**សម្ភាសរបស់ឈ្មោះ ជួន សាត**

ក៖ អ្នកសម្ភាសឈ្មោះ : ហេង សុជីវី ខ៖ អ្នកត្រូវបានគេសម្ភាសឈ្មោះជួន សាត

**ពត៌មានសង្ខេបឈ្មោះ ជួន សាត**

គាត់មានឈ្មោះ ជួន សាត ភេទស្រី អាយុ ៧៧ឆ្នាំ កើតឆ្នាំម្សាញ់ ទីកន្លែងបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញ សព្វថ្ងៃគាត់មានចៅកំព្រា២នាក់ ដែលនៅក្នុងបន្ទុកគាត់ គាត់ដើរសុំទានគេនៅផ្សារទំពូង ដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមចៅ។ កាលជំនាន់ប៉ុលពត គេបានជន្លៀសគាត់អោយនៅស្រុកជើងព្រៃ ឃុំសាមាន់ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ។ គាត់បានរៀបការមុនជំនាន់ប៉ុលពត គាត់មានកូនទាំងអស់៤នាក់ ហើយព្រមទាំងកូនចិញ្ចឹមប្រុសម្នាក់ កើតក្នុងសម័យប៉ុលពតម្នាក់ ប៉ុន្តែ កូនគាត់បានស្លាប់ម្នាក់ សព្វថ្ងៃនៅរស់៣នាក់។ បងប្អូនរបស់គាត់មាន១១នាក់ គាត់ជាកូនមុនបន្ទាប់ពៅគេ ក្រោយពីរំដោះជាតិហើយ គាត់នៅសល់បងប្អូន៧នាក់ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃគាត់នៅសល់តែពីរនាក់បង បងប្អូនទេ ពីព្រោះចាស់ៗ ស្លាប់អស់ហើយ ។ ឪពុករបស់គាត់ស្លាប់តាំងពីគាត់កើត​ បាន៣ខែ ម្តាយគាត់ឈ្មោះប៉ែល គាត់ជាស្រីម៉េម៉ាយតាំំងពីនៅក្មេង គាត់ធ្វើស្រែ ដើម្បីចិញ្ចឹមកូន៩នាក់។ ជីដូនជីតាខាងលោកពុកគាត់ឈ្មោះតាអឹម យាយស្រស់ និងជីដូនជីតាខាងម្តាយឈ្មោះតាសុខ យាយទ្រី ពួកគាត់ទាំងអស់បានអនិច្ចកម្មអស់ហើយ ។

ក៖ចាស ជាដំបូង សូមជម្រាបសួរ លោកយាយ!

ខ៖ចាស! លោកយាយ ចៅ! មានឪកាស មកក្នុងការសម្ភាសលោកយាយ ហើយថ្ងៃនេះ គឺជាថ្ងៃទី២៧ ខែ៩ ឆ្នាំ២០១៨ ហើយចៅ មានឈ្មោះថា ហេង សុជីវី ជាអ្នកសម្ភាស ហើយលោកយាយមានឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖ខ្ញុំឈ្មោះជួន សាត។

ក៖ហើយលោកយាយអ្ហឺ...ចំពោះឈ្មោះនេះផងដែរ ឈ្មោះលោកយាយ ត្រូវនឹងនាមត្រកូលនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកយាយអត់?

ខ៖អ្ហឺ...ចៅអើយ យាយវេទនាពេក មិនដែលបាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្ហេ ហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹង កាលពីជំនាន់ អ៊ុនតាក់នុះ! អ្ហឺ...ចោរវាលួចទៅបាត់ យាយអត់បានធ្វើ

ក៖ចាស

ខ៖ក្រពេក អ្ហឺ...ចេះតែបាត់ហើយចៅអើយ

ក៖ចុះត្រូវជាមួយសៀវភៅគ្រួសារយាយអ្ហាអត់?

ខ៖សៀវភៅគ្រួសារមាន ប៉ុនសៀវភៅគ្រួសារហ្នឹងអត់!

ក៖ចាស ប៉ុន្តែឈ្មោះតែយាយប្រាប់មិញ ត្រូវ?

ខ៖ត្រូវ! ត្រូវៗ

ក៖យាយមានឈ្មោះអីផ្សេងអ្ហា អត់?

ខ៖អត់មានឈ្មោះផ្សេងអ្ហេ ឈ្មោះយាយសាត

ក៖ឈ្មោះហ្នឹង! ឪពុកម្តាយយាយជាអ្នកដាក់អោយ?

ខ៖គាត់ដាក់តាំងពីដើមម៉ោ

ក៖ហើយឈ្មោះយាយ មានអត្តន័យម៉េចដែរ?

ខ៖ជា! ឈ្មោះហ្នឹងមានអត្តន័យអ្ហាម៉េច?អត្តន័យដែលថា ជួបជាឆ្នាំ៧០នេះម៉ោអ្ហា អ្ហេ...!

ក៖ដូចថាឈ្មោះហ្នឹង ម៉េចបានដាក់ឈ្មោះហ្នឹងអោយយាយអ្ហា?

ខ៖ដាក់ជួន គាត់ណា ដាក់ជួនប្អូនហ្នឹងអ្ហា!​​ ឈ្មោះបងប្អូន យាយសួន បងលេង បងប្អូន១១នាក់!

ក៖អញ្ចឹង?

ខ៖ម៉ែយាយហ្នឹង! ម៉េម៉ាយដែរ ។ ម៉េម៉ាយគ្រាន់តែកូន១១នាក់ គាត់ម៉េម៉ាយ...គាត់ម៉េម៉ាយបងបង្អស់នោះ បងម៉េង! បងម៉េងរួច បងសួន បងម៉េន ឆ្នាំវក! បងសួន បងសួនហ្នឹង ឆ្នាំៗ ឆ្នាំជូត អ្ហាឆ្នាំ! ឆ្នាំច ចអ្ហា អ្ហឺ...ចឹង! អ្ហឺ...ឆ្នាំចរ បងសឿន កើតមួយទៀត បងសឿននុះ! ឆ្នាំជូត ម៉ោ...មួយទៀតឆ្នាំថោះ! ម៉ោមួយទៀត ឆ្នាំម្សាញ់ ម៉ោមួយទៀតឆ្នាំវក ម៉ោមួយទៀតឆ្នាំឆ្លូវ ម៉ោមួយទៀតរាប់ដែរ ឆ្នាំឆ្លូវ ខាល ថោះ សល់ថោះមួយទៀត។

ក៖ហើយបងប្អូនលោកយាយអ្ហឺ...មានម៉ាននាក់ មាន១១នាក់?

ខ៖ម៉ា...១១នាក់!

ក៖លោកយាយ កូនទីម៉ាន នៅគ្រួសារ?

ខ៖ខ្ញុំ! បន្ទាប់ពីពៅ។

ក៖អូ...ហើយបងប្អូនយាយ! បន្ទាប់ម៉ោ បងប្អូនយាយ ស្រីម៉ាន ប្រុសម៉ាន?

ខ៖បងប្អូន៦ ឈ្មោះសួន អ៊ីសឿន ទី៣ហើយ! ៤ទាំងខ្ញុំ ៥ទំាំងប្អូនខ្ញុំ អ្ហាស្រី៣ អ្ហាៗ​ស្រី៥! ប្រុស២។

ក៖ស្រី៥ ប្រុស២ ?

ខ៖ហ្នឹងហើយ ងាប់ទៀត! ងាប់ទៀត...

ក៖ចាស ចាស

ខ៖ងាប់ហ្នឹង ងាប់ប្រុសទៀត មិនដឹងជាងាប់តាំងកាលណា

ក៖អញ្ចឹង! នៅសល់តែ៧នាក់ សព្វថ្ងៃ?

ខ៖សល់តែ៧នាក់ សព្វថ្ងៃ! អត់មានអ្ហេ មានតែខ្ញុំ ហើយនិងប្អូន ខ្ញុំមួយ!

ក៖អ្ហា?

ខ៖ចាស់ៗអស់ហើយ ខូចអស់ហើយ

ក៖ចាស អ៊ំ!

ខ៖ខូចអស់អាលីងហើយ

ក៖ចាស...

ខ៖នៅតែខ្ញុំ! និងមីពៅគេមួយ អ្ហេ វាអ្ហឺ...ឆ្នាំឆ្លូវ ហើយខ្ញុំឆ្នាំម្សាញ់ ៧០ជាងហើយ​ ហើយយាយ៧៧ហើយ។
ក៖ចាស ហើយបងប្អូនយាយ នៅរស់ គាត់ឈ្មោះអីខ្លះ យាយ?

ខ៖អ្ហឺ...ឈ្មោះយាយទូច តែពីរហ្នឹងអ្ហេ

ក៖ហ៊ឹម...

ខ៖អស់ហើយ ងាប់អស់ហើយ ងាប់! ងាប់ អាជំនាន់លន់ណុលអស់អាលីងហើយ

ក៖ចាស ហើយលោកយាយ កាលពីជំនាន់អ្ហឺ...នៅកុមារភាព យាយចូលចិត្តលេងអីមួយគាត់ដែរយាយ?

ខ៖មិនចេះលេងអីទេ ម៉ាជំនាន់ហ្នឹង! ខ្ញុំធំហើយ ម៉ាជំនាន់ហ្នឹង មិនសូវម៉ាន ។ ម៉ាជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹង ឆ្នាំ៧២! ៧២លន់ណុលហ្នឹងអ្ហា ៧២! ៧៣!៧៤! ខ្ញុំបែកអស់កូន៣នាក់ទៀត បែកគ្នា វៃគ្នា វៃដុតផ្ទះអស់កូនបី! បែកខ្ញែក គ្នាអស់អាលីង នៅទើសសព្វថ្ងៃហ្នឹង បែកអ្ហា កូនប្រុសហ្នឹង៣នាក់ បែកកូនទៀត។

ក៖ចាស យាយ!

ខ៖ហើយ បែកកូនហ្នឹង ពីរនាក់! កូនស្រី២នាក់ កូនប្រុស២នាក់ បែកខ្ញែកគ្នាអ្ហា ម៉ាជំនាន់សុទ្ធ តែ៧៤! ៧៤ហ្នឹង វាៗគៀតាម! វាដេញពីយើងអ្ហា ដេញអោយថយ ចេញពីផ្ទះអ្ហា ដេញយើងអោយចេញពីផ្ទះអ្ហា ដេញតាំងពីម៉ោង១២ ដល់ម៉ោង៦ ភ្លឺ...បាត់ បាញ់រហូត! ដុតផ្ទះ គៀទៅ ដុតផ្ទះ គៀទៅ ទៅដុតផ្ទះនៀក! អាក្នុងខ្ទមហ្នឹង ខ្ញុំទៅនៅហ្នឹង រត់ទៅនៅហ្នឹងអ្ហាចៅ ហើយគេវៃគៀ វៃគៀម៉ោ ។ អស់ពីហ្នឹងម៉ោ ខ្ញុំក៏បែកបាក់ កូនចៅអស់ហើយ ខ្ញុំក៏...រត់ចេះពីបន្ទាយវិញម៉ោ ចេញពីបន្ទាយទូកម៉ោ អ្ហេ! បន្ទាយលង្វែក បែកពីបន្ទាយលង្វែកហ្នឹងម៉ោ បានម៉ោ នៅស្រុក មកនៅស្រុកភូមិយើងហ្នឹង ឃុំអ្ហា អ្ហឺ...ស្រុកជើងព្រៃ ឃុំសាមាន់ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម មកនៅហ្នឹង នៅជំនាន់អាពតអ្ហូ វេទនាណាស់ ចៅអើយ...។ កូនខ្ចី គេអោយរែកដី រែកដី គែអោយស៊ីបបរ ស៊ីអីអញ្ចឹងអ្ហាណា! គេជន្លៀសយើង ថាយើងនែ!ថ្មី!​ កន្លែងនែ! ​ប្រជាជនថ្មី ចឹងណា! វាអត់អោយមកនៅស្រុកអ្ហេ វាអត់អោយនៅជាមួយក្នុងភូមិហ្នឹងទេ គេជន្លៀសយើងអោយទៅនៅក្នុងអាណា ជន្លៀសថ្មីចឹងអ្ហា! ៧៥!ហ្នឹង គេអោយនៅម៉ាដុំ គេអោយនៅម៉ាដុំ ទុកម៉ាដុំ។

ក៖ហើយគ្រួសារយាយ ពេលហ្នឹង! នៅជាមួយគ្នាអត់យាយ?

ខ៖ពេលហ្នឹងនៅ! នៅម៉ាគ្រួសារអញ្ចឹងទៅ គ្រួសារសិតតែនៅ! ខ្លះគេអោយរែកដី គេអោយស្ទូង គេអោយដកយប់ អានាំកូនខ្ចីហ្នឹង កូនខ្ចីហ្នឹង ភ្ជួស្រែ! ភ្ជួស្រែក្នុងនង្គ័លបួនហ្នឹង គេអោយក្នុងម៉ាខែ...

ក៖ហ៊ឹម! យាយធ្វើបានអ្ហាអត់?

ខ៖បាន ភ្ជួបាន បើមិនបាន គេៗ​អត់ វៃជួងអោយយើងមកស៊ីបាយអ្ហេ អត់អោយស៊ីបាយអ្ហេ

ក៖អូ កាលហ្នឹង!បានបាយអ្ហេអ្ហូ ?

ខ៖បានបបរ

ក៖មែន...?

ខ៖បបរអាម៉ាវែកអង្ករ ម៉ាវែកខ្ទះ បបរ...ប្រហែល២កំប៉ុង ប្រហែលពីកំប៉ុងចុះ បីកំប៉ុងមិនដឹង ប្រហែលពីរកំប៉ុងមិនដឹង ថា២!៣!​ថា២កំប៉ុងចុះ! គ្រាន់តែពោតម៉ាឡាអី ប៉ុននៀក!

ដាក់អង្កទៅ ចាក់ពោតចូលទៅ គ្រាន់ឆានឹងវែកហ្នឹង អាវែកប៉ប៉ុននែក គេដួសអោយយើង គេដួសៗ គេកាលែងៗចឹងទៅណា ដាក់បាយម៉ាទិចអ្ហេ ឆាហ្នឹង! គេលែងឆាទៅ យកមកសំហឹតទៅ សំហឹតដាក់អាក្អមមួយ ឆ្នាំងមួយចឹងទៅ ។ សាច់បបរប៉ប៉ុន...នៀក! មិនបានប៉ប៉ុនកូនចានចង្កឹះផង ហើយកាលហ្នឹង​ ទៅរកក្តាម រកអី យកក្តាមកស្លស៊ីទៅ បុកក្តាម​ បុកអីលាយ រួចបើប្រុស វាងាប់ច្រើនជាងស្រី ណា! ស្រី វាមិនសូវស៊ីច្រើនអ្ហេ បើប្រុសវា ត្រូវស៊ីច្រើន វាយ៉ាប់អូ វានឿយអ្ហា ងាប់ប្រុសៗច្រើនណាស់ ស្រីៗមិនសូវងាប់អ្ហេ ម៉ាជំនាន់ណុង

ក៖អូ...អញ្ចឹង!ចុះយាយ មានកាលហ្នឹង គេមានធ្លាប់ធ្វើឃាត មានធ្លាប់ធើបាបយាយដែរអត់?

ខ៖អូ...គេអោយរែកដី!

ក៖អត់ អត់ដែរ គេធ្វើបាបយាយអ្ហេ យាយអូ?

ខ៖ធើបាបរែកដីហ្នឹងអ្ហូ យើងកូនខ្ចី រែកដី! យើងទៅរែកដី អោយក្នុងម៉ាថ្ងៃ ៣ថ្ងៃ។

ក៖កាលហ្នឹង យាយ! កូនកើតបានម៉ានខែអ្ហៅ?

ខ៖បាន! ៣ខែ ។ បីខែ! ចេះស្ទូង ចេះដក អ្ហឺ! យើងឈឺអី សុទ្ធតែទៅសុំគេចឹងទៅ ដូចវាចឹង សុំទាហាន អត់បានទៅទេ ឈឺ...ថ្ងៃហ្នឹង ហើយបើៗ កូនឈឺ មិនអោយកូនយកទៅពេទ្យ មិនអោយយើងយកទៅមើលនឹងពេទ្យទេ វាទៅអោយពេទ្យមើលអូ អញ្ចឹង!

ក៖ហ៊ឹម! យាយមានដែលទាស់អត់អញ្ចឹង?

ខ​៖អើយ...បើថាទាស់ ចេះតែទាស់! យើងថ្នាំផឹក តែឆ្នាំងគ្មានទុកអោយយើងប្រើអ្ហេ ប្រមូលយើងអស់អាលីង ប្រមូលឆ្នាំង ប្រមូលចាន យកទៅអស់អាលីង ខ្លាចយើងលួចដាំបាយស៊ី អង្ករក្នុងម្នាក់អោយ អង្ករគ្នា៥នាក់ ក្នុងម្នាក់អោយម៉ាកំប៉ុង អោយស៊ីព្រឹកល្ងាច ។ អូ...ដល់យើងស៊ី ​ឆ្អែត តាឡូង! យើងដាំខ្លួនយើងស៊ីចឹង គាស់ស៊ី មិនបានទៀត គាស់ស៊ី គេឃើញ! គេយកទៅវៃចោល

ក៖ពេលហ្នឹង យាយមានកូនម៉ាននាក់យាយ?

ខ៖កាលហ្នឹង យាយមានកូនច្រើនដែរ ។ ខ្ញុំមានកូន៣!៤!៥នាក់ដែរ ប៉ុនអ្ហាកូនប៉ាម៉ាននាក់ វា...បាត់គៀ អ្ហឺ...អាដេញនេះ ខ្មែរក្រហមហ្នឹង វៃ! វៃគៀ វៃគៀ កូន៥នាក់! វៃទៅហ្នឹងអ្ហា

ក៖យាយមានបងប្អូនស្លាប់នៅជំនាន់អាពតហ្នឹង ប៉ុន្មាននាក់ដែរ?

ខ៖អ្ហូ...មានតែ ប្រុសសុំគេ ខ្ញុំអ្ហេ! បាត់កូន បើខ្ញុំអត់បាត់កូនអ្ហេ បងប្អូនខ្ញុំគ្មានបាត់ទេ ដើរខ្ញុំក្រ ខ្ញុំក្រ ខ្ញុំដើររកស៊ី ដើរទៅស៊ីឈ្នួលគេ... គេជាន់ក្បឿងអី គ្មានដឹងគេប៉ាលួងអី បានគេវៃហ្នឹងអូ គេវៃ គេវៃ១២យប់​! ម៉ោង៦ភ្លឺ មិនទាន់បាត់ វៃផង ផុសមួយ ប្រវែងៗនៀក សុទ្ធតែដំបង

ក៖វៃអីគេ?

ខ៖វៃចោល

ក៖វៃមនុស្សចោល អាណាច្រៀង អាណាមិនចង់ទៅ ម៉ាំង! ដួលខាផូកអាលូវ អាណា យប់ស្រែកមិនចង់ទៅ ម៉ាំង! ៧ថ្ងៃ ៧ថ្ងៃ៧យប់ យាយពីឆេះឡើងតាលូម!

ក៖លោកយាយឃើញផ្ទាល់?

ខ៖ហ្នឹងហើយ៧៤អ្ហា ឆ្នាំ៧៤!

ក៖ចាស​ ហើយយាយមានកូនស្លាប់ នៅជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងអ្ហាអត់?

ខ៖មាន!ហ្នឹង អ្ហឺ...ជំនាន់ហ្នឹង នៅជំនាន់ប៉ុលពត ហ្នឹង!មានងាប់នៅហ្នឹង ងាប់ពីរនាក់ដែរ ដេកពេទ្យ ប្រុសមួយ ស្រីមួយ! ងាប់ពីរនាក់ស្រី ប្រុស! អាប្រុសឆ្នាំជូតហ្នឹងមួយ មីស្រីឆ្នាំអាកាមួយ។ សព្វថ្ងៃគ្មានកូនអ្ហេ គ្មានកូនអាលីងឆេញអ្ហា

ក៖ហើយចុះយាយ សព្វថ្ងៃ! អត់កូន សូម្បីតែម្នាក់អ៊ីណ្ណ?

ខ៖អ្ហូ...សព្វថ្ងៃហ្នឹងមានកូន មានដែលនៅសល់ កូន៣នាក់! មីមួយ គេមានប្តីនៅខាងពេជ្រនិលអូ អាមួយទៀត គេមានប្រពន្ធនៅខាងអីនែ...ត្រង់អ្ហូ! អាមួយ វានៅអី អ្ហឺ...បាត់ដំបងអូ!។ សព្វថ្ងៃនៅយាយអ្ហេ! នៅយាយ នៅយាយទីពឹងខ្លួនអ្ហេ កូនអើយ ខ្លួនទៅពឹងខ្លួន គ្មានពឹងចៅណាបានអ្ហេ គ្មាទេ...មានស៊ី ក៏ខ្លួនយើង អត់ស៊ីក៏ខ្លួនយើង ដល់ជាក៏ខ្លួនយើង ឈឺក៏ខ្លួនយើង អញ្ចឹង! គ្មានអាណាមើលណាទេ ខ្ញុំ!​ពិបាកដូចតែគ្នាហ្នឹង

ក៖ហើយចឹង!​គាត់់ធ្លាប់មកលេងយាយអីអ្ហេ?

ខ​៖គ្នាជីវភាព កូនសុទ្ធតែក្រៗដែរណា ចៅអើយ! ម៉ោសព្វថ្ងៃចិញ្ចឹមកូន​ ដូចចកអណ្តែតក្នុងទឹកអញ្ចឹង!

ក៖យាយនៅសល់ម៉ាននាក់អាលូវ?

ខ៖ហើយអត់មានកូន ខ្ញុំនៅសល់តែកូន៣នាក់អាលូវ! តែគេនៅឆ្ងាយៗ ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងអ្ហា អាមួយ វានៅស្ទឹងត្រល់ អាមួយវានៅពេជ្រនិលអ៊ីណ្ណោះ មីមួយ វានៅបាត់ដំបងអ្ហាអញ្ចឹង! ហើយខ្ញុំចិញ្ចឹមចៅកំព្រា២ទៀត សព្វថ្ងៃ! ចិញ្ចឹមចៅកំព្រា កាលពីតូច តាំងពីតូច អាលូវបានថ្នាក់រៀន បានថ្នាក់ទី៧ បើមីប្អូនដល់ថ្នាក់ទី៣ហើយ ស្រីៗទាំងពីរហ្នឹង!

ក៖ហើយ កូនយាយរៀនដល់កំរឹតណាដែរ?

ខ៖កូនមួយណា?

ក៖ទាំងអស់!​ ម៉ាជំនាន់ហ្នឹង​ សុទ្ធតែអត់បានរៀនទាំងអស់ នៅជំនាន់លន់ណុល ប៉ុលពតអ្ហូ

ខ៖មានណា បានរៀនអ្ហេ

ក៖ អញ្ចឹង! កូនយាយ ពៅគេ អាយុម៉ានហើយអាលូវ?

ខ៖ពៅគេ អាយុ!៣០ហើយ

ក៖អូ...

ខ៖៣០ហើយ ប៉ុនថាវា នៅបាត់ដំបង។

ក៖ហើយយាយវិញ រៀនដល់ថ្នាក់ទីម៉ានដែរ?

ខ៖ខ្ញុំចៅអើយ! ខ្ញុំគ្មានរៀនទេ កាលជំនាន់ហ្នឹងអូ! រួចរៀនម៉េចអ្ហៅ បើជំនាន់ហ្នឹង សុទ្ធតែជំនាន់! អោយតែយើងចេះ សុទ្ធតែគេហើយ ឆ្លងឆ្លើយ! ស្នេហា...(សើច)

ក៖(សើច) ចាស!

ខ៖មានតែអញ្ចឹង! រួចម៉ែឪ អត់អោយរៀនទៅ រួចបងៗអោយរៀនចុះ គាត់ថាស្រីៗ មិនអោយរៀនទេ ខ្លាចអញ្ចឹងអ្ហាចៅ!

ក៖អញ្ចឹង! យាយអត់អាច ចេះសរសេរភាសាខ្មែរយើងបានអ្ហេ ?

ខ៖ចេះ! អត់ចេះទេចៅ...រៀនទិចៗ មើលកូន តិចប្អូនទៅ ព្រលឹមឡើងម៉ោប្អូនទៅ ថ្ងៃឡើងមើលគោទៅ វាអញ្ចឹងអ្ហា!

ក៖ហ៊ឹម...ហើយឪពុកម្តាយ លោកយាយ! កាលពីមុនមក គាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរ?

ខ៖គាត់ធ្វើស្រែ​។

ក៖គាត់ឈ្មោះអីដែរ?

ខ៖គាត់ឈ្មោះយាយប៉ែល! គាត់កំសត់អ្ហា គាត់ម៉េម៉ាយ ម៉េម៉ាយ តាំងពីក្មេង...! កូន៩នាក់ ដើរភ្ជួ ភ្ជួខ្លួនឯង រាស់ខ្លួនឯង ធ្វើស្រែខ្លួនឯង កូន!​វានៅទូចៗអ្ហូ កូនវានៅទូចៗ វាអ្ហាណាទៅធើអី។​ ដល់អាលូវ បងខ្ញុំ បងខ្ញុំ បងអូនខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា ម៉ាឆ្នាំម៉ោម្តងអញ្ចឹង! បងប្តីខ្ញុំអ្ហា ភ្ជួ...តាំងពីកំពស់នេះម៉េស! ភ្ជួស្រែ...ហើយវេទនាអ្ហា អ៊ីណា នង្គ័ល បោកដឹកទៅៗ កប់ទឹកៗ ហ៊ឹម! ងើបឡើង ភ្ជួទៀតទៅ ។ បងអូន និងម៉ែខ្ញុំ គាត់ថា ហែងមិនដល់បងឯងទេ...មែនវេទនា ភ្ជួនង្គ័ល! ភ្ជួហហើយ ងើបឡើង ភ្ជួទៀត ហើយថាបងបង្អស់ហ្នឹង គាត់ទៅរែកចេក ខែភ្ជំ ខែ...ភត្របទអញ្ចឹងអ្ហា អត់មានអង្ករស៊ី! អត់មានអង្ករស៊ីចឹងអ្ហា អាបងគេនោះអ្ហា ទៅរែកដីពីចម្ការលើម៉ោ។ វាថាអាវ៉ា ហែងមិនចាំបាច់ទិញទេ ហែងប្រាប់ ហែងគិតរែកអ្ហាហែង ហែងរែកប៉ាម៉ានរួច ហែង! រែកអ្ហៅ! អ្ហូ...យាយពីថាខោខូវប៊យគេ រែកឡើងរួញអស់ហើយ ហ្នឹងហើយ! ដល់វាឆ្ងាយអូ យូរៗទម្លាក់ម៉ាស្និតហ៊ឹម! យូរៗទម្លាក់ម៉ាស្និត តាំងឪពុកមា អស់សំណើច អ្ហឺ...អាម៉េងអើយអាម៉េង! ទម្រាំដល់ផ្ទះ វាអស់ចេកហើយ នៅភ្លក់អើយភ្លក់ ពីដើមផ្តាំគេ ថាអោយ ហែង! ជួយអាម៉េងផង...ធ្លាក់ចេកអស់ហើយ ប៉ុន្តែវាស្តាយចេក យំផង អីផង ស្តាយវា! អញ្ចឹងវា មកអោយប្អូនស៊ីស្ងោរ អត់បាយ ទឹកអញ្ចឹង! ប៉ុន្តែលាយបាយអ្ហា ។ ចិតពោត ចិតចេកលាយ គាស់ដើមចេក យកម៉ោ អត់! នែ...យកមកប៉ាប៉ុននេះអ្ហាណា គល់វាណ្ណោះ ចិតអោយស្អាតទៅ មកដាក់វាលាងទឹក ហាលថ្ងៃ! លាយបាយ...ជំនាន់ណុង លាយបាយ។

ក៖ចាស យាយ! កាលហ្នឹង​ អាយុម៉ានដែរ?

ខ៖អូ...ខ្ញុំមានប្តីហើយ ខ្ញុំការតាំងពីអាយុ១៦ម៉េស ខ្ញុំមានកូន៣!៤!ហើយ។

ក៖ហើយពេលហ្នឹង ឪពុកម្តាយគាត់ជាអ្នករៀបចំអោយ រឺក៏យាយស្រលាញ់គ្នា?

ខ៖អត់ទេ... ពីដើម ចេះស្រលាញ់ប្រុសម៉េចទេ អ្ហឺ...ការទឹមទៅអញ្ចឹង តាហ្នឹង! មិនចេះស្រលាញ់គ្នា ! ពេលណាលឺគេថាស្រលាញ់គ្នា ហ្នឹង! ជេរអ្ហា អាចុយម្រាយ ស្រលាញ់អញដូចបងប្អូន បើស្រលាញ់ៗ ស្រលាញ់ប្រុសម៉េចទេ កាលហ្នឹង! មិនចេះស្រលាញ់គេ ហើយមកដល់ដឹងពីណាស្រលាញ់ ជេរគេទៅ អាចុយម្រាយ ស្រលាញ់អញ! ស្រលាញ់ប្អូននោះ បើស្រលាញ់ម៉ោស្រលាញ់អីអញ ចុះស្រលាញ់អីអញ? អញ្ចឹងអ្ហា! ជេរ(សើច)គេ...តាម...

ក៖យាយ! យាយជេរគេអ្ហេ?

ខ៖ជេរគេ! អោយតែដឹងអាណាស្រលាញ់ ហែងមិនដឹង បានដើរជិតផ្ទះហែងណុង ដើរវាងអ្ហា!បើគេចេះតែចង្អន់អ្ហា

ក៖អូ...

ខ៖ថា អាពុកមា និងឪពុកមាចង្អន់ ។ អ្ហូ...មីហ្នឹង តាណាលអាឈុំ ហើយហ្នឹងអ្ហា! អាឈុំហ្នឹងវា! គ្នាមានស្រលាញ់ អ៊ីណាគ្នា...?គ្នាខ្លាចឪពុកមា ឪពុកមាហ្នឹង គ្នា! អើយ...អោយតែធំៗយ៉ាប់ទៀត ការអោយវា ថាអោយវាស្រលាញ់ វាមិនស្រលាញ់! ស្រលាញ់ខ្ញុំពេក យំ...! ទឹកភ្នែក ទឹកសំបោរ ទឹកភ្នែក ទឹកសំបោរអ្ហា អា!​ ត្រូវគ្រាប់ អ្ហឺ...ក្បាលកញ្ចាស់ហើយ យកក្មេងទៅរក អាណាការ ស្រលាញ់គ្នា? ចុះបើគេ...គេ! បើយើងវាអត់ វាខ្មាស់អ្ហាណា វាខ្មាស់វាអៀន អ៊ី...មានអី ចាស់ៗ គិតតែពីបញ្ចូល...

ក៖អូ...លោកយាយ?

ខ៖ចាស់ៗ! គិតតែពីបញ្ចូលអ្ហើ...

ក៖កាលហ្នឹង កាចដែរអញ្ចឹងអូ?

ខ៖អ្ហូ...ខ្ញុំនៅទូច គ្មានដឹងអីអ្ហេ ខ្ញុំជេរ! ជេរឪពុកមាខ្ញុំថា កន្តួយម៉ាយអាមាកន្ទ្រេក កន្ទ្រេកពុទ្ធា! ធ្វើជាឪពុកមាគេ ភ្លើៗ ។ អ្ហឺ! បើមិនខឹងពៅអ្ហើយ! ម៉ែខ្ញុំលីងពោតណា លីងពោត អ៊ីនែក! គាត់ឆុងជាមួយស្ករអ្ហាណា ដាក់អាពោតហ្នឹងអ្ហា លីងមួយពោតហ្នឹង រួចទៅកូរៗស្ករចឹងទៅ វាតាមម៉ែហ្នឹងទៅ វាចាក់ពោតហ្នឹងទៅ រួចកូរទៅ។ រួចខ្ញុំស្ទូងស្រែ ទៅ! ខ្ញុំដកៗស្ទូង ម៉ែស្ទូងហើយ...ហើយដល់ស្រាប់តែក្រលេកឃើញម៉ែ! អ្ហូ...សាមី! ម៉ោហើយ សាមី ម៉ោហើយ! អញទទួលមីងសិន មីងធ្ងន់ណាស់ មីម៉េចហើយមីង? រត់ទទួលចឹងទៅ (សំលេងក្មេងកាត់៖គាំត់រកអីហ្នឹង) មកដល់ មិនអោយយើងស៊ីអ្ហាណា ឪពុកមានោះ ទៅស៊ីក្រោមដើមត្នោតតែឯងទៅ...ហ៊ឹម! ផ្អែមហើយផ្អែមម៉េស លោកអើយលោក មក! យាយពីញែមយើងអ្ហាណា មីចង្រៃនោះ​! អោយតែឯងហ្នឹងខឹង ហើយក្បាលកញ្ចាស់អ្ហា(សើច) គ្មានធើអី

ក៖ការពិត យាយខឹងអញ្ចឹងអ្ហា!

ខ៖(សើច)

ក៖ ហើយពេលមុនហ្នឹង យាយកើតទាន់អ្ហឺ...ឪពុកយាយអ្ហេ កាលហ្នឹង?

ខ៖ ខ្ញុំអត់ទាន់អ្ហេ ឪពុកខ្ញុំខូច តាំងពីខ្ញុំ បាន៣ខែម៉េស!

ក៖ហើយយាយកើតនៅឆ្នាំណាដែរ?

ខ៖ ខ្ញុំកើតតាំងពីខែភត្របទ ខែអស្សុជ កត្តិក ។ អត់ដល់២០០០អ្ហេ ឆ្នាំប៉ាម៉ានរយ...

ក៖ហើយឆ្នាំខ្មែរយើង យាយចាំអ្ហេ?ឆ្នាំសត្វអ្ហា

ខ៖អត់! អត់ចាំសោះ ដល់យាយក្រពេក កូនអ្ហើយ...ពីដើមធម៌ ចេះធម៌ វាធូ...

ក៖ហើយចុះអាលូវ យាយអាយុម៉ានហើយ?

ខ៖អាយុៗ ៧០ជាងហើយ ៧៧! ៧៨ហើយ ពីដើមចេះស៊ូ ពីដើមឡើយក្រទេ ពីដើម ភ្លេចអស់អាលីង ភ្លេចភ្លាំងអស់ចៅ សព្វថ្ងៃ! (លោកយាយយាយទៅកាន់ចៅ៖កាន់អី លេងអ្ហេ?)ដើរៗអើយ ដើរ...ត្រឹមវត្តកោះហ្នឹងហើយ រួចដើរវង្វេងទៀត ត្រឹមវត្តកោះ! លេង...

ក៖ហ៊ឹម!

ខ៖ចេះតែដើរៗទៅ ហ្នឹង!អត់! ម៉ាយប់ៗស្ងាត់។

ក៖ហើយយាយ យាយកើតទាន់ជីដូនជីតាយាយអ្ហេ ទាំងឪពុក ទាំងខាងម្តាយយាយ?

ខ៖ខាងឪពុក ខាងឪពុកខ្ញុំ មានទាន់ទេ បើខាងយាយ អ្ហា! ខាងម្តាយខ្ញុំ គ្មានទាន់ទេ បើខាងលោកពុកខ្ញុំទាន់ ដ៏...គាត់ចាស់ហើយទូច...។ គាត់ចាស់មាឌ! ចុះចាស់ៗពីដើមអ្ហា ក្បាលជង្គង់ទូច...គាត់ចាស់ អ្ហឺ...ខ្មោចតាខ្ញុំខាងលោកពុកខ្ញុំហ្នឹង ឈ្មោះតាអឹម យាយស្រស់ តាអឹម...។ ខាងម្តាយខ្ញុំ តាខ្ញុំហ៊ឹម! តាទ្រី យាយសុខ អ្ហា...តាសុខ យាយទ្រី! អ្ហឺ...រវល់តែគេបង្អាប់

ក៖(សើច)

ខ៖តា! ដែលអាម៉េច?អា...យាយអាញឹម អឹម! ថាម៉េចអ្ហេ...ពូខ្ញុំ!​គាត់នេះអ្ហ គាត់ដាក់កណ្តាប

ក៖អូ...លោកយាយកាលហ្នឹង អ្ហឺ...អ្ហឺ...លោកយាយលោកតា លោកយាយទាំង ខាងឪពុក ទាំងខាងម្តាយ គាត់ប្រកបមុខរបរអីដែរ?

ខ៖ស្រែទាំងអស់ ចៅអើយ...ធើស្រែ...ព្រៃភ្នំ ក្រមថ្មហ្នឹង។ តាហ្នឹង! ចេះតែកាប់ទៅហើយ កូនចៅធ្វើទៅអ្ហាណា កាប់ម្តងតិច ម្តងទិចទៅ​! គាស់កាប់ គាស់កាប់ទៅ...!មានអ៊ីណា ទៅធើសញអីទេ តាទាហាន ខ្លាចចង់ងាប់អ្ហាហើយ វា...

ក៖ចុះគាត់មានធ្លាប់មាន ធ្លាប់ប្រាប់ពីជីវិតគាត់នៅ កុមារភាព អោយាយដឹងអ្ហេ អ្ហេ! យ៉ាងម៉េចហើយ ជីដូនជីតាអ្ហា?

ខ៖គាត់យាយ គាត់យាយពីក្មេងៗគាត់ យាយពីជីដូនជីតា ខ្មោចពុកខ្ញុំអ្ហា គាត់ការរួច​ រួចមួយម៉ែខ្ញុំអ្ហា ការរួច គ្រាន់តែការរួច​ ចោលម៉ែខ្ញុំ! ម៉ែខ្ញុំពោះធំ ទល់អ្ហា កូនខ្ញុំ! បងៗស្មានបងម៉េច ខ្ញុំយាយរឿង បងភ្ជូ ផ្តួលៗអ្ហូ! ដល់អាពេលកើតម៉ោ!​​ កូនចេះរត់ បើថា​មិនបាច់ទៅវត្តអ្ហេ ថាម៉ែខ្ញុំទៅសហាយ ជាមួយពីណាគេអ្ហូ។ ថាសហាយ ពុកខ្ញុំពីដើម គាត់ពួកម៉ាកខ្ញុំនៅស្រុក​លិចអ្ហូ ទៅ!​អោយតែម៉ោម្តងចំហរ សុទ្ធតែដំរី ពួកដំរីម៉ោ ជិះដំរីម៉ោ...ដំរីបួនដប់ បួនប្រាំ អញ្ចឹង!ម៉ោ...ផ្លុំ ស្នែងឃ្លូ...! អាស្នែងយើងអ្ហា ចៅឯងស្គាល់ ឃើញស្នែងអ្ហេ!

ក៖ហ្នឹងហើយ

ខ៖ហ្នឹងហើយ អោយតែម៉ោ វ្វើយ...!អាជួន មកទៀតហើយ រកកាចអ្ហា...ខ្មោចពុកខ្ញុំកាចអ្ហា!

ក៖ចាស! គាត់ ធ្លាប់ធើបាប ថាវៃអី?

ខ៖អត់ទាន់អ្ហេ ព្រោះខ្ញុំទឹម បីខែ! គាត់ខូច(សើច)

ក៖(សើច) ម្តាយយាយ គាត់ជាមនុស្សបែបណាដែរយាយ?

ខ៖ម្តាយខ្ញុំ! គាត់អត់កាចប៉ាម៉ានអ្ហេ ព្រោះចិញ្ចឹមកូន យប់ៗម៉ែខ្ញុំ គាត់អ្ហា...! បើផ្ទះនៅនេះ មួយ...ម្តុំខាងអូអាស្សីហ្នឹងមួយ នៅណ្ណោះមួយ។ រួចពីដើម ចាស់ៗពីដើមអ្ហាណា គេ! ស្រែ អ្នកណា អ្នកហ្នឹងនៅហើយ ទៅចោលម៉ោ លួច! ចោរម៉ោៗវៃគោ ចុះទល់គោ! ម៉ែខ្ញុំច្រើនអូ គោច្រើនហ្នឹង សុទ្ធតែចិនៗ អោយយកម៉ោចិញ្ចឹម មីហុងអើយ...កូនច្រើន! ហុង ប៉ាវ៉ាស់ គោអញទៅ! អញទុកចែកកូន ទៅដល់នោះ ម៉ែ...ចេះតែយកម៉ោ ចង់បានជីផង តែមានគោ មានអញអ្ហាណា ក៖ហ្នឹងហើយ

ខ៖បានអញ​គោ...ដាក់ជីស្រែ! អោយចិនមួយ អោយចិនមួយអោយ គេយកតែកូនមួយៗម្នាក់ មួយម្នាក់ទៅ! មកដល់នេះ គេអោយឪម៉ែខ្ញុំទៀតអូ សុទ្ធតែចិន! ស្រលាញ់ម៉ែខ្ញុំអូ ស្រលាញ់! ឃើញក្រអញ្ចឹង!ទេ...ថាម៉ែខ្ញុំក្រ...ជាងគេ! ក្រណាស់ម៉ែខ្ញុំនោះ ហើយដល់អត់ស្រូវអត់អី ចិនៗអ្ហឺ...ពូប៉ែល បើរកខ្វះស្រូវ! ចាំទៅយកស្រូវអញទៀត ៣!៤!៥ល្អីមកចុះ! ម៉ោហាល អាតេមអាតូមទៅ កិនកូនស៊ីទៅ កិនអោយកូនស៊ីទៅ ពីដើមមានចិន មានអីណា! មានត្បាល់កិនៗចឹងអ្ហា

ក៖ចាស

ខ៖គ្មានទេ កិនទាល់ហាល កិនទាល់តែហាលចឹងទៅ បុកដល់ជាន់ទៅ! ហ្នឹងចឹង!

ក៖ហើយផ្ទះយាយពីមុន មានសភាពបែបណាដែរយាយ?

ខ៖ផ្ទះខ្ញុំទូច ផ្ទះខ្ញុំអ្ហា ហើយរាងអ្ហា! ម៉ែខ្ញុំទឹមតែការខ្ញុំអ្ហា នេះបើ...គាត់លេងឆ្នោត(គ្រហេម) គាត់លេងឆ្នោត! អ្ហើ! ពីដើមឆ្នោត យួនណា ចាក់ម៉ោ រៀល! មិនមែនរៀលដុល្លាអ្ហេណា រៀលលុយខ្មែរអ្ហាណា ចាក់ម៉ារៀល២រៀល ចាក់ចឹងធំអ្ហេ ប៉ុន្តែអាពេលគាត់ត្រូវឆ្នោតបាន បានកង់! កង់ៗពូ ពូខ្ញុំ! គាត់លក់អ្ហា! លក់កង់ ហើយមកសំអាតគ្នាតេត(សំលេងស៊ីផ្លេ) រួចវិលតែស្ទូងស្រែហ្នឹងផង អញ! ដែលត្រូវឆ្នោតផង រាប់ពីស្រែម៉ង គ្រាំៗម៉ោ បងប៉ែនអ្ហើយ បងប៉ែន! ត្រូវឆ្នោតហើយ​ត្រូវបានកង់ ហើយបើកង់នោះ ម៉ែខ្ញុំហ្នឹង! ផ្ទះអញ្ចឹងអ្ហា ផ្ទះធើចឹង តាណើរចឹង! ធើរោងបាយអ្ហា អាផ្ទះស្រុកស្រែ ដឹងស្រាប់ហើយ ពីដើមអ្ហូ! ដល់នេះ បងម៉េងខ្ញុំ គាត់ឃើញកង់ខ្ញុំល្អ បងខ្ញុំមីអូនហ្នឹង ដែលភ្ជួដួល ភ្ជួដួលហ្នឹង! ម៉ែៗ ម៉ែអោយកង់ហ្នឹងខ្ញុំម៉ោ ដល់អាណ្ណេះ ម៉ែខ្ញុំ! អ្ហឺ...ថាផ្ទះយើងវាទូច វាច្រើនចង្អៀត ធើម៉េចក៏ធើដែរ​អាវ៉ា ហើយអោយខ្ញុំមក ក៏អោយម៉ោកូន សែងផ្ទះគាត់ហ្នឹងម៉ោ គាត់យកកង់ទៅ! ម៉ែខ្ញុំ កូនហើយនិងម៉ែហ្នឹងអ្ហា

ក៖ហើយផ្ទះហ្នឹង សែងៗ គ្នាច្រើន ?

ខ៖ស្តីគេសែងម៉ោ! គ្នា៤!១០នាក់ទៅ សែងម៉ោទៅ

ក៖(សើច)

ខ៖(សើច)

ក៖អូ...យាយអ្ហេ

ខ៖(សើច)ប្រវត្តិខ្ញុំអូ ប្រវត្តិចៅអើយ...ទឹកលិច! ទឹកលិចក្រោមផ្ទះ ត្រឹមៗនៀក រួចគោ គោហ្នឹង វាឈរ គោវាឈរ ម៉ោដេកចឹងទេ ! ដល់នេះទៅ ម៉ែខ្ញុំថា កូនអើយ​...អាណិតគោអ្ហាអញ! កូនឯងទៅព្រៃភ្នំណ្ណ កូនណ្ណ! រួចកូនខ្ញុំនៅទូចចឹងអ្ហា ម៉ោឃ្វាលព្រៃភ្នំហ្នឹង អាដេញ...ព្រៃភ្នំហ្នឹង! ក្នុងអាដេញនែ...នេះហ្នឹង! ព្រៃភ្នំ ជុំ! ជើងព្រៃហ្នឹង ព្រៃភ្នំអ្ហឺ...អាដេញនែ ភ្នំស្រី ភ្នំប្រុសហ្នឹង

ក៖ចាស អ៊ំ! ចាស

ខ៖នៅភ្នំ! ភ្នំជើងព្រៃ ម៉ោឃ្វាលដល់ហ្នឹងអ្ហា ល្ងាចឡើង! រៀបចំវត្តលោក អញ្ចឹង!

ក៖ចុះយាយ យាយ! ពេលដែលគាត់មានគ្រួសារហើយ ដល់ពេលដែលផុតពីជំនាន់អាពតហើយមកទៀតអ្ហា ហើយយាយ! បន្ទាប់ម៉ោទៀតហ្នឹង យាយប្រកបមុខរបរអី ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត?

ខ៖ខ្ញុំ! ប្រកបមុខរបរផង ប្តីខ្ញុំ គាត់ឈឺ! ហើយគាត់ឈឺ គាត់ទៅជាខ្វិនអ្ហា ដើរអត់រួចអ្ហេ សាកមើលទេ? ចុះបើ...អោយទៅនៅស្រែ ខ្ញុំនៅមកនៅផ្សារអ្ហា ផ្សារ! ហើយនៅកំពង់ចាមហ្នឹងអ្ហា មកដល់អ្ហឺ...កំពង់តែសុំទាន ហើយការយើងអ្ហូ ទៅផឹកនៅហ្នឹងឡាអៃ ផឹកស៊ីៗ រួចខ្ញុំ កណ្តៀវចងត្រឹកកុកហ្នឹងអ្ហា យើងចង វាឆ្នុង​កូនទូលនៅណុង ព្រោះអាឈ្លើងទៀមតទៀត ហើយចៅអ្ហើយ អើយ...

ក៖អូ ស្រៀវអ្ហា

ខ៖តែវាមកដល់ កាប់កដុតចោល កាប់ក្តិតចុះ នៅមាត់វា​ ចោះមាត់វាទៅ ហើយយើងស្ងោរឆ្អឹន ដាក់ស្លឹកត្របែកដាក់ស្រទាប់ចឹងអ្ហាណា រួចដាក់ខ្យងពីលើ រួចមិនបាច់ដាក់ទឹកទេ​ ដល់ទៅ វាដល់ហើយ ដល់ពេលនេះទៅ វាក្តៅ! វាចេញទឹក ខុចៗម៉ោ ហើយបង់អំបិលប្រៃៗទៅ ដល់ពេលឆ្អឹនម៉ោ យកអានេះ ប្រដាប់មកដោត ម៉ាចង្កោម​២រៀល...!​ ចង្កោម២រៀល...!វេទនាចង់ងាប់ រួចដល់! អើយ...វេទនាអ្ហា ចុះខ្ញុំទៅលក់ រហូតគេដេញ! គេដេញ! យើងអត់មានលុយអ្ហាណា គេរុះផ្សារហ្នឹងវិញ បានគេទៅនៅផ្សាររដ្ឋវិញ យើងអត់មានលុយអ្ហា គេដេញតានេះតិច តាណ្ណោះតិច! ណ្ណោះ ពួកអាដេញ! ពិកាអ្ហា គេមើលងាយ! បងអើយ...បងឯងពិកាអញ្ចឹង! បងឯងទៅសុំទានគេទៅ បងឯងដូចខ្ញុំ បាន! ម៉ាព្រឹក បាន៧!៨ពាន់ ម៉ាមឿនអីដែរហ្នឹងអ្ហា អញ្ចឹងអ្ហា។

ក៖ហ៊ឹម

ខ៖កាលហ្នឹង លុយនៅចាយម៉ាកាក់ ម៉ាកាក់អ្ហាណា! តាខ្ញុំគាត់ម៉ោ និងគេ និងឯងអ្ហាអ្ហៅ ទុកខ្ញុំនៅ លក់ឥវ៉ាន់ ដ៏ទុកអ្ហៅ ដល់ទៅម៉ាដងទៀត ២!៣! ថាអ្ហូ...ពួកអ្ហា ពិកាច្រើនណាស់(សើច) សប្បាយអ្ហូ! ទៅតាអ្ហា កុំខ្មាស់ កុំខ្មាស់គេ ម៉ោ...ម៉ោទៀតមក!

ក៖ចុះអាលូវ គាត់នៅរស់តាអ្ហាអ្ហី?

ខ៖គាត់ខូចចឹងហើយ គាត់ខូចជាង! គាត់ខូចជាង១០ឆ្នាំហើយ ខូចយូរ! ជាង១០ឆ្នាំហើយ

ក៖ចាស ហើយអាលូវសព្វថ្ងៃ យាយធ្វើអីខ្លះដែរ?

ខ៖ចៅអើយ...យាយសព្វថ្ងៃ!​យាយ សុំគេស៊ីអ្ហា...កូន!

ក៖អញ្ចឹង?

ខ៖ទឹមម៉ោអ្ហា ចៅ!នៀក ឃើញអ្ហេខោ អត់មានខោស្លៀកដេក ឃើញដេរខោ ដាច់រ៉ូត ។ ខោហ្នឹង! ចូល៧!៨ឆ្នាំហ៊ឹម ខោនៀក!

ក៖(សើច) ហ៊ឹម...យាយ!

ខ៖៧!៨ឆ្នាំអ្ហាចៅនៀក យាយមិនកុហកចៅ តាំងពី មីឡាអឹតហ្នឹង នៅទូច...ដោយសារខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា! ៧!៨ឆ្នាំហើយកូននៀក

ក៖ ដេរ...ជួសជុលវិញ?យាយ?

ខ៖វាអត់ដាច់ថ្នេរអ្ហេ វានេះ វាដាច់រ៉ូត វាយឺតអ្ហូ វារុះ វារុះអាហ៊ូតហ្នឹង! អានេះ គេអោយ! ខោខ្មៅគេអោយ យាយនៅតានុះ ផ្ទះយាយនៅតានុះ បានគេអោយអ្ហូ! បានគេអោយ ម៉ោលៀកអាហ្នឹងជាប់...ដាក់អេស

ក៖យាយចូលចិត្តម្ហូបអីដែរ?

ខ៖ខ្ញុំ! សព្វថ្ងៃហ្នឹង ចៅអ្ហើយ...!រឿងម្ហូបអាហារអីចប់ហើយ មានតែត្រីអាំង មានអី មានអីចឹងអ្ហៅ ស៊ី...ទៅ! ប្រៃៗទៅ ស៊ីទៅប្រៃៗទៅ ហើយស្ពៃជ្រក់អីចឹងទៅ បើសម្លអីចប់ហើយ ។ ព្រឹកមិញ​ គេសុំរហូត ដល់ទូលទំពូងអ្ហាចែ ម៉ោ! ចឹង ចុះពីម៉ាតូឌុបទៅ គេម៉ោពីវត្តម៉ោ គេដាក់បាយ គេដាក់ដោយខ្លួនគេម៉ោអូ​ ចៅអើយ...លុយគេហូតម៉ោ លុយគេកាន់នៅនឹងដៃ ចែក៥០០ៗ ឯងទឹមទៅ ក្រោយគេ...ក៏គេនៅយូរហើយ តាំងពីព្រឹក អ្ហា! គេម៉ោហើយ ឯងទឹមទៅ! ក្រោយគេ បាន១០០០០ជាងដែរ ហើយបានទៅទៀតទៅ ចេញទៅរកទៀត។

ក៖អ្ហឺ...ជីវិតយាយ មានការលំបាកអីខ្លះ ដែលយាយចងចាំមកដល់អាលូវ?

ខ៖ហ៊ឹម! ប៉ាបាកអ្ហា ។ ខ្ញុំថាយាយ! យាយវេទនាជាងគេ បងប្អូន!​ គេសុទ្ធតែមានផ្ទះ មានសំបែង តែចំណែកយាយ! យាយអត់មានផ្ទះទេ សព្វថ្ងៃនៅផ្ទះប្អូន អ្ហឺ...ឯងថា អ្ហេ...មិនបាច់ ធើផ្ទះ ធើអី ហើយចុះ យើងមានចៅពីរដែរ បើមិនធ្វើផ្ទះម៉េចដែរចៅ ហើយរកបានលុយអ៊ីណា​មកចូលផ្ទះ បើរកអញ្ចឹង!ទៅអ្ហៅ នៅផ្ទះប្អូនដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងទៅ ហើយប្អូនខ្ញុំចាស់ ជាងខ្ញុំទៀត បាក់ធ្មេញអស់អាលីង បាក់ធ្មេញអស់អាលីង មីប្អូនខ្ញុំ ខ្លួនប៉ាប៉ុននៀក! ខ្លួនម៉ាក្តាប់អ្ហេ អ្ហើយ...មីប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា ប្អូនបស់ខ្ញុំហ្នឹងអ្ហា ហើយបើខ្ញុំមានសាច់ មានសាច់ហ្នឹង មិនមែនមានសាច់អ្ហេចៅ!​លេបថ្នាំផឹកថ្នាំ លេបថ្នាំអ្ហូ! លេបថ្នាំ ហើយចេះតែបាយ វាស៊ីអត់កើតអ្ហេ ហើយម៉េចមានសាច់ ឆ្ងល់អ្ហា...!ឆ្ងល់តាម៉ង បាយស៊ីមិនកើត ទៅជាមានសាច់វិញ ហើយហីក៏វា ហើមសរសៃ អ្ហីវាហើមអីអ្ហាវិញ?

ក៖តែយាយទៅពេទ្យរហូត តាអ្ហី?

ខ៖ពេទ្យ ទៅ...!អ្ហៅ...ទៅទិញនឹងគេម្តង៧! ៧មឿន គ្រាន់តែរកព្រោះតែថ្នាំពេទ្យអ្ហេចៅ ហើយវិលតាពេទ្យទេ។

ក៖យាយ! នៅក្នុងជីវិតយាយ យាយមានរឿងអីដែលធ្វើអោយ យាយ!​សប្បាយចិត្តជាងគេ?

ខ៖ហ៊ឹម...យាយគ្មានអីសប្បាយទេ ចៅអើយ...!ក្នុងជាតិនេះ បើសិនជាយាយមានចៅ មានអី ជាប់ចៅពីរហ្នឹង បើសិនជាយាយអត់មានទេ យាយទៅនៅវត្ត ទៅនៅវត្ត នៅវ៉ា រៀនសូត្រ រៀនធម៌ រៀនអ្ហា បើងាប់រឺក៏ជា វាមិនលំបាកទៅមុខដែរណា។ ទោះងាប់ក៏ជា ក៏យើងបានធម៌ ហើយមិនបានធើបុណ្យដូច ហើយមិនបានធើបុណ្យនុះ អញ្ចេះអញ្ចុះទៅណា ហើយបើយើងធម៌ចឹង បើយើងនៅវត្ត យើងអត់ យើងអត់អីស៊ី...រក! ពឹងចៅ វារៀនផង វារៀនផង ហើយឆ្នាំក្រោយហ្នឹង ម៉ោរៀនសាលាឆ្ងាយទៀតអ្ហា ម៉ោរៀនសាលាវត្តស្រាន្តនៀក អាហ្នឹង! រៀននៅវត្តអ្ហេណា កាលមុនរៀនវត្តកំណប់ ដល់រៀនវត្តកំណប់រួច គេអោយ ធើតេសធើអី នៅវត្តស្រាន្តនេះ ។ រួចមីឡាអឹត នៅវត្តកំណប់ ចៅខ្ញូំពីរ! កូនខ្ញូំ មីពៅទៀត វាមានប្តីទៀត ខ្ញុំអត់អោយរៀនណា តាំងពី៣ទទឹងម៉េស ខ្ញុំមើលចៅហ្នឹងអ្ហា ខ្ញុំមិនអោយគេទេ ព្រោះសាលាញ់ចៅ! ស្រលាញ់ចៅថាម៉េច? គេៗ គេយកប្តីទៀត រួចយកទៅ មិនគេធ្វើបាបចៅយើង! អញ្ចឹងវៃដុំ ជញ្ច្រុំធាក់អី នៅលើទៅចុះ មិនបាច់វាទៅទេ កាលណា...

ក៖ចាស យាយ! នៅគិតបារម្ភពីចៅ

ខ៖បើចៅៗ វាសុទ្ធតែប្រុស យាយអត់គិតទេ ប៉ុនវាស្រី!

ក៖ចាស ចាស ត្រូវហើយ!

ខ៖ចាស

ក៖ចាស ហើយយាយ!យាយមានប្រើលេខទូរស័ព្ទ?

ខ៖ ខ្ញុំអូ! ចូលសព្វមានអស់ហើយ អ្ហឺ...មិនដែលទៅពាល់អ្ហេ

ក៖អញ្ចឹង?

ខ៖មិនចេះចុច មិនចេះអីផង អ៊ីណា គេតេម៉ោ លើកទៅ

ក៖(សើច)

ខ៖អា ០៩៧!

ក៖ចាស យាយអត់ចាំលេចអ្ហេណ្ណ?

ខ៖អត់ចាំលេខទេ

ក៖ចាស! ហើយយាយជាចុងក្រោយនេះ យាយមានពាក្យពេចន៍អីផ្តែផ្តាំដល់កូនចៅ ជំនាន់ក្រោយ អោយចូលស្តាំ សំលេងយាយ?

ខ៖កូនចៅជំនាន់ក្រោយ ជំនាន់ក្រោយអ្ហូ ចង់ថា កុំអោយចៅ ភ្លើតភ្លើន!ភ្លេចភ្លាំង រឿងប្រទេសជាតិអីចឹងណា កុំភ្លេច កុំភ្លើតភ្លើន កុំសប្បាយភ្លេចខ្លួន អនាគតទៅមុខអ្ហា យើងរៀនដូចថា ម៉ាជំនាន់នេះ យើងដូចថា យើងវាបាន ត្រឹមម៉ាជំនាន់ខ្ញុំចឹង! វាគ្រាន់បានអញ្ចឹងណា! ចុះជំនាន់ចៅៗទៅទៀត ជាឪពុកទៅទៀត ចុះម៉េចទៅ? ហើយសព្វថ្ងៃគិតរឿងហ្នឹង អ្ហាចៅអ្ហា! ម៉ាជំនាន់ខ្ញុំចឹងហើយ ហើយចុះជំនាន់! ដល់ពេលជំនាន់ចៅ តទៅទៀត​ ទៅមុខទៀត ម៉េចទៅ? អាលូវនេះ មានពេញប្រទេស ពេញស្រុកអស់ហើយចៅអ្ហើយចៅ ប៉ុនយើងកុំជជេក អារឿងគេណា! ចឹង យើងយាយពីរឿងយើង កុំអោយភ្លេចខ្លួន កុំអោយភ្លើតភ្លើន...គ្រាន់តែប៉ុហ្នឹងទេ ហើយអោយចៅ មានតំរិះវិជ្ជាហ្នឹង ធើម៉េចអោយបាន អោយរៀនចេះ អោយចាំហ្នឹងទៅ យើងចំណាំអាម៉េចហើយវា ពីប៉ុន្មានជំនាន់ហើយ! ចៅគួរដឹង។

ក៖ចាស​ អញ្ចឹងតែប៉ុហ្នឹងអ្ហេយាយណ្ណ?

ខ៖តែប៉ុហ្នឹងអ្ហេ យាយណ្ណ?

ក៖អញ្ចឹង! អរគុណយាយ ដែលបានចំណាយពេលក្នុងការសម្ភាស អញ្ចឹង បើខាងសាលាកេចង់ដាក់សំលេងលោកយាយ ហើយនិងរូបបស់យាយ​ដើម្បីទុកក្នុងវិបសាយ ខាងសាលាអោយកូនចៅជំនាន់ក្រោយ គេអាចចូលស្តាប់ប្រសាសន៍នៅពាក្យពេចន៍បស់យាយក្នុថ្ងៃនេះអ្ហា យាយអាចអនុញាតិអោយគេដាក់នៅក្នុហ្នឹងអ្ហេ?

ខ៖ដាក់កុំអោយចៅភ្លើតភ្លើន អោយចៅខំរៀន អោយចេះដឹង គ្រាន់! ថាអោយវាចេះ វាដឹងទៅ! ថា...អង់គ្លេសទៅ ស្តាប់គេយាយ គេមិនខ្មែរ យើងស្តាប់បានគេបាន គេយាយអ៊ីណ្ណោះម៉ោ យើងស្តាប់បានចឹងអ្ហាណា!

ក៖ចាស ត្រូវហើយ

ខ៖កុំអោយគេ ប៉ាវេចប៉ាវិលួរក្បាលយើងត...ទៅទៀត

ក៖ចាស

ខ៖ចាស ផ្តាំ ផ្តាំអីខុស! ខុសថាអញ្ចឹង! ផ្តាំអោយចេះ អោយដឹង ចៅ! ។

ក៖ចាស អញ្ចឹង! អរគុណលោកយាយ៕