**កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកតាឈ្មោះ លួង យ៉ីន**

ក៖ អ្នកសម្ភាសន៍ឈ្មោះ ហេង​ សុជីវី ខ៖ អ្នកត្រូវគេសម្ភាសន៍ឈ្មោះលោក លួង យ៉ីន

ក៖​ ជាដំបូងសូមជំរាបសួរកុង!

ខ៖ អឺ….!

ក៖ កុងមានឈ្មោះអីដែរកុង?

ខ៖​ លួង យ៉ីន!

ក៖​​ លោកតាលួងយ៉ីន ហើយលោកតាមានវ័យប៉ុន្មានឆ្នាំហើយឆ្នាំនិង?

ខ៖ ខ្ញុំអាយុ៨០ឆ្នាំហើយ!

ក៖​ ចាស​លោកតា ហើយអឺ…លោកតាមានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំណើតរបស់ខ្លួនដែររឺទេ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ ខែ​....ឆ្នាំខាល​(សំលេងកូនក្មេង) ខែពិសាខ ថ្ងៃអាទិត្យ!

ក៖​ អ៎…ចាសលោកតា ហើយ​អឺ....កុងមានក្រុមគ្រួសារមានលោកយាយ​ លោកតា​ដូចជាត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកតាឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖ ប្រពន្ធឈ្មោះ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)​ សួរឈ្មោះនាកត្រកូលគាត់ក៏អី?

ក៖ មាននាមត្រកូលយាយដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់លោកតា? គាត់មានឈ្មោះអីដែរលោកតា?

ខ៖ ដាក់(ប្រពន្ធរបស់លោកតាឈ្មោះ ឈន មុន) ឈន​ មុន!

ក៖ ចឹងហ៏លោកតាលោកយាយឈ្មោះ ធន​ មុន?

ខ៖ អឺ…ឈន​ មុន!

ក៖ សព្វថ្ងៃគាត់មានេះព្រះជន្មនៅសព្វថ្ងៃនឹងហ៏លោកតា ឬក៏គាត់....

 ខ៖​ គាត់ស្លាប់បាត់ហើយ!

ក៖​ គាត់ស្លាប់យូរនៅលោកតា?

ខ៖ ១២....យាយស្លាប់១០ឆ្នាំហើយ!

ក៖ គាត់កើតអីគេលោកតាបានគាត់ស្លាប់?

ខ៖ អត់ទេ បាក់ជើងដេកពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ!

ក៖ ​អូ​​....សោកស្តាយមែនទែនលោកតា!

ខ៖ អ៊ឹម….

ក៖ គាត់គ្រោះថ្នាក់មែនលោកតា?

ខ៖ ចូលជើងៗម៉ូតូខ្លូនឯងនិងណាស់!

ក​ ៖ ជិះម៉ូតូ?

ខ៖ អឺ....ទៅទិញស្ពៃ​ បត់ពីក្បាលថ្នល់មកចូលផ្សារចាស់បទអាកែងផ្សារចាស់មក​ បទចូលចឹងក៏ទៅចូរជើងតែម្តង!

ក៖ សុំទោសដែលដូច្នឹងណាលោកតាណាស់?

ខ៖ អឺ….!

ក៖ លោកតាសព្វថ្ងៃមានកូនប៉ុន្មាននាក់ហើយលោកតា?

ខ៖ កូន....(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)តាមកូន​វាច្រើនហើយ​ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃដូច....និយាយថាកូនសព្វនឹងវាច្រើនហើយប៉ុន្ដែសព្វថ្ងៃនឹង​នៅជាប់តែពីនាក់ទេ មានទេកូនស្រីមួយ ខ្ញុំមូយទេ!

ក៖ គាត់មានឈ្មោះអីខ្លះទៅលោកតា?

ខ៖ កូនហ៎?

ក៖ ចាស!

ខ៖​ នឹង(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ អ៊ឹម....តែម្នាក់នឹងហើយចុះម្នាក់ទៀតលោកតា(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ វាមានប្តីហើយក៏លែងប្ដីចោលទៅ វាលែងប្ដីចោលទៅ!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ ឈ្មោះ ចឹក​ លេង​!

ក៖ ស្វាមីរបស់គាត់ហ៏លោកតា?

ខ៖ អ៊ឹម...

ក៖​ ហើយលោកតាមានចៅៗច្រើនណាស់ន៏លោកតា?

ខ៖ អ៎…ចៅរាប់មិនអស់ទេ!

ក៖ ចៅច្រើន(សើច)

ខ៖ ចៅទួត​ចៅលួតហើយ!

ក៖ (សើច)

ខ៖ អឺ….!

ក៖ ចាសលោកតា (សើច មានសំលេងកូនក្មេង) អឺ....(សើច)!

ខ៖ ចៅហើយនិងណាស់(សើច)!

ក៖ ចាស គូរឲ្យស្រលាញ់ណាស់(សំលេងកូនក្មេង) អ៊ឹម....ហើយអឺ...លោកតាមានស្រុកកំណើតនៅឯណាដែរលោកតា(សំលេងកូនក្មេង)?

ខ៖ នៅនិងនៅនឹងកោះឧកញ្ញាតីនឹងម៉ង!

ក៖ ចឹង....អ៊ឹម.... ហើយសព្វថ្ងៃក៏រស់នៅនឹងនឹងដែរន៏លោកតា?

 ខ៖​ នៅនិងម៉ង(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ ចាសៗ ហើយលោកតាមានឪពុកម្តាយឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖ ពុកម៉ែស្លាប់អស់ហើយ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ ពួកគាត់មានឈ្មោះអីដែរលោកតា?

ខ៖​ លូង​ ប្រពន្ធរ​បស់គាត់មានឈ្មោះ....(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)ចង់ភ្លេចឈ្មោះម្ដាយទៅទៀត គាត់ឈ្មោះតុម!

ក៖ លោកយាយតុម ?

ខ៖ អឺ….!​

ក៖ ដល់ពេលលោកតាត្រូវជាឪពុកលោកតាឈ្មោះ....លោកតា....?

ខ៖ តាលូង!

ក៖ លោកតាលូង!

ខ៖ អឺ….!​

ក៖ ​(សើច)!

ខ៖ ​(សើច)!

ក​៖ កាលហ្នឹងគាត់អន្ចិកម្មទៅនឹងរយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយដែរលោកតា?​យូហើយមែនទេ?

ខ៖ អាយយ៦០ឆ្នាំ!

ក៖ អាយុ៦០ឆ្នាំក៏អនិច្ចកម្មទៅ?

ខ៖ អឺ…!

ក៖ ហ្នឹងគាត់អនិច្ចកម្មនៅក្នុងសម័យណាដែរ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ ហ្អា៎ស?

ក៖ អឺ…​ឪពុកម្តាយរបស់លោកតាអនិច្ចកម្មទៅនៅក្នុងសម័យណាដែរ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)? នៅក្នុងជំនាន់ណាដែរ​?​ឆ្នាំណាដែរ?

ខ​​៖ យូរឆ្នាំហើយ!

ក៖ ហ្នឹងហើយ!

ខ៖​ ចូល​៣០ទៅ៤០ឆ្នាំហើយ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ អឺ....គាត់អនិច្ចកម្មទៅដោយសារអីដែរលោកតា​ ជម្ងឺឫក៏​ជំនាន់ ប៉ុល ពត?

ខ៖ គាត់ជំងឺចាស់ទេ!

ក៖ អញ្ចឹងទេហ៎(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ អឺ…!

ក៖​ ហើយកាលពី​ លោកតាមានបងប្អូនប៉ុន្មាននាក់ដែរលោកតា?

ខ៖ អ៊ឹម....​បងប្អូនច្រើននាក់ដែរតែស្លាប់អស់ហើយ​សល់តែខ្ញុំម្នាក់ទេ

ក៖ អ៊ឹម...គាត់....

ខ៖ ​បងប្អូន ៧ទៅ៨នាក់ហ៎ !

ក៖ ៧ទៅ៨នាក់ គាត់ឈ្មោះអីខ្លះទៅលោកតា?

ខ៖ អ៊ឹម....ឈ្មោះចង់យូរៗទៅភ្លេចទាំងអាបងប្អូនឯងនឹងទៀត(សំលេងរំខាន)​ឈ្មោះច្រើនណាស់ ច្រើនគ្នា!

ក៖ ចាស​ សោកស្តាយណាស់លោកតា(សំលេងកូនក្មេង) ហើយកាលហ្នឺងគេជំលៀសលោកតាទៅទាំងគ្រួសារឫក៏អស់ជំលៀសទៅទេ ឫក៏នៅក្នុងភូមិនិងទាំងអស់គ្នា?

ខ៖ ហ្អាស?

ក៖ កាលហ្នឹង(សំលេងកូនក្មេងពីខាងក្រៅ)កាលជំនាន់ ប៉ុលពត លោកតា​តើគេបានជំលៀសលោកតាទៅណាទេ​ឫក៏អត់ទេ?

ខ៖ អត់ទេ!

ក៖ អត់ទេនៅហ្នឹងហ៎?ហើយទាំងក្រុមគ្រូសារនៅនឹងម៉ងហ៏?

ខ៖ ស្លាប់នៅនឹងម៉ង ​នៅលើកោះហ្នឹងតែម្ដង!

ក៖ កាលពូកគាត់តើស្លាប់និងលោកតាទាន់គាត់ទេ​ ឫក៏ឃើញនិងភ្នែកគេយកទៅសម្លាប់តែ

ម្ដង?

ខ៖ អត់ទេស្លាប់ដោយឈឺខ្លួនឯងតែម្តង!

ក៖​ អ៎…!

ខ៖ ស្លាប់មុនសម័យប៉ុល ពតទៀតនោះ?

ក៖ អ៎…! សោកស្តាយណាស់លោកតាកាលហ្នឹង!

ខ៖ អឺ…!

ក៖ ហើយគេប្រើលោកតាធ្វើអីខ្លះជំនាន់ហ្នឹង?

ខ៖ ហ្អា៎ស?

ក៖ ជំនាន់ប៉ុល​ ពតនិងគេប្រើលោកតាធ្វើអីខ្លះ?

ខ៖ អូ ធ្វើកើបអាចម៍ជី​ៗ អាចម៍បង្គន់យើងម៉ាកោះហ្នឹង!

ក៖ អឺ..!

ខ៖ ដូលដាក់រទះ ដឹករទះមួយទៅ ដួសអាចម៍ដាក់ធុង២០០លីត្រយើងហ្នឺងអឺ…​មួយថ្ងៃៗបូនធុង បូនធុងអាចម៍និងណា យកមកចាក់ហាល​សាលាវត្តខាងត្បូងយើងសព្វថ្ងៃនិងចាក់គរៗវ៉ៃជាឥដ្ឋ​ ដល់វ៉ៃជាឥដ្ឋទៅ​ឈប់ប្រើឥដ្ឋទៅ​គេអោយរាវអាចម៍សុទ្ធតែម៉ង ហើយចាក់អាចម៏សុទ្ធនឹងយកទៅរាស់ហាលក្នុងនិងតែម្តង ហ្ហើយ​ឡើងស្លាំងសាច់ហើយ!

ក៖ អូយ....លោកតាហត់ណាស់!

ខ៖ មិនធម្មតាទេអាចម៍សុទ្ធ ​អាចម៍មនុស្សយើងហ្អាស!

ក៖ ធុំក្លិនស្អុយទៀត!

ខ៖​ អឺ….ពូកប្រធានចូលទៅប្រជុំអត់ហ៊ានប្រជុំទេ!​ចូលអង្គុយប្រហែលហែងមកអង្គុយចេញពីសាលាបាត់ ចុះបើអាចម៍វាគរ កំពស់ណាណី(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ) សឹងតែថាអាចនឹងធ្វើជាស្ពានអញ្ចេក ធ្វើស្ពាន ហើយធុងចាក់ដាច់និងធុងនឹងទៅអាចម៏សុទ្ធនឹងណាស់!

ក៖ អ៎…!

ក៖ គេយកធ្វើជីហ៎លោកតា?

ខ៖ ហ្អាស់?

ក៖ គេយកធ្វើជីមែនទេលោកតា?

ខ៖ អឺ....គេយកធ្វើជាជី ប៉ុន្ដែវាធ្វើអាចម៍ឯណាវាទេវាចេះតែប្រើយើងទៅទេ គរចោល ចប់ទៅនិងអាចម៍គរចោលនៅនិងទាំងអស់(គេប្រើគាត់អោយធ្វើតែចុងក្រោមិនយកជីនោះទៅធ្វើអីទេ)!

ក៖ អ៎…​ចាសលោកតា!

ខ៖ ហាលឲ្យស្ងូតទៅ ប៉ុននឹងគេធ្វើស្រែយើងនឹងរាស់ហាលអោយស្ងួតទៅបានកើបអាអាចម៏ស្ងួតនិងយកទៅចាក់ទុកម្ដុំ​ កើបអាអាចម៍ស្រស់និងមក សម្ដិលហាលទៀត ហើយអញវេទនាណាស់ អើយហ្អា!

ក៖ ចាសវាជាបទពិសោធន៍លោកតា ( សើច)!

ខ៖ អឺ…!

ក៖ (សើច) ហើយកាលនិង.....

ខ៖ រួចតែពីនិងទៅរែកអាចម៍គោរែកអាចម៍គោនឹងយកទៅដាក់ទូកទៅចាក់នៅព្រែកតាមាក់ហ៎ អាទះ(រទេះ)ដឹកទៅប៉ាន់ណោរហែងស្គាល់ប៉ាន់ណោ​ហ្អែស(គាត់យករទេះដឹងជីទៅខាងព្រែកតាមាក់)?

ក៖ អត់ទេលោកតាអត់ស្គាល់ផងលោកតា!

ខ៖ អត់ស្គាល់ទេ ហើយវាធ្វើជី!

ក៖ នៅជិតនេះដែរទេលោកតា?

ខ៖ (ស្ដាប់មិនច្បាស់)រែកអាចម៍គោដាក់ទូក ទៅរែកនៅព្រែតាម៉ាក់រែកឡើងច្រាំងហើយរទះគេចាក់ដឹកយកទៅ ប្រវិត្តវាជូរចត់ណាស់ចៅអើយមិនស្រួលទេ!

ក៖ គេប្រើលោកតាមួយថ្ងៃនឹងឲ្យលោកតាធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោងដែរលោកតា?

ខ៖​ មួយថ្ងៃៗបីនាក់ ទូកមួយបីនាក់!

ក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖ បីនាក់ទេហ៏លោកតា?

ខ៖​ អឺ…!​បីនាក់រែកពីលើច្រាំងចុះមកទូក រែកពីទូកចាក់មកលើច្រាំងអោយគេទៀត!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ អ៊ឹម…..

ក៖ ចាសលោកតាហើយទៅម៉ោងប៉ុន្មានលោកតាទៅហើយម៉ោងប៉ុន្មានលោកតាមកផ្ទះវិញ?

ខ៖ ស្មើរនិងមកវិញហើយ ចែវមកវិញ​ហើយ​ចែវទូកមកវិញ ក្រោកពីម៉ោងបួនទាបភ្លឺនិងចែវទូកចេញទៅ!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ ពេលភ្លឺទៅដល់ អញ្ចេកស្វាយអាត់ ឯណោះ មិនមែនជិតទេណាចៅ​ ហែងមិនស្គាល់ ចុះអញ្ចេកស្វាយអាត់និងទេ!

ក៖ អត់ផងលោកតា (សើច)!

ខ៖ អឺ….វាពិបាកប្រាប់ណាស់ចៅអើយ!

ក៖ នៅនិងសម្បូរបង្គន់ឬដែរទេលោកតាឬក៏ម៉េចដែរលោកតា?

ខ៖ បង្គន់គេមានជីកគ្រប់តែផ្ទះនិង​ដើរទៅដួសតា​មបង្គន់ផ្ទះមូយទៅបង្គន់ផ្ទះមួយទៀតទៅដួសដាក់ធុងទៀតទៅដឹកទៅទៀតទៅដួសដាក់ធុងទៅ(សំលេងកូនក្មេងរំខាន)!

ក៖ បង្គន់កាលជំនាន់និងស្រួលដួសមេសលោកតា​ចឹង មានតែបង្គន់ខ្នោះ​ឫក៏បង្គន់អីម៉េចវិញ ?

ខ៖ បង្គន់តាមផ្ទះ និង បង្គន់តាមរោងចក្រអឺ....​តាមរោងបាយនោះរោងបាយកាលជំនាន់ ប៉ុល ពតនិង !

ក៖ អ៎….. អាបង្គន់គេជីកដី​ស្រាលៗ....

ខ៖ អាគេជីកដីនិង ឫក៏ខ្លះទៀតគេធ្វើបង្គន់ឈើចឹងទៅហើយក៏បត់ជើងនៅលើនិង​ទៅ!

ក៖ អ៎…..!

ខ៖ ហើយយើងទៅផ្អៀងបង្គន់និងដួសក្នុងបង្គន់និងទៅ ផ្អៀងអឈឺនឹងទៅ!

ក៖ អ៎….!

ខ៖ ហ៊ើយក្អូតបែក ប្រម៉ាត់ថ្លាន់តែម៉ងហ្អ៎ាបើហែងឃើញវិញវាគួរអោយខ្ពើមរអើមណាស់ចៅ!

ក៖ និងហើយកាលនិងមុនដំបូងផងលោកតាខ្ពើមណាស់មែនទេលោកតា?

ខ៖ អឺ.....ស្អុយនឹងវាស្អុយហើយបើយើងដំបូងៗនឹងវាធុំក្លិនឆ្អាប ក្លិនឆ្អាបណាស់!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ ស្អុយឆ្អាប!

ក៖ ចេះតែ….?

ខ៖​ ដាក់ធុងមកសែង បើផ្ទះយើងឆ្ងាយចឹងយើងសែងពីរនាក់ចឹងទៅសែងយកមកដាក់រទះយើងទៅ!

ក​៖​ ចាស កាលនិងបើយើងមិនធ្វើទេគឺអត់បានម៉ងហ៏លោកតា​ ​គេប្រើយើង.....

ខ៖ បើគេចាត់យើងឲ្យធ្វើម៉ង អឺ....ហើយយើងទៅហ៊ានប្រកែកជាមួយគេម៉េចចៅអើយ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)យើងមិនហ៊ានប្រកែកជាមូយនឹងគេ!

គ៖ ម៉ែ….(សំលេងកូនក្មេងពីខាងក្រៅ)!

ក៖ អឺ…!

ខ៖ ជំនាន់នោះអត់ប្រកែកកើតទេ....

គ៖ អ៊ឹម....អត់ឃើញម៉ែមកផងនឹង(សំលេងកូនក្មេងពីខាងក្រៅ)!

ខ៖ បើប្រើយើងទៅណា​ទៅរែកទឹកនៅប៉ាណោបំរើ​នៅកងចល័តនឹងមួយខែ អឺ....មួយខែគ្រាន់តែរែកទឹក​ម៉ោងបូនអញក្រោករែកហើយ ហើយកន្លែងចៅហ្វាយស្រុកគេ ចៅហ្វាយស្រុកតាមិត្តពីដើមហាស​ ហែងអត់ស្គាល់ទេមើលទៅ?

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ ​ក្រោករែកពីនិងទៅអើ...ថាប្រហែលពីនិងទៅមុខវត្តនិង កន្លែងលូទឹកគេនិងរែកពីនិងទៅៗចាក់រោងបាយគេនិងទៅ មួយខែៗ(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ) ខែគេផ្លាស់មួយវេន(សើច) ហើយវេទនាណាស់​ ទៅកាវកក់នៅបឹងប្រានិងទឹកត្រឹមនេះ ទឹកត្រឹមទ្រូង លូកកាវ កណ្តៀវ ឬស្សីម្ខាង​លូកកាវកន្ត្រាក់ៗមកដាច់កក់អស់ មិនដឹងដាំអាចម៍អីវាចេះតែប្រើយើងទៅ ទឹកបឹកម៉ាណាម៉ាណីមានបានទៅដាំអី​ វាប្រើឲ្យតែយើងអោយតែយើងធ្វើទៅ ក្នុងព្រៃ ក្នុងផ្សៃ ក្នុងទឹក កាវកក់(សំលេងកូនក្មេងពីខាងក្រៅ) ហើយនិយាយទៅវាឆ្អែតឆ្អន់ហើយហ្អា៎អើយ!

ក៖ ចាស​គេមានធ្លាប់ធ្វើបាបលោកតាដែរទេកាលហ្នឹង(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ អត់ទេ​គេអត់ហ៊ានធ្វើអីយើងទេ ម៉ាកងអត់មានវៃនរណាចោលមួយទេ គេបញ្ចាឲ្យយកវៃចោលដែរ​យលទូកនៅចុងកន្ទុយកោះនិង​ប្រុងហៅឲ្យធ្វើទាហ៊ានឲ្យយកទោវៃចោល នៅលើកោះនិង​ប៉ុន្តែទៅវាអត់រូច ដូចជាគុណបុណ្យនិងជួយ មិនឲ្យសម្លាប់នរណាម្នាក់បានទេ ពេលអស់ចិត្តវាទៅយកទូកទៅទុកវិញទៅ​ ហ្អីទៅ!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ដល់ថ្ងៃក្រោយទៅទ័ពគេនិងពូកមជ្ឈឹមគេចូលមក(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ) គេចាប់អាមេៗ​មេកោះបីនាក់និងយកទៅ​វ៉ៃចោលនៅអឺ...ប៉ាន់ណោ(ស្តាប់អត់បាន) ស្លាប់ទៅអាមេៗនិង(មានកូ​នក្មេងសំលេងរំខាន)!

ក៖ អ៎….អាណិតគាត់!

ខ​​​​​៖ គេបញ្ជាឲ្យវាយកមនុស្សទៅសម្លាប់!

ក៖ ចាស ប៉ុន្តែអត់!

ខ​​៖ អត់វាមនុស្ស​វាគិតតែយល់ប្រជាជន(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ) យល់គេគ្រប់គ្នា មនុស្សល្អវាមិចធ្វើកើត​ ដល់ហើយវាធ្វើអីមិនកើតសុខចិត្សពូកឈ្លប់នឹងមកគេហៅពួកវាបីនាក់ អឺ....ឃុំមួយបីនាក់នឹងគេយកទៅវ៉ៃចោលខ្លួនឯងទៅ(សើច)​យកទៅវៃចោលទៅជំនាន់​ប៉ុល ពតហ្នឹង!

ក៖​ អ៊ឹ​ម..…(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)ចាសលោកតា ហើយចុះកាលនិងអ៊ុំមានគេឲ្យដូចជាអាហារឬក៏របបបាយឬក៏បបរដែរទេ?

ខ៖​ កាលហ្នឹង បបរទាំងអស់យកមកស៊ីជាមួយ​សម្លរ​ប្រហើរសម្លរសំឡក់ម្ជូរអី​ហើយ….(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ស៊ីឲ្យតែប៉ោងពោះទៅទេ តាំងពីដើមធ្លាប់ពោះទៅហើយ មានអីស៊ីហ្អា(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ (សើច) ចឹង....

ខ៖ បើពូកវាស៊ីសុទ្ធតែបាយ(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)យើងវិញបបរ គ្រាន់តែស្រុកយើងបានបបរខាប់តិច បើក្រៅពីរស្រុកនិងទេ រាវកខ្លោកដូចកោះដែលឆ្លងកញ្ចុសមកនោះអឺ...ឆ្លងដរមកនឹងណាស់គ្នាវេទនាណាស់មួយកំប៉ុងមួយខ្ទះហ្អែងមើល ពីរកំប៉ុងមួយខ្ទះ!

ក៖ អ៊ឹ​​ម....

ខ៖ កាលមុនឆ្លងដរមកគ្នាវេទនាណាស់​ បបរមួយកំប៉ុងមួយខ្ទះ​នឹងហែងគិតមើលៗគ្នារាប់រយនាក់(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)​ហើយបើហែងកើតទាន់ជំនាន់និងវិញមិននៅរស់ទេ(មានសំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖(​​ សើច)កាលនិងវាវេទនាពិបាក​ខ្ញុំលឺតែចាស់ៗថាដែរ!

ខ៖ អ៊ឹម....បបរពីរកំប៉ុងមូយខ្ទះអីហ្អែងគិតមើលទៅទាំងអស់គ្នានឹងហូបបរតែមួយខ្ទះសុទ្ធតែទឹកនឹង ហើយខ្លះទៅបានពីរ បី បួន ប្រាំ កំប៉ុងទៅបានៗមួយខ្ទះ រួចៗមនុស្សមួយសហករណ៏ហ្អែងគិតមើលទៅមិនមែនមនុស្សតិចនាក់ឯណា!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អត់បបរចឹងដួសមដាក់ទុកចឹងទៅ (សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ) មានតែទឹកហុតនឹងទៅកាលនៅជំនាន់នឹងវាអត់ដែរណាស់ហ៊ើយ....​វេទនាណាស់!

 ក៖ អ៊ឹម.....

គ៖ តាមើលអាហាវហ៏តា(សំលេងកូនក្មេងស្រែក)!

ខ៖ ប៉ុន្ដែវាគ្រាន់តែថានៅស្រុកខ្ញុំនឹងវាគ្រាន់បានទូលាយជាងស្រុកគេបន្ដិច(សំលេងរំខានពីកូនក្មេង) វាបានបបរខាប់បន្ដិចណាស់!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អឺ.... បី បួន ប្រាំកំប៉ុងមួយខ្ទះអីទៅ(មានសំលេងរំខានពីកូនក្មេង) អឺ....ហើយបើក្រៅពីនោះពីរក៉ប៉ុងជួនណាទៅបានទឹកត្នោតនឹងគេលាយ !

ក៖ អឺ….​ហើយលោកតាមានធ្លាប់ធ្វើដូចជា​អឺ...លោកតាមានធ្លាប់ធ្វើដូចជាល្មើសច្បាប់គេដែរទេកាលនិង?

ខ៖ អត់ មិនដែលមានគេយកទៅណែនាំអីទេ មិនដែលគេហៅទៅប្រជុំអីទេ គេប្រជុំនឹងគេប្រជុំចឹងថាទៅណាស់(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ) ជួនណាទៅអ្នកដែលវាធ្វើជាមួយគ្នាវារាយការណ៍ថាពូកជីកអាចម៍វាយកខ្នុរទៅកប់នៅក្នុងឥដ្ឋចេះនោះ ឥដ្ឋ​ឯណាអាឥដ្ឋអញ្ចេះនឹង!

ក៖​ ចាស!

ខ៖ ទុកប្រហោងប្រលោះបន្ដិតទៅដឹកជីដឹងអីទៅចឹង (សំលេងរំខានពីកូនក្មេង) ជូបអាផ្លែខ្នុរបេះខ្នុរយកមកបន្ទំទៅ ចែកគ្នាស៊ីពីរ ឬក៏បីនាក់អីចឹងទៅ​ហើយវាទៅរាយការណ៍ប្រាប់ខាងអឺ...គណះគេពេលគេទៅប្រជុំនៅវិហារ(សើច)!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ វាថាពូកកើបជីអាចម៍បេះខ្នុរទៅ....(សំលេងរំខានពីកូនក្មេង)

ក៖ ​​យកទៅញ៉ាំ!

ខ៖ អឺ....វាថាឯងលាក់ក្នុងជីក្នុងអីឯណាណោះ ហែងប្រជុំអីប្រជុំទៅ​ ធ្វើតែមិនដឹងទៅធ្វើតែមិនលឺ(សើច)!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ អើ! ចុះហែងឃើញខ្នុរប៉ិនៗនេះដែរយកមកដាក់តែបីបួនយប់ទៅទុំហើយ ធ្វើជីបណ្តើរទៅពេល សំរាកបេះអាខ្នុរនិងស៊ី​ពីរបីក្លែប​បួនដបខ្លែបម្នាក់ទៅអីចឹងទៅ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អើ....ចុះហ្អែងបើគេផ្ដាច់របបយើង ហ្អែងបានអីស៊ី?

ក៖ និងហើយត្រូវហើយអ៊ុំ(សើច) ចេះអត់អីដែរអ៊ុំគេអត់ទាន់!

ខ៖ ធ្វើការយូរទៅវាលែងស្អុយហើយ​ វាជ្រាបនឹងច្រមុះវានោះ(គាត់សុំានឹងក្លិនយូរទៅលែងធ្លុំក្លិនអី) គេចាក់គរចឹងទៅ យើងអង្គុយមករាងឆ្ងាយមិនទៅជិតឯណាឆ្ងាយដែរ​កើបអាអាចម៍នឹង(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)យកទៅហាលចឹងទៅមានពុម្ពគេៗដង្កូវប៉ិនៗនេះ!

ក៖ អ៎….លោកអ៊ុំ!

ខ៖ ពេលវ៉ៃទៅខ្លះទៅខ្ទាតចូកមុខចូលមាត់ក៏មាន!

ក៖ អ៊ឹម...អ៊ុំ!

ខ​៖ ដង្កូវប៉ិនៗកូនដៃ សុទ្ធតែអាដង្កូវដុះរោម​មែនដង្កូវសៗដូចយើងទេ​ ហែងគ្រាន់តែឃើញដង្កូវនិងហែងៗបាច់ធ្វើអីទេ!

ក៖ ខ្ពើមណាស់អ៊ុំហ៊ើយកាលនឹង(សើច)!

ខ៖ អឺ….!

ក៖ អាដង្កូវធម្មតាខ្លាចចង់ងាប់ហើយទំរាំអាដង្កូវនិងទៀត!

ខ៖ អញវាឆ្អែតអស់ហើយកូនអើយ!

ក៖ តែអ៊ុំលែងខ្លាចហើយពេកដែលចឹងទៅ?

ខ៖ ហាស?

ក៖ តែអ៊ុំដល់ពេលអ៊ុំឃើញចឹងទៅលែងខ្លាចលែងញញឺតលែងអីហើយ ព្រោះធ្លាប់យូរៗទៅវាស៊ាំ!

ខ៖ វាធ្លាប់ភ្នែកទៅអត់ញញឺតទេ​យើងទៅដល់អាស្លាបព្រាឈើយើងនឹងទៅដល់ដូសដាក់ក្នុងពុម្ពទៅនឹងដួសដាក់បើពុម្ពនឹងយើងទះៗទៅ ឲ្យហាប់ចឹងទៅយកវាខ្ចាក់ចឹងទៅហាលទៅចឹងទៅ​កាលក្រស្ងូតទៀតណាឥដ្ឋអាចម៍និងហា!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ហាលស្ងួតហើយយកទៅគរទៅនៅសាលាវត្តត្បូងអាលិច​ផ្លូវនិង​សាលាគរអាចម៍ហើយ!

ក៖​ ចាសៗ(សើច)សាលាវត្តគរអាចម៍(សើច)!

ខ៖ អឺ.... (សើច)!

ក៖ ហើយនៅពេលដែលគេយកអាដុំជីអាចម៍និងទៅគរៗលើគ្នាហើយនៅពេលដែលវាក្រៀមចឹងទៅគេទុកយកទៅដាក់បាចធ្វើជាជីនិងទៅបាចតាមស្រែនិងតាមអីនឹងហ្អែសអ៊ុំ?

ខ៖ គ្មានយកបាចជីណាផងទេ!

ក៖ ទុកចោលទៅហ៏លោកតា?

ខ៖ គរជាប់គ្នាទុកកំពស់ណាណី.....

ក៖ ហើយសព្វថ្ងៃនេះគេយកទៅណាទៅលោកតាទាំងអស់នឹង?

ខ៖ នេះគេជញ្ជូនទៅបោះចោលអស់ទៅ(សើច)!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ដាំត្រាវដាំត្រើយ(ក្រៀមភាសា) ​ឯណាវាៗចេះតែប្រើយើងទៅ ចេះតែប្រើយើងឲ្យធ្វើលុតដំទៅអីនឹង គ្មានទេធ្វើជីនឹងគ្មានអាណាយកទៅណាទេ ប្រធានឃុំក៏ដោយប្រធានភូមិគេនឹង

ក៖ ចាស!

ខ៖ យកទៅដាក់ជីឯណាទេ ស្រីទូលឥដ្ឋនិង ហើយមិនបាច់និយាយទេហ្អា៎ចឹងៗ!

ក៖ វាលំបាក!

ខ៖ ចេះតែប្រើយើងទៅទេ អើ ​ឥដ្ឋវាស្ងួតហើយនោះ!

ក៖ ចាសលោកតា !

ខ៖ ពេលដែលស្ងួតទៅដាក់កញ្ចែង​ដាក់ អីទូលទៅ​!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ ដាំអីយកទៅដាក់ទៅ!

ក៖ ចាសលោកតា ហើយទៅលោកតានៅពេលដែលលោកតាចប់ពីជំនាន់​ប៉ុលពតមកណាស់ចប់ហើយលោកតាមានមុខរបរអីដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រូសារទេហ៏លោកតា?

ខ៖​ ហ្អើយ...ចប់ម៉ងហ្អា! គេចប់ទៅខ្ញុំបានទៅស៊ីឈ្លួលគេពីណាគេជួលទៅធ្វើអីទៅធ្វើនឹងទៅ ធ្វើអីទៅធ្វើនិងគេនឹងទៅ!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖​​ អឺ…!ជំនាន់នោះមានមុខរបរអី មិនទាន់ចាយលុយឯណា អត់ទាន់ចាយលុយទេ ទើបចប់ប្រហែលឆ្នាំ​៨១​ ៨២ទេ (ឆ្នាំ១៩៨១-១៩៨២) គេធ្វើកាណូតរថចែកអង្ករ​ម្នាក់៣កំប៉ុង ពីនិងទៅច្បារអំពៅយើងនិងទៅផ្សារចាស់​ទៅគីឡូលេខ៧ ហ្អែងស្គាល់គីឡូលេខ៧?

ក៖ ចាសៗ!

ខ៖ ស្គាល់​ផ្សារចាស់ទេ?

ក៖ ស្គាល់លោកតា!

ខ៖ អឺ….ជំនាន់និងបានតែបីកំប៉ុងទេ​ ម្នាក់បានតែបីកំប៉ុងទេ​ជួនកាលអង្ករសំរូបទៅហើយជួនទៅក៏អង្ករសំរិទ្ធទៅ ប្រេងមួយលីត្របីកំប៉ុង ​ប្រេងម៉ាស៊ូត!

ក៖ ហើយ?

ខ៖ ផុតតែពីច្បារអំពៅអានឹងទៅចាយលុយយូន​​ហើយ ចាយលុយយួនប្រហែលបីបួន អើ...ថាទៅប្រហែលជាកន្លះខែដែរ​បានធ្លាក់លុយខ្មែរយើង!

ក៖ ចាសលោកតា!

ខ៖ អ៊ឹម....ហើយទៅបានលោកតាសន្សំលុយទៅបានមកធ្វើផ្ទះនឹងហ៏លោកតា? ធ្វើផ្ទះនៅហ្អែសលោកតា?

ខ៖ ហ្អាស?

ក៖ ផ្ទះៗ កុងនៅសល់ពីរជំនាន់មុនឬក៏ធ្វើទើបដាច់​សម័យប៉ុល ពតហើយ?

ខ៖ ដាច់សម័យ ប៉ុល ពត​ហើយបានធ្វើ​អឺ…!

ក៖ កុងធ្វើតាំងពីជំនាន់ណាដែរ?

ខ៖ ផ្ទះនេះធ្វើតាំងពីជំនាន់ទាហ៊ានមក ជំនាន់ទាហ៊ាន​ លុន​ ណុលហា!

ក៖ ​អញ្ចឹងកាលជំនាន់ប៉ុល ពតនិងអត់បាត់បង់ទេនៅដដែល?

ខ៖ ហ្ហាស?

ក៖​ កាលពីជំនាន់ ប៉ុល ពតមកផ្ទះនិង​ អត់មានបាត់បង់ រឺក៏ខូចខាតអីទេ?

ខ៖ ខូច ដំបូលលើ គ្រាប់ផ្លោងមកត្រូវធ្លុះធ្លាយ!

ក៖​ តែមូដអីនៅដដែល!

ខ៖ អឺ….!

ក៖ ផ្ទះនិងកុងអ្នកធ្វើឬជួលគេធ្វើទៅ?

ខ៖ ធ្វើខ្លួនឯងចេះតែធ្វើទៅធ្វើ....

ក៖ ល្អមែនទែនកុងសូមសសើរ ​ស្អាតណាស់(សើច)!

ខ៖ សម័យនិងនរណាគេជួលយើងលោកអើយលោកស្ដីគេ(គាត់សុំអោយអ្នកភូមិមកធ្វើផ្ទះ)​ ឧបមាថាអ្នកភូមិគេចឹងទៅយើងស្ដីសមាជិកគេទៅប៉ុន្មានពីរថ្ងៃបីថ្ងៃហើយក៏គេមកជួយតែ​ពីថ្ងៃ​បីថ្ងៃនិងទៅ!

ក៖ ចាស កាលនិងកុងធ្វើផ្ទះអស់ប៉ុន្មានដែរកុងចាំទេ?

ខ៖ អូ....ភ្លេចអស់ហើយហ្អា៎​!

ក៖ យូរហើយហ៏កុង?

ខ៖ តាំងពីរជំនាន់មុនទាហ៊ានមកម៉្លេះ ទិញឈើៗគេមកពីក្រោយគេជំលាស់មកនិង​(ស្តាប់មិនបាន)កាលពីមុននឹងនៅនឹងសុទ្ធតែកងទាហានទាំងអស់នឹង នៅពេញនឹងទាំងអស់នឹង!

ក៖ ចាស គេហៅមូដអីដែរកុងផ្ទះនិង?

ខ៖ ហ្អាស ?

ក៖ គេហៅមូដអីដែរ ផ្ទះកុងមានមូដអីដែរកុង?

ខ៖ មូដអីទេ មូដអញ្ចឹង!

ក៖ មូដអីដែរព្រោះផ្ទះពីរដើមមានមូដផ្ទះ ប៉ិត ផ្ទះអីហ៎?

ខ៖​ ផ្ទះចឹងដែរនឹង ប៉ុន្ដែគេធ្វើជាទាហានហើយម្ចាស់វាលក់ទៅក៏រត់ចោលលក់ទៅខ្ញុំក៏ទិញឈើគេជញ្ចូនមកនៅនឹងយកមកធ្វើទៅ!

ក៖ ចាសលោកតា អ៊ឹម.... ផ្ទះនេះធ្វើយូហើយដែរអញ្ចឹងហ៎!

ខ៖ យ៉ាប់ហ្អាកូនហើយ!

ក៖ ហើយឥលូវ អត់មានជុសជុលអីទេន៏កុង ដូចជាអឺ...ធ្វើបន្ថែមអីទេកុង? ពីដើមម៉េចឥលូវចឹងហ្មង?

ខ៖ អ៎…ចប់ពីដើមមកនៅចឹងគ្រាន់តែយើងជុសជុលអៀនប៉ាន់ដាក់អៀនប៉ាន់ថ្មី(ប្រក់សង្កសីថ្មី)!

ក៖ ចាស ហើយកុងសព្វថ្ងៃនឹងកុងមានធ្វើប្រកបមុខរបររកស៊ីអីទេកុងឬក៏អត់ទេកុង?

ខ៖ អត់ទេ!

ក៖ អត់ទេកុង?

ខ៖ អត់ តែដីធ្លីក៏គ្មានដែរ ពីដើមមករត់រ៉ឺម៉ក !

ក៖ ចាស!

ខ៖ កាលមុនធ្វើជា​ទាហ៊ាននឹងនោះ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ រត់រ៉ឺម៉ក ធាក់រ៉ឺមក(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ ដល់ពេល....ចាស !

ខ៖ ឥលូវមានរកអីទេ!

ក៖ ក្រោយមកទៅក៏អឺ....កុងក៏មានកូនមានចៅហើយក៏រៀងចាស់ដែរហើយៗកុងក៏នៅផ្ទះទៅណ៎កុងហើយ.....

ខ៖ កូន....កូនចៅច្រើន!

ក៖ ចាសហើយ....ហ្នឹងហើយកុងមានចងចាំអីគេជីវិតរបស់កុងកាលពីមុនរហូតមកដល់លូវនឹងកុងមានចងចាំអីដែលអឺ....ពិបាកៗនៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើអោយកុងមាននឹកឃើញហើយពិបាកចិត្តណាស់មានដែរឬទេកុង?

 ខ៖ អ៊ឹម....រឿងពិបាកនិងមិនបាច់និយាយទេ!

ក៖ ច្រើនពេកន៎កុង?

ខ៖ អឺ….វាច្រើនពេកហើយ!

ក៖ តាំងពីសម័យមុន!

ខ៖ កកាយគ្រោះនៅបាត់ទន្លេរមួយម៉ែត្រពីរធុងនឹងទៅបាន៤០រៀល​ជំនាន់និងហាសជំនាន់គេនៅចាយលុយរៀលណាស់ តាំងពីហ្អែងមិនទាន់កើតមកម្ល៉េះ!

ក៖ នៅតូចៗ!

ខ៖ អឺ….!

ក៖ ៤០រៀលកាលនិង!

ខ៖ ចាយ៤០រៀលមួយម៉ែត្រនឹង ៥តឹងបួនជ្រុងណាស់អឺ....មួយម៉ែត្របួនជ្រុង មួយម៉ែត្រអញ្ចេះ មួយម៉ែត្រអញ្ចេះៗ(គាត់កកាយគ្រោះអោយគេមួយម៉ែត្រការ៉េបាន៤០រៀល)!

ក៖ អ៊ឹម! ចាស គេយកគ្រោះនិងធ្វើអីកុងកាលហ្នឺងកុង? យកធ្វើផ្ទះហ៏?

ខ៖ ចិនគេទិញ!

ក៖ ចិនគេទិញហ៎?

ខ៖ អឺ....ចិនគេទិញគរ! កន្លែងនេះសុទ្ធកន្លែងគរគ្រោះហើយណា!

ក៖ អញ្ចឹង?

ខ៖​ អឺ…!

ក៖ ហើយឥលូវគេលែងទិញហើយ?

ខ៖ ហ្អាស?

ក៖ ឥលូវនិងគេលែងមានអឺ....កើបគ្រោះលក់ទៀតហើយមែនទេកុង?

ខ៖ អត់កើបទេព្រោះឥលូវគេលែងទិញហើយ វាបូមអស់ហើយ!

ក៖ គេបូមអស់ហើយ ?

ខ៖ អឺ…!

ក៖ គ្រោះឬក៍ខ្សាច់កុង?

ខ៖ ហ្អាស?

ក៖ ខ្សាច់ទេហ្អីកុង? ខ្សាច់?

ខ៖ ខ្សាច់ដោយខ្លួន​គ្រោះដោយខ្លួន! គ្រោះយើងរាវរកអាណាសល្អ​ចែវទូកហ្អា ទូកពីរម៉ែត្រ មួយម៉ែត្រកន្លះអីចឹងទៅចែវទូកសៗតាមព្រែកតាមាក់ទៅនឹង!

ក៖ អ៎ …!

ខ៖​ ចែវទួកតាមទន្លេនិងទៅនៅពេលដែលដឹងថាមានគ្រោះនៅត្រង់នឹងមានហើយបោះចង្វារទូកទៅមុជទៅ!

ក៖ អូយកុងហ៊ើយ…..

ខ៖ អ៊ឹម...ហែងហ៊ើយ!

ក៖ កុងទំរាំតែនឹងបានគ្រោះ មក​ជ្រមុជទឹកចឹងកុងពូកែងូតទឹកហើយចឹងហ៎ពូកែហែលទឹក ពូកែអត់ដង្ហើមកក្នុងទឹកណាស់កុង?

ខ៖ អត់ដង្ហើមទឹកមួយឬស្សីហ្អា​២៤ហត្ថៗ មានប៉ុន្មានម៉ែត្រហែងគិតមើល(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ក៖ ហើយគួរឲ្យសសើរ!

ខ៖ ដីនិងបោះគ្រោះមកៗ​អាអ្នកទូកអាអ្នកលើនិងចាំតែជ្រៀវទៅ​ពីរនាក់មួយទូកមួយមានគ្នាពីរនាក់!

ក៖ ចាស!

ខ៖ មុជមូយស្រាវមូយ!

ក៖ អ៎…!

ខ៖ ហ៊ើយ…..ខ្ញុំហើយខ្ញុំវាហែលឆ្អែតអស់ហើយត្រចៀកនិងវាថ្លង់ៗនឹងបែក​ក្រដាសត្រចៀកតើ មុជទៅច្របាច់មងទៅលឺតេវទៅក៏បែកក្រដាសត្រចៀកលឺតែវ​ថ្លង់តែម្តងទៅទាល់សព្វថ្ងៃ ត្រចៀកលឺតែខាងនេះទេ!

ក៖ ដោយសារៗតែការមុជទឹកទៅជ្រៅពេកមែនតែលោកតា?

ខ៖ អឺ....អាមុជទឹកជ្រៅអត់អីវិញអាមុជមុខមន្ទីរទឹកនៅព្រែកថ្កូវនេះ ឲ្យតែយើងចុះទៅនឹងបើយើងមិនស្រួលខ្លួនស្ទះខ្យល់តែទៅដឹងតែស្ទះហើយ ស្ទះមុជអត់ចូលទេហើយទៅទាល់តែច្របាច់ត្រចៀកឲ្យចេញខ្យល់ទៅបានមុជចុះបាន អត់ចេញខ្យល់តាមត្រចៀកទៅមុជអត់កើតទេស្ទះអានឹងស្ទះចឹងតើ ច្របាច់ទៅចេញតេវចេញទៅហើយជួនណាទៅក៏មានខ្ទុះចេញតាមត្រចៀកពីរថ្ងៃ វាបែកក្រដាសត្រចៀកហ្អាស សព្វថ្ងៃមួយជំហៀងនេះលែងលឺហើយ បើខាងនេះហែង​និយាយមិចក៏មិនលឺដែរញ៉ុកតែត្រចៀកខាងនេះ(បិទត្រចៀក)ហែងនិយាយម៉េចក៏មិនលឺដែរចឹងបានសព្វថ្ងៃកូន និយាយតិចស្ដាប់មិនបានដល់តែគេនិយាយខ្លាំងឯងនេះគំហក់អោយគេ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ថាគេនិយាយគំហកឲ្យឯង!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ឯងស្ដាប់វាមិនបាន!

ក៖ ចាសនិងហើយកុង!

ខ៖ (សើច)ហើយអញ្ចឹងឯងណាយ៉ាប់ណាស់ហា!

ក៖ ចាស!

ខ៖ និងហើយ!

ក៖ (សើច) ហើយកុង?

ខ៖ ហើយសព្វថ្ងៃចៅៗបើនិយាយតិចអាញ់ស្ដាប់អត់បានទេ ទាល់តែនិយាយខ្លាំងបន្តិច បើនិយាយតិចស្តាប់មិនបាន!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ វានិយាយលឺហើយតែយើងនេះស្តាប់វាអត់បាន(សើច)!

ក៖ (សើច) ចាស កុងមានរឿងអីល្អៗនៅក្នុងជីវិតរបស់កុងដែលធ្វើអោយកុង​នឺកឃើញហើយសប្បាយចិត្តណាស់កុង?

ខ៖ ហ្អាស?

ក៖ រឿងដែលល្អៗក្នុងជីវិតកុង(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)ពេលនឹកឃើញហើយកុងសប្បាយចិត្ត មានអីគេខ្លះកុង?

ខ៖ (មានសំលេងរំខាន) មិនមានអីទេចៅអើយបើយើងវាចឹងទៅហើយ សព្វថ្ងៃបានចៅគេជូននឹងទៅ បានកូនគេជូននឹងទៅ​ហើយយើងទៅរកអីកើត ពីដើមយើងគ្រាន់បានទៅកាច់ចង្កូតកាន់ចង្កូតកាណូតអោយគេខ្លះទៅអោយគេទៅ នេះនៅត្រង់កន្លែងនេះសុទ្ធតែខ្សែម៉ាស៊ីនហើយនឹងលូបូមទឹកបូមលូនឹងបានតែខ្វេរដៃមួយចំហៀងនឹងខាងនេះក៏ឈាមខាងនេះក៏ឈាមបានខ្វេរដៃនឹងទៅគៀបៗអាបូលីម៉ាស៊ីននឹង បូលីនឹងយើងមិនទាញចេះដល់ពេលដែលយើងទាញទៅវាគៀបៗនឹងវ៉ាបចឹងមកក៏ដាច់សរសៃរខ្វេរៗដៃនឹងដោយសារតែទាញខ្សែពៀនម៉ាស៊ីនតើនឹង!

ក៖ ចាសសុំទោសណាស់កុងដែលលឺអញ្ចឹងណាស់!

ខ៖ អ៊ឹម....ដើរស៊ីឈ្នួលគេម៉ាសព្វនឹង ខែនិងដាក់ម៉ងនៅព្រែកដំបង ហែងស្គាល់ព្រែកដំបងទេ? (មានសំលេងរំខាន) នៅមុខព្រែកតាមាក់យើងនឹងទៅត្រើយខាងនេះអ៊ឹម....ដាក់ពោតពេញៗកាណូតនឹងមករលកមកទៅចូលទៅឈប់នឹងមុខព្រែកតាមាក់នឹងទៅភ្លៀងតែបីមេទេទឹកឡើងពេញកាណូតនឹងម៉ង ងាប់អាតាកុងនោះទៅនឹងទៅពីរនាក់ណាស់!

 ក៖ ហើយពេលចឹងធ្វើមិចទៅកុង?

ខ៖ អឺ...ប្រកាច់បុក ករកា យើងនិង ហែងស្គាល់ករកាទេ មើលទៅមិនស្គាល់ទេមើលទៅ!

ក៖ (សើច)!

ខ៖​ បន្ទាប់មកជះពីរមេទៀត ពេញកន្លះកាណួតតែម្តង អញថាកាច់ចូលទៅលិច​ៗទៅហ្អា គិតថាចឹង​បន្ទាប់អែបមកខាងៗបើកកាណូតទៅតែម៉ាស៊ីនទាញលែងឡើងហើយ​ យើងទៅធ្វើអីកើតបើម៉ាស៊ីនវារលត់បាត់ហើយក៏ត្រឹបៗក៏បូមទឹកនឹង!

ក៖ ចាស!

ខ៖ លូកដែកបូមទឹកនឹង(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖​ ចឹងបានរួចខ្លួន!

ខ៖ ( មានសំលេងរំខាន) រួចពីបាតកាណូតនឹងទៅបានបើកកាត់មកនៅនឹងវិញ(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ) កាត់នឹងទៅហើយកាត់រោងចក្រគេនឹង ហើយកាត់ពីច្បាអំពៅក្បាលថ្នល់និងអាស្ពានទីពីរនឹង!

ក៖ ចាសកុង!

ខ៖ អឺ….!ទៅលក់នៅនិង​ ម៉ូយនៅនិងហ្អា៎(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖ (សើច)លក់អីគេកាលនិងកុង?

ខ៖ ពោត!

ក៖ លក់ពោតលក់អីដែលធ្វើបាន ធ្វើចំការនឹងធ្វើអីដែលដាំបាននឹងហ្អែសកុង?

ខ៖ អឺ….ថៅកែគេមកទិញប៉ាវយើងគ្រាន់តែដឹងជញ្ជូនឲ្យគេទេ បាទយើងមានបានទៅទិញរបស់គេឯណាអត់មានទេយកមករទេះគេដឹកយកមកគរដាក់.....

ក៖ អូ....កាលនិងគេជូលអ៊ុំហ៎? កាលនឹងគេជួលកុងហ៏?

ខ៖ ជូលតើគេជួលយើងទៅបើកម៉ាស៊ីនឲ្យគេ!

ក៖ គេជួលចឹងគេអោយកុងប៉ុន្មានបើកម៉ាស៊ីននឹងណាស់?

ខ៖ ហ៊ើយ….យ៉ាងខ្លាំង​១០ទៅ២០រៀល(សំលេងកូនក្មេងស្រែករំខានពីខាងក្រៅ) សម័យនិងមានលុយចាយរាប់ពាន់ដូចសព្វថ្ងៃអី១០ទោ២០រៀលមួយថ្ងៃ ៥០រៀលមួយថ្ងៃនិង ៥០រៀលថ្លៃណាស់ណា!

ក៖ ចាសថ្លៃណាស់ជំនាន់និងកុង​លូវមិន....

ខ៖ អ៊ឹម....ក្មេងឥលូវឲ្យ៥០០រៀលនឹងគេមិនចង់នឹងយកទៅទៀតន៎​ឯងពីរមុនចាយតែ១០០ចាយទៅ (សើច)!

ក៖ (សើច)!

ខ៖​ ទំរាំបានមួយរយចាយមិនងាយ(សំលេងរំខានពិខាងក្រៅ) ហែងវិញរកបាន១០ទៅ២០$នឹងទេសព្វថ្ងៃនោះ!

ក៖ ចា៎!

ខ៖ ទៅលីបាវអោយគេវិញពេញៗស្មានោះ(សំលេងកូនក្មេងរំខានពីខាងក្រៅ)!

ក៖​ ចាស!

ខ៖ បាន២០ទៅ៣០រៀលទេកាលនឹងនោះ បើបានសំបកម៉ូតូទៅបាន៥០រៀល!

ក៖ ​ចាសកុង!

ខ៖ អ៊ឹម....បើទៅចឹងទៅកំពង់ដរចឹងទៅបានតែ២រៀលទេម្នាក់ ពីរទន្លេរកើតមកទន្លេរលិច បានតែ២រៀលទេ!

​ក​៖ ចាសចឹងដោយសារតែកុងមានជីវិត​និងបទពិសោធន៍ច្រើន ទាំងការងារ ទាំងអ្វីផ្សេងៗនិងច្រើនចឹងណាស់កុង ចឹងហើយក៏អគុណកុងច្រើនណាស់កុងដែលកុងចំណាយពេលសំរាប់ឲ្យខ្ញុំ​បានធ្វើការសម្ភាសន៍កុងផ្ទាល់ណាស់កុង!

ខ៖ អឺ….!

ក៖ ចាស កុងមានពាក្យអីជាចុងក្រោយដើម្បីនិយាយផ្ដាំផ្ញើរទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអីចំពោះអ្នកបានស្ដាប់សំលេងកុងថ្ងៃនេះដែរទេ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ ក្មេងឥលូវពិបាកប្រដៅវាណាស់ប្រដែរប្រដៅវាទៅវាអត់ស្ដាប់យើងទេ ប្រវត្តិតាំងពីដើមមកគេអត់ស្ដាប់យើងទេ វាមិន...វាចំណាយលុយគេចាយលុយធំហើយឥលូវនឹងនោះនឹងហើយអត់មានចាយលុយដូចជំនាន់យើងឯណា កាលជំនាន់យើងបានយើងចាយលុយនឹងតិច(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ) បើទូរស័ព្ទទូរអីនឹងមិនទៅមានទូរស័ព្ទឯណាប្រើនឹងគេ!

ក៖ ​(សើច)!

ខ៖ (ក្រហែម) សម័យនេះតែក្មេងរៀនកំពស់នេះសោះមានទូរស័ព្ទប្រើដែរ!

ក៖ ចាស (សើច)!

ខ​៖ ហើយជំនាន់មុនវាជូរចត់ហូស!

ក៖ ចាស អញ្ចឹងកុងមានពាក្យអីនិយាយទៅពូកគាត់ទេកុង?មានពាក្យអីនិយាយផ្តាំផ្ញើរទៅពូកគាតើចុងក្រោយ(សំលេងរំខានពីខាងក្រៅ)?

ខ៖ ផ្ដាំទៅពីណា?

ក៖​ ពាក្យផ្តាំផ្ញើរ ដូចជាដល់អ្នកដែលបានស្ដាប់សំលេងកុង?

ខ៖ អ៎…!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អើផ្តាំផ្ញើរបើថាប្រវត្តិរឿងនិងលំបាកចឹង បើពីដើមមកមិនដូចឥលូវទេ​ឥលូវនេះគេធូធារ ពីមុននឹងយ៉ាប់ណាស់យ៉ាប់ខ្លាំងណាស់!

ក៖ ចាស!

ខ​៖ ហើយ ចាយ​បូនដប់រៀល បួនប្រាំរៀលនឹងហែងគិតមើល!

ក៖ ចាស!

ខ៖ អឺ…! រកអង្ករ៤០រៀលមូយតៅស៊ីមិនបានផង អឺ…!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ពីមុនមិនមែនសម្បូរដូចឥលូវណា!

ក៖ (សើច)!

ខ៖ ៣០រៀលមូយតៅ ១៥គីឡូហ្អាស!

ក៖ ចាសកុង !

ខ៖ រកលុយទិញស៊ីមិនចង់បានទេ អើយើងចាយមូយរៀលជំរះចំការគេទៅចំរាស់ព្រៃអោយគេ(ទៅធ្វើស្មៅចំការអោយគេ)​បានមួយថ្ងៃ១០រៀលទេ អឺ…​ចឹងណាស់!

ក៖ ចាស!

ខ៖ វាខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីហ៎(សើច) មិនធម្មតាទេ ធ្វើព្រៃៗចំការចឹងៗ មួយថ្ងៃបានតែ១០រៀលទេ ធ្វើព្រៃដំលូង ព្រៃត្រាវ ព្រៃដំលូង កាប់រណ្តៅអំពៅឲ្យគេចឹងទៅណា គេដាំអំពៅបានតែមួយថ្ងៃ១០រៀលទេ!

ក៖ ចាស!

ខ៖ ជំនាន់និង​ពិបាកណាស់យកមកនិយាយឥលូវក្មេងគេមិនស្ដាប់យើងទេ!

ក៖ អ៊ឹម….!

ខ៖ ឥលូវគេចាយលុយនឹង អ៊ឹម....កំពូលចាយហើយ(សើច)!

ក៖ (សើច)អញ្ចឹងកុងអត់មានអីទៀតណាកុង មានពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេណាកុង?

ខ៖ មានតែពាក្យ​ប៉ុណ្ណឹងទេអាស្រី!

ក៖ ចាសៗអគុណច្រើនកុង​ចាស!