**ការសម្កាសរបស់អ៊ី លុយ ហ៊ី**

**អ្នកធ្វើការសម្ភាសឈ្មោះ កុយ សុភី​​​​ អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្ភាសឈ្មោះ លុយ​ ហ៊ី**

**ការសង្ខេបរបស់ឈ្មោះ​​​​​​​ លុយ ហ៊ី**

អ៊ី លុយ ហ៊ី មានអាយុ ៧១ឆ្នាំ។ ការសម្ភាសនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ។

អ៊ី លុយ ហ៊ី មានស្រុកកំណើតនិងទីលំនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅភូមិពាមក្នុង ឃុំព្រែកក្របៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

អ៊ីមានបានរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដោយសារតែចាស់ទុំជាអ្នកដែលរៀបចំអោយ ដោយស្វាមីមានជំងឺបញ្ហាស្បែកនៅជាប់ខ្លួនតែអ៊ីសុខចិត្ត យក ហើយខំប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនដោយការនំបញ្ជុកលក់នៅក្នុងផ្សារពាមក្នុង ដើម្បីផ្គុតផ្គុងគ្រួសារ។

ក៖ ចា ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្ហើអ៊ី ! សព្វថ្ងៃអ៊ីសុខសប្បាយទេអ៊ី?

ខ៖ ចា ! សុខសប្បាយអ្ហេ... សុខសប្បាយ!ក៏ប៉ុន្តែឈឺណាស់អ្នកគ្រូអើយឈឺ!

ក៖អ្ហើ! ខ្ញុំឈ្មោះកុយ សុភី បានមកធ្វើការសម្ភាសអ៊ី...

ខ៖​ចាស!

ក៖ នៅឆ្នាំច សំរឺទ្ធស័ក ពុទ្ធស័ករាជ្យ ២៥៦២ ខែបុស្ស ៧កើតត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នាមត្រកូលអ៊ី ឈ្មោះអ្វី?

ខ៖ ដាក់លុយ ហ៊ី!

ក៖ចា ឈ្មោះហ្នឹង ហ៊ឺម អ្នកណាជាអ្នកដាក់ឈ្មោះអោយអ៊ី?

ខ៖ហិស! ឪពុកម្តាយខ្ញុំជាអ្នកដាក់អោយអ្នកគ្រូ។

ក៖តើលុយ ហ៊ីហ្នឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដែរអ៊ីឈ្មោះហ្នឹង?

ខ៖មិនដឹងមានន័យថាម៉េចទេនៀក! អត់ដឹងអ្នកគ្រូអើយ។

ក៖ចាអត់ដឹង ចឹងអ៊ីមានឈ្មោះហៅក្រៅមួយទៀតដែរ?

ខ៖អត់មានទេ មានតែលុយហ៊ី ហ្នឹង! លុយ ស៊ុនហ៊ី។

ក៖ ចា លុយ ស៊ុនហ៊ី ចឹងហូ?

ខ៖ចា

ក៖​ចាអឺ.. ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអ៊ី កើតនៅ?

ខ៖អត់ចាំហេ!

ក៖អាលូវ​ ឆ្នាំខ្មែរ ឆ្នាំអ្វី?

ខ​៖ ឆ្នាំឆ្លូវ!

ក៖ អាលូវ អាយុម៉ានហើយ?

ខ៖ ៧០!

ក៖ ៧០ គត់ម៉ងអ៊ី?

ខ៖ ៧០ គត់អី! ៧១!

ក៖ ៧១ ហូ?

ខ៖ ចា!

ក៖ អ្ហើ ទីកន្លែងកំណើតបស់អ៊ីកើតនៅ?

ខ៖ ភូមិក្នុងហ្នឹង!

ក៖ឃុំ ?

ខ៖ ព្រែកក្របៅ!

ក៖ ស្រុក?

ខ៖ ស្រុកកងមាស!

ក៖ខេត្ត?

ខ៖ខេត្តកំពង់ចាម!

ក៖ចា នាមត្រកូល​ឪពុកអ៊ីឈ្មោះអ្វី?

ខ៖ អត់ដឹងដែរ!

ក៖ប៉ុន្តែគាត់ឈ្មោះអ្វី?

ខ៖​តា លុយហ្នឹង

ក៖តា លុយ?

ខ៖​ចា​ តាលុយ យាយគី!

ក៖ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃ គាត់ស្លាប់ហើយណ្ណ?

ខ៖ចា គាត់ស្លាប់ហើយ

ក៖ តើកាលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងមានអាយុប៉ុនម៉ានអ៊ី?

ខ៖អ៊ូ! គាត់នោះខូចយូរហើយ ខូចយូរហើយ គាត់ក្អក​តាំងពីអាយុ...

ក៖ ចឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារមូលហេតុ?

ខ៖អត់ដឺងទេ!

ក៖ជំងីហ?

ខ៖អើ អើ! ចាសជំងី....!

ក៖ចុះទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់កើតនៅណា?

ខ៖អត់ដឺង!

ក៖ អត់ដឹងទេ? គាត់អត់ដែលប្រាប់ទេ?

ខ៖អើ អើ!

ក៖គាត់មានអត្តចរឹកម៉េច?

ខ៖គាត់ស្លូតបូត ស្លូតណាស់!

ក៖ចា គាត់ចេះអក្សរទេ?

ខ៖ ចេះហា! គាត់ធ្លាប់ធ្វើស្មៀន គាត់ធ្វើទូកអីដែរ?

ក៖មុខរបរគាត់ពីមុន គាត់ធ្វើអីដែរ?

ក៖ចឹង កាលគាត់នៅហ្នឹង គាត់ធ្វើស្មៀន?

ខ៖ហ៊ឹម ស្មៀន!

ក៖ហើយគាត់ដឹង គាត់ចេះភាសាបរទេសទៀតដែរ?

ខ៖អត់ទេ!គាត់អត់អីទេ!

ក៖ចឹងបងប្អូនគាត់មានម៉ានអ្នក?

ខ៖អត់ដឹងទេអ្នកគ្រូ!

ក៖អត់ដឹងទាំងអស់!​ អត់មានចាំមួយហេ?

ខ៖អត់ទេ! អត់ចាំទេ!

ក៖តើនាមត្រកូលខាងម្តាយបស់អ៊ីវិញឈ្មោះអ្វី?

ខ៖យាយគីស!

ក៖ត្រកូលគាត់អត់ដឹងទេ?

ខ៖អត់ដឹងទេ!មុត គៀ។

ក៖មុត គៀ?

ខ៖ចាស!

ក៖ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតគាត់?

ខ៖ អត់ចាំហេ អ្នកគ្រូ!

ក៖កាលគាត់ស្លាប់នៅអាយុម៉ាន?

ខ៖គាត់ស្លាប់់នៅអាយុ៨៤

ក៖៨៤ ស្លាប់ដោយ?

ខ៖ជំងីគាត់ទេ!

ក៖ជំងឺ?

ខ៖ជំងឺ​ ជំងឺគាត់ចាស់ហើយណាអ្នកគ្រូណា

ក៖ចា ចា ដោយជំងឺ!

ខ៖ហាយើងនៅក្បែរផ្ទះនេះស្រាប់!  
ក៖គាត់មានអត្តចរឹកយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖អត់ទេ ស្លូតណាស់​ ហូ ហូ!

ក៖ទីកន្លែងគាត់កើត គាត់កើតនៅណាដែរ?

ខ៖កើតនៅពាងក្នុង អត់ដឹងនៅណាទេ!

ក៖ទីកន្លែងកំណើតអត់ដឹង!

ខ៖អត់ដឺងទេអ្នកគ្រូអើ!

ក៖ចុះលោកតាមានដែលតំណាលប្រាប់ពី កាលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយឪពុកអ៊ីហា?

ខ៖អ្ហើ អត់ដឹងទេ អ្នកគ្រូអើយ!

ក៖គាត់ជាប់សាច់ឈាមបងប្អូន ពីអ្នកដទៃ ...

ខ៖អត់ទេ!

ក៖គាត់អត់មានដែលយាយប្រាប់ទេ?

ខ៖អត់ប្រាប់ទេ!

ក៖ចឹង!

ខ៖ប៉ុន្តែដល់គាត់មកចាស់មក ស្គាល់លោកតាខួយ។

ក៖តាខួយ?

ខ៖លោកឧស្សាហ៍អោយលុយ ឧស្សាហ៍ចិញ្ចឹមអីដែរតា!

ក៖ចឹង?

ខ៖អាលូវលែងបានមោហើយគាត់ នៅអាមេរិកឯណ្ណ!​នៅអាមេរិកណ្ណមោមិនកើតទេអាលូវចាស់ហើយ!

ក៖ចា អាលូវ អ្ហើ!​ អ៊ីបងប្អូនគាត់មានម៉ានអ្នក?

ខ៖បងប្អូន យាយខ្ញុំនុះហូ?

ក៖ម្តាយហ្នឹងណា ចា?

ខ៖អត់ដឹងដែរចា!

ក៖ដឹងតែម្នាក់ហ្នឹង?

ខ៖ចា ដឹងតែម្នាក់ៗហ្នឹងណា...គ្មានបានចាប់អារម្មណ៍ចឹង ចឹងឯណា ណាអ្នកគ្រូ។

ក៖ចុះយាយពីជីវភាពអ៊ីហា? នៅមួយឪពុកម្តាយយ៉ាងម៉េចហើយ?

ខ៖ហ៊ឹម...យាយពីកំសត់កំរណាស់ ទៅលក់នំបញ្ចុកនោះណាអ្នកគ្រូ។

ក៖កើតមកលក់នំបញ្ចុក?

ខ៖ចា គាត់លក់នំបញ្ចុក! ចា យើងកើតមក​ ធំមកក៏លក់តែនំបញ្ចុក។

ក៖ចា

ខ៖ចា

ក៖ចូរអ៊ីរៀបរាប់ពី របៀបលក់នំបញ្ចុកនោះ ម្ងៃធ្វើបានម៉ាន?ហើយ ដូចថាវិធីធ្វើនំបញ្ចុក មុនដំបូងត្រូវធ្វើអី ត្រូវកិនម្សៅមុន ហើយត្រូវត្រាំអង្ករចំនួនប៉ុនម៉ាន?

ខ៖អូ អូ អ្នកគ្រូរបៀបយើងរៀបហអ្នកគ្រូហ៎!

ក៖ចា​ ចាកាលនោះមុនដំបូងត្រូវត្រាំអង្ករសិន!

ខ៖ហ៊ឹម ត្រាំអង្ករមួយយប់សិន !

ក៖អូ ត្រាំអង្ករមួយយប់សិនហូ?

ខ៖រួចស្អែកឡើងយើងកិនទៅ លក់!

ក៖ ស្អែកបានកិនអូ?

ខ៖ចា លក់បណ្តើរកិនបណ្តើរហ្នឹងទៅ!

ក៖ អ៊ីទៅធ្វើហ្នឹងរយះពេលម៉ានម៉ោងបានរួច?

ខ៖តាមហ្នឹង តាមគ្នាច្រើនទៅទាល់តែម៉ោង១ ម៉ោង២យើងនៅផ្ទះសិនហ្នឹងណា​ ហើយដល់ពេលម៉ោង៣ចាប់ធ្វើជាន់ ស្ងោ

ក៖ចាប់ធ្វើជាន់ស្ងោ!

ខ៖ ចា ចា

ក៖កិនម៉ោងម៉ាន?

ខ៖កិន! មួយម៉ោង ពីរម៉ោងអីដែរហ្នឹងហា កិនស្រេចយើងហ្នឹងណា

ក៖អូ....!

ខ៖យើងកិនល្ងាចក៏បាន​ ពីព្រឹកក៏បាន កិនផ្អឹបទុកទៅណា។

ក៖ចឹងអូ?

ខ៖ អឹ...! បើកិនពីព្រឹកចាប់កិនថ្មើរហ្នឹងហេ! រួចទៅយើងទៅដាំបាយទៅ។

ក៖អូ រួចប្រើម៉ាស៊ីនហេ?

ខ៖ត្បាលដៃ....!​កិននឹងត្បាលដៃ។

ក៖ត្បាលកិនដៃយើង...?

ខ៖មិនបានឈរដូចអ្នកគ្រូឯងទេ​​​ កិនចឹងទេ។

ក៖មិនមែនកិនមានដៃបង្វិល!

ខ៖អូ នុះហើយ!

ក៖មិនមែនកិនដៃយើងផ្ទាល់ចឹងទេ!

ខ៖អើ...!បង្វិល...ចឹងទៅណា

ក៖ហើយដាក់ដៃទាញទៅ

ខ៖ត្បាលចឹងទៅ...

ក៖ប្រហោងត្បាលធំៗទេ...?

ខ៖នៅក្រោម ឃើញប្រហោងទូចៗហ្នឹង!

ក៖ដាក់ដៃត្បាលទាញទៅ...ចឹងណា

ក៖អ៊ី កិនចឹងទៅ ដល់ពេលធ្វើហើយទៅយកមកព្រឹកឡើង ចាប់ផ្តើមក្រោក...?

ក៖លក់! ស្ល ក្រោកពីយប់នុះ!ចុះធ្វើទឹកសម្លអូ?

ខ៖ធ្វើទឹកសម្ល ធ្វើអីលក់ ម៉ោង៤យើងក្រោក ដាំសម្លចឹងទៅណា ដើរទៅទិញត្រីភ្នួក!

ក៖ទៅទិញត្រីភ្នួកអូ?

ក៖ចុះ អ៊ីរៀបរាប់ដូចថាបានប៉ុនម៉ានគីឡូ?

ខ៖៥គីឡូ​​​ នំបញ្ចុក!

ក៖៥គីឡូ...ដូចថានំ រួចទៅទិញត្រី ទិញអីអស់ម៉ានទៅ?

ខ៖ជំនាន់ហ្នឹងអស់៤ ,៥ពាន់អីចឹងទៅ !រួចទៅអង្ករ...!

ក៖រួចទៅយកទៅលក់?

ខ៖នៅនឹងថ្នល់យើងនោះ នៅកន្លែងហ្នឹង

ក៖ចង់យាយថាពីដើម អ៊ីលក់ជាមួយម្តាយហា​ ចឹងដូចថាជួយការងារគាត់នៅមួយម្តាយហ្នឹង គឺអ៊ីនៅទៅដើរលក់មួយគាត់ដែរអូ?

ខ៖ចា​ ចា ដើរលក់ទៅ

ក៖រួចទៅថ្មើរម៉ានបានចូលមកផ្ទះវិញ ដើម្បីធ្វើម្ហូបអី តាបាយរួចមិនត្រូវ...?

ខ៖ម៉ោង១០អីហ្នឹងណា!

ក៖ម៉ោង១០អូ?

ខ៖ចា យើងត្រូវធ្វើម្ហូបហើយ

ក៖ចាប់ផ្តើម...ធ្វើ..!

ខ៖ដេកលេងអីតិចតួច យើងចាប់ផ្តើមមកធ្វើនេសទៀតហើយ​ អឺ...!

អឺ...កិនទៀតហើយ​ កិនទុកក៏បាន មិនបាច់កិនក៏បាន​ ហើយទៅពេលព្រឹកឡើង ទៅលក់បណ្តើរ​ កិនបណ្តើរចឹងទៅ។

ក៖ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃចំណេញបានម៉ាន?

ខ៖៣ពាន់ ,៤ពាន់ អើ បានមួយចានពីររយ

ក៖អូចឹងអូ​...លក់បានមួយចានពីររយ?

ខ៖ចា មួយចានពីររយ អឺ...ហ្នឹងហើយ! ពីររយ បីរយហ្នឹងច្រើនផងហេ!

ក៖ធ្វើនំបញ្ចុកហ្នឹងទៅរហូតចឹងទៅ?

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ!

ក៖អ៊ីបានចូលរៀនដែរ?

ខ៖ចូលរៀនដែរក៏រៀនមិនចេះដែរ បានថ្នាក់ទី៣ ហើយចុះបើរៀន​ រៀនមិនចេះដែរ

ដូចខ្ញុំជំនាន់ហ្នឹង ខ្ញុំអត់ចេះសោះអ្នកគ្រូអើយ !​គេរៀនចេះ ចេះដែរហ្នឹងណា ហើយយើងមិនចេះ​ អត់ចេះទេ។

ក៖ហើយ មូលហេតុអីបានអត់ចេះបានអ៊ីឈប់រៀន?

ខ៖អើ អើ! នុងហើយអ្នកគ្រូ មានប្រសាសន៍ ត្រូវហើយ។

ក៖រួចចុះ ដល់ពេលវ័យជំទង់ អ៊ីចូលក្នុងរបបពលពតដែរ?

ខ៖អ្ហើ! ហេពេលធំដែរហើយ!

ក៖ចឹងធំហើយ?

ខ៖​ ធំហើយ អឺ..អាយុ៣០អីហើយ ចូលជំនាន់ប៉ុលពតនុងហ៎!

ក៖ចឹងនៅក្នុងរបបពលពតហ្នឹង ចូរអ៊ីយាយពីជីវភាពរស់នៅក្នុងរបបពលពតហ្នឹងម៉េចដែរ?

ខ៖អាជីវភាពហ្នឹង យើងទៅនៅកំពង់ចាមទេ ពេលទម្លាក់គ្រាប់បែក​ រាប់តាមបឹងធំហ្នឹងទៅដល់កំពង់ចាម។

ក៖ធ្វើដំណើរ? ដើរចឹងទៅ?

ខ៖ដើរ... អ៊ូ អ៊ូ...!វេទនាណាស់

ក៖ចឹងដើរពីហ្នឹងរហូតដល់កំពង់ចាម។

ខ៖ទម្លាក់គ្រាប់បែក លោកអើយ លោក! កុំអោយឃើញ កុំអោយយល់លោកអើយ...!

ក៖ពេលហ្នឹង ចឹង អ៊ីធ្វើដំណើរ ដើរតាមថ្នល់ ឬក៏កាត់?

ខ៖ដើរតាមព្រៃអ្ហា..!

ក៖ដើរផ្លូវកាត់ក្នុងព្រៃ...?

ខ៖ព្រៃធំហ្នឹង...!នេះ...ហ្នឹងទៅមាត់ព្រែក

ក៖នៅចង្កែងទួយ?ដើរតាមព្រៃ?

ខ៖ហ្នឹងហើយ!គេមិនអោយឃើញទេ ចេញទៅយប់ទៀតហា!

ក៖ចឹងគេអត់ឃើញទេនៅក្នុងព្រៃ កំបាំងៗ អ៊ីមានចេញកណ្តាលវាលទេ?

ខ៖អ៊ូ...! វាទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលក្នុងចុយតាម្រាយ បោកបាញ់...យើងតាហ្មងហា! បាននៅរស់ រស់ មិនឃើញទេ អាឆាន់ ខ្មោចប្តី មីកាហួរហ្នឹង ឃើញគ្រាប់បែក ហាចឹងហើយហា!​ ឃើញគ្រាប់បែកចឹង ហាឃើញគេបាញ់ចឹងហើយ យើងរត់ចូល វាមកដាក់ចាទិតចាតូងដាក់នៅរណ្តៅហ្នឹងតាហ្មងហា! កាលនុះ!

ក៖រួចទៅចឹង ចឹងអ៊ីក្រោកពីយប់ដើរទៅទេ?

ខ៖ ចា...! ដើរទៅហា!

ក៖រួចទៅចឹង ងងឹតឆឹង...?

ខ៖មានភ្លើងអីហា?អត់មានភ្លើងអីទេ! អ៊ូ...អាហ្នឹងហើយហែងវាមាន។

ក៖អំហែកព្រៃទៅទៀត! អ្ហូ...!

ខ៖គ្មានអោយចូលទេ។

ក៖ចុះអ៊ី ធ្វើដំណើរហ្នឹង ឆ្លងកាត់ដូចថានៅកន្លែងណា កន្លែងណា? អ៊ីចាំហេ?

ខ៖អត់ចាំទេ!

ក៖មើល! អាលូវហ្នឹងយើងឆ្លងកាត់?

ខ៖នៅបឹងធំ! អើ...! ពីវាលខ្សាច់ពីយើងទៅតែម្តងទៅ!

ក៖ទៅដល់នៅកន្លែងណា?

ខ៖ជិះពីយើងទៅបឹងធំហ្នឹងទៅ ជិះទូកឆ្លងទៅទៀតហា!

ក៖ជិះទូកឆ្លងទៅទៀត?

ខ៖ហ្នឹងហើយ!

ក៖ជិះទូកហ្នឹងគឹពេលយប់ទៀត?

ខ៖យប់ទៀតហា! តាឆឹកជាអ្នកដឹងទៅ

ក៖ចម្លងទៅ?

ខ៖ចម្លងទៅ! កាត់តាមហ្នឹងវាស្រាលទៀត កុំទៅតាមថ្នល់ហា

ក៖រួចទៅ ឆ្លងទូករួចទៅ កន្លែងហ្នឹងឆ្លងភូមិ..!

ខ៖អឺ...ឆ្លងភូមិ!

ក៖ភូមិអី?

ខ៖អត់ដឹងភូមិអីទេ ខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរ!

ក៖អត់ចាំទេ?

ខ៖ចា អត់ចាំទេ! អ្នកគ្រូសុំទោសចុះ!

ក៖ធ្វើដំណើរ ចុះធ្វើដំណើរម៉ានថ្ងៃទើបទៅដល់កំពង់ឆ្នាំង?

ខ៖ហ៊ឹម...! បី បួន ប្រាំថ្ងៃអូ! ទម្រាំបានដេកនៅតាហ្នឹង គេមិនអោយទៅទេណា គេថាកុំអាលទៅ គ្រាប់បែកសំបើមណាស់ នៅពួននៅបឹងធំ។

ក៖ចឹង អ៊ីរបៀបថាធ្វើដំណើរបានស្បៀងអាហារណាមកតាមខ្លួនហេ?

ខ៖បានស្បៀងអាហារណាអី! ដើរសុំទានគេតាមផ្លូវ។

ក៖តាមផ្លូវ?

ខ៖តាមផ្លូវ !

ក៖ហ៊ឹម...!

ខ៖រួចបានដល់កំពង់ចាមមកបានទៅនៅជាមួយបងហ្នឹងទៅ បងមកទទួល!

ក៖បងអ៊ីឈ្មោះអី?

ខ៖ចែ ថុល។

ក៖ចឹង ចា...!​ចឹង ដល់ពេល​ ទៅដល់ហ្នឹងហើយតើវាស្ងប់ស្ងាត់ ពីសង្គ្រៀមហ្នឹងស្រួលក្នុងការរស់នៅហើយប្រកបមុខរបរអី រកអីលក់ដូរចឹងទៅអ៊ី?

ខ៖ចា រកអីជាមួយបង! បងគេទៅលក់ដូរចឹងទៅ បងធ្វើ...

ក៖បងលក់អីកាលហ្នឹង?

ខ៖បងធ្វើទាហាន ដល់ចឹងទៅ អឺ ប្រាក់ខែទម្រាំបានបើកមកអ្នកគ្រូ!

ក៖បើកមក...

ខ៖បើកមកណាអ្នកគ្រូ លក់កាត់សាច់ជ្រូកមួយខាំៗហេអ្នកគ្រូ

ក៖ចាស!

ខ៖មួយខាំ! មិនដឹងមួយខាំម៉ានអ្នកគ្រូ ភ្លេចទៅហើយណា អ្នកគ្រូណា​ អ្នកគ្រូណ!អត់ចាំទេ!

ក៖ចា​ស! សាច់ជ្រូកមួយខាំៗបានយកមកធ្វើម្ហូបហ្នឹងអូ?

ខ៖អូ !យើងហ្នឹងហេទៅលក់សល់អាខាំហ្នឹង យើងយក​មកស្លទៅ

ក៖អូ ...ចឹងយើងអ្នកលក់សាច់ជ្រូក?

ខ៖ចា ទិញសាច់ជ្រូកគេយកមកលក់ហ្នឹងហា!

ក៖លក់ធ្វើដំណើរតាមភូមិ​ឫលក់នៅផ្សារ?

ខ៖លក់ក្នុងផ្សារហ្នឹងណា!កំពង់ចាមហ្នឹងចា​ ចា!

ក៖អូ ចា​!លក់កាលហ្នឹងយើងគិតថាបានម៉ានគីឡូដែរ ទទួលពីគេមកយកលក់?

ខ៖ទទួលពីគេ២គីឡូអីចឹង យើងកាត់ខាំ!

ក៖អូ ដល់ពេលនៅសល់តិចតួច យើងយកមកឆ្នៃ

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយ​ ហ៊ឹម... វេទនា កូនយើងកាលហ្នឹងអី។

ក៖ អើ រួចទៅនៅមួយបងហ្នឹង រយះពេលម៉ាន បានចេញពីបងហ្នឹងមោ?

ខ៖នៅយូរដែរ ប៉ុនម៉ានឆ្នាំដែរអ្នកគ្រូ! រួចទៅបានដាច់អាពតហ្នឹងណាដែលទាំងអស់គ្នាមក ទម្រាំបានចេញមករួច បាញ់ក្តាំងៗ បាញ់មុខសាលាស្រុក ភូមិសៀមនុងហា មុខរូបនេះនុងណាអ្នកគ្រូ! ហ៊ីម....វេទនាណាស់ណាអ្នកគ្រូ

ក៖អូ...!

ខ៖បានលុយមោ កាលនុងគាត់ចង់បានបងប្អូនអោយទៅនៅហា ខំទិញផ្ទះគេ​ រួចយើងមានពីក្មេងបាន​សល់មួយតាលឹង គាត់ក៏ខ្ចីទៅផ្សំគ្នាទៅទិញផ្ទះហ្នឹងយើងនៅទៅ..

ក៖ទិញផ្ទះកំពង់ចាម?

ខ៖ចាទិញនៅកំពង់ចាម មុខរោងកំពង់ចាម ខាងជើងសាលាខេត្ត។

ក៖ទិញកាលហ្នឹង មានចាំគាត់ប្រាប់អត់អស់តំលៃ ទិញម៉ាន?

ខ៖អស់៦តំលឹងកាលហ្នឹងអូ!

ក៖ហ៊ឹម...

ខ៖រួចផ្លូវទៅទៅបឹងកុកចេះទៅហា

ក៖រួចទិញហើយមានបានទៅនៅអត់?

ខ៖នៅហា​ នៅរាប់ឆ្នាំនុងហា

ក៖អូ អូ!

ខ៖នៅហាអ្នកគ្រូ នៅរាប់ឆ្នាំ!

ក៖ប្រមូលបងប្អូនទៅនៅជាមួយ​ ចុះម្តាយ​ឪពុកអីយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖អូ គាត់អត់ទៅទេ ចាស់ ចាស់ហើយ។

ក៖​ឪពុកម្តាយអត់ទៅទេ។

ខ៖អូ គាត់ខូចអីក៏មិនដឹង អីក៏មិនដឹង​ កាលនុងណ! គាត់ខូចហើយ មុនអាពត ក្រោយអាពត ។

ក៖ហ៊ឺម...

ខ៖គាត់ខូចពីមុន ស្តាប់បាននៅ?

ក៖ចា រួចដល់ចេះតែនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងរយះពេលយូរហើយ​ ម៉េចបានមូលហេតុអីបានធ្វើដំណើរមោវិញ វាយ៉ាងម៉េច?

ខ៖ថាគេបាញ់ដាច់អាពតគ្រាប់បែក គេទម្លាក់គ្រាប់បែកយើងហ្នឹងណាអ្នកគ្រូ!

ក៖ហ្នឹងគេថាដូចគេចន្លៀសអ្នកនៅក្នុងហ្នឹង

ខ៖ចា ចា នុងហើយ នុងហើយ!

ក៖ហើយគេអោយចេញច្រកមោ!

ខ៖អើ អើ!

ក៖គេចន្លៀសចេញ!

ខ៖តនេះ បានគេអោយទៅនៅវិញ គេអោយយើងចេញហើយ គេអោយទៅនៅវិញ​ បាកចឹងហា!

ក៖គេអោយចេញពីទីផ្សារហ្នឹងនៅតាមជនបទ គេចន្លៀសចេញ

ខ៖ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយ

ក៖ដូច្នេះ អ៊ីធ្វើដំណើរទៅ​ រួចហើយដើរមកវិញទៀត?

ខ៖ដើរ​...ដើរមកវិញហា

ក៖មិញអ៊ីរៀបរាប់ពី...

ខ៖ដើរមកវិញ ដូចដើរមកដល់ភូមិចាមអីចឹងហា គេចុះមកសញ៉េ គេមកសួរយើងហ្អា មួយក្រុមៗមកសួរយើង អាពត វាច្រើន​ មកសួរយើងរកស៊ីអីចឹង មានបងប្អូនយើងទៅនៅស្រុកយើងទៅនៅព្រៃទទឺងហ្នឹងណា បងប្អូនឆេងហ្នឹងណា យាយប្រាប់ កុំយាយថាម៉េច ថាម៉េចណានៅភូមិណា យើងយាយអោយ យើងដាំបន្លែទៅ ចូល ម៉ាភូមិ​ ដូចស្វាយកាហែលហ្នឹង គេសួរយើង មកដាំបន្លែទៀតទៅ មោស្វាយកាហែលហ្នឹង យប់ឡើងគេយកហៅយើងធ្វើទាហាន ធ្វើអីហ្នឹង យកមកដាក់ស្អី ស្អីអាដេញគេយកទៅសំលាប់ចោល....

ក៖យកមកដាក់អូត្រកួន?

ខ៖អ៊ូ! ..យកមកដាក់អូត្រកួន គ្នាយកមក យកមក រួចឯងនេះញ័រសាច់អស់ហើយ អ្នកគ្រូអើយ មិនមាត់​​មិនកទេ តែៗបងប្អូនក៏ចេះតែឆ្លើយទៅ ចឹងហា យើងនៅជាមួយបងចឹងហា ដល់ពេលយើងមកដល់ចង្កៀងកងទៀត គេសួរចឹងទៀត អូអាលូវពីណានៅណាមកស្រុកហ្នឹងទៅ នៅណាមកស្រុកហ្នឹងទៅ ស្តាប់បាននៅ ខ្ញុំក្រមុំទេណា ក្រមុំចាស់ មោតាមគេគៀងក្នុងហ្នឹងមោ បានហួស បើបងហ្នឹងទៅត្រោយម្ខាងហ្នឹង គាត់រស់ដែរ?តែដល់ពេលនេះទៅគេបញ្ចូនទៅនៅស្រុកលើនោះ​ អារិញស្អី?ស្រុកអីនោះ?

ក៖ស្រុកចំការលើ?

ខ៖អត់ទេ! ទៅខាងនេស ស្រុកកំពង់ធំហ្នឹងណា តែគេនៅផ្អាយ គេនៅបងប្អូនគាត់នៅកំពង់ថ្មហ្នឹងរស់ នៅទទឺងផ្អាយម៉េចទៀត?អត់រស់ទេ គេយកវៃចោលអស់នៅតានុង ស្តាប់បាននៅ?ដល់បានភូមិយើងគៀងក្នុងហ្នឹងហា​

ក៖ប៉ុនអ៊ីមោភូមិកំណើត​ឪពុកម្តាយ...

ខ៖អើ មោឪពុកម្តាយអត់អីទេ យើងនៅលីវអីចឹង ហេចាស់ហើយ ហ្នឹងហើយគេមោចន្លៀស យី...ប្តីប៉េអឹម ..ប៉េអី!

ទេ..ទៅសួរគេទៅ !ខ្ញុំអត់មានទេ ខ្ញុំនៅក្រមុំ នៅលីវចឹងទេ ចាស់ហេ! បានអត់អីនុងណា អ្នកគ្រូអើយ! យប់ឡើងលឺតា​ ហា! ហេហេ! ដល់រួចទៅលឺតែអាទេះសេសគ្រុសៗហ្នឹងឡើងញ័រអស់ហើយ អារួចហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូ ដូចស្រមៃមមើហ្នឹងហា!

ក៖ចា ហ្នឹងហើយចេះតែនឹកឃើញ!

ខ៖ចានុងហើយ!

ក៖មើល !ចេះហាអ៊ីចឹងយាយពីអ៊ី ចង់ជួបឪពុកម្តាយហើយ កាលមកដល់ហ្នឹង គេអោយអ៊ីធ្វើអី ការងារអីដែរ?

ខ៖នៅអោយស្ទូងដកអីចឹងទៅណាអ្នកគ្រូ

ក៖ស្ទូងស្រែ ដក​ អូ!

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ​ចា...!

ក៖រែកដី?

ខ៖អ៊ូ...រែកដីម្ងៃប្រាំគីប ស៊ូរួចហា...ចេះលើករួចដែរនុងហា!លើករួចហ្នឹង...!

ក៖រួចបងហ្នឹងហា រែកម្ងៃបាន៥គីប?រួចចុះរែករួចដែរហ?

ខ៖រែករួចហា! ពីរនាក់!យើង ប្រឹង!

ក៖ចុះពីរនាក់បានប៉ុន្មាន?៥គីប?

ខ៖ហ៊ី...!ពីរនាក់១០គីបហា! យើងចូលហ៊ុនគ្នាហា កន្តួយយម៉ែអាតៃហោងវាធ្វើបាបយើង ហា​ហា ហិហិ!អ្ហា

ក៖ចូលហ៊ុនរបៀបម៉េចអ៊ី?មួយអ្នកកាប់ មួយអ្នករែកហ?១០គីប?

ខ៖អើ អើ!១០គីបហា!

ក៖រែកនៅណាដែរអ៊ី?

ខ៖ទ្រណប់ !

ក៖ថ្កុដ?

ខ៖ចា អាភូមិធំថ្កុដយើងហ្នឹងហា!

ក៖អូ ពុទ្ធោខ្ពស់ណាស់ !សុទ្ធតែថ្ម...?

ខ៖ខ្លះគេវៃខាងហ្នឹងក៏មានដែរ​! អាពតហ្នឹងហា អាណាធ្វើខុសអីទិច....ក៏យកវៃចោលដែរ រករឿងយើងយកវៃចោលហ្នឹងណា!

ក៖អូ...!ចឹងអ៊ីរែកបានអូ?

ខ៖បាន

ក៖តាមផែនការគេ?

ខ៖ចាបាន តាមផែនការគេហ្នឹងហា បានអត់អីហេ អ្នកគ្រូខុសអីក៏អត់អីដែរនុងហូ!

ក៖ចាស

ខ៖យាយបិហ្នឹងប៉ុនណាស់ រែកដីពីរនាក់យាយឆេងនិងកូនវា​ហ្នឹងណា ​កូនយាយឆៀកហ្នឹងណា!

ក៖អូ យាយឆេង?

ខ៖ចា​ អើយាយឆេងនុងហា

ក៖អូ អោយអ៊ីពិសាយ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖ហ៊ឹម...

ក៖រែកធ្ងន់ ការងារហត់ម្លឹងៗ?

ខ៖ហ៊ឹម...ជួនបបរម៉ាខ្ទះហ្នឹង បីកំប៉ុង បួនកំប៉ុងអី..

ក៖អូ ពិសាបបរ?

ខ៖ពិសាបបរ មានទៅបានបាយអីនុះ! ជួនហីប្រហុក ជួនអីស្លម្ជូរទៅ ម្ជូរចេកចឹងទៅ។

ក៖ចុះអ៊ីបានពិសារមានកំលាំងហេអ៊ី?ហើយអ៊ីបានអិពិសាជាមួយ?

ខ៖ជួនហីប្រហុក ជួនអីស្លម្ជូរទៅ ម្ជូរចេកចឹងទៅ។

ក៖ហ៊ឹម...ដល់អ៊ីបានពិសា ពិសាគ្មានកំលាំងទេអ៊ឺ...?

ខ៖អត់មានកំលាំងទេ តែចេះតែប្រឹងទៅ ខ្លាចអាពតយកវៃចោល...អូ!

ក៖អ៊ីទៅពេលហ្នឹងសភាពរូបរាងកាយអីហ្នឹងម៉េចដែរ?

ខ៖មិនជា..ធាត់..មិនជាស្គមអីម៉ានដែរ ចេះតែប្រឹង នឹងគេនឹងឯងទៅ។

ក៖ហើយចុះអ៊ីបានអីពិសារ...

ខ៖គ្មានទេ!

ក៖ក្រៅពីរបបដែលគេចែកអោយហ្នឹង?

ខ៖ចា​ហ្នឹងហើយ!

ក៖មានបន្លែ ផ្លែឈើអីទេ?

ខ៖គ្មានទេអ្នកគ្រូអើយ!តែប៉ុនហ្នឹង!

ក៖តែប៉ុនហ្នឹង! គេមានអោយបង្អែម អោយអីចឹងសោះ?

ខ៖អឺ...!កំរគេធ្វើបបរអោយយើងញាំហា!

ក៖ការងាររែកដីហ្នឹងនៅតែអោយអ៊ីរែកចឹងរហូត រឺមួយក៏គេផ្លាស់ប្តូរ​មុខរបរ គេអោយអ៊ីទៅធ្វើអីទៀត?

ខ៖រួចទៅអូ? រួចតឹងថ្នល់ ទ្រណប់ទៅ អោយទៅ?

ក៖អោយទៅណាទៀតទៅ?

ខ៖អោយទៅស្ទូងដកទៀតទៅណា មានអោយយើងទៅណាទៀត អើ...!?

ក៖ហ៊ឹម...ប៉ុន្តែនៅតែក្នុងភូមិរហូតរឺយ៉ាងម៉េច នៅឆ្ងាយ?

ខ៖រួចទៅ គេអោយទៅនៅព្រៃឈរហូ! គេបញ្ចូនយើងទៅព្រៃឈរលើកប្រព័ន្ធបន្លាយព្រៃឈរទៀត

ក៖ចឹងចូលអ៊ីយាយពីដំណើរសកម្មភាពដែលបញ្ចូនយើងទៅហ្នឹង ក្នុងលក្ខណះដូចថាគ្នាច្រើនជាក្រុមជាអីហ្នឹងទៅ ពីថ្មើរម៉ានទៅថ្មើរម៉ាន អីពីយប់?

ខ៖ក្រោកម៉ោង៤ លើកប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែ ភ្លឺអីហ្នឹងណា មិនមែនទៅក្រោកភ្លឺឯណាទេ ម៉ោង៤យប់អីនុះ!

ក៖អូ ចឹងទៅខាងព្រៃឈរហ្នឹងគេអោយលើកប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែ..?

ខ៖អើ ហ្នឹងហើយអាតាមភ្លឺស្រែទៅមើលៗ អា

ក៖អូចឹងលើតាមភ្លឺស្រែហ្នឹងមើលទៅក្រឡាចាក់ត្រង់។

ខ៖អើ...ហ្នឹងហើយៗអ្នកគ្រូ!

ក៖ហ៊ឹម....!

ខ​៖រួចចឹងទៅចូលតាមវត្តថ្មី ចូលទៅក្នុងទៅទៀតទៅ លើកដីភ្លឺ...

ក៖ចេះតែលើករួចទៅ ?ចេះតែលើកៗហូ?

ខ៖ចេះតែលើកៗទៅ...!

ក៖ចុះនៅកន្លែងដែលមិនទាន់បានលើក ចេះតែទៅបន្តៗទៀតទៅ?

ខ៖ចេះតែបន្តៗទៀតខាងវត្តថ្មី នៅខាងលិចវត្តថ្មីចឹងទៅ...។ទៅហ្នឹងបានធូរតិច..! ធូបានធូតិច...ស្រួលបានញាំអីៗខាងនុង!

ក៖ធូរហ្នឹងរបៀបម៉េច?ធូហ្នឹង?គេអោយ...?

ខ៖ចា គ្រាន់តែធូរញាំបាយអោយស្រួលបួលនុង..។

ក៖មានបាយពិសាស្រួលបួល!

ខ៖ចា​ហ្នឹងហើយ

ក៖ចឹងហើយបានម្ហូបអី?គ្រាន់បើចឹងហាមាន...ត្រី សាច់អីចឹងដែរ?

ខ៖អើ...នុងហើយ

ក៖មាន...ត្រី សាច់អីចឹងដែរ?

ខ៖មានតែវាតិចតួចណាស់ រួចទៅម៉ាកងមានទៅនៅជាមួយទាំងអស់គ្នាហើយ បានឯណាគ្រប់គ្រាន់ឯណាទេ ជួនដេកៗចៃពស់ ប្រុសៗដេកក្រោយម្ខាង ឃើញឯងរកមើលចៃពស់...ចៃនុះចៃដល់ហើយ...ដេកដី

ក៖ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាការដ្ឋានធ្វើនោះ?

ខ៖ចា...!

ក៖គេអោយយើងដេកដីហូ?

ខ៖ចា ហីមានយើងដេកលើផ្ទះឯណា?

ក៖មានទន្នើរអីដែរ?

ខ៖អឺ...កន្ទេលដេកដី ជួនអីអត់មានកន្ទេលទេ។

ក៖មានអីប្រក់រោងទេហេ?

ខ៖អឺ...គ្រាន់តេប្រក់ហា!

ក៖មានភ្លៀងអីម៉ោ?

ខ៖អឺ...អឺ ដល់ភូមិហ្នឹងដល់ស្រួលគេធ្វើគ្រែអីចឹងដេកអោយវែង...ចឹងទៅ។

ក៖មានមុង មានខ្នើយខ្លះៗដែរ?

ខ៖ចា ជួនមានមុង មានអីចឹងទៅ ​។​​ យប់សុទ្ធតែដេកយាម...ក្រែងប្រុសៗណាចូលរោងយើង ចូលរោងអីអត់បានទេ ក៖អូ...គេមានអ្នកយាម ប្រុសស្រីអីចឹងទៅ?

ខ៖អឺ...ហ្នឹងហើយយាម។

ក៖តែអ៊ីនៅពេលនុងដែរ ដូចថាបែកពីឪពុកម្តាយអីចឹងទៅ ហើយអ៊ីដូចថាមាននឹកអី សុំគេមកលេងឪពុកម្តាយអីទេ?

ខ៖ហា...ដេកទៅគេមិនអោយម៉ោទេ បើគេអោយម៉ោ...ម៉ោ...ទាំងអស់គ្នាម៉ងហា!ហើយដូច ដូចភូមិពាងក្នុងហា គេម៉ោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហា...ម៉ោទាំងយប់!

ក៖ដល់ចប់ផែនការគេបានគេអោយម៉ោ?

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ!

អើ...ខាងទឹកឆា នោះចុះពីទឹកឆាមកព្រែក ហេដូចទឹកឆាខាងនេស ស្តាប់បាននៅ ?គេបញ្ចេញម៉ោតាមហ្នឹង តែទឹកឆា គេបង្ហូរតាមព្រែកគេម៉ោណា! ហូរចឹងម៉ោយើងនៅហ្នឹងបានមុជទឹក មានអីស្រួលបួលហា អាទឹកហ្នឹងទៅ!

ក៖តាមទ្រណប់ចឹងទៅ?

ខ៖ចា នុងៗហើយអ្នកគ្រូ ទាល់តែដឹងចឹងទៅបានជួយផ្តល់ខ្ញុំទៅ..។

ក៖លើកពីទ្រណប់ចឹងទៅបានជួយផ្តល់ចឹងទៅ?

ខ៖ចា ចា

ក៖ពទ្ធាទឹកហ្នឹងអោយហូរ...​?

ខ៖ហ្នឹងហើយៗ ខាងក្រោមមានទឹកយើង...!

ក៖ធ្វើស្រែ ធ្វើអីខ្លះ!

ខ៖ចា ចាហ្នឹងហើយ​ អត់សូវមានដាក់ទឹក ដាក់អី...

ក៖អត់សូវបាច់ទឹក...

ខ៖ចា ចា

ក៖ហ្នឹងហើយ ជាន់រហាត់ ជាន់អីចឹងទៅ អត់សូវហេ រួចមុជទឹកនៅទឹកឆាហ្នឹងណា គេលើកទ្រណប់រួចទៅគេបង្ហៀរទៅតាមស្រែ...ចឹងណា។

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ

ក៖ចា រួចហ៊ឹម...រួចពីហ្នឹងមកគេអោយអ៊ីទៅណាវិញទៀតទៅ?

ខ៖មានទៅណា នៅតែតានុងហ្នឹងណា ជួបម៉ោ!

ក៖នៅតែកន្លែងទឹកឆាហ្នឹងទៅ?

ខ៖ចា ចុះពីទឹកឆាហ្នឹងមក...ដេញ...យប់គេអោយមោ រួចរាល់គេអោយម៉ោ...ម៉ោទាំងយប់ មកលេងឪពុកម្តាយយើងហ្នឹងហា រត់ម៉ោសុទ្ធតែដើររត់...

ក៖ដើរ រត់ទៀត?

ខ៖អឺ...ចុះបើយប់ អាងឹត...

ក៖អាងឹត?ខែភ្លឺ...?

ខ៖អឺ....មិនជាងងឹត មិនជាអីទេ ប៉ុនតែម៉ោយប់ ..

ក៖ម៉ោតាមផ្លូវយើង?

ខ៖អឺ...ម៉ោង១០ហេក៏ម៉ោង៩អី គេអោយម៉ោហើយ...រត់ម៉ោហើយ...អើមានតែក្រម៉ាមួយ និងមានខោអាវហ្នឹងហើយ!

អរណាស់ណាលោកអើយ!លោក!

ក៖បានជួបឪពុកម្តាយ...!

ខ៖ហ្នឹងហើយ ៗ...ម៉ោភ្លាមក៏គ្មានពីណាហ៊ានក្អកដែរ ព្រលឹមឡើងយប់ហូ ហើយគេអោយទៅវិញ...!ទៅវិញចឹងទៅ.

ក៖អូ​ ឆ្ងាយណាស់...!

ខ៖ហ្នឹង ហ្នឹងហើយ!

ក៖ម៉ោមិនទាន់ មិនទាន់អីណា បានជួបឪពុកម្តាយមិនទាន់អីផង ទៅវិញទៅ។

ខ៖ហ្នឹងហើយ បើគេថាយើងនឹកម្តាយឪពុក យើងនៅក្រមុំចាស់ៗគ្រប់គ្នាមានណា គ្មានពីណាគេយកប្តីទេ...

ក៖ចា..

ខ៖អើ..រួចពីហ្នឹងទៅមកវិញ ទៅរាយប៉ាយទៀតហើយ ទៅរាយប៉ាយ កាហ៊ួ ខ្ញុំសុទ្ធតែស៊ូហ្នឹងណា អើ...ទៅជាមួយគ្នាហ្នឹង ធ្វើការជាមួយគ្នាទៅ...ដេញ...! អ្នកគ្រូឯងមើល ដល់ពេលនេះទៅក្រែង ពួកគេមិនជឿយើងហា គេចំទិតក្តិត យើងចំទិតក្តិតអោយខ្ពស់ចឹងទៅ លឺតែផោមធូតៗ ហ្នឹងហើយយើងទម្លាក់ស្បូន ទម្លាក់អីហ្នឹងហា...អ្នកគ្រូធ្លាក់ស្បូន ធ្លាក់អីហ្នឹងណា មីកាហ៊ួអីហ្នឹងណា ! អ្នកគ្រូអើយ អុជធូបក្បាលពោះយើងហ្នឹងហា នុងហើយ​អ្នកគ្រូអើយ...អត់ហ៊ានកំរើកអីទេ គ្រាន់តែញ័រដៃ ញ័រជើងយើងអុជនុង!

ក៖អុជក្បាលពោះហ្នឹង?

ខ៖អុជក្បាលតាប៉ូកយើងហ្នឹង!នៅនៀក!

ក៖ចាស

ខ៖តាមហ្នឹង បីដាក់បន្តគ្នា!

ក៖ឡើងខ្មៅ!

ខ៖ដាក់ប្រាំរណ្តៅ ប្រាំមួយរណ្តៅ

ក៖ចាស!

ខ៖អ្នកគ្រូមើលអោយខ្ញុំដើរពីហ្នឹងម៉ោ យើងក៏សុខចិត្តដែរហ្នឹងហា ស្រាប់តែយប់ឡើង ភ្លឺឡើងអោយយើងត្រលប់ទៅវិញហើយមើលអ្នកគ្រូឯងមើល!

ក៖ចា!

ខ៖រួចហើយបានសំរាកហា រួចហើយអោយយើងទៅវិញទៀត !

ក៖រួចទៅនៅអានេះហ្នឹងហា ដំបៅទៀត?

ខ៖អឺ! អាដំបៅហ្នឹងឆ្លងគ្នាញឹក ! ជិតគ្នាចឹងហា វាអាលៀកហា ..វាជិតគ្នាពេក?

ក៖វាជិតៗគ្នាពេក?

ខ៖ចា! បានតែមីចោរចុយហ្នឹងវាចាស់ហើយ​ ស្មាទោស! ជេលេងទៅ...! យាយបិហ្នឹងក៏ឆ្នាស់សេដែរ អុជគ្នា អុជគ្មានប្រណីហេ ...!

ក៖ចាប់អុជ ចាប់អុជ ?

ខ៖បីតាម៉ង ប៉ុនេះហេ!ទូចៗហេ...

ក៖គ្មានប្រណីទេ អោយតែពីណាថាធ្លាក់ស្បូនហ្នឹង ចាប់អុជហើយ!

ខ៖អើ! ចាប់អុជហើយ!

ក៖ចា! ហើយចុះពីហ្នឹងទៅគេអោយអ៊ីទៅរែក..

ខ៖អើ អើ

ក៖ចាប់ពីហ្នឹងមកគេអោយអ៊ីទៅធ្វើអីទៀត?

ខ៖អោយទៅស្ទូង ដកហ្នឹងយ គេមានអោយទៅធ្វើអីទៀតណាអ្នកគ្រូ!ហ្នឹងហើយ

ក៖ហើយស្ទូងដកដែរ?

ខ៖អើ...ហ្នឹងហើយ!

ក៖ចា...អឺដល់ចប់ អារបៀបស្ទូងដកហ្នឹង អាហ្នឹង អ្ហឺ! អ៊ីមានការនឿយហត់ពិបាកយ៉ាងម៉េចដែរ?ហីក៏យ៉ាងម៉េចដែរ?

ខ៖អ្នកគ្រូមានទៅសាណុកជាអី?

ក៖អ៊ីចេះស្ទូងដកចឹងដែរ តាមគេចឹងដែរ​ រៀងៗខ្លួនហា?

ខ៖ចាហ្នឹងហើយ ចា! សំណាបធំៗហា..បើ...

ក៖ចឹងដូចថាគេអោយអ៊ីក្នុងព្រឹកហ្នឹង គេអាចអោយសំណាបប៉ុន្មានផ្លូន?

ខ៖បួនផ្លូន!

ក៖អូ! មួយព្រឹក

ខ៖មួយព្រឹក!ហើយព្រឹកល្ងាចក៏មិនដឹង។

ក៖ចឹងហេ?ហើយដល់ពេលស្ទូង អ៊ីស្ទូងបានប៉ុន្មានស្រែដែរ?

ខ៖យើងយឺតជាងគេហា ធ្លាក់អន្លង់រាល់ថ្ងៃ ! អាហា...គេរហ័ស! ភ្លូកៗ ហើយអាឯងនៅចាំប៉េះចុចៗ រួចត្រូវដីណាវារឹងៗណាអ្នកគ្រូ...! គេចេះតែចុចទៅព្រលឹមៗឡើង ឡើងអីចឹង អាដេញ...ស្ទូងអីទៀតទៅ ហ្នឹងហើយ គេចេះ យើងចេះ!

ក៖គេលឿន យើងយឺតចឹងទៅ?

ខ៖ចា ចា ថាហ្នឹងហើយ!

ក៖ទៅតាមគេតទៅ គេដក...!

ខ៖នុងហើយ នុងហើយ ​គេស្រលាញ់យើង ! យើងស្លូត ហើយដាក់! គេអាណិតយើង!..។

ក៖រួចទៅអ៊ីទៅនៅហ្នឹង ធ្វើតែស្រូវទាំងអស់អត់ដាច់ម៉ងហេ?

ខ៖អូ គេអោយបកមកវិញ​ គេអោយលើកដីទ្រណប់ហ្នឹងហា​ បកពីហ្នឹងមកវិញមកលើដីទ្រណបហ្នឹងណា

លើកដំបូងហាអ្នកគ្រូ...!មួយយប់ហ្នឹង ឈឺទាំងអស់គ្នា! យើងអត់ដែរធ្លាប់..

ក៖ហ៊ឹម...? អូ ហ្នឹងហើ់យអត់ដែលធ្លាប់...

ខ៖អឺ...អត់ដែលធ្លាប់ទៅលើកដីទាំងយប់ម៉ោវិញឈឺ! អត់បានទៅធ្វើការទេ ...រៀបយកទៅវៃចោលទៀតហូ! ភ័យ!ចង់ស្លាប់ ចង់រស់ ហ្នឹងអាក្រក់ណាស់ ។ ភូមិចិន ភូមិអ្នកមានហ្នឹង ធ្វើការពលកម្មអីមិនកើតទេ ឈឺគ្រប់គ្នា...រួចកុំមើលប្រុសៗអីមើលមុខវាមិនបានទេ​​...។

ក៖រួចឈឺហ្នឹងមានគេអោយថ្នាំ អោយអីទេមកព្យាបាលទេ?

ខ៖គ្មានអោយអីទេ ចេះតែជាណ្ណ! អើ...យើងនៅតែពីក្មេងៗដែរ គ្មានជំងឺអីណាអ្នកគ្រូ។

ក៖រួចទៅដល់ជាទៅ លើកដីទៀតទៅ?

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយឈឺតែមួយយប់ ព្រលឹមឡើងលើកដីទៀតហើយ លីចប លីដងរែក លីអី លីអីបង្គី ហើយទៅអឺ! មានបានលីមួយឯណា! មួយគូៗចប ពូថៅៗ ហ្នឹងទៅ។

ក៖ចឺង ចាប់ពីហ្នឹងមក អ៊ីត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាទៀត?

ខ៖អត់មានទៅណាទៀតទេ ដាច់អាពតទៅម៉ងហា ហ្នឹងហើយ!

ក៖ដាច់ម៉ងហា? អ៊ីដឹងថាដាច់ហ្នឹង អ៊ីដឹងរបៀបផែនការយ៉ាងម៉េច?បានដឹងថាដាច់អាពតនុងហូ?

ខ៖កាលដាច់អាពតហ្នឹង លឹសូរឯនុះ អាដេញ...រថគ្រោះ រថអីមកពីកំពង់ចាមម៉ោហូ!​... រួចចឹងទៅ ចុះពីលើផ្ទះ ខ្លះគេអោយទៅនុះ​...យកទៅវៃចោល...នៅហី ! ភូមិស្អី...!ត្នោតជ្រុំអូ! យើងទៅជិក អាដេញ​...អាណ្តៅធំហា! ទៅនុះអូ! គេអោយទៅជិករណ្តៅ ស្តាប់បាននៅ?ហាយាយហ្នឹងទៅនឹកឃើញចឹងហា ទៅជីករណ្តៅ...

ក៖ចឹងបានន័យថាចឹងដាច់ហើយ ប៉ុនគេឈប់អោយលើកដីនៅទ្រណប់ហ្នឹងហើយ​ ប៉ុន្តែគេអោយធ្វើដំណើរទៅទឹកចេញអូ?

ខ៖យើងមកផ្ទះយើងហា!

ក៖មកផ្ទះយើងអូ?

ខ៖យើងមកផ្ទះយើងអោយមកផ្ទះសិន!ហ្នឹងហើយ...

ក៖ហើយមកដល់ផ្ទះគេប្រាប់ថាម៉េចទៀតចឹងអូ?ផែនការហ្នឹង គេប្រាប់ថាម៉េច?

ខ៖ផែនការហ្នឹង យើងយកអាដេញ...ខោអាវយើងហ្នឹងនៅផ្ទះមកអង្គុយនឹងជណ្តើរ...នុងហា! រួចទៅស្រាប់តែលឺក្តុងៗ កាំភ្លើងហេនុះហេណាអូ...គេថាដាច់ហើយៗដាច់អាពតហើយ !ដាច់អាពតហើយ!​អើ...បានអត់បានទៅវិញហា! ខ្លះគេទៅណា! ណាអ្នកគ្រូ! គេទៅកាប់រណ្តៅឯនុងហា...!កាប់រួចហើយ អាយើងកាប់រួចហើយណាប៉ុនយើងទៅទៀតហា! កាប់រួចហើយម៉ោផ្ទះ...

ក៖គេអោយមកផ្ទះសិន ?

ខ៖កន្លែងហ្នឹងណា​សុទ្ធតែដើមត្នោត !

ក៖ហ៊ឹម​ចឹងនៅតំបន់ហ្នឹងគេកាប់រណ្តៅអូ?

ខ៖ដើមអី​កាប់គុលអីចោលជីកតាហ្នឹង ជីករណ្តៅធំៗ..

ក៖ចា រួចអាខ្លះគេមកផ្ទះទាន់ទៅ វាមិនអីទេហ?

ខ៖អឺ!ហ្នឹងហើយ!ហ៊ឹម...

ក៖អ្នកនៅហ្នឹងគេកប់ ស្រមៃសម្លាប់ចោលម៉ងហ...?

ខ៖ប៉ុន្តែមកផ្ទះទាំងអស់គ្នា! ព្រលឹមឡើងបានគេអោយផ្ទះវិញ...ស្តាប់បាននៅ?អើ...

ក៖ចុះបើយើងអត់ទៅដាច់ហើយអូ?

ខ៖អើ...!ដាច់ហើយយើងមានទៅឯណាទៀត ខោអាវចុះពីលើផ្ទះមកដាក់ជណ្តើរហ្នឹងអង្គុយព្រួយចិត្តហា​ !យើង ទៅទៀតហើយយើង មិនដឹងទៅណាម៉ោឯណា...អូ ម៉ែថា..កុំពិបាកចិត្តពេកកូន មិនដឹងធ្វើម៉េចទេ កូនអើយទូទៅហើយ​តែម្នាក់ឯងឯណាទេ ! ចឹងហាបានមិនសូវម៉ាត់ មិនសូវក​ យាយទៀត។

ក៖ដល់ពេលដាច់ទៅ ឪពុកម្តាយអ៊ីប្រកបមុខរបរធ្វើអីទៀត?

ខ៖ខូចអស់ហើយណា!

ក៖អូ ខូចអស់ហើយ?

ខ៖ចា ចា

ក៖ចា ចុះតែឪពុកម្តាយនៅ យាយនៅតើ !

ខ៖អឺ អឺ!ស្មាទោសនៅទេ!

ក៖រួចទៅបានអ៊ីប្រកបមុខរបរធ្វើនំបញ្ចុកហ្នឹងហា?

ខ៖អឺ នុងហើយ​ នុងហើយចា...

ក៖លក់រហូតដល់អាលូវហ្នឹងម៉ោ...នៀក!

ខ៖ចា ចា

ក៖ចា ចុះអ៊ីនៅឆ្នាំណាបានអ៊ីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយទ្ធា?

ខ៖ដាច់អាពត!

ក៖ដាច់អាពតភ្លាមហ្នឹងនៅ?

ខ៖ចា បានការដេញ...នៅមុខផ្ទះញ ជាប់ផ្ទះញអូ!...ផ្លូវនៅតាហ្នឹង...ផ្ទះនៅតាហ្នឹង នុងហើយ!

ក៖ពេលណា?

ខ៖ហ្នឹងហើយ!

ក៖ចឹងទ្ធានៅស្រុកកំណើតគាត់នៅអី...ព្រែកទទឹង?

ខ៖ស្តាប់បាននៅ? ស្រុកកំណើតនៅពាងក្រុងដែរ ប៉ុនពីអាព​ត​ពីអីមក​យាយហ្នឹងគាត់អត់ចូលនៅហ្នឹងទេ ស្តាប់បានទេ?គាត់នៅព្រៃទទឺង..

ក៖ហើយគាត់ទៅនៅព្រែកទទឹង ?

ខ៖ចា ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយ!

ក៖ចឹងក៏គាត់កាលនុង គាត់នៅហ្នឹង គាត់ក៏ឃើញអ៊ីរួចហើយដល់ពេលដាច់ហ្នឹងទៅ ហើយក៏ចូលស្តីដណ្តឹងទៅ

ខ​៖ចា ហ្នឹងហើយ រួចគាតើហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅដល់ អាដេញ...ថៃទៅដល់អីនុងហា ..បង!

ក៖ជំនាន់អាពតហ្នឹងទៅដល់ថៃ?

ខ៖ទៅដល់ថៃហើយបកមកវិញហើយហ្នឹងណា រួចបកមកវិញណាអ្នកគ្រូ! ដើរទៅដើរហា...

ក៖ចា

ខ៖ទៅដល់ដើរភ្នំចុះភ្នំឡើងភ្នំទៅចូលទៅអាពតទៅថៃហ្នឹងហា ប៉ុនតែគាត់ទៅតែគាត់មិនហ៊ានទៅតែពីរនាក់បងប្អូនអាចាន់ណាមួយទៀតហ្នឹងណា ហ្នឹងហើយអាចាន់ណា ខុន

ក៖អូ...ដល់គេដាច់អាពត គាត់មកវិញ?

ខ៖មកនៅបាត់ដំបង មកនៅពោសាត់នែក!

ក៖ចេញមកនៅពោសាត់?

ខ៖ចា...ចេញមកនៅពោសាត់ ភ្នំម៉ោថាយួនយកអាពតទៅវៃចោល រួចអោយយើងទៅនៅស្រុកវាហីចឹងហា

ក៖ហ៊ឹម...!រួចទៅម៉េចក៏គាត់ធ្វើដំណើរម៉ោពាងក្នុងហ្នឹងបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងហូ?

ខ៖ចា មកព្រៃទទឹងហ្នឹងហាបានយើងនៅលីវចឹងហា យើងចាស់ហើយ គាត់ក៏ចាស់ដែរ ទើបយាយមកដណ្តឹង រួចជំនាន់ហ្នឹងអត់មានអីទេអ្នកគ្រូ ស្រាមួយលីតៗ។

ក៖ចុះអ៊ី?

ខ៖ចងដៃ...

ក៖យាយពីអាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងទៅតាមលក្ខណះប្រពៃណីហើយការធ្វើម្ហូបទទួលភ្ញៀវ យ៉ាងម៉េចដែ?

ខ៖ចា ចាហេ ហេ គេបុកលាក់ បុកអីអ្នកគ្រូ រាំមុចផ្ទះតាភឿនហ្នឹងណា រាំ.. រាំស្គរលោកយកមករាំ...យកមករែកទាល់តែភ្លឹ.

ក៖អត់មានគេងទេ?

ខ៖ហ្នឹងហើយ...មិនទាន់មានអីទេអ្នកគ្រូ...

​ក៖ចឹងការមួយយប់់មួយថ្ងៃ?

ខ៖ចា ការមួយយប់ម្ងៃហា!

ក៖បានប្រាប់ភ្ញៀវច្រើនហេអ៊ី?

ខ៖អើ បានប្រាប់ភ្ញៀវច្រើនដែរនុងហា សុទ្ធតែគ្នាឯង!

ក៖សុទ្ធតែគ្នាឯង?

ខ៖ហ្នឹងហើយ ចា!រាំទាល់ភ្លឺ..

ក៖ចឹងសប្បាយហា វៃស្គរធំ ស្គរលោកនុង!

ខ៖ចាហ្នឹងហើយ​ ស្គរតាភឿន...តាភឿនហ្នឹងចេះ​តាភឿនហ្នឹងជំនាន់ពីសង្គមអូ !ម៉ែខ្ញុំគាត់ដូរនំបញ្ចុកនៅដៃបួនហ្នឹង តាភឿនហ្នឹងនៅឯតាហ្នឹង គាត់អោយម៉ែខ្ញុំរកប្រព័ន្ធអោយ...អើ..តាភឿនហ្នឹង រួចម៉ោ..ស្តីដណ្តឹងម៉ែ..មីនេះហ្នឹង ភ្លេចអស់ឈ្មោះអាលូវណាអ្នកគ្រូ...ចា!

ក៖ចា...អឺ!គិតថាកាលការហ្នឹងសប្បាយដែរ...គ្រាន់តែជីវភាពក្នុងការរស់នៅវាអត់ទាន់សំបូរអីហេ..

ខ៖ហ្នឹងហើយ!នៅទេអ្នកគ្រូ...

ក៖សំអាងការអីមានហេ?

ខ៖ គ្មានទេ..ស្លៀកពាក់ខ្លួនឯង!​ មិនចង់មានខោអាវស្លៀកផង

ក៖អូ...

ខ៖ស្លៀកមិនដឹងស្អីៗ ស្លៀកឡើងកញ្ចាស់ៗកន្ទំអីហ្នឹងហា

ក៖សប្បាយរឿងរាំ រាំទាល់ភ្លឺ...?

ខ៖ចា រាំទាល់ភ្លឺ...អ៊ឺ..!ហិហិ

ក៖ហិ ហិ ហាហា រួចពិសាស្រាស ហាហា

ខ៖ចា ស្រាស អ្នកគ្រូ...

ក៖ហិហិ..អើ...

ខ៖ចា ស្រួលដែរអត់មានអី អត់មានអីណាអ្នកគ្រូណ!

ក៖ចា...នាំគ្នាសប្បាយទៅ!

ខ៖ចា...

ក៖ចា ដល់ពេលអ៊ីបានម៉ោរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយ អ៊ីប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីទៀត?

ខ៖អត់មានទេ លក់តែនំបញ្ចុកអាដែរហ្នឹង

ក៖លក់នំបញ្ចុកជាមួយទ្ធាហ្នឹងទៅ?

ខ៖ចា​...លក់នំបញ្ចុក ហ្នឹងហើយរហូតមកហ្នឹងទៅ

ក៖រួចចុះអ៊ីមានកូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

ខ៖កូនដើមដំបូងហា កូនដំបូងកើតមកហើយម៉ែក្មេកខ្ញុំ ...អើ! គ្មានអីញាំ ចុះទៅ ចុះក្រោយផ្ទះហ្នឹងបានត្នោតមួយម៉ោខ្ញុំមួយគ្រាប់

ក៖ត្នោតទុំអូ?

ខ៖ត្នោតខ្ចីណាអ្នកគ្រូ...ដូចកាប្រុកវាស៊ីចឹងហា​ ហើយកាប់មួយគ្រាប់អោយយើង អត់មានបានអីស៊ីស្មាហ្នឹងហើយ ស្រាប់តែឈឺពោះរាគអាចម៌ ទាស់អស់ ទាល់តែអាលូវ បាតជើងអីហ្នឹងសាគៀ ...

ក៖កូនដំបូង?

ខ៖កូនដំបូងហ្នឹងហា អើយអ្នកគ្រូអើយ​ទាស់ផ្លែត្នោត គុំបានតានៅព្រែកត្នោ់ត !តាហ្នឹងគាត់ចេះ អាដេញ...ថ្នាំទាស់ ថ្នាំអី...គាត់មកមើល

ក៖ចា...

ខ៖គាត់មកមើលយើងដល់ផ្ទះចឹងហ្នឹងណា

ក៖បានថ្នាំផឹកទៅក៏ជាទៅ?

ខ៖អឺ...បាត់ក៏វាមិនបាត់រួច ហើយមិនបាត់ដូចយើងអត់ទាស់ដែរណាអ្នកគ្រូ

ក៖ចា...ចឹងកូនទីមួយ ឈ្មោះអី ឈ្មោះអី?

ខ៖អាកូនរស់ហ្នឹង អាប្រុស

ក៖ឈ្មោះអី?

ខ៖អាប្រុស!

ក៖កូនប្រុសចឹងហេ?

ខ៖អត់ទេ!

ក៖រួចទៅឈ្មោះអីគេ?

ខ៖ឈ្មោះអីគេ..?(សួរទៅកាន់ចៅគាត់)

ចៅ៖ឈ្មោះអាស្សូ...!?

ខ៖មិនមែនទេ!ត្រកូលគេហូ?

ក៖ឈ្មោះអីគេ?

ខ៖អាប្រុសឈ្មោះ?

ក៖កូនទីមួយមួយឈ្មោះ...?

ចៅ៖បញ្ញា...?ចាំសួរហៀមីទៅ...អត់ចាំឈ្មោះកូនខ្លួនឯង មកសួរខ្ញុំ...មកសួរខ្ញុំ ខ្ញុំម៉េចដឹង?

ខ៖ហាដឹង ត្រកូលម៉េច?

ក៖ត្រកូលម៉េច?ត្រកូលឈ្មោះអី ឈ្មោះអី?

ចៅ៖ទីមួយឈ្មោះអីអាពេជ្រ! ឈ្មោះបញ្ញា

ក៖កូនទីមួយឈ្មោះញ្ញា ភេទប្រុសចឹងហេ?

ខ៖អឺ! អឺ!

ក៖ទីពីរ?

ខ៖ទីពីរម៉ុច សុភ័ក្រ

ក៖ម៉ុច សុភ័ក្រ

ខ៖អើ អើ

ក៖ទីបី?អាភ័ណ្ឌហេ?

ខ៖អាភ័ណ្ឌ!ហ

ក៖ភេទស្រី ចឹង?

ខ៖ចា

ក៖ទីបួន?

ខ៖ទីបួនអាជូ

ក៖ចា​អាជូ ភេទស្រីដែរ?

ខ៖ចា ភេទស្រីដែរ..

ក៖ចា

ខ៖ស្រីពីរ ប្រុសពីរ...

ក៖ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ អ៊ីមានមតិយោបល់អ្វីផ្តាំផ្ញើរដល់កូននិងប្អូនៗក្រោយនិងចៅៗនិងជំនាន់ក្រោយណា ផ្តាំផ្ញើរ?

ខ៖ចាផ្តាំផ្ញើរជំនាន់ក្រោយសុខសប្បាយ មានបានអីចឹងទៅណាអ្នកគ្រូ...អត់ចេះផងអ្នកគ្រូ!

ក៖ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ

ខ៖ចា សុខសប្បាយ...

ក៖ដែលចំណាយពេលវេលា

ខ៖សាធុទៅណា

ក៖បានអនុញ្ញាតិអោយខ្ញុំសំភាស

ខ៖ចាស

ក៖តាំងពីជីវប្រវត្តិ...

ខ៖ចា ចាស

ក៖ជីវប្រវត្តិគ្រួសារបស់អ៊ី!

ខ៖ចាស

ក៖ចា ហ្នឹងខ្ញុំសូមថតរូបអ៊ីមួយប៉ុសនិងរូបភាពហ្នឹងយកទៅដាក់បន្តបន្ទាប់នៅសកលវិទ្យាល័យប៊ីវ៉ាយយុក ។

សកលវិទ្យាល៏យហ្នឹងនៅ​ យូអ៊េសអេ​ តើអ៊ីអាចអនុញ្ញាតិអោយក្មួយយកទៅដាក់ទេ?នៅលើផ្ទះហេ?ទំព័រហ្នឹងហា?បើថាបានអ៊ីថាបានហូវ?

ខ៖ចា បាន!

ក៖ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរអ៊ីអោយមានអាយុវណ្ណះ សុខពះលះ កុំបីឃ្លាឃ្លាតឡើយ!

ខ៖ចា​ សាធុ សាធុ សុខចំរើន...

ក​៖ចា ចឹងខ្ញុំជំរាបលាណាអ៊ី!

ខ៖ចាស