ការសំភាសន៏របស់លោកយាយ សុខ ផ្កាបូ

ក៖ អ្នកធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទ គីម ម៉េង ខ៖ អ្នកដែលត្រូវបានគេសំភាសន៏ឈ្មោះលោកយាយ​ សុខ ផ្កាបួ ៕

ការសង្កេបរបស់លោកយាយ សុខ ផ្កាបូ

លោកយាយផ្កាបូគាត់មានអាយុ ៦៨ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០១៨​

លោកយាយផ្កាបូមានភេទ ស្រី

លោកយាយផ្កាបូមានទីលំនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅស្រុកព្រែកឯង ខេត្តកណ្ដាល

ក៖ ចឹងជាដំបូងជំរាសួរលោកយាយខ្ញុំបាទមកពីរខាងសាកលវិទ្យាល័យបីបាយយូនៃសហរដ្ធអាមេរិចហើយមានការអញ្ជើញដើម្បីមានការសំភាសន៏លោកយាយអំពីពង្សប្រវត្តិតតើលោកយាយអាយអនុញ្ញាត្តិអោយសំភាសន៏លោកយាយពង្សប្រវត្តិលោកយាយបានដែលទេ​៕

ខ៖ ចាសបាន ៕

ក៖ ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានសំភាសន៏លោកយាយគឺជាថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៨ហើយធ្វើការសំភាសន៏ដោយរូបខ្ញុំបាទឈ្មោះគីមម៉េងហើយនាក់សំភាសន៏លោកយាយឈ្មោះសុខផ្កាបូ​ ចឺងផ្ដើមឈ្មោះដំបូងខ្ញុំអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកយាយបាទេ៕

ខ៖ ចាសបានខ្ញុំឈ្មោះសុខផ្កាបួ៕

ក៖ ហើយឈ្មោះហៅក្រៅមានឈ្មោះអ្វីដែល៕

ខ% ឈ្មោះហៅក្រៅដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅមន្ទីពេទ្យខាងក្រៅមួយរយះនេះគេបានប្តូរឈ្មោះតាមរយះពលពតតែខ្ញុំអត់បានប្រើហើយគេក៏បានដាក់ឈ្មោះថ្មីអោយខ្ញុំមានឈ្មោះថាបូផា ប៉ុនតែនៅកន្លែងធ្វើការទេនៅខាងក្រៅគឺអត់មានអ្នកណាហៅឈ្មោះនឹងនោះទេ៕

ក៖ ហើយលោកយាយមានព្រះជន្មប៉ុន្មានហើយនៅក្នុងឆ្នាំនឹង៕

ខ៖ ចាសខ្ញុំមានអាយុហុកសិបប្រាំបីឆ្នាំហើយ៕

ក៖ ដូចច្នេះតើលោកយាយកើតនៅឆ្នាំណាដែលលោកយាយ៕

ខ៖ ខ្ញុំដូចជាមិនសូវចាំឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេដូចជាមិនសូវចាំកគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំមានអាយុហុកសិបប្រាំបីឆ្នាំហើយកើតឆ្នាំជួតហើយដូចជាចុងឆ្នាំហើយពីព្រោះអីខ្ញុំបានលឺម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកើតខែជេចចឹងដួចនៅចុងឆ្នាំហុកប្រាំបីជាឆ្នាំដែលខ្ញុំកើតឆ្នាំជូតហើយវាឆ្លងចូលឆ្នាំឆ្លួវហើយចា៕

ក៖ ចឹងលោកយាយប្រហែលជាកើតនៅកំឡុងឆ្នាំមួយពាន់ប្រាំបួនរយហាសិបចឹងត្រូវដែលទេលោកយាយ៕

ខ៖ ចាប្រហែលជាសែក្រាសអីនឹងវាប្រហាក់ប្រះហែលអីនឹង៕

ក៖ ចឹងទីកន្លែងកំណើតលោកយាយកើតនៅទីណាវិញលោកយាយ៕

ខ៖ ទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំកើតនៅភូមិព្រៃរការស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្តាល៕

ក៖ ចឹងលោកយាយមានទីកន្លែងកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលមែនទេលោកយាយ៕

ខ៖ ចាស៕

ក៖ ចឹងលោកយាយកើតនៅផ្ទះរឺនៅមន្ទីពេទ្យដែលលោកយាយ៕

ខ៖ ចាខ្ញុំកើតនៅផ្ទះហើយខ្ញុំគឺជាកូនទីពីរបស់ម្ដាយនឹងឩពុករបស់ខ្ញុំ៕

ក៖ ចឹងលោកយាយមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ដែលលោកយាយ?

ខ៖ ខ្ញុំមានបងប្អួនចំនួនប្រាំនាក់ប៉ុនតែពួកគាត់ស្លាប់អស់ប្រហែលនៅតែបីនាក់តែប៉ុនណ្ណោះនៅសល់ប្រុសចំនួនពីរនាក់នឹងស្រីមួយនាក់បងប្រុសគាត់បានស្លាប់នៅក្នុងជំនាន់ពលពត៕

ក៖ ចឹងបងប្អួនដែលពួតគាត់ស្លាប់នឹងពួតគាត់មានឈ្មោះអីដែលទៅលោកយាយ?៕

ខ៖ បងដែលគាត់ស្លាប់នឹងគាត់មានឈ្មោះឡៃញហើយឈ្មោះពេញរបស់គាត់នឹងមានឈ្មោះថាកូវឡៃញហើយប្អូនស្រីនោះគាត់មានឈ្មោះថាសុខឡៃញមិនមែនកូវឡៃញនោះទេហើ់យបន្ទាប់មកសុខផាន់នី៕

ក៖ចឹងកូនស្រីបន្ទាប់ឈ្មោះសុខផាន់នី៕

ខ៖ ចាប្អូនស្រីមួយបងស្រីមួយដែលស្លាប់នឹងណាស់ស្រីគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយប្រុសគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទីមួយ៕

ក៖ ឪពុកម្ដាយរបស់លោកយាយពួកគាត់មានឈ្មោះអីដែលទៅលោកយាយ៕

ខ៖ ឪពុករបស់ខ្ញុំមានឈ្មោះសុខកូវចាហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំមា់នឈ្មោះបេទ្តំ៕

ក៖ ចឹងកន្លែងកំណើតរបស់ពួកគាត់កើតនៅភូមិព្រៃរការស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្តាលតែម្ដងចាស៕

ខ៖ ចឹងទាំងម្ដាយទាំងឪពុករបស់លោកយាយគឺកើតភូមិព្រៃរការស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្តាលឬតែម្ដងមែនទេលោកយាយចាសអត់ទេឪពុតរបស់ខ្ញុំគាត់កើតនៅស្រុកផ្សែងនោះទេគាត់កើតនៅស្រុកដំរីស្លាប់ភូមិព្រៃរការស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្តាលដែល៕ក%ចឹងតើលោកយាយមានបានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំដែលពួកគាត់បានស្លាប់ដែលទេលោកយាយ៕ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់បានស្លាប់នៅឆ្នាំកៅសិបនឹងហនឹងហើយគឺដាច់ឆ្នាំពលពតដូចដាច់ឆ្នាំនឹងចឹងគាត់បានស្លាប់ដូចជាដាចើពលពតណាសចឹងព្រះជន្មរបស់គាត់គឺ៨០ហើយចាៗៗៗ៕

ក៖ ចឹងគាត់កើតប្រហែលជាឆ្នាំមួយពាន់ប្រាំបួនរយម្ភៃមែនទេលោកយាយ៕

ខ៖ ខ្ញុំមិនសូវដឺងទេគ្រាន់តែដឺងថាគាត់កើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ហើយគាត់មានព្រះជន្មចំនួន៨០ហើយពួចា៕

ក៖ ចឹងពួកទាំងពីរប្រកបមុខរបរអ្វីដែលលោកយាយ៕

ខ៖ ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់បានរៀបការជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រកបមុខរបរធ្វើទារហ៊ានហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនបានប្រកបមុខរបរអ្វីនោះទេចឹងគាត់នៅផ្ទះជីដូនខ្ញុំគាត់មានកួនស្រីតែមួយជាមួយម្ដាយខ្ញុំនឹង៕

ក៖ ចឹងម្ដាយរបស់លោកយាយគាត់គឺជាមេផ្ទះមែនទែលោកយាយ៕

ខ៖ ចាស៕

ក៖ ចឹងនៅក្នុងជំនាន់ដែលលោកពុកនឹងម្ដាយរបស់លោកយាយនឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងពួកគាត់បានផ្ដល់ការរៀនសូត្យដល់លោកយាយដែលរីទេលោកយាយ?៕

ខ៖ ខ្ញុំ៕

ក៖ បាទ៕

ខ៖ ចាសពួកគាត់ផ្ដល់ពួកគាត់ផ្ដល់អោយរៀនសូត្យដែលប៉ុនតែខ្ញុំរៀនសូត្យត្រឹមសេទីវីការពីដើមនៅក្នុងឆ្នាំហុកសិបជាងអីនឹងខ្ញុំរៀនប្រលងចូលសេទីវីការនឹងតែខ្ញុំបានប្រលងធ្លាក់សេទីវីការពីដើមយើងប្រៀបបានទៅនឹងដេសផ្លោមលួវដែលចាសនៅជំនាន់នោះ៕

ក៖ ចឹងនៅក្នុងជំនាន់នោះតើលោកយាយនៅពេលដែលលោកយាយទៅរៀនគឺលោកយាយធ្វើដំណើលដោយធ្មើលជើងរីក៏មានអ្វីចេះសំម្រាប់រៀនសូត្យដែលរីទេលោកយាយ៕

ខ៖ ជំនាន់នឹងសុទ្ចតែដើរគឺគ្មានអ្វីនឹងចេះទេគឺដើរពីភូមិរបស់ខ្ញុំទៅដល់វត្តកោះថ្នល់នឹងឆ្ងាយណាស់ដែលប្រហែលជាមួយគីឡូដីជាងអីចាៗជាមួយគីឡួកន្លះអីនឹងប្រហែលបិននឹងហើយពីភូមិខ្ញុំទៅវត្តហាសទៅវត្តសាលារៀននៅក្នុងវត្តហាស៕

ក៖ តែនៅក្នុងជំនាន់នឹងតើលោកយាយគឺជាសិស្សពូកែរីក៏ជាសិស្សមធ្យមរីក៏ជាសិស្សខ្យោយ?៕

ខ៖ ចាសខ្ញុំនៅក្នុងជំនាន់នឹងខ្ញុំគឺជាសិស្សរៀនបានមធ្យមចាសមិនពូកែអីពេកទេត្រឹងចំណោមនឹងចំណាប់ថ្នាក់ទី៣ឬទី៤ពីព្រោះអីនៅជំនាន់នឹងគឺយើងលួចទៅរៀនទេពីព្រោះម៉ាក់ប៉ាពួកគាត់មិនចង់អោយយើងទៅរៀនប៉ុន្មាននោះទេពីព្រោះពួកគាត់រវល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជាងដេរខោអាវចាសគាត់ដេរខោអាវប៉ាខ្ញុំគាត់គឺជាទាហ៊ានហើយគាត់ឈប់នៅឆ្នាំដែលខ្ញុំកើតបានធំបន្ដិតហើយគាត់ធ្វើជាទាហ៊ាននៅក្នុងវាំងចាស៕

ក៖ ចឹងនៅក្នុងជំនាន់នឹងលោកយាយមុខវិជា្ជអ្វីដែលលោកយាយគិតថាលោកយាយរៀនពូកែជាងគេ៕

ខ៖ ខ្ញុំពូកែលេខជាមធ្យមពូកែខាងជាងគេគឺពូកែនិយាយអោយគ្រូសើចហាសហាសហាសខ្ញុំពូកែជាងគេពីដើមយើងថាខ្ញុំសរសេរមិនដែលខ្វះមួយអក្សរទេណាអានឹងថាអានឹងវាពីដើមគេហៅស្អីទេខ្ញុំមិនសូវចាំទេក្មួយវល់ខួលអស់ហើយគេហៅថាគេសរសេររាល់ថ្ងៃគេហៅអ្វី?ដែលគ្រូហៅមកយើងសរសេរតាមគ្រូហគឹសរសេររតាមអានចាសៗៗគ្រូហៅយើងសរសេរ៕

ក៖ ចឹងបានន័យថាលោកយាយពូកែខាងសរសេរតាមអានត្រូវទលោកយាយ៕

ខ៖ ចាសៗខ្ញុំរៀននៅវត្តដំបូងចូលអនុវិទ្យាល័យហើយពីដើមគេហៅគេអត់អ្វីទេថាថ្នាក់ទីមួយទីពីររហូតដល់ទីប្រាំពីរយើងប្រលងសេទីវេការហើយណាចឹងខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យកោះខ្នុរចាសអនុវិទ្យាល័យកោះខ្នុរ៕

ក៖ អនុវិទ្យាល័យកោះខ្នុរចឹងនៅសម័យអ្វីដែលទៅលោកយាយ៕

ខ៖ខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យកោះខ្នុរនៅសម័យ១៩៥៩ជាងអីនឹងពីព្រោះអីខ្ញុំបានរៀបការនៅអយុ១៨ឆ្នាំខ្ញុំដូចជាវាក់អើមិចមិនដឹងទេព្រោះខ្ញុំបាត់ការចង់ចាំច្រើនណាស់៕

ក៖ ចឹងសាលានឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់អណានិគមរីអាណានិគមបារាំង៕

ខ៖ គឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងអត់មានអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងនោះទេគឺវត្តលោក៕

ក៖ គឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងមែងេទលោកយាយ៕

ខ៖ ចាសគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងទេការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងទាន់ដែលប៉ុនតែខ្ញុំនៅតូចៗអយុប្រហែល៥រី៦ឆ្នាំ៕

ក៖ ចឹងនៅក្នុងសា្ថនភាពរបស់លោកយាយជាស្ថានភាពយ៉ាងមិចដែលលោកយាយ៕

ខ៖ ចាសជំនាន់នឹងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមធ្យមមិនជាក្រហើយក៏មិនមានដែលគឺមធ្យមមានគ្រប់គ្រាន់គឺមិនខ្វាះខាតចាសពីព្រោះអីប៉ារបស់ខ្ញុំឈប់ធ្វើទាហ៊ានគាត់មកធ្វើជាងផ្ទះចាសហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជាងកាត់ដេរខោអាវបោះអោយគេចាសហើយខ្ញុំទៅរៀនគឺខ្ញុំលួចទៅរៀននោះបន្តិចបន្តួចទេពីព្រោះអីម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មិនចង់អោយខ្ញុំទៅរៀននោះទេគាត់ចង់អោយខ្ញុំនៅផ្ទះមើលប្អូនតែខ្ញុំចេះតែចង់រៀនខ្ញុំលួចទៅរៀនចាស៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយប្រលងមិនជាប់នៅក្នុងអាណានិគមខ្មែរនឹងប្រលងមិនជាប់លោកយាយក៏សំរេចចិត្តទៅរៀបការជាមួយស្វាមីរបស់លោកយាយតើរីក៏យ៉ាងមិចដែលលោកយាយ៕

ខ៖ ចាសខ្ញុំថាមិនទាន់ចង់បានអីទេខ្ញុំចង់រៀនទៀតប៉ុនតែម៉ាក់ប៉ាគាត់មិនព្រមទេពួកគាត់ចង់អោយខ្ញុំមានប្ដីពីព្រោះអីមានគេចង់បានខ្ញុំច្រើនចឹងខ្លាចគេធ្វើបាបចាស់ពីដើមហាសខ្លាចគេចាបកូនខ្ញុំក៏មិនព្រមយកទេដល់ប្រកែកលែងឈ្នះទៅខ្ញុំក៏សំរេចិត្តរៀបការជួបប្ដីរបស់ខ្ញុំដែលស្លាប់នឹងចាសៗ៕

ក៖ តើប្ដីរបស់លោកយាយមានព្រះជ្មន័ប៉ុន្មានដែលហើយដែលលូវនឹង?៕

ខ៖ ឆ្នាំនេះគាតមានព្រះជ្មន័ចំនួន៨០ឆ្នាំរីក៏៨១ហើយមើលទៅខ្ទង់៨១ហើយពីព្រោះអីគាត់កើតឆ្នាំថោស៕

ក៖ ហើយប្តីរបស់លោយយាយមានឈ្មាះអ្វីដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសឈ្មោះរបស់គាត់ដែលអ្នកស្រុកគេច្រើនហៅសព្វថ្ងៃមកដល់លូវនេះក៏គេហៅគាត់ដល់ដែលហើយគេហៅគាត់បងកូវចាសហើយឈ្មោះពេញរបស់គាត់ចូលធ្វើការគាត់ដាក់ឈ្មោះអុចសារី៕

ក៖ ហើយឈ្មោះពេញរបស់គាត់៕

ខ៖ ឈ្មោះពេញរបស់គាត់អុចកូវពីព្រោះនៅស្រុកគេហៅគាត់តែឈ្មោះនឹងទេ៕

ក៖ គាត់មានមុខរបរអ្វីដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ គាត់មានមុខរបរធ្វើគយចាសពីក្មេងមកគាត់កំសត់ណាស់គាត់កំព្រាឳពុកចាសគាត់មានតែម្ដាយបងប្អួនចំនួន៣នាក់ទេគាត់បងគេគាត់ធ្វើត្នោតអាយុ១០ឆ្នាំគាត់ធ្វើត្នោតគាត់ឡើងត្នោតឡើងអីនឹងគេចឹងទៅគាត់បានលុយគាត់មករៀននៅភ្នំពេញខ្លះទៅសមគ្នាបានចេះតំរះបន្តិតបន្តួចហើយក៏ទៅប្រលងពីដើមអត់មានប្រលងអីទេគឺប្រលងចួលតាមខ្សែរពីដើមគាត់នៅជាមួយមេគយគាត់នៅបំរើគេដល់ពេលចឹងទៅក៏គេអោយគាត់ចូលធ្វើគយតាមខ្សែររយះមេគយនឹងហាសឈ្មោះបងហាននឹងគាត់កុងទីនឺគយចឹងគាត់អាណិតប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្លូតចឹងក៏គាត់អោយចូលធ្វើដំបូងគាត់អោយចូលធ្វើជាផ្លូងតុងទេដំបូងហើយគាត់ឆ្លាតចឹងទៅគាត់ក៏បានបំពេញឈ្មោះពេញសិទ្ធិចូលធ្វើជាគយទៅចាស៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយបានរៀបការប្ដីរបស់លោកយាយតើការដោយសេក្ដីស្រលាញ់រីក៏ដោយគេបានបង្ខំដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសដូចបង្ខំដែលណាអត់ចង់ចាសពីព្រោះពួកយើងទាំងពីរអត់ស្គាល់គ្នាប្ដីខ្ញុំនឹងក៏មិនមែនជាអ្នកដ៏ទៃដែលនៅជិតគ្នានោះទេពួកយើងទាំងពីរនៅភូមិជិតគ្នាប្រហែលជាពីនឹងទៅថៃហ្គឺពិននឹងចុះនៅផ្លូវបំបែកថៃហ្គឺនឹងហាសដល់ពេលចឹងយើងទាំងពីរមិនសូវស្គាល់ពីព្រោះគាត់នៅតែភ្នំពេញគាត់មិនទាន់ទៅកំពុងសោមនោះទេដល់ឆ្នាំដែលគាត់ចង់បានខ្ញុំគាត់ទៅកំពុងសោមគេមេគាត់បានហៅទៅកំពុងសោមនៅផែកំពុងសោមហើយដល់ពេ់ចឹងគាត់មកស្ដីដណ្ដឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់នោះទេគាត់យករូបថតគាត់មកអោយមើលរូបរបស់គាត់ហើយគាត់មើលរូបថតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុននឹងហើយពូកយើងក៏តាមម៉ែឳរៀងៗខ្លួនហាសចាសការស្ដីគឺតែ១០ថ្ងៃគឺយើងទាំង២បានរៀបការជាមួយគ្នាពីព្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំប្រកែកទៀតចាសខ្លាចខ្ញុំប្រកែក៕

ក៖ ចឹងលោកយាយបានរៀបការនៅឆ្នាំណាដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្នាំ១៩៦៥៕

ក៖ ចឹងលោកយាយបានរៀបការនៅឆ្នាំណាដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ខ្ញុំបានរៀបការខែរសាតមិនដឺងជាឆ្នាំប៉ុន្មានទេតែគ្រាន់តែដឹងថាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានរៀបការនឹងគឺរសាតមេឃកំពុងតែភ្លៀវរៀបស្ទួងអីហើយៗចាស៕

ក៖ តែលោកយាយចាំថ្ងៃដែលលោកយាយដែលទេ៕

ខ៖ ហដូចជាឆ្នាំខាលហអត់ទេការឆ្នាំម្សាញ់ចាសពីព្រោះអីបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់កើតហាសកាលគាត់កើតខ្ញុំបានរៀបការនៅឆ្នាំនឹងឯងការឆ្នាំកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកើតចាសឆ្នាំម្សាញ់៕

ក៖ ចឹងនៅពេកដែកលោកយាយបានរៀបការជាមួយស្វាមីរបស់លោកយាយហើយតើលោកយាយគេបានេជំលាស់លោកយាទៅទីណាវិញដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ នៅពេលខ្ញុំបានរៀបការភ្លមហើយខ្ញុំទៅនៅកំពុងសោមភ្លេមទៅនៅជាមួយប្ដីរបស់ខ្ញុំនៅកំពុងសោមចាស៕

ក៖ នៅកំពុងសោមភូមិអ្វីស្រុកអ្វីដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ កំពុងសោមនៅកំពុងផែនឹងតែម្ដងកំពុងផែទាល់មុខផែអន្តរជាតិនឹងពីព្រោះអីប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅទីកន្លែងនឹងឃ្លាំងតែម្ដងគាត់មើលកាប៉ាល់ចេញចូលនៅទាំងអស់គ្នានៅជាគយៗចឺងផ្ទះដែលនៅលើភ្នំចឹងផ្ទះគយនឹងសុទ្ធតែពួកគយនឹងគិញនឹងប៉ូលីសរស់នៅហើយពួកកំពុងផែគេតែងតែហៅថាអាំពណ័អេសពណ័ហើយពីដើមគេនឹងគឺជាកម្មករពួកគយចាស៕

ក៖ ចឹងនៅលោកយាយបានរៀបការជាមួយស្វាមីហើយតើលោកយាយមានកូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែល?៕

ខ៖ ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយប្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានចំនួន១២នាក់មានកូនភ្លោះពីដងប៉ុនតែលូវនៅសល់តែ៥នាក់នោះទេពីព្រោះអីពួកគាត់ស្លាប់ជំនាន់ពលពតអស់២នៅជំនាន់នេះអស់៥ចាសចឹងស្លាប់ទាំងអស់៧នាក់៕

ក៖ចឹងកូនរបស់នៅសល់៥នាក់៕

ខ៖ ចាសនៅ៥នាក់ស្រីច្បងគាត់ឈ្មោះស្រីនុចបន្ទាប់មកឈ្មោះអុចវណ្ណធីអុចវណ្ណថាតែស្លាប់កំរាប់អីណាអុចវណ្ណថលអុចសំរុងអុចវ៉ាវុធចាស៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយបានរៀបការជាមួយប្ដីរបស់លោកយាយមានកូន១២នាក់ហើយពួកគាត់បានស្លាប់៧នាក់នៅសល់៥នាក់ចឹងជីវិតរបស់លោកយាយមានការលំបាកអ្វីខ្លះដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ហ៊ីម!!!និយាយមិនចេញទេគ្មានអ្វីស្មើនឹងចិញ្ចើមកូនច្រើនហាសព្រោះយើងពីដើមអីលូវនឹងសង្គមនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំគ្មានការរំខានវីញ្ញានរបស់គេគេមកចាប់ជាតិរំខានគេតែគេមកនៅគឺនៅហើយតែមានកូនគឺមានហើយគឺមិនដែលផឹកថ្នាំទំលាក់កូនរីយកចេញនោះទេចាស១ឆ្នាំ១រី២ឆ្នាំ១អីចឹងទៅរី៣ឆ្នាំ២អីចឹងទៅចាស៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយនៅសល់តែកូន៥នាក់តើលោកយាយមានការលំបាកអ្វីខ្លះដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ហ៊ីម!!!លំបាកណាស់លំបាកតាំងពីចិញ្ចើគាត់តាំងពីតូចរហួតដល់គាត់ធំក៏ខ្ញុំនៅតែលំបាកដែលខ្ញុំបានរៀបការបានតែកូន១នោះទេគឺកូនស្រីរីឯកូនប្រុសគឺមិនបានរៀបការនោះទេព្រោះគេស្រលាញ់ខ្លួនគេហាសចាសនឹងខ្ញុំជំរាបតាមត្រង់ពីព្រោះអីខ្ញុំមិនលាក់នោះទេពីព្រោះអីបើខ្ញុំលាក់ក៏វាជារឿងធម្មតាដែលនេះជារឿងពិតចាស។

ក៖ ចឹងលោកយាយរៀបការបានតែកូនស្រីមួយនឹងទេចឹងលោកយាយអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេនៅជំនាន់ជាមួយលោកយាយាជាមួយស្វាមីរបស់លោកយាយជួបនៅការលំបាកអ្វីខ្លះដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ហ៊ីម!!!លំបាកណាស់បែកកូនរហូតចាសបែកទី១បែកពីកូនស្រីនឹងចាសការហើយខ្ញុំពិបាកដែលប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់មិនចង់បានលប់លាន់ស្អីក៏គាត់មិនចង់បានដូចជាថាគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយគាត់មិនចេះហូបស្រាស្រីញ្ញីរីក៏ល្បែងអីស៊ីផឹកគឺគាត់មិនចេះអីទាំងអស់នឹងនោះទេគាត់គ្មានបក្សពួកអីនោះទេគឺគាត់ស្លួតចាសគឺស្លួតគាត់ដឺងតែថាធ្វើការនៅពេលដែលដល់ម៉ោងមកដល់ផ្ទះគឺគាត់ហូបបាយហើយគេងហើយដល់ម៉ោងធ្វើការវិញគឺគាត់ទៅធ្វើការវិញហើយចាសគឺមានតែបិននឹងឯងទោះបីអ្នកណាធ្វើអ្វីនៅកំពុងផែដល់តែគេអោយគាត់គេមិនអោយគាត់ដលផ្ទះគឹគាត់មិនយកជាដាច់ខាតចាសជារបស់គយដូចថាគេចាប់អីៗចឹងទៅណាចាសគែផាស់អីចឹងទៅហើយគេឆែកលើចំនួនអីចឹងទៅគេអោយគាត់យកខ្លះទៅហើយគាត់និយាយថាអត់យកទេតែប្រសិនជាគេយកអោយគាត់ដល់ផ្ទះគឺគកាត់យកតែបិននឹងចាសហើយការខ្វះខាតវាមធ្យមទេវាមិនអត់វាមានវាមានអត់ពីព្រោះនៅជំនាន់នឹងប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំតែ១៥០០៛ទេចាសជំនាន់ខ្ញុំបានរៀបការហើយណាស១៥០០៛ខ្ញុំចាយគ្របគ្រាន់ចាសពីព្រោះម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់បានផ្ញើរអង្គរផ្ញើរអីពីភ្នំពេញមកហូបខ្លះខ្ញុំបានសល់លុយខ្ញុំបានទិញសាប់ប្រិនចេះពីដើមគេចេះវេស្ពាហាសខ្ញុំចេះអានឹងចាសប្ដីប្រព្ធនរបស់ខ្ញុំចេះអានឹងខ្ញុំមានរូបថតនៅទៀតចាសប៉ុនតែមិនដឹងទៅណាមកនីទេរូបថតនឹងចាសហើយពិបាកដែលនឹងពួកគាត់មិនដឹងស្រីៗយើងចង់បានតែគាត់អ្នកអត់ចេះចង់បានយើងមិនសូវសុខគ្នាដែលចេះតែឈ្លោះគ្នាច្រើនចាសឈ្លោះគ្នាច្រើនណាស់៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយរៀបការជាមួយគាត់ហើយភាពច្រើនលោកយាយស្រលាញ់គ្នាច្រើនរីក៏ចូលចិត្តឈ្លោះគ្នាច្រើន?៕

ខ៖ ចាសឈ្លោះគ្នាច្រើនណាស់មិនសូវត្រូវគ្នាប៉ុន្មានទេពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងមិនសូវចង់បានលប់លោភឯយើងជាស្រីយើងចង់បានចាសឃើញគេចង់បានយើងចេះតែនិយាយដាស់តឿនគាត់ហើយគាត់តែខឹងនឹងយើងហើយគាត់ថាចង់បានយកទៅណារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក៏ដោយមុខគាត់បានស្លាប់ចង់បានទូរេតទៅណាគាត់និយាយតែប៉ុននឹងឯចាសហើយយើងចង់ចេញរកស៊ីលក់ដូរអីគឺគាត់អត់អោយយើងទៅគឺគាត់ប្រឆាំងយើងចាសគឺគាត់មិនចង់អោយយើងដើរទៅណាឆ្ងាយពីគាត់រីក៏ចេញពីផ្ទះណាទេចាសគាត់ច្រើនចឹងហើយគាត់មិនដែលជេកូនជេចៅវៃខ្ញុំអីគឺអត់មានទេគ្រាន់តែគាត់មិនចេះសន្សំមានអោយយើងហាសចាសហើយយើងសិទ្ធិនៅលើគាត់កាលណាតែគាត់ប្រឆាំងគឺយើងមិនហ៊ានទៅនោះទេចាសតែបើគាត់ថាអើយើងគឺវាខុសគឹថាខុសហើយបានយើងមិនទៅពេលគេឈប់បានយើងបានទៅវាអត់មានអីលើសអីពីធម្មតាចាសចាយតែប្រាក់ខែ៕

ក៖ ចឹងលោកយាយខ្ញុំសុំសួរសំនួរបន្តទៀតថាតើនៅពេលជំនាន់ពលតលតើគេជំលេសលោកយាយពីណាដល់ណាដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគេជំលេសខ្ញុំពីកំពុងសោមរហូតដលវេរិនគេហៅថាវត្តទ្វារមាន់ចាំដល់ត្រឹមនឹងគេដកអីវ៉ាន់អីអស់ហើយគេអោយយើងយើងត្រូវដើរតែយើងអត់ដើរទៅណាទេយើងត្រួវនឹងមួយកន្លែងហើយបានគេចាប់រកកន្លែងនៅប៉ុនតែខ្ញុំអត់ទាន់បានមានឈ្មោះនៅទីណាទេស្រាប់តែគេហៅនឹងប្រកាសហៅមេក្រូនាក់ចេះដឹងហើយនាក់ចេះមកបើកឡានចាសអ្នកបច្ចេទេសហាសប្ដីខ្ញុំគាត់ឆ្លាតដែលគាត់គាត់ថាគាត់ចេះបើកឡានចេះស្រាប់តែគាត់ចេះមែនចាសចឹងគាត់ថាគាត់ចេះបើកហើយគេបានសួរគាត់ថាពីដើមគាត់ធ្វើការអ្វីដែលពីដើមគាត់បើកឡានអោយគេគាត់បើកឡានអោយមេគាត់គាត់ថាចឹងដល់ពេលគេអោយគាត់ចុះឈ្មោះអោយគាត់មកកំពុងសោមវិញចាសបាន៤ថ្ងៃហ៊ី១សប្ដាហ៏មិនមែន៤ថ្ងៃនោះទេគេអោយមកកំពុងសោមវិញដែលមានបច្ចេទេសទាំងអស់ទៅនៅជាមួយពួកទារហ៊ាននៅពលតលចាសខ្ញុំមកនៅជាមួយគេនឹងគឺគេល្អនឹងខ្ញុំដែលពួកពលពតទារហ៊ានពលពតអត់ៗដូចនៅតាមសាហះករនោះទេចាសគឺគេយកចិត្តទុក្ខដាក់ហើងពួកពលពតគេអោយយើងហូបគ្រប់គ្រាន់ចាសហើយខ្ញុំដល់ពេលដែលមកដល់វៀលរិនខ្ញុំនិយាយហោសបន្តិចមកដល់វៀលរិនដែលត្រូវគេហៅចូលទៅវិញខ្ញុះក៏ចូលទៅវិញដល់ពេលទៅខ្ញុំបានទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញបាចំនួនពីរថ្ងៃដែលបានមកផ្ទះរបស់ខ្ញុំវិញហាសប៉ុនតែយើងអត់នៅទេយើងគ្រាន់តែមករៀបចំថាទៅណាពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាំមួយណាមមួយណាកូននោះទេគឺយើងមិនដឹងទេដល់យើងស្គាល់ផ្ទះគេគឺយើងទៅផ្ទះគេតែបើលយើងស្គាល់ផ្ទះយើងគឺយើងទៅផ្ទះយើងទៅទៅចាសដល់មកដល់បានពីរថ្ងៃគេបាននិយាយថាម៉ែៗបងៗអុំៗចុះទៅរៀបអីវ៉ាន់ពូកយើងទៅមុខទៀតចាសទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាហើយក៏មិនដឹងគិតយ៉ាងមិចទៅណាខ្ញុំក៏ហើយខ្ញុំយកបានខោះអាវច្រើនដែលហើយចានឆ្នាំងខ្ញុំយកបានច្រើនទៅនៅប្រហែលនៅខាងក្រោយសាលាគឡះនឹងហហហគេហៅថាស៊ីទេចាសទៅនៅកន្លែងអ្នកដែលជាប្រជាជនដូចគ្នាដែលគេមានទៅហើយដែលពួកគាត់មិនបានមកវិញហហើពួកក៏នៅផ្ទះរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនទៅចាសហើយទៅនៅដល់នឹងហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបំបែកកូនហើយផ្ដើមបំបែកកូនហើយពីខ្លួនយើងអស់ហើយកាលនៅកុមារហាសចាសខ្ញុំបានគេយកកូនកាលនៅកុមារកូនរបស់ខ្ញុំអាប្រុសហាសអាទីពីរនឹងគាត់មិនព្រមទៅគឺគាត់យំគេហៅគេអូសគាត់ក៏គាត់មិនព្រមទៅដែលហើយកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះតែទៅតានគេទៅខ្ញុំហើយខ្ញុំរវល់តែកូនរបស់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំឡើងឈឺកូនរបស់ក៏ឈឺហើយខ្ញុំនឹងក៏ឈឺរហូតដល់គេចេះតែបំបែកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំនឹងកូនក៏លេងបានជួបរហូតទៅគាត់នៅតែកន្លែងកុមារហើយខ្ញុំនៅតែកន្លែងស្រ្តីនឹងទៅរហូតដល់រយះពេលយូរដែលជិតឆ្នាំមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តប្រាំមួយរីមួយពាន់ប្រាំបួនរយចិត្តប្រាំពីរខែកក្កដាខ្ញុំចេញពីកំពុងសោមនឹងទៅហើយខ្ញុំទៅមកភ្នំពេញខ្ញុំមិនដឹងថានរណាជាមេនរណាជាអីមិនដឹងចេះតែចេះទៅតាមគេទៅដល់ណាដល់នឹងហើយគេអោយចុះណាគឺចុះនឹងចេះតំាងពីម៉ោងប្រាំមួយព្រឹករហួតដល់ម៉ោងប្រាំមួយរីប្រាំពីរល្ងាចឯនោះចាសបានខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញមកដល់សាលារចនាគេអោយពួកយើងបានហូបបាបនៅនឹងចាសហូបបាយអីហើយអីហើយយើងមិនក៏មិនទាល់ដឹងថាយើងនឹងត្រូវទៅទៅទីណាទៀតដែលដល់ពេលចឹងមួយសន្ទុះធំក៏ពួកយើងបានឃើញឡានហើយគេក៏និយាយថាម៉ែៗបងៗអុំៗទាំងអស់ហូបបាយហើយមិនហៅយើងម៉ែៗបងៗអុំៗទេគឺគេហៅពួកយើងតែបងបងរឺមិត្តមិត្តចាសដល់ពេលចឹងបាយអីហើយអីហើយចឹងទៅក៏ពួកយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយឡើងឡានគេដឹកយើងពីសាលារចនានឹងមកមកចុះនៅផែមុខផ្សារចាស់នឹងចាសមកចុះនៅផែនឹងបានណោមគ្នាចុះទៅលើកាប៉ាលហើយនៅពេលនាំគ្នាគ្នាចុះទៅលើកាប៉ាលហើយក៏ពួកយើងមិនថាគេនាំយើងទៅទីណាទៀតដែលស្រាប់តែគេដឹកពួកយើងរយះពេលពេញមួយយប់នឹងរហូត់ជិតដល់ពេលព្រឹកក៏ពួកយើងបានក្រោកហើយបានឃើញយើងជិតបានមកដល់ខេត្តកំពុងចាមហាសចាសហើយដល់ខេត្តកំពុងចាមវាអោយឡើងនៅតាមផ្ទះមាត់ទន្លេរគេនឹងហើយមានផ្សារគេនឹងហើយនាំគ្នាឡើងទៅក៏គ្មានអ្នកណាចង្អុលប្រាប់ថានឹងទៅទីណាទៀតដែលតែយើងឃើញផ្ទះណាទំនេរចេះតែបោះស្នាក់នៅសិនទៅគឺស្នាក់នឹងណាចាសគឺគ្មានអ្នកណាដឹកនាំយើងនែមីងនៅផ្ទះនេះអ៊ីំនៅផ្ទះនេះបងនៅនៅផ្ទះនេះគឹអត់មានទេគឺយើងនៅដោយខ្លួនឯងចុះមិនដឹងទៅនៅទីណាឃើញផ្ទះណាទំនេរក៏ចេះតែបោះសំរាក់សិនទៅខ្ញុំសំរាក់ទីនឹងបានប្រហែលជាមួយសប្ដាហ៏ចាសមួយសប្ដាហ៏នឹងបានគេដឹកយើងទៅទៀតក៏យើងនៅតែមិនថាគេដឹកយើងទៅទីណាដែលគេហៅឡើងឡានពីនេះគេនឹងមកប្រាប់យើងហើយមើលតាមដូចធម្មតាដូចយើងចឹងមិនស្លៀកពាក់ខ្មៅអីខ្មៅនោះទេគឺគេស្លៀកពាក់ធម្មតាប៉ុនតែគេស្លៀកពាក់មានជូតក្រមារហើយគេក៏ប្រាប់យើងថាបងបងមិត្តមិត្តទាំងអស់ព្រលឹមឡើងត្រូវរៀបអីវ៉ាន់ពីយប់គេគ្រាប់តែប្រាប់ពួកយើងតែប៉ុននឹងហើយពូកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបអីវ៉ាន់អីហើយអីហើយគ្រាប់គ្នាចឹងទៅឡានគេមកក៏ដឹកយើងចេញមកដល់កំពុង់ធំហើយពូកយើងក៏មិនដឹងថាមកកំពុង់ធំតែគ្រាន់តែដឹងថាមកដល់កំពុង់ធំហើយគ្រាន់តែប្រាប់យើងថាពូកយើងបានមកដល់កំពុង់ធំហើយចាសចឹងនៅពេលដល់កំពុង់ធំដល់កំពុង់ធំក៏សំរាក់នៅនឹងមូយយប់ផ្ទះគេផ្ទះមួយនឹងធំណាស់ទំនេរគេអោយពួកអ្នកដែលមានប៉ុនមានឡាននឹងចុះប្រជាជនថ្មីយើងទៅនៅនឹងជាមួយកងទ័ពនៅកំពុងសោមចុះខ្ញុំនិយាយកាត់បន្តិចុះហាសចាសគ្នាគ្នាប្រហែលជាមួយរយនាក់ចុះទៅបង្រៀនពួកមិត្តគេនឹងហាសចាសដល់ពេលនឹងគេក៏ជំលាសពួកយើងចេញមកប្រហែលជាពីររឺបីឡាននឹងហាសចាសចេញអស់ពីពួកទព័្ធមកអស់ហើយ៕

ក៖ ចឹងគេជំលាសប៉ុន្មានគ្រួសារដែលលោកយាយនៅជំនាន់នឹង?៕

ខ៖ ចាសគេជំលាសគ្រួសារច្រើនប្រហែលជាមួយនាក់គ្រួសារដែលនឹងហាសចាសចាសពីព្រោះអីក្នងការជំលាសគ្រួសារនឹងមានចំនួនបីឡានហាសចាសហើយដល់ពេលនឹងចេះមកដល់កំពុងធំយើងក៏មករកផ្ទះដេកហើយគេក៏ប្រាប់ដែលថាបើលឃើញផ្ទះណាទំនេរសំរាក់ផ្ទះនឹងសិនទៅគេគ្រាន់តែប្រាប់តែប៉ុននឹងក៏នាំគ្នាសំរាក់ទៅក៏ពូកយើងបានមានសល់ម្ហូបហារពីកំពុងចាមហើយយើងបានបេះប៉េបោះបេះត្រលាចនៅតាមមាត់ទន្លេរអីនឹងបេះដាក់នៅក្នុងផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនអីនឹងទៅបានយករបស់នឹងយកទៅទៅដល់នោះក៏អត់មានអីដែលហើយគេដាំបាយទទួលយើងទៀតចាសហើយគេហៅខ្ញុំទៅហូបបាយនៅចង្ក្រានបាយដល់បានពីរយប់ស្រាប់តែក៏គេបានប្រាប់ថាអើមិត្តមិត្តយលងទាំងអស់រៀបអីវ៉ាន់រៀបទៅមុខទៀតគេមិនថាទៅមុខទៀតទៅទៀតក៏យើងបានរៀបចំអីវ៉ាន់ព្រឹកឡើងគេដឹងយើងពីរផ្សារកំពុងធំនឹងនៅជិតស្ពានថ្មនឹងបកមកក្រោយវិញមកដល់តាំងក្រសាំងនឹងមិនទាន់ដល់ភូមិក្រសាំងផងក៏អោយយើងសំរាក់មនៅវត្តក្រសាំងចំនួនមួយយប់ចាសមួយយប់យប់ស្អែកឡើងម៉ោងប្រហែលប្រាំពីរក្របីគេមកបួនដបម្ភៃរទេះហាសគេមកដឹកយើងទៅតាមភូមិហាសចាសដឹកយើងទៅយើងអត់ដឹងទៅដល់ណាទៅដល់ណៃពីព្រោះអីយើងមានបានស្គាល់អ្នកណាគេផងនឹងអត់ហើយក៏មិនស្គា់ល់ភូមិឯណាដែលចេះរទេះក្របីលេងកើតខ្ញុំក៏ដើរខ្ញុំហត់ពេកឃខ្ញុំដើរចាសប្ដីរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ដើរដែលអីវ៉ាន់ដាក់នៅលើករទេះមួយបង់វិចម្នាក់នឹងរូបថតរូបអីនឹងលាក់គឺមិនអោយនាក់ណាដឹងនោះទេដល់តែពេលទៅដល់ភូមិយប់ងងឹតណាក៏សំរាក់នៅវត្តលោកវត្តព្នៅហៅវត្តព្នៅភូមិព្នៅនឹងណាស់ចាសដល់ពេលចឹងក៏សំរាក់មួយយប់ស្អែកឡើងប្រហែលជាពេលនឹងហាសឃើញប្រធានសហាក់ករគេនឹងគាត់ឈ្មោះតាឡាមហើយគាត់ជូតក្បាល់បាល់ក្រមារហើយគាត់ក៏ទៅទំលាក់ជៀរនឹងបន្តិចខ្ញុំក៏មិនបានស្គាល់អីនោះទេពីព្រោអីខ្ញុំហត់ខ្ញុំពេកខ្ញុំបាននិយាយថាអោយខ្ញុំទៅដល់ទៀតលោកអើងាប់ហើយបើលយ៉ាងនឹងងាប់ហើយគឺមិនរស់នោះទេងាប់ម៉ងទៅខ្ជើលណាស់មិនដឹងអោយដើរទៅណាទៀតអោយដើររហូតដល់ដាច់ខ្យល់នឹងខ្ញុំអីថានៅមុខគេតែគេមិនដឹងហាសចាសខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំយំផងខ្ញុំពិបាក់ពេកហើយខ្ញុំឈឺផងខ្ញុំខ្សោយបេះដួងមួយថ្ងៃពីរបីដងហាសចាសថាចេះអត់ងាប់ដែលនៅជំនាន់ពលពតនឹងតដល់ចឹងតាឡាមគាត់ចេះតែមើលមុខហ៊ីមៗៗប្ដីរបស់ខ្ញុំចេះតែមើលមុខខ្ញុំចឹងទៅក៏ប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាកុំមាត់អីអូនតោះយើងទៅទៀតគេទៅដល់ណាឈប់ត្រឹមណាត្រឹមនឹងហើយចេះតែទៅទៅចាំតែកាន់ខោអាវកាន់មិនអស់ទេវាហត់ហើយវាយកលេងរួចហើយដល់ចឹងទៅដល់អ្នកខ្លះទៅភូមិក្រោយអូអ្នកខ្លះទៅភូមិព្នៅអ្នកខ្លះទៅភូមិកងមាសទៅភូមិកងមាសនឹងនៅអង្អុលនៅនឹងទៀតពីព្រោះអីយើងមិនទាន់ដឹងថាផ្ទះអ្នកណាដែលអាចអោយយើងសំណាក់អោយនៅនោះទេគេទាល់តែមេគេនឹងមកហៅតាឡាមនឹងមកអង្អុលមកប្រាប់ថាលូវមិត្តនេះទៅនៅផ្ទះគ្នាប៉ុន្មាននាក់ប្រាំរីប្រាំមួយនាក់ហើយក៏គេដើរចែកតាមផ្ទះអោយខ្ញុំចាំផ្ទះតាផ្ទះតាឈ្មោះហ៊ូមៗៗៗខ្ញុំបាតការចង់ចាំងច្រើនណាស់ហ៊ីម!!!ឈ្មោះភ្លេចឈ្មោះគាត់ហើយមិនបាច់រំលឹងឈ្មោះគាត់ទេខ្ញុំចាំផ្ទះតានឹងខ្ញុំក៏បានឃើញព្រះអង្គនៅជញ្ជាំងគាត់នឹងនៅនៅឡើយគាត់មិនទាន់ដាក់ផ្កាប់ទៅជញ្ជាំងឡើយទេណាហើយខ្ញុំក៏ថាអួយគេអោយអញ់មកនៅផ្ទះចាមហើយខ្ញុំក៏បានយំម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំខ្លាចចាមណាស់ខ្ញុំមកនៅផ្ទះចាមខ្ញុំមិនដឹងគិតយ៉ាងមិចទេស្លាប់ហើយមើលទៅណាមួយវាកាន់តែឈឺខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានមាត់ឯប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះអតែលោងលោមខ្ញុំឯងអើយកុំអោយភ័យគេមិនអោយយើងស្លាប់នោះទេបាយមានហូបអូនឯងកុំភ័យប៉ុនតែខ្ញុំបានប្រាប់ប្ដីរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំកាន់តែអស់ខ្ញុំកាន់តែអស់ហើយហើយកំលាំងខ្ញុំកាន់តែខ្យោយហើយដល់ពេលចឹងនៅផ្ទះនឹងតានឹងក៏ថាអើយឯងនៅឯចង្រ្កាននៅខាងក្រោយនឹងទៅវាស្រនុកពីព្រោះអីកុំអោយពីបាក់ថាច្រឡូកច្រលំជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទះគេផ្ទះខ្ពស់ចឹងតែគេតរចង្រ្កានទៅដល់ខាងក្រោយវារាងដែលធ្វើទៅផ្ទះមួយលង្វែនទៀតនឹងខ្ញុំក៏នៅផ្ទះខាងក្រោយនឹងទៅស្អែកឡើងបានគេហៅឡើងទៅប្រជុំទាំងអស់គ្នាធ្វើការហើយចាប់ចាយអោយពួយខ្ញុំធ្វើការហើយកងស្រ្ដីនឹងក៏ចាប់ដេរស្លឹកហើយនឹងធ្វើជីរហើយលាយជីរលាមកមនុស្សយើងនឹងហើយនឹងសត្វអញ់គោនឹងជាមួយគ្នាចាសកាលពេលនឹងខ្ញុំមានទំនុនហាសមានខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែទៀតចាសហើយដល់ប្ដីរបស់ខ្ញុំហើយគេអោយរបស់ខ្ញុំទៅភ្ជួលនៅកន្លែងកោះរះនៅកន្លែងកូនខ្ញុំគាត់ភ្ជួរនៅទីនឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំថាអួយឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាហើយទៅនឹងជិតឆាប់មករីក៏ទៅនៅទីកន្លែងនឹងខ្ញុំចេះតែនឹកក្នុងចិត្តទេណាស់ពីដើមគាត់ថានែមិត្តទាំងអស់គ្នាម្ចាស់ការរៀងខ្លួនបែកឆ្នាំងហើយបែកអគេមិនទាន់បានបំបែកនោះទេឯកជននៅឡើយទេចាសហើយខ្ញុំបានទៅបើកអង្គរបានបីររឺបួនថ្ងៃដែលហើយបានគេចាប់រួមហើយទៅគេបាននិយាយថាមិត្តឯងទៅខាងផ្នែកធ្វើជីរហើយនឹងដេរស្លឹកហើយគ្រួសារមិត្តឯងទៅភ្ជួលទៅភ្ជួលនៅកោះរះចាសចាសនឹងបានចប់មួយទៅបានក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរៀងរៀងខ្លួនទៅរហួតកូនគេក៏បំបែកទៀតហើយណាសគឺគេបំបែកទៀតហើយ៏ណាសយកទៅកោះរះហើយហើយខ្ញុំឈឺនឹងគេបំបែកកូនពីខ្លួននឹងតែម្ដងហើយវាឈឺស្រាប់ផងដល់ពេលបែកពីចឹងទៀតខ្ញុំថាបើលខ្ញុំបានស្លាប់ក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៏រីករាយដែលចាសតែបើលខ្ញុំពិបាក់ហើយពិបាក់ក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាគេយកទៅវៃចោលទៅណាគឺខ្ញុំមិនដឹងទេពីព្រោះខ្ញុំយើងមិនបានដឹងដល់ចឹងទៅដល់យូរទៅក៏កាត់ចិត្តគេក៏ចឹងហើយគេគឹជាអ្នកមានទៀតដែលបានទៅពីកំពុងសោមជាមួយខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ពីរសង្គមមុននឹងមកនឹងគេសុទ្ធតែអស់លោកអស់លោកគេអាចតាមយើងបានតែបបរតែមួយខ្ទះហើយសំលរមានមួយខ្ទះហូបទាល់តែអស់មិនទុក្ខមានអីក៏ខ្ជើលលេងខ្វល់លេងខ្វាយអីដែលខ្លាចស្លាប់ចោលកូននោះដែលបានបែកកូនដែលមានស្រីតែមួយនឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏កាត់ចិត្តខ្ញុំដូចជាឯងតែម្ដងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើការកើតនឹងគេនឹងហាសចាសស្ទុងដកអីជាមួយនឹងគេប្រដែកជាមួយអោយបាននឹងគេទៅហើយផ្ទះដែលខ្ញុំនៅជាមួយនឹងគាត់ឈ្មោះហ៊ុនហ៊ុនគាត់គឺជាប្រធានកងស្រ្ដីគាត់គឺជាប្រជនចាស់ទេតែគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំណាស់ហើយគាតើចេះតែលាក់លាមអោយស្ទុងអីគឺគាត់ចេះតែអោយស្ទុងនៅជិតគាត់ចឹងទៅគាត់អើលូចដូចថាលួចអោយយើងមួយតំនោយពីរតំនោយអីចឹងទៅដល់ពេលយើងយឺតគាត់តែផ្ចិតទៅថយទៅមុខអីជាមូយនឹងគាត់ទៅពីព្រោះអីគាត់អាណិតនឹងស្រលាញ់ខ្ញុំហើយមនុស្សគាត់អាណិតនឹងស្រលាញ់ខ្ញុំណាស់ពីព្រោះអីប្ដីរបស់គាតក៏គេបានបំបែកទៅដូចគ្នាដែលគឺបានបំបែកទៅរហូតនៅខាងកំពង់ចាមណាអីមិនដឹងដែលហើយបានបំបែកទៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់ហើយពួកគេមិនដែលបានជួបគ្នាសោះប្ដីរបស់គាត់ដលពេលចឹងទៅខ្ញុំបានគិតថាបិ​ននេះហើយងាប់ក៏ស្រួលហើយរស់ក៏ស្រួលដែលចាសពីព្រោះងាប់ក៏ស្រួលហើយរស់ក៏ស្រួលដែលពីព្រោះមិនបានពិបាក់ចិត្តមិនបានឃើញមានអ្នកណាមានអ្នកណាក្រអីផងគឺស្មើស្មើគ្នាពីព្រោះគឺយើងទាំងអស់គ្នាស្លៀកពាក់ដូចដូចតាគ្នាចឹងចេះតែធ្វើនឹងគេនឹងឯងចឹងទៅចាសធ្វើទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំបានសំរាលកូនហើយបានប្រហែលជាមូយខែកូននឹងក៏បានស្លាប់ទៅកូននឹងគឺជាកូនស្រីហើយក៏បានស្លាប់ទៅហើយដល់ពេលនឹងគេក៏បានជំលាសពូកខ្ញុំបានពីរខែហើយគឺខ្ញុំបានពីរខែហើយបានមួយខែស្លាប់បានមួយខែស្លាប់ហើយខែក្រោយមកគេអោយខ្ញុំទៅធ្វើស្រូវរហូតដល់បឹងសន្ទុចឯនោះវិញហើយបឹងសន្ទុចគឺវានៅជិតព្រំប្រទល់នៃខេត្តកំពុងឆ្នាំងនៅជិតព្រំប្រទល់កំពុងឆ្នាំងជិតភ្នំនាងកងរីហ៏ចាសពីផ្សារហ៊ូមនិយាយចុងមាត់ពីផ្សារតាំងក្រសំាងនឹងហាសបាទលោកយាយនៅខាងក្រោយភ្នំខាងក្រោយអូរនឹងចាសកងមាសពីនឹងទៅបររទេះមួយថ្ងៃមួយយប់បានទៅដល់វាលបឹងនឹងហើយបឹងនឹងគេហៅថាគឺបឹងសន្ទួចគឺខ្ញុំបានទៅជ្រួតនៅទីនឹងហើយក៏បានបោកស្រូវលានបោកម្ដងមួយក្ដាប់រឺក៏ទៅដល់ពីររយក្ដាប់ក៏មានដែលចាសហើយធាស្រូវនិយាយពីថាលិចលិចពីក្បាលតែម្ដងហាសចាសប៉ុនតែហូបតែបបរចាសដល់ទៅដល់នឹងធ្វើស្រូវអីហើយអីហើយចឹងទៅក៏គេបានអនុញ្ញាត្តិអោយពួកយើងបានត្រលប់មកភូមិរបស់យើងវិញបានប្រហែលជាកន្លះខែគេអោយពួកយើងទៅដាំដំឡូងគេថាអត់មាននៅផ្ទះទេគឺដើររហូតទៅដាំដំឡូងនៅជិតកោះរះនៅកន្លែងកូនរបស់ខ្ញុំនឹងហាសចាសទៅជាមូយដបមួយមករាចាសទៅដាំដំឡូងនៅទីកន្លែងនឹងប្រហែលជាមួយខែគេអោយដាំដំឡូងហើយបកភូមិវិញគេអោយទៅវាលសង់ហង់ទៀតហើយវាលសង់ហង់ពាក់កណ្ដាលនៅបឹងសន្ទួចចាសកណ្ដាលនៅបឹងសន្ទួចស្អែកវាលសង់ហង់នឹងវាលគេនឹងធំណាស់ចាសទៅជ្រួតស្រូវទៅជ្រួតស្រូវនៅនឹងហើយធ្វើស្រូវប្រាំងនរណាទៅជ្រួតស្រូវទៅជ្រួតស្រូវនរណាធ្វើស្រូវប្រាំងគឺធ្វើស្រូវប្រាំងស្ទងអាស្រូវមូយចង់អាមនឹងចាសអាស្រូវអ៊ីអ៊េរអីគេនឹងចាសដល់ថ្ងៃនឹងវាហត់ណាស់ហ៊ុម!!!ក្មួយអើយខ្ញុំថាបើលខ្ញុំស្លាប់ទៅក៏ល្អដែលខ្ញុំកាន់តែហត់ឡើងហើយហីខ្ញុំមានសាច់មានឈាមប៉ុនតែកាន់ហត់ខ្ជើលឡើងគឺថាអាយុរបស់ដែលត្រូវអស់ហាសខ្ញុំលេងចង់បានលេងចង់រស់លេងចង់រៀនទៀតហើយហ៊ុម!!!ម៉ោងមួយហើយគេនៅតែមិនទាន់អោយឡើងទៀតហើយចេះតែសន្ទុងមិនហ៊ានមាត់មាត់តែគ្នាឯងនឹងទៅមាត់តែតែពីរនាក់គ្នាឯងនឹងគឺបងហ៊ូននឹងគាត់គឺជាប្រធានកងនឹងទីកន្លែងនឹងបងហ៊ូនអើយខ្ញុំទៅលេងរួចហើយខ្ញុំកាន់តែអស់កំលាំងទៅអស់កំលាំងទៅកំទៅបងផ្កាកំទៅបងផ្កាបងឯងកុំមាត់ចេះតែធ្វើទៅចេះតែធ្វើទៅចាសដល់ពេកម៉ោងប្រហែលជាមួយជិតម៉ោងពីរបានគួនគាត់គឺជាមេគាត់គឺជាឈ្លូតខាងឈ្លូតហើយគាត់គឺជាប្រធានកងឈ្លូតគាត់ទៅដល់នឹងគាត់បាននិយាយថាមិត្តទូតរបស់មិត្តក្រពេញម៉េសកងនៅខាងមិត្តនេះទូតរបស់មិត្តក្រពេញម៉េសហើយខ្ញុំនឹងហើយគេក៏បាននិយាយគ្រប់គ្នាថាបងអើស្រណាបវាដីវារឹងហើយវាពិបាក់សំណាប់ណាស់ហើយនៅពេលដែលពួកយើងដកទៅវាមិនបានស្មើនោះគឺវាវែងខ្លីវាវែងខ្លីពីពិបាក់សន្ទុងបន្ដិចហើយគេបាននិយាយចឹងគ្រប់គ្នាហើយដល់ពេលខ្ញុំបាននិយាយថាបងអើខ្ញុំស្រណាប់ខ្ញុំធំធំវានឹងពិបាក់នឹងចាប់ខ្លាំណាស់ហើយគាត់បាននិយាយមួយម៉ាត់ទៅហើយគាត់ថាមិត្តឯងម៉េចក៏ចាប់កណ្ដាប់ធំធំម៉េសមិត្តបងអើខ្ញុំបានចាប់សុំណាប់ធំនឹងវាបានដាច់ក្បាលហើយក៏វាមានកន្ដៀរច្រើនពេកហើយទៅគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាចចាប់កំដណ្ដាប់នឹងតូចពេចខ្លាចវាងាប់នឹងហាសដ់ពេលចឹង៏ទៅខ្ញុំក៏ចាប់រៀងធំបន្ដិចទៅហើយដល់ពេលចឹងទៅគេក៏មិនបានមាត់ដែលហើយគេក៏ហ៊ីទៅហ៊ីទៅចាសគេក៏ហ៊ីទៅរហូតដល់ម៉ោងពីរជាងបានគេអោយឡើងមកផ្ទះចាសឡើងមកផ្ទះវិញគឺបានលឡើងមករងវិញហើយនៅពេលល្ងាចឡើងគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រជុំប៉ុនតែខ្ញុំអត់បានទៅទេពីព្រោះខ្ញុំទាន់ចង្គុនហើយម៉្យាងខ្ញុំពិបាក់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំក៏អត់បានទៅទេហើយប្ដីរបស់ខ្ញុំគេក៏បានប្រជុំគឺប្រទាំងអស់ហើយមានមិត្តខ្លះពូកគាត់ក៏បានតរវាមានមិត្តពីរនាក់បានតរវាមិត្តមួយហើយមិត្តមួយនឹងគាត់គឹជាគយដែលគាត់នៅកំសោមនៅជាមួយខ្ញុំដែលប៉ុនតែពូកគាត់បានស្លាប់អស់ហើយដែលពូកគាត់បាននៅមួយខ្ញុំគឺពូកគាត់បានស្លាប់អស់ហើយហើយគាត់នៅបូរីកីឡានឹងហាសចាសហើយមិត្តទាល់តែអោយគាត់ទៅនៅកន្លែងស្រណុតទៅកុំអោយគាត់កន្លែងពីបាក់ទៀតអីចឹងហាសចាសហើយគេថាចឹងអោយគាត់ទៅនៅកន្លែងស្រណុកចុះដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែលពីព្រោះអីប្ដីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មិនបានដឹងទេពីព្រោះគាត់បានមកពីប្រជុំវិញជាងម៉់ោង១០ហើយនៅពេលដែលប្ដីរបស់ខ្ញុំបានមកដលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាឯងអោយយើងនឹងកំធ្វើទៅមិនដឹងថាមានគេយកយើងទៅពីរនាក់រឺបួននាក់នឹងណាឯងមិនដឹងជាមាននាក់ណាខ្លះទេឯងកំសន្ទុងកំដកណាឯងហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើគិតថាប្រហែលជារឿនសន្ទុងនឹងហើយតែខ្ញុំបានធ្វើតាមធម្មតាទៅណាហើយខ្ញុំក៏បានគិតថាប្រាកដជាមានបីរបួននាក់នឹងមែនដែលបានធ្វើខុសហើយមើលទៅដល់ពេលនឹងយប់នឹងហាសខ្ញុំកំពុងតែដេរទាំងអស់កំលាំងដែលមកពីសន្ទុងទាំងភូតហើយនឹងខោអាវព្រមទាំងមានផុតជ្រោមហើយជើងរបស់ទាំងមានខោរហែកខ្ញុំមិនបានលាងអីលាងអីទេជើងរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែនឹងខោអាវព្រមទាំងមានផុតជ្រោមច្រើនមែនទែនហហើយខោនឹងវារហែកទៀតហើយខ្ញុំអត់មានចង់ក៏យកខ្សែរវានឹងស្មើរគ្នាមកចង់ដើមប្បីអោយវាបានជិតគឺចាប់ក្របួចវាទាំងអស់ពីព្រោះអីយើងនៅជំនាន់នឹងគឺយើងអត់មានម្ជុលសំរាប់ខោអាវនោះទេមានតែខ្សែរដើមប្បីចង់ខោអាវសំរាប់ចង់តែប៉ុននោះហើយដល់ពេកចឹងទៅខ្ញុំក៏បានសំរាប់ទៅហើយគាត់យកទឹកមកគឺយកទឹកមកលាងជើងរបស់ខ្ញុំចាសគាត់បានលាងដៃហើយនឹងលាងជើងរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងស្អាតហើយនៅពេលខ្ញុំបានដឺងខ្លួនខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាឯងលាងវាធ្វើអីពីហើយគាត់បានប្រាប់ថាគឺលាងវាអោយព្រោះគាត់បានដឹងថាស្អែកគេនឹងយកខ្ញុំទៅស្លាប់ហើយតែខ្ញុំបានដឹងខ្លួនថាឯងអើឯងប្ដូរសំលៀកបំពាក់នឹងទៅហើយយកសំលៀកបំពាក់ថ្មីនឹងទៅប្ដូរទៅហើយខ្ញុំបានប្រាប់ថាប្ដូរធ្វើអីស្អែកប្រាដកជាទៅសន្ទុងដ៏ដែលនឹងហើយវានឹងប្រលាក់ដ៏ដែលនឹងចឹងមិនបាប់ប្ដូរអីនោះទេបងហើយគាត់បានថាអត់ទេអូនឯងប្ដូរសំល្លៀកបំពាក់នឹងទៅដល់គាត់បានប្រាប់ថានេះបងបានលាងដៃលាងជើងអោយអួនបានស្អាតអស់ភូតអស់អីហើយចឹងផ្លាស់ប្ដួរវាទៅណាប៉ុនតែខ្ញុំនឹងក៏ហ៊ីទៅនឹងគាត់ទៅហើយខ្ញុំក៏បានដេរទៅវិញទៅចាសដល់ពេលស្អែកឡើងទៅមិនទាន់បានស្អែកផងម៉ោងប្រហែលជាបីរអីនឹងក្មួយមានរទេះក្របីមកពីភូមិព្នៅទៅដែលនឹងទៅដល់ភ្នំកងមាសនឹងណាគឺគ្រប់កន្លែងនឹងចាសគឺបានលឺសូររុងរាងរុងរាងរុងរាងរុងរាងគឺជាសំលេងរបស់សព្វក្របីនឹងណាហើនឹយមានម្នាក់ឈ្មោះបងថាន់នឹងគាត់គឺជាប្រធានកងដែលគឺគាត់បាននៅកន្លែងរបស់អ្នកសន្ទុងនឹងគឺនៅកន្លែងសងហ៊ុងនឹងដល់ពេលនឹងគាត់បានមករកនិយាយជាមួប្ដីរបស់ខ្ញុំមុខគេពីព្រោះប្រធានកងហ៊ិងនឹងគាត់នឹងស្រលាញ់ប្ដីរបស់ខ្ញុំណាស់ពីព្រោះប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាមនុស្សស្លួតណាស់ដល់ពេលចឹងបងសារីបងសារីបាទបងប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់អស់ព្រលឹងហើយគាត់ដឹងតែហៅខ្ញុំយកមកសំលាប់ហើយណាចាសគឺគាត់អស់ព្រលឹងហើយហើយគាត់បានលើកជើងរបស់ខ្ញុំថើបគាត់បាននិយាយថាពេលដែលពូកយើងបែកគ្នាគឺជាថ្ងៃនឹងហើយគឺគេបានមកហៅហើយឯងហើយខ្ញុំបាននិយាយថាតើអ្នកណាមកហៅបងខានបានមកហៅយើងអោយយើងនឹងព្រុងព្រៀបខ្លួនហើយនឹងរៀបចំអីវៀវអីវ៉ាន់គាត់បាននិយាយចឹងចឹងខ្ញុំក៏ក្រោកហើយក៏ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយបងខានគាត់បាននិយាយថាកុំខ្វល់ហើយនឹងកុំភ័យហើយគាត់ទឹកភ្នែកបងឯងមិនបាច់ភ័យទេតោះទៅណាក៏ទៅៗហើយគេអោយយើងទៅណាទៀតក៏យើងទៅទៅសុំតែមួយរស់ទេតែបើគេមិនអោយយើងរស់យើងក៏មិនដឹងថាយ៉ាងមិចដែលគឹតាមអាយុរបស់យើងគឹខ្ញុំបាននិយាយជាមួយគាត់យ៉ាងដូចច្នឹងដល់ពេលហើយម្ចាស់រទេះក្របីគេបានលើកទង់ជ័យសរគេបាននិយាយថាខ្មែររបស់យើងគឺបានសុខសប្បាយហើយនឹងមានឯករាជហើយបងប្អូនកុំភ័យខ្មែរយើងបានឯករាជហើយម៉ោះមករៀបចំអីវ៉ាន់ទៅភូមិរបស់យើងហើយនឹងទៅស្រុករបស់យើងគ្រប់់គ្នាស្រាប់តែនឹងប្ដីរបស់ខ្ញុំបានលឺយ៉ាងដូចច្នឹងគឹគាត់លហើយលពេកគឺគ្មានអ្វីស្មើបានទេគាត់បាននិយាយថាប្រពន្ធរបស់បានរស់រានមានជីវិតវិញហើយហើយដល់ពេលគាត់លពេកចឹងទៅគាត់ក៏បាននិយាយយ៉ាងសប្បាយចិត្តថាអួនឯងដឹងទេថាបងបានជូតដៃជូតជើងរបស់អូននឹងពីព្រោះគាត់បានដឹងថាស្អែកនឹងគេនឹងយកអូននឹងយកទៅសំលាប់ចោលហើយចាសគឺប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចច្នោះគឺទៅសំលាប់ចោលហើយអូនឯងអត់បានដឹងខ្លួនទេបងបានទៅប្រជុំគឺគេបាននិយាយថានឹងយកមនុស្សចំនួនបួននាក់ស្រ្ដីស្រ្ដីដូចគ្នាយកទៅសំលាប់ចោលនឹងហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំមិនបានដឹងទេតែប្រសិនបើគេយកខ្ញុំទៅសំលាប់ចោលក៏ខ្ញុំហមិនបានដឹងខ្លួនដែលបងបានលាងដៃលាងជើងអោយស្អាតនេះចាសដល់ពេលចឹងទៅក៏អរសប្បាយខ្លាំងគ្មានអ្វីប្រៀបស្មើបាននោះទេហើយដល់អរសប្បាយខ្លាំងចឹងក៏ពួកយើងបានចូលទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ដើប្បីអោយគេនឹងបានដឹងអីវ៉ាន់របស់យើងដែលពួកគេបានដឹងអីវ៉ាន់របស់ពីវាលស្រែសន្ទុងនឹងហាសគឺសន្ទុងដែលនៅខាងក្រៅនឹងហាសមកភូមិមកភូមិក៏ពួកយើងបានចាប់ចែងអ្នកណាចង់ទៅណាក៏ទៅទៅអ្នកណាចង់នៅណាចង់នៅណានឹងទៅនិយាយទៅគឺចេញរាងរាងខ្លួនហាសចាសចេញរាងរាងខ្លួនហើយក៏មកហើយខ្ញុំនឹងក៏បានមកក្រោយគេហើយប្ដីរបស់ខ្ញុំបាននឹងព្រុងចេះហហហហទូតពីស្ទុងសនិតនឹងទៅខេត្តកំពុងឆ្នាំងគាត់ចង់ទៅខេត្តបាត់ដំបងតែដូចថាវាមិនបានដូចសំណាងដូចបានទៅនៅស្រុកគេដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏បាននិយាយថាប៉ាអើយបើយើងទៅតាមនឹងខ្លាយលរជួបខ្មែរក្រហមហើយនឹងពួកពោលពតវានឹងមានបំណងនឹងសំលាប់យើងហើងបាទហើយខ្ញុំហៅប្ដីរបស់ខ្ញុំតែប៉ាប៉ាទេក្រោយខ្នងអីហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ដែលថាយើងកុំទៅអីខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ណាស់ពីព្រោះយើងបានរស់វិញហើយលួវយើងកុំទៅអីដល់ពេលគាត់បានលឺចឹងគាត់ក៏សុខចិត្តមិនទៅហើយគាត់ក៏សុខចិត្តមិនមកភ្នំពេញអូសរទេះនឹងហើយនឹងអាឈឺហាសហើយគាត់ក៏បានទៅខ្ចីរនណាដែលប្រធានឆ្លួតបានមកអាឈឺកងរទេះនឹងហើយគាត់ក៏បានដោកឈឺរទេះនឹងដើប្បីដាក់អីរវ៉ែអីវ៉ាន់ដាក់រអីជារទេះទ្រូងឈឺចឹងមកយើងដាក់កងរបស់វាពីទៅហើយក៏ដាក់យើងក៏អូសទៅហាសហើយដល់ពេលបានកំពងប្រហុកនឹងមកបានមកមួយប្រគីបិននឹងហើយត្រីប្រលាក់បិនប្រគីបិននឹងគេអោយមកពីររវាលសង់ហ៊ងមកនឹងក៏ក៏បានចេញមកហើយដើររហូតពីកំពង់ធំរហួតបានមកដល់គីឡួរលេងប្រាំពីរហើយក្នុងការនឹងប្រហែលជាមួយខែខ្ទុងមួយខែគឺមិនដល់មួយខែទេប្រហែលជាងមួយម្ភៃថ្ងៃជាងអីនឹងពីព្រោះយើងដើរនឹងគឺយើងដើរឈប់នៅពេលយើងឈប់តែញ្ញុំមបាយនៅទេបាទហើយនៅតែពេលយប់តែបិននឹងឯងហើយថ្ងៃគឺពួកយើងគឺដើររហួតញ្ញុំមបាយហើយក៏យើងត្រូវដើរមកទៀតដែលគឺដើរមកទាំងហ្វូងគឺគឺពួកយើងគឺដើររហួតគឺមិនអោយបែកហ្វូងនោះទេពីព្រោះអីពូកយើងធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាហាសដល់ចឹងពួកយើងបានមកដល់គីឡូរលេងប្រាំពីនឹងខ្ញុំក៏បាននៅនឹងរហួតនៅទៅកន្លែងនឹងគឺគេទៅយកអីវ៉ាន់គេជញ្ញ្ចូនអីវ៉ា់ន់គេចេះជ័យកាភណ៏នឹងនៅភ្នំពេញនឹងនៅខាងមុខកំពួលហើយនៅខាងត្រោយមួយខាងគឺគេបានមកយកអីវ៉ាន់លាន់គ្រប់គ្នាតែខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមិនហ៊ានទៅនឹងគេខ្លាចបាញ់ចាសគឺគេខ្លាចបាញ់ហើយនឹងសំលាប់ដល់ពេលចឹងក៏ដាច់ចិត្តហ៊ីមៗៗៗ!!!ពូកយើងអត់មានហួបពូកយើងគួរតែទៅឯងខ្ញុំទៅរកអង្គរអីនឹងគេដើប្បីបានអង្គរអីនឹងគេយកមកហូបខ្ញុំចេះតែលួចទៅតែប្ដីរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនអោយខ្ញុំទៅទេគាត់ថាកុំទៅហាសប្រយ័ត្នគេសំលាប់កុំទៅយករបស់គេប្រយ័ត្នយួនពូកវាសំលាប់ហើយខ្ញុំបាននិយាយថាគឺខ្ញុំទៅរកអង្គរហើយខ្ញុំថាអត់អីទេខ្ញុំនៅជិតជិតហើយនឹងទៅក្បែរនៅក្បែរនឹងទេគឺខ្ញុំមិនចូលទៅដល់ភ្នំពេញទេហើយខ្ញុំចេះតែដើររកជាមួយគេគេហៅថាខ្លាចអីមកទីកន្លែងនេះហើយហើយខ្ញុំបានអង្គរខ្ញុំរ៉េកបានមកដល់មន្ទីពេទ្យកាល់ម៉េត្រហើយរ៉េតស្រូវមូយបាវហើយពីរបាវខ្ញុំក៏កកាយប្រហែលជាមួយកចើលហើយខ្ញុំក្របួចមាត់ហើយខ្ញុំរ៉ែតហើយខ្ញុំអូសខ្ញុំអូសផងខ្ញុំរ៉ែតផងតាមផ្លូវខ្នលរទេះភ្លើងរហូតបានមកដល់មន្ទីពេទ្យកាល់ម៉េត្រទៅដល់គីឡូរម៉ែត្រលេងប្រាំពីរប៉ាគាត់ខ្ជើលទៅស្រុកយួនបាត់ហើយហើយគាត់ហើហើហើម៉ាក់ស្រីណុចអើម៉ាក់ស្រីណុចឯងមិចក៏កុំចង់បានម៉េសគឺគាត់ហៅខ្ញុំតែម៉ាក់ស្រីណុចនោះទេហើយមិចក៏ចេះតែយកម្លឹងយកម្លឹងហើយមិនដឹងងាប់ទេអីរ៉េតរ៉េតពីនោះបានហើយមកអោយងាប់ទទេទទេតែខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅគាត់វិញថាខ្ញុំស្ដាយណាស់តែប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំមិនអោយវាទៀតទេគឺវាហ៊ាហើយចឹងខ្ញុំចងយកវាទៅអោយហើយចាសហើយក៏បានយកមកដល់ផ្ទះក៏ទុក្ខនៅនឹងទៅចឹងបើកបានប្រហែលជា១០ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំមានតាម្នាក់គាត់ថាខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនដេរមួយប្អូនធរបស់គាត់នឹងអោយគាត់ចេះដេរខោអាវគាត់ចេះហើយក៏ជាជាងដេរខោអាវធំគាត់ថាហ៊ីម!!!បងបងឯងមានម៉ាស៊ីនហើយចំនែកខ្ញុំមានចំនេះអីលូវគ៏ដេរចែកអង្គរគ្នាហួបដេរខោអាវបានមួយកំផ្លេរគឺបានអង្គរបានមួយតៅដេរខោអាវបានមួយកំផ្លេរគឺបានអង្គរបានមួយតៅចឹងក្រណាត់របស់យើងហើយគាត់ក៏មកដេរជាមូយខ្ញុំចឹងទៅរហូតបានរយះពេលប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកស្រាប់តែគេបានហៅអោយមកចូលភ្នំពេញហាសហើយគេរើសអ្នកដែលមានចំនេះអោយមកនៅភ្នំពេញទៀតហាសប៉ុនតែខ្ញុំគឺមិនចង់មកភ្នំពេញនោះទេគឺខ្ញុំមានអរម្មណ៏ថាខ្លាចអីបានមកដល់ទីនេះហើយនឹងហើយខ្ញុំរេតស្រូវពីមន្ទីពេទ្យកាល់ម៉េត្រមួយបាវរីក៏ពីរបាវខ្ញុំបានកាយចេញមកប្រហែលជាមួយកច្ចើលប្រហែលជាមួយកច្ចើលនោះទេហាសហើយខ្ញុំក៏បានក្របួចមាត់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមរ៉េតរ៉េតហើយខ្ញុំអួសអួសហើយខ្ញុំខ្ញុំរ៉េតផងខ្ញុំអួសផងគឺទៅតាមផ្លួវខ្នលរទេះភ្លើងរហូតបានមកដល់មន្ទីពេទ្យកាល់ម៉េត្រហើយក៏ឈានទៅដល់គីឡូរម៉ែត្រលេងប្រាំពីរហើយតានឹងគាត់គឹជាជនជាតិចិនក៏ប៉ុនតែគាត់បានទៅប្រទេសវៀតណាតបាទហើយហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយម៉ាក់ស្រីណុចអើយម៉ាក់ស្រីណុចឯងមិចអីក៏កុំចង់បានម្ល៉េសគាត់ហៅខ្ញុំតែម៉ាក់ស្រីណុចនោះទេចាសគឹគាត់ហៅខ្ញុំតែម៉ាក់ស្រីណុចនោះទេហើយមិចក៏ចង់បាននឹងយកម្លឹងម្លឹងហើយយកច្រើនម្លឹងម្លឹងមិនដឹងស្លាប់ទេអីរ៉េតរ៉េតពីនោះរួចហើយមកអោយស្លាប់នៅនឹងទទេទទេហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅគាត់វិញថាគឺខ្ញុំស្ដាយណាស់ហើយលួវប្ដីរបស់ខ្ញុំគ៏គាត់មិនអោយខ្ញុំយកទៀតទេហ៊ាចឹងខ្ញុំយកវាទាំងអស់នឹងយកទៅអោយហើយចាសហើយនៅពេលដែលបានយកមកដល់ផ្ទះក៏ខ្ញុំបានទុក្ខនៅទីនឹងទៅចឹង៕ហើយដល់បានប្រហែលបានជា១០ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំមានតាម្នាក់ខ្ញុំថាមានម៉ាស៊ីដេរប្អូនធរគាត់អោយគាត់ចេះដេរខោអាវគាត់ចេះហើយក៏ជាជាងដេរខោអាវធំគាត់ថាហ៊ីម!!!បងបងឯងមានម៉ាស៊ីនហើយចំនែកខ្ញុំមានចំនេះអីលូវគ៏ដេរចែកអង្គរគ្នាហួបដេរខោអាវបានមួយកំផ្លេរគឺបានអង្គរបានមួយតៅដេរខោអាវបានមួយកំផ្លេរគឺបានអង្គរបានមួយតៅចឹងក្រណាត់របស់យើងហើយគាត់ក៏មកដេរជាមូយខ្ញុំចឹងទៅរហូតបានរយះពេលប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកស្រាប់តែគេបានហៅអោយមកចូលភ្នំពេញហាសហើយគេរើសអ្នកដែលមានចំនេះអោយមកនៅភ្នំពេញទៀតហាសប៉ុនតែខ្ញុំគឺមិនចង់មកភ្នំពេញនោះទេគឺខ្ញុំមានអរម្មណ៏ថាខ្លាចអីបានមកដល់ទីនេះមោះបងសារីទីហើយបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅដល់ពេលនេះហើយនោះបាទមកទៅនឹងគេទៅហើយគាត់ក៏ព្រមចុះឈ្មោះទៅភ្នំពេញនឹងក៏គាត់បានមកដល់ភ្នំពេញក៏បានចុះទៅធ្វើការអោយក្រសួងពាណិ៏ចកម្មរបស់ខ្ញុំនឹងហាសបាទចាសហើយខ្ញុំនៅគីឡូរលេងប្រាំពីរពីព្រោះអីខ្ញុំមិនទាល់បានចូលទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ចូលទៅបានទេពីព្រោះផ្ទះគាត់បានសុំបោះនៅមួយគឺផ្ទះនៅខាងក្រោយនៅរងកុងនឹងហាសគឺរូងកុងហាវៃដែលនៅខាងកើតផ្សារថ្មីរបស់យើងនឹងចាសគឺបាននៅទៅកន្លែងនឹងហើយដល់ពេលនឹងបានគេនិយាយថាមនុស្សធ្វើការនៅទួលគោកគាត់ថាត្រូវាតែនៅទូលគោកនឹងអោយបានហើយក្រោយគាត់ក៏បោះបង់ផ្ទះទូលគាត់នឹងទៅនៅជិតទួលគោកហើយគេក៏បានអោយផ្ទះគាត់បានស្នាក់នៅបានផងដែលហើយក៏បានបោះទៅនឹងហើយក៏បានសំរាក់ទៅហើយចំនែកខ្ញុំនៅគីឡូរលេងប្រាំពីរនៅឡើយហែចាសនពេលគាត់បានទៅដល់ទីនឹងគឺគាត់មានប្រពន្ធចុងមួយទៀតគឹប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងហាសគីគាត់ដាច់ចិត្តដែលគាត់បានកុំសោកកុំរកនឹងដែលនៅជំនាន់ពោលពតនឹងគឺគាត់ដាច់ចិត្តយកប្រពន្ធចុងមួយទៀតហាសចាសប្រពន្ធចុងមួយទៀតស្រីនឹងក៏គឺគាត់ជានាក់ស្វាយរៀងក៏គ្នានឹងមិនមែនអីដែលគឺគ្នាដើរតែឯងហើយប្រពន្ធចុងនឹងចេះតែដើររសាត់រសាយតែម្នាក់ឯងហើយចឹងទៅពួកគាត់នៅជាមួយគ្នាជាមួយពួកម៉ាក់នៅជិតរង្វង់មូលទួលគោកគឺនៅជាប់អង់ទែងទួលគោកម្ដុំប៉ុសធីវីនឹងហាសចាសហើយដល់ពេលនឹងចេះតែមានអង្គរចឹងអីចឹងគាត់វាអត់ចេះអោយហូបក៏ហូបទៅដល់ពេលយូរទៅស្រីនឹងក៏បានមកនៅជាមួយគាត់អង្គការអង្គការអីយើងជំនាន់នៅឆ្នាំមួយពាល់ប្រាំបួនរងយជិតសិបប្រាំបួនក៏គេបានរៀបការអោយទៅគាត់នឹងហាសបាទចាសរៀបការអោយទៅគាត់នឹងក៏មិនទាន់ចង់បានដែលខ្ញុំក៏មិនបានដឹងដែលពីព្រោះអីនៅទីនឹងដែលគ៏ខ្ញុំបានមកនៅទៀតដែលគឺខ្ញុំមិនបានរស់នៅភ្នំពេញទៀតហើយរីនៅគីឡូរលេងប្រាំពីរទៀតដែលគីខ្ញុំបានមកសើបសើបមកនៅទៅក្រុងភ្នំពេញហាសគឹម្លុកផ្សារតាប៉ាងខាងកើតផ្សារថ្មីអីដែលចាសគឺខ្ញុំបានមកតាមគេគឺខ្ញុំបាននៅជាមួយគេដែលខ្ញុំបានស្គាល់គេចាស៕

ក៖ បាទនិយាយសរុបសង្កេបទៅពីរជំនាន់ពោលពតរហួតបានមកដល់សព្វថ្ងៃនឹងហាសលោកយាយ៕

ខ៖ ចាស៕

ក៖ តើលោកយាយមានប្រវត្តិជូរជូចជាមួយប្ដីរបស់លោកយាយហើយធ្វើអោយលោកយាយពីបាក់ចិត្តហើយជាពិសេសហហលូវនឹងគេជំលាសលោកយាយពីរកំពុងធំរហូតបានមកដល់ភ្នំពេញហើយលោកយាយនៅតែមានជីវភាពពីបាក់រីក៏យ៉ាងមិចដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសពីបាក់មែនពីបាក់មែនមានអ្វីប្រៀបបានពីព្រោះកូននោះគឺកូនរបស់ខ្ញុំវាមានញ្ញឹកពេកចាសហើយយ៉ាងខ្ញុំរកស៊ីអីអត់បានហើយប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្រសូងពាណិចកម្មបានតែប្រាក់ខែកៅសិបរៀលចាសអង្គរគេបានបើអោយមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងតាមតិចតាមច្រើនអស្រ័យលើកាចពីដើមអីនឹងបាវគឺមិនបានដល់មូយបាវទេពីព្រោះអីគេគេបានដកចេញពីបាវអង្គរបានប្រហែលជាមួយតៅអីនឹងចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្ដីរបស់ខ្ញុំមិនបានទួទលបានអង្គរគ្រប់ចំនួនមួយបាវទេចាសគឺខ្ញុំនឹងប្ដីរបស់ខ្ញុំបានប្រហែលជា៨០គីឡូរទែចាសហើយ៨០គីឡូរគឺគេបានបើកជាអង្គរសមរ្រូមហូបចាសចេះធ្វើចឹងតិចតិចរហូតទៅទាល់តែគេបានតំឡើងបានប្រាក់ខែបានចំនួនពីររយបានពីររយចឹងប្ដីខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏ចេះតែធ្វើចឹដែលហើយប្ដីខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏ចេះតែដោះស្រាយជាមួយគ្នាហូបខ្វះខាតខ្វះខាតខ្វះខាតខ្វះខាតរហួតបានមកដល់ឆ្នាំមើលតាំងពីឆ្នាំមួយពោនប្រាំបួនប៉ែកដែលខ្ញុំនឹងប្ដីខ្ញុំនឹងខ្ញុំមូលគ្នានឹងគឺនៅឆ្នាំមួយពោនប្រាំបួនប៉ែកពីហើយពីព្រោះអីគាត់គឺនៅពេលដែលបានបែកពីប្រពន្ធចុងរបស់គាត់គឺគាត់ការនៅឆ្នាំមួយពោនប្រាំបួនជិតសិបប្រាំបួននឹងហាសចាសចាសនៅពេលដែលបានបែកពីប្រពន្ធចុងរបស់គាត់គឺខ្ញុំបានគិតថាគាត់បានមករកខ្ញុំនៅផ្សារថ្មីគឺគាត់ទៅរកខ្ញុំឃើញហាសចាសខ្ញុំដឹងគាត់មានប្រពន្ធចុងគឺខ្ញុំមិនមកទេខ្ញុំមិនអោយគាត់រំខានខ្ញុំនោះទេហើយកូនគឺនៅគាត់ទាំងអស់ចុះកូនគាត់នៅភ្នំពេញនៅនឹងគាត់ហើយខ្ញុំនៅគីឡូរលេងប្រាំពីរតែឯងមុនដំបូងដែលគេធ្វើជារូងរូងនៅហោសចាសខ្ញុំបាននិយាយថាគាត់មានផ្ទះនៅហើយចឹងយកកូនមកនៅសិនទោឯងមកនៅជាមួយខ្ញុំអីគឺពិបាក់ណាស់ភ្លៀងរលឹងភ្លៀងរលឹងអីគឺពិបាក់ដល់ពេលចឹងម្នាក់នឹងគឺជានាក់ដែលស្គាល់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាមោះមកបោះផ្ទះសារជាថ្មីមកនៅជាមួយគ្នាអើយទៅក៏ទៅដែលឯងបានយកកូនឯងបានមកនៅជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាចាសក៏យើងបានមកនៅផ្សារថ្មីនឹងទៅកាល់មកនៅផ្សារថ្មីខ្ញុំក៏ដឹងថាប្ដីរបស់ខ្ញុំនឹងបានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ហើយហើយចាសគឺរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏នឹងដល់ពេលចឹងខ្ញុំបានមករស់នៅផ្សារថ្មីនឹងគាត់ក៏ដឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើររកខ្ញុំណាស់គឺចាប់ផ្ដើមដើររកខ្ញុំណាស់គឺពួកយើងអត់មានលេងរីឈ្លោះគ្នាអីទេគឺគាត់បានទៅរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ចឹងម៉ងគឺស្រស់ស្រស់ចឹងតែម្ដងគេសំលុតអោយរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ចឹងម៉ងបើកមិនរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ទេគឺនឹងពីបាក់ហើយពីព្រោះគ្នាគឺជានាក់ស្វាយរៀងដូចគ្នាហើយគេក៏ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងខាងពាណិ្ជចកម្មនឹងគាត់នឹងនៅស្វាយរៀងដូចគ្នាដែលហើយពីដើមគេកាន់ខាងជើងគ្នាណាស់ហាសអោយតែមានអីគឺគេតែងតែជួយគ្នាពីព្រោះគេនៅភូមិជាមួយគ្នាចាសដល់ពេលចឹងទៅគេបាននិយាយថាបើលបងសារីឯងមិនរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏មួយបងឈួនគ្នាទេប្រយ័ត្នគាត់នឹងមិនបានរូចខ្លួនហាសហើយគាត់ភ័យហាសគាត់ភ័យគាត់ក៏ព្រមបានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ជាមួយគេទៅហើយនៅពេលដែលគាត់បានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ជាមួយគឺគាត់មានកូនចំនួនមួយចាស៕

ក៖ ចឹងនៅពេលដែលលោកយាយបានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ជាមួយប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់ហើយចឹងខ្ញុំចង់បកមកសួរលោកយាយថានៅពេលដែលលោកយាយបានជំលាស់មកពីពោលពតនៅក្នងជំនាន់មួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតើលោកយាយរស់នៅឯណាវិញដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគឺខ្ញុំនៅទួលគោកចាសនៅកន្លែងដ៏ដែលដែលខ្ញុំបានប្រាប់នឹងហាសជិតអង់ទែងធីវីចាសគឺនៅនឹងហហហហហគឺខ្ញុំបាននិយាយហួសខ្ញុំបានចេញពីនោះមកខ្ញុំបាននៅគីឡូរលេងប្រាំពីរហើយប្ដីរបស់ខ្ញុំបានមកធ្វើការនៅទួលគោកគឹគាត់បានមកទួលគោកតែគាត់ទេណាសខ្ញុំនៅគីឡូរលេងប្រាំពីរដល់ពេលខ្ញុំបានចេញគីឡូរលេងប្រាំពីរខ្ញុំបានមកនៅផ្សារថ្មីរបស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននៅហើយប្ដីរបស់ខ្ញុំគាត់នៅទួលគោកហើយខ្ញុំនៅផ្សារថ្មីចាសដល់ពេលគាត់នៅជុំគ្នាវិញក៏ខលេងនៅផ្សារថ្មីខ្ញុំក៏បានមកនៅទួលគោកជាមួយគ្នាចាសនៅក្នងឆ្នាំប្រហែលជាឆ្នាំមួយប្រាំបួនរយះប៉ែកសិបបីរអីរហើយមើលទៅចាសគឺឆ្នាំមួយប្រាំបួនរយះប៉ែកសិបបីរ៕

ក៖ ចឹងទីលំនៅរបស់លោកយាយនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកយាយនៅម្ដុំណាវិញលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគឺនៅអង់ទែងធីវីនៅទួលគោកណាក្មួយគឺពេទ្យសង្កាត់ទួលគោកនឹងណា៕

ក៖ ការស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងណាលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបាននៅជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំនឹង៕

ក៖ ការស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងនៅភូមិអ្វីស្រុកអ្វីដែលលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគឺឃុំដើមចាន់ភូមិព្រែកុំឯងសង្កាត់ច្បារអំពៅយើងនឹងពីព្រោះខ្ញុំឈប់ធ្វើការអីហើយខ្ញុំទើបតែបានមករស់នៅបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំអីនឹងដែលនៅជាប់ហាសចាសពីព្រោះអីខ្ញុំបាននៅមុខនឹងគឺខ្ញុំទើបបានមកនៅគឹខ្ញុំមិនសូវបានចាំអស់នោះទេពីមុនអីគឺខ្ញុំបានធ្វើការនៅឯបែកចានឯនោះចាស៕

ក៖ ចឹងជីវិតសព្វថ្ងៃនឹងតើលោកយាយប្រកបមុខរបបអ្វីដែលទៅលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគឺខ្ញុំមិនបានប្រកបមុខរបបអ្វីទៀតទេគឺខ្ញុំអស់ហើយខ្ញុំនៅផ្ទះចាសខ្ញុំលេងធ្វើការហើយចាសខ្ញុំបានឈប់ពីកន្លែងធ្វើការនៅមន្ទីពេទ្យនឹងអស់រយះពេលបីរឆ្នាំហើយហើយចេញពីកន្លែងធ្វើការនៅមន្ទីពេទ្យនឹងអស់រយះពេលបីរឆ្នាំនឹងគឺខ្ញុំបានមកស៊ីឈ្នួយអោយគេជនជាតិបារាំងបានប្រហែលជាបួនខែដែលខ្ញុំបានមើលថែរក្សាអោយគេនឹងហាសចាសហើយចេញពីជនជាតិបារាំងមកបានមកក៏ខ្ញុំបានមកនៅផ្ទះប្អួនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំនៅឯបុរីប៉េងហួតនឹងគឺខ្ញុំធ្វើការអោយគេចាសគឺបោះផ្ទះអីអីនឹងអោយគេនឹងគឺប្អួនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំចាសគឺដើរស៊ីឈ្នួលគេពីព្រោះគឺអត់ពេកហើយកូនយើងគាត់ក៏ក្រពេកទៀតហើយកូនប្រុសកូនប្រុសពីរនឹងគេមានប្រពន្ធខ្លួនគេគឺគេបានដើរហើយគេនៅទីណានៅទីណាក៏គេបានគិតគួរយើងដែលជាម្ដាយហាសគេមិនបានខ្វល់ពីយើងតាំងពីឪពុករបស់បានស្លាប់ទៅគឺគេមិនបានខ្វល់ពីយើងគេមិនបានគិតយើងគឹជាម្ដាយជាជាអីទេគឺគេរស់ដោយគេហើយយើងរស់ដោយយើងចាសដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំចេះតែដើររកការងារធ្វើទៅហើយចិត្តខ្ញុំក៏ធ្វើយូរទៅធ្វើលេងរួចហើយខ្ញុំក៏ដាក់ចិត្តឈប់ធ្វើការហើយខ្ញុំប្រុងទៅបួសតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាណិតកូនពៅមួយនេះកុំអីខ្ញុំទៅបួសមិនខាននោះទេខ្ញុំក៏សុខចិត្តនៅជាមួយកូនស្រីពៅមួយនេះក៏ខ្ញុំពិបាក់ផ្លូវចិត្តដែលតែយើងកាត់ប្រសិនបើលយើងនៅជាមួយនាក់ដ៏ទៃក៏វាមិនស្មើនៅជាមួយកូនដែលជាកូនជាប់សាច់ឈាមរបស់យើងដែលហាសចាសហើយពិបាក់យ៉ាងណាក៏ជាកូនរបស់យើងដែលចាស៕

ក៖ ចឹង៕

ខ៖ ចាសគឺខ្ញុំពិបាក់ណាស់៕

ក៖ បាទលលោកយាយចឹងនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់មានសំនួរអ្វីច្រើនសំរាប់លោកយាយទៀតទេប៉ុនតែជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរមួយសំនួរជាចុងក្រោយថាអីពាក្យព្រេជអីដើមប្បីរក្សាទុក្ខជាមរតអីកូនចៅជានាន់ក្រោយនៅពេលដែលគាត់បានឡឺសំលេងនឹងពាក្យព្រេជរបស់លោកយាយដែលទេលោកយាយ?៕

ខ៖ ចាសគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីចែកកូននោះទេក្មួយខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែទឺកចិត្តនឹងពាក្យសំម្ដីដែលខ្ញុំធ្លាប់លំបាក់ដែលខ្ញុំមានតែដៃទទេហើយនៅកូនពៅនេះបើគាត់បានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏ហើយខ្ញុំក៏ដែលខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយគាត់រីក៏ខ្ញុំមិនបានរស់នៅជានឹងគាត់គឺខ្ញុំមានតែទៅបួសនោះទេហើយគាត់ក៏រស់នៅសុខសាន្តជាមួយប្ដីប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅតែប្រសិនបើលគាត់មិនទាន់បានបានរៀបអាពាហ៏អាពិពាហ៏នោទេគឺម្ដាយអោយរស់នៅជាមួយនឹងគាត់ក៏ខ្ញុំរស់នៅជាមូយកូនពៅរបស់ខ្ញុំសិនចាសហើយគ្មានរបបរកអីទេគឺរករបបរកជាមួយនឹងកូនតែកូនស្រីនឹងក៏គេមិនចោលយើងដែលក៏ប៉ុនតែផ្លូវចិត្តមិនសូវសប្បាយដោយសារកូនក្រកូនមករស់នៅជាមួយគេចាសគឺតែបិននឹងទេហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសុំផ្ដាំផ្ញើរថាកូនទាំងអស់ប្រសិនជាកូនមើលឃើញរូបភាពម្ដាយហើយកូនឡឺសូរសំលេងម្ដាយសុំអោយកូនបានដឹងខ្លួនហើយសុំអោយកូនភ្ញាក់កំណើតកូនគិតថាគ្មានដែលមានគុណធំជាងព្រះជាងម្ដាយរបស់យើងគឺមិនមែងព្រះដែលគេនៅក្នុងវត្តឯណារបស់យើងនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែបញ្ចេញពាក្យសំដីអោយយើយគោរពត្រូវដឹងត្រូវដឹងខុសដឹងខុសដឹងហើយផ្លួវដែលអាក្រក់តែប៉ុននឹងទេព្រះដែលពិតរបស់យើងគឺជាម្ដាយរបស់យើងទេចញ្ចឹងកូនថ្នាក់ថ្នមកូនបិនណាមកគឺម្ដាយមិនបានភ្លេចនោះទេហើយស្រមោចចង់មកវាលខ្លាំអីក៏មិនបានដែលតែកូនសព្វថ្ងៃកូនភ្លេចម្ដាយម្ដាយក៏មិនបានខឹងនឹងកូនដែលគ្រាន់តែថាផ្ដាំអោយកូនចេះនឹងឃើញហើយភ្ញាក់កំណើតឡើយហើយក៏សុំអរគុណនឹងបងប្អូនដែលនៅក្រៅស្រុកក្ដីដែលនៅក្នងស្រុកក្ដីបើលបានឃើញដូចជារូបភាពរបស់ខ្ញុំសុំកុំសើខកុំយំនឹងខ្ញុំពីព្រោះអីខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតហើយខ្ញុំនេះវេតនាណាស់សព្វថ្ងៃចាសខ្ញុំមានបាយហួបមែនតែខ្ញុំគ្មានទីជំរកហើយក៏ខ្ញុំគ្មានខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលរាល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងជាស្អីនោះទេហូបបាយចូលទៅចេះតែចូលទៅក្នងពោះតែមិនដឹងចូលទៅណាទេពីព្រោះអីអារម្មណ៏វាលេងគិតថាជាមនុស្សជាមន្នាថ្លៃថ្លូរនឹងគេទៅហើយចឹងសុំអោយកូនទាំងអស់អាណិតម្ដាយណាស់កូនគិតឡើយវិញថាម្ដាយថាកូនដឹងថាម្ដាយរស់នេះគឺដើមប្បីកូនហើយប៉ាស្លាប់ទៅគឺនៅសល់តែម្ដាយម្នាក់ឯងម្ដាយដើររកនៅជាមួយគេគ្រប់ជ្រក់ល្ហោកអស់ហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបើបានឃើញរូបភាពរបស់ខ្ញុំសុំកុំសើខកុំយំនឹងខ្ញុំជួយអាណិតខ្ញុំពីព្រោះអីខ្ញុំនិយាយរឿងទាំងនេះគឺជាការពិតរសប់ខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានក្លាយបន្លំរីក៏យករឿងមកប្រដិតដើមយករឿងកំសត់មកនិយាយនោះទេគឺវាជាការពិតបើលអោយខ្ញុំនិយាយទៀតគឺវាច្រើនគឺនិយាយមិនអស់នោះទេគឺច្រើនហូសប្រមាណចាសតែខ្ញុំគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបោះចោលគឺខ្ញុំត្រូវបោះចោលខ្លះហើយនៅពេលដែលទៅវត្តពេលដែលមានលុយ១០០០០រៀលក៏ចេះតែទៅទៅនឹងគេទៅហើយខ្ញុំបានទិញបាយហើយកូនណាគេអត់ក៏ហ៊ីក៏ទៅខថ្ងៃណាមានលុយក៏ទៅនឹងគេទៅហើយខ្ញុំទៅវត្តគឺខ្ញុំទៅដោយខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំក៏អរគុណទាំងអស់ទាំងក្មួយពីដែលបានមកសំភាសន៏ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាក់លើងខ្ញុំចង់លើសំភាសន៏នៅប៉ុសធីវីទៀតតែខ្ញុំចង់ទុក្ខមុខនឹងកេរិ៏យសអោយកូនរបស់ខ្ញុំចាសគឹខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទេកុំអោយកូនខ្មាសគេម្ដាយលើងរាបរាប់ប្រវត្តិតែវាហោសពេកតែនេះវាគឺជាការពិតណាក្មួយណាក្មួយណាណាកូនប្រុសមានចំនួនបីរនាក់គឺគេយកប្រពន្ធខ្លួនគេទាំងអស់ប្រពន្ធរបស់គេមិនតឹងរាប់អានអ៊ីំផងគឺគេមិនទទួលស្គាល់យើងដែលជាម្ដាយយើងទេចាសគឺខ្ញុំវេតនាណាស់ប្តីរបស់ខ្ញុំមិនចេះចង់មានចង់បាននឹងគេគឺតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ស្លាប់ហើយគាត់បានមានជំងឺលើសឈាមចំនួនបីរឆ្នាំបួនឆ្នាំទាំងបូកទាំងស្លាប់ទៀតគឺចំនួនេះជាង១០ឆ្នាំហើយចាសគឺគ្មានសល់អ្វីមួយដុំសំរាប់ទុក្ខអោយប្រពន្ធគឺគ្មានសល់ដីម្ដុំសំរាប់ទុក្ខអោយប្រពន្ធជ្រួតគឺខ្ញុំលក់មើលគាត់ទាល់តែអស់ហើយបូកទាំងកូនបំផ្លាញ់អស់ខ្លះទៅចាស៕ក%ចឹងជាចុងក្រោយលោកយាយបានផ្ដែរផ្ដាំទៅកូនចៅលោកយាយទាំងកូនចៅដែលគាត់បាននៅទាំងពីជំនាន់នេះរហូតដល់ជំនាន់កូនចៅទួតកូនចៅលួតកូនចៅលានៅពេលដែលបានឡឺសំលេងរបស់លោកយាយដើសូមអោយគាត់បានសំលេងមួយនេះដើម្បីនឹកនឹងរលំរឹកអំពីពាក្យសំដីរបស់លោកយាយអំពីរូបលោកយាយដែលមានជីវភាពលំបាក់ដែលនៅក្នុងជំនាន់ពោលពតរហូតបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះចឹងពួកខ្ញុំក៏អត់សូវមានអីច្រើនសំរាប់លោកយាយទៀតដែលប៉ិនតែខ្ញុំក៏អរគុណដល់លោកយាយសំរាប់ការផ្ដល់ការសំភាសន៏អោយខ្ញុំបាទហ៊ីជាការសំភាសន៏មួយដែលជាការកុំរករកបានហើយជាមរតមួយសំខាន់ដែលគេបានហៅថាគឺជាមរតរស់ដែលបានផ្ដល់ការអោយពួកយើងយកសំលេងមួយនេះទៅតំកល់ហើយនឹងបានពីចារណាអោយមនុស្សគ្រប់គ្នាគេបានដឹងជាពិសេសគឺជាកូនចៅរបស់លោកយាយដើមប្បីអោយពួកគេបានដឹងហើយបានគិតពិចារណាហើយអនុវត្តអោយគាត់បានដឹងពីជីវិតរីក៏ជីវភាពនឹងការលំបាក់លោកយាយផងដែលបាទបាទចឹងក្មួយមានតែប៉ុននឹងសំរាប់ការសំភាសន៏របស់លោកយាយហើយនឹងការសំភាសន៏ជាមួយនឹងក្មួយចឹងអរគុណច្រើនសំរាប់សំភាសន៏នេះលោកយាយក្មួយអរគុណច្រើនបាទបាទ៕ខ%ចាសអរគុណដូចគ្នាចាស៕

ក៖ ចឹងក្មួយជរាបលាណាលោកយាយបាទ៕

ខ៖ ចាសចាសអរគុណក្មួយណាសុខសប្បាយហើយមានអាយុវែងណាចាសហើយសុំអោយក្មួយបានទៅដល់ទីណាជួបតែសេចក្ដីសុខចាសជួបនាក់ស្រឡាញ់នាក់អាណិតនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តកុំអោយនាក់មួយស្អប់ខ្ពើមកុំអោយនាក់មួយរីសគុណអីមួយទៅលើក្មួយទាំងពីរសុំអោយជួប់តែសុខនឹងជួបតែមានលាភមានជ័យជួបតែសេរីសួរស្ដីទៅកន្លែងណាគេបានផ្ដល់ក្ដីសុខអោយដល់កន្លែងនឹងណាក្មួយណាចាស៕

ក៖បាទអរគុណច្រើនណាលោកយាយណា៕

ខ៖ ចាសចាស៕

ក៖ ចឹងក្មួយសុំជំរាបលាម្ដងទៀតណាលោកយាយ៕

ខ៖ ចាសអរគុណទាំងគ្នាចាស៕