ดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะว่า ดิฉันเนี่ย เคยไปตัดผม ไปตัดผมออกนิดหน่อย แล้วก็ตัดผมม้า แล้วก็ทำสีผม แล้วก็ คือ ดิฉัน ดิฉันจะไปที่ร้านทำผม หรือว่าร้านเสริมสวยเนี่ย ปีละหนึ่งครั้งนะคะ เอิม ไม่ไปบ่อยๆ เพราะว่ามันแพง เสียดายสตางค์ ไปปีละครั้ง แล้วก็มีอยู่ปีหนึ่ง เมื่อประมาณสองปีที่แล้ว ดิฉันไม่ได้ไปร้านประจำ ไปร้านแถวๆ บ้าน เป็นร้านเล็กๆ ธรรมดานี่แหละค่ะ แล้วก็ไปทำ ทำผมอยู่ในร้าน ผู้หญิงที่ทำผมให้ดิฉันเนี่ย เขาเป็นคนสวยนะคะ เป็นคนน่ารัก ใจดีนี่แหละ เออ เขามีลูกชายหนึ่งคน เขามีลูกชายหนึ่งคน เออ พี่ พี่ช่างเนี่ย ช่างเสริมสวยเนี่ย ก็กำลัง ทำผมให้ดิฉัน แล้วก็ลูกชายเนี่ย เออ พึ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ หายเข้าไปในห้องเลย ไม่ออกมาเลยนะคะ ไม่ออกมาเลย ดิฉันก็เห็นแล้ว แต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะคะ ก็คิดว่าเขาเข้าไปในบ้าน คิดว่า คงไม่อยากจะออกมาอยู่ข้างนอกบริเวณร้านเสริมสวย กลัว คือ เกรงใจลูกค้า แต่จริงๆ ไม่ใช่นะคะ ดิฉันทำสีผมก็เลย เออ ต้องรอ คุณแม่ของเด็กเนี่ย คือ พี่ช่างเสริมสวยเนี่ย ก็เข้าไป เข้าไปข้างในตัวบ้านอีกห้องหนึ่ง ซึ่ง ซึ่ง เออ ไม่ใช่บริเวณ ที่ ที่ ที่เป็นร้านตัดผม ที่เป็นร้านเสริมสวย หู แม่เขา ว่า[รูก] ว่าลูกชายเขาเสียงดังมาก แล้วก็ดิฉันได้ยิน เออ คือ น้องผู้ชายนี้อายุประมาณหก เจ็ดขวบ เออ ประมาณ เจ็ดขวบ พึ่งกลับมาจากโรงเรียน อยู่ ป.หนึ่งเนี่ยแหละ ดิฉันก็ไม่รู้จักพวกเขานะคะ ไม่รู้จัก แต่ แต่ก็ แต่ก็รู้ว่าอายุประมาณเจ็ดขวบ แปดขวบ ดิฉันทราบมาจากคุณแม่ พี่ พี่ช่างเสริมสวยเนี่ยก็ โห พูดเสียงดังมากเลยค่ะ น่ากลัว แล้วก็บอกว่า การบ้านอะทำหรือยัง การบ้านยังไม่ทำเลย กลับมาเนี่ย สี่โมงครึ่งแล้วเนี่ย ทำการบ้านก่อน พอทำการบ้านเสร็จแล้วจะได้ไปกินข้าว ไม่ใช่เวลากินข้าวแล้วมานั่งทำการบ้าน ดิฉันก็ตกใจมากเลย เพราะว่าพี่เขาพูดเสียงดัง แล้วก็โกรธมาก ดิฉันกลัวว่า แม่จะตีลูก ดิฉัน ดิฉันไม่ชอบตีเด็กเลยอะ เขาก็เสียงดังมากเลย แล้วก็ เด็ก คือ คือ เด็กผู้ชายเนี่ยเล่นเกม โฮอะ กลับมาเนี่ย เคยพูดกับแม่ไหม เคยคุยกันไหม กลับมาถึงเนี่ย ก็ไป เล่นกับเกมเนี่ย ไปอยู่กับเกมเลย ไปนอนกับเกมเลย ไปอยู่บ้าน เข้าไปอยู่ในเกมเลย ไม่ต้องมาอยู่ด้วยกัน โอ๋ คุณแม่ เสียงดังมาก แล้วก็ประมาณสิบนาทีเขาก็เดินออกมา แล้วก็ยิ้มให้ ดิฉันค่ะ แต่ดิฉันได้ยินแล้ว ดิฉันก็รู้สึกตกใจ แล้วก็เป็นห่วงเด็ก ค่ะ เป็นห่วงเด็ก แล้ว เออ พี่ช่าง เขาก็บ่นกับดิฉันว่า เบื่อจังเลยค่ะ ลูก อุ๊ย เด็กผู้ชายสมัยนี้เลี้ยงยาก เล่นแต่เกม ดิฉันก็เลยบอกเขาว่า อ๋อ เด็กนะคะ เออ ความเป็นเด็กเนี่ย ห้ามใจยาก มัน มันห้ามกันยาก เขาอยากเล่นจริงๆ ก็ต้องให้เขาเล่น แล้วก็บอกเขาว่า เล่นได้หนึ่งชั่วโมงนะ อะไรแบบเนี้ย คือมีเวลากำหนดให้เขาค่ะ แล้วก็ มีข้อแม้กัน แล้วก็ลอง ถามเขาว่า เล่นไปแล้วนี่ได้อะไรกลับมา เล่น เล่น เล่น เล่น เล่น เสียเวลาไปสองชั่วโมง แล้วได้อะไรกลับมาเนาะ แต่ว่าก็ให้เขาเล่นไป แต่ว่าต้องมีเวลากำหนด หนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วทำอะไรต่อเนาะ ทำอย่างนี้ต่อดีกว่า แล้วก็จะได้นอนเร็วๆ จะได้ไปโรงเรียนเนาะ ทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อย ประมาณซักสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาที คุณพ่อของเด็กเนี่ย สามีของ สามีของพี่เสริมสวยก็กลับมาบ้าน ก็เลยดิฉันได้ยินพี่เสริมสวยบอกว่า เออ พ่อ ไปคุยกับลูกซิ สอนลูกหน่อยซิ ไอ้เรื่องเล่นเกม ติดเกมเนี่ย ชั้นสอนไม่ได้หรอก เดี๋ยวชั้นก็ตี ดิฉันก็เลยตกใจอีก (หัวเราะ) ค่ะ ก็เลย วันนั้นก็เลย เออ ไม่มีอะไร คุณ คุณแม่ไม่ได้ ไม่ได้ ตีลูกอะไรนะคะ คุณพ่อ ก็ไปคุยกับลูกแทน ดิฉันก็ทำผมเสร็จพอดีค่ะ (หัวเราะ)