ค่ะ ก็มาฟังกันในตอนที่สอง เกี่ยวกับเรื่องประเทศกัมพูชานะคะ ซึ่งดีฉันมีประสบการณ์จะ จะเล่าให้ฟัง ตอน ตอนนั้นที่ดีฉันไปประเทศกัมพูชาครั้งแรกเนี่ย เมื่อ น่าจะซักประมาณแปดปีที่แล้ว จำได้ว่าอากาศร้อนมาก (หัวเราะ) ร้อนมากๆ ค่ะ เออ จะ จะร้อนแล้วก็แห้งแล้งนะคะ ไม่ ไม่ค่อยมีต้นไม้ให้ ให้หลบแดดเท่าไหร่ เอิม จากที่เล่าไปใน เออ ตอนแรกนะคะ ในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะไปเที่ยวมากๆ ซึ่งถ้าเราเข้าไปเที่ยวในนครวัดเนี่ย ก็จะเห็นภาพที่แกะสลักไว้ตามฝาผนังอะนะคะ จะเป็นรูปของนางรำ เขาจะเรียกว่านางอัปสรา ซึ่งเยอะมากค่ะ จะ จะถูกแกะสลักไว้ เออ ข้างฝาผนังเกือบจะทุกมุมทุกเสาของปราสาทเลยนะคะ เอิม ซึ่งทำให้มีความรู้สึกว่าคล้ายๆ กับ เออ รำไทยที่บ้านเรามีอะนะคะ ซึ่งจริงๆ แล้ว ถ้าเราศึกษากันจริงๆ แล้วเนี่ย ดีฉันก็ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ ก็ไปทราบว่า พูดไปเหมือนเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะคะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ ไม่ทราบจริงๆ ว่า รำไทยของเราเนี่ยได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศเขมรมากๆ พูดง่ายๆ ก็คือ เหมือนกันเป๊ะอะค่ะ คือ เราก็คงจะ เราไปยึดครองเขานะคะสี่ร้อยกว่าปี เพราะฉะนั้นในช่วงสี่ร้อยกว่าปีนั้นเนี่ย ก็จะมีการนำเอา เออ ศิลปะ การแสดง อาหาร หรือแม้แต่ภาษานะคะ ถ้าศึกษาภาษาไทยแล้วเนี่ย ภาษาไทยจะมีภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยแท้ๆ ภาษาไทยที่มีอิทธิพลมากจากประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเช่น เออ บาลีสันสกฤต แล้วก็ประเทศเขมรด้วยเช่นกันค่ะ คำ คำไทยที่นำมาใช้จากประเทศเขมรนี่ก็เยอะมาก ในเรื่องของอาหารก็ใช่นะคะ เพราะว่า ก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้อะนะคะ เออ ดีฉันหมายถึงว่า ก็คงจะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาคือ ในเมื่อเป็นประเทศเดียวกันอยู่เกือบสี่ร้อยกว่าปีเนี่ย เพราะฉะนั้นก็จะมีการ เออ แบ่งปันประเพณีวัฒนธรรม เป็นเรื่อง เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว แต่ว่าคนไทยเราอาจจะไม่ได้มองถึงตรงนี้นะคะ ว่าจริงๆ แล้วเนี่ย เออ ประเทศที่เขาเป็นคนคิดเริ่มแรกเนี่ย ในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรำนะคะ ในเรื่องของ เออ ภาษา หรือแม้แต่เรื่องของอาหารเนี่ยนะคะ คิดว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเขาเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น น่าจะไปดูนะคะ ไปดูว่ามีความคล้ายคลึงกันขนาดไหน ตอนที่ดีฉันไปในครั้งที่สองเนี่ย ก็หลังจากครั้งแรกประมาณเจ็ดปี ตอนดีฉันไปเนี่ย เออ คนไทยเราจะ จะคิดค่ะ ดีฉันก็คิดค่ะ ตอนนั้น โอ้ ลืมเล่า เพิ่งนึกได้ค่ะ ต้องเล่าในเรื่องของตอนที่ไปครั้งแรกก่อน ตอนที่ดีฉันไปครั้งแรกเนี่ย ดีฉันไปพักที่เกสต์เฮ้าส์ที่หนึ่ง แล้ว คือ ดีฉันทราบนะคะว่า คนเขมรเนี่ยไม่ค่อยชอบคนไทยซักเท่าไหร่ ตอนนั้นนี่มีเรื่องด้วยเพราะว่า ดาราดังของ ของเมืองไทยอะค่ะ ไปให้สัมภาษณ์ในโทรทัศน์ อะไรสักอย่าง ประมาณว่า โง่เหมือนคนเขมร ดีฉันจำไม่ได้ ดีฉันไม่แน่ใจ คือ คือ ไปพูดอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ ที่เป็นการลบหลู่คนเขมร แล้วดาราเนี่ยเป็นดาราที่ดังมากนะคะ แล้วคนเขมรก็ชอบดาราคนนี้มาก เขาก็โมโห เขาก็โกรธมาก มี มี มีปัญหากันในตอนนั้นที่ชายแดนด้วย ซึ่งดีฉันก็ไปตอนนั้น แล้วมีความรู้สึกกลัวค่ะ ต้องยอมรับว่ากลัว เพราะว่า มีคนกลุ่มหนึ่งอะคะ มายืนจ้องหน้าดีฉัน แล้วก็ถามเป็นภาษาอังกฤษว่า เป็นคนไทยหรือเปล่า บางคนเนี่ยพูดภาษาไทยเลยนะคะ ดีฉันก็ทำ ทำเหมือนไม่รู้เรื่องอะคะ ทำว่า ประมาณว่า สิ่งที่เขาพูดนะดีฉันไม่เข้าใจ ซึ่งจริงๆ แล้วก็ ก็น่ากลัวเหมือนกันในช่วงของตอนนั้นนะคะ แต่ว่าความประทับใจก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ ถ้าพูดถึงความเจริญก้าว ความเจริญเนี่ย เออ ตอนนั้นไปที่นครวัดนะคะ ก็จะไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่ แต่ก็คน คน ชาวบ้านนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่เหมือน เหมือนชนบทในบ้านเราทั่วไป ซึ่งเขาจะมีรายได้จากการ เออ จัดการท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะคะ ก็คือ ปีหนึ่งเนี่ย มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ประเทศเขาเนี่ยเป็นอย่างมาก ซึ่งคนไทยเราก็ควรจะไปอย่างยิ่ง อย่างตอนที่ดีฉันบอกไปตอนแรกนะคะ เอิม แล้วทีนี้เนี่ย ดีฉันจะพูดต่อใน ใน ในเรื่องของประเทศเขมรอีกครั้งนะคะ ในคลิปที่สาม สวัสดีค่ะ