**ការសម្ភាសរបស់ឈ្មោះ សុខ សាវ៉ុន**

ក៖ អ្នកសម្ភាសឈ្មោះ : ហេង សុជីវី ខ៖ អ្នកត្រូវបានគេសម្ភាសឈ្មោះសុខ សាវ៉ុន

**ពត៌មានសង្ខេបឈ្មោះ សុខ សាវ៉ុន**

គាត់មានឈ្មោះ សុខ សាវ៉ុន ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅឃុំព្រែកតាកុយ ភូមិវាលស្បូវ សង្កាត់ច្បារអំពៅ ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ គាត់រស់នៅក្នុងសុំសីល ក្នុងវត្តព្រែកតាកុយ ជាអ្នកធ្វើម្ហូប​ ចង្ហាន់បំរើលោកសង្ឃ។ ម្តាយគាត់ឈ្មោះសុខ សាវន ហើយឪពុកឈ្មោះ លុយ លេង កាលពីដើមឡើយគាត់ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការ គាត់ទាំងពីរបានស្លាប់អស់ហើយ មានតែអ្នកជិតខាងទេដែលផ្តែផ្តាំ ប្រៀនប្រដៅគាត់។ ជីតា ខាងម្តាយឈ្មោះសុខ ជីដូនឈ្មោះនឹម ចំណែកជីតាខាងឪពុក ឈ្មោះតាលុយ យាយនឹម។ គាត់មានបងប្អូន ៤នាក់ កាលពីនៅជំនាន់ប៉ុលពត គាត់ជាចុងភៅក្នុងអាហារដ្ឋានប៉ុលពត គាត់មានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ រស់នៅធម្មតា មិនពិបាកទេ។គាត់បានរៀបការនៅអាយុ១៦ឆ្នាំ កាលជំនាន់មុនរបបប៉ុលពត គាត់មានកូនស្រីម្នាក់នៅតូច ប្តីរបស់គាត់បានបែកគ្នាស្លាប់នៅពេលជំនាន់ហ្នឹងដែរ ។ ក្រោយមក​ គាត់បានរៀបការប្តីមួយទៀត ពេលចេញប៉ុលពត គាត់មានកូន២នាក់ ប្រុសមួយ ស្រីមួយ ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ សព្វថ្ងៃនៅសល់កូនស្រីពីរនាក់មានគ្រួសារអស់ហើយ ហើយនិងមានចៅ៥នាក់ថែមទៀត។

ក៖ចាស ដំបូងជម្រាបសួរអ៊ំ!

ខ៖ចាស

ក៖ចាស...អ៊ំ! ថ្ងៃសម្ភាស ថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃទី១២ ខែ១ ឆ្នាំ២០២០។ អ្នកសម្ភាសមានឈ្មោះហេង សុជីវី ហើយ អ៊ំវិញ! ឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖ខ្ញុំឈ្មោះ សុខ សាវ៉ុន

ក៖ចាស! អ្ហូ...អ៊ំ ឈ្មោះហ្នឹង ត្រូវជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងត្រកូលអ៊ំ ដែររឺទេ?

ខ៖ចាស​ ចាស ត្រូវ!

ក៖ចាស! អ្ហឺ...អ៊ំ! អ្ហឺ...ឈ្មោះហ្នឹង ជាឈ្មោះ ម្តាយអ៊ំ ទុកដាក់ រៀបឈ្មោះអោយអ៊ំអូ?

ខ៖ចាស គាត់ថាអញ្ចឹង!

ក៖គាត់ប្រាប់អ៊ំ! ម៉េចដែរ អ្ហឺ...សំរាប់ជីវិតរបស់អ៊ំ?

ខ៖ហ៊ឹម...ជីវិតខ្ញុំ អ្ហឺ...វាជូរ ចត់ ចំពោះខ្ញុំណាស់! អូន...អើយ! វាអ្ហឺ...តាំងនៅតូច វា អ្ហឺ...មិនទាន់ អ្ហឺ...លែងខ្ញុំអ្ហា! កូនកំព្រា...នៅ អ្ហូ...នៅអ្ហឺ...ជាមួយតែតា យាយ ម្តាយមីង ដល់ពេលអញ្ចឹង! ដល់ពេលតា ចាស់​! អញ្ចឹងទៅ ចេះតែរកតេកតក់ៗ​ ទៅ! ដើរ...!ចឹងអ្ហា កំសត់អ្ហា ជីវិតខ្ញុំ! អ្ហឺ...ពីរនាក់ បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹង រកណ្ណេះ រកណ្ណោះអញ្ចឹង! ដើម្បី ចិញ្ចឹមជីវិតចឹងអ្ហា យើងអ្ហឺ...អត់មានម៉ែ មានឪអូ! ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ អ្ហឺ នៅជាមួយជីតាអូ... ដល់ពេលយាយខូចទៅ នៅតែតា ហើយដល់ពេលគាត់ចាស់ ! យើងរក...ចិញ្ចឹងគាត់ម្តង នៅរស់! ទាល់តែគាត់ ទាល់តែយើង មានប្តី! មានប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅ បានអ្ហឺ...ប្តីប្រពន្ធហើយ ហើយក៏យើងនៅជាមួយគ្នារហូតទៀត។ ទាល់តែទៅ អាពតតា បានបែកគ្នា គាត់ទៅ ខាងក្រចេះ ខ្ញុំទៅខាងពោធិសាត់​ បាន! អ្ហឺ បានម៉ោពី អាពតហ្នឹង បានៗ ជួបគ្នា! ម៉ោនៅជាមួយគ្នាទៀត នៅជាមួយគ្នា ទម្រាំតឹងនឹង..ចុះ គាត់ៗ ចាស់ហើយ គាត់ជំនាន់! ៨០ជាងហើយ ហើយបានគាត់ស្លាប់ហ្នឹង! អ្ហឺ...ធើផ្ទះផ្សេង!​ ធើរោងតូច! នៅមួយកូនផ្សេងទៅ ហើយផ្ទះធំ ដេញអ្ហឺ... នៅៗ ពីសង្គមម៉ោហ្នឹង​ អោយទៅមីងខ្ញុំ អញ្ចឹងអ្ហា ហើយដល់ពេលហើយ អត់ពីគាត់​ គាត់បានផ្តាំ! ផ្តែផ្តាំ យើងថា យើងកុំអោយយើងសង់ផ្ទះ យាយអញ្ចឹងអ្ហា ផ្ទះហ្នឹង​ ផ្ទះ! ពីសង្គមចាស់ ហ្នឹង! ដូចថា គាត់លក់អោយម្តាយមីងខ្ញុំចឹងអ្ហៅ ណា! ដល់ពេលហើយ ហើយថា កុំអោយខ្ញុំតោងទាមអី! អ្ហឺ​...ចែ​! ឯងមានដី មានអី ចែ! ឯង អ្ហឺ​...អាចមានលិទ្ធភាពធើរោងខ្ទម នៅជាមួយកូនហ្នឹងទៅ ហ៊ឹម! រួចខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ថា...ខ្ញុំអត់ធើរោង ធ្វើអី ខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូ ខ្ញុំដឹងតែពីគាត់ គាត់លក់អោយម្តាយមីងខ្ញុំហ្នឹង ខ្ញុំដឹង! ដល់ពេលហើយ ខ្ញុំក៏មានលុយ មានកាក់តិចតួច អញ្ចឹងទៅ កូនពីរ...ហើយអ្ហឺ...ខ្ញុំរកស៊ី! អ្ហឺរកស៊ី ចិញ្ចឹមកូនផង ធើផ្ទះទូចហ្នឹងនៅ នៅជាមួយកូនហ្នឹងទៅ ទាល់តែកូន មានប្តី មានសីអីអញ្ចឹងទៅ! មើល៏អ្ហឺ...បានៗ គាត់ខូច គាត់ក៏ធើផ្ទះ ធើសំបែង ហើយបែកពីមីងខ្ញុំទៅ បែកគាត់ដល់ទាល់តែអាលូវហ្នឹងទៅអ្ហា។ ជូរ ចត់អ្ហា ប្រវត្តិខ្ញុំ! ព្រោះ យើងពន្យាហើយម៉ោពីអាពតវិញអើយ...វេទនាណាស់កូនអ្ហើយ...រកស៊ី ចិញ្ចឹមកូន ម៉ាថ្ងៃរែក ទឹក! ២០០អំរែក ព្រឹម!១០០ ល្ងាច!១០០ ស្រោចជី! ស្រោច! ដាំដំណាំ​ ដូចម្ទេស ដូចម្រេចអីចឹងអ្ហា បើយើងអត់ស្រោចទឹក វាអត់បានផលអ្ហេ ដល់ពេលយើងស្រោចចឹងទៅ បានៗវា បានផល!ដើម្បី ចិញ្ចឹមកូនអើយ...!ចិញ្ចឹម ម៉ាធើអញ្ចឹងហើយ ហូបមិនទាន់ រត់ទៅធើការសំណង់ទៀត ដើម្បីយកម៉ោទប់ ម៉ាអាទិត្យ បើកម្តងហ្នឹង ម៉ោទុកបាយ ទុកអង្ករកូនហ្នឹង! ទម្រាំតឹងបាន ដល់ពេលយើងបានកន្លះខែ! បានយើងម៉ោមកកាត់តាហ្នឹងទៀត កាត់ហើយ បាន(ក្អក)ខ្លះទៅ ខ្លះទៅ យើងបានតែជំពាក់ ជំពឹនខ្លះទៅ ដល់អាហើយ យើងក៏ធើជំនាន់...៨០!នៅ៨០ជាង​ ទម្រាំដល់៩០ នៅធ្វើការរួមទៀត រត់ធើរបស់យើង ហើយរត់ទៅធើការរួមទៀត នៅកោះកណ្តាលទន្លេ ក៏ខ្ញុំធ្វើ នៅខាងវាលស្បូវ ក៏ធើ​...ហើយអានៅខាងអ្ហឺ...ក្បែរផ្ទះហ្នឹងទៀត​ប៉ុនគាត់ធើស្ទូងស្រូវផង ហើយគាត់ដាំផង ដាំពោត ដាំ...អ្ហើយ...ដឹងស្អី ស្អុកទេ...ច្រើនមុខ ច្រើនម៉ាត់អ្ហា

បងស្រី៖វាលស្បូវនេះ ហ្នឹងអ្ហី?

ខ៖ចាស! វាស្បូវយើងហ្នឹង វាលស្បូវ ក៏ខ្ញុំធើ រួមអ្ហាហ្នឹង ហើយអាកន្លែងនេះ​ វាអាលាយអស់ធ្វើ ហើយទៅនៅ ទៅធ្វើខាងនុះទៀត​ ហើយវាស្បូវ ខាងស្វាយយាអុក ធើតែផ្ទះខ្ពស់ៗ ខ្ញុំដើរធើទាំងអស់! តែដូចអត់មានបានផលអីសោះ អត់បាន អ្ហឺ...អត់មានផលអីសោះ ធើហើយ អោយគេយកផលអស់ហើយ តែដល់អញ្ចឹង ដូចថាយើងលក្ខណះក្តាប់វា អត់ណែន ហើយៗ អោយទៅគេអស់អាលីង គ្មានបានអី ទទេស្អាត!

ក៖ចាស អ៊ំ! អញ្ចឹង ជីវិតរបស់អ៊ំ បានឆ្លងកាត់ម៉ោ រៀងរហូតម៉ោ វារៀងលំបាក...

ខ៖ចាស

ក៖អ៊ំ អ្ហឺ...មានបទពិសោធន៍ អ្ហឺ...សំរាប់ជីវិតហ្នឹងដែរ ហើយអ៊ំ! អ្ហឺ អញ្ចឹងអ៊ំ រាល់ថ្ងៃនេះ អ៊ំម៉ោនៅវត្ត រឺក៏អ៊ំមានទីលំនៅ នៅខាងក្រៅអី?

ខ៖ ទីលំនៅមាន...តែខ្ញុំមាននឹកឃើញបម្រើលោកអញ្ចឹងអ្ហា! យើងយកបុណ្យ យកកុសលយើងទៅ ហើយយើងនៅផ្ទះ ក៏យើងអត់មានអីធើដែរណា។ ដល់ហើយ យើងម៉ោចឹងទៅ យើងបានម៉ោបម្រើលោក យើងបានបុណ្យផង...!ចាស ហើយខ្ញុំម៉ោ នៅក្នុងវត្ត! ក៏ខ្ញុំបានម៉ោបម្រើលោកផង ហើយខ្ញុំ ម៉ោនៅវត្តហ្នឹងយូរហើយ គ្រាន់តែចៅ៥! ចៅ៥!

បងស្រី៖នៀក! កូនក៏ចៅ?

ខ៖អូ...ចៅ

បងស្រី៖អូ...ចៅ

ខ៖ចៅ៥! មីពីរនាក់នេះ! ហើយអាប្រុសមួយទៀត ពរម៉ាចំហៀងមួយ ហើយអាៗ បីនោះរៀន ហើយអាពីរនេះ រៀនពីក្រោយ ពីក្រោយឆ្លងថ្នល់ ថាខ្ញុំបម្រើលោក ខ្ញុំបម្រើដល់ករហើយ គ្រាន់តែ ខ្ញុំអត់មានបានសំរាកនៅនេះអ្ហេ...ល្ងាចឡើងទៅផ្ទះ ព្រលឹមឡើងម៉ោចឹងអ្ហា ល្ងាចឡើងទៅផ្ទះទៅ​ ហើយ អោយម៉ែវា ឪវា ធើការអ្ហូ...! ដល់ពេលអញ្ចឹងអ្ហឺ​ យើងនឹកឃើញថាអ្ហា!​ អត់មានធើអីទេ លោកចេះតែថាអើយ...បងអើយ...បង! បងឯងម៉ោវត្តវ៉ាទៅ ទៅផ្ទះធើអី ក្មេងៗហ្នឹងយកវាម៉ោ​ អោយវាលេងអីខ្លះទៅ! ពីមុន ខ្ញុំអត់អ្ហេ អត់ចង់ហ៊ានម៉ោ វត្តអ្ហេ! នឹកឃើញអ្ហា យើងមានកូនចៅទូចៗអ្ហា វាពិបាក ទទួលលោក លោកគ្រូសង្ឃាហ្នឹង ហ្នឹង! បងឯងយកម៉ោ អោយវាលេង​ អីលេង អីខ្លះទៅ! ដល់ហើយ ដល់ពេលហើយ អោយវាម៉ោ ម៉ោតាមលោកទៅ ម៉ោមុខ អ្ហឺ...យកវាម៉ោអ្ហាហូត...ថាពីមុខម៉េច ថាពីក្រោយម៉េច ក៏ថាទៅ! គង់តែមានម្តងគេ ម្តងយើងអ្ហេ លោកថា...គង់តែម្តងគេ ម្តងយើងអ្ហេ! គេក៏មានចៅ យើងក៏មានចៅដែរ តែគ្រាន់ថា! គេមានគ្រួសារ បើយើងមានមុនចឹងអ្ហា! ហើយដល់បពេលហើយទៅ! ខ្ញុំក៏តាមលោក ធើតាមលោកអ្ហា ដល់ពេលធើតាមលោក ចេះតែនៅៗរហូតអ្ហា! នៅរហូតទាល់តែចៅធំៗអស់! ចៅធំអស់ វាទៅរៀនទៅសូត្រអស់ហើយ ខ្ញុំនៅតែម៉ោចឹងទៅ រហូតទៅ។ ដល់ពេលទឹមអ្ហឺ...ម៉ោជិត២ឆ្នំាហ្នឹង ខ្ញុំនឹកឃើញថា វាបាកដើរចុះ ដើរឡើងបាកចៅ យកចុះ យកឡើងអូ! ទើសយើងអូ...! ដល់ពេលចឹងទៅ នៅសំរាកនៅវត្តចឹងតាម៉ងទៅ នៅបានជិត២ឆ្នាំហើយ ២ឆ្នាំជាងហើយ!

ក៖ចាស អ្ហឺ...អ៊ំ អ្ហឺ...នៅវត្តនេះ​ អ៊ំ! មានអារម្មណ៍បែបណាដែរអ៊ំ?

ខ៖មានអីអូន! អត់មានបញ្ហាអី អ្ហឺ...នៅនេះស្រួលណាស់!

ក៖ ចុះការងារអ៊ំវិញ អ្ហឺ...មានតួនាទីអីខ្លះដែរ?

ខ៖ខ្ញុំ! នៅតែ ធើម្ហូបហ្នឹង ម្ហូប! ម៉ាជីវិតហើយ! ធើម្ហូបតាំងពីដើររួច អាលូវដើរលែងរួចហើយ! អាលូវទៅផ្សារលែងរួចហើយហ្នឹង ធើតែម្ហូបទេ ធើតែចង្ហាន់លោកចឹងទៅ...!ដល់អាលូវ​! ចង្ក្រានបាយនៅខាងណ្ណោះ ផ្សេង នៅខាងណ្ណេះផ្សេង រក...ខ្ញុំ! ខ្ញុំនៅក្រោយអ្ហូ បងខ្ញុំនៅខាងក្រោយអូ...

ក៖ចង្ក្រានបាយមានពីរ?

ខ៖ពីរ!

ក៖អ្ហូចែកគ្នា?

ខ៖ចែកគ្នា...

ក៖អញ្ចឹង អ៊ំពូកែ ធើម្ហូបអ៊ំណ្ណ(សើច)?

ខ៖ធម្មតាហ្នឹងអ្ហា គ្រាន់តែធើវា...អ្ហឺ...ធម្មតាមធ្យម ឧបមា យើងមានរវល់បុណ្យទានអី ដូចគេ ខែកឋិន ខែអី អញ្ចឹង! យើងអាចរកគ្នា យើងធើបាន វាអ្ហឺ...វាអត់សូវបាករឿង អ្ហឺ..បញ្ហាចុងពៅអ្ហា! ហ្នឹងដល់ពេលអាលូវ លែងចង់ទៅលេងផ្ទះអី ក៏បាកដែរ ដល់ថាចង់លែងផ្ទះអី ត...ទៅមានអ្នកទប់ ដល់ផ្ទះទេ! ឆ្លងថ្នល់ វាពិបាកឆ្លងថ្នល់អូ...

ក៖ហ៊ឹម....ចាស!

ខ៖(សើច)

ក៖អ្ហូ...អ៊ំ!អញ្ចឹង ជំងឺហ្នឹង ឈឺយូរនៅ អ៊ំ?

ខ៖ឈឺយូរហើយ ជើងខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា! ឈឺ...ជើងហ្នឹងអ្ហា! អាលូវទៅជាស្ពឹក ឈឺ...ចាប់ អាចាប់! ឈឺខ្លាំងមែនទែន ចាប់ពីហែរកឋិននៀក ខ្មួលៗនៅតានៀក! គេទៅកឋិនអស់ ដល់ពេលចឹងទៅ...

បងស្រី៖រអិលដួលអ្ហេ?

ខ៖រអិលដួលនៅកន្លែងលាងចានហ្នឹង!

ក៖ហ៊ឹម...

ខ៖ដល់ពេលហើយ លែងស្រាប់ដួល ២ត្រលប់!​ សុទ្ធតែដី លែងស្រាប់ខោអាវ អ្ហឺ..លែងក្មួយគាត់ម៉ោ អ្ហឺ...ថាអ៊ំ! អ៊ំឯង ម៉េចសិតតែដី? អ្ហឺ..បើអញដួលអូ...!ថី? បានអ៊ំឯងដួលអ្ហូ? អញ! លើក យកចានទៅផ្កាប់ហែងមើល ហើយស្រាប់រអិលព្រូស! ២តាលប់អូ! ហ៊ឹម! អាលូវ វាទៅជាស្ពឹក វាទៅជាឈឺ...! ឈឺហើយ អាលូវឈឺ ជើងមែនទែនហើយ

ក៖ហ៊ឹម...ហើយចុះ អ៊ំ! ទៅពេទ្យ ចុះអ៊ំ! គេថាយ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំ?

ខ៖អត់បាន! តាំងពីនេះម៉ោ លែងបានទៅ វាខ្វះជាតិស្ករ ហ៊ឹម...អាលូវ វាទៅជាស្ពឹក វាទៅជាឈឺ...!​ឈឺអាលូវហ្នឹង វាឈឺជើងអ្ហា ឈឺមែនទែនហើយ!

ក៖ហ៊ឹម...ចុះអ្ហឺ...អោយពេទ្យ អោយគេពិនិត្យមើល គេថាម៉េចដែរអ៊ំ?

ខ៖អ្ហឺ...តាំងពីនេះម៉ោហ្នឹង មិនទាន់បានទៅ ហើយជាតិស្ករឡើងផងអ្ហា ! ជាតិស្ករផង ហើយដល់ពេល យើងទៅមើលសារមុននោះ គេថាយើងសរសៃទេ...អត់មានអ្ហឺ...ឆ្អឹងអ្ហឺ ឆ្អឹងអី អ្ហឺ...អត់អីអ្ហេ គ្រាន់ថាយើងដូចសសៃយើងស្ពៀម៉េចអ្ហេ ហើយទៅអោយគេ ថតមើលអ្ហា ហើយគេថាអត់អីទេ តែតាំងពីដួលម៉ោ អត់ទាន់បានអ្ហេ ចេះតែថាទៅ ពេទ្យ! មើលអ្ហឺ​...អ្ហឺ...មើលម៉ាថ្ងៃៗអ្ហា រកពេទ្យអត់ឃើញ! រវល់ពេក ហើយអ្ហឺ...កូនចៅ អ្ហឺ...វា! សុទ្ធតែរវល់! អត់មាន ណាតានេរ! អោយតែទៅពេទ្យ មែនឆាប់អ៊ីណា! អោយតែទៅពេទ្យ អត់មានអ្នកធើចង្ហាន់លោកអ្ហេ

ក៖ហ៊ឹម! ហើយចុះ អ៊ំ! មានកូនៗ​ ម៉ានអ្នកដែរ?

ខ៖ខ្ញុំៗ កូនតែពីរ...!

ក៖ស្រីម៉ាន ប្រុសម៉ាន?

ខ៖ស្រីតឹងពីរ...!

ក៖ពីរទៀត អ៊ំអ្ហូ?

ខ៖ចាស (សើច)

ក៖ហើយគាត់មានគ្រួសារអស់នៅ កូន?

ខ៖មានអស់ហើយ

ក៖ចាស កូនអ៊ំ! មានរៀនដល់ថ្នាក់ទីម៉ានដែរអ៊ំ?

ខ៖ហ៊ឹម...កូនខ្ញុំរៀនតិចៗហ្នឹង បានអ្ហឺ..មីតូច!​អ្ហឺ...មីធំរៀនបានម៉ាទិច! រៀនមិនចេះតាម៉ង...កូនខ្ញុំ! ។

នៀក! ម៉ែវានៀក! អ្ហឺ...ដល់ពេលមីតូចនោះ បានត្រឹមថ្នាក់ទី៨! ទី៩!​ឈប់ទៀតទៅ...រៀនអ្ហឺ...អត់បាន ប្រលងបាក់ឌុបទេ បានម៉ាត្រឹម បានប្រលងបាក់ឌុបទេ!

ក៖អ្ហឺ...អ៊ំ! អ្ហឺ...សំរាប់អ៊ំ វិញអ្ហា...អ៊ំរៀន កំរឹតណាដែរអ៊ំ?

ខ៖បានត្រឹមទី១០! ទី១០ចាស់! រៀនបាន បើយាយទៅ រៀនបានតែបីថ្នាក់ហ្នឹង ថ្នាក់ទី១២ ថ្នាក់ទី១១ ថ្នាក់ទី១០! រៀនបានតែទិចដែរហ្នឹង តែប៉ុនតាខ្ញុំ គាត់មិនអោយរៀន...

ក៖ហ៊ឹម?

ខ៖កូន! គាត់៤ សុទ្ធតែស្រីៗ អត់មានអាណាចេះ អក្សរមួយអ្ហេ មិនដឹងជាអាម៉េច?

ក៖ហ៊ឹម...អ៊ំដែលសួរគាត់ថា ហេតុអី អត់អោយកូនរៀនអញ្ចឹង?

ខ៖អត់អោយរៀនអ្ហេណា! ខ្ញុំអ្ហា! ខ្ញុំទាល់តែអាយុ១២អី បានចូលថ្នាក់ៗទី២! ថ្នាក់! អ្ហឺពីដើមៗ គេហៅថាថ្នាក់តាសាំងៗ។ អាយុ១២ឆ្នាំ បានៗចូលរៀន! ចូលរៀនហ្នឹង ដោយសារមីងអោយមានប្តីហ្នឹង! ហើយពូខ្ញុំ ក៏គាត់សួរប៉ាខ្ញុំ! ប៉ាអ្ហា ប៉ា...! ប៉ាឯងអោយវាចូលរៀនទៅ ប៉ាឯងអត់អោយវា ចេះអក្សរទេ តែបើអ្ហឺ...កូនអត់ចេះហើយ បានអីអោយចៅចេះទៅ គ្រាន់តែមើលអក្សរ មើលអី!​ គាត់ថា អញមិនអោយរៀន។​ ចាស់ពីដើម​ ដឹងស្រាប់ហើយ គាត់ខ្លាចចេះទៅ ខ្លាចអារឿង ផ្ញើសំបុត្រស្អី អ៊ីណា គាត់គិតវែងឆ្ងាយអ្ហា..មែនដូចៗ សម័យៗអាលូវយើងទេ អត់អោយកូនរៀនទេ កូនគាត់ស្រីទាំង៤នាក់ គ្មានអាណាចេះអក្សរមួយទេ ដល់ទម្រាំតែបានចៅហើយ អញ្ចឹងទៀត...បើអាប្អូនខ្ញុំ វាគ្រាន់បានរៀន បានរៀនច្រើនទិច!​ អាហ្នឹងប្អូនខ្ញុំ! ។ ចុះបើ១២ឆ្នាំ ហើយ អ្ហឺ...​ធំហើយ! ហើយដល់ពេល គេខ្លះ គេនៅទូចៗ ឯងអាយុម៉ាគគោក ឯងទឹមតែរៀនថ្នាក់ទី១ហឹ្នង អ្ហឺ...ហើយម៉េចទៅ ម៉ែចរួច? ដល់ពេលហើយ យើងត្រូវខ្មាស់គេអ្ហា!​ហើយរៀនបានតែ៣ហ្នឹង ហើយអ្ហឺ...សមយើង ប៉ាបាកជីវភាពផង ដល់អញ្ចឹង! ខ្ញុំឈប់! រកស៊ីទៅ ធើចម្ការ ធើអីហ្នឹង ធើតែចម្ការហ្នឹង ទៅហើយ... ដាំបន្លែ ដាំប៉ាឡុក អ្ហឺ...យើងធើគ្រប់យ៉ាងអ្ហូ...!មានអ្ហឺ នឹងបានរៀនអ៊ីណា បានដឹកដល់ ដូចកូនគេអ្នកមាន! ខ្លាំង! វាទាល់ពេក មែនក្រទេ វាទាល់...។

ក៖ចាស អ៊ំ!

ខ៖ចាស

ក៖ចុះ កាលៗហ្នឹង កាលនៅរៀនហ្នឹង! ដូចថាអ៊ំ មានចេះការសរសេរភាសាខ្មែរយើង បានល្អដែររឺទេ?ត្រឹម...កំរឹតថ្នាក់ហ្នឹង កាលហ្នឹង?

ខ៖កាលហ្នឹង ចេះសរសេរអី បាន! នៅបាន!​ តែអាលូវ សរសេរលែងកើតហើយ(សើច) ហើយវានេះ វាចង់ភ្លេចអស់ហើយទៅហើយ

ក៖ គាត់ទាំងអស់គ្នា កូនបស់អ៊ំ បានរៀនសូត្របានដែររីក៏យ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំ? បានខ្ពស់ជាងអ៊ំ?

ខ៖អាប្អូនខ្ញុំ!​បានត្រឹម...ទី..? មើល៍អាប្អូនខ្ញុំ មិនដឹងថា រៀនបានទីម៉ានទេ។ ហ៊ឹម...វារៀនបានទី៩ដែរ វារៀនបានច្រើនជាងខ្ញុំ!

ក៖ចាស បងប្អូនអ៊ំ! ទាំងអ៊ំ! សរុបទៅម៉ាននាក់ដែរ?

ខ៖តែពីរដែរ! ស្រីមួយ ប្រុសមួយហ្នឹង

ក៖ចាស អញ្ចឹង! អ៊ំ! កូនស្រីពៅអ្ហូ អ៊ំ?អ៊ំអ្ហា?

ខ៖ខ្ញុំអ្ហេ?

ក៖ចាស

ខ៖មីប្អូនខ្ញុំអ្ហេ...ប្អូនខ្ញុំ! ខ្ញុំបងគេ វាប្អូនខ្ញុំ ប្រុស!

ក៖ចាស អ៊ំ! ចាស អញ្ចឹងអ៊ំ បងស្រីវិញអ្ហាអ៊ំ?

ខ៖ចាស

ក៖អញ្ចឹងប្អូនប្រុសរបស់អ៊ំ គាត់ឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖ប្អូនខ្ញុំ! ឈ្មោះ សុខ សុវណ្ណ

ក៖ហើយអ្ហឺ រាល់ថ្ងៃហ្នឹង គាត់នៅណា?

ខ៖ចាស អ្ហឺ...

ក៖ហើយគាត់មានដែលទំនាក់ទំនងអ៊ំដែររឺទេ?

ខ៖គាត់នៅគគី...នៅគគី ជិតវត្តខាងកើត! មានអី! គាត់មានប្រពន្ធហើយ ទៅរកស៊ីពីដើម។ មានអី! បងប្អូនខ្ញុំ ខ្ញុំទំនាក់ទំនង ម៉ោតែរហូត។

ក៖ហើយ អ្ហឺ...អ៊ំ​! អ៊ំរំលឹក ពីការជីវិតកុមារភាព អ៊ំ!រំលឹកពីកុមារភាពរបស់អ៊ំវិញអ្ហា អ្ហឺ...ហើយនៅជាមួយបងប្អូនអ៊ំ! ចូលចិត្តធ្វើអី? ហើយ មានអនុស្សាវរីយ៍អីមួយគ្នាដែរ?

ខ៖ហ៊ឹម...អត់មានស្អីទេ អនុស្សាវរីយ៍ខ្ញុំ!​ រក...អនុស្សាវរីយ៍អត់ឃើញ... ខ្ញុំ! មែន! ជីវិតខ្ញុំ តាខ្ញុំកាចណាស់​ អត់មានបានរក...ដូចថាអោយមានអនុស្សាវរីយ៍ អោយដើរ...អត់ហ៊ាន បានដើរទៅណា ទោះបីរវល់បុណ្យទានអី ក៏ខ្ញុំគ្មានបានដើរដែរ! អត់មាន បានដើរលេងទេ អត់ម៉ង...ចង់អ៊ំទូក ចង់ដើរលេងអីចូល ឆ្នាំអី! គឺខ្ញុំអត់បានដើរទៅណា? បាត់តែទិចរកហើយ បាត់តែទិចរកហើយ ហ្នឹងតាខ្ញុំ! ព្រោះអីតាខ្ញុំ! ជំនាន់ហ្នឹង គាត់មានចៅអ៊ីណា ណា! គាត់មានចៅតែពីរ...មានតែប្អូនខ្ញុំ ហើយនិងខ្ញុំ ដល់ពេលអញ្ចឹង! ទោះបី ខាងឪពុកខ្ញុំ មកយកទៅលេងអ្ហា ក៏គាត់នេះដែរ ដូចថា ឪពុកខ្ញុំគាត់! ខាងពុកយកទៅលេងអញ្ចឹង ប្រាប់គាត់ថាសុំ តែប្រាំថ្ងៃៗ ពីរថ្ងៃៗ បើថាលើសពីពីរថ្ងៃហើយ! គាត់ខឹងហើយ អោយកូនគាត់ទៅតាមយកហើយ ដណ្តើមគ្នាហើយ ខាងពុកខ្ញុំ ក៏អត់កូន អត់ចៅ ខាងម៉ែ...ខ្ញុំឯណ្ណេះក៏អត់ចៅ មានតែពីរហ្នឹង! ដល់ពេលអញ្ចឹង ដណ្តើមគ្នា រឿអអនុស្សាវរីយ៍ អារឿង បើថាអោយខ្ញុំដើរវិញ ហ៊ឹម! រកថា ហ៊ឹម!ចង់ដើរលេងអី មានអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹង ខ្ញុំគ្រាន់តែថា ឆ្លើយថាអត់ម៉ង! អត់មាន មានតែពីរនាក់បងប្អូនខ្ញុំ។ ទាល់តែបែក! យាយទៅទាល់តែបែកអាពតហ្នឹងអ្ហូ! បែកអាពតហ្នឹង យាយទៅក្នុងពេញ ដើរអត់បានស្គាល់ អ្ហឺ អោយបានច្បាស់លាស់អ្ហេ! ទឹមតែម៉ោ ពីអាពតវិញ បានៗដើរ...អត់ពីប្តី អត់ពីនេះទៅ បានៗដើរ ស្គាល់គ្រប់ខេត្ត គ្រប់អី! ដើរធើបុណ្យទានចឹងទៅ​ បើតាមតែនេះ អត់សោះ។ បើ...មានប្តី ហ្នឹង!​បើសិន ខ្ញុំជាមានប្តីអី នៅតាអី! ខ្ញុំ! គ្មានបានដើរទេ ក៏ៗគ្មានបានធើអញ្ចឹងដែរ

ក៖ហ៊ឹម...ម៉េចចឹងអ៊ំ?

ខ៖ព្រោះអី បើៗរកអនុស្សាវរីយ៍ ថាអោយថា...សួរថា អនុស្សាវរីយ៍មានអត់?គឺៗល្វីង ជូរ ចត់ម៉ង មែន!ខ្ញុំ...ជីវិតខ្ញុំ មិនដែលបានដើរទៅណាទេ

ក៖អ៊ំ! ឪពុកម្តាយអ៊ំ ឈ្មោះអីដែរអ៊ំ?

ខ៖ម៉ែខ្ញុំឈ្មោះវន...សុខ សាវន ហើយឪពុកខ្ញុំ លុយ លេង។

ក៖ចាស ហើយគាត់មានប្រកបមុខរបរអីចិញ្ចឹមជីវិត?

ខ៖ចម្ការ...សម្ការ សុទ្ធតែសម្ការ ទាំងអស់! នៅណុង ធើចម្ការទាំងអស់ ចាស!

ក៖ចាស ចុះអ្ហឺ... ឪពុកម្តាយអ៊ំ! គាត់មានធ្លាប់ទូន្មាន ប្រៀនប្រដៅ ផ្តល់អីខ្លះដែរ​ដល់កូនចៅ?

ខ៖មានផ្តីអី? អ្ហឺ...បើខ្ញុំ នៅទូចៗ ម៉ែខ្ញុំ ស្លាប់អស់ហើយហ្នឹង​ បានអីផ្តល់(សើច) អត់មាន! ម៉ែខ្ញុំស្លាប់ តាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ១៧ឆ្នាំ ហ៊ឹម...ផ្តល់អោយកូនគេដឹង​។ អញ្ចឹងហើយ យើងមានតែចាស់ៗ​ អ្នកជិតខាងហ្នឹងអញ្ចេះ...ទូន្មានបណ្តែបណ្តាំយើង អោយចេះដឹងទៅ ​បើថាអោយម៉ែឪផ្តែផ្តៅ អត់មានទេ

ក៖ហ្នឹងហើយ ! អ៊ំ! សុំទោសចឹង ដែលលឺសូរអញ្ចឹងអ្ហាណា...ហើយអ្ហឺ...អ៊ំបានកើតទាន់ អ្ហឺ...ជីដូនជីតារបស់អ៊ំដែររឺទេ?

ខ៖ទាន់!

ក៖គាត់ឈ្មោះអីខ្លះទៅអ៊ំ?

ខ៖ជីតាខ្ញុំ ខាងម៉ែឈ្មោះ សុខ! ហើយយាយហ្នឹង​ ឈ្មោះ យាយវ៉ុន ចាស់! ហ្នឹងហើយ ខាងម្តាយ ហើយដល់ពេលខាងឪពុក​តាលុយ​ ហើយប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះនឹម

ក៖ចាស

ខ៖ហ្នឹង! ខាងឪពុក ទាន់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែនៅទូចៗ

ក៖ចាស

ខ៖ប៉ុនថា យើងនៅអ្ហឺ...អត់ទាន់ច្បាស់ នៅទូច! បើយាយ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយ ខ្ញុំដឹងហើយ! ដណ្តើមគ្នាជាមួយ ខាងម៉ែនៀក! ដណ្តើមគ្នា អ្ហឺ...អោយតែទៅលេងម្តងៗ​ ម៉ោសុំអញ្ចឹងអ្ហា ! អ្ហឺ...អ្នកអើយ...ក៏ម៉ោសុំចឹង យកទៅលេង៥ថ្ងៃ! ហើយតាខ្ញុំអោយតែសុំ៥ថ្ងៃ អោយ...! តែអោយតែប្រាកដតែ៥ថ្ងៃ យកម៉ោអោយគាត់វិញ យាយខ្ញុំអ្ហា អោយតែ៥ថ្ងៃ! ៥ថ្ងៃហើយ បើថា២ថ្ងៃៗហើយអត់អោយលើសអ្ហេ​ ដឹងថាម៉ោដល់ម៉ង ប់ថាមិនយកមកដល់ទេ ដឹងថាទៅដល់ហើយ អត់បានអ្ហេ! ដណ្តើមគ្នា...

ក៖(សើច)អត់ចៅ...

ខ៖អត់ចៅ!​ខាងណ្ណោះក៏អត់​ ខាងណ្ណោះក៏អត់ ហើយចឹងអ្ហឺ...ចៅ២ហ្នឹង ដណ្តើមគ្នា យាយទៅ! អាប្អូនហ្នឹង វារៀននៅទូច..!​វាមិនទាន់លែងបៅហងហ្នឹង ម៉ែខ្ញុំស្លាប់អ្ហូ! ដ៏អញ្ចឹង ខ្ញុំរៀងអ្ហឺ ធំ! ដល់ពេលហើយ ខ្ញុំដណ្តើមគ្នាជាងស្អីទៀត

ក៖ ចាស អញ្ចឹង​! កាលហ្នឹង​ អ៊ំ! មានឃើញទិដ្ឋភាព លោកយាយ លោកតាអ៊ំ! គាត់មានប្រកបមុខរបរអីដែរអ៊ំ?

ខ៖ធើចម្ការ...

ក៖ធ្វើចម្ការដែរមែន?

ខ៖ចាស ធើចម្ការ...កើតដឹងក្តីម៉ោ..ដឹងតែគាត់ធើចម្ការនៅនេះហ្នឹងម៉ង ​អត់មានអីទេគាត់?

ក៖ចាស ចុះអញ្ចឹង គាត់មានលក្ខណះចរឹកគាត់វិញ អ៊ំ? គាត់មានសភាពកាច...រឺស្លូត?

ខ៖គាត់ធម្មតា...គាត់កាចក៏មិនកាច!​ មានន័យបស់គាត់អ្ហា តាខ្ញុំអ្ហា!​តែគាត់មានន័យ...គ្រាន់តែគាត់កាច គាត់អត់អោយយើង ដើរលេងតាពៀសៗ គាត់ខ្លាចប៉ះចំ អ្នកខូចខិលអីចឹង ដូចថា អោយកាចប៉ះនេះ តូង ប៉ះនោះអត់ទេ គ្រាន់តែថា​មិនអោយដើរទៅចឹង កាត់មិនអោយដើរលេងទេ​ ចូលឆ្នាំ​! គេលេងគឹលៗគ្រប់គ្នា ខ្ញុំ២នាក់បងប្អូនខ្ញុំ ពីផ្ទះទៅទេ ហ៊ានតែថា ហ៊ានតែថាម្តាយមីងខ្ញុំ! អាណិតក្មួយៗ គេលេងល្ខោននៅហ្នឹងអូ! ពីដើម​ៗ គេលេងអាខោនលួង លឺសូរតាហ្នឹង គាត់សំរានហើយ យាយខ្ញុំអ្ហា!​ តាខ្ញុំ គាត់សំរានៗ លឺសូរសាម៉ុក ខឺៗ ចឹងអ្ហា ម៉ោខ្សឹប​ ម៉ោពីក្រោមផ្ទះអូ...គាត់ម៉ោហូបបាយផ្ទះអូ! ជូនក្មួយទៅមើលម៉ាភ្លេតអ្ហៅ! មានអ៊ីណា...គ្រាន់តែថាជូនម៉ោដល់ គាត់ម៉ោដល់ដែរហ្នឹង គាត់ដូចស្តាប់សំលេង គាត់ស្តាប់សំរឹបជើងយើងម៉ងអ្ហាណា​ គ្រាន់តែថាម៉ោដល់ហ្នឹង គាត់ម៉ោដល់ដែរ។ ទៅវិញ! អត់មានបានមើលអីទាំងអស់​ ថាមិនបានអ្ហេ តាហ្នឹង!​ គាត់កាចអញ្ចឹង​ អត់មានតាទៅវៃចៅ ថាចៅ!អញ្ចេះអញ្ចុះមួយអត់អ្ហេ​ ខ្លាចតែមិនអោយដើរតេប៉ុហ្នឹង គាត់មិនអោយមានមិត្តភក្តិច្រើន មិនបានទេ​ មិត្តភក្តិល្អៗ មិត្តភក្តិមិនល្អ!​ វាមិនល្អទេ​ មិនដូចសម័យនេះទេ

ក៖ចុះ អ៊ំ! កាលហ្នឹង មានមិត្តភក្តិសិទ្ធស្នាលដែររឺទេអ៊ំ?

ខ៖អត់ អត់សូវមានទេ ពួកម៉ាក មិត្តភក្តិអី មានពួកម៉ាក(សើច)

ក៖ដល់ពេលនៅរៀនអីអញ្ចឹងអ្ហា?

ខ៖មានពួកម៉ាក! មាន...មែនអត់មានទេ​

ក៖ចុះគាត់អាលូវ ពួកគាត់ទៅណាអស់ហើយ តើមានដំណឹងពីពួកគាត់?

ខ៖គាត់ស្លាប់ ស្លាប់ចង់អស់ហើយ អ្នករៀនជាមួយខ្ញុំហ្នឹង!​ ហើយអ្នកខ្លះ គេទៅ អ្ហឺ...ឆ្ងាយៗអញ្ចឹងទៅ! នៅតែអ្នកជិតខាងប៉ុន្មាននាក់ទេនៀក!​ សុទ្ធតែ...ដល់ពេលអ្នកអ្ហឺ...! ប៉ុន្តែអ្ហឺ...ពេលនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹង​ សុទ្ធតែអ្នកជំងឺ ។ មានឃើញអ៊ីណា...ធូ!​ ទេ! សុទ្ធតែអ្នកតឹង ថាយើងពិបាក មានអាគេពិបាកជាងយើងទៀត។

ក៖ចុះអ៊ំ មិត្តភក្តិអ៊ំទាំងអស់ មានអនុស្សាវរីយ៍ទំាងប៉ុន្មាន អ៊ំមាននឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍អីខ្លះជាមួយគាត់ដែរអ៊ំ?

ខ៖គ្មានអនុស្សាវរីយ៍អីទេអូនអ្ហើយ...ពីជំនាន់ហ្នឹង! សុទ្ធតែអ្នក អ្ហឺ...ខ្សត់ដូចគ្នាដែរហ្នឹង​ ហើយវាអត់សូវមានបានអនុស្សាវរីយ៍អីជាមួយអ្នកហ្នឹងទេ​ អ្ហឺ...យាយ! ពីរឿងអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹង​ វាអ្ហឺ...ទៅអស់អាលីងហើយ! នៅតែ អាក្រៗ សុទ្ធតែអ្នកវេទនាអាលូវ វេទនា...ថាប៉ុហ្នឹងពិបាក មានអាប៉ុហ្នឹង វាអ្ហឺ...ពិបាកលើសហ្នឹង ខ្សត់! ដូចអ្ហឺ...យើងមាន..

ក៖អ្ហឺ...អនុស្សាវរីយ៍ កាលហ្នឹង! ដូចជាលេង...អី? រឺក៏គ្រូវៃ អី! អ្ហឺ...មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគ្នាទេ អ៊ំ! ធ្លាប់មានអ្ហេ?

ខ៖(សើច)

ក៖មានអ្ហេអ៊ំ? ធ្លាប់មានអ្ហេ?

ខ៖អត់មានអ្ហេនៀក!​គ្រូនិងសិស្សហ្នឹង វាចង់ស្មើគ្នា...បើគ្រូខ្ញុំ ស្រលាញ់ពួកខ្ញុំណាស់! មែនអត់មានគ្រូ ប៉ុន្តែដូចជាអត់ចេះ ស្អប់សិស្សម៉េចអ្ហេ?

ក៖ចាស

ខ៖បើលោកគ្រូខ្ញុំ! យាយតែពីរឿងអ្នកគ្រូខ្ញុំ!

ក៖ចាស ព្រោះលឺថាកាលពីដើម គ្រូកាចៗអ្ហាអ៊ំ?

ខ៖កាច...កាចអ្ហា! តែចំពោះគ្រូខ្ញុំ អត់អី! ហើយយើងណាមួយ ដូចយើង កាលហ្នឹង អ្ហឺ...យើងដូចថា យើងអត់ធើអីអោយខុសអី យើង...លែងជាមួយយើង ។ ឧបមាថា សិស្សប្រុស សិស្សស្រី អ្ហឺ...ពួកហ្នឹង លេងអ្ហឺ...លេងអាកៅស៊ូផ្ទាត់អីចឹង! ហៅហើយ ដល់ពេលចេញលេង​ អាណាលេងៗអ្ហា អាណាលេងក្នុងថ្នាក់ លេងអ្ហា!​ ឆ្កើសៗ​កៅស៊ូ...ឆ្កើសអី ជាមួយសិស្សហ្នឹង ទាំងសិស្សប្រុស ទាំងសិស្សស្រីហ្នឹង អត់មានដែលនេះអ្ហេ អត់មានរអ៊ូ រឋានគ្នាអ្ហេ...! ដល់ពេលដ៏អញ្ចឹង មានគេអ្ហឺ..មានគេតេសទៀន អ្ហូ...លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ! អ្ហឺ ស្រលាញ់តា អ្ហឺ...ឈ្មោះក និងឈ្មោះ ខ ទេ! អាត្រង់ខ្ញុំ ប៉ុនអត់មាននេះអ្ហេ សុទ្ធតែប្រុសៗ។ អ្ហឺ...បើពូខ្ញុំ! ពូខ្ញុំនៅតា...ស្លាប់ហើយ គ្រូប្រុស! ចាស...នៅអ្ហឺ...នៅកោះនៀរី យើងសាឡៅហ្នឹង មិនទាន់ស្លាប់ទេ។ ច្រើនហើយ ពូហ្នឹងចូលៗ៨០ មើលទៅ! គ្រូសារឿនក៏ចូល៨០ដែរ ប្រហែលជាចូល៨០ហើយមើល៍ទៅ ។ ហ្នឹងហើយ! សំខាន់ម៉ោវត្ត ប្រហែលជាពីរឆ្នាំអ្ហេ! មានមួយ គាត់ម៉ោហើយ ដ៏ហៅគាត់ខោកក្បាលយើង...មនុស្សហ្នឹងខោកក្បាលអត់ចោល(សើច)

ក៖(សើច)ទម្លាប់...

ខ៖(សើច)

ក៖ចាស់ហើយ នៅតាដែរ?

ខ៖ទម្លាប់គាត់ ចាស់! ទៅ! នៅដដែរ

ក៖(សើច) ទោះជាចាស់ទៅ ក៏នៅតែដដែរ(សើច)

ខ៖ហ៊ឹម! អោយតែជួបមុខ ដាក់កាញ៉មួយ! មិនមែនកាញ៉អោយឈឺទេ...មានអាកាញ៉អញ្ចឹង! ខូច...

ក៖(សើច)

ខ៖លោកគ្រូអើយ...អត់ចោលសោះ!ខ្ញុំហ្នឹងថា...

ក៖(សើច)

ខ៖លោកគ្រូ អត់ចោលសោះលោកគ្រូ!

ក៖(សើច)ចាស...

ខ៖គ្រូកាចៗណាស់ ពីដើមនោះ!

ក៖ អញ្ចឹងអ៊ំ នៅរៀន មានក្តីស្រម៉ៃ ចង់ធើអីដែរអ៊ំ?

ខ៖បើរៀនៗ បានតែតិចហ្នឹង ហើយមិនដឹងក្តីស្រម៉ៃថាម៉េចទេ?

ក៖(សើច)

ខ៖(សើច)

ក៖ចិត្តអ្ហា! ចិត្តចេះតែចង់ធើអីអ្ហា?

ខ៖ចាស ចិត្តចេះតែសង់អ្ហា!​រឿងចិត្តយើង ចេះកួចហើយុ

ក៖ចាស

ខ៖ប៉ុន្តែ យើង យើងអ្ហា! អត់ទាន់ឈោងទៅដល់អ្ហេ! ដល់ពេលយើង អត់ទៅដល់អ្ហា អត់ទាន់ទៅដល់អាយើងចង់ហ្នឹង ដូចថា យើងមិនបានអី ដូចថា យើងបានតែចេះ អោយដឹងហ្នឹងអ្ហា ហ៊ឹម...យើងទៅធ្វើអី ការងារអី បើថាយើង​ វា...យើងមើលអក្សរ មើលអីអោយច្បាស់លាស់រឿង កួចទៅធ្វើអ្វី? ព្រោះមានកួចអ្ហេ អ្ហឺ...កួចអី? បើយើងរៀនតិចពេក...

ក៖ចុះ អ្ហឺ...អត់ចង់មានចិត្តថាធំឡើងធ្វើអីចឹងអ្ហេ?

ខ៖ចិត្តអត់ចង់ នៅអត់ចង់! វាឈាន វាអត់ទៅដល់...

ក៖ចង់ធ្វើអីអ៊ំ?

ខ៖ហ៊ឹម...ខ្ញុំអ្ហឺ...គ្រូបង្រៀន ធើអីចឹងអ្ហា ព្រោះអី​! ម្តាយមីងខ្ញុំ ខាងជីទួតមួយ ខាងជីដូនមួយ ធើការអញ្ចឹងអ្ហា ហើយអ្ហឺ...ដល់ពេលខ្ញុំហ្នឹង ចេះតែកួចដែរ ប៉ុនថា យើង! កួច វាធ្វើអត់រួច...នឹកឃើញថាពូជយើង គ្មានពូជទៅបានអ្ហា! ខ្ញុំនឹកឃើញចឹងអ្ហា បើៗ គាត់មិនអោយកូនចៅ រៀនផងហ្នឹង មិនដឹងកួចទៅណា?បើ...មីងខ្ញុំ ជីដូនមួយខ្ញុំ បើគាត់សុទ្ធតែគ្រូ សុទ្ធតែពេទ្យអ្ហូ! ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ អូស! អោយម៉ែខ្ញុំ អោយមីងខ្ញុំ គាត់មិនអោយទៅ គាត់ថាពូឯង! អ៊ំឯង! អោយគាត់ រៀនទៅ គ្រាន់តែពេលចាស់ឡើង អ្ហឺ...ដូចថា អោយអ្ហឺ...ទីពឹងកូនអញ្ចឹងអ្ហា គាត់ថាអត់ អញសុខចិត្ត អោយកូនអញ ធើស្មៅអ្ហា! ត្បាញ...ពីដើមត្បាញ! ច្រើនតែត្បាញស្បៃអ្ហា កូន៤ កី៤ហើយ ! ក្បាច់ដៃហ្នឹង កូន៤!កី៤ដែរ នៅក្រោមផ្ទះ អ្ហឺ...នៅហ្នឹង! ព្រលឹមឡើងអញ្ចឹង អត់បាននេះអ្ហេ ចុះព្រលឹមឡើងចឹង មានទឹកអី? អ៊ីណា ដូចគេ...គ្រាន់តែព្រលឹមៗឡើង ក្អមមួយម្នាក់អ្ហា! អ្ហើយ...ម៉ែខ្ញុំអ្ហា! ក្អមមួយម្នាក់ ចូលទន្លេ៤នាក់! ៤ក្អម។ ៤ក្អមអញ្ចឹងទៅ! ព្រលឹមឡើងទៅដងទឹកចឹងទៅ ទៅ! ម្នាក់បានម៉ានៗ បានអ្ហឺ...ស្បោង ម៉ាដៃៗហ្នឹង បានតែពីរស្បោងហ្នឹងហើយ ពេញហើយ ។ ម៉ោអ្ហឺ...ពីចម្ការវិញ ក្អមទឹកម្នាក់មួយៗហ្នឹង អ្ហឺ...កំសត់អ៊ីណា..!

ក៖ហើយគាត់ទឹក គ្មានអីទៀត?

ខ៖ហើយអ្ហឺ...ចាស! កំសត់ណាស់ ហើយទឹកទន្លេ...គ្មានច្រាំងចឹងទេ ច្រាំងខ្ពស់អ្ហាណា។ ម៉ាជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងក៏នៅទូលទឹកដែរ នៅទូលទឹកអាឡើយទេ គ្រាន់តែវា អ្ហឺ...បាន! មាន អ្ហឺ..គេដឹកលក់អីខ្លះចឹងអ្ហា បើម៉ែខ្ញុំវិញ វេទនាកំសត់ ម៉ាថ្ងៃ៣ជើង ម្ងៃ៣ដង ទូលក្អមម្ងៃៗ៣ដង អ្ហឺ...មាត់ទន្លេហ្នឹង ។ ថ្ងៃឡើងហត់ចឹងទៅ ពីចម្ការម៉ោ ហត់ពីចម្ការអាណ្ណ ហើយម៉ោទូលទឹកទៀត ហើយទូលទឹកហើយ យកទៅផ្ទះហ្នឹង ពិសាបាយ ពិសាអីហើយអញ្ចឹងទៅ! នាំបងប្អូនត្បាញហើយ ត្បាញអ្ហឺ...បានច្រើនជាងគេ ពេលថ្ងៃ! ម៉ោង២ ម៉ោងអី ហើយបានចុះទៅបឹងទៀតហើយ ធើចម្ការ ធើអី!

ក៖អញ្ចឹង! ហើយសភាពផ្ទះអ៊ំ​! យ៉ាងម៉េចដែរ កាលហ្នឹង?

ខ៖ផ្ទះ! យាយពីរឿងផ្ទះវិញ ខ្ញុំយាយ តាមប្រវត្តិតាហ្នឹងអ្ហា!

ក៖ចាស

ខ៖ខ្ញុំ មានអត់ទាន់ទេ ខ្ញុំទាន់ផ្ទះក្បឿងហើយ ដល់ពេលតាខ្ញុំ ក៏គាត់ថាទៅអ្ហា តាទម្រាំបានខ្ញុំ បើយាយអ្ហឺ...ខ្ញុំដឹងតែកំសត់អ្ហា...បើយាយពីដើមម៉ោ ផ្ទះតានៅក្នុងទន្លេហ្នឹងអ្ហា ផ្ទះអ្ហា...គាត់ថាទម្រាំបានផ្ទះក្បឿងហ្នឹង អោយកូននៅអ្ហា ហ្នឹង! អោយចៅ៤ ! ៤ធ្វើ...តាមដំណាក់កាល ផ្ទះស្លឹកហើយ បានម៉ោផ្ទះស្បូវ ផ្ទះស្បូវ ហើយម៉ោបានផ្ទះស័ង្កសី ស័ង្កសីអ្ហឺ...ម៉ោបានអ្ហឺ...ចុងក្រោយបង្អស់ ហើយដល់ទៅទន្លេបាក់ខ្លាំងពេក គេអោយគាត់ទៅលើចិញ្ចើមថ្នល់ អ្ហឺ...គាត់ថាអត់នៅអ្ហេ គាត់អត់នៅអ្ហេ ហើយគាត់ថា កូនគាត់សុទ្ធតែស្រីៗ ខ្លាចតែក្រែងល មានឡាន មានអី! មានអ៊ីណានេះ មួយៗអីហ្នឹង ខ្លាចចឹង! មានបញ្ហា មានគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅ កុំអោយប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយ គាត់ទៅនៅក្នុងបឹងអ្ហូ នៅក្នុងព្រៃហឹក ព្រៃហោងអូ..តែមានដូចថា ត្រូវម៉ែចត្រូវ! ត្រូវជីតា អ្ហឺ...ត្រូវជាតាមិនដឹង! ខ្ញុំភ្លេចហើយ អាកន្លែងហ្នឹងអូ!​ជាតាអិក៏មិនដឹង គាត់ធើគ្រូចឹងអ្ហា ដល់ហើយទៅ គាត់បួងសួង​ យប់គាត់បួងសួង! គាត់សុំព្រះភូមិនៅចឹង គាត់ថាបើសិនជានៅកន្លែងណា នៅភូមិណាល្អ! សូមអោយឃើញ អ្ហឺ...មានកាណួច កួចអោយគាត់នៅ! ដល់ពេលហើយទៅ! បានខ្ញុំថា...ចឹងទៅពន្យលសប្តិគាត់ថា ចុះបឹងអ្ហៅ អង្គុយយាយមួយតា! ចុះទៅបឹងអ្ហៅ ឃើញកំណួចហើយ ហើយអ្ហឺ ព្រៃហ្នឹង មែនព្រៃពីដើម! តាខ្ញុំថា ព្រៃដំរី ព្រៃខ្លាអ្ហូ ហើយដល់ពេលហ្នឹងគេអោយធើផ្ទះហ្នឹង ឃើញកំណួចកួច ហើយតាខ្ញុំ គាត់តាទួចតាលួតហ្នឹង តាសច្ចះហ្នឹង កួចនៅ...ទៅ! តាំងអ្ហឺ...ពីជំនាន់អាលូវហ្នឹងអ្ហា

បងស្រី៖កួច?

ខ៖ផ្ទះ!អាកន្លែងកួចនៅហ្នឹង ដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹង មានណាចង់ទៅណាទេ ចង់អ៊ីណា ថាទៅណាទៀតក៏អត់ចង់ កន្លែងហ្នឹង សុខណាស់ សុខ!​មហាសែនសុខ! មានដែលចេះ មានចោរ មានអីអ៊ីណា អត់មានតែមួយអ្ហេ អត់សោះ​ ចូលអត់ចុះតាម៉ង...បានមានកន្លែងហ្នឹងមួយ មានសេចក្តីសុខ! តាំងពីតាលួត ម៉ោពីដំណាក់កាលហ្នឹង បើនៅតែ...គ្មានអ្នកណាចង់ចេញអ្ហេ! ម៉ោពីអាពតវិញ បើគេអ្នកនេះអ្ហា គេទៅនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតហើយ ដូចពួកខ្ញុំអីហ្នឹង គេអោយផ្ទះថ្មហ្នឹង ខ្ញុំមិនម៉ោនៅទេ! ខ្ញុំនឹកឃើញ ព្រេងសំណាងខ្ញុំ! ខ្ញុំម៉ោរកកន្លែងព្រះភូមិចាស់ខ្ញុំ!

ក៖នៅណាអ៊ំ ភូមិឃុំនៅណា?

ខ៖ឆ្លងថ្នល់ហ្នឹង ឆ្លងថ្នល់អាកន្លែង អ្ហឺ...ហ្គារាស់សាំងហ្នឹង! ពីនេះឆ្លងទៅ ផ្ទះចុងបឹងអ្ហូ..

ក៖ភូមិឃុំអីដែរទៅអ៊ំ?

ខ៖ចាស?

ក៖អ្ហឺ...នៅទីនេះភូមិឃុំអីដែរ?

ខ៖ឃុំ! អាលូវសង្កាត់វាលស្បូវ ខ័ណ្ឌមានជ័យ ឃុំវាស្បូវ អ្ហេ...មែនអ្ហេ ព្រែកតាកុយ! ភូមិទន្លេតាកុយ ភូមិព្រែកតាកុយ

ក៖ចាស ភូមិព្រែកតាកុយ

ខ៖សង្កាត់វាលស្បួវ ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ ខ័ណ្ឌមានជ័យ!

ក៖ត...ម៉ោរហូត ដល់ជំនាន់អ៊ំ! ក៏នៅតែហ្នឹងដែរ

ខ៖ចាស! នៅអាដែរ...អត់មានអ្នកណានៅទេ។

ក៖ចាស

ខ៖ម៉ាបង...ម៉ាប្អូន! ម៉ាក្រុមគ្រួសារជីតាខ្ញុំទាំងអស់មានអាណាចេញពីកន្លែងហ្នឹង អត់មាន...

ក៖ចាស! បានសុខសប្បាយហើយ!

ខ៖សុខៗណាស់!

ក៖ចុះអ៊ំ! កូនៗអ៊ំ និងបងប្អូនអ៊ំអី អត់មានអ្នកណាស្លាប់ក្នុងជំនាន់ប៉ុលពតទេណ្ណអ៊ំ?

ខ៖ស្លាប់មួយដែរខ្ញុំ! ស្លាប់កូនប្រុសមួយ ។

ក៖អញ្ចឹងអ៊ំ! អាចរៀបរាប់អ៊ំ ទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀត អ្ហឺ...នៅសម័យប៉ុលពតហ្នឹង គេជន្លៀសអ៊ំ និងក្រុមគ្រួសារទៅឯណា?

ខ៖មុនដំបូង! ខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅ ខ្ញុំទៅនៅខាងនេះអ្ហា! ខាងព្រៃបាំង ភូមិអំពិលយើងនេះអូ! តាំងពីវិហារសួគ៌យើងនេះ អ្ហឺ...បានខ្ញុំ! បានម៉ា១ឆ្នាំ បានខ្ញុំបានគេអោយខ្ញូំបានអោយខ្ញុំទៅនៅ ពោធិសាត់! ហើយប្អូនខ្ញុំនិងតាខ្ញុំ គេទៅនៅអ្ហឺ...ខាងក្រចេះ! ខ្ញុំ! ខាងខ្ញុំ គេអោយទៅនៅពោធិសាត់ បាត់ដំបងហ្នឹង ចឹងទៅ! បែកគ្នា បែកខ្ញែកគ្នាអស់ ទៅដល់ហ្នឹងហើយ ទៅដល់អ្ហឺ...ចម្ការ គេបែកអស់ទៀត បែកម៉ែ បែកម្តាយក្មេក បែកបងថ្លៃអស់ មានតែមួយគ្រួសារខ្ញុំអ្ហូ ដែលទៅ!​ ដល់គេជន្លៀសទៅ! ដាច់ពីគេ ទៅទាំងគ្រួសារ ហើយបានម្តាយ! ម្តាយមីងមួយដែរ ទៅបានពីរគ្រួសារ ក្រៅពីហ្នឹង!​ ម៉ែខ្ញុំក្មេកហ្នឹង បែកទៅ!​ មិនដឹងនៅទៅខាងណា!​ខាងណា! បែកអូ ចែកអូ ទៅដល់ចម្ការហ្នឹង គេដាក់អាទេះ គេចែកម៉ាកក្រុមៗអូ! ក្រុមៗ ដូចថាម៉ាគ្រួសារម៉ាក្រុម ម៉ាក្រុមចឹងទៅ បែកគ្នាអស់ខ្លះចឹងទៅ!

ក៖អូ...ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ! គេប្រើអ៊ំ អោយធ្វើអីខ្លះដែរទៅ កាលហ្នឹង?

ខ៖ខ្ញុំ! អត់មានពិបាកអ្ហា យាយទៅ! ដូចថា ខ្ញុំដូចថា ខ្ញុំធ្វើបុណ្យបានល្អក៏បានដែរ ខ្ញុំមិនដែលបាននៅជំនាន់អាពត ទៅកាប់ដី បានទៅលើកដីម៉ាប៉ាគី! ខ្ញុំអត់សោះ! ខ្ញុំចង់បានតែធ្វើចុងភៅ(សើច)

ក៖ហ៊ឹម...សំណាង(សើច)ចំកន្លែងញាំ(សើច)

ខ៖(សើច) ចុងភៅហើយ អ៊ីណ្ណោះ ដល់ពេលហើយគេអោយយើងទៅ! ធើត្រីនៅទន្លេសាបទៀត ទាល់តែបែក! ដល់ខ្ញុំថាម៉ាជីវិតខ្ញុំ អត់បាន...ដូចថាអត់បានជីកដី ជីកអីទេ អត់!

បងស្រី៖នៅកន្លែងស្រួលទៀត

ខ៖ចឹងបានថា ខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យ

បងស្រី៖កន្លែងខ្លាញ់(សើច)

ខ៖ចាស! ប្រហែល ជាខ្ញុំធ្វើបុណ្យពីជាតិមុនម៉ោល្អមើលទៅ! គេវេទនារក អីហូប...គ្មាន!ខ្ញុំធម្មតា..

បងស្រី៖ចុះនៅជំនាន់ហ្នឹង គេអោយហូបគ្រប់គ្រាន់អ្ហេ?

ខ៖ចាស! ហើយកូនខ្ញុំតែមួយអ្ហេ...ម៉ែមីហ្នឹងអ្ហា! ទៅណាអោយយាយ មើលចៅក៏មើល អត់បានដែរ អោយពេលហូបបាយ ហូបអីហើយទៅ​ វាក្អួត វាឃើញ វាហៀសំបោរ រឡេករឡាក់អី វាក្អួត ពេលវាញាំបាយ! ពេល វាឃើញគេញាំបាយ មិនស្រួល វាក្អួត...

បងស្រី៖ម៉េចអញ្ចឹង?

ខ៖មិនដឹងម៉េច! សម្លដើមចេក សម្លអី តិចឃើញវាញាំអ្ហូ អ្ហឺ អត់ទេ! សុខចិត្តក្អួតវ៉ូកៗនៅហ្នឹង ដល់ពេលចឹងទៅ យាយៗមើលចៅ គាត់ថា មីវ៉ុនអ្ហើយ! ខ្ញុំមើល កូនមិត្តឯង មិនកើតទេ...! ម៉េចយាយ? បើវា...ចេះតែក្អួត ចេះតែអីអញ្ចឹង ហើយអ្ហឺ...ដល់ពេលញាំបាយ វាសុំអំបិលគេហើយ! អត់ញាំអ្ហេ សុំសម្លអ្ហេ យាយៗខ្ញុំសុំអំបិល ថាសម្លក៏មិនហូប ហើយខ្ញុំថា ខ្ញុំអត់ចេះហូបអ្ហេ! ម៉ែវាហ្នឹងអ្ហា

បងស្រី៖ដូចកូនខ្ញុំដែរ ត្រីៗហូប បើសម្លអីអត់ហូប..

ខ៖យ៉ាប់ណាស់! ថាជំនាន់ហ្នឹង ថាជំនាន់ហ្នឹងអ្ហា យាយពីជំនាន់អាពតនុះ!ហើយវាៗចេះអ្ហា!

បងស្រី៖ហើយអត់មានសាច់ អត់មានអីហូបគ្រប់គ្រាន់អ្ហេ?

ខ៖បានឪពុកធម៌! បានតែម៉ោង៥! ម៉ោង៦អញ្ចឹងអ្ហា! មូលដ្ឋានចាស់អ្ហូ បានម៉ោង៥! ម៉ោង៦អី អ្ហឺ...រៀងឡាងឹតៗចឹងអ្ហា ហ្នឹងដូចថាផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹង ហើយអាហារដ្ឋានបាយ កន្លែងហ្នឹង! ដល់ពេលរៀងអាងឹតៗ ស្រែកហៅ ចៅហើយ! អ្ហើ...វឿនអ្ហើយ..ហើយមីនេះដើរទៅហើយ ដើរទៅហ្នឹង ទុកត្រី ទុកបាយ អ្ហឺ...សំរាប់អោយវាហូបពេលព្រឹក ចាសៗ ! អ្ហឺ...អោយវាញាំពេលព្រឹក! ហើយចៅឯងហូបបាយរួចនៅ? នៅ! ហើយថី បានមិនញាំ ម៉េចក៏មិនហូប?ចាំ​! ម៉ែខ្ញុំដល់ទៅពេល ហូបហើយ! ដល់ទៅពេល ត្រីហៀលពីដើម ប៉ុននៀក! ប៉ុនៗកដៃខ្ញូំហ្នឹង អោយទុកអ្ហា អោយចៅឯងទុកហូប ព្រលឹមឡើង ហើយនៅអ៊ីណ្ណោះ វាវេទនាយើង មនុស្សចាស់អ្ហា! តែកូនក្មេង វាអត់អោយស៊ីអ្ហេ បបរ! បាយទាំងព្រឹក បាយទាំងល្ងាច! ព្រលឹមឡើង តែយើងទេ វាបង្អត់យើងអ្ហា

បងស្រី៖មនុស្សចាស់ ហូបបបរ!

ខ៖ហ្នឹងហើយ បើក្មេងអ្ហា! វាអត់អោយ វាអត់បង្អត់យើងទេ ហើយឃើញពេទ្យ ហើយតែឃើញពេទ្យម៉ោ ពេទ្យ អ្នកណាក៏ស្រលាញ់វាដែរ។ បងពេទ្យអ្ហា បងពេទ្យ!​ហើយវាមានសាច់អូ...វាមាននេះអី បើវាមានញាំអត់ឈប់អូ! បងពេទ្យអ្ហា បងពេទ្យ! បងឯងមើលខ្ញុំហើមអ្ហានៀក(សើច)

បងស្រី៖ធាត់ឡើងហើម...

ខ៖(សើច) បងឯងមើលខ្ញុំហើមអ្ហា...ខ្ញុំចង់ហូបអាថ្នាំនៀក! អាថ្នាំអីនុះ អា...អ្ហឺ...ជំនាន់នុះ វា..អាដំបូង វាយកទៅស្ងោជាមួយអា...គល់ទឹកត្នោត ទឹកនោមគោ! បងឯងមើលខ្ញុំហើម អ្ហា! បងពេទ្យ!នៀក! មើលចេញម៉ោមើល៍ ហើយម៉េច? ហើយបងឯងមើលនៀក! ភោកៗ

ក៖(សើច)

ខ៖(សើច)

បងស្រី៖សើច

ខ៖មីកូនហ្នឹងចេះអ្ហាណា ម៉ែ...មីហ្នឹងអ្ហា វាចេះអ្ហា ម៉ែឯងមើលអ្ហា ខ្ញុំភោកៗ ហើយចឹងទៅ គេអោយវាបួន ប្រាំចំណិត(សើច) ។ ដល់អាលក្ខណះស្លាក់ករអញ្ចឹងដែរ អាថ្ងៃម៉ោង១២អី វានៅជិតអូ! ដល់ពេល យើងហាល...

បងស្រី៖អាថ្នាំហ្នឹង ញាំទៅ ស្រក?

ខ៖មានអី វាបាត់ហើមអូ...

បងស្រី៖បាត់ហើម!

ខ៖ចុះ វាមានហើមស្អី? (សើច)

ក៖(សើច)

បងស្រី​​៖(សើច) វាចង់ញាំ...

ខ៖វាមាន ហើមស្អី? វាចង់ញាំអូ...

ក៖វា ឃ្លាន...

ខ៖ចាស! ខ្ញុំទៅយាយទៀត! គណ:សាគរអូ! មិត្តៗមិត្តអ្ហឺ...ម៉ៅ! មិត្តវឿន!

បងស្រី៖ចេះអ្ហេ នែ...

ខ៖វាចេះ អ្ហាណា វាចេះមែនទែន

បងស្រី៖(សើច)ចង់ញាំអី...

ខ៖អ្នកណាក៏ គេស្រលាញ់វាដែរ!

(អ៊ំយាយកាត់ជាមួយលោកយាយ៖នែ...អញ្ចឹងធ្វើបាយសី)

ខ៖ដល់ពេលហើយ ហើយស្រាប់! ដល់ពេលហើយចឹងទៅ ស្រាប់តែ វានេះអ្ហូ!

បងស្រី៖ទាញយកម៉ោទៀត?

លោកយាយ៖យកម៉ោទ្រាប់អោយហ្នឹងអ្ហា ខ្ញុំយកម៉ោទ្រាប់អង្គុយលើចឹងទៅ!

ខ៖ដល់ពេលនេះ​ វាថា បងឯង! ខ្ញុំហើម បងឯងអត់មានអាណិត​ខ្ញុំអ្ហេ ចុះម៉ាក់ហែងទៅណា? ម៉ាក់ខ្ញុំទៅរកបន្លែស្ល

ក៖(សើច)

លោកយាយ៖អ្នកណាគេ?

ខ៖វឿន ពីទូចអូ! នៅអាពតនោះ ដល់អាពេល ជិះអាទេះទៅណា​ ក៏មិនជិះដែរ ដឹងតែពីពររហូតខ្ញុំនោះ អត់ចេះខ្លាច...បើសិនហ្នឹង បើសិនជាគេ យកទៅវៃចោលកាលហ្នឹង​ (អ៊ំយាយរឿងផ្សេងកាត់៖ធើហើយអ្នកធើនៀក! នៀករាប់អានេះមើល បានម៉ានដៃហើយ)

លោកយាយ៖ជិតគ្រប់ហើយមើលទៅអូ!

ខ៖អ្ហឺ អាដេញ...ធ្វើអោយពួកខ្សាច់នៀក​! ធើតាយ៉ូនៀក!

លោកយាយ៖អូ...ហ៊ឹម ហ៊ឹម

ខ៖ហ៊ឹម ខ្ញុំអត់ឃើញ គេលោតម៉ោបោះនៀក!​

លោកយាយ៖ហើយធើនៅហ្នឹងម៉ងអ្ហា...

ខ៖ធើហ្នឹងទៅនៀក...!

លោកយាយ៖អង្គុយផងមើល..

ក៖អង្គុយម៉ោម៉ា!

លោកយាយ៖អង្គុយល្អី

ខ៖(យាយក្រៅរឿង៖យកកន្ទេល! អ្ហា...យកកន្ទេលម៉ោ..)។ ដល់ពេលហើយទៅ ក៏...ដល់ពេលហើយទៅ ស្រាប់តា...

ចៅរបស់អ៊ំកាត់៖ទៅផ្ទះវិញហើយ

ខ៖(យាយក្រៅរឿង៖ហ៊ឹម...ទៅៗ! ទៅយក..អានេះហ្នឹង ថាយកទៅ យកទៅចាក់ចោលទៀតហើយ ថីបាន...នៅហ្នឹងឆ្នាំង ខ...ម្សិលមិញហ្នឹង មានពីណាគេស៊ី...!

លោកយាយ៖ហ៊ឹម!

ខ៖ហ្នឹងហើយ គេយាយអញ្ចេក ថាទៅទន្លេសាប ទៅទន្លេសាប ខ្ញុំនៅៗណែក​ ហើយវា...នៅមួយតា តាតាមវា ត្រូវតាដែរហ្នឹងអ្ហា! អូនអ្ហើយ...ស្រាប់ដល់ពេលខ្យល់ព្យុះអូ​! ដាច់អា...សំប៉ានហ្នឹង ទៅដល់! ចង់ដល់សៀមរាបអូ! យប់ឡើងទៅដល់ ទៅរកកូនអត់ឃើញ សំប៉ានអើយ...!កូនខ្ញុំ មិនដឹងទៅដល់ណាទេ ពូអើយ... ប្រាប់សវនករអញ្ចេក! អូ...ពូអើយ...កូនខ្ញុំមិនដឹងទៅដល់ណាទេ! ដល់ពេល(សើច) ដល់ពេលបានៗ ស៊ើបទៅ នៅអូ...

ចៅយាយ៖ខ...ហ្នឹងយកទៅមែន?

ខ៖(យាយក្រៅរឿង៖អ្ហើ យកទៅទុកធើអី?

ដាក់ឆ្នាំងត្រាំអោយផង! ) អូ...ដល់ចឹងទៅ វាថាអូ...ទៅដល់អ៊ីណ្ណ! ព្រលឹមឡើង អ្ហឺ...បានគេ ទៅសណ្តោង អាសំប៉ានហ្នឹងម៉ោបាន។ ថាមីកូនហ្នឹងមួយ! អ្នកណាក៏នេះវាដែរ វាចេះតាំងពីទូច!

(សំលេងកាត់៖នេះម៉ោ ហែងអញ្ចេះម៉ោ)

ខ៖(ឆ្លើយជាមួយយាយ)ឈប់ហើយ!

ខ៖ស្រាប់តែហើយ ស្រាប់តែអ្ហឺ...ចង់អ្ហឺ...យាយអីទៀត មួយទៀត កាលហ្នឹងអូ។

យាយកាត់៖អូ ភ្លេចប្រាប់អាហេង

ខ៖ ប្រវត្តិហ្នឹង ប្រវត្តិជូរ ចត់ហើយ ដើរទៅរកបន្លែ ម៉ោង! ប្រហែលជា១ជាង!ជិត២ហើយ! អ្ហឺ កាលហ្នឹងរកបន្លែស្លហ្នឹង ស្រាប់គេហៅខ្ញុំថា មិត្តៗម៉ោណ្ណេះម៉ោ ឡើងម៉ោ! គេលេងអ្ហឺ...មិនបាច់បេះបន្លែ បេះអីទេ ម៉ោ...! ហើយគេដូរមិត្តឯង អោយទៅធ្វើអោយអ្នកមានទោស អ្ហើស! ខ្ញុំធ្លាក់ ថ្លើមក្តុក ហើយមិនបាច់អ្ហេ មិនបាច់យកអីទៅទេអ្ហេណា អ្ហើស! លឺសូរប៉ុហ្នឹង អ្ហើស! អញមិនបាច់អ្ហេ...កូនអ្ហើយកូន! យើង ច្បាស់ជាងាប់ហើយ គេយកយើងទៅប៉ុណ្ណេះ ដឹងតែងាប់ហើយ ដល់ពេលហើយទៅ ពេលក៏...អ្ហឺ...ដាក់! ខសន្យាមួយគេ ពូឯង! ប្រាប់ខ្ញុំ(អ៊ំយាយកាត៖យកទៅកូន។) ពូឯងប្រាប់ខ្ញុំអោយត្រង់ម៉ោ! ពូណា...

(អ៊ំយាយកាត៖អ៊ី...ចេះមូលដែរ?)

ក៖(យាយកាត់៖រៀនអ្ហាអ៊ំ ចាស!)

ខ៖ហើយអ្ហឺ...ដល់ពេល!ចឹងទៅ

ចៅបស់អ៊ំកាត់៖អាឡូ!​អាឡូម៉ែ

ខ៖ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ គាត់ថា...ខ្ញុំប្រកែកមូយគាត់ទៅ ថា...ប្រាប់ខ្ញុំអោយត្រង់ណា ពូណា! បើពូឯងស្រលាញ់ខ្ញុំ​ ដូចជាប្អូន ពូឯងប្រាប់ខ្ញុំអោយត្រង់! ប្រាប់ថា យកទៅវៃចោល ប្រាប់ថា យកទៅវៃចោលពូ! ពូឯងកុំភប្អូនអ្ហា ខ្ញុំស្រលាញ់ពូឯង ដូចបងខ្ញុំបង្កើតចឹង ថាប្រាប់គាត់ចឹងទៅ ដូចបងបង្កើតអញ្ចឹង ចឹងពូ​ឯងប្រាប់ខ្ញុំ អោយត្រង់ម៉ោ គេយកខ្ញុំទៅណា?ពូឯង យកខ្ញុំទៅវៃ ចោល! ប្រាប់ថាវៃចោល..កុំប្រាប់ថា យកទៅធ្វើចុងភៅ​ ចុងអី ហើយទៅ! ទោដល់អ៊ីណុង សម្លាប់ខ្ញុំចោល តាដែរៗអ្ហេ! ពូ...ហើយគ្រាន់តែថា ពូឯង ប្រាប់ខ្ញុំអោយដឹង! គាត់ថា ថាអត់ទេ អាលូវ! ខ្ញុំប្រាប់ថា ខ្ញុំយកមិត្តឯងទៅធើចុងភៅ ធើចុងភៅ! នៅកន្លែង អ្នកទោសហ្នឹង អ្ហឺ...យកទៅគាស់គុលអូ...ហ៊ឹម! គាស់គុល ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ គេអោយយើងទៅធ្វើចុងភៅ! ហើយដល់កន្លែងហ្នឹង ដឹងកន្លែងងាប់ហើយ ចុះបើយើងដឹងថា កន្លែងងាប់ហើយ ដល់តែពេលហើយទៅ ស្រាប់តែវាថា គាត់ថាអ្ហា! ខ្ញុំដាក់ជីវិត អូ...ហ៊ឹម ប្រហែលជាមែនហើយ ដ៏យាយមួយកូនទៅ យើងមិនអីអ្ហេ! គ្រាន់ថា មុងកន្ទេលនេះ អាអត់អោយយើងយកទៅនៀក យើងមិនឆ្ងល់អ្ហា ! ដល់ពេលហើយ គាត់ថា មិនបាច់យកមុងកន្ទេលទៅទេ យកតែខោអាវទៅបានហើយ មុងកន្ទេល មានម៉ាន ទុកនៅហ្នឹង​ទាំងអស់ ដល់ពេលហើយទៅក៏ ម៉ោង១១យប់!អ្ហា ហើយមិនមែនអាទេះ តែយើងមួយអ្ហេណា ម៉ោង១០ រោសិ៍អាចង្ក្រាន រើងៗ....ខ្ញុំថា ច្បាស់ហើយ!​ស្រាប់តែទោដល់ដាក់យើងពិតចឹងហើយ ថា...ហ្នឹងអាលូវ ជឿចិត្ត ជឿពាក្យខ្ញុំយាយថាអត់!​ ខ្ញុំថា អត់យកមិត្តឯងទៅយកវៃចោលទេ​ ទៅៗថាទៅធ្វើចុងភៅៗហើយ ទៅយកយើងទៅធើចុងភៅ ចុងភៅមែន! នៅអ្នកទោសមែន អ្ហឺ...បានថាអូ...ខ្ញុំថា បុណ្យខ្ញុំ! គេអ្ហឺ...បើគេថាបុណ្យខ្ញុំវិញ ទៅអ៊ីណា ទៅអ៊ីណ្ណី ពីរនាក់ម៉ែកូនហ្នឹង វាវេទនា...(អ៊ំយាយកាន់យាយក្រៅរឿង៖អីៗគេហ្នឹងយាយ?)

(លោកយាយ៖ស្តៅហ្នឹង យកម៉ោហ្នឹង យកក្រោម...)

ខ៖មិនដឹងរស់ដល់ពេលហ្នឹង!ហ្នឹង សំណាងខ្ញុំ!

ក៖ចាស សំណាងអ្ហាអ៊ំ!

ខ៖ចាស​ សំណាងៗហើយ...

ក៖ចុះអ៊ំ! ដែលឈឺអ្ហេ កាលសម័យហ្នឹងអ៊ំ?

ខ៖អត់សូវឈឺទេ

លោកយាយកាត់៖នែ អ្ហឺតីៗ លើកទូរស័ព្ទនោះ

ក៖តែអ៊ំមានធ្លាប់ ឃើញប៉ុលពតយកមនុស្សទៅស្លាប់ចោលផ្ទាល់ភ្នែកអ៊ំអ្ហេ កាលណ្ណោះ?

លោកយាយកាត់៖ពីមុនអត់មានប្រាប់អាលក្ខ

ខ៖(ក្រៅរឿង)ប្រាប់អាលក្ខ ហើយតើ...នោះៗ អ្ហឺ...ដើរទៅអ្ហឺ...ខ្លោងទ្វាអ្ហាកូនអ្ហា នេះ!។

ខ៖នេះ ជំនាន់ហ្នឹង! កូនអ្ហើយ...ជាក់ស្តែងម៉ងហ្នឹងឃើញអ្ហា! ដូចក្បាលត្រីអញ្ចឹង! ហើយជាពិសេស ដូចអ្នកស្វាយរៀង ហាលខោអាវ​ទៅពីហ្នឹងហើយ ហើយមកដល់ថ្មី! ដល់ពេលចឹងទៅ យកយើងអ្ហឺ​ទៅ កសាងៗអ្ហា ហ្នឹងៗ ខ្ញុំនៅអ្ហឺ...តាហ្នឹង ហើយប្រហែលហួសពីទាហានតិចចុះ នុះ! ប្រហែលពីកុដិអ្ហូ មិនឃើញវាវៃ ដូចក្បាលត្រីរស់អញ្ចឹង!

បងស្រី៖ផុសៗម៉ង

ខ៖អាប៉ានុងៗ អាប៉ានុងហ្នឹង ដូចអាប៉ានុង វៃក្បាលត្រី មិនមែនអាប៉ានុងអញ្ចេកអ្ហេ...អាប៉ានុង ត្រីអណ្តែងក្បាល៦ហ្នឹងនេះអ្ហេ អាហ្នឹងយកទៅវៃចោលម៉ង...អោយនេះម៉ង! ហើយដល់ពេលអានេះមែន...ហើយបើនៅវិហារជាក់ស្តែង កូនអ្ហើយ...វៃផុស ទម្លាក់អណ្តូង! វៃផុសៗទម្លាក់អណ្តូង ខោអាវ...!

បងស្រី៖អត់ទាន់ស្លាប់អ្ហេអ៊ំ?

ខ៖ហ៊ឹម...មែនថានេះ ឃើញពេញពុងៗប៉ុនៗខ្នងអាស្សី អ្ហាអូន...ងាប់អ្ហា ដូចក្បាលត្រីចឹង។ ហើយខោអាវអី សំរាតអស់អាលីង

លោកយាយ៖នៅសក់វែងអញ្ចឹង នៅសក់អាតាយ ឃើញចុងជើង...

ខ៖ខ្ញុំអ្ហើយខ្ញុំ...ខ្ញុំ វាអាណោចអាធមអ្ហា

លោកយាយ៖មានអាជីកដីកប់!

ខ៖គិតទៅជីវិត ស្អីក៏ឃើញដែរ

លោកយាយ៖ជំនាន់ហ្នឹង អត់មានខ្លាចអ្ហេ ព្រលឹមឡើងជីកដីកប់អូ

ខ៖ជីវិតគេ ជីវិតយើង

លោកយាយ៖លប់ៗ លប់ជើង លប់អី លប់ក្បាលចឹងតាម៉ង

ខ៖នឹកគុណ នឹកម៉ែ នឹកឪអស់ហើយ លោកអ្ហើយលោក...ទឹកដោះម្តាយថ្លៃ!

ក៖ចាស

ខ៖កុំអោយជួបអញ្ចឹង

លោកយាយ៖អញ្ចឹងកហ្នឹង!

ខ៖ដូចវៃនេះហ្នឹង ផុសៗ

លោកយាយ៖ផុស កញ្ចឹងកហ្នឹង

ខ៖ផុស ឈឹង! អ៊ូយ...ទៅហើយ ខ្ញុំអាណោចអាធមណាស់អូនអ្ហើយ...

លោកយាយ៖បណ្តើរទៅហើយ ហ្នឹងអ្នកខុសសីលធម៌អីហ្នឹង

ខ៖បើៗ អាខ្លះអ្ហា អាធើបាបគ្នាហើយ នេះទៀតអ្ហា!

លោកយាយ៖ហើយ អោយដេកនៅជាមួយគ្នាហ្នឹង នៅកន្លែងពាណិជ្ជ ក្នុងពាណិជ្ជហ្នឹង គគោក្រែវអញ្ចឹងទៅ!

ក៖ឈឺចាប់

ខ៖ហ្នឹង! ក្នុងជំនាន់អាពត ឈឺចាប់! ចឹងបានថា មានអារវល់ អា៧មករាហ្នឹង! ខ្ញុំបើកមើល អ្ហឺ...ខ្ញុំឈឺចាប់មែន អាឃើញវា វៃប៉ូកៗអូ...ឈឺចាប់មែនតា! ឈឺចាប់មែណតា! ឈឺចាប់ អាឃើញវា វៃជាក់ស្តែងអ្ហា!

លោកយាយ៖កូនចៅ! អាលូវនេះ​ វាមិនដឹងទេ...

ខ៖វា! អត់ជឿទេ...! ប៉ុន្តែៗម៉ែ ម៉ែឃើញអស់ហើយ ចៅអ្ហើយ...! វាថាមិនដែលអ្ហេម៉ែ អ្ហា...មិនដែរអ្ហា ហែងចាំមើលអ្ហា! មិនដែរទេ..លោកអ្ហើយលោក! ប៉ុនជំនាន់ហ្នឹង តែខ្ញុំដូចថា សំណាងដែរហ្នឹង សំណាងលើៗ សំណាងម៉ង...សនខ:អ្ហឺ...សនសហករ​ក៏ស្រលាញ់ខ្ញុំ! ចុះរស់ខោអាវហ្នឹង​ ជំនាន់ហ្នឹង ត្រូវៗ អ្ហឺត្រូវ អាខោអាវចាស់ៗ វាយកធើក្រម៉ាអូ! ដល់ពេលខោអាវ មានអ្ហឺ...ប្រាំ! ប្រាំមួយ!(អ៊ំនិយាយក្រៅរឿង៖ លោកទៅសូត្រមន្តហើយ លោកម៉ោវិញហើយ) អ្ហឺ...ប្រាប់ខ្ញុំ! អូ...ថាមីពៅអូ(យាយក្រៅរឿង៖អាត្មាទៅអ្ហឺ..ល្វាកោងសូត្រមន្តហើយ ការកូនអាស៊ីណា...!) អ្ហឺ...ដល់ពេលហើយទៅ! ស្រាប់អ្ហឺ...ស្អីអ្ហេនៀក អ្ហឺ ចង់យាយអីទៀតអ្ហេនៀក ហ្នឹងហើយសំណាង!

ក៖ការជំនាន់ប៉ុលពត ការជន្លៀស...

ខ៖ហ្នឹងសំណាង...សនសហករក៏វាស្រលាញ់ មានស្អីក៏វាហៅ ហើយគេកូនហ្នឹងទៅហើយ មានស្អី គេហៅកូនខ្ញុំទៅហើយ

លោកយាយ៖ទៅណា?

ខ៖ទៅការ! អាវខ្ញុំចាក់ៗទាំងអស់ទៀត ចង្អៀត​វាអរអ្ហា ចឹងវាអរវាណាស់ វាសប្បាយចិត្ត យាយយកក្រម៉ា យកអីវាអ៊ីណា...ហើយដល់ពេលចឹង មានផ្លែឈើ អីវ៉ាន់!​ អាឡឹក ត្រសក់ស្រូវ...អ្ហើ...មិត្តវឿន មិត្តវឿន! ឯណ្ណេះទៅហើយ តូនៗ អ្ហឺ...កាលហ្នឹង កូនខ្ញុំ វានៅទូចអ្ហូ! ដល់ពេលទៅ ម៉ោវិញ អោបអាត្រសក់ហ្នឹងថេសថាស ម៉ោហ្នឹង! មីកូនមួយហ្នឹង ដូចមានអំណោយទានម៉ងអ្ហា។

ក៖ហើយចឹង! ជីវិតអ៊ំ! បន្ទាប់ម៉ោទៀត ដែលដាច់ហ្នឹង អ៊ំ! មានគិតសភាពបែបណាដែរអ៊ំ?

ខ៖ដាច់! ថាខ្ញុំ! ម៉ាឆាកជីវិតខ្ញុំហ្នឹង ដូចពេលអាពតហ្នឹង ដូចអត់! ដូចអត់មានស្អីសោះអ្ហាកូន ម៉ោគេមិនដើរគ្រប់គ្នា ខ្ញុំអត់មានដើរអ្ហេ! ណ្ណ! ខ្ញុំ មិននៅពោធិសាត់! ឃើញម្នាក់ហ្នឹងចង់បានខ្ញុំ កាលជំនាន់អាពតអញ្ចឹងអ្ហា! ដល់ពេលខ្ញុំថា​ ខ្ញុំអត់ទាន់ ដូចថាអត់ទាន់ចង់អីចឹងអ្ហា...អី! ខ្ញុំថានឹកឃើញប្តីខ្ញូំបែក វាអញ្ចឹង! ខ្លាចក្រែងកឪប្តីខ្ញុំហ្នឹង

ក៖ម៉ោវិញ...

ខ៖វា អញ្ចេះ! បើសិនជាប្តីខ្ញុំស្លាប់ មិនទាន់ស្ងោកន្ទោងផង! ខ្ញុំ យាយចឹងអ្ហា ជាមួយគាត់ហ្នឹងអ្ហា

ក.៖ចាស

ខ៖ហើយដល់ពេលហើយចឹងទៅណា គាត់ថាហ៊ឹម! អញ្ចឹងក៏បានដែរ។ ខ្ញុំថា ខ្ញុំអត់យកទេប្តី! ខ្ញុំអត់យក ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំ!ប្តីខ្ញុំសិន ខ្លាចគេ...ក្រែងលគាត់បែករឺមួយអីចឹងអ្ហាដែរអ្ហា​ កុំអាង...ទោះបីស្រុកស្រួលបួល ខ្ញុំនៅតែយកចឹង ដល់ពេលទទួលបែកអញ្ចឹងទៅ! គាត់នៅរកត្រីនៅបឹង ខ្ញុំថាអណ្តែង៦អូ! ដល់ពេលហើយបែក! មើលម៉ោប្រហែលជា២! ម៉ោង៣ហើយ ឪពុកខ្ញុំ! គាត់ថាម្ចាស់ខ្ញុំហ្នឹង គាត់ថា កូនអ្ហា! ប្រហែលអត់ស្រួលអ្ហេ កូនអ្ហា! អញ្ចឹងអ្ហា អាលូវកូនឯងនៅ នៅហ្នឹងរឺក៏កូនឯងទៅស្រុកកំណើត ។ ខ្ញុំថាហ៊ឹម...! ពុកអើយ ខ្ញុំទៅស្រុកកំណើតពុកអើយ! ចឹងខ្ញុំរាប់ទៅ! ខ្ញុំទៅស្រុកកំណើត ហើយខ្ញុំចង់ ទៅមើលបងប្អូនខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ទៅមើលប៉ាខ្ញុំ តើគាត់ស្លាប់រឺមួយរស់អញ្ចឹងអ្ហា ខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ ងាប់អោយដឹងងាប់​រស់ចឹងអ្ហា ដឹងរួប...ដល់ពេលចឹង គាត់អត់ឃាត់យើងអ្ហេ ឪពុកធម៌ គាត់អត់ឃាត់យើងទេ។ អ្ហឺ...បើសិនជាពុកទៅ ពុកអោយគោកូនឯងមួយនឹម! ហើយពុកធើគៀវអោយ ដើម្បីដាក់អង្ករ ដើម្បីដាក់ម្ហូបអាហារអី! ទុកស៊ីតាមផ្លូវ អញ្ចឹងអ្ហា ដល់ពេលហើយ ដូចខ្ញុំថា ពុកអ្ហើយ...ខ្ញុំអត់ចេះ អាដឹកគោហ្នឹង ខ្ញុំអត់ចេះដឹកទេខ្ញុំ ពុកឯងអត់ធើគៀវខ្ញុំ!​ ថាធើទៅ ទាញវាទៅលិចទៅកើត វាទៅហើយ ដល់ពេលម៉ោងប្រហែលជា៥ល្ងាចហ្នឹង អ្នកស្រុកក៏នៅហ្នឹងដែរ ឈ្មោះយាយលក្ខៗ ក៏នៅកងជាមួយគាត់ដែរ អញ្ចឹងដល់ពេលហើយគាត់ថា ចឹងកូនឯងទៅជាមួយយាយលក្ខៗហ្នឹងទៅ! ព្រោះអី គាត់នៅភូមិ នៅស្រុកមួយគ្នា គាត់នៅតាហ្នឹងដែរអ្ហា កូនឯងទៅៗ បានជាគ្នា ដល់ពេលរៀបគៀវ រៀបអីហើយហ្នឹង ទទួលអាអ្នកវាចង់បានខ្ញុំ វាអោយឆ្លប់! វាអោយឆ្លបទៅតាម ខ្ញុំហ្នឹង! វាអោយឆ្លបទៅតាម...អ្នកណាឈ្មោះមិត្តវ៉ុនអូ...ខ្ញុំ ថាខ្ញុំ! អាលូវៗ អ្ហឺ...ទៅខាងសៀមរាប ខ្ញុំថាទេ..ខ្ញុំអត់ទៅទេ ខ្ញុំទៅម៉េច បើ...រៀបចំឥវ៉ាន់ ដាក់គៀវ ដាក់គោ...អស់ហើយ ហើយអ្ហឺ..ត្រូវតែទៅ អ្ហឺ...ត្រូវតែទៅ! ថាអោយខ្ញុំទៅម៉េច?បើពួកខ្ញុំម៉ាយៗពីរ បីគ្រួសារសុទ្ធតែម៉ាយៗដូចគ្នា នាំគ្នាពិចារណា ដឹងទៅខាងណា យើងទៅខាងណា? អាលូវយើងឡើងទៅថ្នល់រឹមួយយើង ឡើងតាមសៀមរាប ដល់ពេលហ៊ឹម...វាថាអ្ហឺ...ទៅអ្ហឺ លើថ្នល់! ហើយអាឆ្លបថា! បើសិនជាមិត្តឯងហ៊ានទៅ ប្រយ័ត្នយួនអាករហើយ ដល់ពេលចឹងទៅ យើងមិនដឹងទៅខាងណាទេ ផលអ្ហេ...យើង! សុទ្ធតែម៉ាយកូនមួយ ខ្ញុំកូនមួយដែរ ហើយដល់ពេលហើយទៅ ខ្ញុំក៏សម្រេចខ្លួនឯងមើល ខ្ញុំក៏ថា អ្ហើស..អ្ហឺ អាលូវសម្រេចតាមខ្ញុំអ្ហៅ! ទៅ...ទន្លេសាប ទៅសៀមរាប បើរស់អី ងាប់អីអោយងាប់នៅខាងនោះម៉ង។ ពេលទៅដល់ហ្នឹង ទទួលប្តីខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា ដែលថាចង់បានខ្ញុំហ្នឹង ទៅ...ទៅ!គេរៀបម្ហូបអាហារទូកអោយយើងរួចស្រេច មានត្រីងៀត មានត្រីឆ្អើរ​ មានសាច់គោ...អាំង! ឆ្អើរ ប្រឡាក់អោយ ឆ្អើររួចស្រេច វាអោយខ្ញុំទៅ ដល់អ្ហឺ...ទៅ មានគេអ្នកមកជួយ មានអ្នកម៉ោយកខ្ញុំ! ពួកអ្ហឺ..វាចង់ម៉ោយកខ្ញុំ វាម៉ោចង់ចាលងយើងអ្ហា!កាណូតអ្ហា វាចង់ចម្លងយើង ទៅសៀមរាបទៅ ផុតទៅ គាត់អត់ទាន់ទៅ ហើយគាត់ចាំទៅក្រោយខ្ញុំ!ស្រាប់តា អ្ហឺ...មិនកើតទេ ទៅលប់ក៏ទៅភ្នំក្រោមអូ ចាំគេឡើងម៉ាអាទិត្យហើយ មិនទាន់ឃើញ​ គេម៉ោ! ដល់ពេលនេះហើយ​ ខ្ញុំរៀបចំទៅ ទទួលគេម៉ោ គាត់ហ្នឹងអ្ហាទៅអ្ហា ទៅទាន់ខ្ញុំ ត្រង់ខ្ញុំរៀបចំឥវ៉ាន់! ខ្ញុំទៅ...(លោកយាយ៖ហែងស្លឹកម៉ោ )

ក៖ចាស

ខ៖ធើម៉ាននាក់?

លោកយាយ៖អានេះទឹម បានអ្ហឺ...ពីរអ្ហេ!

ខ៖រៀបៗគ្នានៅនឹងភ្នំក្រោមហ្នឹងទៅ រៀបមែនទែនអ្ហា មានអាចារ្យ មានអីអត់បានការ នៅអ្ហឺ...ជំនាន់អាពតនឹងគេសោះ

ក៖ចាស! ជីវិតបស់អ៊ំ បានឆ្លងកាត់ម៉ោច្រើនអ្ហា អ៊ំ!

ខ៖អូ...ម៉ោច្រើនអ្ហា អូ...ច្រើនអ្ហា ជីវិតខ្ញុំ! ហើយម៉ោហ្នឹងអ្ហា រៀបហើយហ្នឹងអ្ហា ខ្ញុំឈឺ..! យាយអោយអស់ហ្នឹងម៉ងទៅ ខ្ញុំឈឺញ៉ាក់! យាយអោយអស់តាម៉ងទៅ ខ្ញុំឈឺញ៉ាក់ គាត់រត់ទៅរកថ្នាំអោយខ្ញុំ គ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា​ គ្រួសារក្រោយហ្នឹងអ្ហា ទៅរកថ្នាំនៅពេទ្យសៀមរាប អ្ហឺ...គាត់ថាអញ្ចឹង បើដាក់ថ្នាំហ្នឹងអី ក៏អត់បាត់ ទៅសៀមរាបអ្ហៅ យកទៅពេទ្យសៀមរាបអ្ហៅ ទៅពេទ្យសៀមរាប! ទៅម៉ាថ្ងៃ ដើរទៅហើយនឹងម៉ោហ្នឹង​ ម្ងៃវាល់ល្ងាចហ្នឹង ម៉ាថ្ងៃរហូតដល់យប់!ដល់ទៅកន្លែងនៅហ្នឹង ហើយថ្នាំហ្នឹង បានម៉ោមែន! ខ្ញុមលេបអស់តាម៉ាជំហៀងអ្ហេ...អ្ហឺ ជា! ដល់ពេលជាចាប់ផ្តើមគាត់ គាត់អ្ហឺ ចាប់ផ្តើម អ្ហូ គាត់ចាប់ផ្តើមដូចអាជំងឺគ្រុនចាញ់ តែអារបៀបឆ្លង មានអីញ៉ាក់កូនអ្ហើយ នោមម៉ោសុទ្ធតែឈាម គាត់លេប

យាយកាត់៖ពុល...

ខ៖គាត់លេបម៉ាគ្រាប់ហ្នឹង គេអោយយើងលេប៨ជ្រុងអ្ហា ដល់ពេលហើយចឹង គាត់ចង់ឆាប់ ដាក់ៗម៉ាចំហៀងហ្នឹង មានអី មើលអោយ អត់ៗទាន់អ្ហេ សាហាវអ្ហា ថ្នាំហ្នឹងអ្ហា

លោកយាយកាត់៖ថ្នាំគេខ្លាំង!

ខ៖បើមិនថ្នាំបារាំងក៏...ថ្នាំអាមេរិកកាំងដែរ ពណ៌ ដូចក្បឿងអញ្ចឹង ដាក់ទៅដោយដៃមែន ហើយ

ខ្ញុំអ្ហឺ..គ្មានអ៊ីណាម៉ោ!​ដូចថា គាត់អោយខ្ញុំហូប ដូចថា មានកំណត់បស់គាត់ គេអោយប៉ុណ្ណា ខ្ញុំដាក់ប៉ុហ្នឹង លេបតែម៉ាចំហៀងបាត់ហ្នឹង! ហើយមានអី គាត់ហ្នឹង ដេកនៅសៀមរាបហ្នឹង ម៉ាខែ...អ្ហា! ម៉ាខែ

លោកយាយ៖(ក្រៅរឿង៖ហើយអ៊ីណាផ្កា?អូ នេះ!)

ខ៖ហើយពេទ្យចិញ្ចឹមទៀត ខ្ញុំប្រាប់ទៅ ចិញ្ចឹមខ្ញុំទៀត ចិញ្ចឹមប្តីខ្ញុំទៀត ប្តីក្រោយហ្នឹង គាត់ចេះច្រើនអ្ហឺ គាត់រៀនឡើង​ គាត់រៀនឡើងអស់នេះហើយ គ្មានអាណាគេ រៀនដូចគាត់ទេ កូនគេតែមួយគ្រាប់ហ្នឹង!ទៅអ្ហឺ..រៀនវិញអ្ហា រៀននៅតាខ្មៅ រៀនហ្នឹង ចេញពីរៀនវិញ ម៉ែហ្នឹងសិតតែអង្គុយបេះឆ្អឹង ត្រីអោយកូនទៀតអូ! ដល់ពេលជំនាន់អាពតហ្នឹង ម៉ែឪគេវៃចោលអស់ទៅ

ក៖អ្ហើយ...លោកតា!

ខ៖ហើយ បើគាត់ហ្នឹងដូចមនុស្សឆ្កួតចឹង​ អត់បានរូបអ្ហេ

ក៖ចាស

ខ៖ខោមិនខោ អាវមិនអាវទេ ប្តីខ្ញុំហ្នឹង! ហើយបានម៉ោ ដល់ពេលហើយ បានជាបានអី ចូលពេទ្យ បានជាបានអី ជាបានអីទៅ អ្នកឈឺអូ ហើយអ្នករៀនហើម ឡើងប៉ាប៉ុនណាណ្ណី! ប៉ាប៉ុនៗណ្ណេះ ជើង! ជើងគាត់ឡើងប៉ុនៗនែ! យាយៗហើយឡើងស្ពុលៗ ចេញពីពេទ្យហ្នឹងទៅ ទៅដេកនៅពេទ្យសៀមរាប អោយតែសំរានហ្នឹង មីអូនអើយ...មីអូន! ទឹកអនាម័យ ទឹកទឹមតែដាំក៏មាន ទឹកអុកស៊ីសែនក៏មាន! ទឹកអុកស៊ីសែន អោយបាញ់សំរាប់សម្លាប់មេរោគ នេះហ្នឹង! កាលបែកហ្នឹង បាញ់! គាត់ថាធើម៉េច បាញ់សម្លាប់មេរោគ កុំអោយឆ្លងអ្ហា ដេកពេទ្យម៉ាខែអ្ហា បើកថ្នាំម៉េថ្ងៃ ៨ហ៊ុន! ម៉ាជី! ចុះបើយើងមានអី ទៅបាតដៃទទេហ្នឹង ដល់ពេលចឹងអ្ហៅ ពេទ្យហ្នឹង ក៏នៅស្រុកតាខ្មៅដែរ! ដុកទ័រហ្នឹងអ្ហា ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់​អោយថ្នាំហ្នឹង បើអាថ្នាំហ្នឹង ថ្នាំហ្នឹង​ យើងយកទៅលក់ទៅ​ ទិញស្អីក៏ពីរហ៊ុន បីហ៊ុន ប្រាំហ៊ុន! ចង់ហូបអីសុទ្ធតែមាសទាំងអស់ហ្នឹង ជំនាន់ហ្នឹងម៉ោ ចេញម៉ោ​គ្រាន់តែកន្ទេល​ អាកន្ទេលស្លឹកចេកហ្នឹង ក៏មួយម៉ាជីដែរ បានពេទ្យហ្នឹងចិញ្ចឹមអូ ចិញ្ចឹម...តតា! តតាម៉ោផ្ទះអ្ហា!

បងស្រី៖អ៊ំសំណាងអ្ហា..។

ខ៖អើយ...គ្រូពេទ្យហ្នឹងថា គាត់ថាអោយប្តីខ្ញុំហ្នឹង ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងទៀត មិនបាច់ៗ ទៅស្រុកវិញអ្ហេ...សាឡាន់អ្ហើយ!​ មិនបាច់ទៅស្រុកវិញអ្ហេ! ហើយចឹងហើយ​ ខ្ញុំកំពុងខ្វះពេទ្យអីចឹងអ្ហា! ខ្ញុំ! ខ្ញុំអ្ហា! ខ្ញុំ​អត់នៅទេ...ខ្ញុំរកតាខ្ញុំសិន ខ្ញុំទៅរកប្អូនខ្ញុំសិន ពូឯងនៅៗទៅ ហើយអ្ហឺ...ទើបមូលដ្ឋានហ្នឹង ក៏គេអាណិត មានដូចថា មានធម្មមេត្តាអ្ហា ដូចថាអោយយើងហ្នឹងទៅៗ បើមិននៅពេទ្យ អោយយើងនៅជំរំ ទៅជំរំ...នៅតែខ្ញុំប្រកែកថា! ថា...ខ្ញុំអត់ទៅអ្ហេ អត់ទៅមែន! ខ្ញុំធើម៉េច អោយម៉ោផ្ទះវិញសិន ម៉ោផ្ទះតាមខ្ញុំដែរទៅ! កុំអីដល់ខ្ញុំ មិនដឹងទៅណា ម៉ោអ៊ីណា...ដែរហ្នឹង។ យើងអត់ចេះមែន តែប្តីយើងចេះ...

ក៖ចាស អ៊ំ! ចាសអញ្ចឹង អ៊ំជួយគ្នា ពេលម៉ោដល់ពេញ កើតអាពឹសជើងហ្នឹងទៀត ?

ខ៖ហ៊ឹម យាយអ្ហើយ...ម៉ោដល់ ពីរនាក់ម៉ែ! អត់មានឈឺជើង! អត់មានពិបាកអីសោះ សង្វាតតែខ្នើយ សង្វាតតែសៀវភៅ! សៀវភៅបារាំង​ឡើងកំពស់ៗអ៊ីណ្ណេះ! កំពស់ៗណ្ណេះ ឈឺជើងហ្នឹងប៉ាក់ប៉ើក! អាកូនហ្នឹង! ជួយយកខ្លះទៅ! អាឪហ្នឹង កាន់អាបាវហ្នឹង ចូលចិត្តស្ពាយប៉ាក់ប៉ើកៗ ត្រឹម...វត្តហ្នឹង! ពីភូមិមកដល់ហ្នឹង ជិតកន្លះខែអ្ហេ អោយបានម៉ោដល់ផ្ទះ ធើអាមេគេ មេក្រុមបើកក្រណាត់ បើកអង្ករអី! (សើច) ទាល់តែតាខ្ញុំនេះតា ខ្មោចតាខ្ញុំ ដើរ...យកកញ្ច្រេងយកទៅលក់ គាត់ធើកញ្ច្រេងអ៊ូ...! ដល់ពេលហ្នឹង! ខ្ញុំចេញម៉ោថ្នល់ ស្រាប់តែឃើញគាត់ កូនខ្ញុំវាស្រែកថា! ប៉ា...! ស្រាប់តាប្តីខ្ញុំថា! ណាគេ ណាគេអញ្ចឹងទៅ ដល់ពេល ណាគេហ្នឹង? អ្ហាអ្ហឺ...ប៉ាឯងមើល! អត់ស្គាល់ខ្ញុំអ្ហេ!

ក៖សើច

ខ៖ចៅវ៉ុន! អ្ហា! អ៊ូយ...អញស្មានថា...

ក៖(សើច) ណាគេ?

ខ៖អញ! ស្មានថា​ម៉េចៗ បាត់ហើយ...ចៅអ្ហើយចៅ...បងខ្ញុំហ៊ឹម! គេម៉ោអស់ហើយហ្នឹង នៅតែខ្ញុំហ្នឹង! គាត់ថាម៉េចៗទៅហើយ? ថាអត់ទេ! ប៉ាអើយ...!ម៉េចទេ...តែខ្ញុំទៅសៀមរាបអូ! គាត់ហ្នឹងអ្ហេ ដែលអ្នកដើរអូ...ខ្ញុំមានបានដើរអី? ខ្ញុំជិះឡានដល់...វត្តភ្នំហ្នឹង! ដល់វត្តភ្នំហ្នឹង ដល់វត្តភ្នំហ្នឹង មិនដឹងអ៊ីណា អ៊ីណ្ណីទៀត?

លោកយាយ៖រាប់ខែ...

ខ៖(សើច) ដល់វត្តភ្នំ ដឹងអ៊ីណា អ៊ីណ្ណីទេ មកដល់ចូលម៉ោ...ហើយសមយើង! អត់បានដើរអូ! មកដល់បានប្តីសួរថា... សាវ៉ុន! ដល់ណាអ្ហើយ?...ដល់វត្តភ្នំហើយ ដល់វត្តភ្នំហើយ អ៊ូ...ដល់វត្តភ្នំហើយ ដល់វត្តហើយស្រាប់តែចុះហើយ ចុះបើខ្ញុំ៦!១៧ហ្នឹង

ក៖អូ...ចាស!

ខ៖ថាខ្ញុំហ្នឹង...៧!ថា...១៨ចុះ! ព្រោះអី បើចឹង ខ្ញុំការ១៦! ខ្ញុំការ១៦ហ្នឹង ខ្ញុំការបាន១ឆ្នាំ ចោលពោះម៉ាឆ្នាំហ្នឹងមានកូន...ថា៨! ១៩ចុះ...

ក៖ចាស...

ខ៖តែកាលហ្នឹង យើងង៉េមង៉ាម...

ក៖ហ៊ឹម...អ៊ំអ្ហើយ...!

ខ៖ជីវិតខ្ញុំថា បើសិនយាយ...មួយយប់ទល់ភ្លឺ... ជំនាន់អាពត...

ក៖(សើច) ចាស! អញ្ចឹង អរគុណច្រើនអ៊ំ! ព្រោះម៉ោច្រើន...ព្រោះបទពិសោធន៍ច្រើន ។ អញ្ចឹង! សង្ឃឹមថា អាចថ្ងៃក្រោយ លើកក្រោយ អ្ហឺ...មានឪកាស មកសម្ភាស អ៊ំ! ម្តងទៀត...តអញ្ចឹងអ្ហាណា...

ខ៖ចាស

ក៖ចាស សំរាប់ថ្ងៃនេះ សូមអរគុណអ៊ំច្រើនហើយណា! អ្ហឺ...បានចំណាយពេលក្នុងការសម្ភាស!និងបទពិសោធន៍!​ អញ្ចឹងអ្ហឺ...បើសិនជា សាលាBYUនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គេចង់ដាក់សំលេងបស់អ៊ំ អ្ហឺ...នៅក្នុងគេហទំព័រដែលមាននៅអាស័យដ្ឋាន [www.cambdianoralhistory.byu.edu](http://www.cambdianoralhistory.byu.edu) ដើម្បីទុកអោយកូនចៅ ជំនាន់ក្រោយ បានស្តាប់! តើអ៊ំអាចអនុញាតិបានដែររឺទេអ៊ំ? ទាំងរូបអ៊ំមួយដែរអ្ហា?

ខ៖ចាស...

ក៖ចាស! ចាស អញ្ចឹង! អរគុណអ៊ំ​ សំរាប់ការសម្ភាស!

ខ៖ចាស អរគុណចៅអើយ...៕