយើងបានប្រលងជាប់ភ្លេមគឺយើងអាចចូលបានភ្លេមបាទកន្លែងនឹងគឺគេអោយចឹងហាសចុះកន្លែងនឹងអោយចេះមុនមុនគេនឹងគឺមិនធម្មតាណាបាទដល់ពេលនឹងយើងឆ្គួតយើងទៅធ្វើអា៣ពីព្រោះអីយើងបានឃើញគេមានមួកស្អាតហើយនឹងស្រលុសបានស្អាតចឹងហាសបាទនិយាយទៅគឺមួយស្អាតដែលនឹងហាសហេហេហេហេប្រសិននិយាយទៅគឺថាយើងនឹងកាលីបទៅចុះបាទសព្វថ្ងៃនឹងអា៣នឹងវាកាត់ចូលប៉ូលលីសហើយហាសបាទប៉ុនតែប៉ូលលីសនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺជាប៉ូលលីសបាញ់គ្នាហាសបាទគឺគេយកទៅធ្វើសង្រ្គាមហាសបាទហើយពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅស្វាយចេកហាសបាទដែលនៅពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានចេញពី ៧ + ៣​ នឹងចប់ខ្ញុំនឹងបានរៀនចប់អា ៣ ចប់គឺខ្ញុំនឹងទៅរៀននៅសៀមរាបបាទពេលនឹងគឺគេហៅថាឡូជីស្តិចហាសបាទគឺភូភាបាទគឺខ្ញុំនឹងរៀនយកបរិកាយូធានឹងហាសបាទហើយខ្ញុំនឹងរៀនទីកន្លែងនឹងអស់រយះពេល ៦ខែបាទហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់គឺខ្ញុំបានទៅរស់នៅទឹកថ្លាបាទហើយពេលនឹងគឺគេបានអោយខ្ញុំនឹងទៅអាកន្សែងហាសបាទដែលមាននៅព្រដែនខ្មែរហើយនឹងថៃនឹងហាសបាទហើយពេលនឹងគឺយើងវៃគ្នាជាមួយនឹងតាម្នាក់នេះដែលគាត់ធ្វើជាប៉ារ៉ាហាសបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងខាងទាហ៊ានកម្ពុជាទេហាសបាទហើយនៅពេលដែលគេបានវៃខ្លាំងពេកគឺខ្ញុំនឹងបានរត់ទៅជំរុំដែលតាបាទខ្ញុំនឹងរត់ទៅព្រំដែនចង់ទៅរស់នៅអាមេរិចហាសបាទគឺខ្ញុំនឹងចង់ទៅរស់នៅសហរដ្ធអាមេរិចបាទហើយនៅពេលនឹងគឺយើងមិនបានទៅរស់នៅសហរដ្ធអាមេរិចទេចឹងហើយគឺយើងមកភ្ទុំវិញគឺស្រុកខ្មែរវិញដែលបាទហើយពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅដល់ស្គាល់ដល់ជំរុំដែលហាសគឺមិនធម្មតាទេបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងគឺដើលច្រើនដែលហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងលោកពូរត់ទៅធ្វើជាប៉ូលលិសវិញដ៏ដែលមែនដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទហើយគឺនៅពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងធំដឹងក្ដីដែលចឹងហាសបាទបើលនិយាយទៅអាយុរបស់ខ្ញុំនឹងចូល ១៨ឆ្នាំរឺក៏ ១០ឆ្នាំដែលចឹងហាសមនុស្សអាចការបានហើយចឹងហាសបាទចឹងហើយយើងអាចដឹងបានហើយនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយចឹងហាសបាទហើយចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងទៅដល់ជំរុំនឹងគឺខ្ញុំនឹងបានរៀនភាសាអគ្លេសបាទហើយខ្ញុំនឹងបានចេះអីនឹងគេដែលចឹងហាសបាទហើយសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបានទៅរស់នៅទីកន្លែងនឹងប្រហែងជា១ឆ្នាំ ហើយនៅពេលនឹងគឺខ្ញុំនឹងចង់បកទៅគោលដៅទៅស្រុកទេសដែលនៅខាងស្រុកក្រៅចឹងហាសបាទហើយធ្វើយ៉ាងបើលយើងហើយនឹងត្រូវគេបានបិទដូចថាគេជិតមានគ្រួសារដែលត្រឡប់មកវិញចឹងទៅហាសបាទនៅពេលដែលឆ្នាំ​ ១៩៩០ នឹងបាទគឺអ្នកជំរុំនឹងគឺគេមិនបានអោយយើងនឹងតមអ្វីទៀតនោះទេបាទគឺគេបានបិទហើយចឹងហាសបាទគឺដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាបានចចារគ្នាជិតត្រូវហើយហាសខាងការ១គឺយើងត្រូវចឹងខ្ញុំនឹងក៏បានឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំក៏បានធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការ (យូនីមិច) បាទសំរាប់យូនីមិចនឹងគឺជាអុនតាក់ហាសខ្ញុំនឹងបានទៅយូនីមិចនឹងគឺដើម្បីនាំមៀកតាក់ភូមិនឹងទៅខេត្តប៉ោយប៉ែតចឹងខ្ញុំនឹងបានស្គាល់មៀកតាក់ភូមិវត្តនឹងមកដាក់នៅ ខេត្តបាត់ដំបង រឺក៏ទៅ ខេត្តពោធិ៏សាត់ បាទហើយសំរាប់ប្រាក់ខែក្នុងមួយខែនឹងគឺ ៩០ ដុល្លា បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំនឹងមិនធម្មតាទេហាអ៊ែលឌែលបាទបាទហើយពេលនឹងក្រមុំក្រមុំបានឃើញនឹងគឺរត់តាមខ្ញុំនឹងដែលចឹងហាសបាទហេហេហេបាទហើយពេលនឹងឡាននឹងគឺបានដាក់ផ្លាក់លេខរបស់ UN ទៀតបាទមិនធម្មតាណាបាទគឺយើងបានពាក់ខោអាវយើងនឹងស្អាតដែលបាទហើយចឹងគ្នារបស់ខ្ញុំនឹងមានចំនួន ២០នាក់ដែលនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការ (យូនីមិច) នឹងហាសបាទហើយពេលនឹងយើងបានរស់នៅទឹកថ្លាបាទហើយគេហៅកន្លែងនឹងអូអំបិលនឹងហាសបាទហើយសំរាប់ទីស្នាក់ការនឹងគឺសេរីសោភណ័នឹងគេហៅថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យគេហៅថាស្រុកសេរីសោភណ័គឺគេមិទាល់បានហៅថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះទេគឺគេបានហៅថាស្រុកសេរីសោភណ័មង្គលបុរីស្រុកសេរីសោភណ័នឹងហាសបាទគឺនៅស្រុកមង្គលបុរីនោះទេបាទចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេមិនទាន់បានបង្តើតខេត្តនោះទេបាទនៅពេលដែលនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងបានធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការ (យូនីមិច)នឹងហាសបាទ៕

ក៖ បាទហើយចឹងថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំនឹងអត់មានច្រើននោះទេចឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកពូថាតើលោកពូមានអ្វីដែលនឹងផ្ដែលផ្ដាំកូនចៅរបស់លោកពូនៅពេលដែលពួកគាត់បានលឺសំលេងរបស់លោកពូដែលមានជីវិតនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតដែលលោកពូមានភាពលំបាក់លោកពូមានអ្វីដែលនឹងផ្ដែលផ្ដាំកូនចៅរបស់លោកពូដើម្បីអោយពួកគាត់តស៊ូរនៅក្នុងជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ពេលអនាគតដែលទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់រឿងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំតែតែងនិទានរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងអោយគាត់បានស្ដាប់តាំងពីកូនរបស់ខ្ញុំនឹងវាមានកុមារភាពចឹងហាសកូនរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំតែតែងនិទានរឿងរបស់ខ្ញុំនឹងអោយគាត់បានស្ដាប់ហើយសំរាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគាត់តែតែងប្រអាប់ខ្ញុំនឹងគឺជាមេដឹងរឿងបាទហើយសំរាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងតែតែងប្រាប់ខ្ញុំនឹងថាគេជាមេកុហុសដល់កូនកូនចឹងហាសបាទតែសំរាប់ការពិតនឹងគឺយើងបានប្រាប់គាត់ដែលចឹងហាសកាល់នៅសម័យរបស់ប៉ាសំរាប់សិក្សាគឺវេទនាណាស់ហើយសំរាប់ការស់នៅនឹងគឺប៉ាបានរស់នៅជាមួយនឹងគេនិយាយទៅកំសត់ខ្លាំងណាស់ហើយសំរាប់កូនឯងបានកើតមកវាមិនធូរធាទេបាទគឺជីវិតរបស់យើងនឹងគឺមិនជាសូវធូរធាទេក៏ប៉ុនតែវាក៏បានគ្រាន់បើលដែលចឹងហាសហើយក៏វាគ្រាន់បើលជាងប៉ាដែលសំរាប់ប៉ាបានកើតមកគឺប៉ានៅតែរស់នៅក្នុងភាពពិបាក់ណាស់ហាសនឹងគឺជាគោលដៅរបស់គឺនឹងហាសហើយសំរាប់ប៉ាសព្វថ្ងៃនឹងគឺប៉ាខំរកស៊ីគឺដើម្បីអោយទាំងអស់គ្នាបានខំរៀននឹងសិក្សាបាទគឺកុំអោយមានកំរិតវត្ថធម៏នឹងដូចជាយើងបាទនិយាយទៅគឺដូចជាខ្ញុំនឹងហាសបាទយើងគឺមិនបានរៀនបានថ្នាក់ខ្ពស់អីចឹងទៅហាសបាទហើយសូមអោយកូនទាំងអស់គ្នានឹងបានរៀនហើយនឹងមានចំនេះដឹងចឹងទៅបាទហើយសំរាប់ទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺគេត្រូវការចេះដឹងចឹងហើយកូនត្រូវតែខំរៀនសូត្របាទយើងគ្រាន់តែពីបាក់មែនតែពិបាក់នឹងវានៅក្នុងការសប្បាយបាទប្រសិនជានៅក្នុងជំនាន់របស់ប៉ាវិញនៅពេលដែលប៉ាកំពុងតែរៀនបណើ្ដលគឺមានគ្រាប់កាំភ្លើងបណើ្ដលបាទសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់របស់ខ្ញុំនឹងហាសអ៊ែលឌែលបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនឹងកំពុងតែរៀនរៀនចឹងមខ្មែរក្រហមនឹងវាបាញ់មកបាទហើយពួកវានឹងចូលមកទាំងថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទហើយពេលនឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏រត់ចែកជើងគ្នាយើងចូលក្នុងត្រង់សេបាទសំរាប់ជំនាន់សាលារៀនទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែមានត្រង់សេហាសបាទត្រង់សេនឹងគឺគេជីកបាទមានណាគឺយើងនឹងហើយដែលជាអ្នកជីកគឺសិស្សសាលារៀននឹងហើយបាទសាលាគេជាអ្នកជីកហើយនៅពេលដែលជីកនឹងគឺគេមានអណ្ដៅមួយហើយនឹងច្រុកចំនួន២បាទគេជីកចឹងគឺកុំអោយបុកហើយនឹងរត់ស្ទះគ្នាចឹងហាសបាទសំរាប់អ្នកខ្លះនឹងគឺគេបានធ្វើច្រុករហូតដល់៤ឯនោះបាទនិយាយទៅគឺគ្រាប់៤ទឺសនឹងហាសបាទហើយបន្ទាប់មកគឺគេមានដើមឈើនឹងសំរាប់គងបាទហើយនៅពេលដែលគេបានគងហើយគឺគេបានយកដីនឹងមកកប់វិញហើយគេមានសសរមានអីចឹងទៅហាសបាទនិយាយទៅគ្រាន់បើលត្រង់សេនៅក្នុងជំនាន់នឹងសំរាប់អាគ្រាប់អា៨០អីនឹងធ្លាក់មកពីលើអីនឹងគឺគ្មានបញ្ហាអីទេហាសបាទនិយាយទៅគឺមិនខ្ទិចទេហាសបាទបាទហើយសំរាប់ជំរៅវិញនៅពេលដែលគេបានធ្វើហើយចឹងគឺគេបានធ្វើមានជុំរៅដូចជាមួយម៉ែត្រពីរទឹករឺក៏ជាមួយម៉ែត្រកន្លះអីនឹងគឺអស់ហើយបាទគឺជាមួយម៉ែត្រកន្លះគឺអស់ហើយហាសបាទគឺគេមិនបានអោយយើងនឹងធ្វើជ្រៅនោះទេពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបានធ្វើវាមិនសូវជាជ្រៅអីចឹងយើងងាយស្រួលនឹងសំអាតគ្រូគ្រូគេអោយយើងនឹងសំអាតចឹងទៅពីព្រោះអីខ្លាចមានពស់មានអីចឹងនឹងហាសហើយនឹងមានក្អែមអីចឹងទៅហាសបាទនិយាយទៅគឺអត់មានសំរាមនៅក្នុងនឹងនោះទេបាទប៉ារ៉ានឹងខ្មែរក្រហមនឹងបានបាញ់ម្ដងចឹងទៅចុះយើងរស់នៅតំបន់នឹងវាពិបាក់ខ្លាំងណាស់បាទហើយនៅពេលដែលប៉ារ៉ាបានបាញ់ចឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងរត់ចូលទៅក្នុងនឹងទៅសាលារៀននឹងមានតំបន់ណាខ្លះចឹងវាយ៉ាប់ហើយសំរាប់តំបន់របស់ខ្ញុំនឹងក៏វាយ៉ាប់ដែលចឹងហាសនិយាយទៅគឺវាយ៉ាប់មែនទែនម៉ងហាសបាទហើយនៅពេលដែលកំពុងតែរៀននឹងមានទឹកហូរមកពីលើដំបូលចុះមកចឹងទៅបាទហើយចឹងការតស៊ូរហើយនឹងការសិក្សាវាពិបាក់ខ្លាំងណាស់បាទ!!!៕

ក៖ បាទហើយចឹងលោកពូមានអ្វីផ្ដែលផ្ដាំទៅកាន់កូនរបស់លោកពូទៀតដែលរឺទេដើម្បីអោយពួកគាត់បានខំប្រឹងថែមជាងនឹងទៀតតើលោកពូមានអ្វីចង់ចែកចាយទៀតដែលរឺទេលោកពូ???

ខ៖ បាទសំរាប់សព្វថ្ងៃនឹងទី១គឺខ្ញុំនឹងមានភ័ពសំណាង២ចំនុចខុសខាងពីលោកកីហាសបាទសំរាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងតាំងពីខ្ញុំនឹងមានសេក្ដីជំនឿព្រះមកសំរាប់គ្រួសាររបស់ដូចថាជីវិភាពវាដូចជាមធ្យមហាសប៉ុននឹងទេតែយើងមានការចំណេញខាងការអប់រំបាទហើយចឹងយើងអប់រំនៅក្នុងសង្គមមួយហើយសំរាប់នៅក្នុងព្រះវិហារយើងបានអប់រំមួយអោយកូនរបស់យើងនឹងបានមួយទៀតចឹងហាសបាទចំនុចទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងមានផលចំណេញ២ខាងដែលបានមកពីខាងលោកកីនឹងហាសចឹងពីខាងលោកកីមកនៅពេលដែលគេបានចេញពីសាលាមកគឺគេដើលតែលេងចឹងទៅតែសំរាប់យើងវិញគឺយើងនៅពេលដែលយើងបានចេញពីសាលារៀនគឺយើងចូលព្រះវិហារបាទបិននឹងហើយនៅតែកូនរបស់ខ្ញុំនឹងវានៅតែមិនទាល់ត្រង់កន្ទុយទៀតនឹងហាសបាទគឺវានៅតែដើលលេងមើលទៅរៀងផ្លៀវផ្លៀវទៀតហាសបាទពីព្រោះអីយើងមានព្រះដែលទ្រង់នៅពីខាងក្រោយយើងចឹងហាសហើយនឹងនៅពីលើយើងចឹងហាសតែនៅតែដំរងវានៅតែមិនទាន់បានត្រង់ទៀតចឹងហាសបាទហេហេហេហេហេហេ៕

ក៖ បាទហើយចឹងអត់អីទេលោកពូចឹងពាក្យផ្ដែលផ្ដាំរបស់លោកពូគ្រាន់តែផ្ដែលផ្ដាំរបស់លោកពូគឺថាខំប្រឹងប្រែនរៀនសូត្រហើយនឹងមានការតរស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីអោយគាត់ខំប្រឹងក្នុងជីវិតអោយមានៅភាពប្រសើរឡើងអោយនៅពេលអនាគតទៅមានភាពភ្លឺស្វាងរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខនឹងបាទហើយចឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់បានលឺសំលេងរបស់លោកពូនៅក្នុងនេះសូមអោយគាត់អាចយល់ហើយនឹងយល់អំពីជីវិភាពលំបាក់របស់លោកពូដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតដើម្បីអោយគាត់អាចយកគំរូរបស់លោកពូនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតដែលជួបនឹងបញ្ហាលំបាក់អាចអោយគាត់អនុវត្តជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអោយគាត់បានល្អប្រសើរឡើងបាទហើយចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចយល់ហើយនឹងអាចដឹងពីជីវិតលំបាក់របស់លោកពូនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតផងដែលបាទចឹងថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំនឹងអត់មានអ្វីច្រើនទៀតទេលោកពូចឹងខ្ញុំនឹងមានតែប៉ុននឹងហើយក៏អរគុណច្រើនមែនទែនសំរាប់ការពិភាក្សាហើយនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកពូហើយនឹងបានផ្ដល់យោលបល់ពិតហើយនឹងជីវិតពិតរបស់លោកពូដែលលោកពូនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតហើយនឹងជីវប្រវត្តរបស់លោកពូមកកាន់ខ្ញុំនឹងបាទបាទហើយចឹងថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំនឹងមានតែប៉ុននឹងចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពូចឹងបាទគុណច្រើនមែនទែនលោកពូហេហេហេហេហេហចឹងខ្ញុំនឹងជំលាបលាណាលោកពូសូមអោយសុខសប្បាយណាលោកពូ៕