**ការសំភាសន៍របស់បងស្រីប៉ិច ចាន់ថន**

អ្នកដែលសំភាសន៍ឈ្មោះ ញ៉ែម សុភាព អ្នកដែលត្រូវគេសំភាសន៍ឈ្មោះ ប៉ិច ចាន់ថន

**ការសង្ខេបជីវប្រវត្តិបងស្រីប៉ិច ចាន់ថន**

បងស្រីប៉ិច ចាន់ថនមានអាយុ៣៧ឆ្នាំ

បងស្រីប៉ិច ចាន់ថនមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិក្រាំងធ្នង់ ឃុំក្រាំងធ្នង់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។

បងស្រីប៉ិច ចាន់ថនមានកូនចំនួន ៣នាក់

បងស្រីប៉ិច ចាន់ថន បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១

បងស្រីប៉ិច ចាន់ថន មានបងប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយចំនួនតែពីរនាក់តែរួមទាំងប្អូនម្តាយផ្សេងគ្នាមាន៦នាក់។

ក:នាងខ្ញុំឈ្មោះញ៉ែមសុភាពហើយការសម្ភាសន៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 2018 ហើយធ្វើនៅឃុំក្រាំងធ្នុងស្រុកទន្លេបាទីខេត្តតាកែវជាដំបូងសូមជំរាបសួរបង !!

ខ:ចា៎សជំរាបសួរ!!!

ក:តើបងមានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ:ឈ្មោះ ប៉ិចចាន់ថន។

ក:ប៉ិច ចាន់ថន។

ខ:ចា៎!!

ក:ហើយបងមានអាយុប៉ុន្មានដែរ?

ខ:បងអាយ៣៧ហើយ!!!!

ក:៣៧!!!ខ:ចា៎!!ក: ចា៎បងថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើតបង?

ខ:ចា៎ថ្ងៃទី៥ខែ១០ ១៩៨១។

ក:ចា៎អរគុណបង!! ហើយអ៊ីចឹងបងមានទីកំនើតនៅខាងណាដែរ?

ខ:នៅនៅទន្លេបាទី ។

ក៖ទន្លេបាទី?ខ៖ ចា៎!!ក៖ទន្លេបាទីឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកទន្លេបាទីខេត្តតាកែវហ្និង!!

ខ៖ខេត្តតាកែវហ្និង។

ក៖នៅទីហ្នឹងតែម្ដង?

ខ៖នៅទីហ្នឹងតែម្ដង។

ក៖អរគុណបងហើយចុះបងមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ដែរ?

ខ៖បងប្អូនទាំងអស់ 6 នាក់។

ក៖៦នាក់?ខ៖ចា៎!!ក៖ចា៎ហើយពួកគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖ឈ្មោះ!!ក៖ឈ្មោះ?ខ៖ប៉ិច ចាន់ធឿនទី 1 ទី2ប៉ិច ចាន់ថន ទី3 ប៉ិច ចម!!

ក៖ប៉ិច ចម!!!

ខ៖ចា៎ទី4 ប៉ិច សុវណ្ណារី !!

ក៖ប៉ិច សុវណ្ណារី។

ខ៖ ទី5 ប៉ិច សុវណ្ណារ៉ា ទី6 ប៉ិច ចាន់នី។

ក៖ប៉ិច ចាន់នី!!

ខ៖ចា៎ហ្នឹងហើយ 6នាក់ហ្នឹង!!

ក៖ 6 នាក់ហ្និង!!

ខ៖ចា៎!! 6 នាក់។

ក៖ហើយបងមានស្គាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពួកគាត់ដែរឬក៏អត់?

ខ៖អត់អត់ចាំ។

ក៖អត់ចាំប៉ុន្តែមានចាំឆ្នាំគាត់កើតឬក៏??

ខ៖និយាយទៅដូចអត់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់រឿងឆ្នាំខែផង ពួកប្អូនហ្នឹងហ្នឹងណាស់!!

ក៖ចា៎ចា៎បង។

ខ៖អត់អត់ដែល។

ក៖ចា៎អត់មានចាំអ្នកណាម្នាក់ទេ!!

ខ៖ ដូចភ្លេចអស់ហើយ។

ក៖តែមានដឹងថាគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរឬក៏អត់?

ខ៖អាយុ!!

ក៖បងចាន់ធឿន ?

ខ៖ចា​ន់់ធឿនវាចូល 39 ហើយ ។

ក៖39 ហើយ?ខ៖ចា៎!!ក៖ចា៎បង។

ខ៖ 39 ហើយនិងបន្ទាប់ខ្ញុំនោះវាខ្ទង់ 30 ។

ក៖បន្ទាប់បងឈ្មោះអី?

ខ៖ប៉ិច ចមហ្នឹងណាស់!!

ក៖ប៉ិច ចម!!

ខ៖ចា៎ហ្នឹងហើយ 30ឆ្នាំហើយ!!ក៖ 30!!ខ៖ ហើយមួយទៀតប្រហែលវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលើគ្នាក្រោមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹង!!

ក៖មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្និង។

ខ៖ ចា៎ចា៎!! ហ្នឹងហើយខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងបើពៅគេអាយុមិនទាន់ដល់ 20 ឆ្នាំផងហ្នឹងចន្នីនោះ!!

ក៖ហ្ហ៎ពៅគេ!!

ខ៖ចាន់នីហ្ហ៎!!

ក៖ហ្ហ៎ចាន់នីហេ៎!!អាយុមិនទាន់ 20ទេ!!

ខ៖មិនទាន់២០ទេ ឆ្នាំផងហ្នឹង 19 អីហ្នឹងខ្ទង់ប៉ុន្នឹង។

ក៖ហើយកើតពួកគាត់កើតនៅឯណាដែរ?

ខ៖កើតនៅទន្លេបាទីទាំងអស់។

ក៖ហ្ហ៎ទាំងអស់គ្នាហ្និង។

ខ៖កើតនៅទន្លេបាទី។

ក៖ចា៎បងហើយគាត់គាត់រស់នៅជាមួយបងតាំងតែពីក្មេងមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង?

ខ៖ហ្នឹងហើយរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ទើបតែពេលធំឡើងហ្នឹងខ្ញុំតែខ្ញុំបែកមានតែខ្ញុំហើយ ពីរនាក់ដែលបងស្រីខ្ញុំដែលបែកក្រៅពីហ្នឹងគេនៅតែជាមួយម៉ែឪនៅដដែលគេមានគ្រួសាររៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបន្ទុកនៅជាមួយម៉ែឪដដែល។

ក៖នៅបន្ទុកនៅជាមួយអ៊ុំ។

ខ៖នៅមួយពុកហ្នឹងចា៎ចា៎!!

ក៖ហ្ហ៎ចា៎បងហើយអម្បាញ់មិញសួរបន្តិចទៀតប្រុសប៉ុន្មានស្រីប៉ុន្មានដែរ?

ខ៖សុទ្ធតែស្រី។

ក៖ស្រីទាំងអស់?ខ៖ចា៎!!ក៖ចុះបងភាពហ្ហ៎?

ខ៖អាភាពកូនខាង!!

ក៖កូនអ៊ំខាងមួយទៀតចា៎ ចា៎អរគុណបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងមានចងចាំអ្វីអនុស្សាវរីយ៍អ្វីកាលបងនៅក្មេងជាមួយពួកគាត់ណាស់?

ខ៖ហ៊ីនៅជាមួយពួកគាត់មានតែអនុស្សាវរីយ៍មានតែមានអីមានតែមានតែមើលមើលពួកប្អូនប្អូននៅពីតូចហ្នឹងពរពឡើងផ្លែៗចង្កេះគ្មានអីក្រៅពីមើលប្អូនហ្នឹង!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖មើលប្អូនគក់កន្ទបគក់អីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅធាក់កង់ទៅដល់មាត់ទន្លេយើងហ្នឹងទន្លេបាទីហ្និងនឹងហើយដឹកកង់យកទៅគក់កន្ទបគក់អីនៅទីហ្នឹងទៅយើងបងគេមើលតែប្អូនមើលតែប្អូនហើយគក់កន្ទបអោយពួកវាហើយនឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្និងនៅពីតូចមានតែអីមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយធំឡើងខ្ញុំបែកចឹងទៅគេនៅជាមួយម៉ែជាមួយបងប្អូនហ្និងទៅ។

ក៖ហើយសព្វថ្ងៃហ្នឹងនៅបែកគ្នា?

ខ៖ប្អូនប្អូនមែន?

ក៖ប្អូនប្អូន មានអ្នកណាគេខ្លះដែលចេញពីបងដែរឬក៏អត់?

ខ៖រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានតែបងទេចេញចេញពីពុកកមក!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ហើយក្រៅប្អូនប្អូនហ្នឹងនៅជាមួយគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានគ្រួសារអស់ហើយនោះណាស់នៅតែម្នាក់ទេនៅសុវណ្ណារី!!

ក៖សុវណ្ណារី!!

ខ៖ចា៎ហ្និងហើយក្រញ៉ាញ់នោះហៅក្រញាញ់នៅម្នាក់ហ្នឹងទៀតបន្ទាប់ពៅហ្ហ៎នោះ!!

ក៖ហ្នឹងហើយអត់ទាន់ការទេចឹងមួយហ្នឹង?

ខ៖អត់ទាន់យកទេឥឡូវឈឺទៀត។

ក៖ឈឺអីដែរ?

ខ៖ឈឺដាក់សេរ៉ូមដាក់អីវាចុកក្រពះណាស់!!

ក៖ហ្ហ៎ក្រពះចា៎!!

ខ៖បន្តិចទៀតទៅសម្ភាសនៅទីហ្នឹងដឹងហើយ។

ខ៖ហ្ហ៎ចា៎ហើយឈឺក្រពះឈឺប៉ុន្មានឆ្នាំទៅហើយក្រញាញ់?

ខ៖ទេរវល់ឮតែបន្តិចឈឺបន្តិចឈឺអីយ៉ាងម៉េចខ្លះទេឮម៉ែនិយាយហើយចេះតែអត់ដឹងច្បាស់មើលមិនដឹងសី្អសី្អណាស់មិនទាន់ទៅពេទ្យនិយាយទៅឮតែទៅពេទ្យតាខ្មៅប៉ុន្តែមិនដឹងលទ្ធផលអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចអោយពិតប្រាកដណាស់!!ក៖ចា៎!!ខ៖ប៉ុន្តែនៅតែឈឺក្រពះឈឺក្រពះឈឺក្រពះវាព្យាបាលដូចអត់នេះឧស្សាហ៍ឈឺណាស់ ឥឡូវនេះងាកឈឺងាកឈឺហើយធ្វើការរោងចក្រទៀតដល់អញ្ចឹងឧស្សាហ៍ឈឺរវល់តែឈប់ហ្នឹង។

ក៖ចា៎ហ្នឹងហើយហើយឈឺរហូតជាប៉ុន្មានឆ្នាំទៅហើយ?

ខ៖ឈឺតើ!!ក្រញាញ់ឈឺប៉ុន្មានពីរឆ្នាំបីឆ្នាំហ្នឹងហើយនេះ!!

ក៖ទឹមតែឈឺដែរ?

ខ៖ទឹមឈឺដែរលឺតែឈឺតែធ្វើការធ្វើអញ្ចឹងតែដល់ពេលឈឺខ្លាំងមើលព្យាបាលអញ្ចឹងទៅណាស់!!ក៖ចា៎!!ខ៖ហ្នឹង!!

ក៖ចាំទៅលេងគាត់បន្តិច!!ចា៎ហើយបងមានចងចាំងាកទៅពេលកុមារភាពបន្តិចបងមានចងចាំថាអម្បាញ់មិញបងថានាំប្អូនពរប្អូនរហូតតែធ្លាប់មានចាំថាលេងអីជាមួយគ្នាដែរឬទេ?

ខ៖ដូចអត់ដែលបានលេងអីទេព្រោះអីនៅនៅពីក្មេងហ្និងមើលតែប្អូនតែអត់ដែលមានបានធ្វើអ្វីលេងអីលេងអីអត់ទេ!!ក៖ចា៎!!ខ៖ហើយដល់ពេលមានអនុស្សាវរីយ៍មានតែទៅមើលគោមើលអីអញ្ចឹងទៅ!!ក៖ចា៎!!ខ៖មើលគោឃ្វាលគោនៅព្រៃលើណាស់!!

ក៖ចា៎ហ្ហ៎នៅព្រៃលើ!!

ខ៖ព្រៃលើព្រៃលើយើងឯលិចហ្នឹងនោះ !!ក៖ចា៎ចា៎ !!ខ៖ហ្នឹងនាំទៅមើលគោទាំងហ្វូងទាំងហ្វូងទៅហ្នឹង។

ក៖នៅភូមិទន្លេបាទីហ្និង?

ខ៖ចា៎នៅទន្លេបាទីហ្និង។

ក៖ចា៎ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែទៅមើលគោជាមួយគ្នាដើរជាមួយគ្នា!!

ខ៖ចា៎ដើរជាមួយគ្នាទៅចាំស្វាយចាំអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងណាស់អាហ្នឹងនៅពីក្មេងក្មេងនៅពីក្មេងអញ្ចឹងទៅចេញពីរៀនមកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងលែងសូវបានមើលប្អូនទៅមើលគោវិញតែនៅតែក្មេងក្មេងនៅមើលប្អូនហ្នឹងអត់សូវមានថាដូចថាភ្លេចណាស់មានតែមើលប្អូនយោលប្អូនឲ្យដេក លេង លេង ធម្មតានៅពីក្មេងលេងមិនដឹងលេងស្អីគេខ្លះនៅពីក្មេងខ្ញុំអត់សូវចងចាំណាស់គ្រាន់តែថាធំឡើងជាមួយតែប្អូនហើយក៏គក់កន្ទបអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅរៀនមកពីរៀនទៅឃ្វាលគោមើលអីអញ្ចឹងទៅណាស់ហ្និងនៅពីក្មេងហើយចាំស្វាយចំការស្វាយនោះឲ្យពុកហ្នឹងនឹងចាំតែប៉ុណ្ណឹង។

ក៖ចា៎ហើយនៅជាមួយអ៊ំឆន!!ខ៖ចា៎!!ក៖ហើយនឹងមីង!!

ខ៖ហ្នឹងនៅជាមួយគ្នា។

ក៖នៅជាមួយគ្នារហូតមក។

ខ៖នៅរហូតដល់តែបងមានគ្រួសារហ្និងបានបងចេញពីគាត់មករហូតអត់ដែលអត់នៅជាមួយគាត់ទេ!!

ក៖ចា៎ចា៎ហើយចុះបងស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនមួយណាជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង 6 នាក់ហ្និងបងស្រីស្និទ្ធស្នាលជាមួយមួយណា?

ខ៖ស្និតជាងគេមែនទេ?

ក៖ចា៎ចា៎ស្និតជាងគេដូចថានិយាយអីឬក៏អីទៅណាទៅណីអីច្រើនជាងគេស្និតស្នាល?

ខ៖និយាយច្រើនជាងគេស្និតស្នាលជាងគេគឺសុវណ្ណារី។

ក៖សុវណ្ណារី!!

ខ៖ក្រញាញ់ហ្នឹងណាស់!!

ក៖ក្រញាញ់ហ្នឹង!!!

ខ៖ដូចថាវាច្បាស់ដូចថាវាសម្ដីវាវាស៊ីសង្វាក់ជាមួយបងអញ្ចឹងទៅណាស់វានិយាយវាអត់សូវកាចវាអត់កាចទេវានិយាយមកដឹងខុសត្រូវហ្និងហើយអាហ្នឹងមួយហ្និងដែលថាដែលប្អូនដែលបងស្រលាញ់ជាងគេ។

ក៖ស្រលាញ់ជាងគេ។

ខ៖ស្រលាញ់ជាងគេ ហើយណាមួយវាដឹងទុក្ខធុរៈបងប្អូនអីអញ្ចឹងណាស់ហ្នឹងហ្នឹងវាអត់អីទេវាគ្រាន់ជាងគេព្រោះថាប្អូនប្អូនទៀតអត់សូវទេ។វាគ្រាន់ថានិយាយដែរគ្រាន់តែនិយាយរបៀប ទាល់តែសួរទាល់តែនិយាយអញ្ចឹងបានឆ្លើយអីអញ្ចឹងណាស់ទាល់តែជួបអីជួនកាលមិនទាំងនិយាយរកផងហ្និងបងប្អូនហ្នឹងមានតែវាមួយ ចុះយើងធម្មតាយើងមិនមែនកូនដឹងស្រាប់ហើយមិនមែនកូនម៉ែតែមួយទេណាស់ម៉ែផ្សេងគ្នាអ៊ីចឹងណាស់!!

ក៖ផ្សេងគ្នា!!

ខ៖អញ្ចឹងហើយតែគ្រាន់ថាយើងនៅជាមួយម៉ែឪនៅជាមួយឪពុកយើងយើងត្រូវមើលប្អូនអីអញ្ចឹងទៅនេះនៅពីក្មេង។

ក៖ក្នុងបន្ទុកជាមួយគ្នា។

ខ៖ចា៎ក្នុងបន្ទុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាស់ហើយធ្លាប់ទៅលក់ធូបទៅលក់អីនៅនឹងនិយាយនិយាយទៅកាន់តែនឹកឃើញហើយ!!

ក៖ហ្នឹងហើយ!!

ខ៖ហ្នឹងហើយនឹកឃើញហើយ!!

ក៖អនុស្សាវរីយ៍ល្អ។

ខ៖កាលហ្នឹងទៅទៅលក់ធូបនៅវត្តនៅប្រាសាទយើងហ្នឹងប្រាសាទតាព្រហ្មយើងនេះហ្នឹងយើងមិនទៅលក់ធូបលក់អីនៅវត្តហ្និង។

ក៖ទៅជាមួយអ្នកណាគេខ្លះបង?

ខ៖ទៅគ្នាច្រើនណាស់អ្នកនៅភូមិហ្និង។

ក៖ទៅចុះក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអ្នកណាគេទៅជាមួយ?

ខ៖អត់ទេមានតែបងមួយហ្នឹងទេ។

ក៖មានតែបងមួយទេ។

ខ៖មានតែបងមួយបងទៅរៀនចេញពីរៀនទៅបងទៅលក់ធូបលក់ធូបណាស់អាហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងដូច 90 90ជាង 90អីហ្នឹង 99អីហ្នឹងមើលមិនមែនទេ!!ខ្ទង់ 89 អីហ្នឹងខ្ទង់ប៉ុន្នឹងបងនៅក្មេងក្មេងណាស់។

ក៖ចា៎ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកើត!!

ខ៖ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណឹងបងទៅលក់ធូបលក់អីហើយជិះកង់ទៅបេះផ្កាឈូកកាច់ផ្កាឈូកនៅទន្លេខាងលិចនោះនៅកន្លែងវត្តកោះសូក្រំកោះខ្នុរអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងអីនោះហើយដែលលក់ធូបអីហ្នឹងយកបានលុយមកឲ្យគាត់នៅពីក្មេងណាស់ហ្និងតាំងតែពីតូច!!

ក៖ប្រវត្តិតស៊ូ។

ខ៖ចា៎ហ្នឹងអាហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំដូចថាឃើញគេលក់ចេះតែឃើញគេលក់អញ្ចឹងចេះតែចង់ទៅជាមួយគេមានមិត្តភក្តិមានអីអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិអីអញ្ចឹងទៅណាស់!!ប្រពន្ធអាភាពអីហ្នឹងផាន់នីអីហ្នឹងសុទ្ធតែលក់ធូបហើយហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយទៅលក់ធូបនៅម្ដុំនៅខាងជើងភូមិទួលនេះមួយគំនរអ្នកដែលស្រករស្រករបងអីហ្នឹងណាស់គេទៅលក់នៅនៅនេះនៅនៅប្រាសាទយើងហ្នឹងណាស់ហ្នឹងហើយចេះតែទៅទៅចេញពីរៀនអីហ្នឹងដល់ម៉ោងមិនទាន់អីទេអោយតែចេញពីរៀនបាយមិនទាន់ទេទៅហើយ!!

ក៖ប្រុចទៅ!!

ខ៖លក់ធូប ហើយអាហ្នឹងប្ដូរវេនអាហ្នឹងដល់ទៅពីរនាក់ចាន់ធឿនចង់ថាចាន់ធឿនជួនកាលមើលគោអញ្ចឹងទៅប្តូរគា្នអញ្ចឹងទៅណាស់ហើយយើង ហើយខ្ញុំទៅលក់ធូបអញ្ចឹងទៅហ្នឹងពីរនាក់វាហ្នឹងចុះកាលហ្នឹងមានតែខ្ញុំពីរនាក់បងហ្នឹងដែលធំធំជាងគេ!!

ក៖ធំជាងគេ!!

ខ៖ហ្នឹងហើយ!!

ក៖ប៉ុនប៉ុនគ្នាហ្នឹង។

ខ៖ប៉ុនប៉ុនគ្នាហ្នឹង!!

ក៖តាមខ្ញុំចាំ!!

ខ៖ហ្នឹង ហើយក្រោយពីហ្និងនៅតូចតូចតូចហើយតូចតូចយើងមើលម៉ែគាត់ទៅស្ទូងទៅស្រីធ្វើអីខ្ញុំមិននៅផ្ទះមើលប្អូនដែរ!!ហ្នឹងពេលហ្និងណាស់ ហ្នឹងប្រវត្តិអញ្ចឹង!!ក៖ចា៎!!ខ៖ហើយដល់រហូតពេលមានគ្រួសារហ្និងដើរតាមគ្រួសារគ្រប់កន្លែង។

ក៖គ្រប់កន្លែងអត់សូវនៅផ្ទះទេ!!

ខ៖ចុះអូនឯងទៅបាត់ដំបងទៅអីទៅទៅណាស់ ទៅនៅបាត់ដំបងទៅអីឯណោះទៅដល់ថ្នាក់ ទៅហួសបាត់ដំបងទៅដល់ព្រះដាក់ទៀតដល់កន្លែងស៊ីឈ្នួលដាំពោតដាំអីអោយគេអញ្ចឹងទៅណាស់ទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅឯហ្នឹងទៅណាស់!!

ក៖ចា៎បង។

ខ៖កាលកំនើតកូនបងអាទី 2 នោះអាសាលនោះ!!អាមួយធំខ្ពស់នោះទៅទៅហ្នឹងវានៅទីនោះតាំងពីតូចតាំងតែពីអត់ទាន់កើត តាំងពី និយាយទៅវាកើតកើតកូនមួយហ្នឹងកើតនៅបាត់ដំបងអាមួយ!!

ក៖ហ្ហ៎កើតនៅបាត់ដំបងហ្និង!

ខ៖កើតនៅបាត់ដំបងទេកើតនៅបាត់ដំបងហ្និងកើតកាលហ្នឹងកំសត់ណាស់រកអីស៊ីគ្មានទេកាលពេលកើតវាហ្នឹងចុះយើងនៅទីនេះយើងក៏អត់មានអីទីពឹងហើយដល់អញ្ចឹងប្ដីគេថាទៅឯណោះមានគេចែកដីគេចែកអីអោយអញ្ចឹងទៅណាស់ទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជាមួយបងគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្និងនៅទីនោះដល់ហើយគាត់ហៅទៅហ្នឹងគាត់ទៅនៅជាមួយហ្នឹងបងហ្នឹង​ ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានបានអីឯណាអត់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានកូនបណ្តោយមានកូនទៀតមានកូនដល់ហើយនៅទីហ្នឹងបងបងថ្លៃហ្នឹងក៏គាត់ចេញទៅរកស៊ីឆ្ងាញទៅព្រះដាក់ទៅណាស់ហើយយើងនៅកោះក្រឡទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយប្តីហ្នឹងគាត់ក៏ទៅរត់ឡានឲ្យគេ ហើយយើងនៅពីរនាក់ពិសីកូនស្រីមួយបងហ្នឹង!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ចា៎ហើយពោះធំអីហ្នឹងកើតពេលឈឺពោះណាស់ពេលឈឺពោះហ្និងអត់មាន ប្ដីអត់នៅទៀតប្តីអត់នៅទេណាស់ និយាយប្រវត្តិហ្នឹងយំឥឡូវហើយទប់អារម្មណ៍ដល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏បងនេះណាស់ពេលដែលគាត់ចេញទៅបាត់បានបងឈឺពោះបងឈឺពោះអញ្ចឹងហើយអត់មានហើយផ្ទះនៅទីហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកនៅទេណាស់ព្រោះអីនៅកន្លែងនៅភូមិបងហ្នឹងអត់មានសូវមានទឹកធ្វើស្រែធ្វើអីអត់បានទេនៅភូមិហ្នឹងណាស់!!គេច្រើនតែចេញទៅភូមិលើភូមិអីកាប់ព្រៃកាប់អីអញ្ចឹងអស់ទៅណាស់ហើយផ្ទះអីមួយៗអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយសុទ្ធតែព្រៃអញ្ចឹងទៅណាស់ហ្នឹងហើយ ហើយដល់ពេលហើយបងឈឺពោះហ្និងបានពិសីពិសីកាលហ្នឹងអាយុត្រឹមតែ 3 ទៅ 4 ឆ្នាំទេណាស់!!ដល់ហើយវាចេះណាស់នៅពីតូចប្រើវាទៅហើយគេអ្នកជិតខាងវាដើរ ស្រណោះណាស់វាដើរវាទៅហៅគេហើយមើលកូនទៅបាត់ទៅបាត់ទៅហើយមើលតាមព្រៃយើងមើលទៅផ្លូវលំផ្លូវនេះហ្នឹង ដល់ហើយយើងមើលចេះតែមើលទៅសុទ្ធតែព្រៃហើយបាត់កូនទៅហ្នឹងចេះតែឆ្ងល់យូរ ហើយយើងឯណេះកំពុងតែឈឺពោះដល់ពេលមួយសន្ទុះហ្នឹងគេក៏មកមកហ្និងអាអ្នកទៅហៅហ្នឹងកង់បែកទៀតអូនឯងមើលជួនអាបែកកង់កង់បែកហ្នឹងទៀតណាស់ទៅហើយដល់ផ្សារណាស់ទៅហៅយាយម្មបណាស់!!

ក៖ឆ្ងាយបងហេ៎?

ខ៖ចា៎ទៅហៅឆ្មបខ្មែរណាស់មានតែឆ្មបខ្មែរទៀតហើយចុះយើងអត់មានលុយនោះបងអត់មានលុយទេកាលហ្នឹងនោះដល់ហើយអញ្ចឹងទៅយាយដល់ហើយនឹកឃើញមីទ៊ឺមីហ្និងឈ្មោះមីទឺទៀតនឹកឃើញរឿងប្រវត្តិហ្នឹងណាស់នឹកឃើញអាណិតវាវាជួយយើងណាស់ពេលដែលយើងឆ្លងទន្លេយើងពិបាកវាទៅហៅយើងមកហៅអីយាយម៉្មបអោយយើងហើយដល់ហើយ!!

ក៖អ្នកជិតខាងគាត់បង?

ខ៖ចា៎អ្នកជិតខាង!!ក៖ចា៎!!ខ៖ដល់ពេលកូនទៅហៅឱ្យទៅតាមហ្នឹងទាល់តែបានជួបវាហ្នឹងវាហ្នឹងក៏ជិះកង់ទៅកង់ហ្នឹងក៏បែកកង់ទៀត!

ក៖ស៊យអញ្ចឹងទៀត!!

ខ៖ហ្នឹងហើយបែកកង់ទម្រាំតែយាយម៉្មបមកហើយផ្ទះបងនៅនឹងល្ហ៎ល្ហេវគ្រែអីកើតហ្នឹងគ្មានកន្ទេលគ្មានអីទេបាក់ រនាបកោងក្រវេចក្រវក់ហ្នឹងណាស់កើតកូនហ្នឹងណាស់អស់តែឡាម 500ទេ!!ហើយជូនយាយម៉្មបតែមួយម៉ឺនទេ!!ក៖ចា៎!!ខ៖ចា៎កាលហ្និងកំនើតអាមួយបងទីពីរហ្នឹងណាស់!!ហ្នឹងកើតវានឹងហើយវាកើតលឿនទៀតណាស់ដូចថាគុណបុណ្យយើង ហ្នឹងហើយលឿនណាស់អូនណាស់គ្រាន់តែថាយាយម៉្មបមកមិនចង់ទាន់ផងហ្នឹងហើយ!!

ក៖បងកើតបង្កើតស្រួល។

ខ៖កើតស្រួលតែម្ដង។

ក៖គ្រប់កូនទាំងអស់ឬក៏មិនមែន?

ខ៖កូនទាំងអស់ទើបនិយាយទៅកូនទាំងអស់អត់តែអាមួយនេះមួយហ្នឹងដែលននិនេះហ្នឹងដែលវះ!!ក៖ហ្ហ៎វះ!!ខ៖ចុងក្រោយវះហ្នឹងហើយបងកើតបងកើតកូនស្រួលទាំងអស់ទើបតែមួយហ្នឹងទេដែល តែដល់ពេលវះហ្នឹងក៏មានថាអញ្ចេកមុនដំបូងអត់មានឲ្យយើងឈឺពោះឈឺអីដែរពេលគ្រាន់តែធ្លាក់ឈាមត្រាអីអញ្ចឹងទៅណាស់ដែលយើងធ្លាប់ធ្លាក់ឈាមត្រាយើងកើតហើយតែដល់ពេលហើយកូនហ្នឹងអោយយើងយល់សប្តិយើងទៀតណាស់កូនហ្នឹងណាស់ពេលដែលយើងធ្លាក់ឈាមហ្និងអោយយល់សប្តិយើងថាខ្ញុំអត់កើតទេខ្ញុំខ្ញុំគេកើតអស់ហើយណាស់នៅតែវាមួយអញ្ចឹងណាស់ ថាវាអត់កើតតាមហ្នឹងទេវាប្រាប់អញ្ចឹងណាស់ ហ្និង!!

ក៖សុទ្ធតែអញ្ចឹងទៀត!!

ខ៖សុទ្ធតែអញ្ចឹងកាលពេលហ្នឹងបងដូរបងប្ដូរទីលំនៅហើយណាស់បង មកស្នាក់នៅជួលផ្ទះគេនៅភ្នំពេញវិញហើយប៉ាវាបានការងារធ្វើនៅភ្នំពេញវិញហើយ ហ្នឹងប្រវត្តិបាននិយាយទៅមួយខ្សែជីវិតហ្និងម៉ាពាក់កណ្តាលខ្សែជីវិតរបស់បងនឹងណាស់គឺថាអត់មានអ្នកណាគេដូចបងទេបងពិបាកអស់ហើយពិបាក។

ក៖ហ៊ីជួបអស់ហើយគ្រប់កន្លែងអស់ហើយ។

ខ៖គ្រប់កន្លែងអស់ហើយ តាំងពីកូនដំបូងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហ្នឹងកូនហ្នឹងដែលបងវិលមកទន្លេបាទីនិងវិញហ្នឹង!!

ក៖មកស្រុកកំណើតវិញ។

ខ៖ហ្នឹងមកស្រុកកំណើតវិញបងហែលអស់ហើយបងពិបាកអស់ហើយអញ្ចឹងបានថាអាភាពអត់ឃ្លានអត់ជួនកាលរកលុយ 100 ខ្មែរគ្មានក៏បងហែលអស់ហើយដែរ!!ហ្នឹងហើយដល់ថ្នាក់កូនយំកាលហ្នឹងកំនើតអាមួយពៅនេះ ពោះធំហើយអត់មានលុយអត់មានអីទាំងអស់ ការពេលហ្នឹងហើយប៉ាវាក៏រកអីក៏អត់បានទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអាថ្ងៃដែរយើងស៊យយើងអត់មានលុយណាស់ដែលយើងរត់តែ 100 ខ្មែរគ្មានតែម្ដងទៅនេះទៅខ្ចីនេះក៏ឃុយទៅខ្ចីខាងនោះក៏ឃុយ ដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានលុយដល់ហើយបងបងមិនពិបាកបងមិនពិបាកអញ្ចឹងពិបាកហើយតែពងទា 1គ្រាប់ទៅជឿគេហ្នឹងយកមកនាំឱ្យកូនហូបទាំងអស់គ្នា។

ក៖ចុះកាលពេលហ្និងបងនៅឯណាបងបងនៅឯណាកាលហ្នឹង?

ខ៖បងកាលហ្នឹងនៅពោធិ៍ចិនតុង។

ក៖ពោធិ៍ចិនតុង។

ខ៖កាលពេលហ្នឹងជួលផ្ទះគេនៅទៀតដល់ថ្នាក់បងរកលុយឲ្យថ្លៃផ្ទះគេលែងបានហើយបានបងនាំមកនៅសុំម៉ែក្មេកនៅស្រុកម៉ែក្មេកនៅតាកែវហ្នឹងហើយហ្នឹងដោយសារកូនបៅទឹកដោះគោវាអត់បៅដោះអត់អីទៀតណាស់ដល់អញ្ចឹងពិបាកហើយរកតែខ្លួនគាត់ម្នាក់ហើយពិសី អាសាលវានៅតូចតូចហើយគ្មានរកអី ធ្វើអីបានចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយរកតែគាត់ពេលថ្ងៃខ្លះគាត់រកមិនបានដែរហើយទៅខ្ចីចំពេលថ្ងៃខ្លះទៀតគេអត់ឲ្យយើងដែលយើងមិនអត់ដល់ចឹងយើងកាន់តែពិបាកខ្លាំងហើយហ្នឹងហ្នឹងបងនិយាយហ្នឹងមិនទាន់អស់ពាក្យដែលបងត្រូវនិយាយកាលពីមុននោះមិនបងកំណើតអាសាលណាស់ មិនបងនៅកោះក្រឡ!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ហើយបងមិនធ្លាប់មកផ្ទះហ្អែង!!

ក៖ចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយ។

ខ៖កាលហ្និងមិនបីកូនតូចនោះ!!

ក៖ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានពេលហ្នឹង។

ខ៖ហ្នឹងអាមួយប្រុសហ្នឹងហើយ។

ក៖ហ្ហ៎មួយហ្នឹងហេ៎??

ខ៖អើរអាមួយប្រុសហ្និង ហើយកាលពេលហ្និងមិនមានពិសីហើយបានមានអាមួយប្រុសអាសាលហ្នឹងណាស់ មិនបងមកមកថាមករកការងារធ្វើមិនមកផ្ទះហ្អែងនៅព្រែកហូរហ្និង មិនមកជួបហើយអត់លុយទៅវិញមិនម៉ាក់អូនឯងមិនឲ្យបង 80000 ទៅវិញនោះ!!ហ្នឹងចាំសួរម៉ាក់មើលដឹងហើយ បងអត់ភ្លេចទេបងចាំដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងហើយកាលពេលហ្និងបងបងឆ្លងទន្លេបានតែ 7 ថ្ងៃទេណាស់!!

ក៖ហ្នឹងហើយ។

ខ៖ហ្នឹងហើយបីកូនង៉ែតទៅហើយហើយដល់ហើយមិនវិលមកវិញមកវិញទាំងយប់ហ្នឹងទៀត!!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ ទៅផ្ទះអូនឯងហើយមើលទៅពិបាកពេកខ្លាចពិបាកកូនពិបាកអីមើលនាំគ្នាមកវិញមកវិញទាំងយប់ហ្នឹងមកដល់កោះក្រឡវិញនៅកន្លែងបាត់ដំបងណាស់ហ្និងហ្នឹងហើយនិយាយទៅខ្សែជីវិតបើថានិយាយទៅមិនមិនអស់ទេបើរឿងថាបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងពិបាកពិបាកបងធ្លាប់ហែលអស់ហើយអស់ហើយតែរាល់ថ្ងៃក៏ដូចដឹងស្រាប់ហើយបងរាល់ថ្ងៃបងអត់មានអីទេបងនៅផ្ទះរបស់មីងអត់មានដីអត់មានធ្លីអីទេរាល់ថ្ងៃនេះ!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ហ្នឹងហើយព្រោះតែឥឡូវគេលក់ដីហ្នឹងបងត្រូវទៅជួលផ្ទះ!!

ក៖ជួលផ្ទះគេផ្សេងអញ្ចឹង!!

ខ៖រកការងារធ្វើ ហើយឥឡូវប៉ាវាធ្លាក់ខ្លួនឈឺដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងអត់ដែលរកលុយអីបាន។

ក៖គាត់ឈឺអីគេដែរបង?

ខ៖គាត់វះណាស់!!ក៖វះ!!ខ៖វះពោះវៀនដុះហា៎កាត់ប្រមាត់ កាត់ប្រមាត់ហើយគាត់មានមេរោគផ្ទុកទៀតគាត់រាល់ថ្ងៃណាស់ តែគ្រាន់ថាកើតតែគាត់ទេបងអត់ទេ !!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ ហ្និងហើយដល់ឥឡូវចឹងគាត់ទៅធ្វើការបានមួយខែជាងហើយតែមួយខែជាងហ្នឹងសំរាប់ចាយតែគាត់ទេណាស់ គាត់មានតែខ្វះផងព្រោះតែប្រាក់ខែ 100 ដុល្លារជាងហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគាត់អត់មានបានអីផ្ញើមកឱ្យយើងឲ្យកូនរៀនអោយអីយើងពិបាកអញ្ចឹងតែម្តងចា៎។

ក៖ហើយគាត់ឥឡូវគាត់នៅធ្វើការ?

ខ៖នៅទីហ្នឹងគាត់នៅធ្វើការនៅកន្លែងម៉ុង ឬទ្ធីហ្ហ៎!!

ក៖ហ្នឹងចាំមើលបន្តិចទៀតខ្ញុំសួរបងទាក់ទងរឿងហ្និងមួយទៀតប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចជាមួយបងប្អូនណាស់ចា៎អញ្ចឹងបងអម្បាញ់មិញស្រលាញ់!!

ខ៖ក្រញាញ់។

ក៖ក្រញាញ់ជាងគេហើយគាត់ជាមនុស្សចរិកយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖បើនិយាយទៅសំដីសំដៅអីវានិយាយដឹងខុសត្រូវដឹងថារបៀបថាបងប្អូនត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាស់វាដែលមានសម្តីអាក្រក់ទេ!!

ក៖ស្ថានភាពម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែល្អ។

ខ៖ចា៎ហ្នឹងហើយធ្វើការនិយាយទៅមកធ្វើការការងារផ្ទះវិញគឺស្អាតតែម្ដងចានឆ្នាំងអីដាំបាយដាំទឹកអីស្លរអត់ដែលចេះប្រចាំជាមួយបងប្អូនទេ មិនមាត់មិនករហ្នឹងហើយ ត្រូវនិយាយនិយាយជាមួយយើងហើយចឹងទៅណាស់បើមិននិយាយធ្វើអីធ្វើអីធ្វើទៅអត់ដែលថានេះអីទេត្រូវនិយាយលេងសើចនិយាយលេងសើចជាមួយយើងអញ្ចឹងណាស់វាអត់មានដែរថាសំដីអាក្រក់មកលើបងទេណាស់អត់ទេគឺកូនហ្នឹងគឺបងស្រលាញ់ចរិកអញ្ចឹងណាស់ ស្រលាញ់និយាយទៅម៉ាបងប្អូនស្រលាញ់ជាងគេគឺវណ្ណារីហ្នឹងតែម្ដង!!

ក៖វណ្ណារី!!ខ៖ចា៎!!ក៖តិចទៀតជួបហើយ ចុះបងចាន់ធឿនគាត់ជាមនុស្សចរិកយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖ចាន់ធឿនមែនទេ?ក៖ចា៎!!ខ៖ ចាន់ធឿនក៏វាល្អវានេះដែលវាជួយប្អូនដែលហ្នឹងជួយប្អូនវាអត់ដែលនេះទេ!!

ក៖គាត់កាចឬក៏អត់ឬក៏ស្លូត?

ខ៖រឿងឬថាកាចគាត់កាចហើយប៉ុន្តែ!!

ក៖កាចការជាងគេមែន?

ខ៖កាចជាងគេមិត្តប្រៃ ដូចថារបៀបមិត្តប្រៃហ្នឹងគឺមនុស្សគំរិះគំរិះជាងគេហើយតែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលជួយប្អូនបានជួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយវាអត់មានអីទេវាចិត្តវាបានវាអត់អីទេ។

ក៖ចុះពៅគេចរិកយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖ពៅគេហ្ហ៎ចាន់នីលែងនិយាយហើយឆុងឆាំងឆុងឆាំង!!

ក៖ឆុងឆាំងហេ៎!!

ខ៖មាត់មាត់ឮឮ។

ក៖ហ្នឹងហើយសម្ដីឮឮ។

ខ៖ទើបតែមានគ្រួសារហ្នឹងឥឡូវអត់សូវអត់សូវលឺមាត់ហិ!!

ក៖អត់សូវលឺមាត់។

ខ៖ហ្នឹងហើយ។

ក៖ចុះត្រងោលហៅត្រងោលត្រងោល ឈ្មោះអីគេភ្លេចបាត់ហើយហៅតែត្រងោល?

ខ៖មីសរមែនទេ?

ក៖ហ្នឹងហើយមីសរ។

ខ៖មីសរមីសរក៏អត់អីមានអីវាមានអីវា។

ក៖ចរិកស្លូតឬក៏កាចអីយ៉ាងម៉េច?

ខ៖វារាងនេះដែរមាត់ឮឮដែរវាអត់សូវនេះទេកាចជាង កាចដែរហ្នឹងណាស់កាចបើមីបងគេនោះមីចមនោះអាហ្នឹងអត់មាត់តែម្ដងតែគ្រាន់តែថាត្រូវនិយាយនិយាយដែរហ្នឹងណាស់តែអត់មាត់ទេប៉ុន្តែប្អូនប្អូនកាចកាចជាវាកាចជាងមីចម!!

ក៖ចា៎បង។

ខ៖ហ្នឹងហើយវាប៉ុន្តែបើនិយាយទៅបើប្អូនគឺស្រលាញ់យើងគេសុវណ្ណរាជហ្នឹងតែម្ដងក្រញាញ់ហ្នឹងតែម្តងហ្និងស្រលាញ់ជាងគេ។

ក៖ហ្ហ៎ចុះបងមានធ្លាប់ដើរទៅទីណាឆ្ងាយកាលពេលនៅក្មេងជាមួយបងប្អូនដែរឬក៏អត់ធ្លាប់ដើរទៅណាឆ្ងាយជាងគេអញ្ចឹងទៅណាស់រមនីយដ្ឋានអីហ្នឹង ?

ខ៖ ធ្លាប់តើកាលហ្នឹងធ្លាប់ទៅកាលនៅពីក្មេងធ្លាប់ទៅតែជាមួយមីងស៊ីម។

ក៖ហ្ហ៎ធ្លាប់ទៅតែជាមួយមីងស៊ីមអីទេ ហ្នឹងហើយចាំ!!

ខ៖ទៅជាមួយមីងស៊ីមទៅជាមួយស៊ីណាអីអញ្ចឹងទៅកំពត។

ក៖ទៅកំពត?

ខ៖ចា៎ធ្លាប់ទៅហ្និងស្គាល់ដំបូងគេបង្អស់ហើយណាស់ដែលបានទៅជាមួយគាត់ទៅនៅជាមួយគាត់នោះមិនទៅលេងទៅដើរលេង!!ក៖ចា៎បង!!ខ៖ហ្នឹងហើយធ្លាប់ទៅដើរលេងជាមួយគាត់ហ្នឹង។

ក៖ចុះដើរលេងជាមួយបងប្អូនបង្កើតបង្កើតឯណេះធ្លាប់ទៅទីណាឆ្ងាយជាងគេដែររឺអត់?

ខ៖អត់!!

ក៖អត់ដែល?

ខ៖អត់ដែលតែម្ដងអត់ដែលទេ ដូចភាព ដូចភាពនិយាយទៅដូចអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលគិតដូចថាបងប្អូនមែនដូចថាគេទៅណាក៏គេអត់ដែលបបួលយើងហើយយើងក៏អត់ដែរទៅបបួលគេហើយបើថាមួយជាមួយតាំងយូ ធ្លាប់ដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងទៅណាដើរចេញអញ្ចឹងទៅណាស់ហ្នឹងហើយទៅណាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបើថារឿងប្អូនប្អូនបង្កើតខាងនោះដូចអត់ដែល!!ក៖អត់!!ខ៖គេរវល់រកស៊ីរៀងៗខ្លួនទៅយើងនេះរកស៊ីឯណេះរៀងៗខ្លួនយើងទៅអត់ដែលថាបបួលគ្នាដើរទៅណាទៅណីដើរឆ្ងាយអីអត់ទេអត់ដូចសុភាពឯងទៅណាទៅទៅទាំងអស់។

ក៖ទៅណាទៅទាំងអស់គ្នាចា៎បងហើយចុះនេះស្ថានភាពជីវិតកាលពេលបងនៅក្មេងនៅជាមួយគ្រួសារនៅទន្លេបាទីដូចជានៅជាមួយបងប្អូនបង្កើតណាស់ស្ថានភាពជីវិតយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖កាលហ្នឹងដូចដូចមិនពិបាកអី។

ក៖អត់ដូចថាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់?

ខ៖ហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់ ដូចអត់បើស្រូវអីពុកគាត់ធ្វើពេញពេញជង្រុកនោះដូចថាអត់ខ្វះអីម្ហូបហូបចុកអីទេហើយម្ហូបដូចថាគាត់ធ្វើអីអោយយើងហូប យើងហូបម្ហូបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅណាស់។

ក៖ហូបទៅអត់រើសម្ហូបទេ?

ខ៖អត់រើសទេរើសទេ។

ក៖ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់អ្នកណាគេរើសម្ហូបអីទេ?

ខ៖អត់អត់មានទេបានស្លម្ជូរឹតតែឆ្ងាញ់ទៅទៀតហើយ។

ក៖ចូលចិត្តសម្លម្ជូរ?

ខ៖ហ្និងហើយចូលចិត្តសម្លម្ជូរហ្នឹង។

ក៖ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលចិត្ត!!ចា៎បង។

ខ៖ហ្នឹងហើយអត់មានដែលពិបាកអីរឿងហូបចុកអីទេណាស់។ក៖ចា៎បង។ខ៖អត់ទេ ។

ក៖អញ្ចឹងកាលនៅក្មេងនៅជាមួយបងប្អូននៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយចុះម៉ាបងប្អូនទាំងអស់អ្នកណាគេរៀនបានខ្ពស់ជាងគេ?

ខ៖រៀនបានខ្ពស់ជាងគេម៉ាបងប្អូនទាំងអស់គឺសុវណ្ណារីហ្នឹង។

ក៖ហ្ហ៎សុវណ្ណារីហ្នឹង?

ខ៖ចា៎ថ្នាក់ទី១២។

ក៖ហ្ហ៎ ប្រឡងបាក់ឌុប។

ខ៖ប្រឡងបាក់ឌុបជាប់តើ!!

ក៖រៀនបានខ្ពស់ជាងគេ?

ខ៖រៀនបានខ្ពស់ជាងគេ។

ក៖ហើយទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាចេះភាសាផ្សេងដែរឬក៏អត់?

ខ៖អត់មានទេ!!ក៖ហ្ហ៎ចា៎!!ខ៖អត់មានអ្នកណាចេះទេ។

ក៖អត់មានអ្នកណាគេរៀនភាសាអីផ្សេង?

ខ៖អត់ទេអត់ទេ។

ក៖ចុះមានរៀនជំនាញមានអ្នកណារៀនជំនាញអីផ្សេងទេ?

ខ៖និយាយទៅដូចអត់មានអ្នកណានេះផងរាល់ថ្ងៃសុទ្ធតែធ្វើការរោងចក្រទាំងអស់កាត់ដេរ។

ក៖អត់មានដូចជាកាត់ដេរម៉ូត?

ខ៖ហ្និងអត់កាត់ដេរម៉ូតទេគ្រាន់ថាតែកាត់ដេរនៅនៅរោងចក្រ។

ក៖ធ្វើការនៅរោងចក្រ?

ខ៖ចា៎នៅរោងចក្រ!!

ក៖ចា៎បងអញ្ចឹងងាកមកនេះសិនឪពុកម្ដាយរបស់បងឈ្មោះអ្វីដែរ?

ខ៖គាត់ឈ្មោះញ៉ែម ឆន។

ក៖ញ៉ែម ឆនចា៎!!

ខ៖ហើយម្ដាយឈ្មោះញានទូច។

ក៖ញាន ទូច??ខ៖ចា៎!!ក៖ចា៎ហើយពួកគាត់ បងឯងមានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់គាត់ទេ?

ខ៖ពុកដូចអត់ចាំទេ។

ក៖ចុះម្ដាយ?

ខ៖ម្តាយក៏អត់ដែរ។

ក៖ ហើយឥឡូវគាត់ ដឹងថាគាត់អាយុប៉ុន្មានដែរឬក៏អត់?

ខ៖គាត់ពុក 60 ឆ្នាំជាងហើយ។

ក៖៦០ជាង!!

ខ៖តែមិនដឹង៦០ប៉ុន្មានទេយើងនិយាយនិយាយទៅអត់ដឹងគាត់ដឹងតែគាត់ 60ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែមិនដឹង 60 ប៉ុន្មានទេ។

ក៖ម៉ែ 60 ឆ្នាំដែរហើយឥឡូវ។

ខ៖ម៉ែអត់ទេម៉ែ 50ឆ្នាំ ម៉ែ5958 អីវ៉ាន់ហ្និង។ខ៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាស់ហ្នឹងគាត់ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងម៉ែមិនទាន់ 60 ឆ្នាំទេនៅ 50 ឆ្នាំក្រាស់គាត់ណាស់!!

ក៖ 50 ឆ្នាំក្រាស់?

ខ៖ចា៎ដឹងតែម៉ែឆ្នាំខ្លា។

ក៖ឆ្នាំខ្លា?

ខ៖ឆ្នាំខ្លាឆ្នាំខាលនោះ!!

ក៖ចុះលោកអ៊ុំប្រុស?

ខ៖ពុកភ្លេចភ្លេចបាត់ហើយអត់បានសួរគាត់រវល់តែដូចកាលពីមុនឮគាត់និយាយដែរប៉ុន្តែភ្លេចបាត់ហើយមិនដឹងឆ្នាំអីទេវាអត់ពិតប្រាកដណាស់ !!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ មិនដឹងជាឆ្នាំអី ពុកពុកបងពូបងពូទៅទៀតមិនដឹងពូឆ្នាំអីគេប្រហែលជាលើសគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹង!!

ក៖លើសគ្នាបន្តិចបន្តួចពុក 60ឆ្នាំជាង។

ខ៖ហ្នឹងហើយគាត់ 60 ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងហើយ។

ក៖ចា៎ហើយនៅជាមួយគាត់រហូតមក?

ខ៖នៅតាំង មើលខ្ញុំនៅជាមួយគាត់អាយុ ខ្ញុំនិយាយទៅនៅមិនសូវដូចថាទៀងទាត់ណាស់ចាប់ពីធំរៀងពេញវ័យមកទៅនៅជាមួយមីងវិញទៅនៅជាមួយមីងស៊ីមនោះ។

ក៖ហ្នឹងហើយ។ខ៖ចា៎!!ក៖ចា៎បងហើយចុះបងមានដឹងថាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគាត់នៅឯណាដែលឪពុកម្ដាយរបស់បង?

ខ៖នៅទន្លេបាទីហ្និងតែម្តង។

ក៖ចុះម្ដាយ?

ខ៖ម្ដាយគាត់នៅត្រពាំងឬស្សី។

ក៖ត្រពាំងឬស្សីនៅឯណាវិញទៅបង?

ខ៖ថ្នល់ដាច់យើងនេះនៅខាងភូមិពត់សរអញ្ចឹងហើយនេះ!!

ក៖ពត់សរ?

ខ៖ខាងកើតយើងអ៊ូរ៉ូងនេះ!!

ក៖អ៊ូរ៉ូងហ្នឹង។

ខ៖ខាងក្រោយចំការតាអាននេះផ្លូវយើងបត់មកមកមកហ្នឹងណាស់។

ក៖ហ្ហ៎ខេត្តតាកែវដែរ?

ខ៖ខេត្តតាកែវដូចគ្នា នៅឃុំក្រាំងធ្នង់ខេត្តតាកែវដូចតែគ្នា។

ក៖អញ្ចឹងឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនិងដែរដូចគ្នាដូចគ្នានៅជុំគ្នា។

ខ៖ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃុំខុសគ្នា។

ក៖ចា៎ចា៎បងមានធ្លាប់ចងចាំអីពីពួកគាត់ដែរឬក៏អត់ទេនៅពេលក្មេងធ្លាប់ទៅទីណាជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងណាស់?

ខ៖អត់អត់ដែលទេ អត់អត់ដូចថាទៅធ្លាប់ទៅឯណាជាមួយគាត់ផង ហ្នឹង!!

ក៖ដូចថាធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍បងចាំជាងគេអញ្ចឹងណាស់ចាំជាងគេដូចថាទៅណាជាមួយគាត់បងអាចនិយាយបន្តិចបន្តួច?

ខ៖និយាយទៅដូចមានអីអត់មានអនុស្សាវរីយ៍អីច្រើននេះទេតែគ្រាន់តែថានៅពីតូចធ្លាប់តែធ្វើស្រែធ្វើអីជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងណាស់ ទៅធ្វើស្រែនៅឯត្បូងហ្ហ៎ នៅស្រែណាស់!!ហ្នឹងហើយធ្លាប់តែទៅស្ទូងទៅជាមួយគាត់ដកសណ្នាប់ដកអីជាមួយគាត់អញ្ចឹងងើបម៉ោង 4 ម៉ោងអីអ៊ីចឹងទៅ ទៅជាមួយគាត់ហ្នឹង នៅពីតូចមានអីមានអីមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយទៅមើលគោទៅមើលអីណឹងណឹងហើយបើថាឲ្យទៅណាដើរលេងអីដូចអត់មានអត់មានដែលបានទៅដើរលេងអីជាមួយគាត់អត់ទេអត់អាលីងហ្នឹងហើយអត់ដែលបានចុះកាលហ្និងសម័យមុនមាននឹកឃើញអីដើរលេងទៅនេះទៅនោះដូចឥឡូវឯណា ចា៎ដឹងតែទៅធ្វើស្រែខែធ្វើស្រែធ្វើស្រែអស់ពីធ្វើស្រែខែធ្វើស្រែយើងនៅផ្ទះហ្នឹង ជួនកាលគាត់ដាំឪឡឹកដាំអីអញ្ចឹងទៅណាស់!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ពុកទៅដាំឪឡឹកនៅព្រៃលើអញ្ចឹងទៅហើយមើលស្វាយមើលស្វាយមើលអីទៅ តែប៉ុណ្ណឹងមានអីអត់មានដែលបានដើរទៅឯណាអីតាមភោជនីយដ្ឋានអីឯណាផ្សេងទេអត់ទេអត់ដែលមាន។

ក៖គ្រាន់តែទៅដាំឪឡឹកហើយធ្វើស្រែធ្វើចម្ការ!!

ខ៖ធ្វើស្រែ!!

ក៖ធ្វើស្រែអញ្ចឹងទៅ។

ខ៖កាលនៅពីក្មេងតែប៉ុណ្ណឹង។

ក៖ហើយចុះគាត់បងឯងមានធ្លាប់ចាំសំដីគាត់គាត់ធ្លាប់មាននិយាយអីខ្លះអំពីបងដែលឬក៏អត់ ធ្លាប់និយាយអី?

ខ៖គាត់ដូចអត់មានដែលនិយាយអីផង។

ក៖និយាយដូចថាដូចគាត់ហៅបងឈ្មោះក្រៅហៅបងរាល់ដងហៅថាយ៉ាងម៉េចទៅ?

ខ៖ហៅតែចំ និយាយទៅហៅចំឈ្មោះហ្នឹងតែម្ដង។

ក៖ហៅចំតែឈ្មោះ។

ខ៖ ហៅចំតែឈ្មោះចាន់ថន!!

ក៖ ហៅចំតែឈ្មោះអត់មានឈ្មោះក្រៅអីហៅគាត់ហៅក្រៅដែរឬក៏អត់ទាំងអស់គ្នាហ្និង?

ខ៖អត់ទេហៅតែចាន់ថន ពេលខ្ញុំដឹងក្តីមកគាត់ហៅខ្ញុំតែចាន់ថន។

ក៖ចាន់ថនហៅអ៊ីចឹងរហូតមក?ខ៖ចា៎!!ក៖ទាំងពីរនាក់គាត់ហ្នឹង?

ខ៖ចា៎គាត់ហៅតែអញ្ចឹងតែម្តង។

ក៖ហើយពួកគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចដែរគាត់ស្លូតឬក៏កាចឬក៏យ៉ាងម៉េច?

ខ៖គាត់អត់អីទេគាត់ដូចថាគាត់អត់មានកាច កោងកាចអីទេមនុស្សគាត់ដូចថាគាត់ស្រលាញ់កូនដូចថាគាត់កូនដើរផ្លូវខុសគាត់ចង់ឲ្យកូនល្អចង់អោយអ៊ីចឹងគាត់ណែនាំអីអញ្ចឹងទៅណាស់!!គាត់អត់មានខុសអីនេះមកលើយើងប្រើអំពើហិង្សាធ្វើបាបអីអត់ទេ!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖គាត់ស្រលាញ់យើងបើថាអានេះគាត់ឲ្យយើងរៀនសូត្រដែលប៉ុន្តែដោយសារតែយើងរៀនមិនចេះខ្លួនឯងដល់ហើយបានយើងឈប់ខ្លួនឯងដោយសារយើងរៀនអត់ចូលខ្លួនឯងទេហ្នឹងណាស់!!ក៖ចា៎ចា៎!ខ៖បើតាមគាត់គាត់មិនអត់អោយមិនអត់អោយរៀនទេអោយយើងរៀនចេះដឹងចំនេះអីអអញ្ចឹង តែមកពីយើងរៀនមិនចេះខ្លួនឯងហ្នឹង!!

ក៖ចា៎បង!!

ខ៖ដូចថាយើងរៀនខួរក្បាលយើងអន់ខ្លួនឯង វាអត់ចាប់បានហើយរាល់ថ្ងៃបងមើលអក្សរមើលរួចប៉ុន្តែបងសរសេរសរសេរអត់កើតទេ ហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃ។

ក៖អញ្ចឹងគាត់ទំនុកបំរុងអោយឪរៀនដែរ!!

ខ៖គាត់អោយនៅពីក្មេងគាត់អោយទៅរៀនទៅអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងរៀនបានត្រឹមតែថ្នាក់ទី 3 ខ្ញុំឈប់ទៅណាស់ឈប់ទៅមើលគោមើលអីអញ្ចឹងទៅនៅស្រុកស្រែមានអីតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងទៅធ្វើស្រែធ្វើអីជាមួយគាត់អញ្ចឹងយើងទៅណាក៏ទៅមិនរួច។

ក៖ចា៎ហើយបងកាលនៅរៀនបងរៀនននៅសាលាណា?

ខ៖រៀននៅសាលាទន្លេបាទីយើងហ្នឹង។

ក៖ឈ្មោះអីសាលាហ្នឹងបង?

ខ៖សាលាបឋមសិក្សាទន្លេបាទីហ្និង។

ក៖បឋមសិក្សាទន្លេបាទីហ្និងតែម្ដង?ខ៖ចា៎!!ក៖ឈ្មោះទន្លេបាទីហ្នឹងតែម្តង?

ខ៖ឈ្មោះទន្លេបាទីហ្នឹងចា៎ហ្និងឈ្មោះទន្លេបាទីហ្នឹងតែម្ដង។

ក៖ហ្នឹងហើយ ចុះបងមានមិត្តភក្កិទេបងមានមិត្តភក្កិកាលពីនៅរៀនទេ ពេលហ្និង?

ខ៖មិត្តភក្តិឥឡូវបែកគ្នាអស់ហើយកាលពេលហ្នឹងនៅនៅទៅរៀនមានទេតើមានច្រើននាក់មាន 4 នាក់១០នាក់អីអ៊ីចឹងទៅណាស់ទៅមួយថ្នាក់មួយថ្នាក់យើងរៀនហ្នឹងទៅដូចថាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ អីអញ្ចឹងដើរលេងដើរអីជាមួយគ្នាទៅលក់ធូបលក់អីចឹងទៅសុទ្ធតែរៀនជាមួយគ្នាដែរ!!!ក៖ច៎ាចា៎!!ខ៖ ចា៎ហ្និង មិត្តភក្តិទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវមានគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនហ្និង។

ក៖ហើយឥឡូវនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដែរឬទេ?

ខ៖នៅតើ អ្នកជួបមុខគ្នាអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងបានជួបទៅអ្នកនៅដូចថានៅភូមិខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺអត់បានដែលបានជួបនិយាយទៅអត់ដែលបានជួបគ្នាតាំងតែពីមានដូចថាបែកឈប់រៀនទៅបែកគ្នាអស់ទៅរហូតប៉ះអាខ្លះមានប្ដីគេមានអីទៅទៀតបែកឯណាទៅនៅស្រុកគេទៅនៅអីខ្លះខ្លះអ៊ីចឹងទៅណាស់។

ក៖មានមិត្តភក្តិទៅនៅស្រុកគេអី។

ខ៖ចា៎យើងអត់មានដែលបានជួបមុខគ្នាទេអត់ទេអត់ដែលបានទាក់ទងគ្នាអីអត់ទេបែកគ្នាអស់ហើយ បើកាលពីនៅរៀនយើងជួបគ្នាតែដល់ពេលដល់តែមានប្ដីមានអីអញ្ចឹងទៅបែកអស់មិនដែលបានជួបទេបើអ្នកនៅក្នុងភូមិមួយហ្នឹងចេះតែជួបគ្នា។

ក៖ចា៎ចា៎ហើយពួកគាត់ឈ្មោះអីគេខ្លះដែរ?បងឯងមានស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់?

ខ៖ឈ្មោះពួកគាត់ឈ្មោះច្រើននាក់ណាស់!!

ក៖ចាំមួយណាចាំអាចនិយាយ!!

ខ៖ចា៎ឈ្មោះរៀនដែលរៀនជាមួយគ្នាឈ្មោះសុទ្ធតែឈ្មោះពិបាកហៅសុទ្ធតែឈ្មោះហើយអាក្រក់ អាក្រក់ !!

ក៖ចា៎អត់អីទេបង។

ខ៖ហ្នឹងហើយឈ្មោះតាំងអួងឈ្មោះមីខ្អុក។

ក៖ឈ្មោះមានអីអញ្ចឹងមានអីអនុស្សាវរីយ៍ហើយ។

ខ៖ហើយនិងស្រីសរហើយហ្នឹងភក្រ័ ចាន់អឿន និយាយទៅច្រើនអ្នកដែលរៀបរាប់អត់អស់ទេហើយដែលនៅហនុមាននៅហនុមាននោះក៏ច្រើនដែរឈ្មោះមីណាង និយាយទៅឈ្មោះឈ្មោះច្រើនណាស់តែខ្ញុំភ្លេចអស់ទៅអស់ហើយណាស់។ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖យើងបែកគ្នាអស់ហើយហើយមីណាតនៅអើរស្អីគេនេះនៅកំពង់កោរអ្នករៀនច្រើនណាស់តែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយបែកគ្នា។

ក៖ហ្ហ៎នៅខាងកំពង់កោរមករៀននៅទន្លេបាទីនេះទាំងអស់គ្នា?

ខ៖មកទាំងអស់ហ្នឹងខាងហនុមានខាងអីកាលហ្នឹងមកមករៀននៅនេះដែរ។

ក៖ហើយមិត្តភក្តិណាដែលជិតស្និតជាងគេអ្នកណាគេឈ្មោះអី?

ខ៖និយាយទៅម៉ាជិតស្និតមានតែអ្នកនៅក្នុងភូមិហ្និងច្រើនជាងគេ។

ក៖ឈ្មោះអីមានមិត្តភក្កិជិតស្និទ្ធមួយអញ្ចឹងទៅណាស់?

ខ៖ជិតស្និទ្ធមានតែតាំងអ៊ួងហើយនឹងស្រីសរចាន់អឿនអាហ្នឹងមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធហើយនឹងអាហ៊ុចមួយទៀតអាហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅណាទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាស់។

ក៖ពួកគាត់ចរិកយ៉ាងម៉េចដែរបង?

ខ៖ពួកគាត់សុទ្ធតែល្អ។

ក៖សប្បាយសប្បាយសប្បាយកំប្លែងលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅ?

ខ៖ចា៎មានអីពួកគាត់។

ក៖ចា៎អនុស្សាវរីយ៍ល្អណាស់បង!!ខ៖ចា៎!!ក៖ហើយងាកមកបន្តិចបងមានចាំឈ្មោះលោកតាយាយទេបងចាំទាន់លោកតាទាន់លោកយាយណាខ្លះ?

ខ៖ទាន់ និយាយទៅទាន់លោកតាប៉ិចហើយនឹងយាយមែង។

ក៖ហ្ហ៎បងទាន់យាយមែង!!

ខ៖យាយមែងតែយាយមែងហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងស្រពេចស្រពិលទេណាស់ចា៎អត់បានចាំមុខគាត់ច្បាស់ទេគ្រាន់តែស្រពិចស្រពិលហ្នឹងហើយនឹងតាយើងហ្នឹង!!

ក៖តាប៉ិចស្រលាញ់គាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាស់។

ខ៖តាហ្នឹងហើយស្រលាញ់បងជាងគេ។

ក៖ហ្នឹងហើយ។

ខ៖ហ្នឹងហើយឲ្យតែមានអីអញ្ចឹងវេចយកមកឱ្យចៅហើយ អត់លុយកាលបងកាលហ្និងបងនៅផ្ទះហ្នឹងដែរបងអត់មានគ្រួសារហើយហ្នឹងអត់មានអីហូបអញ្ចឹងគាត់វេចយកមកឲ្យហើយជួនកាលឲ្យលុយអញ្ចឹងតា!!ក៖តា!!ខ៖តាណាស់ ហើយជួនកាលយកសារ៉ុងសូត្រអីយកមកអោយយើង!!

ក៖អោយសារ៉ុងសូត្រ។

ខ៖ហ្នឹងហើយកូនទិញអោយអញ្ចឹងគាត់អត់ស្លៀកគាត់យកមកឲ្យគ្រួសារបងហ្នឹង។

ក៖គាត់ស្រលាញ់បងណាស់។

ខ៖ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ណាស់ តាស្រឡាញ់ប៉ុន្តែនៅពីតូចវិញនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍គាត់ដេញវ៉ៃគាត់ដេញវ៉ៃដោយសារកំហុសរបស់ពួកយើង!!

ក៖ហ្នឹងហើយគាត់ស្រលាញ់។

ខ៖ពួកយើងឈ្លោះគ្នាបងចាន់ធឿនហ្នឹងហើយឈ្លោះគ្នាកាលហ្នឹងនៅផ្ទះហ្និងឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅជេរគ្នាវ៉ៃគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ហើយគាត់គាត់កាលហ្នឹងគាត់ច្រើនតែកាប់ធាងត្នោតដេរស្លឹកដេរអីនោះតាណាស់ម្ល៉ោះហើយគាត់ទាញធាងត្នោតហ្និងដេញវាត់ជុំវិញផ្ទះដេញវ៉ៃ កាលហ្នឹងអនុស្សាវរីយ៍កាលហ្នឹងមកពីពួកយើងខូចឈ្លោះគ្នា!!ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបានទៅលក់ស្វាយគាត់ គាត់មិនមានចំការស្វាយហេ៎កាលពេលហ្នឹងណាស់គាត់បេះស្វាយមកគាត់លក់ណាស់ គាត់ទៅលក់នៅព្រែកហូរ ព្រែកហូរនៅតាខ្មៅហ្នឹងដាក់រម៉ក់ទៅណាស់មកវិញទិញតាំងតែពីលីអូយកមកអោយចៅ!!

ក៖ហ្ហ៎ទិញតាំងតែពីលីអូទៀត?

ខ៖ហ្នឹងចា៎ទិញតាំងតែពីលីអូខ្ញុំចាំណាស់នៅពីតូចមានតែគាត់ទេមានតែតាទិញលីអូឲ្យ។

ក៖តាប៉ិច!!

ខ៖ហ្នឹងហើយទិញលីអូអោយនឹកឃើញហើយលីអូហ្និងពណ៌ស្រដៀងសម្បកឪឡឹកទៀតហ្និងតាមខ្ញុំចាំណាស់នឹកឃើញខ្ញុំនឹកឃើញគាត់រហូតក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹកឃើញគាត់រហូតអត់ភ្លេចតែម្តងណាស់ហើយកាលពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជំទើរជំទើហ្នឹងហើយតែគាត់ស្រលាញ់ចៅណាស់តា ចុះមើលគាត់ទៅមើលគាត់ និយាយទៅចៅណាក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពួកខ្ញុំអត់ម្ដាយអញ្ចឹងគាត់អាណិតជាងគេអញ្ចឹងទៅណាស់។

ក៖គាត់ទំនុកបំរុង!!ខ៖ចា៎!!ក៖គាត់ស្រលាញ់មើលថែ។

ខ៖ទៅរៀនមានតែគាត់ហ្នឹងអោយលុយចាយអោយអីអញ្ចឹងទៅណាស់ខ្លាចចៅអត់អីហូបអត់អីញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់អោយលុយទៅតិចច្រើនអីដឹងតែគាត់ឲ្យរហូត។

ក៖ចា៎ ហ៊ីតាស្រណោះគាត់ណាស់។

ខ៖ហើយតែបាត់ខ្ញុំនឹងទៅខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយគាត់ចេះតែសួរដំណឹងអីអញ្ចឹងទៅណាស់!!ក៖ចា៎!!ខ៖នឹកចៅ។

ក៖ហើយបងមានចាំអាយុរបស់គាត់ដែរឬក៏អត់?

ខ៖តារហូតមកដល់ឥឡូវ 90 ឆ្នាំហើយហេ៎!!

ក៖ 90 ឆ្នាំហើយ។

ខ៖កាលពេលគាត់ស្លាប់ដូច80 ឆ្នាំជាង។

ក៖៨០ហ្នឹងហើយ។

ខ៖ 86 87 អីហ្នឹង។

ក៖ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង។

ខ៖ឥឡូវគាត់ស្លាប់យូរណាស់ហើយស្លាប់ចូលបើសិនជាឥឡូវគាត់ចូល 90 ឆ្នាំជាងហើយគាត់នៅ៩០ឆ្នាំជាងហើយ កាលពេលគាត់ស្លាប់អាអូនខ្ញុំទើបចាប់នេះហ្នឹងណាស់ ខ្ញុំអត់ទាន់មានទេណាស់ឥឡូវអាអូន 6 ឆ្នាំទៅហើយ តាស្លាប់6 ឆ្នាំហើយ។

ក៖ 6 ឆ្នាំហើយ។

ខ៖ចា៎ហើយគេថាតែគាត់ទេតើ កាលហ្នឹងគេហៅគេថាតែគាត់ស្នាមវះនេះហើយដល់ពេលទៀតអោយតែឃើញមុខពូជាហៅទៀតហើយនឹងឲ្យតែមកនៅតែកន្លែងភូមិហ្ហ៎ កន្លែងផ្ទះតា កាលហ្នឹងកាលពេលនៅពីក្មេងណាស់ហើយឲ្យតែហើយដល់ពេលកាលហ្នឹងអោយតែពេលសែនអីចឹងណាស់ដូចឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាស់ វាចេះចុចទូរសព្ទ័តាំងតែពីតូចណាស់ ចុចរាវឱ្យគេភ្ញាក់ណាស់ ដូចទេវតាចុះកាលហ្នឹងនាំគ្នាសើ្ងច។

ក៖ចូលឆ្នាំមែនទេ?

ខ៖ហ្នឹងហើយ ទៅឱ្យកូនភ្ញាក់គ្រប់គ្នាដល់ម៉ោងទេវតាចុះអាណាក៏ស្ងើចថាអត់ដឹងអត់ដឹងម៉ោងទេវតាចុះស្រាប់តែអានេះតេទូរស័ព្ទញ៉ុមដេកអត់ដឹងខ្លួនផងហ្និង ស្រាប់តេទៅស្រាប់ទៅអ្នកនោះលើកហើយសួរចុះតេមកមានការអី?ខ្ញុំថាអត់ដឹងហើយវាអ្នកលេងណាស់ចុចណាស់ដល់ហើយដល់ហើយគឺហួសចិត្តតែម្ដងហើយដល់ហើយគេថាគេថាតាតាប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេមិនមែនគាត់ទេតាតែគ្រាន់តែថានៅពីក្មេងពេលដែលកើតមកមុខដូចគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងពេលវះចេញមក ដេកគេងស្រាប់តែពេលទៅស្រមុកដូចជាតាអញ្ចឹងហ្នឹងហៅតាតាតើ!!

ក៖ចុះយាយមែងបងបងមានដឹងអាយុគាត់ដែរឬក៏អត់?

ខ៖អត់អត់ដឹង។

ក៖បងមានដឹងខែឆ្នាំ?

ខ៖អត់អត់ដឹង។

ក៖បើសិនជាគាត់មកដល់ឥលូវគាត់ប្រហែលអាយុប៉ុន្មានហើយបងណោះ?

ខ៖គាត់ប្រហាក់ប្រហែលដែលតាតាដែរហ្និង គាត់អាយុគាត់មកដល់ឥលូវគាត់អាយុច្រើនហើយព្រោះអីតា 90 ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងយាយប្រហែលជាខ្ទង់មិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មានទេ!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ចា៎ហ្នឹង។

ក៖បងចុះបងឯងមានចាំកាលជំនាន់យាយមែងបងឯងដូចថាពេលណាដែលចាំគាត់ណាស់គាត់ធ្វើអី ពេលបងឯងឃើញ?

ខ៖អត់ទេអត់ទេអត់ទាន់ដែរ។

ក៖គ្រាន់តែទាន់គាត់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអត់ចាំ ក្មេងពេក?

ខ៖និយាយទៅនៅក្មេងអត់ដឹងតែម្ដងណាស់ចា៎អត់ដឹងអីតែម្ដងណាស់ចា៎អត់ដឹងទេ។

ក៖ចុះតាបងមានចាំអីអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយតាទៅណាជាមួយចាំជាងគេជាមួយគាត់ណាស់?

ខ៖ជាមួយតាអត់នេះធ្លាប់ធ្លាប់អនុស្សាវរីយ៍ទៅទៅចំការឯត្រពាំងឈូកឯកើតនោះនៅឯស្រែនោះ។

ក៖ហ្នឹងហើយខ្ញុំស្គាល់។

ខ៖ហ្នឹងហើយធ្លាប់ទៅដាំត្រសក់ដាំអីជាមួយគាត់ទៅដេកចាំឲ្យគាត់ណាស់នៅត្រពាំងឈូកហ្នឹងណាស់គាត់ដាំដាំឪឡឹកដាំត្រសក់មានខាត់ណាមានស្ពៃមានអីអញ្ចឹងគាត់ដាំច្រើនណាស់នៅទីហ្នឹងណាស់ព្រោះអីវាមានស្រះមានបឹងអីអញ្ចឹងទៅគាត់ស្រោចទឹកស្រោចអីអីនៅទីហ្នឹងហើយដល់ហើយអោយតែនេះខ្ញុំទៅជាមួយគាត់ទេទៅចំការកន្លែងចំការគាត់ដាំហ្និងណាស់ទៅដេកទៅចាំនៅទីហ្នឹងគាត់ធ្វើរោងនៅក្រោមដើមឫស្សីមានគ្រែមានអីដេកនៅហ្នឹងណាស់ហ្នឹងហើយធ្លាប់តែទៅអញ្ចឹងជាមួយគាត់នៅពីតូចច្រើនតែទៅអញ្ចឹងជាមួយគាត់ទេគាត់ទៅស្រែទៅអីអញ្ចឹងភ្ជួរអញ្ចឹងទៅជាមួយគាត់ហើយ ហ្នឹងទៅជាមួយគាត់អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគាត់មានតែអញ្ចឹងមានតែទៅចាំចាំនេះហ្នឹងឲ្យគាត់ហ្នឹង ហើយពេលគាត់ឆៃថាវគាត់ជ្រក់អីហ្នឹងដើរលក់ដើរអីអោយគាត់អញ្ចឹងទៅណាស់!!!ក៖ចា៎ចា៎!!ខ៖ហ្នឹងនៅក្មេងក្មេងហ្និង។

ក៖ចា៎ហើយបងមានចាំស្គាល់ឈ្មោះឪពុកម្ដាយ?

ខ៖របស់តាហេ៎?

ក៖តាខាងម្ដាយ?

ខ៖អត់អូន។

ក៖ស្គាល់តាយាយខាងម្ដាយដែរឬទេ?

ខ៖អត់ទេ។

ក៖ឈ្មោះក៏អត់ស្គាល់ដែរ?

ខ៖អត់ផង។

ក៖ហ្ហ៎អត់ដែលឮគាត់និយាយថាឈ្មោះតាអីយាយអីអញ្ចឹងខាងម្ដាយ?

ខ៖តាខាងម្ដាយមិនឈ្មោះតែញ៉ែមែនទេ?

ក៖ខាងម្ដាយ។

ខ៖ហេ៎ខាង!!

ក៖ខាងឪពុកទេ។

ខ៖ខាងឪពុក។

ក៖អ៊ំឆននេះទេ!!

ខ៖ចា៎បើខាងម្ដាយអត់ទេបងអត់ដែលទេបងអត់ដែលឮមិនមែនអត់ដែលឮទេឮតែគ្រាន់តែថាយើងឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានសួរថាម្ដាយ ថាម្តាយយាយត្រូវឈ្មោះអីឈ្មោះអីយើងអត់ដែលបានសួរតរទៅចឹងណាស់!!អត់ដែលលឺគាត់និយាយអីផងអត់ដែលលឺអត់មានអ្នកណាគេនិយាយផង។

ក៖ចុះគាត់សព្វថ្ងៃហ្និងម្ដាយបង្កើតឬក៏យ៉ាងម៉េចបង?សុំទោស។

ខ៖ម្តាយរបស់បងឬក៏មិនមែន?ក៖ចា៎!!ខ៖យាយទូចហ្និងមែនទេ?ម្ដាយរបស់បងហ្នឹងមែនទេ?

ក៖ចា៎ចា៎!!ម្តាយបង្កើតណាស់?

ខ៖ម្ដាយក្រោយតើ!!

ក៖ចា៎ចុះម្ដាយបង្កើតរបស់បងឈ្មោះអី?

ខ៖ឈ្មោះចន្ធី។

ក៖ចន្ធី!!ហើយគាត់អាយុប៉ុន្មាន?

ខ៖គាត់អាយុប្រហែលតែម៉ែក្រោយហ្នឹង ៥០ជាងហើយ!!

ក៖៥០ជាង!!

ខ៖ជិត 60 ឆ្នាំហើយ។

ក៖ហើយឥឡូវគាត់ទៅឯណា?

ខ៖គាត់គាត់ស្លាប់ទៅហើយ។

ក៖គាត់ស្លាប់គាត់ស្លាប់ដោយសារអីដែរបង?

ខ៖គាត់ស្លាប់កាលហ្នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់ឈឺ!!ក៖ឈឺ!!ខ៖ឈឺគាត់ឈឺក្បាលឬក៏អីទេកាលពេលហ្នឹងគាត់ឈឺហើយធ្លាក់ពីលើផ្ទះនោះ ហើយគាត់ពោះធំទៀត ការអាពេលហ្នឹងផ្ទះការផ្ទះឈើចាស់ហ្និងផ្ទះនៅខាងមុខហ្នឹង។

ក៖ចា៎គាត់ស្លាប់នៅទន្លេបាទីហ្និងឬក៏នៅណា?

ខ៖គាត់ស្លាប់នៅទីហ្នឹងនៅទីហ្នឹង ហ្នឹង!!ក៖ចា៎!!ខ៖ចុះអូនឯងអត់ដឹងទេ?

ក៖អត់ខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេបងដល់ពេលសួរបងអីចឹងបានដឹងនេះអញ្ចឹងនេះ។

ខ៖ហ៊ីគាត់ស្លាប់តាំងបងនៅ 3 ឆ្នាំឯណោះ។

ក៖ចា៎នៅបីឆ្នាំ?

ខ៖បីឆ្នាំហើយបងមិនទាំងចាំម៉ែផង ហ្និងតាំងតែពីបងនៅតូច។

ក៖ចា៎ស្រណោះម្ដាយ ខ្ញុំអត់ដែលដឹងដែរបងដល់តែសួរបងអញ្ចឹងបានដឹងនេះ ចា៎អញ្ចឹងងាកទៅកាលកូនក្មេងកាលកុមារីបន្តិចហ្នឹង អញ្ចឹងបងបានប្រាប់ហើយអម្បាញ់មិញថាបានទៅរៀនទៅរៀនទៅជាមួយឪពុកម្ដាយរហូតនៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរហូតចា៎ចឹងដល់ពេលបងរៀនចប់តាំងតែពីឆ្នាំណាដែរកាលហ្នឹង?

ខ៖បងអត់ចាំដែរ!!

ក៖ខ្ទង់ប្រហែលអាយុប៉ុន្មានដែរបងកាលពេលរៀនចប់?

ខ៖បងអាយុប្រហែលជា 16 ឆ្នាំ 17ឆ្នាំ!!

ក៖ 16ឆ្នាំ 17 ឆ្នាំ។

ក៖អាហ្និងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង ទេមិនមែនទេ ទេបងឈប់យូរហើយបងធ្វើមិនមែនទេបងឈប់រៀនបើគិតទៅបងនៅក្មេងដែរ បងនៅបងឈប់រៀនប្រហែលជាខ្ទង់ 13 14 ឆ្នាំទេ។

ក៖ 13 14 ឆ្នាំទេ។

ខ៖ចា៎ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងវាធំតែម្ដងណាស់!!

ក៖ត្រឡោក!!

ខ៖ត្រឡោកម្ដងហើយ ដល់ពេលទៅរៀនខ្មាស់គេអារឿងធំជាងគេទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងឈប់រៀន ហើយរៀនកាលហ្និងដូចថ្នាក់ទី 3 ប៉ុន្តែដូចរៀងអាយុច្រើនអាយុច្រើនហើយនៅរៀនថ្នាក់ទី 3 នេះហិ!!

ក៖មកពីបងធំហ្និងណាស់ ។

ខ៖ហ្នឹងហើយគិតអោយសព្វៗទៅ ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអូនឯងសួរអញ្ចឹងបានដឹងដូចថាត្រូវរៀនពីឆ្នាំណាឈប់ឆ្នាំណាចឹងណាស់ប៉ុន្តែតាមពិតបងឈប់ហ្នឹងបងដូចជាអាយុដូចរៀងច្រើនហើយដែរហើយហើយបងធំហើយហ្នឹងបងធំហើយ!!

ក៖ធំហើយ!!ខ៖ចា៎!!ក៖ដោយសារមាឌធំ។

ខ៖ដោយសារមាឌធំ។

ក៖ដល់ពេលកូនធំធំដែរ?

ខ៖ដល់ពេលកូនធំធំដែរ។

ក៖តែល្អអញ្ចឹងមេធំៗ ចុះដល់ពេលបងរៀនចប់បងទៅណាទៅធ្វើអីនៅពេលរៀនចប់ភ្លាម?

ខ៖បងរៀនចប់បងអត់មានធ្វើអីផង បងនៅផ្ទះទៅនៅជាមួយមីងនៅភ្នំពេញហ្ហ៎!!

ក៖នៅជាមួយមីងតាំងតែពីពេលណាបងទៅនៅជាមួយមីងស៊ីម?

ខ៖ នៅតាំងពីអាយុ 14 ឆ្នាំ។

ក៖ហ្ហ៎ 14ឆ្នាំ!!

ខ៖នៅជួយធ្វើការងារផ្ទះគាត់ ហ្នឹងហើយនៅការងារផ្ទះរៀបចំផ្ទះដាំបាយដាំទឹកស្លរអីអញ្ចឹងទៅណាស់!!យើងនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាស់!!

ក៖ចា៎ហើយស្ថានភាពជីវិតពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖កាលហ្និងមានអី យើងអត់មានអីពិបាកផងព្រោះយើងនៅជាមួយមីងបានសុខស្រួលមានហូបមានចុកអីគ្រប់គ្រាន់ខោអាវស្លៀកពាក់អីគាត់ទិញអោយមួយចប់ណាស់ ហ្នឹងហើយកាលពេលនឹងធ្វើទាំងមាសឲ្យពាក់ទៀតមាសណាស់។

ក៖គាត់ស្រលាញ់មីង!!

ខ៖គាត់ស្រលាញ់ ស្រលាញ់ហ្នឹងហើយគាត់ស្រលាញ់ចា៎។

ក៖នៅជាមួយមីងស៊ីម?

ខ៖នៅជាមួយមីងស៊ីម?

ខ៖មីងស៊ីម។

ក៖នៅមួយពូធីកាលពេលហ្និង នៅផ្ទះនៅប៉ុន្មាននាក់បងកាលពេលហ្នឹង?

ខ៖នៅគ្នាច្រើនដែរ។

ក៖គ្នាច្រើនដែរចា៎ចា៎។

ខ៖នៅតែជាង 10 នាក់។

ក៖ហ្នឹង ហើយហើយពេលហ្នឹងបងទៅនៅជាមួយគាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំទៅ?

ខ៖បងទៅនៅបានប៉ុន្មានច្រើនឆ្នាំដែរបីទៅបួនប្រាំឆ្នាំ។

ក៖តាញ៉ុមចាំយូរដែរ។

ខ៖យូរបងនៅយូរ។

ក៖យូរណាស់។

ខ៖បើទៅនៅផ្ទះអូនឯងបានតិចទេណេះ?

ក៖តិចបានប៉ុន្មានឆ្នាំដែរហ្នឹងបង។

ខ៖កាលហ្នឹងមើលបាននេះដែរទេតើកាលអូនឯងនៅតូចតូច!!

ក៖នៅតូចតូចហ្នឹងបងទេនៅទីហ្នឹងជាមួយខ្ញុំ។

ខ៖មើលបងចាំថាអញ្ជែក ឥឡូវនិយាយមកមកប្រវត្តិនិយាយមកទៅមកទៅមកប្រវត្តិជាមួយឯងវិញហើយ!!

ក៖ហ្នឹងហើយ។

ខ៖បងកាត់ក្រចកដៃអោយឯងឯងចាំដែរឬក៏អត់?

ក៖កាត់ក្រចកអោយខ្ញុំមែនទេ?

ខ៖ហើយកាត់ក្រចកឲ្យឯងហើយដោយសាច់ទៀតហ្អែងសង្ស័យតែភ្លេចហើយ!!

ក៖ខ្ញុំភ្លេចហើយអត់ចាំ។

ខ៖ហ្នឹងហើយហ្អែងនៅក្មេងហ្នឹងដែរ!!ក៖ចា៎!!ខ៖ហ្នឹងហើយបងកាត់ក្រចក់ដៃអោយអូនឯងហ្នឹងដល់ហើយកាត់ទៅវាជ្រុលប៉ះសាច់ណាស់អូនឯងយំ!!

ក៖ហ៊ីខ្ញុំយំ?

ខ៖យំហ្និង កាលហ្និងបងចាំអញ្ចឹង ហើយផ្ទះមីងគាត់ចូលចិត្តស្លរម្ជូរគ្រឿងត្រីម្ជូរគ្រឿងត្រីតែបុកស្លឹកគ្រៃហ្និងអត់អត់ដែលសូវអោយម៉ត់ទេ ត្រូវអត់ម៉ាក់អូនឯង!!

ក៖ចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយ!!

ខ៖ហ្នឹងហើយបុកស្លឹកគ្រៃអត់ដែលសូវម៉ត់ទេ។

ក៖មកឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរ!!

ខ៖នៅតែអញ្ចឹងគាត់បុកស្លឹកគ្រៃគាត់ហាន់ហាន់ទៅគ្រាន់តែបុកដាក់គ្រឿងដាក់ល្មៀតអីហើយតារបស់គាត់ដាក់ចូលស្លរហើយគាត់អត់ដែលដាក់អោយម៉ត់ទេហ្នឹងហើយបងចាំនៅកាលពេលបងទៅនៅព្រែកហូរហ្នឹង លក់ទឹកអំពៅ។

ក៖ហ្ហ៎លក់ទឹកអំពៅកាលហ្នឹងទៅជួយម៉ែលក់។

ខ៖ហ្នឹងហើយលក់នៅមុខវត្តហ្នឹង។

ក៖ចា៎ហើយនៅផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្មានឆ្នាំកាលហ្នឹងប្រហែល?

ខ៖និយាយទៅបងភ្លេចបងភ្លេចនៅរៀងយូរដែរហ្នឹងណាស់។

ក៖នៅយូរ។

ខ៖បងនៅយូរដែរហ្នឹងបងនៅនៅផ្ទះមីងស៊ីមហើយបានបានបានបងទៅនៅផ្ទះរបស់ហ្អែង។

ក៖ហ្ហ៎ទៅនៅផ្ទះមីងស៊ីមមុន?

ខ៖ចា៎នៅផ្ទះមីងស៊ីមមុនហើយបានមកបងបងទៅនៅផ្ទះអូនឯងផ្ទះប៉ាអូនឯងហ្នឹងទៅនៅ ហើយអូនឯងនៅតូចតូចនៅតូចតូចហ្និងនៅតូចតូចហ្នឹងមានធំឯណាកាលពេលហ្នឹងអាយុ 7ឆ្នាំ 8 ឆ្នាំអីហ្នឹងមិនដឹងទេកាលហ្និង ដូចចង់ភ្លេចអស់ហើយតែដឹងតែថានៅរាងតូចតូចអត់ធំទេមិនមែនធំធំនេះទេណាស់ នៅតូចតូចដូចវ័យកុមារ នេះធំធំជាងអាអូនបន្តិចហ្និង 7 ឆ្នាំ8 ឆ្នាំអីហ្នឹងណាស់ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងធំជាងគេតែផលផលនិងហ្នឹង។

ក៖បងឯងទៅនៅផ្ទះខ្ញុំហើយទៅនៅឯណាវិញទៀតទៅអញ្ចឹងកាលហ្នឹង?

ខ៖បងមកផ្ទះវិញទេតើ!!

ក៖មកនៅផ្ទះវិញអត់ទៅនៅជាមួយមីងស៊ីមវិញទេ?

ខ៖អត់ទេមកនៅផ្ទះតើបងនៅផ្ទះហ្នឹងអត់មានទៅណាទេអត់ផងហ្នឹងមានទៅឯណាទេ។

ក៖អត់ទៅឯណាទេ!!

ខ៖អត់ទៅណាទេ។

ក៖ចា៎ដល់ពេលមកជីវិតរៀបការវិញឥឡូវធំហើយ ធំទៅនៅផ្ទះមីងទៅនៅ!!

ខ៖បើជីវិតរៀបការវិញបងដូចបងនិយាយចឹងបងដើរតាមគ្រួសារឆ្អែតហើយបងទៅនៅកោះក្រឡហ្នឹងអត់ឃ្លានមានអីហ្នឹងដើរកាត់ព្រៃ 30 40 គីឡូដីក៏បងហើយដែរហ្នឹងកើតចាំមើលណាស់ អាហ្នឹងនិយាយប្រវត្តិអាមួយទីពីរវិញណាស់អាសាលបងថាកើតនៅបាត់ដំបងហ្និងណាស់។

ក៖ឈប់បន្តិចសិនបងចាំបន្តិចទៀតចាំដល់ហ្នឹងចង់សួរបងថាមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចបានជួបប្តីជួបស្វាមី?

ខ៖កាលពេលហ្នឹងបងជួបនៅនេះគាត់មកធ្វើការនៅទន្លេបាទីយើងនេះ!!

ក៖ចា៎ទន្លេបាទីហ្នឹង។

ខ៖ធ្វើនៅកន្លែងមណ្ឌលទេសចរណ៍ជាមួយយាយរឿនហ្និងណាស់កាលហ្នឹងណាស់ហើយបងក៏ទៅលក់រកស៊ីនៅផ្ទះទឹកនៅទីហ្នឹងដែរ ដល់ពេលគាត់ឃើញបងអញ្ចឹងគាត់ស្រលាញ់បងចឹងទៅណាស់!!

ក៖ហើយបងក៏ស្រលាញ់ទៅ?

ខ៖ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ដល់ហើយគាត់ហៅម៉ែឪគាត់មកចូលស្ដីយើងទៅការតែមួយព្រឹកទេកាលហ្នឹងណាស់ការតែមួយព្រឹកទេហ្នឹងក៏បានជួបគាត់បានប្រមាណប្រហែលជាដល់មួយឆ្នាំទេបានបងចេញទៅនៅបាត់ដំបងហ្នឹងហើយគាត់ទៅរកបងគាត់បាត់បងគាត់យូរនោះដល់អញ្ចឹងគេថាមិនដឹងបងរបស់គាត់នៅឯបាត់ដំបងហ្នឹងគាត់ក៏ទៅទៅក៏បានជួបទៅណាស់ក៏គាត់មកវិញហ្នឹងបបួលបងទៅហ្នឹង បងក៏ទៅតាមគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅណាស់ទាល់តែទៅទៅនៅទីហ្នឹងបាន 3 ឆ្នាំ4ឆ្នាំឯណោះបងពិបាកដូចបងនិយាយអញ្ចឹងពិបាកណាស់ដល់អាហ្នឹងចូលដល់ពេលមានកូនត្រឹមតែកាលហ្នឹងមានតែពិសីហើយបានមានអាមួយ ទី 2 ហ្និង !!ក៖ចា៎!!ខ៖ចា៎មានអាទី 2ហ្និងក៏នាំគ្នាទៅ នៅកើតនៅទីហ្នឹងកើតនៅទីហ្នឹងហើយអត់នៅកន្លែងបងហ្នឹងផ្ទះបងនៅហ្នឹងអត់មានអីរកអីអត់បានក៏លឺគេថាស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃឲ្យគេមួយហិចតា 30 ម៉ឺនណាស់កាប់ព្រៃនេះឬស្សីក៏នាំគ្នាទៅទៅទៅទៅខុសទៀត ទៅដើរទាំងយប់ហ្នឹងទៅ 30 គីឡូដី 40 គីឡូដីឯណោះអូនណាស់ បីកូននៅតូចហ្នឹងណាស់បីកូនកាលហ្នឹងវាទឹមតែបានប៉ុន្មានខែបាន 3 ខែ 4 ខែ 5 ខែហ្នឹង បីកាត់ព្រៃទៅទាំងយប់ទៅហើយដល់ហើយគេព្រៃពិបាកទៀតនាំគ្នាដើរមកវិញកាត់ភ្នំកាត់អីពិបាកណាស់!!បងទៅនៅនិយាយទៅទៅនៅពិបាកតែម្ដងបងអត់ និយាយទៅបើសិនជាវិលវិញកើតបងវិលវិញហើយ ដូចថាជីវិតវាជួបការពិបាកច្រើនពេកណាស់ កាលពេលទៅនៅទីហ្នឹងណាស់វាគ្រប់សព្វពេកណាស់។

ក៖គ្រប់សព្វបែបយ៉ាង ។

ខ៖ចា៎គ្រប់សព្វ រកលុយមិនបានហើយវេទនាដល់ថ្នាក់តុកកែចូលត្រចៀកកូនក៏មានអីក៏មានទៅនៅទីហ្នឹងណាស់ចុះសុទ្ធកន្លែងគេដាំពោតដាំអីព្រៃហ្និង!!ក៖ចា៎!!ខ៖ដល់អញ្ចឹងវាមានសត្វអីច្រើនចឹង!!

ក៖ពិបាកហើយនៅជាមួយផ្ទះជិតគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចស្ថានភាពពេលហ្នឹង?

ខ៖ផ្ទះគេកាលទៅនៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដំណាក់ទឹកធ្លាក់ហ្នឹងផ្ទះរួមមួយដូចថាផ្ទះស្លឹកប្រក់ស្បូវមួយច្រកមួយគ្រែមួយគ្រែចឹងណាស់ហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យនៅកន្លែងចំការគេហ្នឹងណាស់។

ក៖នៅជាមួយបងប្រុស?

ខ៖នៅជាមួយហ្នឹងហើយទៅនៅជាមួយបងប្រុសបងថ្លៃហ្និងណាស់ដល់ពេលបងថ្លៃហ្និងគេចេញទៅ!!

ក៖នៅជាមួយបងថ្លៃមិនមែននៅជាមួយស្វាមីបងទេ?

ខ៖ហ្នឹងហើយជាមួយប្តីផងជាមួយបងថ្លៃផងនៅផ្ទះបងថ្លៃទៀត។

ក៖ជាមួយបងថ្លែដែរ។

ខ៖ហ្នឹងហើយហើយគេចេញទៅកាប់ព្រៃកាប់អីនៅប៉ៃលិននៅអីទៀតទៅហើយបងឯណេះកាលហ្នឹងកូនកួបតុងកែចូលត្រចៀកយើងអត់ដឹងនោះវាយំមួយយប់!!

ក៖អាអូនទី 2 មែន?

ខ៖ចា៎អាមួយហ្នឹងអាមួយហ្នឹងកំសត់ណាស់ណាស់កំសត់ជាងគេណាស់ហ្នឹងហើយកម្សត់កើតក៏នេះកើតលឿនតែកំសត់ដូចថាវាកំសត់អីកំសត់យើងរស់នៅយើងអត់មានដូចថាឈឺពោះឈឺអីអត់បងប្អូនអត់មានសាច់ញាតិអត់មានប្ដីនៅក្បែរចឹងណាស់មានតែអ្នកដូចថាអ្នកដទៃបានអ្នកដទៃហ្និងកម្លាំងចិត្តជាងបងប្អូនទៅទៀតនិយាយទៅបើយើងអត់អ្នកដទៃហ្នឹងក៏យើងពិបាកដែរណាស់ការឆ្លងទន្លេហ្និងណាស់មានឯណាបើក្មេងវិញយកទៅណាអស់គ្រាន់តែលឺឈឺពោះក្មេងក្មេងមកជុំវិញអត់សូវមានមនុស្សចាស់។

ក៖ជួយអីកើតក្មេងក្មេង។

ខ៖ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាបានមកជុំជ្រែងថាមនុស្សចាស់គេចេញទៅរកស៊ីអីអស់ហើយអត់មានអ្នកណានៅទេហើយដូចបងឯងចឹងដល់ពេលតុកកែចូលត្រចៀកកូនយំមួយយប់មួយយប់ខ្លាំងពេកទៅបាន!!

ក៖អាយុប៉ុន្មានអាអូនពេលតុកកែចូលត្រចៀក?

ខ៖ទើបតែមួយខួបជាងហ្នឹង។

ក៖មួយខួបជាង?

ខ៖ចា៎ហើយនៅបៅទឹកដោះគោអត់មានបៅដោះទេអត់មានបៅដោះទេវាពីរនាក់ហ្នឹងវាបៅដោះទាំងពីរ។

ខ៖ហើយម៉េចយកចេញបានទៅតុកកែហ្និង?

ខ៖មកនៅទន្លេបាទីវិញទេតើ បងវិលមកវិញណាស់វាយំពេកណាស់មកពេទ្យណាស់ ដល់ហើយមួយយប់ហ្នឹងមិនបានដេកទេទៅពេទ្យហើយពេទ្យគេថាអត់ឃើញទៀតអត់ឃើញក៏ចាក់ថ្នាំ ថាវាយំពេកចាក់ថ្នាំទៅកុំអោយវាឈឺចាប់ចឹងណាស់ ស្រាប់តែព្រលឹមឡើងមើលត្រចៀកទៅមានអាតុកហ្នឹងហ្ហ៎!!

ក៖ចេញមក?

ខ៖ចេញមក ខាំអាតុកកែគោយើងនោះ!!

ក៖តុលកែគោ?

ខ៖ហ៊ីអាតុកកែគោហ្និងបឺតឈាមណាស់ខាំមើលទៅធាត់ប្រឡះៗជាប់ក្នុងត្រចៀកហ្នឹងណាស់ដល់ហើយម៉ែម៉ែទូចហ្និងណាស់យកអាជន្ទៀសចាប់ដករោមហ្និងយកមកចាប់តើ!!ចាប់ហើយលាន់លឺតែផ៊ឺស ដល់ហើយតាំងតែពីរហ្នឹងមកជា តែរាល់ថ្ងៃហៅវាអត់សូវឮវារាងថ្លង់ណាស់ហ្និងប្រវត្តិកូនមានតែវាកំសត់ជាងគេហើយក៏ឈឺច្រើនជាងគេដែរ។

ក៖ហើយដល់ពេលបងរៀបការបងមានកូនប៉ុន្មាននាក់?

ខ៖មកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹង?

ក៖ច៎ាមកដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹង!!

ខ៖បងមានតែបីនាក់ហ្នឹង។

ក៖បីនាក់ហ្នឹងឈ្មោះអីគេខ្លះឈ្មោះទាំងត្រកូលណាស់?

ខៈវង់សែនពិសី!!

ក៖វង់សែនពិសី។

ខ៖វង់សែនពិសិដ្ឋ។

ក៖វង់សែនពិសិដ្ឋ!!

ខ៖វង់សែនវិសាល។

ក៖វង់សែនវិសាល។

ខ៖វង់សែនវិសាលហើយពិសិដ្ឋ។

ក៖ហើយបានវង់សែនពិសិដ្ឋ?ខ៖ ចា៎!!ក៖ហើយបងមានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់ទេ?

ខ៖ចាំតើ!!ពិសីកើត វង់សែនពិសីនឹងកើតខែ 9 ថ្ងៃ 09 2002។

ក៖ 2002 ?

ខ៖ចា៎ហើយបាន វង់សែនពិសាលនិងកើតខែ 4 ថ្ងៃ 8 2005 ហើយមកដល់វង់សែនពិសិដ្ឋនេះកើតខែ 8 ថ្ងៃ 5 2000 2000ប៉ុន្មានអាអូន?

កូនប្រុសបងស្រី៖ 2012 ។

ខ៖2012។

ក៖ហ្ហ៎ 2012 ។

ខ៖២០១២។

ក៖ហើយហើយនៅជុំគ្នាទាំងអស់គ្នា?

ខ៖នៅជុំអត់។

ក៖ទាន់មានអ្នករៀបការទេ?ខ៖នៅ!!!ក៖ចុះបងប្រុសគាត់ជាមនុស្សអត្តចរិកយ៉ាងម៉េចដែរបងគាត់ស្លូតឬក៏កាចឬក៏យ៉ាងម៉េច?

ខ៖មនុស្សគាត់ដូចថាមានអីគាត់គាត់តស៊ូរកស៊ីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូន ចា៎ពីមុនគាត់អត់ដែលឲ្យពួកខ្ញុំដូចថាមិនសូវឱ្យពួកខ្ញុំពិបាកប៉ុន្មានទេដូចថាចង់គាត់ធ្វើអីគាត់ចង់ធ្វើតែខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាស់ក៏អត់ចង់អោយប្រពន្ធកូនពិបាកទៅពិបាកជាមួយគាត់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដូចថាយើងប្រពន្ធកូនចេះតែតាមគាត់ទៅបើគាត់ទៅឯណាយើងទៅតាមជាមួយទៅយើងមានអីមានតែទៅពឹងប្ដីហ្នឹងហើយហើយគាត់ស្អីក៏គាត់ធ្វើដែរ!!

ក៖ឧស្សាហ៍មនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាម។

ខ៖អោយតែបានរកលុយអោយប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងទៅណាស់ តែកាលពីនៅតូចតូចគាត់រកតែម្នាក់ឯងមានអ្នកណារកតែគាត់ហ្នឹងរកចិញ្ចឹមពួកកូនកូនទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹង។

ក៖ចុះអត្តចរិកកូនយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖កូនមែនទេ?កូនរាល់ថ្ងៃលេងនិយាយហើយកូនកូនហ្នឹងថាចរិកពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវគាត់ខឹងខឹងមួយឆាវអញ្ចឹងទៅ។

ក៖គាត់នៅក្មេង។

ខ៖ហ្និងហើយគាត់នៅក្មេងគាត់មិនសូវទាន់ចេះដឹងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយពេលម្ដាយនិយាយទៅកន្លែងណាល្អកន្លែងអាក្រក់គាត់អត់សូវដឹងអញ្ចឹងណាស់។

ក៖គាត់នៅក្មេង។

ខ៖ហ្នឹងហើយគាត់នៅក្មេងគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែបើគាត់គាត់ជួយខ្ញុំណាស់ពួកគាត់ជួយយ៉ាងម៉េចពួកគាត់រៀនអត់បានខ្ពង់ខ្ពស់ទេគាត់រៀនបានទាបទាប រៀនបានតិចអាមួយអត់ចេះផងអោយវារៀន រៀនអត់ចូលហើយបានបងនេះរៀនបានថ្នាក់ទី 7 តែគ្រាន់តែថាកូនខ្ញុំគ្នាពិបាកគ្នាឃើញម៉ែឪអត់គ្នាខំធ្វើការរកលុយជួយម៉ែឪតាំងតែពីអាយុ 12 ឆ្នាំហ្និងហើយមីមួយបងណាស់ហ្នឹងហើយពិសីហ្នឹងណាស់ហ្នឹងតែរឿងរឿងថាឬថាបើសម្ដីនេះហ្និងក្រម៉ក់ក្រម៊ើយហ្នឹងវាខ្លះហើយវាមិនល្អទេ។

ក៖ដូចខ្ញុំហ្នឹងដែរណាស់។

ខ៖ហ្នឹងហើយ វាមិនអត់ទេ។

ក៖ចុះឥឡូវមកស្ថានភាពឥឡូវបច្ចុប្បន្នវិញតើបងស្ថានភាពជីវិតយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖ចា៎រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងពិបាកតែម្ដងនិយាយឲ្យចំ!!ក៖ចា៎!!ខ៖បងពិបាកទីមួយគឺបងអត់ទាន់មានផ្ទះសម្បែងចា៎អញ្ចឹងបានថាមិនដឹងថាទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាយើងនឹងខំប្រឹងរកការងាររកលុយដើម្បីលោរបានទិញបានផ្ទះនៅចឹងណាស់ បើថារាល់ថ្ងៃបងពិបាកចិត្តជាងគេគឺអត់មានផ្ទះនៅហ្នឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយព្រោះអីកូនតិចទៀតគាត់លក់ផ្ទះហ្នឹងបាត់ទៅនិយាយទៅរៀនរាល់ថ្ងៃយើងស្នាក់អាស្រ័យនៅផ្ទះគេដល់ពេលដែលគេលក់បាត់ទៅយើងត្រូវការរកផ្ទះនៅអោយកូនហ្នឹងហើយដល់ចឹងមានតែជួលផ្ទះគេសិនចាំដល់ពេលយើងមានការងារធ្វើយើងចេះតែសន្សំទៅក្រែងលោបានទិញដីកន្លែងណាអាចធ្វើផ្ទះអោយកូននៅបានអញ្ចឹងទៅណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់បងហ្នឹងគឺចង់អោយតែមានផ្ទះនៅដើម្បីឲ្យកូនរស់នៅ តែយើងទៅបាត់បាត់ហើយកូនវាមានបានដល់ពេលកូននៅយើងនៅចឹងយើងអត់បានមានអីឲ្យវាដល់ពេលខ្ញុំទៅបាត់មិនដឹងកូនដឹងមានផ្ទះមានសម្បែងមិនដឹងថារស់នៅយ៉ាងម៉េចចេះតែគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាស់អូនណាស់!!

ក៖ត្រូវការជម្រក។

ខ៖ចា៎ត្រូវការជម្រកសំខាន់គឺជម្រកនិងហើយតែធ្វើយ៉ាងម៉េចជីវភាពបងវាមិនទាន់បានដល់ថ្នាក់មានផ្ទះខ្លួនឯងនៅចឹងណាស់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនដឹងថ្ងៃណាវាពិបាកជាគេគឺអ៊ីចឹងតែម្តង។

ក៖ហើយងាកទៅអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបន្តិចបងកាលពីនៅក្មេងដូចថាកាលនៅយុវវ័យអញ្ចឹងតើបងដូចថាចូលចិត្តអីជាងគេឬក៏ញ៉ាំអីជាងគេចូលចិត្តសម្លអី ហ្និង?

ខ៖បងនិយាយទៅបងចំណីអត់ទេអត់រើស!!

ក៖អត់រើសទេ?

ខ៖អត់រើសទេប៉ុន្តែបងចូលចិត្តញាំជាងគេគឺសម្លម្ជូរហ្និងតែម្ដង។

ក៖សម្លម្ជូរ។

ខ៖ម្ជូរបានកូនត្រីកូនអីហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់!!

ក៖ចូលចិត្តដែរ។

ខ៖ត្រីកញ្ចុះពងពងអីហ្នឹងណាឆ្ងាញ់ហើយត្រីហ្នឹងណាស់គឺចូលចិត្តជាងគេសំឡម្ជូរចា៎!!!

ក៖ចា៎ ចូលចិត្តបទចម្រៀងចូលចិត្តច្រៀងដែរឬក៏អត់?

ខ៖ចូលចិត្តមនុស្សបងចូលចិត្តចំរៀងចូលចិត្តច្រៀងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខុសត្រូវអីបងចេះតែច្រៀងដូចថាកំដរអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាស់!!

ក៖ហ្នឹងហើយ។

ខ៖កុំអោយខ្លួនឯងជួនកាលកុំអោយខ្លួនឯងជួនកាលកុំអោយើងគិតច្រើនទៅយើងច្រៀងពេលខ្លះយើងច្រៀងអាចបំភ្លេចអ្វីអ្វីបានខ្លះបានដែរគឺដូចបងគិតអញ្ចឹងនេះបងស្មុគស្មាញបងអត់មានលុយបងអត់មានផ្ទះនៅតែទៅមុខបងនិងរកលុយទិញបានផ្ទះនៅឬក៏អត់!!នឹកឃើញអញ្ចឹងណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងមានអីពេលខ្លះយើងអត់មានមិត្តភក្តិនៅក្បែរអត់មានអ្នកនៅជិតក្បែរនិយាយលួងលោមយើងនិយាយជាមួយយើងពិភាក្សាគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តអីអញ្ចឹងមានអីមានជួនកាលច្រៀងខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងហ្និងមិនចាំបាច់ដាក់មិនចាំបាច់ដាក់បាសក៏ច្រៀងខ្លួនឯងហ្នឹងដែរ ចេះតែច្រៀងត្រពៀសត្រពៀសអញ្ចឹងទៅណាស់ដើម្បីឲ្យខួរក្បាលខ្លួនយើងវាស្រឡះនឹកឃើញអញ្ចឹងណាស់ហើយបើតាមគិតគិតហ្នឹងវាថាវាពិបាកតែម្តង តែធ្វើយ៉ាងម៉េច!!

ក៖ចុះកាលពេលនៅយុវវ័យបងចូលចិត្តស្លៀកពាក់តែងខ្លួនអីឬក៏យ៉ាងម៉េចបងស្រលាញ់?

ខ៖បងអត់ទេ!!គឺខោអាវស្លៀកពាក់បងចូលចិត្តតែខោអាវជិតៗខ្លួនហ្និងតែម្ដង។

ក៖ជិតជិតខ្លួន?

ខ៖ចា៎ហ្នឹងហើយអត់មានដែរថាចង់បានដូចថាឆើតឆាយអីៗអត់ទេគឺថាខោអាវបងពាក់ឃើញស្រាប់ហើយបងចូលចិត្តតែអញ្ចឹងខោអាវហ្នឹងហើយករឌុបអីចឹងទៅចូលចិត្ត!!

ក៖ស្រលាញ់ចូលចិត្តតែងខ្លួន។

ខ៖ស្រលាញ់ចូលចិត្ត តែងខ្លួនគឺធម្មតា!!

ក៖ធម្មតាចា៎!!

ខ៖ចា៎ហ្នឹងបើនៅផ្ទះបងបងនិយាយទៅបងកម្រតែងខ្លួនបើថាដើរអញ្ចឹងបងផាត់តែម្សៅលាបក្រែមអីបន្តិចបន្តួចរួចហើយបងចូលចិត្តរញ៉េរញ៉ៃច្រើនទេ។

ក៖ញ៉ុមចាំបងតែពេលនៅក្មេងខ្ញុំមើលរហូតបងឯងស្អាតណាស់ខ្ញុំចាំ!!ហើយចុះកន្លែងដែលបងចូលចិត្តដើរលេងជាងគេស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ចូលចិត្ត!!

ខ៖ដើរលេង!!

ក៖ដើរលេងទៅកន្លែងណាមួយ?

ខ៖បងចូលចិត្តទៅដើរលេងបងចូលចិត្តទៅតាមខេត្ត។

ក៖តាមខេត្ត។

ខ៖ចា៎ដូចថាទៅឆ្នេរសមុទ្រទៅអីចឹងណាស់កំពង់សោមកំពតអីអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាដូចថាមានកន្លែងទឹកលេងអីអញ្ចឹងណាស់វាល្ហើយខួរក្បាលស្រួលអញ្ចឹងទៅណាស់!!ក៖ចា៎!!ខ៖ហ្នឹងហើយចូលចិត្តទៅអញ្ចឹង!!ហ្នឹង!!

ក៖ចា៎ហើយ (មានទៅតនៅសំភាសន៍បន្តទៀត)