ការសំភាសរបស់ អ្នកមីង គង់ រី

ក៖ អ្នកធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទ គីម ម៉េង

ខ៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេសំភាសន៏មានឈ្មោះអ្នកមីង ​ គង់ រី ៕

*ប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អ្នកមីង គង់ រី*

*អ្នកមីង គង់ រី គាត់មានអាយុ ៥៦ ឆ្នាំ​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ៕ គាត់មានកូនទាំងអស់ចំនួន ៤នាក់ ៕ អ្នកមីងមាន ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នគាត់ នៅភូមិពៀមឧញ្ញ៉ាអ៊ុង ឃុំ ពៀមឧញ្ញ៉ាអ៊ុង ស្រុកល្វាអែម ខេត្ត​ កណ្ដាល ៕*

ក៖ ចឹងជាដំបូងជំរាសួរអ្នបកមីងខ្ញុំបាទមកពីរខាងសាកលវិទ្យាល័យបីបាយយូនៃសហរដ្ធអាមេរិចហើយមានការអញ្ជើញអ្នកមីងដើម្បីចង់សូមសំភាសន៏អ្នកមីងពីជីវិប្រវត្តិរបស់អ្នកមីងខ្លះដែលអ្នកមីងបានរស់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតថាតើអ្នកមីងបានរស់នៅក្នុងជំនាន់មានភាពលំបាកយ៉ាងមិចខ្លះឬក៏ស្រួលដែលរឺទេ បាទហើយចឹងប្រហែលជាខ្ញុំចង់សួមលោកយាយដើម្បីសំភាសន៏អ្នកមីងអំពីជីវិតរបស់អ្នកមីងបន្ដិចបានដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសបាទ ៕

ក៖ បាទចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកមីងហើយចឹងសំរាប់ថ្ងៃដែលខ្ញុំសំភាសន៏អ្នកមីងគឺជាថ្ងៃ ទី១៨៧ ខែ ០៣​ ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយសំភាសន៏ដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះ គីម ម៉េង ហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើមានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ​៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំមានឈ្មោះថា គង់ រី ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងឆ្នាំនេះអ្នកមីងមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដែលហើយទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំមានអាយុនឹង ៥៦ ហើយហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានទីកន្លែងរឺក៏ស្រុកកំណើតនៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺនៅពៀមឧញ្ញ៉ាអ៊ុង នឹងតែម្ដងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅទីកន្លែងនេះថាតើគេបានហៅភូមិអ្វីហើយនឹងស្រុកអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅសំរាប់នៅកន្លែងនេះគឺគេហៅថាភូមិ ភូមិតាឯក ស្រុកល្វាអែម ខេត្ត កណ្ដាល ៕

ក៖ បាទនិយយាទៅគឺខ្ញុំគ្រាន់តែស្គាល់ថានេះគឺជាភូមិតាស្គរនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺនៅទីកន្លែងនឹងគឺគេហៅថាភូមិ ពៀមតាអ៊ុងនឹងតែម្ដងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងទៅមុខបន្ដិចទៀតនឹងគឺយើងទៅដល់ភូមិតាឯកនឹងតែម្ដងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកមីងថាតើគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថា ច្រឹប យិន ហើយសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា សុង គង់ ចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់លោកទាំង២នាក់ថាតើគាត់មានព្រះជន្មប៉ុន្មានឆ្នាំដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់លោកទាំង២នាក់គឺគាត់បានស្លាប់បាត់អស់ហើយចឹងហាសគឺគាត់បានស្លាប់តាំងពីនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតមកម្លេសហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគាត់បានស្លាប់ប្រហែលជា​ ៥ ទៅ ៧ឆ្នាំហើយចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់ទើបតែបាន២ឆ្នាំនឹងគឺគាត់បានស្លាប់តែម្ដងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺកូនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា អា សាក់នឹងគឺវាចេះដើរចឹងទៅក៏គាត់បានស្លាប់តែម្ដងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ម្ដាយរបស់អ្នកមីងគឺគាត់ទើបតែស្លាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ទើបតែស្លាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេហាចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់គាត់ថាតើគាត់បានស្លាប់នៅដោយសារតែជំងឺរឺក៏គាត់ស្លាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរារបស់គាត់ដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែចាស់ជរាចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ចាស់ហើយគឺគាត់ដើរមិនរួចចឹងហាសចាស​ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់គាត់ថាតើគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺនិយាយទៅគឺពិបាកដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់បានហូបបាយបានហូបបបរអីបានទាំងអស់ចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺថានៅពេលដែលគាត់ឈឺអ្វីនឹងគឺយើងបាននាំគាត់ទៅមន្ទីពេទ្យចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបាននាំគាត់ទៅមើលចឹងទៅគឺគាត់មិនបានឈឺអ្វីនោះទេនិយយាទៅគឺគាត់មិនមានរោគនោះទេហាសចាស តែគ្រាន់តែថាគាត់ដើរទៅគឺមិនរួចចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលមុននឹងគឺគាត់ពិសារមិនបាននោះទេហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺគាត់មិនសូវជាមានធ្មេញទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅសំរាប់គាត់គឺគាត់មិនសូវជាមានការឈឺអ្វីនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនិយាយទៅគឺគាត់មិនឈឺអ្វីនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគ្រាន់តែថាគាត់គឺឃ្លានៗនឹងថាហើយណាមួយទៀតនឹងគឺគាត់ដើរមិនរួចទៀតចឹងគឺថាគាត់ធុញៗគាត់ចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺជំងឺចាស់ៗរបស់គាត់ចេះតែធ្ងង់ៗចឹងទៅហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់ចេះតែឃ្លានហើយហូបអ្វីមិនបានចឹងក៏ទៅតាមនឹងតែម្ដងហាសចាស ហើយប្រសិនជាអោយមានជំងឺថ្លើមអ្វីនឹងគឺអត់មានតែម្ដងហាសចាសហើយនិយាយទៅអោយប្រចាំជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺដូចជាមិនមាននោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺថានេះជាជំងឺចាស់ជរារបស់គាត់គឺចាស់រាំរៃទៅតែម្ដងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់នឹងគឺគាត់មានព្រះជន្មប្រហែលជា ៧៧ឆ្នាំចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់គឺគាត់មានអាយុ ៧៧ ឆ្នាំហើយគាត់បានស្លាប់អស់៥ឆ្នាំហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់គិតមកដល់លូវនឹងគឺប្រហែលជាគាត់មានអាយុ ៨០ឆ្នាំជាងហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់គាត់គឺគាត់ចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺថាប្រសិនជាគាត់អត់មានចៅក៏គាត់នឹងមិនដល់ថ្នាក់នឹងដែលចឹងហាសចាស ហើយគាត់បានធ្លាក់ពីលើផ្ទះនឹងគឺដោយសារតែគាត់បានមកមើលចៅរបស់គាត់ចឹងហាសចាស ហើយគាត់បានធ្លាក់មកនឹងគឺគាត់ដើរលេងរួចតែម្ដងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺចៅរបស់គាត់នឹងគឺវាធ្វើបាបយាយរបស់វាផងចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺវាក្មេងផងគឺវាធ្វើតាមតែចិត្តរបស់វាចឹងហាសចាស ហើយណាមួយនឹងគឺវាបានទាលុយពីយាយរបស់វាចឹងគឺវាបានច្រានលោកយាយរបស់វាចឹងក៏គាត់បានរអិលពីនឹងតែម្ដងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងនៅពេលដែលគាត់បានដួលហើយចឹងនៅពេលដែលគាត់ហូបបាយនឹងក៏គាត់ហូបលេងបានទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងបានចាំឈ្មោះលោកតាហើយនឹងលោកយាយរបស់អ្នកមីងដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំគឺមិនបានចាំនោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងកើតមិនទាន់នោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើស្វាមីរបស់អ្នកមីងថាតើគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ឪពុកក្មេកហើយនឹងម្ដាយក្មេកនឹងគឺមិនដែលស្គាល់មុខយ៉ាងមិចនោះទេគឺថាយើងត្រឹមបានស្គាល់ទែមុខកូនរបស់គាត់នោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ប្ដីរបស់វានឹងគឺមានឈ្មោះថា យ៉ែម ម៉ៅ ហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់លោកពូថាតើលោកពូមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាបងកូនរបស់ខ្ញុំនឹងចំនួន ៣ឆ្នាំចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាគិតទៅគឺវាមានអាយុ ៥៩ ឆ្នាំវិញចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺយើងគ្រាន់តែដឹងតថាវានឹងគឺបងកូនរបស់យើងនឹងចំនួន៣ឆ្នាំចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងបានធ្វើយ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីងបានស្គាល់ជាមួយនឹងលោកពូហើយនឹងបានរៀបការជាមួយគ្នាថាតើអ្នកមីងបានធ្វើយ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ????

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ពួកយើងទាំង២នាក់នឹងគឺបានស្គាល់គ្នានឹងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ចឹងហាសចាសហើយនិយាយទៅពួកយើងនឹងបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ​១៩៧៩ ហើយនៅពេលដែលបែកប៉ុលពតហើយចឹងគឺយើងបានជួបគ្នាចឹងហាសហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានចាប់មនុស្សនឹងគឺអោយទៅធ្វើជាទាហ៊ានទៀតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់នឹងគឺមិននៅទីកន្លែងនេះនោះទេហាសចាស សំរាប់ស្រុកកំណើតរបស់គាត់នឹងគឺនៅខាងភ្នំពេញចឹងហាសចាស ហើយគាត់មានបងប្អូនមីងពូលោកតានៅខាងភ្នំពេញចឹងហាសចាស ហើយគ្រាន់តែថានៅពេលដែលគាត់នៅប៉ុលពតនឹងគឺគាត់បានមករស់នៅជាមួយគេចឹងទៅហើយក៏គេបានយកគាត់នៅខាងប៉ុលពតចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់គាត់គឺនៅខាងវាលធំហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់គាត់នៅខាងភ្នំពេញចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់បងប្អូនរបស់គាត់នៅខាងភ្នំពេញនៅជិតវត្តសំរោងអណ្ដែកចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់លូវនឹងគឺយើងមិនបានដឹងថាគាត់រស់រឺក៏ស្លាប់នោះតេហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងមិនដែលបានទៅលេងពួកគាត់ទាំងអស់យូរហើយចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺប្រហែលជា ១០ ឆ្នាំទៅ២០ឆ្នាំនឹងគឺយើងមិនដែលបានទៅលេងពួកគាត់នោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺជិតបានពេកចឹងគឺកូនរបស់ខ្ញុំគឺមិនចង់ទៅលេងនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងគឺគាត់បានរកឃើញគ្នាចឹងទៅក៏បានទៅលេងចឹងទៅហាសចាសហើយដល់ពេលចឹងទៅក៏បានជួបគ្នាចឹងទៅហាសចាសហើយសំរាប់នៅក្នុងឆ្នាំនឹងគឺយើងបានគិតថានៅពេលដែលគេបានទៅនឹងគឺគេនឹនងអាចរកលុយបានច្រើនចឹងទៅក៏គេបានចេះតែទៅមើលចឹងទៅហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងមិនបានទៅលេងនឹងគឺយើងមិនដែលបានទៅមើលពួកគាត់នោះទេ ហើយមិនដឹងថាពួកគាត់បានស្លាប់ហើយរឺក៏នៅរស់ទៀតនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ម្នាក់ទៀតនឹងនៅពេលដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមនឹងគឺគេបានបាក់ដៃហើយចឹហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់សព្វថ្ងៃនឹងថាតើលោកពូគឺមិនបានរស់នោជាមួយនឹងអ្នកមីងនោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺសំរាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាហើយជុំគ្នាធម្មតានោះទេហាសចាសហើយសំរាប់លូវនឹងគឺគាត់បានទៅធ្វើការងារបាត់ហើយចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ពិមុននឹងសំរាប់លោកពូគាត់បានរស់នៅខាងភ្នំពេញចឹងសំរាប់អ្នកមីងបានជួបគ្នាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅសំរាប់គាត់គឺគាត់បានធ្វើជាទាហ៊ាននឹងនៅទីកន្លែងនឹងតែម្ដងហាសចាសហើយណាមួយទៀតនឹងគឺគាត់បានធ្វើជាទាហ៊ាននឹងនៅទីកន្លែងនៅពេលដែលវាធំឡើងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាទាហ៊ាននៅទីកន្លែងនឹងហើយចឹងក៏អ្នកមីងបានជួបគាត់ហើយក៏បានស្រឡាញ់គ្នាមែនដែលរឬទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគាត់បានធ្វើជាទាហ៊ាននៅខាងព្រែកពោធ៏របស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនា់ននឹងគឺគេបានរើសមនុស្សនឹងធ្វើជាទាហ៊ានចឹងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងតែម្ដងហាសចាស​ ។

ក៖ បាទនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹនងគឺគេនៅចាប់មនុស្សនឹងធ្វើជាទាហ៊ានទៀតមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ??

ខ៖ ចាសចនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនា់ននឹងគឺគេបានចាប់មនុស្សដើម្បីធ្វើជាទាហ៊ានទៀតហាសចាស ។

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំស្មានតែថានៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងគឺគេបានឈប់ចាប់មនុស្សនឹងធ្វើជាទាហ៊ានទៀតបាត់ទៅហើយចឹងហាសអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺគេបានចាប់មនុស្សនឹងទៅធ្វើជាទាហ៊ានបន្ដទៀតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានបន្ដចាប់រហូតចឹងហាសចាស ហើយរហូតដល់កូនរបស់ខ្ញុំទី៣នឹងគឺបានគេបានឈប់ចាប់មនុស្សដើម្បីនឹងធ្វើជាទាហ៊ានចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺកូនរបស់យើងមានហើយនឹងត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងទៀតហើយសំរាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានចាប់ទៅធ្វើជាទាហ៊ានហើយយើងត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងទៀតនិយាយទៅគឺយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានចាប់គាត់នឹងគឺអស់មួយដងហើយចឹងហាស ហើយដល់ពេលដែលគេបានត្រូវការទាហ៊ាននឹងគឺគេបានដើរចាប់ម្ដងទៀតចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយយាទៅប្រសិនជានិយាយទៅអំពីប្រវត្តរបស់ខ្ញុំនឹងគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយណាមួយទៀតនឹងគឺប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើជាទាហ៊ានទៀតគឺយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅទៀតចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជានិយាយអំពីពួកប៉ុលពតនឹងគឺយើងមិនចាំបាច់និយាយនោះទេហាសចាស ហើយប្រសិនជាកូនហូបនឹងក៏ពិបាកដែលចឹងហាសគឺយើងហូបតែបបរនោះទេ ហើយនិយាយទៅសំរាប់បបរយើងហូបទៅគឺបានតែបន្ដិចនោះទេហាសចាស ហើយយប្រសិនជាក្មេងនៅក្នុងជំនាន់នេះនឹងគឺអោយទៅរស់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺប្រហែលជាស្លាប់អស់ហើយចឹងហាសចាសនិយាយទៅគឺស្លាប់គ្មានសល់នោះទេហើយចឹងបានថាប្រសិនជានាក់ដែលបានរស់នៅមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងគឺពួកគាត់នឹងរស់នៅសុទ្ធតែមានជីវិតល្អហើយនឹងជីវិតថ្លៃហើយចឹងហាសបានរស់នៅមកដល់លូវនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ក្មេងសម័យលូវនឹងគឺគេសុទ្ធតែមានខោទឹកនោមរបស់គេមិចអីណាចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់របស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានតែសារ៉ុងរកតែក្រណាត់នឹងត្រប់មិនចង់បានផងនឹងហាសចាស ហើយសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលវាបានកើតមកនឹងគឺខ្ញុំបានអោយវានឹងរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងបានរស់នៅមើលថែម្ដាយហើយនឹងយាយរបស់យើងមិនបានផងនឹងហាសចាស និយយាទៅពួកវានឹងបានអោយយើងនឹងរស់នៅបែកគ្នាហើយនឹងអោយយើងនឹងទៅធ្វើការងារ ហើយអោយពីធ្វើការងារហើយចឹងគឺយើងគ្រប់អាយុនឹងគឺគេបានយកយើងនឹងអោយទៅចូលសាលារៀន ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងនឹកឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងចឹងទៅក៏យើងបានរត់ទៅជួបពួកគាត់ទាំងរត់មកហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងនៅពេលដែលយើងបានរបស់របបបានហូបនឹងគឺយើងយកមកចែកអោយកូនរបស់យើងនឹងបានស៊ីជាមួយបបរចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលបានហើយចឹងគឺយើងត្រូវទៅវិញចឹងទៅពីព្រោះអីនឹងគឺយើងខ្លាចថាគេយកយើងនឹងទៅវៃចោលចឹងហាសចាសហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គាត់ខ្លាចគេយកគាត់ទៅសំលាប់ចោលក៏គាត់បានត្រលប់មកកន្លែងរបស់គាត់វិញចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដេលចិត្តបែកនឹងគឺគាត់បានមករស់នៅជាមួយនឹងគ្រូរបស់គាត់ចឹងទៅ ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺគ្រូរបស់គាត់នឹងគឺចិត្តធម៏ទៀតចឹងហាសចាស ហើយគាត់បានយកគ្រូគាត់ហើយគាត់បានយកយើងនឹងអោយទៅបំរើគាត់ចឹងទៅហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺធ្វើជាចុងភៅអីចឹងទៅក៏បានហូបបានគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅហាសចាស ហើយរស់នៅបានប្រហែលជាប៉ុន្មានខែចឹងក៏គេបានបែកពីជំនាន់ប៉ុលពតនឹងតែម្ដងចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវៀតណាមនឹងគឺគេបានចូលមកដល់ខេត្តពោធិ៏សាត់ហើយចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាបានរត់រកម្ដាយឪពុករបស់យើងធ្វើយ៉ាងមិចអោយបានជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងបានជួបគ្នាចឹងហាសហើយគ្រាន់តែយើងបានដើរនឹងគឺថាពីខេត្តបាត់ដំបងនឹងគឺរហូតមកនឹងគឺប្រហែលជា២ ទៅ៣ខែហាសបានយើងនឹងបានដើរមកដល់ស្រុករបស់យើងចឹងហាសចាសនិយាយទៅគឺយើងដើររហូតនឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលដើរនឹងគឺយើងរត់ផងអី ហើយសំរាប់ពេលថ្ងៃនឹងគឺគេបានបាញ់ស្កាត់ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានឹងនៅពេលដែលពួកវានឹងបានចាប់យើងបាននឹងគឺពួកវានឹងបានបាញ់យើងសំលាប់ចោលចឹងហាសហើយនិយាយទៅពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងបានមកស្រុកកំណើតរបស់យើងបាននោះទេហាសចាស ហើយនៅពេលដែលដើរដល់ម៉ោង១១រឺក៏១២នឹងគឺបានដល់កន្លែងវៀតណាមនឹងគឺបានយើងបានហ៊ាននឹងដេកចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគេបានដាច់ក្រយ៉ាល់នឹងគឺបានដល់កន្លែងវៀតណាមនឹងបានយើងហ៊ានដេកហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានដេកនឹងក៏យើងមិនហ៊ានដេកច្រើនដែលពីព្រោះអីនឹងគឺយើងមានអារម្មណ៏ខ្លាចចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ព្រឹកឡើងនឹងគឺយើងបានបន្ដធ្វើដំណើរបន្ដទៀតចឹងទៅហាសចាស ហើយគ្រាន់តែដើរនឹងគឺអស់រយះពេល២ខែគត់គឺយើងបាននាំឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងនាំបងប្អូនរបស់យើងបានដើរមករហូតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេនៅពេលដែលគេមានចឹងទៅគឺគេបានជិះឡានរបស់ពួកវៀតណាមកចឹងទៅហាស ហើយសំរាប់ជំនាន់មុននឹងគឺគេមានមាសចឹងទៅគឺគេបានជិះឡានចឹងទៅហើយសំរាប់យើងដែលជានាក់ក្រនឹងគឺយើងមានតែដើរនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ចំនាន់មុននឹងគឺយើងបានដឹងហើយចឹងគឺគេមានមាសនឹងគឺគេចាយដូចជាក្រដាសចឹងហាសគឺគេចាយទាំងដំឡឹងៗរហូតនឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺអោយតែបានឡានវៀតណាមមកនឹងគឺយើងដឹងតែអរសប្បាយហើយចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងបានន័យថាសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងប្រសិនជាយើងមានមាសនឹងគឺបានគេបានអោយយើងជិះឡានមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ពេលដំបូងនឹងគឺវៀតណាមគេជានាក់ដែលកាន់កាប់ចឹងហាសនៅពេលដែលយើងបានបែកដំបូងនឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺមានតែពួកវៀតណាមនោះទេដែលគេបានមកកាន់កាប់យើងនៅពេលដំបូងចឹងហាសចាស បានហើយដល់ពេលចឹងទៅនៅពេលដែលគ្រួសារនាក់ណាដែលគេមានគ្នាតិចចឹងទៅគឺគេបានអោយមាសមួយជីរឺក៏ពីរជីចឹងក៏គេបានអោយពួកគាត់បានជិះឡានចឹងទៅហាសចាស​ ហើយសំរាប់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ ហើយនាក់ដែលវេទនាខ្លាំងជាងគេនឹងគឺមានតែពួកវាស្វាយរៀងនឹងពូកព្រៃវែងនោះទេហាសដែលវេទនាខ្លាំងណាស់ជាងគេហាសចាស ហើយអានៅសល់តែ៣ថ្ងៃនោះទេគឺពួកវានឹងបានបញ្ចូនពួកទាំងអស់នឹងយកទៅសំលាប់ចោលទាំងស្រស់ៗតែម្ដងហាចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំនឹងគឺប៉ុនចៅនឹងគឺបានពរប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានទៅមើលចឹងទៅគេសំលាប់មនុស្សចឹងទៅពីព្រោះអីនឹងគឺយើងមិនបានដឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានឈឺពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានស្រែកហៅពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ឈឺចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទឿតនឹងគឺយើងខ្លាចថាគេបានច្រឡំយើងនឹងគឺពួកដែលបានមកពីខាងស្វាយរៀងដែលចឹងហាសចាស ហើយម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺគាត់បានស្រែហៅយើងនឹងអោយមកវិញចឹងហាសចាសហើយយើងមិនបានដឹងនោះទេគឺគិតតែឈរមើលគេបានប្រមូលមនុស្សនឹងគឺយកទៅដាក់ឡានចឹងទៅហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងជាក្មេងហើយយើងនិយយាត្រង់ចឹងហាសចាសហើសំរាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងគឺយើងបានដឹងគេយកមនុស្សនឹងទៅសំលាប់ចោលដែលចឹងហាសហើយយើងបានឃើញថាមានយាយម្នាក់នឹងគឺដឹងថាគេយកគាត់ទៅដែលហេតុចេះតែគិតនៅក្នុងចិត្តរហូតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គាត់នៅតែនៅទីកន្លែងចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់ដើរមិនរួចចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងបានហៅយើងមកចឹងហាសហើយគាត់បាននិយាយថាយើងនឹងគឺកុំទៅមើលទៀតហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានយកមនុស្សទាំងអស់នឹងយកទៅសំលាប់ចោលហាសចាស ហើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់សយើងបានប្រាប់យើងហើយចឹងគឺយើងលេងហ៊ានទៅមើលទៀតហើយចឹងហាសហើយសំរាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងគឺចេះតែគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងចេះតែចង់មើលគេរហូតនឹងហាសចាស ហើយនៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺខ្ញុំមានអាយុ ១៥ ឆ្នាំហើយចឹងគឺយើងចេះតែដឹងបានបន្ដិចៗហើយចឹងគឺយើងចេះតែចង់មើលរហូតចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលមកហើយចឹងគឺគេមានក្រមារខ្មៅសរប៉ុនអាវរបស់គេចឹងទៅគឺគេបានបង់កររបស់គេចឹងទៅហាសចាសហើយចឹងបានយើងបានដឹងថាគេបានយកមនុស្សនឹងយកទៅសំលាប់ចោលទាំងរទះគោៗចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយបានមកដល់ប្រហែលជា៣ថ្ងៃនឹងគឺពួកវៀតណាមគេបានចូលមកទៀត ហើយនៅពេលដែលវៀតណាមបានចូលមកនឹងគឺថាវេទនាខ្លាំងណាំស់ហើយដល់ពេលចឹងគឺបានចូលមកហើយចឹងគឺនៅសល់ពួកស្វាយរៀងនឹងប៉ុន្មាននាក់នឹងគឺគេបាននាំគ្នានឹងដេញកាប់ពួគប្រធានភូមិ ហើយនឹងពួកឈ្នួបទៀតហាសនិយយាទៅគឺពួកគាត់បានដេញកាប់ទាំងស្រស់ៗចឹងហាសហើយចឹងបាននិយាយថាសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាសហើយចឹងបានថាសំរាប់ក្មេងសម័យលូវនឹងគឺវាគឺជាសម័យដែលជឿនលឿននឹងគឺពួកវានឹងមានសំណាងខ្លាំងណាស់ហាសចាសហើយសំរាប់សំណាងនឹងគឺយ៉ាងមិចគឺពួកវាដែលបានកើតមកនឹងគឺសុទ្ធតែពួកកូនប៉ុលពតនឹងចាប់ជាតិចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានចាប់វៃហើយចឹងគឺគេបានចាប់ជាតិមកវិញចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ពួកវានឹងគឺសាហាវដូចជានៅក្នុងជំនាន់មុនចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺសុទ្ធពួកជក់ថ្នាំញ្ញៀនចឹងហាសចាសហើយគេគ្រាន់តែដើរសុខៗនឹងគឺគេបានដេញកាប់គ្នាលេងចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលផឹកស៊ីៗនឹងគឺក៏បានវៃគ្នាពេញនឹងគឺមិនខុសគ្នានឹងនៅក្នុងជំនាន់មុននោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺជាសម័យដែលមិនល្អចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងបានគិតថាសំរាប់គេនៅពេលដែលបានសំលាប់មនុស្សចោលហើយចឹងគឺយើងពិតជាមានការចាបជាតិមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺខ្ញុំគិតថាមានមែនចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺពួកវានឹងគឺសុទ្ធតែកូនប៉ុលពតចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាចាប់ជាតិនឹងក៏ចាប់ជាតិមិនទាន់អស់ដែលចឹងហាស​ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺមានមនុស្សនឹងគឺស្លាប់ច្រើនពេកចឹងហាស​ ហើយសំរាប់ជំនាន់មុននឹងគឺមានមនុស្សនឹងគឺស្លាប់អស់ប្រហែលជា ៣លាននាក់ជាងចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាមាននាក់ដែលចាប់ជាតិនឹងគឺមានកម្មក្រាស់ចឹងទៅហើយសំរាប់នាក់ខ្លះទៀតនឹងគឺកម្មស្ដើងចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់មនុស្សដែលអាក្រក់នឹងគឺគេស្លាប់មិនដែលលឿននោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលសំលាប់គេនឹងគឺគេរស់នៅបានយូរខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយសូម្បីតែលោកគ្រូនៅពេលដែលធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃនឹងគឺបានដឹងហើយចឹងសំរាប់ការឈ្នាងនេះគ្នានឹងគឺមិនដែលនៅបានយូរនោះទេហាសនិយាយទៅគឺយើងមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងចឹងហាសចាស ហើយពួកយើងនឹងគឺសុទ្ធខ្មែរគ្នាឯងសោះនឹងគឺចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានចាប់គ្នាមន្ដងទៀតចឹងហាសចាសហើយនៅក្នុងជំនាន់នឹងប្រសិនជាយើងចចារគ្នានឹងគឺគេមិនចាប់ធ្វើជាទាហ៊ានទៀតនោះទេហាសចាសនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំាងណាស់ហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំក៏មានបទពីសោធន៏នូវរឿងទាំអអស់នឹងដែលនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការងារបានល្អចឹងទៅហើយសំរាប់ពួកគាត់មិនល្អចឹងទៅគឺតែងតែមានហើយសំរាប់ការឈ្នាងនេះគនាចឹងហាសអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺថាប្រសិនជាអាញ់នឹងបានធ្វើជាមេរបស់ពួកនឹងធ្វើអោយបានល្អចឹងហាសចាស ហើយនិយាយត្រលប់មកវិញនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានចាប់យើងអោយយើងនឹងរស់នៅឆ្ងាយពីឪពុកហើយនឹងម្ដាយរបស់យើងបំបែកប្ដីប្រពន្ធរបសយើងទាំងអស់គ្នា ហើយប្រសិនជាយើងធ្វើការងារអោយគេមិនបានល្អនោះទេគេបានធាក់យើងខ្លាំងណាស់សំរាប់នៅក្នុងជំនា់ននឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគេបានិយាយថាសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានសំណាងខ្លាំងណាស់ហើយចឹងហាស ហើយប្រសិនជានៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺថាគ្រាន់តែយើងស៊ីបាយនឹងក៏យើងស៊ីមិនត្រង់មាត់របស់យើងដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលមានភ្លៀងនឹងគឺយើងមិនដែលបានដេកបានស្រួលនោះទេសំរាប់នៅក្នុងជំនា់ននឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានយកយើងនឹងអោយទៅដេកនៅតាមវាលស្រែនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងនឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ ហើយនៅពេលដែលដល់ពេលថ្ងៃឡើងនឹងគឺគេបានយកយើងនឹងអោយមានក្ដាដែលស្អុយចឹងទៅអោយយើងអង្គុយរៀននៅក្រោមដើមឈើចឹងទៅហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺមានរបស់អ្វីនោះទេអោយយើងនឹងសរសេរចឹងទៅហាសហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគ្មាននាក់ណាដែលគេបានចេះអក្សរមួយនោះទេហាសចាស ហើយដូចខ្ញុំចឹងសំរាប់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំគ្មានឹងចេះអក្សរអ្វីនោះទេពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានយកយើងនឹងអោយទៅធ្វើការងារច្រើនខ្លាំងណាស់ចឹហាសចាស ហើយនៅពេលដែលបែកហើយចឹងគឹយើងបានមករៀនវិញតែយើងរៀនមិនចូលទៀតចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលគេបានអោយយើងនឹងដេកនៅតាមវាលស្រែចឹងថាតើគេបានអោយមុងសំរាប់យើងដេកដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺអត់មាននោះទេហាសចាសហើយនិយយាទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងអត់មានម៉ុងនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងគ្រាន់តែបង្កាក់ភ្លើងនឹងបន្ដិចសំរាប់ដេកចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងដេកនឹងគឺមានពេលខ្លះនឹងគឺមានឈ្លូងមកខាំយើងទៀត ហើហយនិយាយទៅសំរាប់ឈ្នូងដែលក្រឡាស់តូចៗនឹងគឺវាបានមកខាំយើងនៅពេលដែលយើងបានដេកលក់ចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងនៅពេលដែលអត់មានម៉ុងហើយដេកនៅតាមវាលស្រែចឹងថាតើនៅក្នុងជំនា់នមុននឹងអ្នកមីងមានជំងឺគ្រុនឈាមដូចជាជំនាន់នេះដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសមរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺដូចជាអត់មាននោះទេហាសចាស ហើយបានថានៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺខ្ញុំបានសរសើរមែនគឺយើងបាននាំគ្នាយកស្រូវយកមកលីងសំរាប់ស៊ីចឹងទៅ ហើយសំរាប់ជំងឺពោះវៀនក៏គ្មានហើយសំរាប់ពោះវៀនដុសខ្នែងក៏គ្មានដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅអត់មាននោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់សម័យលូវនឹងគឺពោះហើយនឹងលើសជាអាស៊ីតនឹងក៏មាននិយាយទៅគឺយើងមើលឃើញអស់ហើយ ហើយយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតវិញនឹងគឺអត់មាននោះទេទើបសរសើរនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតចឹងហាសចាសបានសរសើរថានៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលគឺថាសំរាប់កន្ទុកនឹងក៏យើងស៊ីដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺថាអោយតែយើងនឹងបានកន្ទុកបានស៊ីនឹងគឺយើងមានសំណាងហើយចឹងហាសចាសហើយសំរាប់កូនឯងកើតមិនទាន់ចឹងគឺចង់ប្រាប់អោយបានដឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ស្រូវនឹងនៅពេលដែលយើងហាលនឹងគឺនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់យើងនឹងគឺយើងបានដេកអោយជិតចឹងហាសហើយយើងបានចូលទៅវាលស្រែដើម្បីបូកហើយនឹងយកមកលីងសំរាប់ហូបចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងលីងហើយចឹងគឺយើងបានដាក់នៅក្នុងហោប៉ៅអាវរបស់យើងចឹងហាសគឺអត់មានយកមកលាងអយស្អាតនោះទេគឺយើងហូបទាំងសំបកចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងបានសរសើរនឹងគឺមិនខុសនោះទេសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺអត់មាននាក់់ណាដែលឈឺចឹងហាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងអត់មានជាតិស្ពឹកនោះទេណាមួយទៀតនឹងគឺយើងបានស៊ីទាំងកន្ទុកទាំងអស់ចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគ្រាន់តែថាសំរាប់នៅក្នុងចំនាន់ប៉ុលតនឹងគឺយើងហើមបន្ដិចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់យើងនៅពេលដែលហើមចឹងគឺមានពេទ្យរបស់គេនឹងគឺគេបានៅចាំជួយយើងចឹងហាសចាស ហើយគេបានកូកន្ទុកនឹងគេបានដាក់ជាមួយនឹងស្ករចឹងហាស ហើយនៅពេលដែលកូរហើយចឹងគឺគេបានចែកអោយនាក់ដែលគេបានហើមសាច់នឹងគឺដើម្បីបានស៊ីចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលស៊ីទៅគឺយើងពិតជាស្រក់មែនចឹងហាស ហើយនៅពេលដែលស្រក់ហើយចឹងគឺគេបានដាំបានដាក់សំរូបចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងអត់មានស៊ីដូចជាលូវនោះទេហាសចាសគឺគេមានត្បាលរបស់គេដែលមាននៅតាមស្រុកស្រែដែលគេបានកិនដោយដៃរបស់គេចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគេបានដាក់អោយយើងនឹងបានហូបចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលហូបបាយសំរូបហើយចឹងក៏យើងបានបាត់ហើមតែម្ដងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងសំរាប់ពួកខ្ញុំនឹងគឺថាគឺគេម្នាក់នឹងដែលគេបាននៅតាមស្ទឹងនៅតាមពោធិ៏សាត់នឹងគឺថានៅពេដែលយើងនឹងបានចេញពីរៀននឹងគឺយើងបានរត់ទៅសុំថ្នាំពីពេទ្យហើយហាសចាស ដើម្បីធ្វើយ៉ាងមិចអោយយើងនឹងមានកន្ទុកនឹងដើម្បីបានស៊ីចឹងហាសចាស​ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងមានអារម្មណ៏សប្បាយម្យ៉ាងដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ខ្លះនឹងគឺគេបានទៅដល់កន្លែងដែលវេទនាចឹងទៅហើយសំរាប់នាក់ខ្លះទៀតនឹងគឺគេបានទៅដល់កន្លែងដែលស្រូលចឹងទៅក៏មានភាពសប្បាយបន្ដិចចឹងទៅហាសហើយនិយាយទៅគឺយើងដូចជាឆ្កួតចឹងហាសចាសហើយនិយយាទៅគឺគ្មាននោះទេសំរាប់ជំនាន់មុនចឹងហាសចាសហើយបានថាសំរាប់សម័យនេះនឹងគឺគេមានជាតិគីមីនឹងគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ ហើយចឹងបានថានៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងគ្មានរបស់ទាំងអស់នឹងនោះទេហាចាស ហើយគេបានធ្វើនឹងគឺថាស្មើភាពគ្នានឹងគឺល្អខ្លាំងណាស់គ្រាន់ពួកវានឹងគឺបានសំលាប់មនុស្សនឹងគឺច្រើនពេកចឹងហាសគឺគ្មាននាក់់ក្រហើយក៏គ្មាននាក់មានដែលចឹងហាសហើយក៏គ្មាននាក់ណាយកចំនេញពលកម្មរបស់នាក់ណាដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅប្រសិនជាយើងឈឺលម្មៗនឹងគឺគេមិនបានអោយយើងឈប់នោះទេ ហើយប្រសិនជាឈប់នឹងគឺគេមិនបានអោយបាយមកយើងសំរាប់ហូបនោះទេហាសសំរាប់នៅគ្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់បាយទាំងអស់នឹងគឺគេបានអោយតែនាក់ដែលបានធ្វើការងារនោះទេសំរាប់ស៊ីចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងនឹងខ្ចិលនឹងគឺពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងស៊ីនោះទេនិយាយទៅពួកវានឹងបានធ្វើចឹងគឺត្រឹមត្រូវរបស់ពួកវាហើយចឹងហាសតែគ្រានតែថាពួកនឹងគឺសំលាប់មនុស្សនឹងគឺច្រើនពេកចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅក៏គ្មាននាក់មានហើយនឹងក៏គ្មាននាក់ក្រដែលចឹងហាសហើយក៏មិនដែលមាននាក់ដែលទោសគ្នាដែលចឹងហាសតែគ្រាន់តែថាពួកវានឹងសំលាប់មនុស្សនឹងគឺច្រើនពេកចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងមិចអោយបានធ្វើការងារបានល្អចឹងហាស ហើយសំរាប់មួយអាទិត្យនឹងគឺគេបានប្រជុំគ្នាម្ដងចឹងហាសអំពីអ្វីដែលគេបានធ្វើការងារទាំងអស់នឹងចឹងហាសហើយនាក់ណាដែលនិយាយដើមគ្នាចឹងទៅហាសចាសហើយប្រសិនជានាក់ណាធ្វើការងារដែលមិនល្អនឹងគឺគេនិយាយហើយចឹងហាសតែយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នានោះទេហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងបានធ្វើការងារយឺតនឹងក៏គេបានថាយើងខ្ចិលដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានឹងបានធ្វើចឹងគឺត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ហើយរាល់ថ្ងៃនឹងគឺមិនដូចជាលូវនឹងនោះទេគឺគេបានជាន់ពលកម្មនឹងគឺយើងបានដឹងហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់មានបន្ដិចនឹងគឺពួកវានឹងបានមើលងាយសំរាប់នាក់ក្រចឹងហាសចាស ហើយពួកវានឹងបាននិយាយថាសំរាប់យើងនឹងគឺមិនប្រឹងធ្វើការងារបានយើងនឹងបានជាក្រចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងប្រឹងនឹងក៏យើងមានដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងដែលជានាក់ក្រនឹងគឺយើងដែលទៅសុំនាក់មានស៊ីដែលគឺមិនដែលមាននោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់មាននៅពេលដែលគេចង់ថាអ្វីក៏ថាចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ក្រមិនដែលមានយើងបានទៅថាអោយគេនោះទេមានតែនាក់មាននោះទេដែលបានមកថាអោយយើងដែលជានាក់ក្រចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងខំប្រឹងធ្វើការងារហើយតែយើងធ្វើយ៉ាងមិចប្រឹងហើយមិនមានចឹងគឺយើងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងមិចនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺយើងស្រួលម្យ៉ាងដែលចឹងហាសចាសតែគ្រាន់តែសំរាប់ពួកវានឹងគឺមិនបានអោយបាយយើងនឹងស៊ីបានគ្រប់គ្រាន់ចឹងហាសចាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ជំនាន់នឹងគឺលុយគេមិនបានអោយចាយនោះទេហាស ហើយសំរាប់មាសវិញនឹងគឺថាមាសនឹងក៏ពួកវានឹងមិនបានអោយយើងបានពាក់ដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់មាសនឹងគឺពួកនឹងបានប្រមូលទាំងអស់នឹងគឺគ្មានសល់នោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់យើងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺពួកនឹងបានធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយសំរាប់ការហូបចុកនឹងក៏យើងបានតិចដែលចឹងហាសគឺមិនបានច្រើននោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្សែកររបស់យើងនឹងគឺទាំងដំឡឹងនឹងគឺពួកវានឹងបានយកអោយទៅក្រឡៃអោយឆ្កែទាំងអស់នឹងបានពាក់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺពួកនឹងគឺបានយកអោយឆ្កែហើយនឹងគោយកអោយវាពាក់ចឹងហាស ហើយសំរាប់មនុស្សវិញនឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងពាក់នោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគេបានយកទឹកអប់រាង៤ជ្រុងនឹងគឺគេបានយកចាក់ដាក់ស្រោមចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយាយទៅយើងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនស្រួលនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្សែកររបស់វានឹងគឺសុទ្ធតែកន្ទុយកណ្ដុលចឹងហាសហើយសំរាប់ពួកនឹងគឺបានយករបស់ទាំងអស់នឹងគឺធ្វើជាចង្ក្រៀងចឹងហាសចាស ហើយពួកវានឹងបានយកចឹងដើម្បីអុចអោយភ្លឺចឹងហាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់វានឹងគឺល្អម្យ៉ាងដែលសំរាប់ពួកគេនឹងចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជានៅក្នុងជំនាន់នេះនឹងគឺមិនបាននោះទេ ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺថានៅក្នុងជំនាន់នេះនឹងគឺយើងបានសប្បាយមែនតែយើងមានជាតិគីមីច្រើនចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់មនុស្សដែលស្លាប់នឹងក៏មានស្រស់ៗដែលចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយនិយយាទៅសំរាប់ពេលមុននឹងគឺថានៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែអាយុ ២០ឆ្នាំជាងនឹងគឺគេបានប្រាប់ថាយើងបានលើសជាតិខ្លាញ់ច្រើនចឹងហាសអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅសំរាប់ខ្ញុំក៏ចឹងដែលចឹងហាសនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យពេលមុននឹងគឺខ្ញុំលើសជាតិប្រៃច្រើនចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់លូវនេះនឹងគថាសំរាប់យើងនឹងក៏មានជាតិលើសឈាមដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ចាស់លម្មៗនឹងគឺថានៅពេលដែលយើងនឹងទៅពិនិត្យនឹងគឺគេបានប្រាប់ថាយើងនឹងលើសឈាមទៀតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ខ្លះតៀតនឹងក៏គេបានកើតទឹកនោមប្រៃដែលចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងចង់សួរអ្នកមីងបន្ដិចថានៅពេលដែលអ្នកមីងបានរៀបការជាមួយនឹងលោកពូនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងថាតើអ្នកមីងបានរៀបការនឹងនៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺខ្ញុំបានរៀបការនឹងគឺនៅស្រុករបស់យើងតែម្ដងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនទាន់មានអ្វីនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់កាំមើរ៉ានឹងក៏យើងគ្មានដែលចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺគេបានចាប់មនុស្សដើម្បីនឹងធ្វើជាទាហ៊ាននឹងគឺច្រើនដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងថាតើអ្នកមីងរៀបការនឹងរៀបការយ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីងថាតើអ្នកមីងអាចប្រាប់បន្ដិចបានដែលរឺទេអំពីប្រពៃនីខ្មែររបស់យើងចឹងហាសអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់យើងនឹងគឺយើងបានរៀបការនឹងគឺតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺយើងគ្មានអ្វីសំរាប់ថតនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ នឹងចឹងហាសចាស ហើយក៏គ្មានអ្វីថតដែលចឹងហាសសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានរត់មកនឹងគឺយើងនាំគ្នាដើម្បីរត់នឹងគឺច្រើនដែលចឹងហាចាស ហើយសំរាប់ក្មួយឯងនឹងគឺកើតមិនទាន់នោះទេហាសចាស សំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានប្រកាសភាពអាសន្នសំរាប់យាមនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់បារាស់នឹងគឺបាននាំគ្នាដើម្បីដាក់ចឹងហាសគឺនាំគ្នាដើម្បីនឹងយាមចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំក៏បានកើតទាន់ដែលចឹងហាសគឺខ្ញុំបានកើតទាន់មកគឺនៅក្នុងព្រៃហើយបានស៊ីដើមចេកដែលគេបានកាប់មកចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់គល់ចេកនឹងគឺយើងបានយកមកដើម្បីនឹងស្ងោរដូចជាដំឡូងរបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ល្ហុងរបស់យើងនឹងគឺថានៅពេលដែលយើងយកមកនឹងគឺយើងកោសៗហើយ ហើយនៅពេលដែលយើងយកមកកោសអោយស្ដើហើយយើងងបានដាក់លាយជាមួយនឹងបាយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ត្រួយដំឡូងឆ្វៀងនឹងក៏ចឹងដែលនៅពេលដែលយើងបានយកមកនឹងគឺដាក់ហាន់ជាមួយនឹងបាយហូបចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលនៅរស់នឹងគឺក៏ចឹងដែលចឹងគឺគេបានលួចរបស់ទាំងអស់នឹងដើម្បីបានហូបចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅប្រសិនជាយើងបានលួចបានយើងបានរស់បានមកដល់លូវនឹងចឹងហាសហើយប្រសិនជាយើងមិនបានលួចនោះទេគឺនៅក្នុងជំនាន់នឹងយើងនឹងស្លាប់ហើយហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់លួចខ្លះនឹងក៏គេបានស្លាប់ដែលចឹងហាចាស ហើយដូចថានៅពេលដែលគេបានមកទាន់យើងចឹងគឺគេបានចាប់យើងបានគឺគេនឹងសំលាប់យើងចោលហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺខ្ញុំមិនចេះអក្សរនោះទេ តែសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានប្រាជ្ញាចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំលួចនឹងគឺលួចមិនធម្មតានោះទេហាសគឺខ្ញុំលួចដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់គេទៀតហាសចាស ហើយសំរាប់បាវគេនឹងគឺជាបាវរបស់ពួកអាមេរិចកាំងនឹងគឺថាក្មួយឯងកើតមិនទាន់នោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់បាវនឹងគឺយើងអាចយកមកកាត់ធ្វើជាអាវពាក់បានចឹងហាស ហើយសំរាប់បាវនឹងគឺទាំងកីៗចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតចឹងហាសចាស ហើយគេបានប្រាប់យើងថាសំរាប់យើងនឹងគឺបានធ្វើការងារនឹងគឺយូរខ្លាំងណាស់ គឺយើងបានដល់ម៉ោងដើម្បីទៅសំលាប់គេហើយចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងបានដាំបាយអោយគេចឹងហាសហើយសំរាប់យើងបានធ្វើការងារនៅក្នុងសាលារៀនចឹងហាសហើយសំរាប់ឈ្នួបនឹងគឺគេបានយាមមួយចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺគេមិនបានចាប់អារម្មណ៏ជាមួយនឹងយើងនោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីណឹងគឺយើងជានាក់ដាំបាយអោយសិស្សសាលារៀនចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺគេមិនបានមាត់នោះទេហាសចាស ហើយនៅពេលដែលពួកវានឹងបានដើរទៅប្រហែលជា២០ម៉ែត្រនឹងគឺថាយើងនឹងបានដាក់មេប្រូចហើយហើយសំរាប់អារម្មណ៏របស់យើងនឹងក៏មានអារម្មណ៏ធូទ្រូងបានខ្លះដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានមកទៀតនឹងគឺគេយើងនឹងមានអារម្មណ៏ថាខ្លាចទៀតហើយចឹងហាស ហើយនិយាយទសំរាប់យើងនឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងមិចអោយតែបានយើងនឹងដោះអោយរួចអោយគេចឹងចឹងទៅហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងមិនហ៊ាននឹងត្រលប់មកផ្ទះរបស់យើងនោះទេគឺយើងបានរត់ចូលព្រៃវិញចងឹហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងនឹងបានទទួលអ្វីនឹងគឺយើងបាននាំរបស់ទាំងអស់នឹងគឺយកមកដាក់ផ្ទះរបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងនៅពេលដែលយើងនឹងលួចនឹងគឺថាម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺគាត់មានកូនខ្ចីចឹងហាសហើយគាត់អត់មានអ្វីសំរាប់ហូបបានយើងនឹងបានទៅលួចរបស់ទាំងអស់ហូបចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ចូលឆ្នាំនឹងគឺប៉ុលពតនឹងគឺគេបានចូលមកនឹងគឹថាយើងបានបែកកណ្ដាលចឹងហាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់កូនខ្ចីទៀតគឺកូនមីពៅមួយក្រោយគេចឹងហាសហើយនៅពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទៅដល់នឹងគឺថាគាត់ទោសខ្លាំងណាស់គឺធ្វើអ្វីមិនបាននោះទេ ហើយដល់ពេលចឹងគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានទៅលួចអង្ករនឹងដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមគាត់ចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់ឆ្លាតចឹងហាសសំរាប់គាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ក្មេងៗដែលនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគេបានយកក្មេងអាយុ១០ឆ្នាំរឺក៏១២ឆ្នាំនឹងគឺគេបានយកធ្វើជាឈ្នួបចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ពូកនឹងគឺពួកវានឹងបាននិយាយត្រង់ៗហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺពួកវានឹងគឺមិនបានយកមនុស្សធំអោយធ្វើការងារទាំងអស់នឹងនោះទេហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងកឺគេបានយកក្មេងៗនឹងគឺធ្វើជាឈ្នួបនឹងតែម្ដងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺថាយើងនឹងបានដាក់កំសៀវនឹងគឺដាក់ដាំបាយចឹងហាស ហើយសំរាប់គេនឹងបានដឹងថាសំរាប់ម្ដាយរបសយើងនឹងគឺគាត់បានមានកូនខ្ចីចឹងហាសហើយក៏យើងបានដាំថ្នាំអោយដល់ពេលដែលគេបានដឹងហើយចឹងក៏គេបានត្រឡប់ទៅវិញចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលដាំឆ្អិនហើយចឹងគឺយើងហៅកូនរបស់យើងហូបហើយនៅពេលដែលហូបនឹងគឺយើងមិនហ៊ាននឹងបើកភ្លើងដើម្បីស៊ីនោះទេហាសចាសគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅក្នុងម៉ុងនឹងចឹងទៅហាសហើយសំរាប់ខ្ញុំវិញនឹងគឺថាគឺយើងមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីនោះទេហាសពីព្រោះអីនឹងគឺយើងបាននៅធ្វើការងារអោយសិស្សសាលារៀនចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់យើងនៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីប្រវត្តទាំងអស់នឹងគឺយើងបានខាងទៅលេងនៅកន្លែងនឹងប្រហែលជា១០ឆ្នាំជាងហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គេបានមកវាស់ស្ករនឹងគឺពាំងនឹងចឹងហាសហើយសំរាប់គេបានយកស្ករនឹងគឺយកមកដាក់អោយខាប ហើយនឹងធ្វើជាជាតិចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងអត់មានស្ករនឹងគឺមានមកពីទៀតសំរាប់ស្ករទាំងអស់នឹងចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងបានយកស្ករទាំងអស់នឹងអោយគាត់បានរំងាស់ធ្វើយ៉ាងមិចអោយតែបានផ្អែមៗចឹងទៅហាសចាស ហើយយើងបានអោយគាត់សំរាប់ទុក្ខដើម្បីពិសារខ្លួនរបស់គាត់ចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលបានរបស់ទាំងអស់នឹងហើយចឹងក៏យើងបាននាំគ្នាចែកហើយនៅពេលដែលចែកហើយចឹងក៏នាំគ្នានឹងទៅដេកនៅសាលាទាំងអស់គ្នាចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់យើងនៅពេលដែលយើងនឹងដល់ម៉ោងដែលយើងនឹងបានសំរាកនឹងគឺយើងមិនហ៊ាននឹងសំរាកនោះទេគឺយើងដើររកត្រីរកអីចឹងទៅសំរាប់ទុក្ខអោយម្ដាយរបស់យើងចឹងទៅហាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ម្ដាយរបស់យើងនឹងគឺគាត់ដើរនឹងគឺដើរមិនរួចនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានធ្វើបាបប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់ឃ្លានគាត់នឹងគឺគាត់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងមិចនោះទេហាចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាយើងទាំង២នាក់នឹងគឺរស់នៅមិនបានយូរនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ការដែលយើងនឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នានឹងគឺគេបានអោយប្ដីរបស់យើងនឹងគឺគាត់ជាភ្ជូរចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគាត់នៅតែ២នាក់កូនរបស់គាត់នោះទេ ហើយសំរាប់ខ្ញុំបានអាងថាសំរាប់កន្លែងដែលខ្ញុំបានរស់នៅនឹងគឺមានសិស្សសាលារៀនរស់នៅច្រើនចឹងហាសចាស នឹងសំរាប់កន្លែងដែលខ្ញុំបានរស់នៅនឹងចឹងទៅហើយសំរាប់ពេលយប់ឡើងនឹងគឺថាយើងពិបាកដែលចឹងហាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺថាសំរាប់យើងនឹងគឺដូចថានៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនចេះស៊ីបបរនោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់បបររបស់គេនឹងគឺថាគេធ្វើខាបដួចជាបបរយួនចឹងហាសហើយសំរាប់កំប៉ុងដេហ្គូរបស់គេនឹងចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងខ្ញុំមិនបានស៊ីនោះទេគឺនិយាយទៅគឺខ្ញុំលួចរបស់គេចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលលួចហើយចឹងគឺខ្ញុំបានដួសរបស់ទាំងអស់នឹងអោយគាត់ចឹងហាស ហើយសំរាប់គាត់វិញនឹងគឺថា២នាក់ម្ដាយហើយនឹងកូននឹងគឺបាននាំគ្នានឹងទៅលួចរបស់គេនឹងគឺប្រហែលជាប៉ុនកូនចាននឹងចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងក៏យើងនឹងបានដាក់របស់ទាំងអស់នឹងទុក្ខសំរាប់អោយយើងចឹងហាសហើយសំរាប់គាត់វិញនឹងគឺថាក៏យើងនឹងបានដើរបេះផ្ទីនឹងសំរាប់យកមកអោយគាត់ទុក្ខសំរាប់ស្ងោរពិសារចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគាត់បានរបស់ទាំងអស់នឹងសំរាប់ហូបជាមួយនឹងបាយបបរចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគាត់ហូបបានចឹងគឺគាត់បានរស់នៅបានមកដល់ពេលលូវនឹងហើយបានដើរបានទៀតចឹងហាសចាស ហើយគាត់បានរស់នៅបានទៀតប្រហែលជា ៥ ទៅ ៦ ឆ្នាំទៀតចឹងទៅហាសចាសហើយនិយាយទៅគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយសំរាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គាត់វេទនាខ្លាំងជាងម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៀតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ឪពុករបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ឃ្លានចឹងគឺពួកវានឹងគឺមិនបានអោយឪពុករបស់យើងនឹងបានហូបនោះទេហាសចាស ហើយនៅពេលដែលឪពុករបស់យើងឈឺចឹងទៅគឺយើងចង់ទៅលេងគាត់គឺពួកវានឹងបានិយាយថាសំរាប់យើងនឹងគឺមិនមែនជាពេទ្យនោះទេហាសហើយទុក្ខអោយពេទ្យគេចេះមើលហើយចឹងហាស ហើយនៅពេលដែលឪពុករបស់យើងនឹងគឺគាត់បានស្លាប់ចឹងគឺយើងចង់យកគាត់ទៅកប់ចឹងគឺគេមិនបានអោយយើងនឹងយកឪពុករបស់យើងនឹងយកទៅកប់នោះទេហាសចាសហើយនិយាយទៅគេយកទៅកប់ខ្លួនគេអីខ្លួនគេចឹងហាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងមិនបានដឹងថាសំរាប់សពឪពុករបស់យើងនឹងនៅទីកន្លែងណារហូបមកដល់សព្វថ្ងៃនឹងចឹងហាសចាសហើយចឹងបានថាសំរាប់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពទនឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយសំរាប់យើងគឺយើងខំលួចទៅមើលតែសំរាប់ពួកនឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងមើលនោះទេហាស ហើយណាមួយទៀតនឹងគឺពួកវានឹងបានដេញយើងនឹងគឺដូជាសត្វឆ្កែចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺពួកវានឹងគឺបានយកឪពុករបស់យើងនឹងទៅកប់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃនឹងគឺយើងមិនបានស្គាល់កន្លែងឪពុករបស់យើងនោះទេ ហើយប្រសិនជាស្គាល់នឹងគឺយើងនឹងទៅយកគាត់មកវិញហើយចឹងហាសចាសតែសំរាប់យើងនឹងគឺយើងមិនបានស្គាល់នោះទេសំរាប់សព្វថ្ងៃនឹងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានបងប្អូនទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងគឺមានចំនួន ៨ នាក់តែសំរាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់អស់ចំនួន២នាក់ហើយនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ក្មួយរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ម្នាក់់ទាំងអស់នឹងគឺបានស្លាប់អស់៣នាក់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលតនឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺនាក់ដែលបានស្លាប់នឹងគឺមានដូចជាក្មួយម្នាក់ហើយនឹងប្អូនម្នាក់ហើយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ពយកគាត់នឹងគឺបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺចឹងហាសគឺគ្មាននាក់ណាបានយកគាត់ទៅសំលាប់ចោលនោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងគឺជាកូនទីប៉ុន្មានដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាកូនទី៤ចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសុំស្គាល់ឈ្មោះបងប្អូនរបស់អ្នកមីងបន្ដិចបានដែលរឺទេថាតើបងធំទី១របស់អ្នកមីងថាតើគាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់បងទី១របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ នួន សំរាប់បងទី២របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ ជា សំរាប់បងទី៣របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ អោត សំរាប់បងទី៤របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ រី សំរាប់បងទី៥របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ ចំរើន សំរាប់បងទី៦របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ សុខ សំរាប់បងទី៧របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា គង់ សល់ ដែលគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងហាសចាស ហើយនិយាយសទៅសំរាប់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងអស់នឹងគឺមិនដែលបានរស់នៅបែកគ្នានោះទេហាសចាសហើយមានតែគ្រួសារខាងប្ដីរបស់ខ្ញុំនោះទេដែលគាត់បានបែកបងរបស់គាត់ចឹងហាសចាសតែសំរាប់គាត់គឺគាត់មិនមានរូបថតរបស់បងគាត់នោះទេហាសចាស ហើយគាត់បាននិយាយថាប្រសិនជាគាត់នៅរស់នឹងក៏យើងនឹងរកមិនឃើញដែលចឹងហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគាត់អត់មានរូបថតដើម្បីនឹងដើររកពួកគាត់នោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានកូនទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលទៅនៅពេលដែលអ្នកមីងរៀបការមកដល់ពេលនេះនឹងអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងគឺមានកូនចំនួន ៦ នាក់ចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងខ្ញុំសុំស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ផងបានដែលលរឺទេអ្នកមីងថាតើទី១គាត់មានឈ្មោះអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់កូនទី១របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ចាន់នី សំរាប់កូនទី២របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ចាន់ធី សំរាប់កូនទី៣របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ចាន់ស្រីណែត សំរាប់កូនទី៤របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ចាន់ថា សំរាប់កូនទី៥របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ​ចាន់ធឿន សំរាប់កូនទី៦របស់ខ្ញុំគឺគាត់មានឈ្មោះថា ម៉ៅ ស្រីធូ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់មានគ្រួសារអស់ហើយរឺក៏យ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ​ចាសនិយាយទៅសំរាប់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានគ្រួសារអស់៤នាក់ហើយគឺនៅ៣នាក់ទៀតគឺមិនទាន់មានគ្រួសារនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺនាក់មិនទាន់មានគ្រួសារនឹងគឺកូនទី៥នឹងកូនទី៦ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់កូនទី៥នឹងគឺគេនឹងរៀបការនៅពេលខែពាក់កណ្ដាលនឹងចឹងហាសចាស​ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងគឺអ្នកមីងជិតមានកូនប្រសារមួយទៀតហើយមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសៗ ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងមានចៅទាំងអស់នឹងចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ចៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នឹងគឺមានចំនួន ៤ នាក់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ចៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានប្រុស៣ស្រី១ម្នាក់ចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងនៅពីក្មេងនឹងថាតើអ្នកមីងបានរៀនរឺក៏បានសិក្សាបានខ្លះដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានរៀននោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺគេបានយកយើងនឹងទៅរៀននៅតាមវាលស្រែចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងថាតើនៅក្នុងជំនាន់នឹងអ្នកមីងបានរស់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងរស់នៅខាងភូមិអ្វីហើយនឹងស្រុកអ្វីដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺខ្ញុំបានរស់នៅខាងភូមិម្លូលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ភូមិនឹងគឺនៅទល់មុខពេទ្យម្លូលនឹងតែម្ដងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ភូមិនឹងគឺសំរាប់អ្នកមីងរស់នៅក្រៅក្រុងរឺក៏យ៉ាងមិចដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់មួយនឹងគឺយើងជាយក្រុងនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងនៅជាយនឹងគឺនៅភូមិព្រះម្លូលនឹងតែម្ដងហាសចាស ហើយគ្រាន់តែថាយើងនឹងនៅក្នុងក្រុងដូចជាយើងនឹងទៅតាមផ្លូវទៅតាមពោធិ័សាត់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងដូចជានៅជាយក្រុងចឹងហាសចាសហើយនិយយាទៅគឺយើងនៅតាមស្រុកស្រែចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងនៅទល់មុខព្រះម្លូលរបស់គេនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់លូវនឹងនៅពេលដែលយើងអោយទៅរកនឹងគឺយើងរកមិនឃើញនោះទេហាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានធ្វើផ្លូវនឹងយ៉ាងស្អាតហើយចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺថានៅពេលដេលគេបានធ្វើផ្លូវស្អាតហើយចឹងគឺយើងទៅរកនឹងគឺរកមិនឃើញនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងគ្រាន់តែស្គាល់ផ្លូវដែលយើងនឹងទៅពោធិ៏សាត់នោះទេហាសចាស ហើយប្រសិនជាលូវនឹងគឺអោយយើងនឹងទៅរកព្រះម្លូលនឹងគឺយើងរកមិនឃើញនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺទាល់តែយើងនឹងបានជីះដល់ពាក់កណ្ដាលខេត្តពោធិ៏សាត់នឹងបានយើងនឹងបានទៅដល់ចឹហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់អ្នកមីងថាតើអ្នកមីងមានបំណងដើម្បីទៅលេងខាងខេត្តបាត់ដំបងទៀតដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់យើងបានទៅលេងនឹងគឺច្រើនដងដែលចឹងហាសចាសពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ក្មួយរបស់ខ្ញុំនឹងបានរស់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគាត់បានធ្វើជាគ្រូនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនឹងដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលទៅបាត់ដំបងនឹងគឺយើងមិនដែលទៅរកផ្លូវទៅម្លូលនឹងគឺឃើញនោះទេហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានធ្វើផ្លូវយ៉ាងស្អាតចឹងហាស ហយដល់ពេលចឹងគឺយើងមិនដែលបានរកផ្លូវឃើញនោះទេហាសចាស ហើយនៅតាមផ្លូវនឹងគឺខ្ញុំខ្ចិលនឹងសួរគេខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីនឹងគឺថានៅពេលដែលយើងនឹងទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនឹងគឺយើងទៅបាត់ដំបងតែម្ដងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងថាតើអ្នកមីងបានធ្វើអោយអ្នកមីងបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែលទៅអ្នកមីងនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយយាទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពទនឹងគឺយើងបានដឹងស្រាប់ហើយគឺគេបានអោយយើងនឹងធ្វើការងារដូចជាលើកភ្លឺហើយនឹងរ៉េកដី ហើយនឹងលើកទំនប់លើកប្រឡាយចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានឹងគឺបានអោយយើងនឹងលើកនៅក្នុងម្នាក់នឹងគឺចំនួន១០ម៉ែត្រចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅខាងបាត់ដំបងនឹងថាតើអ្នកមីងបានលើកទំនប់មួយណាដែលទៅអ្នកមីងដូចជាត្រពាំងថ្មហើយនឹងអាងកំពីងពួយថាតើមួយណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ទនប់ដែលខ្ញុំបានលើកនឹងគឺនៅខាងទំនប់បឹងកក់ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នៅខាងកំពីងពួយនឹងគឺខ្ញុំមិនបានលើកនោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់ខាងកំពីងពួយនឹងគឺយើងមិនដែលបានទៅដល់នោះទេហាសពីព្រោះអីនឹងគឺខាងនឹងគឺទៅហួសខាងបាត់ដំបងទៀតចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺខ្ញុំនៅខាងបឹងកក់តែប៉ុននឹងចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់អាងកំពីងពួយនឹងគឺយើងបានទៅខាងភ្នំសំពៅចឹងហាសចាស ហើយសំរា់បងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់មានប្រពន្ធនៅខាងភ្នំសំពៅនឹងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចឹងហាសចាសនឹងគឺជាបងរបស់ខ្ញុំទី៣ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់គាត់ទើបតែបានមករស់នៅខាងស្រុករបស់យើងវិញនោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងថាតើអ្នកមីងដែលបានឃើញគេយកមកមនុស្សយកទៅសំលាប់ចោលដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាបយើងបានឃើញគេយកមនុស្សទៅសំលាប់ចោលចឹងហាសតែសំរាប់យើងគឺមិនបានឃើញគេយកមនុស្សនឹងសំលាប់ផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់យើងនោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺយើងគ្រាន់តែដឹងថាគេបានយកមនុស្សនឹងទៅសំលាប់ចោលចឹងហាសតែគេមិនបានអោយយើងនឹងបានឃើញហើយនឹងបានដឹងនោះទេហាសចាសពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានដឹកមនុស្សនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃទាំងរទះៗចឹងហាសហើយគ្រាន់តែថាគេមិនបានអោយយើងនឹងបានដឹងនោះទេហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺបានវៀតណាមគេបានចូមកហើយយើងបានបែកពីចំនាន់ប៉ុលពតចឹងបានយើងនឹងបានថាគេយកមនុស្សសំលាប់ចោលទាំងខ្សែៗចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់សពខ្មោចនឹងគឺឡើងមានក្អិនស្អុយខ្លាំងណាស់ហាស ហើយនិយាទៅសំរាប់រយះពេលតែ៣ថ្ងៃនោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺយើងបានរត់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលព្រឹកឡើងនឹងបានយើងបានដឹងថាគេបានយកមនុស្សទៅកប់ហើយនឹងបានសំលាប់ចោលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់យប់ឡើងនឹងគឺយើងបានដឹងថាគេសំលាប់មនុស្សចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលសំលាប់មនុស្សនឹងគឺថាគេបានកប់ដីនឹងគឺថាកប់មនុស្សនៅក្នុងព្រៃចឹងហាសចាសហើយនិយយាទៅគឺវេទនាខ្លាំងណាស់ហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងថាតើអ្នកមីងយើងបានខុសអ្វីដែលទៅបានជាគេយកមនុស្សទៅសំលាប់យ៉ាងចឹងដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺថាសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងមិនបានអ្វីខុសនោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់ខ្ញុំក៏គេចង់យកទៅសំលាប់ចោលដែលចឹងហាសតែគ្រាន់តែថាលោក ហ៊ុន សែន ហើយនឹងវៀតណាមគេបានចូលមកជួយយើងទាន់ពេលចឹងហាសចាស ហើយរយះពេល៣ថ្ងៃនឹងគឺថាសំរាប់ផែនការណ៏របស់ពួកនឹងគឺពួកនឹងសំលាប់ពួយើងចោលអស់ហើយសំរាប់ប្រជាជនចាស់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់ពួកវានឹងគឺពួកវានឹងបានដាក់អោយខ្ញុំនឹងគឺជាប្រជាជន១៧ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកស្វាយរៀងនឹងគឺទៅនឹងគឺពួកវានឹបានដាក់ពួកនឹងគឺជាពួក១៧មេសាចឹងហាសហើយសំរាប់យើងនឹងគឺថាយើងសំលាប់ក្រោយចឹងហាសហើយសំរាប់ពួកស្វាយរៀងនឹងគឺពួកវានឹងគឺបានស្លាប់ក្រោយដល់ពេលចឹងគឺពួកយើងនឹងគឺមិនទាន់នឹងបានស្លាប់នោះទេហាសចាសហើយដល់ពេលចឹងបានយើងនឹងបានរស់នៅបានមកដល់ព្វថ្ងៃនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកស្វាយរៀងនឹងគឺថាយកទៅសំលាប់ចោលទាំងអស់ចឹងហាស​ ពីព្រោះអីនឹងពួកវានឹងបាននិយាយថាសំរាប់ពួកស្វាយរៀងនឹងគឺបានយកពួករៀតណាមនឹងគឺបានចូលមកចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងពួគស្វាយរៀងនឹងបាននាំរៀតណាមចូលមកនឹងរយះពេល៣ថ្ងៃនឹងគឺថាបានបែកអស់ ហើយដល់ពេលចឹងគឺពួកវានឹងបានខឹងហើយនឹងគុំនឹងទៀតចឹងក៏បានយកពួកស្វាយរៀងនឹងសំលាប់ចោលទាំងអស់ចឹងហាសចាស ហើយបានពួកវាបានគិតថានឹងសំលាប់យើងពេលក្រោយចឹងហាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺវៀតណាមគេបានចូលមកជួយយើងអោយរួចផុតតែម្ដងហាសចាស ហើយសំរាប់មួយថ្ងៃៗហើយមួយយប់ៗនឹងគឺពួកវានឹងបានដឹកសំលាប់មនុស្សនឹងគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលបញ្ចូនប៉ុន្មានលាននាក់នឹងគឺត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់ចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលរស់នៅនឹងគឺមានភាគតិចខ្លាំងណាស់ដែលបានរស់នៅចឹងហាសចាសហើយនិយយាទៅនៅក្នុងជំនាន់នឹងយើងធ្វើអ្វីគេមិនបាននោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគ្មាននាក់ណាហ៊ាននោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទនិយាយទៅគឺថាអោយយើងនឹងបានទៅទាំងខ្សែចឹងទៅគឺយើងទៅគ្មាននាក់ណាហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីដាក់ពួកវានោះទេមែនដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់ពេលនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងទៅនឹងគឺយើងអត់មានអ្វីនៅក្នុងដៃផងចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានដើរជាមួយយើងចឹងទៅក៏គេបានដាក់ដៃនឹងបានឆ្ការយើងអោយទៅក្រោយទៀតចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងដូចជាចាញ់អំណាយរបស់គេយ៉ាងមិចមិនដឹងនោះទេហាសចាស ហើយរយះពេល៣ឆ្នាំ ៣ខែ ២០ថ្ងៃនឹងគឺថាយើងដូចជាខ្លាចអំណាយរបស់គេចឹងហាសគឺយើងមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីគេបាននោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺយើងនៅក្រោមគេតែម្ដងហាសហើយយើងចង់រើសបំរាស់ក៏យើងមិនអាចរើសបានដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងនាក់ដែលបាននាំយើងនឹងទៅសំលាប់ចោលនឹងគឺពួកគាត់មិនសូចវជាធំប៉ុន្មាននោះទេមែនដែលរឹទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់នាក់ដែលបានសំលាប់យើងនឹងគឺតូចៗនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅនាក់ដែលបានសំលាប់គាត់អាយុប្រហែល ១៥ឆ្នាំប៉ុននឹងចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគយើងមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីដាក់ពួកវានោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺដូចថាយើងនឹងគឺខ្លាក្រាបតែម្ដងហាសហើយនិយយាទៅគឺយើងមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីដាក់ពួកវានោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានឹងបានដឹងយើងនឹងមួយរទះនឹងគឺមានតែ២នាក់នោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ក្មេងដែលបាននាំយើងនឹងទៅសំលាប់នឹងគឺពួកវានឹងគឺមានកាំភ្លើងទាំង២នាក់ចឹងហាសហើយនៅពេលដែលវាបានមកនឹងគឺអោយយើងមានដៃទទេនោះទេហាសចាស ហើយនៅពេលដែលវាបានមកនឹងគឺយើងអោយយើងនឹងឈរចឹងហាសហើយដៃរបស់យើងនឹងគឺនៅពីក្រោយចឹងហាសហើយនៅពេលដែលវាបានដាក់តែមួយបង់នឹងគឺយើងបានស្លាប់អស់បាត់ហើយចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់នាក់ដែលគេអត់មានកំហុសនឹងគឺគេបានវៃសំលាប់ដោយប្រើត្បួងជបចឹងហាសហើយសំរាប់ដែលគេមិនមានកំហុសនោះទេគឺគេបានយកយើងនឹងចងដៃចឹងទៅហើយគេបានអោយយើងឈរក៏បានបាញ់យើងសំលាប់ចោលតែម្ដងហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់ពួកវានឹងបានជីករណ្ដៅនឹងអោយយើងនឹងជាកាស្រេចហើយចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលពួកវានឹងបានជីករណ្ដៅហើយចឹងគឺពួកវានឹងបានអោយយើងឈរចឹងទៅសំលាប់យើងចោលតែម្ដងហាចាស ហើយសំរាប់យើងដែលមាននាក់ខ្លះហើយចឹងក៏គេមានកំហុសនឹងក៏គេបានចងដៃចងជើងរបស់យើងនឹងបានដាក់មួយត្បូងជបនឹងក៏ទំលាក់យើងនឹងនៅក្នុងរណ្ដៅតែ្ដងហាសចាស ហើយសំរាប់ធាងត្នោតនឹងគឺគេបានចាប់យើងអាករយើងតែម្ដងហាសហើយទំលាក់យើងនៅក្នុងរណ្ដៅតែម្ដងហាសចាស ហើយនិយាយទៅទំរាំតែអាករយើងដាច់នឹងគឺយើងមិនងាយនោះទេសំរាប់បេលនឹងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ពេលខ្លះនឹងគឺគេបានដកក្រចកដៃយើងអោយចេញចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺថានៅពេលដែលយើងនិយាយទៅគឺវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីនឹងសំរាប់ពេលនឹងគឹខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែករបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់អាមួយនឹងគឺវាបានធ្វើជាមេកងទៀតចឹងហាសតែសំរាប់វានឹងបានធ្វើខុសសិល្ប៏ធម៏ចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺគេបានស្រឡាញ់គ្នាចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគេបានមកទាន់ចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺគេបានចាប់វានឹងគឺយកទៅកប់ដែលចឹងហាសចាសនៅខាងមូលដ្ធានរបស់គេចឹងហាសចាសនិយយាទៅគឺគេបានកប់ខ្លួនរបស់យើងទាំងអស់ហើយទុកនៅសល់តែក្បាលរបស់យើងនោះទេហើយនិយាយទៅគឺគេបានធ្វើចឹងគឺកុំអោយយើងនឹងធ្វើដំរាបតាមយើងចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងពូកវានឹងមិនបានអោយយើងនឹងស្រឡាញ់នាក់តាមតែចិត្តរបស់យើងនោះទេហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានអោយយើងនឹងរៀបការនឹងគឺប្រហែលជា ១០០គូទៅ ២០០គូចឹងហាសចាសហើយនិយយាទៅគឺអោយយើងនឹងបានចាប់ដៃគ្នាចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងស្រឡាញ់គ្នាចឹងទៅហើយគេក៏បានអោយយើងនឹងស្នើអង្គការរបស់គេចឹងហើយនៅពេលដែលបានហើយចឹងគឺគេបាន ១០០ គូរឺក៏បាន៣០គូចឹងទៅបានគេបានរៀបចំអោយយើងទាំងអស់គ្នាចឹងហាសចាស ហើយនិយាយាំទៅគឺគេបានអោយយើងនឹងបានលើកដៃចឹងទៅ ហើយសំរាប់យើងក៏បានផ្ដាច់ញ្ញ៉ាទៅចឹងហាស ហើយសំរាប់នាក់ខ្លះនឹងក៏យើងមិនបានស្រឡាញ់ផងនឹងក៏គេបានអោយយើងនឹងយកទៅហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ដែលចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងមិនបានស្រឡាញ់គ្នានឹងក៏បានដាច់គ្នចឹងទៅហាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់យើងនឹងគឺយើងមានតែនាមរៀបអោយយើងនោះទេហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងគ្នានោះទេហាសចាស គឺពួកវានឹងបានបំបែកយើងតែម្ដងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ហើយទោះបីជាយើងនឹងមានគ្រួសារម្ដាយហើយចឹងឪពុកដែលចាស់ៗនឹងនៅជាមួយគ្នាយូរហើយចឹងក៏ពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងរស់នៅជាមួយគ្នាដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ប្រុសៗនឹងគឺគេបានអោយដាក់មួយកន្លែងចឹងទៅ ហើយសំរាប់ស្រីៗនឹងគឺគេបានយកដាក់មួយកន្លែងចឹងទៅហាសចាស ហើយសំរាប់យើងដែលមិនចេះភ្ជូរដីនឹងក៏ពួកវានឹងបានយកយើងនឹងអោយទៅភ្ជូរដីអោយពួកវាដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ស្រិៗនឹងក៏គេបានដាក់អោយយើងនឹងបានអោយយើងធ្វើការងារទាំងអស់នឹងដែលចឹងហាសហើយមិនដូចជាសម័យលូវនឹងនោះទេហាសចាសគឺយើងធ្វើតាមចិត្តចឹងហាសហើយប្រសិនជាយើងធ្វើក៏មិនធ្វើហើយតាមចិត្តនឹងគឺមិនបាននោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺថានៅក្នុងជំនាន់នេះនឹងគឺយើងមិនធ្វើក៏មិនអ្វីដែលចឹងហាសចាស​ ហើយនៅពេលដែលយើងនឹងអត់មានគោដើម្បីនឹងធ្វើការងារនឹងគឺគេបានយកគោនឹងយកមកអោយយើងនឹងធ្វើជាគោជំនួសការងាររបស់គេវិញចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺពួកវានឹងបានវៃយើងនឹងគឺដូចជាគោចឹងហាសហើយនិយយាទៅគឺវៃយើងជំនួសគោវិញចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺអោយតែថែរក្សាគោមិនបានល្អចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺថាដូចជាយកមនុស្សសំលាប់ទាំងរស់ចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺគេបានធ្វើអោយការងាររបស់គេនឹងស្អាតហើយនឹងអោយល្អចឹងហាសតែសំរាប់គោវាឃ្លានផងហើយសំរាបក្រពះរបស់យើងនឹងក៏ឃ្លានទៀតចឹងហាសចាសហើយដល់ពេលចឹងទៅនៅពេលដែលពួកវានឹងបានប្រើគោនឹងគឺមិនបានអោយស៊ីស្មៅដែលនឹងចឹងហាសហើយនៅពេលដែលគោបានស្លាប់នឹងគឺពួកវានឹងបានយកយើងនឹងធ្វើជាគោជំនួសវិញចឹងហាសចាស ហើយប្រសិនជាយើងទាញដីនឹងគឺយើងទាញមិនចង់រួចនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់គោនឹងគឺពួកវានឹងបានទាញ់នឹងគឺទាញមិនចង់រួចផងហើយទំរាំតែយើងនឹងអត់មានបាយសំរាប់ស៊ីផងនឹងគឺយើងទៅទាញពីណានឹងរួចចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងនៅនឹងនឹមនឹងចឹងហាសគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតចឹងហាសហើយចឹងបានថានៅនៅក្នុងជំនា់ននឹងគឺយើងខ្លាចអោយមែនទែនហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺដូចថាសំរាប់ពួកវានឹងគឺវាមានអំណាចខ្លាំងណាស់គឺយើងមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីពួកវាបាននោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ពួកវានៅពេលដែលចង់យកយើងនឹងទៅបាញ់ចោលនឹងក៏យើងមិនហ៊ាននឹងធ្វើអ្វីដាក់ពួកវាបានដែលចឹងហាសគឺយើងមិនអាចតវ៉ាជាមួយពួកវាបាននោះទេហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩នឹងនៅពេលដែលបែកហើយថាតើអ្នកមីងបានមករស់នៅទីកន្លែងណាដែលទៅអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅនៅពេលដែលបែកហើយចឹងគឺខ្ញុំបានត្រឡប់មកផ្ទះរបស់យើងវិញចឹងហាសចាស និយយាទៅគឺយើងបានដើរពីខាងពោធិ៏សាត់នឹងរយះពេល២ខែនឹងបានយើងបានដើរមកដល់ផ្ទះរបស់យើងវិញចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលមកដល់នឹងគឺយើងបានដេកនៅខាងកំពង់ដរតាព្រំនឹងគឺចំនួនមួយសប្ដាហ៏ចឹងហាសចាសហើយបានយើងបានឆ្ងងមកដល់ផ្ទះរបស់យើងចឹងហាសចាស ។

ក៖ បាទហើយចឹងនៅពេលដែលយើងបានដើរមកនឹងថាតើយើងមានអ្វីសំរាប់ហូបដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅគឺយើងមានស្រូវរបស់យើងដើម្បីត្រៀមបុកខ្លួនរបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងទៅយកអង្ករចឹងហាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់រយះពេលនឹងគឺ៥ខែចឹងហាស ហើយសំរាប់រយះពេល៥ខែនឹងគឺយើងបានទៅយកស្រូវនឹងគឺពីខាងភ្នំនឹងដើម្បីយកមកបុកចឹងហាស ហើយនិយាយទៅគឺយើងត្រៀមអង្ករទាំងអស់នឹងដើម្បីយកមកផ្ទះរបស់យើងចឹងហាសចាសហើយសំរាប់យើងដែលបានត្រៀមនឹងគឺរយះពេល២ខែទៀតដើម្បីបានទាំងអស់នឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងពិបាកដែលចឹងហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតនឹងគឺយើងដូចជាឆ្កួតដែលចឹងហាសគឺយើងខំប្រឹងនឹងធ្វើការងារទាំងអស់នឹងអោយទៅពួកវាដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់ស្រូវប្រសិនជាគេបានអោយយើងនឹងធ្វើចំនួន៧តោននឹងគឺយើងត្រូវតែបាន៧តោននឹងអោយពួកវាបានមែនចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលពួកវានឹងបានហើយចឹងគឺពួកវានឹងបានយកស្រូវទាំងអស់នឹងដាក់នៅភ្នំចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលបែកហើយចឹងគឺយើងបាននាំគ្នានឹងគឺជញ្ចូនស្រូវទាំងអស់នឹងចេញពីភ្នំវិញចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺពួកវានឹងនៅពេលដែលអោយយើងនឹងធ្វើនឹងគឺពួកវានឹងគឺមិនបានអោយយើងនឹងស៊ីនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ការធ្វើស្រូវនឹងគឺធ្វើស្រូវអាក្រក់ខ្លាំងណាស់គឺអោយយើងនឹងធ្វើស្រូវសុទ្ធតែពពួកស្រូវដែលធ្ងង់អោយពួកវាចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលនៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៏ថាសប្បយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំបានបែកហើយចឹងគឺបានបររទះសនឹងគឺទៅយកស្រូវទាំងអស់នឹងចឹងហាសចាស តែគ្រាន់តែមានអារ្មណ៏ថាប្រសិនជាមានរបស់ទាំងអស់នឹងចឹងគឺយើងខ្លាចស្លាប់ដែលចឹងហាសចាស ហើយសំរាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគាត់បានទៅបើលចំបើងចឹងហាសនៅពេលដែលបើលហើយចឹងគឺថានៅពែលដែលបានជួបរបស់អ្វីមួយនឹងគឺយើងដឹងតែស្លាប់ហើយចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលយូរៗទៅគឺចាស់ៗគាត់បាននិយាយថាយើងនឹងកុំខ្លាចអ្វីហាស ហើយនៅពេលដែលគាត់បានប្រាប់យើងហើយចឹងគឺយើងលេងខ្លាចចឹងទៅហាសចាស ហើយនៅពេលដែលយើងបានបររទះមកនឹងគឺយើងបានឃើញហើមពេញដីនឹងចឹងហាសចាសគឺនិយាយទៅគឺហើមឡើងប្រះដីហាសចាសនិយាយទៅគឺសុទ្ធខ្មោចចឹងហាស ហើយតែយ៉ាងណាក៏យើងលេងខ្លាចហើយសំរាប់ខ្មោចទាំងអស់នឹងចឹងហាសហើយគេបានធ្វើផ្ទះនឹងគឺអោមសងខាងរបស់គេនឹង ហើយសំរាប់ផ្ទះរបស់គេនឹងគឺស្អាតខ្លាំងណាស់ ហើយសំរាប់ផ្ទះនឹងគឺយើងមិនបានដឹងថាគេបានធ្វើសំរាប់អោយនាក់ណាបានរស់នៅនោះទេហាសចាស ពីព្រោះអីនឹងគឺពួកវានឹងបានសំលាប់យើងអស់ហើយចឹងហាសដល់ពេលចឹងគឺមិនដឹងថាពួកវានឹងបានធ្វើផ្ទះទាំងអស់នឹងនៅធ្វើអ្វីនោះទេហាសចាស ហើយសំរាប់ផ្ទះទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែផ្ទះក្បឿងហាសហើយគេបានធ្វើមានក្បាច់ស្អាតទៀតចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់ផ្ទះសង្គមនិយមរបស់គេនឹងចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងគឺយើងបានគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងថាដូចពាក្យចាស់បាននិយាយថាមានផ្ទះអត់មានមនុស្សរស់នៅ ហើយមានផ្លូវអត់មានមនុស្សដើរ ហើយមានជណ្ដើរក៏អត់មានឡើងដែលចឹងហាសចាសនឹងសំរាប់នៅក្នុងជំនា់ននឹងចឹងគឺគេបាននិយាយចឹងហាសហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺគេបានចឹងហើយសំរាប់គេមានលុយគឺគ្មាននាក់ណាចាយទៀតហាស ហើយដល់ពេលចឹងគឺគេបាននាំគ្នានិយាយថាសំរាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានបានដឹងដែលរឺទេថានៅពេលដែលគេបានសំលាប់យើងចោលទាំងអស់ហើយចឹងគឺគេនឹងនាំជនជាតិចិនទាំងអស់នឹងមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានតាមដានចឹងគឺពួកវានឹងបានធ្វើចឹងមែនហាសគឺពួកវានឹបានទុក្ខតែស្រីណាដែលស្អាតៗនឹងគឺពួកវាទុកអោយរស់នៅចឹងហាសគឺពួកវានឹងគឺទុក្ខបង្កាក់គ្នាចឹងហាសហើយដល់ពេលចឹងបានដឹងថាសំរាប់ពួកវានឹងបានអោយផ្ទះដើម្បីមានការបង្កាក់ពូជចឹងហាសជាមួយនឹងស្រីៗដែលស្អាតហាសចាស ហើយសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់មុននឹងគឺគេបានកាត់ទោសសមរង្សីនឹងនៅប្រទេសចិនចឹងហាសចាស ហើយនៅពេលដែលគេបានបង្កាក់នឹងគឺពួកនឹងគឺបានពន្យាពេលចឹងទៅគឺក៏យូរពេកក៏បានស្លាប់បាត់អស់ចឹងទៅហាសចាស ហើយនិយយាទៅគឺគ្មាននាក់ណាមកសំលាប់យើងនោះទេគឺមានតែខ្មែរសំលាប់ខ្មែរគ្នាឯងនឹងនោះទេហាសចាស ហើយនិយាយទៅសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺនាំគ្នានឹងគឺសប្បាយខ្លាំងណាំស់គឺមានតែខោខ្មៅមួយហើយនឹងអាវខ្មៅមួយជាមួយនឹងក្រមារក្រហមមួយបង់ដាក់ករបស់យើងនឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហាសចាស ហើយគេមានផ្ទះរបស់គេមួយនឹងគឺឡូយខ្លាំងណាស់ ហើយសំរាប់គេមានប្រការគេមួយនឹងគឺមើលទៅឡូយៗខ្លាំងណាស់ហាសចាសតែសំរាប់នៅក្នុងជំនាន់នឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំងណាស់ដែលចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងចង់សួរអ្នកមីងនូវសំណួនមួយចុងក្រោយថាមានអ្វីចង់និយាយប្រាប់់ទៅកាន់ក្មេងក៏ដូចជាកូនចៅរបស់អ្នកមីងដែលពួកគាត់អត់បានដឹងអំពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកមីងហើយជាពិសេសនឹងគឺកូនចៅរបស់អ្នកមីងតែម្ដងហាសហើយជាពិសេសនេះស្រុករបស់យើងនឹងលេងមានសង្គ្រាមហើយចឹងចង់អោយពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនហើយនឹសូត្រខ្លាំងពូកែអីនឹងហើយធ្វើជាកូនល្អពលរដ្ធល្អថាតើអ្នកមីងមានអ្វីចង់ប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ដែលរឺទេអ្នកមីង ???

ខ៖ ចាសនិយាយទៅសំរាប់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺយើងចេះតែនាំពួកវានឹងគឺរាល់ថ្ងៃចឹងហាស ហើយប្រសិនជាពួកវានឹងបានកើតនៅក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតវិញនឹងគឺមិនរស់នោះទេហាសនិយាយទៅគឺយើងចេះតែប្រាប់ពួកវាហើយចឹងហាសចាស ហើយដល់ពេលចឹងយើងមានឯកសារចាក់អោយពួកវានឹងសំរាប់មើលចឹងទៅហើយយើងក៏បានប្រាប់ពួកវាដែលចឹងហាសសំរាប់ពួកវានឹងគឺកើតមិនទាន់នោះទេ ហើយនេះគឺជាជំនាន់របស់អញ់ដែលបានឆ្ងងកាត់ចឹងហាសចាសហើយអញ់ហើយនឹងម្ដាយរបស់ហែងហើយនៅពេលដែលយើងនឹងរ៉េកមិនរួចនឹងគឺពួកវានឹងបានធាក់យើងហើយនឹងវៃយើងចឹងហើយចង់អោយពួកវានឹងបានមើលនូវសភាពទាំងអស់នឹងចឹងហាសចាស ហើយនិយយាទៅសំរាប់ក្មេងខ្លះនឹងគឺពួកវានឹងគឺមិនចង់ទាំងមើលទៀតហាសគឺពួកវានឹងបានដើរចេញពីកន្លែងនឹងចឹងហាសចាស ៕

ក៖ បាទហើយចឹងសំរាប់ថ្ងៃនឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកមីងដែលបានចែកចាយពីបទពីសោធន៏របស់អ្នកមីងហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្វីដែលអ្នកមីងបាននិយាយអំពីរឿងរបស់អ្នកមីងទាំងអស់អោយពួកគាត់យកចិត្តទុក្ខដាក់ហើយជាពិសេសនឹងអោយពួកគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រធ្វើជាកូនល្អពលរដ្ធដើម្បីអោយអ្នកមីង ហើយនឹងអោយអ្នកមីងសប្បាយចិត្តផងដែលហើយចឹងសំរាប់ថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំអស់សំណួរដើម្បីសួរអ្នកមីងហើយ ហើយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងអ្នកមីងផងដែល ហើយចឹងអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់អ្នកមីងហើយចឹងជំរាបណាអ្នកមីង ៕