##  อักueรงบிกษ.




# งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ะ よ <br> ครงท ๑๐ <br> มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๒ซ  



## คำขวัญ

งานส่งเสริมศิลปวัฆนธรรมไทย อันเบ็นงานสำคัญยึ่งานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ศรืนครินทรวิโรฆ ได้เวียนมาบรรจบเบ็นครังที่ ๑๐ ชึ่งวิทยาเขตพิษณุโลกได้กรณแเบ็นเจ้าภาพจัด งานครังน้ข้น โดยมีวัตัถุประสงค์หลักเพื่อำนุบำรุงรักษาศิลปวัฆนธรรมของท้องลีนต่างๆ ให้คงอยู่ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาคต่าง 9 ให้เบ็นทีรู้จักกเกิดความรู้สีกภาคภูมิใจร่วมกัน รวมทั้งการ ส่งเสริมให้มีการพพฒนาและสร้างสรรค์ส็งใใหม่ ๆ ที่กาวหหน้าสอดคล้องกับวิลีชีวิตสมัยใหม่ของคนไทย ให้มีมากขึ้น

การทำนุบำรุงศลลปวัฒนธรรมให้คงอยู่นน้น ไม่มีวิธีใจจะดีไปกว่าการพ้นฟู้ สะสม และ ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ การปลูกผังให้เห็นคุมค่า ความดี ความงดงมมของศิลปและวัฆนธรรม ต้งเดิมที่เบ็นของไทย ที่เคยให้ความสุขกาย สุขใจแก่คนไทย และ สร้างความรู้สึกเบ็นกลุ่มเบ็นพวก เดียวกันของคนไทยมาช้านาน ในขแะที่โลกหมุนเปลี่ยนไปทุกวัน ศิลปวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่ กลมกลืนกับวิถีชีวิตของคนไทยก็เกิดข้นตตอดเวสา ทำให้เกิดความแปลกใหม่ และความอุดม สมบูรณ์มากยึ่งขึ้น ศิลปวัฆนธรรมใหม่ 9 เบ็นสึ่งที่เราควรสร้างสรรค์และแสวงหา ควบคู่กันไป กับศิลปวัฆนเรรมเก่าแก่ที่มีอยู่คู่ชาติ

ศิลปวัฒนธรรมเบ็นตัวบ่งชั้ของความเจริญในชาติ พื้นฐานความรู้ จิตใจ ชีวิตและ ความเบ็นอยู่ของคนในชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้สร้งความต่นตลึงให้กับนานาปรระเทศมาแล้ว และเบ็นที่ยอมรับกันว่า เบ็นศิลปและวัฒนธรรมที่มีคุดค่าสูง ควรแก่การศึกษาคันคว้าอย่างยึ่ง จึงควรที่เราทุกผ่ายจะช่วยกันสืบค้นทำนุบำรุง ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์และเบืน ระบบมากข้้น

การจัดงานครังนน้ำำเร็ไไต้ด้วยความร่วมมื่อร่วมใจของคณะนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกผ่ายทุกวิทยาเขต ผมขอขอบคุณและขอชมเชยมา ณ ที่นด้ว้วย ขอให้ท่านมันใจได้ว่า มหาวิทย่าลัย จะสนับสนุนกิจกรรมมี้ตลอดไป และจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณวิทยาเขตพิษณุโลกที่เบ็นเจ้ภาพจัดงานครั้งน้้ จนสำเร็วเรียบรัอย มีคุณค่าทึ่งมมเด่น อ่าดื อยาางดุยีง

นายทรงศักด้ ศรีกาศสินธุ่
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คำขวัญ

ไทยเบ็นชาติที่มีปรระวิตความเบ็นมาอันยาวนาน ตลอดระยะเว่ลาที่ผ่านมาน้น คนไทุย ในยุคสมะยต่าง $ๆ$ ได้สร้างสมวัผนธรรมค่ว่ามเจริญทางด้านต่าง $ๆ$ ไว้้มากมาย . และได้ส้บทุอดคความ
 ประกอบด้วย วัฒนธ่รรู่มชาติจากภาคกลางและวัฒเธรรมย่อยจากภูมิมาคต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉื่ยงเหนื่อ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งกี่มีลกษแะพเศษแตกต่างกันออกไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวุโโรฒนัเเป็นมหวิทยาลัยที่โชคดี เพราะมีวิทย!!ขตต้งกระจาย อยู่ยู้วทุกููมิกาคค แต่ละวิทตยาเขตได้บฺฏิบตตหน้าที่ในด้านการสร้างสรรค์และสืบทอดงงนจ้านศิลปวัฒนธรรุม. โดยฺการนำเอาศิลปวัฆนธรรมเหล่าน้นมมแแดงแและเผยแพร่เบ็นประจำทุกบี่ ซึ่งรู้จักในนาม "งานส่งเสริ่มศิลปวัฒนรรรมไทย" และได้จัดติตต่อกันมาจนถึงครั้งนั้นับบ็นครั้งที่ ค๐ แล้ว ใน

 นั้น คณาจารย์ นิสิตที่มาจากวิทยเขตต่าง ๆ คงได้ถือโอกาสนนนึศกษ่าความเจริญรุ่งเรืองขององไทย ภาคเหนื่อ ไม่ว่าจะเบืนดินแต่นของอาณาจักรสสุโขทัย อาแาว้กรลานนไไทย ในอดี่ต ทั้งในด้าน โบร่าถ่ว่ต่ตุ โบราแสถาน ศิลปวัฆนธรรม ชีวิตค่วาม่เบ็นอยู่ และงานนี้กี้เบ็นโอกาสของ วิทย่าเขตพิษแโลกเละุชาว่วังหวัดพิษแแุโลกจักได้ชมศิลปวัฆนธรรมของไทยทุกภ่าคพร้อมกันไปด้วย ก็นบบว่าได้เกิดประโยชช์แท้จริงสมกับวัตถุประสงค์ของกรรจัดงาน่



 ร่มเย็นและสมหวังไนทุกสึ่งที่พื่งปรารถณาทุกประการ

## นายนิพนธ์ กินาวงศ์

รองอธ่กิ่ารบดื
มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฆ พิษณุโลก

## คำขวัญ

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาเขตพิษณุโลก ที่ได้มีโอกสสเบ็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะและ วัฒนธรรมอีกวาระหนึ่ง จะเห็นว่า งานเพื่อศิลปะและวัฒนธรรมน้นเบ็นภารกิจอืกอย่างหนึ่ง ซึ่ง มหาวิทยาลัยศร็นครินทรวิโรฒ ได้จัดติตต่อกันมาทุกปี โดยหมุนเวียนกันเบ็นเจ้าภาพตามความ เหมาะสม แลงครั้งน้้เบ็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับวิทยาเขตพิษณุโลก

ขอแสดงความชื่นชมในการทำงานฉย่างหน้กของบุคลากรผ้้เกี่ยวข้องทุกผ่าย พร้อมกันก็ ขอแสดงควมมเห็นใจสำหรับความเหน็นเหนื่อยเมื่อยล้า แต่ท่านทั้งหลายคงภาคภูมิิจ เมื่ได้ตระหนัก ว่าท่านเบ็นผู้มีส่วนอนุรักษ์และพัฆนาศิลปวัฆนธรรม ซึ่งเบ็นมรดกล้ำค่าของชาติ ขอให้กรจัดงานคร้งน้้จงบรรดุวัตถุประสงค์อันดีงมม ซึ่งได้ด้งไว้ และขอท่านท้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในงานจงวัฆนาสถาพรทัวหน้ากัน

นายเฉลิมวงต์ วัจนสุนทร<br>รองอธิการบดีฝีายบริหาร<br>มหาวิทยาลัยศร็นครินทรวิโรฒ

## คำขวัญ

ศิลปวัฒนธรรมเบ็นอกลักษณ์แสดจถึงความเบ็นชาติ งานศิลปวัฒนธรรมไทย ธ มศว จึ่งเป็นกิจกรรมที่เราชาว มศว ทำด้วยความภาคภูมิไขย่ง

> นายสมบูรณ์ ชิตพงษ์
> รองอริการบดีผ่ายกิจการนิิิต
> มหาวิทยาลายศรินครินทรวิโรฆ

## คำขวัญ

บ๋จจุบัน การจัดาารศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องตอบสนองความมุ่งหวังของสังคม รูปแบบ การจัตสถาบันอุดมศึกษาจึ่งเปลี่ยนไปจากการเบ็นแหล่งวิชาการที่มีภาร่กิจการเรียนการสอนเพื้งอย่าง เดียว ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไปโดยเน้นการจัดการเรืยนการสอนเพื่อผลิตบัแติตที่มีคุณภาพสูง ทางด้านวิชาการ และความสำนึกในภาระรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมครอบคลุมถึง การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทนุบำรุงศิลปวัฆนธรรมของชาติด้วย

มศว จึ่งได้มีการจัดงานส่งเสริมศิลปปวัฒนธรรมไทย ขึ้นเบ็นประจำทุกบี่ โดยหมุนเวียน ให้แต่ะะวิทยาเขตได้เบ็นเจ้าภาพ และในบี ๒ฮ์๒๙ส นี้ วิทยาเขตพิษณโลก ก็โด้มี่ โอกาสเบ็นเจ้าภาพ - อีกครั้งหนึ่ง นับว่ามีส่ว่นช่วยเสริมสร้าง และสิบทอดวัฒนธรรมที่ดึ่งม่ให้สมบูรถ์ย์งขึ้น ขอให้การ จัดงานครังนน้บรรลุผลสมความมุ่งหมาย และความตั่ใจด่ขึของทุกผ้าย่ย

นายอนันต์ เจียมเจริญู<br>รองอธิการบดีผ่ายวิชาการ<br>มหาวิทย่ลัยศรี่นครินทรวิโรฆ

## ค". <br> ค่าข่วญ

 มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฆได้ปฏิบิตภารกิจกกรทำนุบำรุงศิลปวัฐแนธรรม นับเบ็นคว้ามภาคมู่มิมิใจ ของเราที่จะมึงนนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยลอดไป

นายสมพล เล็กสกุล
รองอธิการบดีผ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คำขวญ

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวน ศ ครงที่ผ่านมา ย่อมต้องบรรลุจุดประสงค์ เกิดประโยชน์ ได้ผลคุ้มค่า เราจึ่งจัดงานครั้ที่ ๑๐ ข้นอ็ก

ขอให้งานน้้จง "ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย" อย่างสมชื่อและอย่างสมบูรณ์

## นายเสริมศักด้ วิศาลาภรณ์

รองอธิการบดีผ้ายกิจการพิเศษและต่างประเทศ<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คำขวัญ

วัฆนธรรม มืบทบาทต่อคุณภาพของปรรชากร มือิทธิพลต่อค่านิยม ความคิด ความรู้สึก การแก้บ้ญหาและการพัฒนาสังคมทั้งในด้านการคิด เศรษรกิจ การเมือง และความมันคงของชาติ

การที่มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมกันจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒน ธรรมไทย ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดน้้น นับเบ็นกิจกรรมที่เบึนประโยชนย์ง่ในการทำนุ บำรุง เอกลักษณ่ของ ชาติไทย สมควรที่คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องทุกผ่ายจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ ยู่งไปกว่าน้น ย้งถือได้ว่าทุกผ่ายได้มีส่วนช่วยกันรักษาชาติหนทางหนึ่งด้วย สมดังพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า "การรักษาวัฆนธรรม คือ การรักษาชาติ"

นายบุญเอิญู มิลินทสูต<br>รองอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ขางแสน

## คำขวัญ

การจัดงานส่งเสริมศิลปววฆณนรรมไทย ของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรกก์ ส่งเสริม ปลูกผึง และเผยแพร่ ศิลป วัฒนธรรมไทย ให้แพร่หลายแกุ่ประชาชนทุกระดับ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเอกลักษณ์ของชาติ ที่อนุชนควรได้ว่วมกันรักษาให้สืบทอดตลอดไป ขอให้งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัย คร้งที่ ค๐ ดำเนินไปด้วยความราบรี่น ประสบผลตามนโยบฺายของมหาวิทยาลัยทุกประการ

คุณหญิงสมจิตต่ ครีธัญุรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ปทุมวัน

## คำขวัญ

ศิลปะ เบ็นการแสด่งออกที่งดงาม
วัฒนธ่รรม โดย่ความหม่าย คือลักษณะที่แสดงถึ่งความเจิษูงอกงาม ความเบ็นระเบืยบ เรี่ยบรั่อย ความกลมเกลียว กั่ว่วหน้าของชาติ่ และศีลธรรมอันดีของประชชชน การจัดานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยศรื่นครินทรวิโรฒ ย่อมไม่เบ็น ไปตามประเพถื แต่เพื่อวัตถุประสงค์จะให้บรรลุถึงลักษณแแห่งความหมายของ ศิสปะและวัฒนธรรม ของมวลสมาชิกมหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายมฐฐ อินทรปาณ
รองอธิการบดี

## คำขวญ

ศิลปะ คือสึ่งที่แสดงถึงความมีผีผือของประชาชน
วัฆนธรรม คือสีงที่แสดงถึงความเจริญงอกงง ความเบ็นระเบียนเรียบร้อย ความ กลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศิลธรรมออนดีของประชาชน

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เบ็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยู่งอย่างหนึ่งของชาติไทย และเบ็น มรดกอันล้าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ อนุชนรุ่นหลังควรทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่ตลอคไป

การที่มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฆ ธ วิทยาเขต ไต้ร่วมกกันจัดงานศิลปวัฒนธรรม เบ็นประจำทุกบี และบี้นี้น้น้ดัที่วิทยาเขตพิษณุโลกนั้น นอกจากจะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่า เบ็นการจักกี่จกรรมที่มีคุณค่าและคุแประโยชน์อย่างยี่งในการทำนุบำรุรรักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติแล้ว ยังเบึนการเสริมสร้างควมมสมัครสมานสามัคคืระหว่างนิสิต ข้าราชการ และอาจารย์ขขงมหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ ทั้ง ๘ วิทยาเขตอึกด้วย

## นายอารีย์ สหขาติโกสีย๋

## รองอธิการบดื

มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ บางเขน

## งานส่งสสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ขณะที่มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ ยงมึฐานะเบ็นวิทยาลัย วิชาการศึกษานน้น ได้จัดให้มึ่งานมหกรรมดนตรี (Music Festival) ขึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นิสิตได้มี โอกาสผืกฝนทักษะเผยแพร่ และแสดงออกซึงความสามารถในทางดนตรี งาน มหกรรมดนตรีน้ดำเนินเรื่อยมา จนกระทังบี พ.ศ. ๒๔์๒๐ มหาวิทยาลัยและผ่ายกิจการนิสิตทุก วิทยาเขต ได้มีแนวความคิดในการขยายขอบข่ายของงานมหกรรมดนตรีให้กว้างขวางขึ้น โดยบรรจุ นาฏศิลป์ การแสดงที่สะท้อนให้เห็นประเพณึและวัฒนธรรมไทย นิทรรศการทางศิลปะ ตลอดจน การแสดงสินค้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถี่นและเปลี่ยนชื่อเบ็น "งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย" ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม รับเบ็นเจ้าภาพ ในการจัดงานครั้งแรกโดยจัดให้ ตรงกับวโรกาสวนันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และจากการ ประเมินผลปรากฏว่าได้รับผลสำเร็จอยู่ในเกณฑ์เบ็นที่น่าพอใจของประชาชนและผู้ที่มาชม

ในบีการศึกษา ๒๕์๒๑ มหาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลาเบ็น เจ้าภาพ จัดงานแทนมหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ซึ่งประสบบัญหาน้ำท่วม และ ไม่สามารถจัดงานได้ โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๔์๒๒ จากการประเมินผล ปรากฏว่า ได้บับลสำเร็จในเกณฑ์ที่สูงมากข้น และผลจากการเบ็นเจ้าภาพในการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๒ ดังกล่าว จึงได้บเก็ยรติให้เบ็นเจ้าภาพอึกครังหนึ่งในการจัดงานศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๓ ประจำบีการศึกษา ๒๕์๒๒ ซึ่งจัดขึนระหว่างวันที่ ๑ー๓ กุมภาพันธ์ ๒๕์๒๓ และจากการประเมินผลปรากฏว่าได้รับผลสำเร็จเบ็นที่น่าพอใจ

บีการศึกษา ๒๕์๒๓ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาเขตกลางเบ็นเจ้าภาพดำเนินงาน จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา-

๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดขึน ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในระหว่างวันที่ ๔ัー๘ ธันวาคม ๒๕์๒๓ รวมระยะเวลา ๔ วัน

บีการศึกษา ๒๔ะ๒๔ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาเขตมหาสารคามเบ็นเจ้าภาพร่วม กับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๔์ ขึน เพื่อเบ็นการเฉลิมฉลอง กรุงรัตนโกสินทร์ในวาระครบ ๒๐๐ บี่ โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๑－๑๓ มกราคม ๒๕์๒๕์

บีการศึกษา ๒๕์๕ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ วิทยาเขตพิษณุโลก เบ็นเจ้าภาพ จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย，ครังที่ ๖．ซึ่งจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมิพลอดุลยเดช และเบ็นการร่วม ฉลองสมโภชฺกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๐๐ บี โดยจัดระหว่างวันที่ ๕ー๗ ธนวาคม ๒๔๒๕

บีการศึ่กษา ๒๕์๒ มหาวิทุยาละยได้มอบหมายให้ วิทยาเขตสงขลา เบ็นเจ้าภาพจัดงาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ แ และกำหนดให้จัดพร้อมกับงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครงที่ ๕．ระหว่างวันที่ ๑๘－๒๑ มกราคม ๒๕์๒๗

บีการศึกษา ๒๔์๒ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาเขตพิษณโลก เบ็นเจ้าภาพดำเนิน การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธฺรรมไทย ครงที่ ๘ โดยจัดระหว่างวันที่ ๑๐－๑๒ มกราคม ๒๔์๒ส บีการศึกษา ๒๕์๒ส มหาวิทยาละยได้มอบหมายให้วิทยาเขตบางแสน เบ็นเจ้าภาพจัดงาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๙ โดยจัดระหว่างวันที่ ะー๗ ธันวาคม ๒๕์๒ส สำหรับในบีการศึกษา ๒๔์๒ส นี้．มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้วิทยาเขตพิษณุโลก เบ็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๑๐ และวิทยาเขตพิษณุโลกได้จัดนิทรรศการ เทิดพระเก็ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันไปด้วย，โดยจัดระหว่าง วันที่ ๔－๖ ธันวาคม ๒๔์๒ส

# โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม่ไทย ${ }^{2}$ ครงท ๑๐ 

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ




## หลักาารและด9ด1 ล

ศิลปวัฐนธรรมไทย เบ็นสึ่งแสดงให้เห็นล์งความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและ สุนทรียภาพ อันมืเอกลักษณ์เฉพาะเบ็นมรดกอันเกิดจากอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ และได้ติบทอด กันมาหลายศตวรรษ จึ่งเบ็นสึ่งดืงามและควรค่แแก่าารภูมิใจยึ่ง แม้ว่าในบ้จจุบันศิลปทางต้าน ตะวันตกจะเทรกเข้ามาสร้างความรื่นเริงสนุก สนาน จนมองเห็นความสำคัญของศิลปวัฆนธรรม ประจำชาติของเราน้อยลงมาก ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้เบ็นสึ่งน่าเบ็นห่วงเพราะบัญหาความเสื่อมถอย มิใช่จเเบ็นเพียงเรื่องของศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ แต่ย้งหมายถึงความสำนืกในความเบ็นชาติ และจะยังผลลืงความมันคงของชาติอิกด้วย

การแก้บัญหาดังกล่าวแม้จะยากลำบาก ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในเรื่องนิธกต้องพยายาม ถึงแม้ว่าจะมีบีญหนและอุปสรรคนานับประการ สึ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนคือการให้ ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมศิลปปวฆนโธรมไไทยอย่างจริงจัง ความบกพร่องในข้อนี้ทำให้ การสืบทอดวัฆนรรรมขาดตอน จึงเบ็นโอกาสให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนหันไปนิยมศิลปตะวันตก มากย่งขึ้น มองศิลปวัฐนธรรมไทยด้อยค่าและไร้ความหมายลงไปทุกที

๔
ด้อยความตระหนักในบัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ จึงมืนโยบาย ส่งเสริมและเนยแพ่ริศิลปวัฒน ธรรมไทยเบ็นหลักอยู่ค้วยประการหนึ่ง จึงได้ริเริม จัดให้มึงาน
 เรื่อยมาจนลึงบ้จจุบันเบ็นการจัดงานส่งเสริมศิลิปวัฆนธรรมไทย ครั้งที่ ค๐ ประจำบีการศึกษา ๒ย์ยส ซึ่งจะจัดให้มีขื้น ณ วิทยาเขตพิษณุโลก อันประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลปไทย การ บรรเลงดนตรี ไทย การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตศิลปปฺระเพณ์ไทย การออกร้านสินค้าพ้้นเมือง ประจำภาค การจัดทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว และการจัดนิทรรศการ ในสาขาของศิลปวัฆนธรรมต่าง ๆ

อนึ่ง "สำหั่รับการจัดัดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฆนธรรมไทย ครั้งที่ ค๐ นั้มหาวิทยาลัย ยังคงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาแส่วนหนึ่งจากทบวงมหาวิทยาลัย อันจะเบ็นแรงสนับสนุน มหาวิทยาละยไห้ได้ดำเนินงานคร้งนี้ ให้สำเร์รจล่ลุล่ว่ไป ได้

## วัตถุบ่ระสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลูปวัฆนธรรมไทย
๒. เพื่อสร้างความสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปปวฆฆนธรรมประจำชาติ
๓. เพื่ส่งเสริมความคิคริเร็มสร้างสรรค์ในสึงดึงามและการแสดงออกซึ่งความ สามารถ ของนิสิต อาจารย์ ทางศิลปการแสดงพื้นเมือง นาฏศิสปไไทย ดนตรี ไทย และ การแส่งงนิทรรศการ
๔. เพื่อเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิกยาลัย ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนนรรรม่ ของชาติไทย
๕. เพื่อสร้างความสำนึกและซาบซั้งในคุณค่าของศิลปววัฒนรรรมไทยแก่ผู้เข้าชมง่าน

## แู้รับผิดชอบโครงการ

๑. มหาวิทยาลัยศรืนครินทรว่โรฒ วิทยเขตพิษณุโลก
๒. รองอธิการบดีผื่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ

ต่. ผู้ช่ว่ยรองอธิการบดีผ่ายกิจการนิสิต ๘ วิทยาเขต
๔. อาจารย์ที่ปรื่กษาผ้ายศิลปวัฆนธรรม ๘ วิทยเขต
๕. นายกองค์การนิสิต
๖. นิสิตประธานผ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต

๘ วิทยาเขต
๘ วิทยาเขต

## แู้ติตต่อประสานงานโครงการ

กองกิจการนิิิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพิษณุโลก

## แู้เข้าร่วมโครงการ

๑. นิสิต ๑,००० คน
๒. อาจารย์และข้าราชการ ๑๕๐ คน
๓. ผู้ข้าร่วมชมงาน นสตต อาจารย์ ประชาชนทัวไปประมาณวนละ ๒,000 คน

## วัน เวลา และส ถานที่

ระหว่างวันที่ ๔-๖ ธนวาคม ๒๕๒๙ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต พิษณุโลก

## ๗ลที่คาดว่าจะไดรับ

๑. ผู้รมมงานและผู้ชมเกิดความสำนึกในคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. นิสิต อาจารย์ ตลอดจนผู้ร่วมานเกิดทักษะในการดำเนินงานอนจะช่วยประสาน ประโยชน์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ทำนบำรุงและอนรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

## รายละะอี่ยดการแสดง

## งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๐

๔-る ธันวาคม ๒๕๒๕

## ณ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

## ม่ศว ประสานมิตร

๑. การแสดงชุด พระภรตเบิกโรง
๒. การแสดงระบำสวัสดิรักษา
๓. การบรรเลงมหาดุริยางค์ถวายพระพร

๔: การแสดงรำเทิดพระเกี่ยรติมหาราช
๕. การแสดงชุดรำซัดไหว้ครู
๖. การแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสุครืพถอนต้นรัง
๗. การแสดงระบำเงือก
๘. การบรรเลงดนตรี ไทย
๙. การแสดงรำเทิดเกียรติสุนทรภู่
๑๐. การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณีตอนติดเกาะ

มศว ปทุมวัน
๑. การแสดงระบำโบราณคดีชุดศรืวิชัย
๒. การแสดงระบำนางกอย
๓. การแสดงละครร้องเรื่องสาวิตรื
๔. การแสดงร่าโทน
๕. การแสดงระบำมยุราภิรมย์
b. การบรรเลงดนตรี ไทย
๗. การแสดงละครนึ่ง

## มศว บางเขน

๑. การแสดงรำวัฐฐศร็นครินทร์
๒. การแสดงละครในเรื่องอีเหนาตอนบุษบาเสี่ยงเทียน
๓. การแสดงลิเกเรื่องไกรทอง
๔. การแสงงโขนสดตอนพระรามตามกวาง
๕. การบรรเลงดตรี ไทย
๖. การแสดงรำตรีลีลา
๗. การแสดงรวมเพลงพื้นเมือง
๘. การแสดงโขนสดเรื่องรามเกียรตต์ตอนอินทรชิตเผลงศรพรหมมาสตร์

## มศว พลศึกษา

๑. การแสดงระบำรำมะนา
๒. การบรรเลงดนตร็ของวงอังกะลุงพร้อมการแสดงประกอบเพลงชุด ลำนำเพลงรักจากวรรณคดี
๓. การแสดงระบำโบราณคดีชุดลพบุรี
๔. การแสดงชุดนางทาส
๕. การแสดงละครเรื่องอิเหนา

## มศว บางแสน

๑. การแสดงระบำทำตาลบ้านบืก
๒. การแสดงชุดสาวหนุ่มเริงรำ
๓. การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน
$\omega$
๔. การสาธิตการเขียนภาพไทยประกอบดนตรี
๔. การแสดงชุดจินตนาการสุนทรภู่
๖. การบรรเลงดนตรีไทย
๗. การแสดงชุดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

## มศว มหาสารคาม

 E๑. *การแสดงรำมโนราห์เหน่า
๒. การแสดงรำกลองยาว
๓. การแสตงหมอลำตำนานเมีองหนองหาร
๔. การแสดงพ้อนภู่ไทย ๓ เผ่า
๔. การบรรเลงดนตรพนบ้านอสาน
๖. การแสดงระดำสกขคขำ
๓. การแสดงชุดต่านานเม่องนาดูน
๘. การบรรเลงดนตร ไทย

## มศว สงปลา

1๑. การแสดงรำโนราห่คล้องหงส์
๒. การแสดงระบำตุกตาลมมลา
๓. การแสดงรำถวายพระพร
๔. การสาธิตโนราเปร่รบเทียบ

๕์. การแสดงโนราแม่บท่
๖. การแสดงลิเกบ้า

## มศว พิษณโถก

๑. การแสดงพ้อนไต
๒. การแสดงพ้อมจันทร่า
๓. การแสดงระบำนาฏลีลา
๔. การแสดงรำวงแบบบท
๕. การแสดงถวายพระพรชุดนาฏลืลา
๖. การแสดงพ้้นเมืองชุดฉุยฉายเข้าวัด

## รายการอื่น ๆ

๑. พิธืไหว้ครูดนตรืและนาฏศิลปไทย ๘ วิทยาเขต
๒. การบรรเลงดนตรีไทย "โหมโรงศรีนครินทร์"
๓. มหกรรมดนตรีไทย ๘ วิทยาเขต
๔. การแสดงลิเกศรื้นครินทร์ ๘ วิทยาเขต
๕. พิธีถวายราชสดุดี
๖. การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเบ็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

## กำหนดรายการแสดงเทेดพระเกี่ยรติ

## เเละ

## ส่งสสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งท่่ 10

## วันพฤหัสบดี่ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๘

เวทีโภชนาคาร

## ภาคเช้า



๑๓．๓๐－๑๔．๓๐ น．การบรรเลงดนตร ไทยของวิทยาเขตปทม่นันและวทยาเขต มหาสารคาม

๑๔．๑๕ー๑๔．๒๕์ น．การแสดงระบำสวัสดิรักษา（ประสานมิตร）
๑๔．ต๐－๑๔．สษ่ น．การแสดงรำกลองยาว（มหาสารคาม）

๑๕．ด๕ー๑๕．ส๕ น．การแสดงหมอลำตำนานเม่องหนองหาร（มหาสารคาม）

## เวกีกลางแจ้ง

！
ภาคคา
๑ส． $00-$ ๒०．00 น．การบรรเลงดนตรีของวงอังกะลุง พร้อมการแสดงประกอบเพลง
ชุดลำนำเพลงรักจากวรรณคด็（พลศึกษา）
๒๐．๐๕ーต๐．๑\＆น．การแสดงพ้อนจันทรา（พิษณุโลก）
๒๐．๒๐－๒๐．๓๐ น．การแสดงระบำนางกอย（ปทุมวัน）
๒๐．๓๕゚－๒๐．สะ น．การแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอนบุษบาเสี่ยงเที่ยน（บางเขน）
๒๑． 00 －๒๑．๔๕ น．การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนช้างขุนแผน（บางแสน）
๒ด．๕๐－๒๑．๕์อ น．การแสดงระบำตุ๊กตาล้มลุก（สงขลา）
๒๒．00－๒๒．๕ะะ น．การแสดงละครร้อง เรื่องสาวิตริ（ปทุมวัน）
๒๓． $00-๒ ๔ .00$ น．การแสดงลิเก เรืองไกรทอง（บางเขน）

## วันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๘

## เวทีโภชนาคาร

## ภาคเช้า

๐๖．๓๐－๐๗．๓๐ น．ข้าราชการ อาจารย์ นิสิตและประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเบ็นพระราชกุศลแด่องศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๐๘.๓๐-๐ส.mo น. พิธืถวายราชสดุดื

- เริ่มพิธีถวายราชสดุดี เบีดม่านพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดนตรืไทยบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบาร่มี
- ประธานถวายคำนับ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์, เบีดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเครื่องราชสักการ่ะ
- ประธานกล่าวคำถ่ายราชสดุดี วงดนตรีไทยบรรเลงสรรเสริญพระบารมี
๐ส.ญฺะ้-๑๐.๐ะ น. การบรรเลงมหาตุริยางค์ถวายพระพร (ประสานมิตร)
๑๐.๑๐-๑๐-๒๐ น. การแสดงรำถวายพระพร (สงขลา)
๑..๒๕-๑๐.๓๕้ น. การแสดงรำเทอดพระเกียรติมหาราช (บ่ระสานมิตร)
๑๐.๔๐-๓๐.๔๐ น. การแสดงระบำนาฏลืลา (พิษณุโลก)
๑๐.สะใ-จ๑.๐๕ น. การแสดงรำโทน (ปทุมวัน)
๑๑.๑๐-จ๑.๑ะ น. การแสดงระบำโบราณคดื ชุดลพบุรื (พลศึกษา)
๑๐.๒๐-๑๑.๓๕ะ น. การแสดงพ้อนภูไท ๓ เผ่า (มหาสารคาม)
๑๐.๔๐-๑๒.๑๐ น. การแสดงโขนสด ตอนพระรามตตามกวาง (บางเขน)


## ภาคบ่าย

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น. การบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอิสาน (มหาสารคาม)
๑๔.๑๕-๑๔.๒๔ น. การแสดงระบำเก็บผ้าย (มหาสารคาม)
๑๔.๓๕゙-๑๔.๕๐ น. การแสดงรำวงแบบบท (พิษณุโลก) ๑๔.๕๕-๑๔.๐๕ น. การสาธิตการเขียนภาพไทยประกอบดนตรี (บางแสน)

## เวทีกล่างแจ้ง

## ภาคคา


๒๐.00-๒๐.๒๐ น. ประธานในพิธิ, อาจารย์, ข้าราชการ นิสิต ประชาชนและ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ถวายคำนับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

- เบิดกรวยดอกไม้ ธูปเที่ยนแพ เครื่องราชสักการะและกล่าว ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล
- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมถวายพระพรทุกท่าน จุดเที่ยน ๒,000 ดวง เบ็นการถวายราชสักการะ
- ประ ธานใน พิธีและผู้เข้าร่วมถวายพระพรทุกท่านร้องเพลง สดุด็มหาราชา
๒๐.๒๕-๒๐.๓๒ น. การแสดงถวายพระพรชุดนาฏลีลา (พิษณุโลก) ๒๐.๓๕-๒๐.ส๕ น. การแสดงชุดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (บางแสน) ๒๐.ฐ๐-๒๑.๐0 น. การแสดงรำตรีลีลา (บางเขน)
๒๑.๐๕ー๒๑.๑๕ น. การแสดงชุดนางทาส (พลศึกษา)
๒๑.๒๐-๒๑. ๒๓๗ น. การแสดงระบำมยุราภิรมย์ (ปทุมวัน)

๒ด.๓๐-๒๒. 00 น. การแสดงละคร เรื่องอิเหนา (พลศึกษา)
๒๒.๐๕-๒๒.๔ส น. การแสดงชุดตำนานเมืองนาดูน (มหาสารคาม)
๒๒.๕๐-๒๔.๒๐ น. การแสดงโขนรามเกียรต์์ ตอนสุครีพถอนต้นรัง
(ประสานมิตร)

## วันเสารท่่ ๖ ธันวาคม เ๗๕๒๘

## เวทีโภชนาคาร

๐ส.๓๐-๐๙.๓๐ น. การบรรเลงตนตรีไทยของวิทยาเขตพิษณุโลก, มหาสารคาม และ ปทุมวัน
๐ส.ต๕゚-๐ศ.ส๕ั น. การแสดงระบำเงือก (ประสานมิตร)
๐๙.ส์๐-๑๐.00 น. การสาธิตโนราเปรียบเที่ยบ (สงขลา)

๑๔
๑๐．๐๕ั－๑๐．๒๔ะ น．การแสดงโนราแม่บท（สงขลา）
๑๐．๓๐－๑๑．00 น．การแสดงละครนึ่ง（ปทุมวัน）
๑๑．๐ะー๑๒．०० น．การแสดงรวมเพลงพื้นเมือง（บางเขน）

## ภาคบ่าย

๑๓．๓๐－๑๙．๑๐ น．การบรรเลงดนตรีไทยของวิทยาเขตประสานมิตร
๑๔．๑๔－๑๔．๓๐ น．การแสดงพน้นเมืองชุดฉุยฉายเข้าวัด พิษณุโลก
๑๔．๔๐－๑๖．๑๐ น．การแสดงลิเกศร็นครินทร์ ๘ วิทยาเขต

## เวทีกลางแจ้ง

！
ภาคคา
๑ส．๐๐－๑๙．๔๐ น．การบรรเลงดนตรีไทยฺของวิทยาเขตบางเขน
－เพลงแขกอาหวังเถา
－ตับกะหลัดรายา
๑ส．๔๕－๑ส．๕๕ น．การแสดงรำเทอดเกียรติสุนทรภู่（ประสานมิตร）
๒๐．00－๒๐．๑๕ น．การแสดงชุดจินตนาการสุนทรภู่（บางแสูน）
๒๐．๒๐－๒๐．๓๐ น．การแสดงรำประที่ปสุโขทัย（บางเขน）
๒๐．๓๕゚－๒๐．๔๕์น．การแสดงระบำหนังตะลุง（สงขลา）
๒๐．๕๐－๒ด．๕๐ น．การแสดงโขนสดเรื่องรามเกี่ยรต์ ตอนอินทรชิตแผลงศร
พรหมมาสตร์（บางเขน）
๒๑．๕ะー๒๒．๑๕ น．＂การแสดงลิเกบ์า（สงขลา）
๒๒．๒๐－๒๔．00 น．การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณื ตอนติดเกาะ（ประสานมิตร） ๒๔．๐๔ น．พิธูปีดงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกวิทยาเขต ร่วมร้องเพลงรำวง ศรีนครินทร์．

# รายการจัดนิทรรศการและสินค้าพื้นเมือง $\approx$ วิทยาเขต 

วิทยาเขตประสานมิตร

## นททรรศการ

๑. นิทรรศการวาดภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั่ว
๒. การประกวดวาดภาพระดบประถมศึกษาและมธยมศี่กษาในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "ในหลวงของเรา"
๓. การแสดงผลงานนิสิตในด้านศิลปปฏิบตและศิลปศึกษษา
๔. การจัดแสดงตำราทางด้านทัศนศิลป
๕. การสาธิตการบ้กเครืองแต่งกายละครไทย

- 2 为 4

สนคคาพนเมอง
๑. ขลุ่ย
๒. การ์ตบี ใหม่
๓. ของที่ระลก
๔. ลายบ้กกครร่องแต่งกายละครไทย

## วิทยาเขตปทุมวัน

นทรรศการ
๑. การจัดนิทรรศการเรื่อง "วบนสนากรรมฐาน" ของชมรมพุทธศาสน์
๒. การสาธิตและผึกการนั้งวิบ้สนากรรมฐานเบื้องต้น
๓. การจัดเสนอเทปการบรรยายธรรมะ

จำ 4
สนนคาพนเมอง
๑. เสื้อผ้าว้ยร่น
๒. สินค้าพนเมืองภาคกล่าง

๑〉

## วิทยาเขตบางเขน

นิทรรศการ
๑. การแสดงผลงานของชมรมพุทธศาสน์
๒. การสาธิตศิลปประดิษฐ์
๓. การแสดงนิทรรศการ ศิลปตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อศิลป ไทย - ${ }^{2}$ \& สนคาพนเมอง
๑. ม็ดอรัญญิก
๒. ปลาตะเพียน
๓. เครื่องจักัーสานอื่น ๆ

## วิทยาเขตพิษณุโลก

นิทรรศการ
๑. การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน
๒. การหล่อพระ
๓. การทำไม้กวาด
๔. เครื่องจัก-สาน ฯลฯ

สินคาพื้นเมือง
๑. กล้วยตาก
๒. หมี่ซัว
๓. มะขามแก้วสี่รส

## วิทยาเขตมหาสารคาม

- 

นทรรศการ
๑. สาธิตเกี่ยวกับอาหารอิสาน
๒. การแกะสลักเทียน
๓. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของชมรมศิลป 9 และชมรมพุทธศาสน์

สนคาพนเมือง
๑. ผ้าทอพื้นเมือง
๒. อาหารพื้นเมือง

## วิทยาเขตพลศิ่กษ।

##  <br> สนคาพนเมอง

๑. สินค้าพน้มเมืองภาคกลาง

## วิทยาเขตบางแสน

## นิทรรศการ

๑. การแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
๒. งานออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
๓. การสาธิตการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
๔. การสาธิตการพิมพ์เบื้องต้น

## ค ข * *

สนคาพนเมอง
๑. เครื่องจักสานพนัสนิคม
๒. พลอยจันทบุรี
๓. สินค้าพ้นเมืองจากระยอง ชลบุรี และจันทบุรี

## วิทยาเขตสงขลา

สนคาพ้นเมือง
๑. สินค้าพื้นเมืองภาคใต้
๒. ผ้าเกาะยอ
๓. ผลิตภัณฑ์ย่านลิเพา

## ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ให้ไช้แนวทางในการรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม พุทธศักราช ๒๕์๒ซ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า การที่สังคมไท่ยจะดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและสามารถดำเนินการรักษา ส่งงเสริม และพพนาวัฒนเธรรม ให้เบ็นไปได้อย่างดื ตาม นัยรัฐธรรมนูแเห่งราชอาณาจักรไทยที่ระบุไว้ว่า "รัฐพืงส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของ ชาติ" นั้น ต้องมีประกาคแนวทางในการรักษา ส่งเสริม และพ้ฆนาวัฆนกรรม่เห่งชาติฉบับน้้บ้บ เพื่อเบ็นหลักุให้หน่วยงานของรัฐัและเอกชนรวมทั้งประชาชนสามารถดำเนินการรักษา และส่งเสริม วัฒนธรรมอย่างมีเปีาหมายตรงกันและประสาน สอคคล้องต้องกัน โุยถือเบืนนโยบายระยยยาว แห่งชาติ สึบเนื่องมาจากประกาศสำนักนายกรัฐัมนตรี เรื่อง นโยบายวฆฆนธรรมแห่งชาติ ซึ่ง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓๓ พฤศจิกายน ๒๓ธ์๒๔
 การรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม พุทธคักราช ต๔ฺ๒๙ ตามนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ ท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วนทที่ ๗ กรกฎาคม ๒ธ์๒๔
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
นายกรัมมนตรี

# แนวทางในการรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม 

 พุทธศักราช ๒๕๒ョตามนโยบายวัฒนธรรมเห่งชาติ

## หมวด ๑ <br> เจตนารมณ์

๑. สังคมโลกบัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุก ๆ ด้าน สังคมย่อยทั้งหลายจึงต้อง ปรับตัวอย่างเหมาะสมตามไปด้วย มิฉะนนแล้ว ความสับสนวุ่นวายและบ๋ญหานานาประการ บังเกิดข้นในปริมาณที่จะแก้ ไขได้ โดยยาก

ดังนั้ เพื่อให้สังคมไทยดำรงอยู่ได้อย่างมั้นคง และพัฒนาแบบแผนการดำเนินชีวิต ได้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยแแปลงที่เกิดข้นอย่างไม่หยุดยั้งดังกล่าว จึงต้องมึปประกาศ แนวทางในการรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม พุทธศักราช่ ๒๕์๒๔ ตามนโยบาย วัฒนธรรมแห่งชาติฉบับนข้นเบ็นนโยบายระยะยาวของชาติ สำหรับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนจะได้ย์จถือเบ็นหลักในการดำเนินงานทางวัฒนธรรมร่วมกัน ต้งแต่บดนน้แเบ็นต้นไป

หมวด ๒
ความหมาย ธรรมชาติ และความสำคัญของวัฒนธรรม
๒.๑ วัฒนธรรมเบ็นวิถีการดำเนินชีวิตของสังคม เบ็นแบบแผนการประพฤติปฏิบ็ตและ การแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและ ซาบซึ้งร่วมกัน ดังน้น วัฒนธรรมไทยคือ วิถีชีวิตที่คนไทยไจ้สังสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไข จนถือกันว่าเบ็นสึ่งดึงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และได้ใช้เบ็นเครื่องมือหรือเบ็น แนวทางในการบ้องกันและแก้ ไขบัญหาในสังคม

๒o
๒.๒ วัฒนรรรมเกิตขึ้นจากการประพฤติปฏิบตร่วมกัน เบ็นแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ของสมาซิกในสังคม มึการสืบทอคเบ็นมรตกทางสังคมต่อกันมาจากอตีต หรืออาจเบ็นสึ่งประดิษฐ์ คิตค้นสร้างสรรค์ข็นใหม่ หรืออาจรับเอาสึ่งที่เผยแพร่มาจากสังคมอื่น ทั้งหมดนน้หากสมาชิกยอมรับ และยึตถือเบ็นแบบแผนประพฤติปฏิบตร่วมกันก็ย่อมถือว่าเบ็นวัฒนธรรมของสังคมนั้น
๒.๓ วัฒนธรรมย่อมเปลื่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ์หรื่อ ค้นพบสึ่งใหม่ วิธีใหม่ที่ ใช้แก้ไขบัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ย่อมทำให้ สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และในที่สุตอาจเลิกใช้ว้ฒนธรรมเดิม การจะรักษาวัฒนธรรมเดิม ไว้จึงต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพ้ฒนาว้ฒนธรรมนั้นให้เหมาะสมมึประสิทธิภาพตามยุคสมัย
๒.๔ วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในสังคมใหญ่ ย่อมมีเนื้อหา รูปแบบ บทบาท และหน้าที่แตกต่างกันไป หากว่าความแตกต่างนันไม่ก่อให้เกิตผลเสียหายต่อสังคมโดยส่วนรวมแล้ว ก็สมควรให้กลุ่มชนทั้งหลายมี โอกาสเรียนรู้วขนธรรมของกันและกัน สภาพความแตกต่างเช่นนี้ เบ็นรรรมชาติของว้ฒนธรรม
๒.๕์ วัฒนธรรมอาจจำแนกได้เบ็นหลายประเภท เช่น วัฒนธรรมประจำชาติ วัฒนธรรมสากล และวัฒนธรรมท้องถึ่น ทังนข้นอยู่กับกรอบความคิดและวัตถุประสงค์ในการ ประยุกต์ใช้ของผู้จำแนก การจัตหมวด หมู่ของวัฒนธรรมเพื่อความสะดวกในการสื่อความและ การประสานงาน จึงเบ็นสึ่งจำเบ็นในการดำเนินงานว้ฒนธรรม
๒.๖.วฆนธรรมเบ็นทั้งพืนฐานและเครื่องมือสำหรับสร้างเสริมความสามัคคืกลมเกลียว และความเบ็นบืกแผ่นในหมู่ประชาชน วัฒนธรรมจะช่ายชักนำให้คนประพฤติศึล ปฏิบ็ตธรรม และพร้อมที่จะเผชิญชีวิตร่วมกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันทั้งในยามสุข่และยามทุกข์
๒.๗ วัฒนธรรมเบ็นกรอบและเบ็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพ แวตล้อม จึงถือได้ว่าวัฒนธรรมเบ็นหลักในการประพฤติปฏิบตของสมาชิกของสังคม ซึ่งอาจจะ ช่วยบ้องกันและแก้ ไขบัญหา ตลอดทั้งตอบสนองความต้องการของสมาชิกและของสังคมได้
๒.๘ วัฒนธรรมเบ็นเอกลักษณ์ เบ็นลักษณะเด่นประจำชาติหรือประจำหมู่คณะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ชนในชาติมืความรู้สึกเบ็นพวกเดียวกัน อันจะทำให้บังเกิดความรักสามัคคีกัน และจะส่งผลต่อการรวมพลังของหมู่คณะและธำรงไว้ซึ่งความมันคงของชาติ

## หมวด ๓

## แนวทางในการรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม


 แผนระดับชาติ และแผนระดับท้องถึ่นเชื่อมโยงกันอย่างเบ็นระบบ
๓.๒ ควรส่งเสริมและสนับสนนให้มี่การประสานแผน และระดมสรรพกำลังด้าน ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานของระ จ เอกซน และระหว่างประเทศ
๓.๓ ในการวางแผนพัฒนาวัฒนธรรมทุกระดับ ให้ถือว่าศาสนธรรมเบ็นบ่อเกิตส่าคัญ ของการประพฤติปฏิตต และการดำเนินชีวิตของประชาชนเบ่นเรืองสำคับยึ่งในฐานะที่เบ็นพันฐาน และเบ็นแนวทางในการพ้ฒนาวัฒนธรรมต้านอื่น ๆ
๓.๔ ในการวางแผน พัฒนาวัฒนธรรมไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะการทำนบำรงรักษามรตก ทางวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว การพัฒนาคนให้มึ่ความรั้ความเข้าใจ ความตระหนักในค่าของ วัฒนธรรม มืความคิดริเรึ่มสร้างสรรค์ และมีคุณภาพชวิตที่เหมาะสมแก่ยุคสมัยก็เบ็นสิ่งจำเบ็นยื่ง

## หมวด ๔

## เร่องที่ควรพัฒนาในวัฒนธรรม่ไทย

ในการพัฒนาวัฒนธรรมตังเต่บดนเบ็นต้นไป มึความต้องการเน้นหนักเบ็นพิเศษที่จะ ให้สมาชิกในสังคมไทยมีความรู ความเข้าใจ และมีการประพฤติปฏูบตที่ถูตต้องดีงงามในเรื่อง วัฒนธรรมประจำชาติ โดยส่วนรวมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเรื่องต่อไปนี้
๔.๑ การเลี่ยงจูอบรมเด็กในครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของสมาชิกใน ครอบครว สมาชิกในสังคม และชนต่างชาติ
๔.๒ การทำงาน การประกอบอาชีพ และการใช้เวลาว่างให้เบ็นประโยชน์
๔.ต ความสะอาด สุขภาพอนามัย สึ่งแวดล้อม อาหาร โภชนาการ และยารักษาโรค
๔.๔ ภาษาไทย การสื่อความ และวรรณกรรม
๔.๕ การบนนเทิง การกีพา การพักผ่อนหย่อนใจ และสุขภาพจิต

๒ம
๔.๖ การอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เช่น ศิลปกรรมด้านประติมากรรม สถาบัตยกรรม จิตรกร่รรม วรรณกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิล์ป โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งประวิตศศาสตร์ ความสุภาพอ่อนน้อม ความมีน้ำใจ
๔.๗ การรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสี่ยง และเกียรติภูมิของวัฒนธรรมไทยในชุมชนโลก
๔.๘ การสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ ความเจริญงอกงามทางวิชชาการ และ การถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสังคมไทย
๔.๙ ศาสนาประจำชาติ ศาสนาที่ตั้นในประเทศไทย ปรัชญา ระเบืยบวินยย ขนบธรรมเนี่ยมประเพณี ค่านิยม และความเบ็นไทย
๔.๑๐ สถาบันกษัตริย์ การเมือง การปกครอง อุมการณ์ และความมันคงของชาติ

## หมวด ะ <br> วิธีการในการรักษา ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม

การรักษา ส่งเสริม และพฒนาวัฒนธรรมมึหลายรูปแบบ อาจใช้วิธีต่อไปนิ้คื้อ
๕.๑ การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือดำเนินการให้มึ่การริเร่่ม สร้างสรรค์บุกเบิก การประดิษฐ์คิดค้น การวิจัย และการพัฒนาทางวัฒนธรรม
๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุน คือ การจัดกิจกกรรมหรือดำเนินการใด ๆ ที่ช่วยให้ นกกบริหาร นกกิชาการ หรือผู้ประกอบการทั่งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถดำเนินงาน วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพย่งขึ้น เช่น การจัดงบประมาณ்สนับสนุน กั่ารจัดกิจกรรม วัฒนธรรมต้านต่าง ๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และการอุปถัมภ์ศิลบีน นักประดิษฐ์คิดค้น และ บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
๕.๓ การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ คือ การจัดกิจกรรม หรือดำเนินการเพื่อนำ วัฒนธรรมไปสู่ประชาชนทางสื่อมวลชนทุกรูปแบบ เช่น การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ การจัด รายการโทรทัศน์และวิทยุ่ การใช้สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อความรู้ทางวัฒนธรรม
๕.๔ ก่ารจัดบริการทางวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือดำเนินการเพื่อให้ประชาชน ได้มี โอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรม ให้ม็คว่ามรู้ความเข้าใจ ความซาบซึ้ง และการประพฤติปฏิบตต ที่เหมาะสมถูกต้อง เช่น การจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การบริการห้องสมุด . การจัดการ

แสดงนิทรรศการ การ สาธตการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมตามเทศกาลและขนบธรรมเนียม ประเพณื ตลออจนกิจกรรมอื่นใดที่สามารถให้ประชาชนได้รับบริการต่าง ๆ เหล่าน้้
๔.๔ะ การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และพื้นฟูว้ฆนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือดำเนินการ เพื่อการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฆนธรรมที่ ได้ส้งสมสืบทออมาจกกอดีต แม้บางอย่างอาจไม่ใช้ ประโยชน์ในบ้จจุบันแล้วก็ตาม เช่น โบราณสถาน โบราณว้ตุุ แหล่งโบราณคดืและประวดตศาสตร์ ให้คงอยู่ยื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาร่องรอยของคววมเจริญทางวัฒนธรรมในอตีต รวมไป ถึงการจัตั้งููนย์วัฒนธรรม พิพิธภัแท์ และสถานที่ใด ๆ อันเบ็นมรดกทางวัฆนธรรม
๔.๖ การเสริมสร้างความเบ็นประชาธิปไตยทางวัฆนธรรม คือ การจัจกิจกรรมหรือ ดำเนินการให้ประชาชนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดได้มีโอกาสมี ส่วนร่วมในการแสคงความคิคเห็น การ ตัดิินใจ การจัดิิจกรรม และการดำเนินการทางวัฒนธรรม ตลอดทั้งมีส่วนร่วมในการประพฤติ ปฏิบ์ตีที่เหมาะสมในการเลือกสรรวัฒนธรรม และการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฆนธรรม

ณ.๗ การเสริมสร้างความเข้าใจในวัฆนธรรมที่แตกต่างกัน คือ การจัตกิจกรรมหรือ ตำนนินการใดๆ ทางวัฆนธรรมให้ประชาชนมืความรู้ความเข้าใจและมืการยอมรับวัฒนธรรมท้องถี่น หรือวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทั้งน้เพื่อเบ็นการขจัดหรือลจภาวะ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัฆนธรรมเหล่านั้น ในการเสริมสร้างความเข้าใจนี้ นอกจากการให้ ทุกกลุ่มชนมีความรู้ความเข้าใจ และซาบซ้้งในวัฆนธรรมของกันและกันแล้ว ย่อมรวมไปลืงการ เปีคโอกาสให้บุคคลหรือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบ็บตตามแนวทางวัฒนธรรม ที่กลุ่มของตนได้ลืือกสรรแล้ว หากการประพตติปฏิบิตน้นไม่เบ็นพิษเบ็นภัยหรือกระทบกระเทือน ความมันคงของสังคมไทยโดยส่วนรวม
๕.ธ การจัดการศึกษาเพื่อวฆพนรรม คือ การจัดกจิกรรมและดำเนินการเพื่อพัฆนใให้ ประชาชนมืความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อความได้อย่ามมีประสิทธิภาพ เช่น การลดอัตราการ ไม่รู้หนังสือ การบริการการศึกษาอย่างทัวลึง การจัดเน้้อหาทางวัฒนธรรมในหลักสูตรการเรืยน การสอนโดยตรงและโดยอ้อม การเตรียมและพัฒนาบุคลากรโดยจัดการศึกษาเพื่อผืคอบรม นักบริหาร นักวิชกการ ศิลบี่น และนักเรืยน นักศึกษาด้วยวิธีการในระบบและนอกระบบบ โรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางศิลปะทุกเขนง สำหรับดด็กและเยาวชน

๒๔
๕.๙ การปรับปรุงวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน คือ การจัตกิจกรรมหรือดำเนินการ ในการปรับปรุงชุมชน ที่อยู่อาศัยและสึ่งแวดล้อม เครื่องอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค รวมทั้งการบริการอนามัย การเพิ่มพูนสึ่งดึงามและสึ่งบันเทิงใจในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน การจัดระบบงานและสึ่งแวดล้อมในสำนักงาน ในโรงงาน ในเรือนสวนไร่นา ตลอดจนสถานที่ สาธารณะต่าง ๆ ให้เรียบร้อยสะอาตสวยงาม และมีความเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
๕.๑๐ การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คือ การจัตกิจกรรมหรือดำเนินการให้ ประชาชนมีสึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ม็ความรู้ความเข้าใจในลักษณะด็เด่นของหมู่คณะและสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชักนำให้ประพฤติปฏิบ็ตอย่างถูกต้องสอดคล้องกับลักษณะเด่น อันเบ็น เอกลักษณ์ของหมู่คณะและของประเทศชาติ
๕.๑๑ การธำรงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมหรือ ดำเนินการให้ประชาชนรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของความดึงามทางวัฒนธรรม ด้วยการ จัดประกวดการแข่งขันและกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการบ้องกันไม่ให้ความดืงามเหล่าน้นถูกบ่อนทำลาย
๔.๑๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างชาติ คือ การจัดกิจกรรมหรื่อ ดำเนินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ การศึกษาภาษาและวรรณกรรมของต่างชาติ กฺารศึกษาภาษาไทยและวรรณกรรมของชนเผ่าไทยในประเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนกิจกรรมและ บุคลากรทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ โดยไม่ กระทบกระเทือนต่อความมันคงของชาติ การสนับสนุนให้มีการศึกษาวัฒนธรรมของชาติอื่นเพื่อให้ ตระหนกถึงความคล้ายคลึงและความแตกต่างกับของไทย โดยหวังผลสำคญญในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่มีคุณค่าในสังคมไทยและเสริมสร้างความสัมพนธ์อันดืระหว่างชาติ

## หมวด ๖

องค์กรและระบบงานในการพัฒนาวัฒนธรรม
กฺรดำเนินงานวัฒนธรรมเบ็นภาระหน้าที่ของประชาชนทุกคน. รวมทั้งองค์กรของรัฐ และองค์กรของเอกชัน
๖.๑ องค์กรของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่องานวัฒนธรรมของชาติโดยตรง ในระดับ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ สำนกนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาตไทย . และทบวง

มหาวิทยาลัยในระดับกรมคือ สำนกกงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กรมศิลปากร และ กรมการศาสนา ส่วนหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ นั้นถือว่างานวัฒนธรรมเบ็นหน้าที่โดยอ้อมอีก ส่วนหนึ่งต้วย
๖.๒ องค์กรเอกชนที่มึหน้าที่รับผิดชอบงานวัฒนธรรมของชาติคือ มูลนิธ สมาคม ศาสนสถาน และบริษัทห้างร้านทั้งหลาย ซึ่งสมควรมี โอกาสให้ความร่วมมือสนบสนุนตามกำลัง ความสามารถ
๖.๓ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานวัฒนธรรม พึงปฏิบฒอย่างมีระบบ และต่อเนื่องกัน โดยทุกผ่ายมีส่วนในการจัดทำนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรี และประสานการ ปฏิบึตงานร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญ์ตสำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔์๒ และกฎหมายอึ่น ๆ ที่ ได้กำหนดไว้ หาก มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบญญิตดงกล่าวก็ให้รวมกับหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่เซ่นนั้น หรือตามแต่ จะกำหนดขึ้นใหม่
๖.๔ องค์กรทั้งหลายตลอดจนบุคลากรผู้ดำเนินงานวัฒนธรรม ควรได้รับการพัฒนา เพื่อให้ม็คุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับกาลสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

## วัฒนธรรมศึกษา

## เทคนิคการวิจัยวัฒนธรรม

## 

 ©. บМฟํ



 สังคมไทตยมากานัก










[^0]
# กำทuดรายการแสดบ เทิดพธะเกียรติ 

## แล: <br> ล่งเสริมศิลปวัตนธรรมไทย

ดรี๊บกี่ 10


ณ มหาวิทยาลัยศธืนครินทรวิโธฒ

## wưu|an

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2529

## วันพฤหัสเดีที่ 4 ธันวาคม 2529

ภาคเช้า
$08.00-10.00$ น. พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลปไทย
8 วิทยาเขต
$10.00-10.45$ น. พิธีเปิดงานส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 10
10.50-11.00 น. การบรรเลงดนตรีไทย "โหมโรง

ศรีนครินทร์" ร่วมกันทุกวิทยาเขต
11.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11.05-11.15 น. การแสดงชุด พระภรตเบิกโรง (ประสานมิตร)
11.20-11.27 น. การแสดงระบำโบราณคดี ขุดศรีวขัย (ปทุมวัน)
11.30-11.40 น. การแสดงรำวัฏฐศรีนครินทร์
(บางเขน)
11.45-11.50 น. การแสดงรขำรำมะนา (พลศึกษา)
11.55-12.05 น. การแสดงรำมโนราห์เล่นนำ (มหาสารคาม)
12.10-12.20 น. การแสดงรำโนราห์คล้องหงส์ (สงขลา)
12.25-12.35 น. การแสดงฟ้อนไต (พิษณุโลก) 12.40-12.50 น. การแสดงระำทำตาลข้านป็ก (บางแสน)

## ภาศต่าย

13.30-14.10 น. การบรรเลงดนตรีไทยของวิทยาเขต ปทุมวันและวิทยาเขตมหาสารคาม
14.15-14.25 น. การแสดงระบำสวัสดิรักษา
(ประสานมิตร)
14.30-14.45 น. การแสดงรำกลองยาว
(มหาสารคาม)

## ภาคคำ

19.00-19.40 น. การบรรเลงดนตรีไทย (บางเขน)
19.45-19.55 น. การแสดงชุครำชัดไหว้ครู (ประสานมิตร)
20.00-20.20 น. ประธานในพิธี อาจารย์ ข้าราชการ นิสิต ประชาชนและ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ถวายคำนับพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เคร้่องราซสักการะ และกล่าว ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัย มงคล
- ประธานในพี่ธีและผู้เข้าร่วมถวาย พระพรทุกท่าน จุดเทียน 2,000 ดวง เป็นการถวายราชสักการะ
- ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมถวาย พระพรทุกท่าน ร้องเพลงสคุดีมหาราชา
20.25-20.32 น. การแสดงถวายพระพร ชุดนาฏลีลา (พิษณุโลก)
20.35-20.45 น. การแสดงชุดแผ่นดินธรรมแผ่นดิน ทอง (บางแสน)
20.50-21.00 น. การแสดงรำตรีลีลา (บางเขน)
21.05-21.15 น. การแสดงชุดนางทาส (พลศึกษา)
21.20.21.27 น. การแสดงระำมยุราภิรมย์ (ปทุมวัน)
21.30-22.00 น. การแสดงละคร เรืองอิเหนา (พลศึกษา)
22.05-22.45 น. การแสดงชุดตำนานเมืองนาดูน (มหาสารคาม)
22.50-24.20 น. การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอน สุครีพถอนต้นรัง (ประสานมิตร)


## วันเสารที่ 6 ธันวาคม 2529 ภาคเช้า

08.30-09.30 น. การบรรเลงคนตรีไทยของวิทยาเขต พิษณุโลก มหาสารคาม และ ปทุมวัน
09.35-09.45 น. การแสดงระำเงือก (ประสานมิตร)
09.50-10.00 น. การสาธิตโนราเปรียบเทียบ (สงขลา) 10.05-10.25 น. การแสดงโนราแม่บท (สงขลา)
10.30-11.00 น. การแสดงละครนิง (ปทุมวัน)
11.05-12.00 น. การแสดงรวมเพลงพื้นเมือง (บางเขน) ภาศบ่าเ
13.30-14.10 น. การบรรเลงคนตรีไทยของ วิทยาเขต ประสานมิตร
14.15-14.30 น. การแสดงพื้นเมืองชุดจุยฉายเข้าวัด (พิษณุโลก)
14.40-16.10 น. การแสดงลิเกศรีนครินทร์ 8 วิทยาเขต ภากคำ
19.00-19.40 น. การบรรเลงดนตรีไทยของวิทยาเขต บางเขน

- เพลงแขกอาหวังเถา
- ตับกะหลัดรายา
19.45-19.55 น. การแสดง รำเทอดเกียรติ สุนทรภู่ (ประสานมิตร)
20.00-20.15 น. การแสดงชุดจินตนาการสุนทรภู่ (บางแสน)
20.20-20.30 น. การแสดงรำประที่ปสุโขทัย (บางเขน) 20.35-20.45 น. การแสดงระบำหนังตะลุง (สงขลา)
20.50-21.50 น. การแสดงโขนสดเรื่องรามเกียรติ์ ตอนอินทรชิตแผลงศร พรหมมาสตร์ (บางเขน)
21.55-22.15 น. การแสดงลิเกป่า (สงขลา)
22.20-24.00 น. การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณี ตอนติกเกาะ (ประสานมิตร)
24.05 น. พิธีปิดงาน ผู้เข้าร่วมงานทุกวิทยาเขต ร่วมร้องเพลงรำวงศรีนครินทร์

พิมพที่ โรงพิมพ์ตระกูลไทย ก.ราเมศวร อ. เมือง จ.พิงกฺโลก 259020
14.50-15.00 น. การแสดงชุดสาวหนุ่มเริงรำ
(บางแสน)
15.05-15.45 น. การแสดงหมอลำตำนานเมือง

หนองหาร (มหาสารคาม)

## ภาคคำ

19.00-20.00 น. การบรรเลงดนตรีของวงอังกะลุง

พร้อมการแสดงประกอบเพลงชุด
ลำนำเพลงรักจากวรรณคดี (พลศึกษา)
20.05-20.15 น. การแสดงฟ้อนจันทรา (พิษณุโลก)
20.20-20.30 น. การแสดงรขำนางกอย (ปทุมวัน)
20.35-20.55 น. การแสดงละครในเรื่องอิเหนา

ตอนบุษบาเสี่ยงเที่ยน (บางเขน)
21.00-21.45 น. การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่อง

ขุนช้างขุนแผน (บางแสน)
21.50-21.56 น. การแสดงระบำตุกตาล้มลุก
(สงขลา)
22.00-22.55 น. การแสดงละครร้อง เรืองสาวิตรี
(ปทุมวัน)
23.00-24.00 น. การแสดงลิเก เรื่องไกรทอง (บางเขน)

## วันศุกรีที่ 5 ธันวากม 2529 <br> ภาคเช้า

$06.30-07.30$ น. ข้าราขการ อาจาร์ นิสิตและ ประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรพระสงม์ กวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองใน วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
$08.30-09.30$ น. พิธีถวายราชสดุดี

- เริมพิธีถวายราชสดุดี เปิดม่าน พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วงดนตรีไทยบรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี

- ประธานถวายคำนับพระรม ฉายาสาทิสลักษณ์ เปิดกรวย กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเครื่อง ราชสักการะ
- ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี วงดนตรีไทยกรรเลงเพลง สรรเสริญูระบารมี
09.35-10.05 น. การบรรเลงมหาดุริยางค์ถวายพระ พร (ประสานมิตร)
10.10-10.20 น. การแสดงรำถวายพระพร (สงขลา)
$10.25-10.35$ น. การแลดงรำเทคตดระเกียรติ
มหาราข (ประสานมิตร)
10.40-10.50 น. การแสดงระำนาฏลีลา (พิษณุโลก)
10.55-11.05 น. การแสดงรำโทน (บทุมวัน)
11.10-11.15 น. การแสดงระบำโบราณคดี ขุด ลพบุ รี (พลศึกษา)
11.20-11.35 น. การแสดงฟ้อนภูไท 3 เผ่า (มหาสารศาม)
11.40-12.10 น. การแสดงโขนสด ตอน พระรามตามกวาง (บางเขน)


## ภาศท่าย

13.30-14.10 น. การบรรเลงดนตรีพื้นบ้านอิสาน (มหาสารคาม)
14.15-14.25 น. การแสดงรบำเก็บฝ้าย
(มหาสารคาม)
14.35-14.50 น. การแสดงรำวงแบบบท (พิษณุโลก)
14.55-15.05 น. การสาธิตการเขียนภาพไทย

ประกอบดนตรี (บางแสน)

## ษ. การศึกกษาไทย มิได้ถ่ายทอดวัฒนธธรมไทย

จากสภาพที่กล่าวมาแล้ว ย่อมเบ็นหลักฐานแสดงได้อย่างหนึ่งว่า จากการพูดกัเทาง วิชาการว่า "การศึกษาคือ กระบวนการสรางสรรค์และถ่ายทอดวัฒนธรรมน้น" การศึกษาไทย มิ ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยก็วาได้ เพราะนับตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาแผนใหม่ ในรัชสมัยรัชกาลที่ \& แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เบ็นต้นมา อิทธิพลของการศึกษาตะวันตกได้เข้ามาครอบง่าทุกสม้ย และตราบเท่าทุกวันน้้นข้ไม่มีการขบคิดกันจริงจัง ถึงบทบาทหน้าที่การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรด์ และถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ดังนน้นจึงมีการวิพากษวิจารณ์จากบ้ญญาชนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม ถึงการ ศึกษาของชาติว่า การศึกษาไทยเบ็นการศึกษาของทาสบ้าง การศึกษาไทยเบ็นการศึกษาของ อาณานิคมบ้าง การศึกษาไทยเบ็นการศึกษาที่หนึ่ว้องบ้าง หรือการศึกษาไทยไม่มีความสอศคล้อง กับความเบ็นจริงของสังคมไทยบ้าง

การที่การศึกษาไทย มิได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยนั้น แท้จริงแล้วจะโทษผ่ายจัดการศึกษา แต่เพื่ยงผ่ายเตียวไม่ ได้ เพราะผู้จัดการศึกษาเองก็มองเห็นบัญหาเรื่องข้อมูลและสึ่งที่จะนำ มาเบ็น หลักสูตร สำหรับการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน แต่บัเอิญข้อมูลของชาติแทบทุกด้าน เกือบจะ ไม่มี่เบ็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการนำมาถ่ายทอดเลย ที่มือยู่บ้างในรูปแบบของตำรายาสมุนไพร ใบลานจารึกหลักธรรม คำสอนและวรรณกรรมบางเรื่อง ก็ม็อยู่ในหลายลักษณะและมึปริมาณ จำกัดมาก ต้องใช้เวลาปริวรรตปรับปรุงมาก จึงถือสะดวกเบ็นเกณฑ์ คือการไม่ ใช้และไม่พฒนา ข้อมูลเหล่าน้นข้นมา แต่นำเอาข้อมูลและเรื่องราวที่ได้จากต่างชาติมาใช้สอน เบ็นธรรมเนียม ประเพณึสื่บต่อมา

การพูดในลักษณะครอบคลุมกว้างขวางที่ว่า การศึกษาไทยมิ ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย นั้น แท้จริงเบ็นการพูดในลักษณะที่เรียกว่า เบ็นข้อสันนิษฐาน (Assumption) มากกว่าการ พูดในลักษณะสมมติฐาน (Hypothesis) เพราะถ้าจะให้เบ็นวิทยาศาสตร์ข้นมาจะต้องมีการวิจัยใน เรืองน้้อย่างเบ็นล่ำเบ็นสัน เพราะข้อสันนิษฐานนันยังไม่สามารถให้รายละเอียดครบถ้วน ทั้งนี้ อาจจะมีผู้คัคค้านได้ว่า ไม่เบนความจริงทั้งหมด เพราะในระบบการศึกษาไทยก็ยงม็การเรืยนโดย ใช้ภาษาไทยเบ็นสื่อการสอน (Medium of Instruction) ซึ่งภาษาไทยน้นก็คือวัฒนธรรมไทย นอกจากน้้นังมีการเรียนวรรณคดีไทย ศิลปไทย และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวกับวขน ธรรม

๒๘
ไทยอยู่อึกมาก ดังนน การกล่าวว่า การศึกษาไทยมิได้ล่ายทอดวัฒนธรรมไทยยังมืข้อโต้แย้ง ท้วงติงได้อีกมาก จึงเบ็นเรื่องที่ควรจะมึการจัดอภปราย หรือสัมมนา และรวมถึงการวิจัย ดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตามมูลเหตุของการกล่าวในลักษณะที่วา การศึกษาไทยม่าได้ถ่ายทอด วัฒนธรรมไทยนั้นาจากข้อสังเกตที่ว่า ชาติไทยและสังคมไทย มีความเบ็นชาติมีความเบ็น สังคมมายาวนาน และได้สั่งสมมรดกวัฒนรรรมของชาติไว้เบ็นอันมาก ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของ ประชาชนโดยทั่วไป มรดกและวัฒนรรรมเหล่านนเคยเบ็นเครื่องมือในการสร้างชาติ ใน่การ แก้ ไขบ้ญหาและตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของคนไทยในอดีต แต่สิ่งเหล่านนกำล้งลบเลือน ไป เพราะความรู้ประสบการณ์และค่านิยมเหล่านน ไม่มี่ใครศึกษาค้นคว้า ไม่มืใครสนใจที่จะ บันทึกเบ็นลายลักษณ์อักษร และไม่มื่ใครคิดที่จะนำมาใช้ ในการทำหลักสูตรและตำราเรียน ใน การจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ประสบการณ์และค่านิยมของชาวบ้านและกลุ่มชน ต่าง่ ๆ เบ็นความรู้ที่อยู่นอกระบบการเรื่นการสอนตลอดมา จึงมึปรากฎการณ์การตามอย่างฝรัง หรือคนต่างชาติในเรื่องต่าง ๆ มากั้น เช่น เริ่มสนใจและรับป๋ระทานอาหห่ารผ่รังแทนอาหารไทย แต่งกายแบบฝังัง เล่นดนตรีฝรึง อบรมเลี้ยงดูลูกอย่างฝรั่ง จัดระบบการเมืองการปกครองแบบ ฝรัง และอะไร ๆ แบบฝรังอีกมากมาย ดังนั้นการกล่าวในลักษณะที่ว่า การศึกษาไทยมิ ได้ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ถึงแม้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ก็เบ็นประเด็นให้เราได้คิด ได้คำนึง และเร็ม ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งน่าจะต้องลือเบ็นเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญของชาติทีเดียว
๓. การพัฒนาวัฒนธัรรม คือการพัฒนาประเทศ

วัฒนธรรม ตามความหมายของบทความนี้ คือ ส่งต่างๆ ทั้งท่เบ็นรูปธรรม และนามธรรมที่สมาชิกในสังคมมนุษย์ ได้สร้างขึน

4 ${ }^{2}$-4
เพอแกบญหาเละตอบสนอง ความต้องการในสังคม และมีการสืบทอดปรับปรงพัฒนาใหมปประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพสังคมท่่ปปล่ยนไปป ดังนันลักษณะต่าง ๆ ของสึ่งที่เรียกว่า วัฒนธรรมนนนมกจะ เบ็นตังนี คือ, ๑) เบ็นผลงานของมนุษย์ ๒) มีลักษณะเฉพาะสำหรับสังคมหนึ่ง ๆ หรื่อที่เร็ยก ว่าเบ็นเอกลักษณ์ของสังคม ๓) มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ ๔) มีลักษณะผสมผสาน คือ่ อาจจะเบ็นผลงาน จากหลายความคิดหรือได้รับอิทธิพลทางความ.คิดหรือรูปแบบจากสังคมอื่น. ๆ
๕) สมาชิกของสังคมมีความรู้ความเข้าใจหรือปฏิบิตตได้ร่วมกัน นอกจากนี้วัฒนธรรมย่อมมีการ ขยายตัวได้ทั้งในแง่มติของเวลา (TIME) และมิติของพื้นที่ (SPACE) โดยในแง่ของเวลานั้น หมายถึง ช่วงเวลาของการดำรงอยู่ กล่าวคือ อาจจะมี่การสร้างหรือ กำหนดข้น้นมื่อหลายพันบี มาเล้ว แต่มีการส้งสมสืบทอดมาจนถึงงัจจุบัน เบ็นต้น วัมนโรรมในลักษณะนี้เราเรียกว่า ประเพณื (Tradition) แต่ถ้ามองในมิติพื้นที่นั้ ถึงแม้ว่าวัฆนธรรมน้น ๆ บังเกิดขึ้นนานมาเล้ว หรือเพื่งกำหนดให้มีข้นก็ตาม หากมีการแพร่หลายครอบคลุมออกไปไบ็นที่ยอมรับมาประพตติปฏิบินึ ในหลายที่หลยยท้องถึ่น เราเรืยกว่า การแพร่กระจาย (diffusion) ทางวัฆนธรรม ลักษณะ สองประการนี้เบ็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมที่ย่งใหญ่้ั้งหลาย

จากความเข้าใจออนนี้ ทำให้เราเห็นว่าระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบความเชื่อและศาสนา และองค์ประกอบของระบบต่าง $ๆ$ สถาบันต่าง $ๆ$ ในสังคมที่เบ็นประเพณื้ สิบต่อกันมา ล้วนแล้วแต่เน็นวัฒนธรรมทั้งสิ้น ดังนน้การดำเนินการศึกษาวัฒนธรรมจึง เบ็นการศึกษาอดีต ปรับปรุงบั้จจุบันและสร้างสรรค่อนาคต ของระบบและองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของสังคมให้มีประโยชน์ สามารถแก้บัญหนและตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม ใช้มีมระสิทธิภาพมากยี่งข้นน้นเอง ดังน้้นการพัฒนาวัฒนธรรมโดยความหมายที่ถูกต้อง ก็คือการ พัฒนาประเทศในทุกแง่ทุกมุมให้เบ็นไปตามความจำเบ็นและเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จิงเบ็นสึ่งที่จําเบ็นที่สุดหากผู้นำสังคมมุ่งหวังในการสร้างสรรค์เสยียรภาพเละความเจริญู้าวหน้าของ สังคมของตน

## ๔. วัผนธัรรมศ์กษา คือ การศึกษาเรื่องวัผนธัรรม

บ้จจุบัน มีการศึกษาค้นคว้า เรื่องวัฒนธรรมของชาติมากข้้น โดยเฉพาะในประเทศที่ เคยเบ็นอาณานิคมแเละประเทศที่ถูกครอบงำจากจักรวรรดินิยมในแง่ต่าง ๆ เพราะในช่วงเวลทที่ผ่านมา การพ้ฆนาประเทศตามความคิดและวิธีการของตะวันตกน้นได้สร้างความสับสนวุ่นวายทำลายความ เชื่อมันและศักดิ์ศร็ของเผ่าพันธุ่มากขึ้น ยึงพัฆนาไป่มาก ย ยงสรังคความอืออดข้ขข้องมากยี่งข้้น ประเทศทังหลายเหล่าน้นดคงไได้หันมาพิจารณาอดีตว่า เดิมทีเผ่าพันธุ์ุดองตนได้ดำรงชีวิตกันอย่างไร จงงสามารอดำรงอยู่ได้ และการที่จะก้าวต่อไปโดยไม่รู้อดีตของเผ่าพันธุ์ในทุกแง่งุกมุมนน้น ย่อม - เต์มไปด้วยยภย้นตรายนานาประการ

мо
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบระเทศไทยเราซึ่งเคยมีกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่เอาใจใส่และ รับผิดชอบงานวัฒนธรรมของชาติได้ยุบเลิกกระทรวงนี้มานานร่วม ๒๐ บีแล้ว ในช่วงเวลานั้น วัฒนธรรมของต่างชาติ จึงทะลักเข้ามาอย่างไม่มี่ขื่อนหรือทำนบกั้น ปรากฏการณ์ ในลักษณะที่ ทำลายปกติสุข จึ่งมืมากข้นและในที่สุดรฐบาลจึงหันมาสนใจเรื่องวัฒนธรรมอ็กรรั้งหนึ่ง จึ่งได้ยก ฐานะกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ขึนเบ็นหน่วยงานระดับกรมชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔์๒๒ และถึงแม้ในช่วงที่ไม่มีกระทรวงวัฒนธรรม บุคคล และสถาบนหหลายผ่ายก็ช่วยดำเนินการเรื่องวัฒนธรรมกันต่อมาเท่าที่จะทำได้ เช่น มืการจัดตั้ง สถาบัน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ในลักษณะที่เรียกว่า ศึกษาอด็ตและเงื่อนไข บัจจุบันของสังคมไทย ในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานของเอกชน จากผลงานของบุคคลและ สถาบนดังกล่าว และการบังเกิดข้นของหน่วยงานวัฒนธรรมระดับชาติ คือ สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ การดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ จึงเริ่มม็พลังขึ้นมาอืกวาระหนึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง เร็่มจัดให้มึหลักสูตรและรายวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมมากข้น เช่น วิชาไทยศึกษา วิชาไทยคดืศึกษา และรายวิชาว้ฒนธรรมศึกษา เบ็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้ว จะรวมเรียกว่า วัฒ!นธรรมศึกษา เบ็นชื่อเดียวกันก็ได้

เนื้อหาสาระของวิชาวัฒนธรรมศึกษา ครอบคลุมกว้างขวางทุกแง่ทุกมุมของวัฒนธรรม หรือทุกเรื่องของวิถิช์วิต ทัังในวิถีชิวิตโดยส่วนรวมร่วมกันของชาติ และวีถีวิติตอง กลุ่มชน ในสังคมชนบทและสังคมย่อยอื่น ๆ รายละเอียดของเนื้อหาอาจจะแบ่งเบึนหลาย ประเภทและหลายระดับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มุ่งใหู้้เรียนได้ม็ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการ ประพฤติปฏิบต และมึเจตคติที่ถูตต้องเกี่ยวกบสงคมของตน ซึ่งมีอิทธพลหล่อหลอมทุกคน ใหม่ คุณสมบ์ตเบ็นสมาชิกที่เหมาะสมของสังคมนน ๆ

## ๕. วิธีการศึ๋กษา วัฒนธรรมศึ๋กษา

การศึกษาวัฒนธรรม นอกจากการศึกษาหาความรู้โดยวิธีการอ่านตำราทางวิชาการและ ศึกษาจากเอกสาร สึ่งพิมพ์ เช่นเดียวกับการศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ทัวไปแล้ว : การศึกษาวัฒนธรรมจะตองงถ้อว่า สังคมนั้นฺ ๆ เช่น สังคมไทย เบ็นแหล่งทรัพยากรและคนไทยทุกคนคอหนังสือหรือเอกสารสั่งพิมพฺ

ท่่จะต้องอ่านด้วย (หมายถึง การสนทนา พูดคย ไต่ถาม ในสิ่งทุ่คน ๆ นน้นมูความ รู้ หร้อมีประสบการณ์) ดังนนแท้จริงแล้ว การศึกษาวัฒนธรรมในทางวิชาการหรือในชัน เรียนนั้นเบ็นเพื่ยงการเรื่มต้นเท่านั้น การที่จะศึกษาอะไรในเชิงวัฒนธรรมให้มื ความลุ่มลืกลงไป นั้น เบ็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาและการมืประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา โดยสรุปการศึกษาวัฒนธรรม ศึกษาโดยทัวไปแล้ว ก็คงเบ็นไปในแนวเดียวกับการศึกษาวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แต่มีข้อพิเศษอยู่ที่ว่า การศึกษาวัฒนธรรมนั้นจะต้องถือสังคมเบ็น แหล่งทรัพยากรและถือสมาชิกในสังคมนน้นเบ็นตำรา มากกว่ากฺารยืดถือข้อมูลลายลักษณ์หรื่อตำรา วิชาการอย่างที่เบ็นอยู่บ้จจุบัน

## ๖. การวิจัยวัฒนธรรม

การวิจัยวัฒนธรรมเบ็นการวิจัยแบบผสมผสาน อาจจะใช้ว์ธการวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธ็ก็ได้ทั้ข็นอยู่กับเรื่อง หรือสึ่งที่จะศึกษา แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะของกลุ่มชนหรือชนชาตที่ชาว ตะวันตกเรียกว่า ประเทศด้อยพัฒนา หรือ กำลังพัฒนาน้น มักจะไม่ ได้พัฒนาหรือบันทึกไว้เบ็น ลายลักษณ์อักษร สภาพที่เบีนอยู่คื้อ วัฒนธรรมดังกล่าวยังเบ็นไป ในลักษณะที่เรียกว่า วัฒนธรรม ทางวาจา (Oral Tradition) ฉะนั้นการที่ไม่มีการบันทีกเรื่องราวเบ็นลายลักษณ์อักษร จึงเบ็น ไป ได้ว่า เมื่อผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์นน้น ๆ ไม่มผผ้สูบทอดความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว แล้วล้ม หายตายไป ความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั้งสมมาชัวชีวิตนั้น ก็จะสูญหายไปกับผู้น้นอย่างน่าเสียเ ดายยึ่ง ดงน้นวธีการวจัยท่จำเบ็นในเบ็องต้น คือ การวจัยเชิงสำรวจ การวจัยเชิง ปฎิบศตการ และการวิจัยเชิงมานุยยว่ทยา ซึ่งเรียกว่า การวจข้ยเชิงคุณภาพ สำหรับวิธี การวิจัยอื่น ๆ ที่ ใช้การอยู่แล้วในวิชาสังคมศึกษา มนษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คงจะเบ็นวิธีที่ น่าจะนำมาใช้ได้ ในข้นตอนต่อไปเมื่อเรามีข้อมูลวัฒนรรมที่เบ็นลายลักษณ์อักษรอย่างเพืยงพอแล้ว

## ๗. เทคนคการวิจัย

> เทคนิคการวิจัยในที่หม่ยถึ่ง วิธีการและข้นตอนตลอดจนข้อควรระวัง เพื่อให้ ได้อ มูลและเรื่องราวที่ถูกต้อง...และเนื่องจากวิธีการวิจัยมีมากมายหลายวิธ บทความนี้จะกล่าวถืงเฉพาะ

๓๒
เทคนิคการวิจัยที่จำเบ็นในเบื้องต้นดังกล่าว คือการวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงปฏบิตการ และ การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา เท่านัน
๗.๑ การวิจัยเชิงสำรวจ คือการตรวจค้นเรื่องต่าง ๆ ของวัฒนธรรมว่ามื่อะไร ที่ไหน และปริมาณเท่าไร และแต่ละเรื่องมืองค์ป่ระกอบและธรรมชาติโดยทัวไปอย่างไร เช่น การสำรวจว่าแหล่งวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ มีข่นบธรรมเนียมประเพณึ; ศิลปการแสดง, การช่างผื่มือ, อาชึพ ความเชื่อ อะไรเบ็นต้น สึ่งเหล่านื่อยู่ที่ ไหน มีจำนวนเท่าไหร่ และแต่ละเรื่องแต่ละสึ่งที่ กล่าวถึงนี้ มืองค์ประกอบและธรรมชาติ โดยทัวไปอย่างไร คำว่าองค์ประกอบและธรรมชาตินัน อาจจะหมายถึง ข้นตอนกิจกรรมย่อย สึ่งที่เกี่ยวข้องในเชิงวัตถุหรือวัสดุที่นำมาใช้และเวลาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามขึนอยู่กับความต้องการของผู้วังัย ว่า ต้องการรู้เรื่องปลีกย่อยอะไร ตัวอย่าง เช่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจประเพณีที่องถี่นทั่วประเทศ โครงการสำรวจดนตรีพน้มื้องทั่วประเทศ โครงการสำรวจช่างผีมือทั่วประแทศ และในอนาคตก็ คงมี โครงการในลักษณะน้ต่อไปอีก

ในการจัดทำโครงการประเพณิพื้นบ้านทัวประเทศนน มืวัตถุประสงค์ที่จะรู้ว่า ในแต่ ละจังหวัด หรืออำเภอทัวประเทศนนัน ประชาชนมืประเพณ็อะไรที่เบ็นกิจกรรมสำคญของท้องถื่น บ้าง และมีการประพฤติปฏิบตกันที่ตำบลใด หมู่บานใด และในจังหวัดเดียวกันมีการจัดประเพณี เช่นนี้ที่ไหนอ็ก เพื่อให้ทราบปริมาณทังนี้เพื่อนำผลของการสำรวจมาวิเคราะห์ว่า มี่ประเพณือะไร ที่เหลื่ออยู่น้อยควรเร่งศึกษษาและหาทางอนรักษ์หรือพัฒนาต่อไป ประเพณึ่ ใดที่มื่ประโยชน์ต่อการ ศึกษา สังคม การเมือง และความมันคงของประเทศและควรจะดำเนินการอนรักษ์ เผยแพร่หรือ พฒนาใหเหเกิดผลอยางนนในลักษณะใดตตไป

เทคนิคในการวิจัยเชิงสำรวจก็ม็หลายุๆ อย่าง ขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จิจัยว่า จะ ต้องการข้อมูลละเอี่ยดพิสดารแค่ไหน หากต้องการข้อมูลเพืยงการรู้ว่ามื่อะไร ที่ไหน ก็ ใช้แบบสอบถามธรรมดา และออกแบบให้ ได้มาซึ่งข้อมูลนน การวิจัยเชิงสำรวจนน้อาจจะอาศัยองค์กรราชการ เบ็นผูเก็บสำรวจข้อมูลให้ก็ได้ หากผู้วิจัยสังกัดอยู่ในสถานศึกษษ เช่น วิทยาลัยครู อาจจะใช้ นิสิต นักศึกษา ซึ่งมึภูมิลำเนาอยู่ในท้องถื่นเบ็นผู้สำรวจให้ก็ได้ อย่างไรก็ตามหากต้องการข้อมูล ละเอียดพิสดารมากขึ้นด. อาจจะให้นิสิต . นักศึกษฺาซึ่งได้รับการผืกอบรมเกี่ยุกับวิธีการเก็บข้อมูล

## ต๓

แล้ว เบ็นผู้ไปเก็บข้อมูลก็จะดียึ่งข้น โดยสรุปการวิจัยเชิงสำรวจจะสามารถให้ภาพรวมกว้าง ๆว่ามื วัฒนธรรมอะไร ที่ไหน และข้อมูลอื่น ๆ บางประการเท่านั้น
๗.๒๓ การวจจัยเชิงปฏิบัตการ คือ การเก็บข้อมูจากการนำผูรู้หรือผู้มึประสบการณ์ มาประชุมร่วมกัน ผู้วิจัยจะเบ็นผู้ตังประเด็นให้้้เข้าประชุมเหล่านัน แสดงความคิดเห็น สาธิต และร่วมกันปฏิบต เช่น หากผู้วิจัยต้องการข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมใดสักเรื่องหนึ่ง เบ็นต้นว่า "การทำขนมลำเจียก" ก็ต้องวางแผนว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ประว็ตความ เบ็นมา, ส่วนผสมของขนม, การเตรืยมส่วนผสมต่าง ๆ, การดำเนินการทำขนมดังกล่าว ซึ่งหมาย ถึงขั้นตอนและรูปแบบต่าง ๆ ที่เบ็นความคิดริเร็มที่แตกต่างออกไป จากน้นก็ตตต่อหาผู้มืความร้้ และประสบการณ์เกี่ยวกับขนมลำเจียก และการทำขนมลำเจียกมาประชุมร่วมกัน และให้แบ่งกัน ปฏิบตารหรือร่วมกันปฏบตการให้ ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านน การวิจัยเชิงปฏิบต การจะให้ ประโยชน์เบ็นอย่างยิ่งสำหรับวัฒนธรรมท้องถิ่นชึ่งยงไม่มึการรวบรวมข้อ มลลเบ็นลายลักษถ์อักษร ผลจากการวิจัยสำรวจอาจจะเบ็นผลงานทางวิชาการขั้นแรก ในระบบความรู้ที่น็น ลายลักษณ์หรือความรู้ที่ต้องบันทึกเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป ในสังคมไทยโดยเฉพาะในเรื่อง วัฒนธรรม ควรจะมีการวิจัยเชิงปฏิบศตการให้มากยิงขึ้น เพราะวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของชาติย้งไม่ ค่อยมึการบันทึกและจัดทำเบ็นลายลักษณ์อักษรมากนัก ครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาวัฒนธรรมศึกษา อาจจะผีกฝนให้นักศึกษาได้ดำเนินการวิจัยเชิงปฏบตการให้มาก เพราะไม่ใช่เบ็นเรื่องยากและ สลับซับซ้อนเกินไป ข้อมูลที่ได้มาก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่พิสดารก็ได้ เช่น วิเคราะห์เพียงว่า ผู้ให้ข้อมูลตอบหรือให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ตรงกันกี่เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เทคนิคสำคัญในการวิจัยข้นอยู่กับการเตรียมการเก็บข้อมูล และการจำเนินการเก็บ ข้อมูลเบ็นสำคัญ ผู้วิจัยจะต้องหาผู้ให้ข้อมูที่มีความรู้แสะประสบการณ์กล่าวคือ เคยรู้ เคยทำใน สึ่งน้น ๆ มาแล้วจริง ๆ ซึ่งอาจจะอาศัยผูอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้นั เบ็นผู้ยืนยนหรือให้ข้อมูลว่า บุคคล ที่ผู้วิจัยเชิญมาร่วมประชุมปฏิบตการนน้นมีความรู้และประสบการณ์น้น ๆ จริง หรื้อเพื่อเบ็นการ ทดสอบผู้วจอยอาจจะสัมภาษณ์เบื้องต้นก็ย่อมจะทำได้ สำหรับเทคนิคที่พิสดารกว่านี้ ให้สอบถามได้ จากผู้รู้ทางการวิจัยซึ่งเคยนำไป่ใช้ในการแกับัญหาต่าง ๆ ในสังคมบัจจุบันมาแล้ว หรือผู้วิจัยอาจจะ ศึกษาเพึ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวิจัยแบบนี่ก็จะดีมาก

๓๔
๓.ต การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา คือ การตรวจค้น เสาะ แสวงหาความรู้ตามแนว ความคิดเชิงวิชาการตามนัยแห่งวิชามานุษยวิทยา คื่อการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง ๆ เช่น วิธี ที่มาร์กาเร็ต มืด (Margaret Mead) เข้าไปอยู่กับชาวซามัวร์ ถึงขันยอมแต่งงานกับผู้ชายที่น้น เพื่อศึกษาวัฒนธรรมขอฺเผ่าซามัวร์ แต่อย่างไรก็ตาม มิ ได้หมายความว่าผู้วิจัยจะต้องดำเนินการใน ลักษณะเช่นน้้ ในทุกเรื่อง แต่การวิจัยในลักษณะน้มักจะต้องอาศัยการเข้าร่วมหรื่อเข้าคลุกคลีด้วย เช่น การศึกษาถึงความสำเร็จของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในกิจการใดกิจการหนึ่ง ผู้วิจัยอาจจะอาสา ไปช่วยเหลือในกิจการ หรือหาทางคุ้นเคยกับบุคคลนั้น ซึ่งนอกจากขอความคิด ความรู้จากการ ไต่ถามบุคคลนน้นแล้ว การเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงอาจจะได้อมูลเพิ่มเติมอีกมาก ดังนน้นลัก สำคัญของการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา คือความเพียรพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง เพื่อ ศึกษาวัฒนธรรมนน้าๆ การเตรียมประเด็นบัญหา หรือเรื่องที่จะรู้ตลอดทังรายละเอียดต่าง ๆ เบ็น สึ่งจำเบ็นในขั้นเตรียมการ แต่ในขั้นดำเนินการก็คือ การเข้าไปดำเนินชี่วิตร่วมกันในสังคม นั้น ๆ จริงๆ
๘. บทสรุป บัญหาสำคัญของชาติในขณะนนกคือ บ้ญญาชนและผู้นำส่วนใหญ่ที่มีหน้าที่สำคัญในการ พฒนาประเทศยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในสังคมและวัฒน ธรรมไทย ทั้งนี้บ็นเพราะว่าในช่วง เวลาทึ่ผ่านมา การศึกษาของชาติมิ ได้มีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติมากนกก และที่เบ็น เช่นนี้เบ็นเพราะ วัฒนธรรมของชาติอันเบ็นวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ ยังมิได้มีการบนทึกหรือ จัดทำเบ็นลายลักษณ์ ทีมือยู่บ้างก็อยู่ในวงจำกัด ดังนน้นถ้าจะมีการศึกษาเรื่องสังคมและวฒนธรรม ไทย ไม่ว่าในรูปของวัฒนธรรมศึกษาหรืออื่นใด จะต้องถือว่าทุกสี่งทุกอย่างที่เบ็นวิถีชีวิตของ ประชาชนเบ็นเรื่องที่ต้องศึกษา วิธีการศึกษาที่ควรจะนำมาใช้ ในการศึกษาวัฒนธรรม ได้แก่ วิธื การวิจัยเชิงสำรวจ, การวิจัยเชิงปฏิบตึการ และการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา ส่วนวิธีการวิจัยทาง สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควรจะนำมาเพียงเพื่อเบ็นวิธีการร่วมเท่านั้น.

# วิทยาการจากสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลก 



## ภูมิหลัง




 ความรักและควมมหวงแหนนในที่สุด








 มาสนใจิิกษกาันมากยูงข้น



[^1]๓b
๑. ไช้วิธีธำรจจรายืื่อ แล้วําํามติรวบรวมแอไไ้
 เผยแพร่
๓. วิเคราะห์และปริวรรตเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น ประว็ตศาสตร์ วรรณกรรม เบ็นต้น
๔. ศึกษาหลายวิธีการอย่างมีระบบ คือ
๔.๑ สำรวจสมุดข่อยใบลานทุกประเภทและบันทึกไว้เบ็นหลักฐาน
๔.๒ นำมาจัดเบ็นหมวดหมู่
๔.๓ ถ่ายทำเบ็นไมโครพีล์มเก็บรักษาไว้
๔.๔ นำมาวิเคราะห์และปริวรรต

การศึกษาสมุดข่อยใบลานของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เบ็นการศึกษาตามแนว ที่ ๔ ซึ่งเบ็นการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพราะนอกจากจะได้รับความรู้ ความคิด และความ เข้าใจในเนื้อหาสาระแล้ว การถ่ายทำเบ็นไมโครพีล์มยังเบ็นการอนุรกะ์ตัวหนังสือดั้งเดิมเอาไว้ นอกจากนันยังสามารถเก็บรักษาได้ง่าย เพราะไมโครพีล์มมีขนาดเล็กไม่เปลืองเนื้อที่ การศึกษา สมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลก เร็มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒ส์๒๕ เบ็นต้นมา โดยสำรวจ วัดทั้งหมด ๑๐๖ วัด และคัดเลือกสมุดข่อยใบลานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อถ่ายทำ ไมโครพีล์มจำนวน ๑,๕๕สต ผูก วิธีการคัดเลือกสมุดข่อยใบลานอาศัยเกณฑ์ต่อไปนี้
๑. มือายุอย่างน้อย ฐ๐ บีข้นไป
๒. มีเนื้อหาไม่ซ้าซ้อนกัน
๓. มื่ความสมบูรณ์เพียุงพอที่จะนำมาศึกษาและถ่ายฺไมโครสีล์ม

หลักการที่คัดเลือกแล้วได้นำไปถ่ายทำไมโครพีล์ม ซึ่งถ่ายได้ทั้งหมด ต๑ ม้วนเละเก็บไว้ ทึ่ศูนย์วัฒฺธธรรมจังหวัดพิษแุโลก วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม การดำเนินงานศึกษาสมุดข่อยใบลาน ดังกล่าวมาแล้ว นับเบ็นป่ระโยชน์อย่างยึ่งทั้งในด้านการอนุรักษ์ศ่งเสริมแลฺฺผผยแพรฺววฒนธรรม ของชาติ นอกจากนี้ยังเบ็นการพื้นฟูวิทยาการในสาขาต่าง ๆ ซึ่งกำลังเบ็นที่สนใจบัจจุบัน เช่น ยา สุมุนไพรเบ็นต้น

สมุดข่อยหรือบางทีเรียกว่าสมุดไทย เบ็นสมุดที่ทำมาจากเปลือกต้นข่อย แล้วนา มาหมัก นำมาฉืดเบ็นฝอยนำไปนึ่งให้สุก นำไปแช่น้ำด่างราว ๒๔ ชัวโมง แล้วล้างให้หมดด่าง จากนั้ทุบเปลือกข่อยให้ละเอียด นำมาละลายน้ำเทลงในแบบ ซึ่งทำด้วยไม้กรุด้วยผ้าม้ง ทั้งไว้ให้ แห้ง ถ้าต้องการสมุดดำต้องทำด้วยแบ้งเบียกผสมเขม่าไฟ ต่อจากนั้นนำมาเขึยนข้อความได้ ใช้ ดินสอขาวสึทอง หรือหรดาล (สีเหลือง) เขียน แต่ถ้าเบ็นสื่ขาวก็ไม่ต้องผสมเขม่าไฟเวลาเข็ยน จะใช้หมึกสีดำเขียน สมุดข่อยที่พบในจังหวัดพิษณุโลก จะมีทั้งสีขาวและสืดำ อักษรที่ใช้บันทึก ส่วนใหญ่จะเบ็นอักษรไทยตอนต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งนิยมเขียนให้ตรงกับเสียงพูดมากกว่าความถูก ต้องตามอักขรวิธีในบ้จจุบัน ในด้านเนื้อหาส่วนใหญ่จะเบ็นเรื่องทางโลกมากกว่าทางธรรม

ใบลาน เบ็นใบลานของต้นลานที่เจียนก้านออก วธธทำกคือ นำใบลานมาผึ่งแดด ผึ่ง น้ำค้าง ๓ วัน ๓ คืน แช่น้ำไว้อ็ก ๑ คืน จากนั้นนำมาผึ่งลม แล้วคัดลานให้ ได้ขนาดตามที่ต้องการ นำลานไปอดดในเครื่องอัดลานให้แน่น นำเข้าเตาอบ ๒๔ ชัวโมง จนลานแหังสนิท นำลานมาไส ด้วยกบใหขขอบเรืยบ แล้วจึงแกะออกทำความสะอาด จากนั้นจึ่งเจาะรูด้วยเหล็กแหลมเผาไฟ ใบลาน ทื่ผ่านขบวนการตังกล่าวสามารถนำมาจารได้ การจารใบลานจะต้องตืด้วยเชือกทื่ลูบด้วยเขม่าไฟ และจารเนื้อความด้วยเหล็กจาร แล้วลบใบลานด้วยเขม่าไฟผสมน้ำยางเพื่อให้สีดำติดในร่องที่จาร จากนั้นจืงลูบด้วยทรายละเอืยดร้อน ๆ ให้สะอาด ขั้นสุดท้ายก็คือการนำใบลานมาเข้าผูก ใบลาน ของจังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่จะบันทึกดัวยอักษรขอม ซึ่งอาจจะเบ็นอักษรขอมไทย หรือขอมบาลี ก็ด้ ในด้านเนื้อหาส่วนใหญ่จะเบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนามากกว่าจะเบ็นเรืองราวทางโลก

จังหวัดพิษณุโลกเบ็น จังหวัดที่มืความสำคัญทางประวตตศาสตร์ ในอดืตเคยมีความ เจริญรุ่งเรืองมาก่อน คือเคยเบ็นทั้งเมืองหลวง และเมืองลูกหลวง เพราะฉะนน้นเมืองนี้จึงเบ็นเมือง ที่เบ็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมมาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะวิทยาการต่าง ๆ ได้รับการจดบันทีก ไว้ในสมุดข่อยใบลานอย่างมากมาย สมุดข่อยใบลานที่หลงเหลือในบ้จจุบัน ส่วนใหญ่จะบันทึกใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชึ่งชื่อว่าคัดลอกสืบต่อมาจากตันฉบับเดิมในสมัยกรุงศรือยุธยา สมุดข่อย

$\boldsymbol{\omega}$

## ๑. วิทยาการ่เกี่ยวกับพุทธศาสนา

เรื่องราวประเภทนี้มักจะพบในใบลานเบ็นส่วนมาก เน้้อหาสาระส่วนใหญ่จะเบ็นเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ คือ

ก. ศาสนา.เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับประว็ตของพระพุทธเจ้า รวมถึงชาดกต่าง ๆ เช่น่ มหาชาติ ทศชาติ และชาดกทัวไป เรื่องราวของพระพุทธ่เจ้าจึงมี่ทั้ง ลักษณะที่เบ็นสามัญ และมีความพิศดารผิดจากมนุษย์โดยทั้ไป
ข. คำสอน เบ็นเรื่องราว่ที่ช้ให้เห็นถึงแนวทางในการปฏิบ็ตของบุคคลต่าง ๆ ซึ่ง ได้แก่ พระอภิธรรม พระวืน้ย และพระสูตร
ค. สาวก เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้สืบทอดศาสนาอันได้แก่ ภิกษุ อุบาสก และ อุบาสิกา
ง. พธธ็รรม เบ็นเรื่องเกี่ยวกับ การทำพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เบ็น อุดมคติของคน มักจะมี่บทสวด และบทแสดงอานิสงส์ของการปฏิบ็ตในพิธี กรรมนั้น้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทฐศาสนาที่พบในใบลานนั้ เบ็นวิทยาการทางพุทธศาสนาที่มีการ สืบทอดกันมาตังแต่ครงโบราณ อาศัยการเผยแพร่โดยการคดลอก มูลเหตุสำคัญที่ทำให้หม่ใบลานทาง ศาสนาเบ็นจำนวนมากก็คือ คนไทยมึคความเชื่อว่าถ้าหากสร้างคัมภีร์ ทางศาสนาถวายวัด จะได้ บุฌุกุศอย่างมหาศาล สามารถเข้าไปสู่นิพพานได้ เพราะฉะนันใครก็ตามเมื่อสร้างคัมภีร์ใบลาน ถวายวดมักจะเขียนค่าอุทิศให้แก่ตนเองว่า ขอให้ ได้เข้าสู่นิพพาน (นิพพานำ ปจัจโย่ โหต) คำอุทิศ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คนไท่ยใน่สมัยกรุงรัตน่โกสินทร์ต่อนต้นนน้นงจะมี่ความสุขขันพื่นฐานพอ สมควร จึงไม่ปรารถนาความสุขใด ๆ ทางโลกแต่กลับปรารถนาความหลุดพ้นจากความสุขทางโลก ะ ทงมวล

วิทยาการทางพุทธศาสนานี่เบ็นเรื่องราวที่มึ ขอบเขตกว้างขวางมาก ผู้ที่จะศึกษาเรื่องราว เกี่ยวกับพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ก็จะสามารถค้นหาความรู้ ได้จากเอกสารใบลานที่มือยู่อย่างมากมาย ในวัดต่าง ๆ ๆองจังห่วัดพิษณุโลก "แต่เบ็นที่น่าเสียดายว่าบัจจบนนผู้ที่สามารถอ่านคมมภ็ร์ใบลานทาง พทธธศาสนามีน้อยมาก เพราะอัษรที่จารึกไว้ใน่ใบลานเบ็นอักษรอมเบ็นส่วนใหญ่ ใบลานที่ บนนทึกด้วยอักษรขอมจึงถูกทอดทั่ง . และถูกเผาทำลายไปปเบ็นจำนวนมาก

จะเห็นว่าพิษณุโลกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์น้น พุทธศาสนามืความเจริญรุ่งเรืองมาก มีคัมภีร์ใบลานทางพุทธศาสนาอยู่มากมาย จากการศึกษาและสำรวจคัมภีร์ใบลานทางพุทธศาสนา พบว่ามีเรื่องราวที่เบ็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. พุทธตำนาน เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับประว็ตของพระพุทธเจ้า เช่น เรื่องปฐมสมโภชน์ และพุทธประว่ตเบ็นต้น
๒. มหาชาติชาดก เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวตตของพระพุทธเจ้าในตอนที่เสวย พระชาติเบ็นพระมหาเวสสันดร ซึ่งถือว่าเบ็นพระชาติที่ย่งใหญ่ที่สุด มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์
๓. ทศ ชาติชาดก เบ็นเรืองราวของพระพุทธเจ้าในพระชาติต่าง ๆ ๑๐ ชาติ อันได้แก่ เตมีย์ ชนก สุวรรณสาม เนมิราช มโหสถ จันทร์กุมาร นารถวิทูร และพระเวสสันดร
๔. ชาดกทั่วไป เบ็นเรื่องราวเกี่ยวพระพุทเจ้าที่มีผู้แต่งข็นภายหลัง เรียกว่า ชาดกนอกนิบาต เช่น พระสุนันทราชชาดก พระอุณหิสวิชัยชาดก เบ็นต้น
๕. พระสูตร เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ สอนโดยการยกเรื่องราวมาประกอบเบ็น อุทธาหรณ์ เช่น จุลทสุกรสูตร คิริมานันทสูตร เบ็นต้น
๖. พระอภิธรรม เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิต เจตสิก รูป และนิพพาน ซึ่งถือกันว่า เบ็นธรรมอนสูงสุด เช่น พระกถาวัตถุ พระบุคคลบัญญ์ต เบ็นต้น
๓. พระวินัย เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อปฏิตต ข้อบังคับของพระสงฆ์ เช่น พระปาฏิโมกข์ พระปริวาสกรรม เบ็นต้น
๘. อานิสงส์ต่าง ๆ เบ็นเรื่องราวที่อธิบายถึงผลของบุฌกุศลที่ตนได้ทำลงไป เช่น อานิสงส์การบวช อานิสงส์การทำบุญทำทาน เบ็นต้น

ะ. ทรรศนะเกู่ยวกับจักรวาล เบ็นเรืองราวว่าด้วยการเกิดและการดับของจักรวาล เช่น ไตรภูมิ พระมาลัย เบ็นตัน
๑๐. บทสวด เบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทสวดในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น พระมหาสมัยสูตร คิลิมานนทสูตร เบ็นต้น
๑๑. พธธกรรมสงฆ์ เบ็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพิธีกรรมของสงฆ์โดยเฉพาะ เช่น พืธี กรรมบวช เบ็นต้น

๔
เรื่องราวทางพุทธศาสนาที่กล่าวมาแล้วทังหมด เบ็นเรื่องราวที่ครอบคลุมทุกเรื่องใน พุทธศาสนาการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ให้ละเอียดลึกซึง สืบทอดพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังจะ สามารถเข้าใจระบบความคิดความเชื่อและอุดมคติของคนในสมัยก่อนได้ดือึกด้วย

## แ. วิทยาการเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม

วิทยาการสาขานี้ส่วนใหญ่จะพบในสมุดข่อย และมือยู่ทั้วไตามวัดต่าง ๆ เนื้อหาสาระ จะแยกออกได้เบ่น ต ส่วน คือ

ก. ในด้านเกื่ยวกั่บภาษา จะเบ็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบเรื่ยนภาษาไทยเบื่องต้น สำหรับผู้ที่เริมผีกเรียนหนังสือ เช่น ปฐม ก. กา ปฐมมาลา จินดามณื่ และปฐมจินดา เบ็นต้น หนงสื้อเหล่าน้แม้ว่าผู้แต่งไม่ใช่คนพิษณุโลก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าสมั่ยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกมีความเจริญรุ่งเร็องพอสัมควร จึงได้มีผ้คัดลอกตำราต่าง ๆ ที่กล่าว มาแล้วไว้อย่างมากมาย และตำราเหล่านักเก็บเอาไว้ตามวัดต่าง ๆ แต่ที่มื่อยู่ตามบ้านก็มือยู่ไม่น้อย นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเมืองพิษณโลกเบ็นเมืองที่มี่ความเจริญทางการศึ่กษาแล้ว ตำราต่าง ๆ เหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเรียนการส่อ่นภาษาไทยในอดี่ต่ คือ มืจุดมุ่งห่มายเพื่อ ให้ผู้เรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมมากกว่าที่จะมุ่งให้อานออกเขี่ยนไต่แต่เพียงอย่างเดียว ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าตำราแบบเร็ยนทุกเล่มที่พบใน สมุดข่อยนน้ไม่ว่าจะ สอนเนื้อหาอ่ะไร็ก็มักจะ ปลู่กผังคุณธรร่ม ค่านยยม และแนวทางการปฏบตต่นในสังคมให้แก่ผู้เรี่ยน ผู้เรียนจึ่งได้ทั้งการ อ่านออกเขียนได้ และการปฏิบตตนในสังคมด้วย ทังนี้อาจจะเบ็นเพราะว่า การศึกษาในสมย่นัน มึความผูกพันอยู่กับวัด และมีระยะเวลาในการศึกกษาไม่มากนักจึงต้องพ่ยาย่ามให้เบ็ดเสร็จทุกอย่าง เท่าที่ จะทำได้

ส่วนในด้านเนื้อหาของแบบเรียนส่วนใหญ่จะเน้น่เรื่องกา่ร่ใช้ร่าษา. โดย นำเอาหลัก เกณฑ์ของภาษาบาลี สันสกฤตและเขมรมาเบ็นกฎเกณฑ์ในการอ่าน่และเขียน แสดงให้เห็นถึง่ อิทธิพ่ลของไว่ยากรณ์บาล็ สันสกฤตและเขมรที่เข้ามามึบทบาทในภาษาไท่ยเบ็นอันมฺาก ซึ่งผิดกับ บ๋จจุบันการศึกษาเกี่ยวกับภาษาเร็มเน้นการศึ่กษาในเชิงวิทยาศาสตร์มากยึงขึ่น

ข. ในด้านเก่ยวกับวรรณกรรม่ วรรณกรรมที่พบ่ในสมุด่ข่อ่ยจังหวัดพิษณโลลก ส่วนใหญ่จะเบ็นวรรณกรรมพื้นบ้านที่คัดลอกสืบต่อกันมาโดยไม่ทราบว่าใครเบ็นคนแต่ง และ

แต่งตั้งแต่เมื่อใด วรรณกรรมที่ค้นพบส่วนใหญ่เบ็นเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ เช่น ลักษณาวงศ์ จันทโครพ พระสุธน โคบุตร พระจันทวงศ์ ดาวเรือง ฉัตรมานพ และพระจันทคาธ เบ็นต้น ลักษณะเนื้อหาของวรรณกรรมที่ค้นพบ แสดงให้เห็นถึงคตินิยมของคนไทยในอด็ตหลายประการ คือ
๑. การดำเนินชีวิตมีความผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนาอย่างแน่นแพ้น โดยเฉพาะ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม คือการทำดืได้ดี. ทำชัวได้ชัว คนทังหลายจึงพากันเกรงกลัวต่อบาป และอยู่กัน่อย่างสงบสุไไม่ค่อยเบียดเบื่นซึ่งกันและกัน
๒. เทิดทูนจงรักภักด็ต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ รวมถึงข้าราชบริพาร ทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้จะสังเกตได้จากตัวละครสำคัญในวรรณกรรมส่วนใหญ่จะต้องเบ็นเจ้านาย และมีความ เก่งกล้าสามารถ แม้จะทำผิดลู่ทางคนธรรมดาสามัญไปบ้าง คนทั่วไปก็ไม่ถีอว่าเบ็นความผิด เจ้านายในสายตาของประชาชนก็คือเทพองค์หนึ่ง ประชาชนทั่วไปจึ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ ในเรื่องการเมืองและการปกครอง ประชาชนก็ถือเบ็นเรื่องของรัฐ ความเชื่อเช่นนน้งมี่ปรากฏอยู่ มาจนบ้จจุบันนี้
๓. มีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างแน่นแพ้น ดังปรากฏในวรรณกรรมหลายเรื่อง จะพบว่า มีเรื่องเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา และการทำคุณไสยแทรกอยู่
๔. มึความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์เบ็นอย่างมาก ในวรรณกรรมที่ค้นพบ โหราศาสตร์ จะเข้ามามึบทบาทต่อการทำนายทายทักของตัวละคร และผู้แต่งก็พยายามที่จะให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เบ็นไปตามคำทำนายทายทักนันด้วย
๕. ความนิยมในการแต่งวรรณกรรม จะนิยมยืดรูปแบบในการแต่งเหมือนกันหมด คือ แต่งเบ็นร้อยกรอง โดยมีโครงเรื่องใกล้เคียงกันมาก ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าคนในสมัย ก่อนนิยมยึดรูปแบบมากกว่าเนื้อหาสาระของเรื่อง ความนิยมเช่นนี้มึผลไปถึงการดำเนินของคน ในสังคมโดยทัวไป คือ ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ในสึ่งใหม่ ๆ ต้วย

การศึกษาวรรณกรรมพนบ้านจากสมุดข่อย ทำให้ได้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนสามญญทวไป ในอดีตได้กว้างขวางลึกซึ้งยึงข้น เพราะสิ่งนี้จะไม่มึ่ปรากฏชัดเจนในวรรณกรรมราชสำนัก

๔ね

## ๓. วิทยาการเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับจังหวัดพิษแณโลก ส่วนใหญ่เบึนกฏหมายที่คัดลอกมาจกกกฎหมายตรา สามดวง - ซึ่งำระในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดพ้าจุหาโลก กฎหมายเหล่านีแสดงให้เห็น ถีงบัญหาของสังคม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของคนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตันได้อย่างชัดเจน พอสมควร เพราะกฎหมายเบ็นระเบียบแบบแผนและข้อบ้งคับที่คนในสังคมใช้ร่วมกัน ย่อมจะแสดง ให้เห็นถึงความรู้สีกนึกคิด อุมคติและการอยู่ร่วมกันในสังคม กฎหมายที่พบในสมุดข่ออจังหวัด พิษณโลก มืหลายลักษณะด้วยยกัน เช่น

ก. กูหมายลักษแะผัวเมีย.
ข. กฎหมายลักษแะมรดก
ค. กฎหมายลักษณะทาส
ง. กฎหมายลักษณะมูลคดีวววาท
จ. กฎหมายลักษษ แะทรัพย์สิน
ฉ. ถภหมายลักษณะโจร
ขลง
กฎหมายที่กล่าวมาแล้วท้งหมดนิ้มีบทบาทสำคัญต่อสังคุมไทย ที้งในอดึตและบ๋จุบบัน
 อันได้แก่บ๋ญหาระหว่งนายทาสกับทาส ขัญหาเกี่ยวกับการแก่งแย่งทรัพย์สินน โจรผู้ร้ายย และบ๋ญหา ในครอบครัวคือ การสืบทอดมรดก เบ็นต้น การศึกษากฎหมายจึ่งเบ็นการศึกษาวิถี่วิวของคนที่ ใช้ถฎหม่ายน้นอยู่ สึ่งที่ควรจะศึกษาอย่างละเอืยตต่อฺไปกี้คือ ควรจะพุจารณาว่ากฎหมายใดเบ็น กฎหมายที่ไม่ได้มาจกกกฎหมายตุราสาม่ดวง เพราะอาจจะเบ็นกฎหมายของท้องถึนที่มีมาตั้งแต่ ด้งงเดิมก์ได้

## ๔. วิทยาการเกี่ยวกับโหราศาสตร์

โหราศาสัต์รเบ็นวิชาที่เก่แแก่ที่สุดวิชาหนึ่ง., มนุษย์ ทุกยุดทุกสมัยตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงบ๋จจุบันต่างก็ยังมีความเซือกันอยู่ โหราศาสตร์ได้เข้ามามืบทบ่าท่ในราชชสำนกกของไหยเบ็น่

เวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเบ็นการกำหนดฤกษ์ยามในการประกอบพิธึกรรม หรือการออกศึกสงคราม ทั้หลายราชสำนักก็จะอาศัยโหราศาสตร์เบ็นเครื่องกำหนดทั้งสิ้น นอกจากนันโหราศาสตร์ยังเบ็น วิชาชั้นสูงในศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ ที่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์จะต้องศึกษาเล่าเรียน ให้แตกฉานส่วนประชาชนทัวไปนน้นย้งคงยดโหราศาสตร์ในการดำเนินชีวิตของตนเองมาจนถึง บ้จจุบน โดยจะสังเกตได้จากการประกอบพิธต่าง ๆ เช่น การปลูกบ้าน การแต่งงาน การเบีดร้าน ใหม่ก็มักจะม็การหาถกษ์ยามก่อนเสมอ

ตำราโหราศาสตร์ที่ค้นพบจากสมุดข่อยในจังหวัดพิษณุโลกมือยู่มากมาย ซึ่งแสดงให้เห์น ถึงความเชื่อถีอของประชาชนที่มีต่อศาสตร์แขนงนี้ สาระของโหราศาสตร์ที่พบ่ในจังหวัดพิษณุโลก เบ็นเรื่องเกี่ยวกับสึ่งต่อไปนี้ คือ
๑. การทำนาย่ทายทัก เช่น การทำนายผ้น การดู่ลายมือ และการตรวจดวงชะตาต่าง ๆ
๒. การกำหนดฤกษ์ยาม เช่น ถกษ์ยามเกี่ยวกับการทำพธิมงคล การทำสวน ไร่นา การขนข้าวขึ้นยุ้ง วันดีว้นร้าย และการผังรก เบ็นต้น

โหราศาสตร์เบ็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในสังคมตั้งแต่เกิดจนต่าย ถ้าพิจารณา โดยผวเผินแล้วเราอาจจะมองว่า คนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับโหราศาสตร์นนเนเบ็นคนงมงาย เชื่ออะไรง่ายๆ แต่ถ้าพิจารณาให้ดแล้วจะเห็นว่า สิ่งเหล่านกัม็ประโยชน์ในแง่ที่เบ็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน ทำให้ เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้บรรลผลไปด้วยดี อย่างไรก็ตามโหราศาสตร์กเบ็นวิทยาการที่ น่าศึกษา เพราะนอกจากจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นี้แล้ว ย้งทำให้เราได้เข้าใจถึงชีวิต ความเบ็นอยู่ ตลอดจน คติ ความสนใจ และความต้องการของคนในสังคมได้เบ็นอย่างด็

## ๕. วิทยาการจากแพทย่แผนโบราณ

ในสม่ยโบราณวงการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้ามากนัก การรักษาโรคภัยไข้เจ็บของ คนไทยยังใช้วิธีการแบบโบราณ ซึ่งใช้วิธีรักษาอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. การรักษาด้วยคาถาอาคม การรักษาวิธน้น็นการรักษาการเจ็บไข้ได้บ่วยที่มือาการ ไม่มากนัก หมอก็จะใช้วิธีเสกเบ่าคาถา บางครังก็จะใช้น้ำหรือสุราเสกเบ่าร่วมกับคาถาอาคม การ การใช้คาถาอาคมรักษาโรคดังกล่าวนี้ เบ็นการใชจิตวิทยากับคนไข้อย่างหนึ่ง เพราะโรคบางโรคไม่

๕๔
ต้องรักษาก็หายเองได้ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับจิตใจ การเบ่าคาถาอาคมจึ่งเบ็นการสร้างกำลังใจให้ แก่คนไข้นั้นเอง

๒่. การรักษาด้วยยากลางบ้น หรือเรียกว่ายาสมุนไพร คำว่า สมุนไพร หม่ายถึง "ตัวยาที่ได้จากพืช สัตร์ และแร่ธาตซึ่งยงมิได้ผสมหรือแปรสภาพ" ในสมัยโบราณยาสมุนไพรมี บทบาทสำคณต่อการรักษาโรคภั่ไข้เจ็บแก่ประชาชนทัวไป ลผูที่ทำหน้ำที่เบ็นหมอก็คือชาวบ้านใน ท้องถึ่นนั้นเอง แต่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจาก บู่ ย่า ตา ยาย ก่ารรักษาก็เบ็นการช่วยเหลือ กันมากกว่าที่จะแสวงหาผลประโยชน์ ผู้บ่วยจะเสียเงินเพียงเล็กน้อยเบ็นค่าบูชาครูเท่าน้้น เมื่อหาย แล้วคนไข้ก็มักจะหาสึ่งตอบแทนให้แก่หมอในโอกาสอันควร หมอกับคนไข้จืงมึความผูกพนในฐานะ ผู้มุบุญคุณต่อก้น คนในหมู่บ้านจะให้ความเคารพนับถือและเรียกหมอว่า "พ่อหมอ" หมอประจ่า หมู่บ้านมักจะปลูกตัวยาสมุนไพรไว้ ในบ้านของตน นอกจากสมุนไพรบางอย่างไม่สามารถนำมาปลูก ได้จึึงต้องไปหาตุามบุ่าตามเขา ซึ่งเบ็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร

วิทยาการทางด้านแพทย์แผนโบราณของจังหวัดพิษณุโลกนิยมเขียนลงในสมุดข่อย และ สมดดข่อยแต่จะเล่มก็จะบน ทึกยาขนานต่าง ร ซึ่ใช้รักษาารคต่างกัน จากการศึกษ่ตำรายา วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหว้ดพิษณุโลก. พบว่าตำรายาจากสมุดข่อยเพื่ยงเล่มเดียว จากวัดนี ได้กลื่าวถึงยารักษาโรคไวถึง ๑๖อ. ขนาน. มูตัวยาสมุนไพรถึง ๔๒๔ ชนิด และสามารถ รักษาโรคภยยไข้เจ็บได้อยุ่างกว้างขวางแทบทุกโรค แสดงให้เห็นว่าถ้าศึกษาตำรายาสมุนไพรที่มื่อยู่ทุก เล่มในจังหวัดพิษณุโลก ก็จะสามารถพบยารักษาโรคต่าง ๆ อย่างมากมาย เบ็นที่น่าสังเกตว่าตำรา ยาสมุนไพรที่บันทึกไว้ในสมุดข่อยมือยู่เบ็นจำนวนมากในจังหวัดพิษณโลก และที่ย้งคงเชื่อถือนำมา ใช้ในการรักษาก็ยงมือยู่เบ็นจำนวนมากในชนบทท่ย่งขาดแคลนโรงพยาบาล หมอ และยารักษา โรคแผนบ้จจุบัน แม้ว่าบ้จจุบันวงการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ำไปมากเพียงใดก็ตาม ยยาสมุนไพรก็ย้ง คงเป็นที่ยอมรับว่ามึประโยชุน์ในการรักษาอยู่ แต่การที่ยาสมุนไพรให้หลลให้การรักษาช้า และไม่ แน่นอนก็เพราะว่า เราขาดการศึกษาวิจัยในเรื่องนี่กันอย่างจริงจัง

## ๖. 'วิทยากรรเกี่ยววกับไสยตาสตริ่

ไสยยศาสตรเบ็นวิช่าการท่่าด้วยเวทมนตร์ การทำคณไสย และการลงเลข่ลงยนต์ เบ็นต้น คนในสมัยโบราณพี่มวคามเชื่อว่าสิ่งเหล่านี่เบ็นสิ่งที่มีจริง และอาจให้ทังคุโทษได้ในเวลา

เดียวกัน ไสยศาสตร์เบ็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลัทธิพราหมณ์ ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยนานแล้ว และ ในบ้จจุบันไสยศาสตร์ก็ยงมืบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนไทยอยู่ตลอดเวลา

จากการศึกษาสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณุโลกพบว่า วิชาการแขนงนี้มี่อยู่เบ็นจำนวน มากในสมุดข่อย สมุดข่อยเหล่านี้ส่วนใหญ่เขึยนด้วยภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และมีอักรขอม ปะปนบ้างในตอนที่เบ็นคาถาอาคม แสดงให้เห็นว่าคนในสมยยกุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความนิยม และเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์เบ็นอันมาก ซึ่งสอดคล้องกับวรรณคดืเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ที่แต่ง ในสมัยรตนโกสินทร์ตอนต้นก็เต็มไปด้วยคาถาอาคมต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

วิชาการไสยศาสตร์ที่พบในสมุดข่อยจังหว้ดพิษณโโลก แบ่งออกเบ็น ๒ ประเภท คื่อ
๑. เบีนคาถาอาคมต่างๆ ลักษณะน้จะเขียนเบ็นอักษรขอม และมีคำอธิบายเบ็นภาษาไทย ๒. เบ็นการลงเลขยันต์

ลักษณะของไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเบ็นคาถาอาคม หรือการลงยันต์ต่างก็มีจุดมุ่งหมายใน การใช้เหมือนกัน คือ
๑. ใช้ทำร้ายผู้อื่น เช่น การทำคุณไสย การแช่งด่า และการทำรายด้วยวิชาอาคมต่าง ๆ ลักษณะเช่นน้้้้าหากผู้ใดถูกทำด้วยวิธการดังกล่าว จะต้องหาหมออาคมมาช่วยบัดเบ่าหรือแก้ไข มิฉะนั้นแล้วจะถึงตายได้
๒. ใช้้องกันตนเอง วิธนี้เต็นการบ้องกันก่อนที่เหตุร้ายทั้งหลายจะเข้ามาสู่ตนเอง เหตุร้ายทั้งหลายน้้นอาจจะเบ็นทั้งอาคมหรือการทำรายด้วยอาวุธต่าง ๆ จากบุคคลอื่น
๓. ทำให้ร้ายกลายเบืนดื เช่น การทำให้ผู้อื่นรัก เมตตาสงสาร หรือการทำให้เกิด เมตตามหานิยม เบ็นต้น

ความเชื่อเกี่ยวกบบไสยศาสตร์เบ็นความเชื่ออันเร้นลับ ยากแก่การที่จะพิสูจน์ได้ว่าเบ็น สึ่งจริงหรือเท็จ แต่ในยุคที่วิทยาสตร์และเทคโนโลยึก้าวหน้า ความเชื่อทางไสยศาสตร์ก็ค่อย ๆ หมดไปจากสังคมไทย อย่างไรก็ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์กับมิใช่เรื่องไร้สาระเสียที่เดียว อย่าง นออที่สุตก็จะทำให้เราได้เข้าใจถึงวลีี่วิตของคนในสังคมยุคหนึ่งสมยหหนึ่งว่าเขามความเชื่อ ค่านิยม ตลอตจนภูมิหลังอย่างไร เพื่อว่าจะทำเห้เกิดความเข้าใจอันดีต่อบคคลในสังคมเห่ลาน้้

๔ 3

## ๗. วิทยาการเกี่ยวกับจริยศาสตร์

จริยศาสตร์เบ็นศาสตร์ที่กล่าวถึงการประพฤติปฏิบ์ตของคนในสังคม โดยได้วางมาตรฐาน ของการประพฤติปฏิบึตอาไว้เบ็นคำสอนต่าง ๆ ในอดีตคำสั่งสอนเหล่าน้มักจะออกมาในรูปของ คำประพนนธ์ประเภทร้อยกรอง เพราะคนในสมัยโบราณนิยมคำประพันธ์ปประเภทนี้มาก จากการ ศึกษาสมุดข่อยใบลานจังหวัดพิษณโโลกพว่า เรื่องเกี่ยวกับจร่ยศาสตร์นนมักจะนิยมเขึ่ยนลงใน สมุดข่อยเบีนส่วนใหญ่ โดยเขื่ยนส้งสอนโดยตรง หรืออาจจะเขึ่ยนแทรกลงในวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เขึยนสังสอนโดยตรงและพบ่ในจังหวดพพิณุโลกมือยู่หลายผูก่ เช่น สุภาษิตสอนหญิ่งริสวสสดิวตร และโคลงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซึ่งบ่างบท กร์มพระยาเดช่ดิศร ก็นำมาชำระลงในโคลงโลกนิติ

จิริยศาสตร์หรือแบบแผน่ในการดำเนินชีวิตของคนไทย่น้…เราสามารถศึกษาได้จาก วรรณกรรมคำสอนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว วรรณ่กรรมเหล่านนจะสะท้อนให้เห็นถึ่งอุดมคติของ ความดีความงามที่คนไทยยืดถือมาแต่อดีตกาล และสืบทอดมาจนถึงบ้จจุบัน อาทิเช่น

คำสอนในศรีสวัสดิวัตร ชี้ใหเห็นถึงความแตกต่างระหว่างหญิงกับชายว่าจะต้องมี คุณสมบตแตกต่างกัน คือ

> เจ้าเบ็นชาติเชื้อชาย ความละอายเจ้าจงมี.

ความรูชูราศรู $ะ$ เบ่นสตรีรูปเบ็นทรัพย์ ส่วนโคลงเบ็ดเตล็ดได้ให้คำสอนไว้กว้างขวางครอบคลุมการดำเนินชีวิตของ คน ทุกด้าน และสะท้อนให้เห็นถึ่งระบบสังคม วัฒนธรรม และการปกครองหลายประการ เช่น

| เมี่ยท่านพิศพ่างเพี่ยง | มาดา |
| :---: | :---: |
| ทรัพ์ย่านเหมือนดั่งยา | พิษร้าย |
| รักสัตว์เท่าชึวา | ปาน่เปรึยบ |
| ครองดังนี้พลันย้าย | ยาตรเยื้องเมืองสวรรค์ |

หรือ.

| ราชาแรงรายราษ | รานรก |
| :---: | :---: |
| มนตรีคือยกก์สสด | กลั่นกล้า. |
| บริวารคือกายทส์ | ยอแย่ง เอานา |
| มีที่เมื่องใด | อาจใหฉิบหาย |

สำหรับสุภาษิตสอนหญิงนน้นเบนนการสั่งสอนผู้หญิงให้ประพฤติปฏิบตตามค่านิยมของสังคม ในสมัยนั้ ซึ่งถ้าไดศึกษาดูให้ละเอียดก็จะพบเท็จจริงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงในสมัยก่อน โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สุนทรภู่ได้แต่งเรื่องนี้ข้นมา แสดงให้เห็นว่า สังคมใน สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีความมุ่งหว้งในด้านจริยธรรมของหญิงในลักษณะใด

วิทยาการต่าง ๆ จากสมุดข่อยใบลานที่กล่าวมาแล้วนั้นเบ็นวิทยาการหลักที่พบเบ็นจำนวน มากในสมุดข่อยใบลานพิษณุโลก แต่ยังมีสาระบางประการที่พบในสมุดข่อยใบลาน เช่น ลายแทง สถานที่ผังสมบต และเรื่องราวเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เบ็นต้น สำหรับเรื่องลายแทงนันเบ็นความเชื่อ เกี่ยวกับการผังสมบตตซึ่งคนไทยเชื่อถือกันมานานแล้ว แต่เรื่องราวเกี่ยวกับเพศสัมพนธ์น์นสำหรับ คนไทยนบว่าเบ็นเรื่องแปลกพอสมควร เพราะคนไทยมักจะไม่ค่อยพูดถึงมากนกก แม้ว่าจะพบเรื่อง ราวเช่นนี้ ในใบลานเพื่งผูกเดียวที่ชื่อว่า "ตำราสัมโยก" ก็มีสึ่งที่น่าคิดหลายประการคือ โดย ปกติเรื่องที่จะเขียนลงในใบลานมักเบ็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ไสยศาสตร์ และตำรายา ส่วนเรื่อง อื่น ๆ ทึ่เบ็นเรื่องทางโลก มักมืเขียนลงในสมุดข่อย ประการที่สองเรื่องน้้พบที่อาเภอนครไทย และจากการสอบถามเจ้าของผู้ครอบครองพบว่า ม็อายุไม่น้อยกว่า ๑๖๐ บี ซึ่งก็อยู่ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น - ทำให้น่านงนว่าเรื่องที่เบีดเผยอย่างตรงไปตรงมา เช่นนี้ทำไมถึงมีการ เขึยนบันทึกเอาไว้ ซึ่งเบ็นเรื่องแน่นอนว่าจะต้องมีการคัดลอกสืบต่อกันไป อย่างไรก็ตามเรื่องของ เพศสัมพันธ์แม้จะเบ็นเรื่องที่ปกบิดแต่มนุษย์ก็อยากรู้อยากเห็น จึ่งเบ็นไปได้ที่จะบันทึกเอาไว้เพื่อ เผยแพร่อย่างลับ ๆ เหมือนในบ้จจุบัน ตำราเล่มนี้มีเน้อหากล่าวถึงวิธการร่วมเพศ และการดู ลักษณะหญิง ซึ่งมีความสัมพันธธกับการร่วมเพศนั้นด้วย จึงเบ็นตำราที่ค่อนข้างจะลั้าหน้าพอสมควร การที่นำเรื่องนี้มากล่าวไว้ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า ในอดีตวิทยาการตลอดจนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ คนบัจจุบนนคาดไม่ถึง ก็มีกล่าวเอาไว้แทบทังสิ้น แสดงให้เห็นถิงความเจริญของวิทยาการสมัยนั้น

การที่นำเอาเรื่องราว ที่พบในสมุดข่อยใบลานมากล่าวในครงนั้ก็ื่อที่จะเผยแพร่ให้ ทราบว่าสมุดข่อยใบลานของจังหวัดพิษณุโลกได้นันทีกวิทยาการอะไรไวบ้าง เพื่อที่จะเบ็นประโยชน์ สำหรับการศึกกษาค้นควาต่อไป สำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่องนันเบ็นเรื่องยากที่จะนำมากล่าวได้ เพราะสมุดข่อยใบลานที่พบใน่จังหัวัดพิษณุโลกน้นมีอยู่มากมาย เฉพาะที่ทางศูนย์วัฒนธรรม

๔๘
จังหวัดพิษณุโลกคัดเลือกุ่ายไมโครพิล์มเอาไว้ก็มีจำนวนถึง ๑, ๕์๕ะ ผูก. ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาในการ ศึกษาเม็นอย่างมาก

การศึกษาวิทยาการต่าง ๆ - จากสมุดข่อยใบลานนับว่ามื่ความสำคญเบ็นอย่างยึ่งเพราะ
พ้นฐานของวิทยาการต่าง ๆ ในบ้จจุบันต่างก็สืบทอดมาจากอดีตทังสิ้ นอกจากนน้น้มมี่ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งยังไม่ได้มืการศึกษากันอย่างถ่องแท้ และรอให้คนในบ้จจุบันศึกษาอยู่สมุดข่อยใบลานจึ่งไม่ ได้ เบ็นแต่เพียงขุมทรัพย์ทางวิทยาการเท่านน แต่ยังเบ็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรูษได้สร้างสม เอาทว้ จึงเบ็นเรืองที่คนรุ่นหลังจะได้ว่วยันพื้นฟูและสืบอดมรดกวัฒนธรรมเหล่านน :โดยการ ศิกษาวิเคราะห์แล้วเผยแพร่คว่ามรู้ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน วิทยาการจากสมุดข่อยใบลานจึ่งจะเบ็น ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง

# พระบรมสาริริกธาตุนครจำปาศร่ 

สมชาย ลำดวน*

## คำนมัสการ

อตีเต กิร จมมาศรีนคเร
สมฺมาสมฺพุทธสารี่ริกธาตุ นาตุลนาม่
นครฎฐาเนว มหาสารคามํ นครสีมํ
ปจจุจุปุนนญจ สิรสา นมามิๆ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมนมัสการ พระบรมสารี่ริกธาต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเล่ากันมาว่า ประดิษฐาน อยู่ ณ นครจำปาศรีในอดีตกาล แล้วกลายมาเบ็นที่ต้้งเมืองนาดูน เขตจังหวัดมหาสารคาม ในบัจจุบันนี้ ๆ
"พระครูเรรมสารสุมแท์"
พระบรมธาตุ หรือพระบรมสารีริกฐาตุน้น ถือเบ็นวัตถุมงคลอันบป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศานิกชน แทนองค์พระสัมมสสัมพุทธเจ้ผู้ทรงดับข้นธ์ปรินิพพานไปแล้ว พระบรมสารีริกธาตุเ้้ เรียกอืกอย่างหนึ่งว่าเจด์ย์ อันหมายถึสสึงซึ่งเตือนใจให้ระลืกถึงพระบรมศาสตา เจดีย์ เกิดมีข้นในพุทธศาสนา เพราะพุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาลคิดกันว่า สม้ยที่พระพุทธเจ้า ยังดำรงพระชนม่อยู่นน้น พุทธบริษทต่างก็อบอุ่นใจ ด้วยมีไตรสรณาคมน์พร้อมมูลอยู่ หาก พระพุทธองค์ปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง ๆ จะหาสึ่งใดมาเบ็นเครื่องยืดเหน่ยยวทางใจ แทนองค์ตถาคตเจ้า จากการปรารภดังกล่าว จึงทำให้เกิดมี "เจดีย์" ในพุทธศาสนาข้้น ๔ อย่างคือ ๑. พระธาตุเจดีย์ ได้แก่พระธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุนนเอง
๒. บริโภคเจด่ย์ ได้แก่สังเวชนี่ยสถาน ๔ แห่ง คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ที่ประทานปฐูเทศนา และที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

[^2]๕0
๓. ธรรมเจดดย ได้แก่คำสังสอนของพระพุทธองค์
๔. อเทสิกะเจดฮย่ ได้แก่สิ่งอนเบ็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชน ที่นอกเหนือไปจาก เจด็ย์ทั้ง ๓ ข้างต้น เช่นพระธรรมจักร พระพุทธรูป พระพิมพ์ต่าง ๆ

ที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้พบเจดีย์ ๒ ประเภทคือ พระธาตุเจดีย์ คือ พระบรมสารีริกธาตุ และพระอุเทสิกะเจดีย์ ได้แก่พระพิมพ์ต่าง ๆ จำนวนมหาศาล ดังราย ละเอียดปรากฏใใคำรายงานการขุดพบพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางอำเภอนาดูน รายงานต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี

## do 0 <br> รายงานการขุดพบพระบรมสารรกธรตุ อาเภอนาดูน

๑) ระยะ่ก่อนการขุดพบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๒ ทหารเรือจากกรุงเทพฯ ได้ทำก่ารขุดหาวัตถุโบราณที่บริเวณ ทางด้านทิศเหนือของอำเภอนาดูน ได้พระเครื่อง พระบูชา เบ็นจำนวนมากและพบวัตถุช้นหนึ่ง มีขนาดใหญ่ ลักษณะเบ็นแท่งกลมสีเขียว วดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๖ นิ้ว ยาว ประมาณ ๑๘ น้้ว

พ.ศ. ๒๕๑๓ ชาวบ้านกู่โนนเมื่อง . ได้ขุดพบพระเครื่องปางนฺาคปรก อยู่บริเวณเนินดิน ข้างโรงเรียนบ้านกู่โนนเมือง ห่างจากกู่สันตรัตน์ เบ็นจำนวนมาก และประชาชนหลายกลุ่ม เริ่มสนใจแสวงหาวัตถุโบราณเพื่มมากขึนมาตามลำดับ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔์๒ ประชาชนจำนวนหนึ่ง (ประมาณ ๑๐ คน) ได้ขุดพบ พระบูชาทองคำสำริด เบ็นพระยื่นปางห้ามญาติ มีหลายขนาดตังแต่สูง \&้ว้ว ถึ่ ๑๔ นิ้ว จำนวน ๕๐ องค์ พบในบริเวณที่นาห่างจากกู่สันตรัตน์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ $0 \circ$ เส้น

ในว้นที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒สฺ่ซ๒ ประชาชนชาวนาดูนกลุ่มหนึ่ง (ประมาณ ๑๑ คน) ได้ขุดพบพระเครื่อง พระบูชาเบ็นจำนวนมาก ที่บริเวณนาของนายทองดื ปะวะภูตา ราษฎรบ้าน นาดูน บริเวณที่ขุดพบห่างจากกู่สัเนตตรัน์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตรห่างจากถนนเข้า อำเภอนาดูน ประมาณ ๒๐0 เมตร: ไปทางทิศใต้ขงลนน
 อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดใก้เคื่ยงแล้ะผู้ที่ทด้ทราบข่าว่การขุดพบพระ ได้มายุ่ดที่บริเวณดังกล่าว ได้พระเครื่อง พระบูชาปางต่าง ๆ มีลักษณะเบ็นพระแผ่นรูปสี่เหลี่ยม นูนต่ำเบ็นจำนวนมาก

๕๐
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕์๒ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒ฐ์๒๒ หน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ไปทำการขุดที่บริเวณที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ที่ดังกล่าวแล้ว ได้พระ เครื่อง พระบูชา ตามรายการแต่ละวันดังนั้

| วัน | เด้อน | $\begin{aligned} & \text { dl } \\ & \text { U } \end{aligned}$ | รายการ | จำนวน | หมายเหต |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ๒๙ | พค. | 勺69 | พระป่างประทานพร สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นช้้นส่วน |  |  |
| mo | พ.ค. | ¢๒뜬 | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นชิ้นส่วน | $\begin{array}{rr} \text { ๖๓ } & \text { องศ์ } \\ \text { ๓,๐๒๖ } & \text { ช้น } \end{array}$ |  |
| ๓๑ | พ.ค. | ๒6 | พระปางต่าง ๆ ทื่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นชิ้นส่วน | $\begin{aligned} & \text { b๒๒ องค์ } \\ & \text { ๓, ๒๐o } \text { ช้้ } \end{aligned}$ |  |
| ๑ | มิ.ย. | ๒๒ | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็น ชื้นส่วน | $\begin{aligned} & \text { ๗ข० } \text { องค์ } \\ & \text { ๑,๒๗๕ ชิ้น } \end{aligned}$ |  |
| $๒$ | มิ.ย. | ๒๒ | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นชิ่นส่วน | $\begin{aligned} \text { ๓ส } & \text { องค์ } \\ \text { ๑,๓๒๕ } & \text { ชิ้น } \end{aligned}$ |  |
| ๔ | มิ.ย. | ¢6) | พระป่างต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นชิ้นส่วน | $\begin{array}{ll} \text { ๑๗๗ } & \text { องค์ } \\ \text { ๒, む๘๘ } & \text { ช้้น } \end{array}$ |  |
| \& | มิ.ย. |  | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นช้้นส่วน | $\begin{array}{ll} \text { ๑๕์๗ } & \text { องค์ } \\ \hdashline \text { ๑,๖๑๗ } & \text { ชิน } \end{array}$ |  |
| b | มิ.ย. | ๒๒ | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นช้้นส่วน | $\begin{array}{ll} \text { ๑๒๕ } & \text { องค์ } \\ \text { ๑,๔๐๐ } & \text { ชัน } \end{array}$ |  |
| ๗ | มิ.ย. | ๒๒ | พระปางต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นช้นส่วน | $\begin{array}{cc} \text { ๑๖๒ } & \text { องค์ } \\ \text { ๓,000 } & \text { ช้้น } \end{array}$ |  |
| $\varpi$ | มิ.ย. |  | พระปางต่าง ๆ. ที่สมบูรณ์ พระที่แตกหักเบ็นช้้นส่วน | $\begin{array}{cc} \text { ๒๔์ } & \text { องค์ } \\ & \text { ๔้०० ชิน } \end{array}$ |  |

๕ ๒
ในระยะที่หน่วยศิลปากรที่ ข ขอนแก่น ขุดได้พระเครื่อง พระบูชา และโบราณว้ตถุ อื่น ๆ ได้นำไปฝากเก็บไว้ที่ สถานี่ารวจภูธรอำเภอนาดูน เบ็นประจำแต่ละวัน เมื่อเสรจจส้นการ ขุดในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕์๒ หน่วยศิลปากรที่ ๗ ขอนแก่น โดยการนำของ นายสถาพร ขว้ญยืน นักโบราณคตี ๓ ได้นำโบราณวัตถุที่ขดได้ไปยยงหน่วยศิลปากรที่ ๗ ขอนแก่น

## ๒) รรยะการ ขุดพบ

ในวันที่ ส มิถุนายน ๒๔์๒๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. นายบุญจันทร์ เกษแสนศรี ราษฎรบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลนาดูน ซึ่งขณะนน้ำเบ็นนกการภารโรงสำนกกานอำเภอที่ดิน อำเภอนาดูน ได้ขุดพบวัตถุโบราณ ๑ ชั้น มืลักษณะเบ็นรูปเจดีย์ทองสำริด ครึ่งท่อนซึ่งเบ็น ส่วนฐาน ขนาดวัดรอบฐานประมาณ ๕ น้้ว สูงประมาณ $\llcorner$ น้้ว ข้างในบรรจุตลับ $๓$ ชัน ชั้นแรกเบ็นตลับทองสำริด ชั้นที่ ๒ เบ็นตลับเงิน ชันที่ ๓ เบ็นตลับทองคำบรรจุวตตุชนิดหนึ่ง มีลักษณะขาวใส สันนิษฐานว่าเบ็นพระบุรมสารีริกุธ่าตุ พร้อมด้วยแผ่นทองคำ๒ แผ่น วัตถุ โบราณช้นนี้ขุดได้ตรงกลาง บริเวณที่ขุดซุมึศิลาแลงล้อมรอบเบ็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ $b$ เมตร ยาวประมาณ ส เมตร นายบุญจันทร์ เกษแสนศรี ได้นำไปไว้ที่บ้านของตนเอง

ในวันเวลจเดียวกันนี้ นายธีรุยุท พลีสิงห์ ราษฎรบ้านหัวโสก อำเภอนาเชือก ได้ขุดพบแผ่นทอง มีลักษณะเบ็นแผ่นกลมแบน ลายนูน เบ็นกลืบดอกบัว มื้ังหหมด ๘ กลืบ ขุดได้บริเวณใกล้เคียงกับที่นายบุญจันทร์ขุดได้

ในวันที่ ส กรกฎาคม ๒๔๒๒ นายบุญจันทร์ เกษแสนศรี ได้นำวัตถุโบราณช้น ดังกล่าว ไปมอบให้ทางอำเภอ โดยมึนายภาณุพล พุทธาศรี. นายอำเภอนาดูน และร้อยตำรวจเอก สกุลศ้กติ์ ภาคสุโพธ์ สว. วภ. อำเภอนาดูน เบ็นผู้รับมอบและเก็บรักษาไว้

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔์๒ นายอำเภอนาดูน ได้ไปขอรับส่วนยอดของเจดีย์จาก หน่วยศิลปากรที่ ๗ ขอนแก่น นำไปเก็บไวที่อำเภอนาดูน

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒ฐู๒ นายธีรยุทธ พลีสิงห์ ได้นำแผ่นทองรองรับฐานเจดีย ไปมอบให้นายอำเภอนาดูน

คณะกรรมการอำเภอนาดูนได้นำช้นส่วนทั้ง ๓ ประกอบกันเก็บไว้ที่ สภ.อ. นาดูน

## ๕๓๓

## ๓) ระยะหถังการขุดพบ

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔้๒ จังหวัดมหาสารคาม โดยการนำของรองผู้ว่าราชการ จังหวัด ได้ไปขอรับเอาโบราณวัตลุช้้นดังกล่าวไปเก็บไว้ที่จังหวัดมหาสารคาม แต่ชาวอำเภอนาดูน ไม่ยอมให้เคลื่อนย้ายออกจากอำเภอนาดูน และให้เก็บไว้ที่ สภ.อ. นาดูน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔์๒ รองอธบดีกรมศิลปากร ได้ไปพบปะชาวบ้านและ นายอำเภอนาดูน ได้เสนอแนะให้นำวัตถุโบราณดังกล่าวไปพิสูจน์ที่หน่วยศิลปากรที่ ฆ ขอนแก่น แต่ประชาชนมีหนังสือไม่ให้นำไป เพราะเกรงจะไม่ปลอดภัย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕์๒๒ เวลาประมาณ ๑๔.00 น. นายอัศวี ศรจิตติ หัวหน้า หน่วยศิลปากรที่ ๗ ขอนแก่น พร้อมด้วยนายสถาพร ขวัญยืน ได้ ไปตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับ พระบรมสารีริกธาตุเพื่อรายงานให้กรมศิลปากรทราบ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕์๒๒ อำเภอนาดูนได้แต่งตั้กรรมการเก็บรักษาพระบรมสารธริกราตุ มีกรรมการทั้งหมด ๗ คน ดังรายละเอียดตามคำสั่งอำเภอนาดูนที่ ะส/๒๕์๒ ที่ ได้เสนอ จังหวัดแล้ว

ว้นที่ ๒ สิงหาคม ๒๕์๒๒ เวลา ๘.00 น. - ๑๖.०0 น. อำเภอได้ขออนุญาตจังหวัด เบิดพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนนม้สการ มึประชาชนเข้านมัสการจำนวนประมาณ ๓๐, 000 คน

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔์๒๒ อำเภอได้แต่งตังกรรมการรับเงินบริจาคตามคำสัง อ่าเภอ นาดูน ที่ ๑๐๖/๒๕์๒ โดยให้นำเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาอำเภอวาบีปทุมทุกเดือน

วันที่ ๗-๑๓ ตุลาคม ๒๕์๒ อำเภอได้ขออนุญาตจังหวัดเบิดพระบรมสาริริกธาตุให้ ประชาชนนมัสการ ในงานสมโภชพระบรมสาริริกธาตุ รวม ๗ว้น

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒ฐ์๒๒ รองเลขาธิการสำนักนายกรัฐนตริผ่ายการเมืองไดไป ประชุมราษ ฎรที่หอประชุมอำเภอนาดูน และเสนอแนะให้นำพระบรมสารีริกธาตุไปเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น หรือกรุงเทพ ฯ แต่ประชาชนปรบมือให้เสืยงสนับสนน ให้เก็บไว้ที่อ่าเภอนาดูน

๕๔
ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕์๒๒ เวลา ค๓.๐๐ น. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ ไป นมัสกการและได้ตรวจรายละเอียดพระบรมสารีริกธาต

ในการเบีดพระบรมสาริริกธาตุแต่ละครั้ง ทางจังหวัตให้อำเภอขออนุญาตจังหวัดก่อนทุก ครังไป และกระทรวงศึกษาธการได้อนญาตให้อำเภอเก็บรักษษาพระบรมสารีริกธาตุไว้เบ็นการ ชัวคราว ตามคำสังกระทรวงศึกษาสิการ ที่ ๑๓๘/๒๕๒๓ .เรื่อง อนญาตให้นำศิลปวัตถุไป่เก็บ รักษาเบ็นการชัวคราว สัง ณ วันที่ ๒๐ มืนาคม ๒๔์๒๓ จนถึงบุจจุบัน อำเภอได้เก็บรกกษาไวที่ สภ.อ. นาดูน ด้วยความปลอดภัยตลอดมา เพื่อรอการสร้างพระธาตุบรรจุพระบรมสาริริกธาตุต่อไป

|  | วรัตน ภาจันทร์ค |
| :---: | :---: |
|  | (นายวิรัต์ ภาจันทร์คู) |
| รักษาการใ | ในตำแหน่งศึกษ่าธ่การอำเรอนาดูน |
| : . | ผู้รายงาน |

## สถูปกับเจดีย์

ดังได้ทราบแล้วว่า ":เจด็ย์" คือสิ่งที่พุทธศาสนิกชนเคารพสักการะแทนองค์พระพุทธเจ้า อาจเบ็นพระบรมธาตุ พระธรรม สังเวชนืยสถาน ๔ ตำบล หรือพระพุทธรูปต่าง ๆ ก็ได้ เจดีย์ เหล่านี้ส่วนใหญ่นิยมประดิษฐานไว้ ในสถูป ฉะนั้นคำว่า สถูป ก็หมฺายถึงที่ประดิษฐานเจดีย์ต่าง ๆ นันเอง แต่สำหรับบริโภคเจดีย์นน้ม่อาจเก็บไว้ในสถูปได้ เพราะเบ็นสถานที่ คือสังเวชนึ่ยสถาน ๔ ตำบล แต่ถึงกระนั้นก็ตาม พุทธศาสนิกชนก็ยังนิยมสร้างสถูปไว้ ณ สังเวชนียสถานนั้ ๆ เช่น สถูปที่สาญจิ เบ็นต้น

## พระบรมสารีริกธิาตุ

เมื่อพระพทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อ ๒๔์๐ บีกว่ามาแล้วนน พวกมัลลกษตริย์ ผู้ครองกรุงกุสินาราก็ช่วยกันถวายพระเพลิงพุทธสร็ระ แล้วคิดจะสร้างสถูปเพื่อประดิษฐานพระ: บรมสารีริกธาตุไว้ ณ เมืองกุสินารานน เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงเมืองอื่น ๆ ชาวเมืองนัน ๆ ต่างก็

มุ่งหวังที่จะอัญเชิญพระบรมสารืริกธาตุไปประดิษฐานไว้ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาจนเกือบจะเกิด สงครามแย่งชิงพระบรมธาตุกัน ผลที่สุด โทณพราหมถ์ ได้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ย จึงตกลงแบ่ง พระธาตุออกเบ็น ๘ ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วแยกไปย้งที่ต่าง ๘ แห่ง คือ
๑. แคว้นมคธ ของพระเจ้าอชาตศัตรู
๒. กรุงกบิลพัสดุ แห่งสักยราช
๓. เมืองเวสาลี ของกษัตร์ยลลจฉวื่
๔. เมืองอัลกัปปะ ของกษตริย์คุสิยะ
๕. เมืองเวฏฐทีปกะ
๖. เมืองรามคาม ของวงศ์โกสิยะ
๗. เมืองปาวา ของมัลลกษัตริย์
๘. เมืองกุสินารา ของมัลลกษัตริย์

เมื่อได้รับพระบรมธาตุไปแล้ว ต่างเมืองต่างก็สร้างสถูปเบ็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ จึ่งเกิดมืพระธาตุเจดียขึนครั้งแกในประเทศอินเดีย ๘ แห่ง ดังกล่าว นี่คือเหตุการณ์ในพุทธศตวรรษที่ ๑ หรือ ปี พ.ศ. ๑ (หนึ่ง)

## วิธีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธัาตุ

จากหลักฐานคือตำนานและการได้พบเห็นของจริง พระบรมสารีริกธาตุจะประดิษฐาน อยู่ในผอบหลาย ๆ ชั้น ผอบน้นทำด้วยโลหะต่าง ๆ สำหรับผอบชันในสุดที่ใช้รองรับพระบรมสารีริกธาตุนัน มีรายละเอ๋ยดแตกต่างกันอยู่บ้างคือ

ก. ตามพระปฐมสมโพธิกถา ว่าเบ็นผอบไม้จันทน์
ข. ที่นครจำปาศรี เบ็นผอบทองคำ
ค. ที่พระธาตุพนม เบ็นผอบแก้ว
ผอบเหล่าน้ำจะรรจุอยู่ในสถูปองค์เล็ก อาจเบ็นสถูปศิลาอย่างที่พระธาตุพนมหรือสถูป สำริดแบบนครจำปาศรี ต่อจากน้้สถูปเล็กนี้ก็จะได้รับอัญเชิญเข้าประดิษฐานในสถูปองค์ใหญ่กี่ก ต่อหนึ่ง $\cdot$ ตำแหน่งของสถูปองค์เล็กที่ประดิษฐานอยู่ในสถูปองค์ใหญ่จะแตกต่างกันไป่ตามยุคสมยคคอ

## ๕

๑. ยุคแรก จะบรรจุไว้ในดินลืกลงไปด้านใต้ฐานของสถูปองค์ใหญ่ คตินิยมนี้ตรงกัน ทั้งในประเทศอินเดืยและประเทศไทย โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้ ตัวอย่างคือ พระบรมสาร็ริกธาตุ ที่นครจำปาศรี และพระบรมสารีริกธาตุที่วัดโพธิ์เขึยว (ร้าง) จังหวดราชบุรื
๒. ยุคกลาง จะบรรจุไว้เหนื้อพดนิน คือบริเวณองค์ระฆังของพระธาตุองค์ใหญ่ คตินิยม นี้ในประเทศไไทยมตตัวอย่างคือ พระบรมสารีริก ธาตุที่พระธาตุพนม และที่วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรึ่
๓. ยุคบ้จจุบัน จะบรรจุไว้ ณ พระเกศเมาํีลีของพระพุทธรูป (พระปูระทาน) ดังได้ พบเห็นกันอยู่ทั้วไ่

## พระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ประเทศไทย

๑ใน ๘ แคว้น, ที่นำพระบรมสาริริกธ่ตุไปประดิษฐานไว้คือ แคว้นมคธ แคว้นน้นเอง เมื่อประมาณบี พ.ศ. ๒๗๐ เกิดมึมหาราชองค์สำคัญขึ้นมา คือ พระเจ้าอโศก่มหาราช เบื้องต้นทรง ตังพระทัยจะขยายอาณาเขตให้กว้างขวาง จึงทรงกรีฑาทัพออกไป่รบพุ่งกับแคว้นต่าง ๆ จนสามารถ ขยาย่าณาเข่ตอ๋อก่ไปได้ด้งประสงศ์ เม่อทรงขยายอาณาเขตลงสู่ต้านใต้ก็ทรงมิช้ยช่นะ 'ได้แคว้น กลิงคราฐไว้ในอำนาจ แต่สงครามครังนี้ทำให้คนตายจำนวน์เบ็นแสน ๆ จึ่งทำให้เกิดความสังฺเวช สลดใจ หันมาสนพระทัยทำนุบำรุงพุทธศาสนาแทนการทำศึกสงคราม ผลงานการทำนุบำรุง พุทธศาสนาของพระองค์แบ่งออกเบ็น $๓$ ประเภท คือ
๑. สร้างพุทธเจดีย์สถาน (สถูป)
๒. การสังคายนาพระธรรมวินย
๓. การจัดส่งพระเลระออกไปเผยแพร่พุทธศาสนายังนานาประเทศ

ผลแห่งการบำรุงพระพุทธศาสนาข้องมหาราชองค์น ได้แผ่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งที่ เบ็นวัตถุธรรมและนามธรรม นามธรรมได้แก่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนวัตถุธรรม นั้นด้แก่พระสถูปเจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุ

ในด้านพระสถูปเจดีย์ ต้นแบบที่เบ็นหลลกฐานในบ้จจุบนคือฺ สถูปที่สาญจิ. ซึ่งสร้างไว้ ราวพุทธศตวุรรษที่ \& โดยตัวสถูปทำเบ็นรูปทรงกลม ลักษณะคล้ายขันน้ำหรือโอคว่าสถูปแบบนี้อง ได้พฒนาเบ็นสถูปในดินแดนสุวรรณภูมิ. โดยนกกโบราณคดี ไทยลือกันว่าเบ็นศิลปะแบบทวาราวดื

ตัวอย่าง เช่น สถูปที่วัตไชยบาดาล สระบุรี และสถูปศิลาที่จังหวัตนครปฐมเบ็นต้น พระสถูปสำริดที่อำเภอนาดูน มหาสารคาม ก็มีลักษณะรูปทรงร่วมสมัยกันกับสถูปทั้ง ๒ แห่ง ที่กล่าวมา แล้นน้น ดังนั้จึ้อาจกล่าวไต้ว่า สถูปสัมริดที่นาดูน คือสถูปที่พัฒนามาจากสถูปสาญจิของ อินเด็ย และเบ็นศิลปะร่วมสมัยกับสถูปทวาราวด̆ ซึ่งถือกันว่ามือายุเก่าแกุ่ทุ่สุดในประเทศ ไทย

ในด้านพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงดำริที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แผ่ ไพศาลออกไป จึงโปรดให้รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุที่เคยแจกกันไป่ใน ๘ แคว้น สมยยเมื่อ ๓๐๐ บีมาแล้วนนมาจัดสรรบึ้นส่วนเสียใหม่ โดยแบ่งให้เบนส่วนละน้อย ๆ แล้วพระราชทานให้ ไปสร้างสถูปประดิษฐานไว้ตามเมืองต่าง ๆ ตามคัมภ์ร์มหาวงศ์กล่าวว่า "ณ ดैนแดน สุวรรณภูมิน้น พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่งพระสมณทูต หรือพระธรรมทูตเข้ามาเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ๒ องค์คือ พระโสณะกับพระอุตระ" เมื่อประชาชนชาวสุวรรณภูมิมีความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้ว ภายหลังก็คงจะมึการอัญเชิญเอาพระบรมสารีริกธาตุ เข้ามา ประดิษฐานไว้ตามเมืองต่าง ๆ ของแคว้นสุวรรณภูมิ นครจำปาศรีที่อำเภอนาดูน มหาสารคาม ก็คง เบ็นเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองต่าง ๆ เหล่านน

พระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบในประเทศไทย เท่าที่ทราบข้อมูลมึดังนี
๑. ในบี พ.ศ. ๒๔๙๔ พบที่วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรื โดยประดิษฐานอยู่ใน วัตถุต่าง ๆ ดังน้

- ชั้นนอกเบ็นถุงผ้าตาดทอง
- ชั้นที่ ๒ เบ็นกลักเงินยาว $๓$ เซ็นติเมตร
- ชั้นที่ ๓ เบ็นกลักนากยาว ๒.๐๒ เซ็นติเมตร
- ชันที่ ๔ เบ็นกลักทองคำยาว ๑.๐๙ เซ็นติเมตร ภายในกลักนั้นมึแผ่นทองคำ บาง ๆ ห่อเอาสึ่งของไว้ข้างใน คือ พระบรมสารีริกธาตุขนาดเมล็ดพนธธุธผักาด ๓ องค์ หินรัตนชาติสึ่ขาว เหลือง เขึยวรวม ๕ เม็ด

ในบ้จจุบนนี้ พระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว ยังประดิษฐานอยู่ ณ วัดเขมา ๆ นน้น และ ได้จัดงานเฉลิมฉลองกันอยู่เบ็นประจำทุก ๆ ปี

๕た
๒. ในบี พ.ศ. ๒๔สศ พบที่วัดโพธิ์เขียว หรือว้ดเพลง ราชบุรี อันเบ็นวัดร้าง โดยบรรจุอยู่ในผอบทองคำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ เซ็นติเมตร ภายในผอบทองคำน้นมีสี่งของด้งนี้ - พระบ่รมสาริริกธาตุ ขนาดเมล็ดพันธุผักกาด สีทองอุไรหรือดอกพิกุล ๓ องค์

- แก้วทับทิมขนาดเมล็ดข้าวเปลือก ๒ เม็ด
-. แก้วหินขนาดเมล็ดข้าวสารหัก ๑๒ เม็ด
- ไข่มุกขนวดเมล็ดข้าวสารหัก ค เม็ด
- แก้วผลึกก กว้าง ๑:๗ ซ:ม. สูง ๑๐๐ ซ.ม. ๑ เม็ด
- พระพิมพ์มื่เรื่อนแก้ว ๔×๒.๐๒ ซ.ม. ๑ องค์:
- พระพิมพ์ทองคำปางมารวิชัย ๔×๒.๐๒ ซ.ม. ๒ องค์
- พระพิมพ์เงินปางมารวิชัย ๔×๒.๐๒ ซ.ม. ๒ องค์

บ้จจุบันปรฺะดิษฐานไว้ ณ วัดมหาธาตุ ราชบุรี มี่การจัตงานเฉลิมฉลองทุกบี
๓. พ.ศ. ๒๕๘๘ พบที่ซากปรักหักพังของพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัตถุที่ ป่ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระธาตุพนมนั้สลับซับซ้อนมาก ดังรายละเอื่ยดต่อไปนี้

- ถาดสำริด สี่เหลี่ยมจตุรัส กว้าง ๑.๓๒ เมตร หนา ๒ เซ็นติเมตร.
- เจดียสิลาสี่เหลี่ยมจตุรัส วางอยู่บนถาดสำริด
- ในเจดีย์ศิลานั้น่ มี่ห้องสี่เหลี่ยม ' ในห้องสี่เหลี่ยมน้้นมื้างแก้วอยู่ ๔ เชื่อก ม้าแก้ว ๑ ตัว
- บนหลังช้างและม้านะนม็บุษบกทองคำ ๑ หลัง
- ภายบุษบกนนมืผอบอยู่ ๑ ใบ หุ้มด้วยตลับ่เงิน และมี่ผอบอื่น ๆ วางอยู่ที่มุม บุษบกนน้นอีก $๓$ ใบ
คผอบใบที่ ๑ เบ็นสำริด วางอยู่บนถาตสำริด ภายใน่บรรจุพระอรหนนตธาตุอยู่ ๔ องค์
- ผอบใบที่ ๒ เบ็นทองคำ ภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคำ ๑ องค์
- ผอบใบที่ ๓ เบ็นทองคำมีลายฉลุรูสสิโโตโดยรอบ่ ภ ภายในบรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ๒ส๐ องค์ มีผอบเล็กอยู่ ๑ใบ บีรรจุพระบรมสารริกธาตุ ๒๔์ องค์
- ผอบใบที่ ๔ เบเนทองคำมืลายดอกไม้ บรรจุพระบรมสารริกธาตุ ๓๐ องค์ มี แก้วสีขาวกับทับทิมละเอียดบรรจุอยุ่ด้วย
- นอกจากนี้งมีผอบทองคำ ๔ ชัน วางอยู่ภายในบุษบกทองคำนน ะ มีรายละเอยดดดงนี

ชันที่ ค เบีนทองคำลายนูนรูปกลีบบัว
ชันที่ ๒ เบึนทองคำ
ชันที่ ๓ เบ็นทองคำ
ชั้ที่ ๔ เบ็นแก้วสีขาว หุมทองคำ ภายในบรรจุ "พระอุรงคธาตุ" ๘ องค์ ในผอบแก้วนั้นม้น้ำมันคล้ายน้ำมันจันทห์หล่อเลียงอย่ สี่ ส้ำมน แตกต่างกัน คือ ล่างสุดเบ็นส็เหลืองอ่อน กลางสี้น้ำตาลอ่อน และ บนสีเข็ยวอ่อน

## นครจำปาศรี

นครจำปาศรีที่อำเภอ นาดูนในบ้จจ บันเบ็นนคร โบราณ ที่คนในสมัยบ้จจับนไม่ทราบว่ามี ประวัตความเบ็นมาอย่างไรแน่ ฉะน้นจงจำเบ็นต้องสันนิษฐานเอาจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่มอยู่ เช่น ปรางค์ สถูป พระพิมพ์ และเทวรูป เบูนต้น

หลักฐานพระพิมพ์ ทางด้านมานุษววทยา สังเกตพระพกกตร์และพระวรกายของ พระพิมพ์นัน ปรากฎว่าเบ็นลักษณะของคนพื้นเมืองชาวสยามโบราณ่ ฉะนันชาวประชาชนชาวนครจำปาศรีนะ้นคือชนชาวสยามนน้นเอง และจากการสังเกตพทธศิลปะที่พระพิมพ์ . ทำให้ทราบว่า เบ่นศิลปะที่ร่วสม้ยกับพระพิมพ์แบบพระปฐม ซึ่งศาสตราจารย์ ยอช เซเดส์ กล่าวไว้ว่าเบ็น พระพิมพ์ชนิดเก่าที่สุดของสยาม ทำขึนเมื่อราว พ.ศ. สะ๐-๑๒๕๐ และพระพิมพ์แบบพระปฐม นันมีการจารีกกคาถา เยธมมา ด้วยอักษรคฤนถ์หรืออักษรขอมโบราณ

พระพิมพ์ที่นครจำปาศรีทรือนาดูนนน้ มีรูปทรงเบ็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และรายละเอียด ของพุทธศิลปะอน่น ๆ ไมผิดเพี่นไปจากพระพิมพ์แบบพระปฐมเต่อย่างใด นอกจากน้ยงปรากมว่า, มี อักษรคฤนถ์หรือขอมโบราณ (บ้ลลวะ) จารึกอยู่เช่นกัน อักษรดังกล่าวนั้นมี้อความแสดงถึง
bo
ผู้สร้างพระพิมพ์น้พร้อมทั้งจตนาในการสร้างด้วย ภาษาที่จารึกน้นคื้อภาษาขอมและมอญโบราณ และคำจารึกที่เบ็นมอญโบราณนมีหละฐฐานให้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วตั้งแต่สมยทวาราวดี กล่าวคือในศิลา จารึกหลักที่ ๑๗ เซเดส์ ได้ ให้คำอธิบายไว้ว่า 'ที่จริงการแปลภาษามอญซึ่งเคยพบในประเทศพม่า ในทุกวันนี้ เกิดขึนภายหลังหลายร้อยบี ราว พ.ศ. ๑๖๐๐ เมื่อเวลาภาษามอญได้เปลี่ยนแปลงไป เสียมากแล้ว้

อนึ่ง พระพิมพ์กรุนาดูนนี้เองไปสอดคล้องกันกับพระพิมพ์สมัยก่อนสุโขทัย - เชียงแสน ซึ่งอาจารย์จิตร บัวบุศย์ ได้กล่าวไว้ในหนงสือ "ประวตย่อพระพิมพ์ในประเทศไทย" เช่นกัน ท่านกล่าวไว้ว่า "หลักฐานทางศิลปะวัตถุส่วนมากเบ็นผืมือของศิลบีนอินเดีย สกุลศิลปะคุปตะ ศิลบี่นในสกุลนี้ ได้เดินทางร่วมกับคณะสงฆ์มาสร้างสรรค์ศิลปะในสุ่วรรณภูมิ ประมาณ พ.ศ. ๙๐0๑๒๐๐ สกุลศิลปะอินเดื่ใต้ ปาละวะ (PALLAVA) และจาลุกยะ (CHALUKYA) ประมาณ พ.ศ. ๑๐00-๑๓๐๐ ปรากฏเจด์ย โบสถ์ วิหาร พระพุทธรูป และพระโพริสัตว์ของสกุลศิลปะ ดังกล่าว พบทั่วไปตามซากเมืองโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิน
 อย่่ในระหว่างบี พ.ศ. ส๐๐-๑๓๐๐ หรือในสมัยใกล้เคียงก̣ันนันเอง

หลักฐานจากสถูปเจด์ย ฐานของสถูปเจด์ย์ที่นาดูนนัน มีลักษณะเบ็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ สี่เหลี่ยมจัตุรสนนเองได้พฒนามาจากอุบลมณฑล อันเบ็นฐานเจดี์ที่สร้างกันในยุค "ทวาราวดี" คือระหว่างพุทธวรรษที่ ๑๑-๑๖"พระสถูปเจด็ย์ลักษณะนี้ ในสมะยทึ่ผ่าน่มาประมาณ ๓๐-๔๐ บี จะพบเห็นกันอยู่โดยทัว ๆ ไปแถวจังหว้ดนครปฐม ราชบุรื สุพรรณมบรู เบ็นต้น่ กู่สันตรตน์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถูปเจดียที่พบพระบรมสารริกธาตุประมาณ ๓ กิโลเมตรนั้น เบ็นศิลปะของขอมโดยแท้ บริเวณกู่น้นได้พบเทวรูปส่าริดหลายองค์ หลักฐานเหล่านี้แสดงว่า ขอม ได้เข้ามารุรานนครจำปาศรี ในภายหลง และคงยึดครองนครแห่งน้ำได้ จึงได้ำเอาลัทธิศิวเวท ของพราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ แต่ผลสุดท้ายชนพื้นเมืองก็สามารถข้บไล่พวกขอมเหล่านนออกไป ปรางค์หรือกู่น้นจะพบเห็นได้ โดยทัว ๆ ไป่ทังในแถบอีสานกลางและอีสานใต้ เช่นปรางค์กู่ที่อยู่ ใกล้ ๆ กับตัวจังหวัดมห่าสารคามเบ็นต้น แสดงถึงอิทธิพลของขอมที่มีอยู่ในบริเวณนี้ ในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง

จากศิลปะพระพิมพ์ เราอาจสันนิษฐานได้ว่าประชาชนชาวนครจำปาศร็นั้น คือชาว－ สยามดั้งเดิมซึ่งเบ็นบรรพบุรุษๆองชาวสยามในบ้จจุบันนน้นเอง และจากพุทธศิลปะ ประกอบกับ ลักษณะรูป่ทรงของสถูปเจดีย์ทำให้เราทราบว่า นครจำปาศรืแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองอยู่ ในระหว่างพุทธ ศตวรรษที่ ๙－๑๓ ซึ่งเบ็นระยะเวลาก่อนที่ชนชาติ ไทยจะตั้งตนเบ็นบ็กแผ่นในแผ่นดินแหลมทอง ตามที่นักประว็ตศาสตร์ ในบ้จจุบันยอมรับกันอยู่

## บรรณานกรม

๑．จิต บัวบุศย์ ประว้ย่อพระพิมพ์ ในประเทศไทย พระนคร，๒๔๑๔，๒๑๐ หน้า
๒．จิรา จงกล นำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น พระนคร，๒๕๑๙ะ，๕์๒ หน้า
๓．ดำรงราชานุภาพ ตำนานพระพุทธเจดีย พระนคร，๒๕๑๒，ส๕์ หน้า
๔．บริบาลบุร็ภัณฑ์，หลวง พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย พระนคร，๒๕ะ๑๕์ ๒๘० หน้า
๕．มานิต วลลลโภดม สุวรรณภูมออยู่ท่ไหน พระนคร，๒๕๒๔，๓๘๖ หน้า
๖．ยอช เซเดส์ ตำนานพระพิมพ์ พระนคร，๒๕๐๐๐ \＆์๒ หน้า
๗．วิรัตน์ ภาจันทร์คู รายงานการบุตพบพระบรมสารีรกธาตุอำเกอนาดูน ตุลาคม ๒氏゙ものM
๘．สม สุมโน，พระมหา ประมวลเหตุการพรณ์ะธาตุพนมพัง พระนคร，๒๕์๒๒，๑ส๙ หน้า

## โรงละคร

สมนมาลย นมเนตพนธ์

ชาวอินเดียเบ็นชนชาติที่ความเชื่อมน น และนบถีอในสี่งศักดิสสิธร์เกี่ยวกับศาสนาและ
 กล่าวถึสสาระสำคัญทางด้านละค่ร เช่น กล่าวึงทิพย์กำเนิดของนาฏศิลป ไว้ว่าพระพรหมเบ็นผู้สร้าง

 ในที่ประชุม ร่างกายมีความสามารถ คือสามารถทำได้ต้ามบทุบาทของการแสดงะะครร่างกายของ ตัวละครนี้ ต้องพยายามุทำให้เบ็นไปตามคำพูด ต้องแสดงบทบาทต้วยร่างกายให้ชัดเจนเหมือนสัตร์
 ดังกล่าว จึงจะเร็ยนรู้นาฏศาสตร์ได้จบ "

และคัมีีร์นี้อ้งได้กล่าวถึง ท่ารำแม่ท่าที่รื่ยกว่า " กรณะ ๑๐ซ" และรส ๘ ประการ
 แลละวิธีบูช่าโรงละค่ร่

พระภรตมุนี เบ็นผู้เรียนนาฏยศาสตร์จบ เพื่อเบ็นการบ้องกันภัยพินาศที่จะเกิจข้นแก่กู้ แสดงละคร พระพรหมจึงตรัสั่สังให้พร่ะิวิวกร่รรมสร้างโรงละค่ร่ให้ถูกลักษณะ

## วิธีสร้างโรงละคร

วิธีสร้างโรงสะครในนาภยศาสตร์อันบ็นของพระภรตมุนีได้กล่าวใว้ว่า พระพรหมสังให้ พระวิศวกรรมเบ็นผู้สร้างโรงละครซึ่งแบ่งลักษณะโรงละครออกเบ็น ๓ ชนิด คือ

[^3]๑. โรงละดรขนดดใหญ่ เบ็นรูปสี่เหล่ยมมื้นผ้า คัธ ศอก เบึนโรงละครของเทวดา
๒. โรงละครขนาดกลาง เบ็นรูปสี่เหลี่ยมจตตรส ๖๔ ศอก เบ่นโรงละครของ พระเจ้าแผ่นดิน
๓. โรงละครขนาดเลกก เบ่นรูป ๓ เหล่ยม ต๒ ศอก เบึนโรงละครของราษ ฎร สามัญ ขนาดเล็ก

ลักษณะของโรงละครที่ดี ควรเบ็นขนาดกลาง เพราะถ้าโรงละครใหญ่มากเกินไปจะทำ ให้การแสดงละครไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องเสียงจะทำให้เสียงไม่ชัดเจน ไม่ ไพเราะ และผู้ชมละครจะเห็นภาพบนเวทีไม่ชัดเจน แต่ถ้าเบ็นโรงละครขนาดกลาง การเจรจา หรือขับร้อง จะได้ยินชัดเจนและมองเห็นภาพการแสดงบนเวทีทไดชัดเจนดีีกว่าโรงละครขนาดใหญ่

การพิจารณาภูมิภาคพนที่จะต้องเบ็นพื้นดินเรียบเสมอกัน แน่นแข็งมีสี่า หา หรือสี่ขาว ต้องทำความสะอาดสถานที่แล้วไถด้วยเครื่องไถ แผ้วกวาดกระดูก หลักตอ กระเบืองแตก หัวกระโหลกคนหรือสัตว์และกอหถู้า แล้วพรมน้ำมนตร์ สถานที่ที่จะสร้างโรงละคร เร็มต้นด้วย การกะขณาดโรงละครด้วยวิธีใช้เชือกขึงวัดเน้้อที่ เชือกที่ใช้จะต้องเบ็นด้ายดับ ไหมพรม หถ้ามุง กระต่าย และเชือกกล้วยซึ่งจะไม่ขาดง่าย เพราะถ้าเชือกขาดจะต้องมีภัยดังคำพยากรณ์ว่า

| ถ้าเชือกขาดกลาง | - พระเจ้าแผ่นดินจะสวรรคต |
| :--- | :--- |
| ถ้าเชือกขาดสามท่อน | - ราษฎรจะมีอนตราย |
| ถ้าขาดสี่ท่อน | - ครูะครจะตาย |
| ถ้าวัดศอกผิดพลาด | - จะต้องเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง |
| เพราะฉะนันผู้สร้างโรงละคร จะต้องพยายามวัดให้ถูตต้อง |  |

การวางศี่ากี่ไรงละคร ต้องเลือกเวลาฤกษ่งามยามดี ประโคมสังข์ กลองใหญ่ กลองเล็ก และบ้ณเทาะว์ บูชาทิศทัง ๑๐ จัดเคร่องพลีกรรม่ บวงสรวงเทวดาประจำทิศ

๖๔
ผู้จะกระทำการยกเสา ต้องถือบวช ๓ ราตรี จะยกต่อเมื่อรุ่งสว่าง เสาต้นแรก - เบ็นเสาพราหมณ์ ถว่ายข้าวมธุปายาสแก่พรหมณ์ เครื่องบูชาสี่ขาว ผึงทองลึ่ม กับตุ้มหูที่โคนเสา ผึงเสาพราหมณ์ทางทิศตะวันออก
เสากษ้ตร์ย์ - ถวายข้าวคลุกน้ำอ้อยแก่พราหมณ์ หุ้มด้วยผ้าสี่แดง โชลมด้วยผงจันทน์ สีแดง โคนผังทองแดง
เสาไวศย - เครื่องบูชาสีเหลือง ถวายข้าวหุงน้ำมันเนยแก่พราหมณ์ พึ่งำพิธี ในภาคทิศตะวันตกเฉิยงเหนือ ผ้งเงินที่โคนเสา
เสาศูทร - เครื่องบูชาเบ็นสีขาว ข้าวคลุกธถัวเบ็นอาหารของพร่าหมณ์ ในทิศนี้ คือทิศตะวันออกเฉ็ยงเหนือ ผ้งเหล็กไว้ที่โคนเสา

พธธยกเสา पูชาด้วยการถวายทอง ถวายโค ถวายผ้า แก่พราหมณ์ ประดับด้วย ดอกไม้ พวงมาลัย ผู้ที่จะทำพิธต้องมีร่างกายบริสุทธ์ สะอาด สวดมนตร์ ประพรมน้ำมนต์ บรรเลงดนตรี กล่าวคำสวัสดิมงคล ขอให้ท่านจงมันคง เหมือนเขาพระสุเมรุและแข็งแรงเหมือน เช้าหิ่วันต์ ขอให้ท่านจงรมันนคฺงเหมื่อนพระราชาเต้ชัยชนะในสงคราม

เมื่โรงละครงามได้สร้างข้นสมบูรณ์แล้ว ก่อนจะเข้าโรงละคร จะต้องทำพิธีบูชาเทวรูป ในโรงละคร บูชาเวที่ละคร จึงแสดงละครได้

การแสดงละครนี้ แสดงได้ทังเช้าและเย็น และจะต้องระลื่กถึงการพ้อนรำที่กอบด้วย กรณะ คือการรำแม่ท่า และ องคหาระ คือการรำรวมแม่ท่าต่าง ๆ หรือเรียกว่ารำชุด และมีประเพณึ่ ว่าจะต้องมีการโหมโรง ซึ่งในการโหมโรงนี้จะต้องกระทำใหดที่สุดทั้งในการข้บร้องและพ้อนรำ จะ ทำให้เจริญรุ่งเรือง

ตามคัมภ็ร์นาฏยศาสตร์ของอินเดียที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โรงละคร เวทีลละร เบ็น สึ่งสำคัญและศักดั์สิทธิ์มิใช่นอยซึ่งผู้จัดการแสดงละคร ส่วนมากมิได้คำนึงถึง การเข้าใจว่า การ ทำพิธีไหว้ครู บูชาครูก่อนแสดงละครก็เบ็นการเพื่ยงพอแล้ว

## งานช่างทำหัวโขน

## กาญจนา อนทรสุนนนท่

งานช่างของไทยแขนงหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มประณ็ตศลล์ป คือ งานช่างทำหัวโขน และ เครื่องประดับละครไทย คุณสำเนียง ผดุงศิลป่ ยงงอนรักษ่รีการงานช่างทำหัวโขนแบบ ดั้งเดิมไว้ ทั้งยขงไม่หวงวิชา ได้แนะนำให้สัมภาษณ์และสาธิตวิธีการทำหัวโขนและเครื่องประดับ ละครไทยไว้อย่างละเอ็ยด

โขนเบ็นนาฏกรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย ซึ่งจะต้องมีการผีก หัดกันมาตั้งแต่เด็ก ๆ จึงจะแสดงได้ดี เรื่องที่ใช้แสดงโขนคือ เรื่องรามเกียรต์ ผู้แสดงต้องสวมหัวโขน เรื่องอื่น ๆ ที่ต้อง สวมหัวก็มือยู่เหมือนกันแต่นอยมาก ไม่ต้องสวมทุกตัว เช่น เรื่องสังข์ทอง ตัวเจ้าเงาะ (พระสังข์ ส่วมรูปเงาะ) แต่อย่างไรก็ตามตัวละครที่แสดงเบ็นตัวสิงสาลาสัตว์ก็ต้องมีการสวมหัวเช่นเดียวกัน

ช่างที่ทำหัวโขนนั้นนอกจากจะทำหัวโขนแล้วยงต้องทำเครื่องประด้บต่าง ๆ ด้วย เช่น มงกุฏ, รัดเกล้า, เกียว, หัวเข็มข้ต, ตาบทิพย์, ทับทรวง, ๆลฯ งานทำเครื่องประดับเหล่านี้ต้อง ใช้ความประณ็ตมากจึงจะสวยงาม

การสวมหัวโขนในการแสดงโขนน้น เพื่อให้ผู้ชมทราบว่าผู้แสดงเบ็นตัวอะไร เพราะมี อยู่หลายประเภทสามารถแยกเบ็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ะ ประเภท คือ
๑. เทพยดา
๒. มนษย์
$\sim^{9}$,
๓. ยกษ
๔. ลิง
๕. สัตว่อน ๆ

[^4]หัวโขนที่ประดิษฐข์ข้น ๔ ประเภทนี้ ยงแยกออกเบ็นหมวดเล็ก ๆ ได้อกดังนี้

## ๑. เทพยดา

๑.๑ เทพยดาต่าง ๆ เช่น พระพรหม พระนารายณ์ พระอิศวร พระคเณศ พระประโคนธรรม พระบัญจสึขร พระอินทร์ พระวิศณุกรรม
๑.๒ พระครูต่าง ๆ เช่น พระครูฤาษี พระครูพิราพ
๒. มนุษย์
๒.๑ พระราม พระลักษณ์ พระพรต พระสัตรุต
๒.๒ ชฎาหรือมงกุฏต่าง ๆ รวมทั้งกระบังหน้า และเครื่องสวมศึรษะอื่น ๆ

ต. ยักย์
๓.๑ มีทั้งยกกษ์ยอด และยักษ์โล้น
๔. ลิง
๔.๑ มืพญาวานร สิบแปดมงกุฏ เตียวเพชร จังเกียง และเขน ๕. สัตวออน่น ๆ เช่น ครุฑ นาค ราชสิห์ ม้า นกหัสดายุ ช้าง กวางทอง ๆลฯ ลักษณะหน้าของหัวโขนนันมีหลายลักษณะ สามารถแบ่งออกเบ็นประเภทต่าง ๆ ได้ ๔ ประเภท
๑. หน้าเทพยดา และมนุษย์
๒. หน้าลิง มีปากอ้า และปากหุบ
๓. หน้ายักษ์ มีะ แบบ คือ
๓.๑ ปากแสยะตาโพลง
๓.๒ ปากแสยะตาจรเข้
๓.๓ ป่ากขบตาโพลงจมูกกลมยกกษ์
๓.๔ ปากขบตาโพลงจมูกแบบมนุษย์
๓.๕ ปากขบตาจรเข้

นอกจากนี้ เขี้ยวยักษ์ยังมี ๓ ลักษณะ คือ เขียวโง้ง เขียวสสน เขี้ยวคุด
๔. หน้าสัตว์ต่าง ๆ เช่น กวางทอง นกสดายุ ราชสีห์ ม้า ช้าง เบ็นต้น

เมื่อทราบเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของหัวโขนแล้วควรจะทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำ ห้วโขน โดยการสาธิตของ คุณสำเนียง ผดุงศิลป ซึ่งยืดถือแบบงานช่างโบราณ ซึ่งมีข้นตอน ต่าง ๆ ถึง ๑๐ ขันตอน ดังนี้
๑. การบั้นหุ่นด้วยดิน การกลึงหุ่นมงกุฏ ชฎาด้วยไม้และกลึงส่วนยอดชฎาด้วยไม้
๒. การพอกหุ่นหรือบ้้นหุ่นด้วยกระดาษ
๓. การผ่าหุ่น เย็บหุ่น ติดหู ผมไหว้
๔. การเกลี่ยหน้า
๕. การบึ้นหน้าบีดผิว
๖. การสลัก ฉลุ ทับจอน กรรเจียกจร และเข้าลวด
๗. การประดับลวดลายต่าง ๆ
๘. การลงรักบิดทอง
๙. การระบายสี เขียนหน้า
๑๐. การประดับแวว ด้วยพลอยอัด ติดตา พ้น และเข้ยว ด้วยมุก

จากขันตอนต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ ขั้นตอน มูรายละเอียดดังนั้
๑. การบั้นหุ่นด้วยดน

ในสมัยโบราณใช้ดินเหนืยวผสมขี้เถ้าแกลบ ผสมให้เข้ากันดี่แล้วนำมาขึ้นเบ็นหุ่นหน้า โขนต่างๆ โดยวัดรอบศี่รษะผู้แสดงที่จะแสดงเบ็นตัวนน ๆ ตามต้องการ กะเผื่อดินยุบต้ว เสร็จแล้ว นำไปเผาไฟแบบเผาอิฐ หุ่นนี้เสร็จแล้วนำมาใช้เบ็นหุ่นพอกกระดาษ และเบ็นหุ่นถาวรใช้ได้นาน

สมัยบ้จจุบันเมื่อขึ้นหุ่นด้วยดินแล้วถอดพิมพ์เบ็นปูนพลาสเตอร์เลยสะดวกกว่าแต่ก่อนมาก การกลึงหุ่นมงกุฏ, ชฎาด้วยไม้ สำหรับเครื่องสวมหัวที่ใช้หน้าผู้แสดงจริง ก็นิยมเอาไม้กลึงไว้เบ็น หุ่นสำหรับพอกกระดาษ

การกลึงยฺอดชฎาด้วยไม้ ยอดชฎานี้ทำได้หลายอย่างคือ กล์งด้วยไม้จริงจะเบ็นไม้ที่มี ความเบา เซ่นไม้ทองหลางยิงดี หรือไม้สัก บางทีก็ปนกันเบ็นส่วนใหญ่ ที่เบ็นเกี้ยวและผมขึน เบ็นหุ่นกระดาษ ส่วนบนสุดใช้ไม้ติดแทนก็ม บางยอดก็ใช้ไม้กลึงปนกับหนัง เช่น ยอดกนก
b~
หรือใช้ไม้เกือบทั้งหมดปนกับหนังเล็กน้อย เช่น ยอดบัด นอกจากนี้ก็มีการกลึงแบ้นสำหรับวาง หัวโขน. มีทั้งแบ้นเดี่ยวและแบ้นราว ตลอดจนอาวุธต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดง
๒. การพอกหุ่นหรูอข้นหุ่นด้วยกระดาษ

เมื่อได้หุ่นตามต้องการแล้ว ก็มาเริ่มขึนหุ่นด้วยกระดาษ การขึนหุ่นด้วยกระดาษนั้น ใช้กระดาษที่ห่อทองคำเปลว กระดาษข่อย หรือกระดาษสาก็ได้ ตัดเบ็นชื้นเล็ก ๆ จุ่มน้ำให้เบียก บืดทับลงบนหุ่นให้ทั่วเสียก่อน จากนันจึ่งทาแบ้งเบียกลงบนกระดาษที่ฉีกเตรียมไวบิดซ้อนกันสัก ๕ชช้น แล้วทาแบ้งเบียกจนทัวข้างบนอีกครั้งหนึ่ง จึงฉึกกระดาษเบ็นช้นเล็กๆ บีดลงบนหุ่น โดย ให้ทาแบ้งเบียกอยู่บน เพื่อไม่ให้ติดหุ่นโดยบีดซ้อนเกยกันเล็กน้อย เวลาฉ็กกระดาษที่ทาแบ้งเบียก ให้ ฉืกแบบแฉลบทังนม่เมื่อเกยกันจะได้ไม่เบ็นสนนนนบีดกระดาษอย่างน ไปเรื่อย ๆ ต้องการหนา ประมาณ ๑๕-๒๐ ชั้น แต่ระหว่างชั้นต่อชั้นต้องทาแบ้งเบียกประสานกันโหดื เสร็จแล้วนำไปผึ่ง แดดจนหมาด

แบ้งเบียกที่ ใช้บิดกระดาษใช้แบ้งสาลืหรือแบ้งข้าวเหนี่ยวใส่สารส้มเล็กน้อย เพื่อกันบูด เก็บทว้ใช้ได้นาน
๓. การผ่าหุ่น การเย็บหุ่น การติดหู ปมไหว้ กุณฑล เมื่อขึ้นหุ่นหน่าตามต้องการ และตากแห้งสนิทดีแล้ว ใช้มีดปลายแหลมที่คมกรืดด้าน หลังหุ่น จากกลางศึรษะหุ่นตลอดจนท้ายทอยแล้วถ่างออกตึ่งหุ่นออกทางหน้า เสร็จแล้วใช้ลวดเย็บ หุ่นจนทั่ว ตรงที่สวมก็ขลิบเล็มให้เรียบร้อย ใช้กระดาษสาทาแบ้งเบียกบิดทับรอบเย็บที่ผ้าหุ่นไว้ให้ ทั้วทั้ข้างนอกข้างใน ประสานรอยให้เนียนเบ็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งอึกครังหนึ่ง จากนนก็นำเอาหู ผมไหว้ (ส่วนบนของศึรษะลิงโล้นที่เสริมด้วยหนง) กุณฑลที่สลักด้วยหนงดิบ และเย็บเข้าลวด (เย็บตรึงลวดกับหนังดิบ) ติดเข้ากับหุ่น ยักษ์ก็ติดหู กุณฑล ทับจอน ถ้าเบ็น หุ่นลิงก็ติด ผมไหว้ หู กุลฑล ทับจอน
๔. การเกลฝ่ยหน้า

เนื่องจากหุ่นกระดาษที่ขไ้ว้บางทึความสูงต่ำ หรือหนาไม่เพียงพอเบ็นบางแห่ง จึงต้อง เกลี่ยหน้าด้วยรักสมุก เพ่มความหนา แล้วรอจนแห้งจึงขัตแต่งให้เรียบร้อย

## \% 2 ำ <br> ๕. การบนหนาบดผว

เมื่อเกลี่ยหน้าเละขัดแต่งจนดีแแล้ว จึ่งใช้รักกระแหนะ (รักผสมสมกที่เคี่ยวจนเหนน่ยว) สำหรับพิมพ์ลวดลายประดับ มาบนนหนาตาตามต้องการ เมี่อแห้งแล้วส่วนที่ระบายสีก ใช้กระดาษ สาทาแน้งเบียกบาง ๆ บีดจนเท้วอีกขั้นทนึ่ง เรียกว่า "บืดผลว"
๖. การสลัก ฉลุ ทบจอน กรรเจยกจอน และเข้ดวดเยูบต่ดกับหุน่น กระดาย ช่างบางแห่งก็ประดับลวดลายจนแล้วเสรจจจงนำไปติดที่หลงกก็มี การทำทับจอนและ กรรเจียกจอนนั้ใช้หนังวัวขุดขนให้หหมาดติดแบบที่างไว้ แล้วสลักฉลตามแบบ เสร์จแล้วเข้าลวด คือ ตรีงลวดกับหนังด้วยด้ายเส้นโตกันหนันงเบิดเบ็นระยะ ๆ จนทั่วแล้วนำไปติดกับหุ่น ถ้าเบ้น กรรเจียกจอนพระบีดทองและประดับแววก่อนค่อยนำไปติดก็ ได้
๙). การประดับลวดลายต่างๆ

ใชพิมพ์หินที่แกะเบ็นลวดลายต่าง ๆ (เรียกพิมพ์กลับ หินที่เบ็นเม่พิมพ์นเรียกว่าหิ่น สบู่) ใช้รักกระแหนะกดพิมพ์แบบลาย การพิมพแบบนี้ ใช้น้ำทาพิมพ์พินเสียก่อน กันรักติดพิมพ์ เสร็จแล้วใช้รักเทือกทาให้เหนืยว ๆ เพื่อยดตัวกระจังหรือลวดลายต่าง ๆ จนทั้วแล้วท้้งไว ให้แห้ง
๘. การลงรักบดดทอง

เมื่อประดับลวดลายเสร จแล้วทิ้งไว้จนแห้งจึงใซรักน้ำเกล้ยงทาบาง ๆ จนทัว บ่ล่อยไว ${ }^{2}$ ให้แห้งแล้วทาซ้ำ กะดูพอหมาด ๆ แล้วบิดทองในส่วนที่ต้องการ กรรมวธธในการบิดทองต้องทำ ในที่ไม่มี่ลมพด ใช้ทองแผ่นบิดก่อนแล้วใช้ผงทองไล ให้ทัว จะเนี่ยนสวยงามมาก
๘. การระบายสึเดละเขยนหน้า

เม่อผ่านการบีดทองแล้ว ส่วนที่บุดกระดาษสาไว้ระบายสีตามชนิดของหน้าแล้วเข็ยน เส้นฮ่อ เส้นฮ่อนีประกอบด้วยสีหลายสีดวยกัน คือ สีล้นจี่ สีแดงชาด สืชมพู และสี่ทอง วิธี่เขียน ใชสสูรพูเข็ยนเสียก่อนเ กะดูเส้นหนาตามต้องการจากนั้นจูงใชสสแดงชาดตัดทับกับส่วนล่าง แบ่งครู่ง
 ยางมะเดื่อทาแบ่งครึ่งหมาดแล้วบดทองเบ็นส่วนบนสดของเส้นฮ่อ ถ้าหน้าโขนสีเข้มคล้ายสีลนจี่ ใช้

ज) 0
แดงชาดเบ็นสืล่างสุด แล้วใช้ขาวหรือชมพู ถ้าหน้าสีทองก็ใช้สีแดงชาด ตัดเหนือทอง เน้นเบ็น เส้นเล็ก ๆ อ็กเส้นหนึ่งต่างหาก
๑๐. การประทับพลอยอัด ติดพ้น ตา และเขียว

เมื่อเขียนลายฮ่อเสร็จก็ประดับแววที่ลวดลายซึ่งบีดทองไว้ตามใส้ของกระจังหรือลายต่างๆ ด้วยพลอยอัด กะดูให้พลอยกับขนาดรูกระจังพอเหมาะกัน ติดจนทัวโดยใช้รักเทือกเบนนสื่อติด บัจจุบนใช้กาวลาเท็กซ์ติด ต่อไปติดพ้น ตา และเขียวซึ่งทำด้วยมุก บางห้วก็ใช้เข้ยว ไม้ ทาสี ตา และพัน สุดแต่จะประดิษฐ์หรือเห็นสมควรฺ ถ้าเบ็นยักษ์ตรงโคนเข้ยวพอกด้วยรัก กระแหนะ แล้วบีดทองเขียนแรเส้น

ผู้เขึยนได้กล่าวถึงรักต่าง ๆ เช่น รักน้ำ รักสมุก รักเทือก ฯลฯ ไว้ทั้งนี้จะได้อธิบาย ให้ทราบถึงรักแบบต่าง ๆ คือ

รักน้ำ รักสมุก คือ ยางรักผสมเคล้ากับสมุกใบตอง (ถ่านใบตองที่สุมไฟจนดำ บดละเอียดแล้วร่อนเอากากออก) และปูนขาวหรือปู่นแดงเล็กน้อย กะตูอย่าให้เหลวเกินไป ใช้สำหรับ เกลื่ยหน้าร้องพื้นหน้าโขนโดยทั่วไป

รักน้ำเกล้ยง คือยางรักที่ผ่านการกรองด้วยผ้าสะอาดปราศจากกาก สำหรับใช้ทาลงพึ้น เมื่อประดับลวดลายเสร็จและลงก่อนบีดทอง ทั้งนี้ต้องทตลองเสียก่อนว่าแห้งเร็วหรื่อไม่ ควรเลือก ที่แห้งเร็ว

รักกระแหนะ (รักสำหรับบั้นหรือพิมพ์ลวดลาย) คือยางรักที่ผสมกับสมุกใบตอง ชัน, ปูนขาว, ปูนแดง, น้ำมันยางเคี่ยวไฟอ่อน ๆ จนเหนียวค่อนข้างแข็งจนบ้้นไต้ไม่คลายต้วใช้ สำหรับกระแหนะ (คือกดลงบนแม่พิมพ์หิน) ลวดลายต่าง ๆ หรือกระจังขนาดต่าง ๆ ใชบ้นหรือ เสริมหน้าโขนตามส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการเน้นให้ดูลึกหรือนูน ตามลักษณะของหน้าโขนนั้น ๆ

รักเทีอก คือรักกระแหนะที่เคี่ยวไฟจนเหนียว เหลวน้อย ๆ ไม่ถึงกับแข็งจนบ้้นได้ ใช้สำหรับบ้ายในส่วนที่จะติดลวดุลายประดับ และติดพลอย

กรรมวิธีการทำหัวโขนนั้นยุ่งยากสลับซับซ้อน แต่กไม่เกินผีมือคนไทย โดยเฉพาะ อย่างย่่ง คุณสำเนียง ผดุงศิลป และภริยาที่ยงอนุรัก์ศิลปะด้านนี้ไว้ งานของคุณสำเนืยงทุกช้้น

ไว้ผืมือไม่ให้เสียชื่อ และไม่ยอมรับงานชนิดที่เรียกว่าสุกเอาเผากิน งานที่รับทำต้องประณี่ตทุก ขันตอน ลวดลายสวยงามและคงทน สถานศืกษาหลายแห่งได้สังทำหัวโขน และเครื่องประดับ ละครไทยที่บ้านคุณสำเนียงนี้ เช่นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาลัยนาฏศิล์ อ่างทอง เบ็นต้น

บ้นของคุณสำเนี่ยงนั้นตั้งอยู่ท่ เลขท ๔่ หมู่ $๖$ ตำบลจรเข้รอง อำเภอ ไชโย จังหวัดอ่างทอง ในละแวกบ้านแถบนนเบ็นหมู่บ้านช่างแทบทังส้น ผู้เขึยนมีโอกาสดีที่ ได้ติดตามกลุ่มนิสิตและอาจารย์โดยการนำของอาจารย์ประทีบ เล้งรัตนอาร์ย์ ไปดูงานช่างทำหัวโขนนี้ ม่ส่งหน่่งท่่น่าสรรเสริญคือการไม่หวงวัชาของคุณสำเนียง ได้เหนะนำสาธิตทุก ขั้นตอน เบ็นที่าย่นด่ว่าศิลป็การทำหัวโขน จะยนยงอยู่ให้เบ็นท่ง่นชมแก่ชนรุ่น หลังได้ตลอดไป

# วัฒนธรรมพ้้นบ้านในดินแดนหัวเมืองผ่ายเหนือ 

 ที่กำลังจะสูญหายสนม ครุๆเมือง*

หากจะกล่าวถึงหันังตะลงง มโนห์รา ละครชาตรี การเล่นเหล่านี้เบ็นสิ่งแสดงถึง เอกลักษณ์ของชาวภาคใต้ ได้อย่างหนึ่ง แม้แต่การแต่งกาย ภาษา และสภาพความเบ็นอยู่ โดยทัวไปก็ม็ลักษณะเฉพาะ ซึ่งเบ็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่นเด็ยวกับทางภาคอีสานที่มี หมอลำ เซิ้งกระติ๊บ งานบุญบ้องไฟ และการดำรงช์วิตก็มืลักษณะพิเศษโดดเด่นไม่เหมื่อน ภาคอื่น ๆ สำหรังภาคเหนือหรือดินแดนแถบลานนาไทย ก็ม็ประเพณ้ท้องถิ่นที่แตกต่างจาก ภาคอื่น ๆ เช่น การพือนรำ การตึกลองสะบัดไชย การเลียงขขนโตก ก่ารแต่งกาย และ ภาษา เบ็นต้น

วัฒนธรรมของชาวบ้านแต่ละท้องถ็น แต่ละภาค นอกจากจะเบ็นเอกลักษณ์ของชุมชน นน ๆ แล้ว ยงเบ็นเบ้าหลอมรวมจิตใจอนก่อให้เกิดความสามัคคื ความมันคงของชาติ การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุขในสังคม ตลอดจนเบ็นภาพสะท้อนถึงชีวิตความเบ็นอยู่ของคนในสมัยก่อน ๆ ที่แสดง ออกมาทางประเพณึท้องถิ่น

ในดินแดนห้วเมืองผ้ายเหนือก็มึประเพณีท้องถิ่นที่พอจะอวดอ้างได้บ้าง แต่ก็ม้ได้เบ็น เอกลักษณ์ที่เด่นชัดมากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะในขอบเขตนี้ได้รับอิทธิพลจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย คล้ายกับกรุงเทพมหานคร ได้รับอิทธิพลของชาวต่างประเทศ ประเพณ็วฆนธรรมต่าง ๆ เกือบสูญ หายไปหมด จนแทบจะหาความเบ็นไทยไม่ได้สักนิด ในเรื่องอิทธิพลที่มื่ต่อวัฒนธรรมหัวเมื่อง ผ่ายเหนือนี้ ผศ.ดร. ประจักษ์ สายแสง ได้กล่าวว่า

[^5] พิจิตร เพชรบรณ์ กำแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์ เบ็นแหล่งประสานประสมกลมกลื่นของ วัฒนธรรมลานนา ลานช้าง พกาม อยธยา และสุโขทัย ก่อให้หกิดวัฒนธรรมอนันม็ลักษณะเฉพาะ ซึ่งม็รายละเอียดหลายหลากควรแก่การ ศึกษาไม่ว่าจะเบ่นทางด้านวรรณกรรม ขนนบธรรมเนี่ยม ประเพณิ ศิลปกรรมและศิลปการแสดง วัฒนธรรมดังกล่าว ยังคงมีอยู่ในรูปแบบวตนธรรม พ้นบ้าน ซึ่งเบ็นการแสดงถีงชีวตของชาวบ้นไดปปฏิบต่ในสังคมแบบชนบทให้เห์นเอกลักษณ์ของ
 เข้ามาแทนที่"ต

จังหวัดที่อยู่ในเขตหววมืองผ้ายเหนือต่างก็ม็แหล่งว้ฒนธรรมที่เชิดหน้าชูตาแตเกต่างกันร ไป โคยเฉพาะในเรื่องโบราณสถาน โบราณว้ตถุต้วยแล้ว สุโขทย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ จะได้เปร็ยบกว่าจังหว้ดอื่น ๆ แต่บางจังหวดกสมีรรรมชาติอน ๆ มาทตแทนเให้บบนที่สนใจงองคน ทัวไปได้เช่นกัน

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกน้น นันบ่าได้เบ็นราชธานีของไทยมา ๒๕ ปี ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเบ็นเมีองประวตศาสตร์ ที่สำคัญของไทยด้ว่ชชนได้กล่าวว่า " เนื่องจากเบืนเมืองที่มประวตอนยยาวนานควบคู่กับประวตศาสตร์ชาติ ไทย พิษณโลก จึงมื่ชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ในศิลาจารึกา ตำนาน และพงศาวดาร เช่น สองแคว สระษลวง สองแกาว ทวิสาขะ ช้นาท โอฆบรร จ้นทบร พระพิษณโลก และเมืองอกแตก เบ็นต้น"ต

แม้าพิษณุโลกจะเบ่นเมืองประวตศาสตร์ที่สำคญพอ ๆ กับสุโขทัยก็ตาม แต่หลักฐาน. ทางประวตศาสตร์อนเกี่ยวเนื่องกับโบราณวตตุโบราณสถาน ซุ ซึ่จะเบ็นเอกลกาษณ์ของจังหว่าหาดู ได้ยากนัก

ด้วยเหตุน้้ด้งมี้ผู้กล่าวกันจนได้ยินเสมอ ๆว่า เมืองพิษณุโลกแทบไม่มีอะไรน่าสนใจ นอกจจกจะมานมัสการพระพุาธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเท่าน้น ถ้าจะได้ยินคำชมเชย อยู่บ้างก็เรื่องมีไนท์คลับ มีดิสโกเธค พือาบอบนวด มีโรงแรมดาาดดื่น และมีโสเภณืเดิ่น

[^6]G) ๔

ขวักไขว่เต็มบ้านเต็มเมือง ไม่ทราบว่าคำชมเชยเช่นนี่ จะเบ็นผลดีต่อเมืองประวต็ตศาสตร์ เช่น พิษณุโลกหรือไม่

ใครมาเที่ยว ใครมาชมดินแดนห้วเมืองผ่ายเหนือก็มักมืจุดมุ่งหมายอยู่ที่สุโขทยเบ็นหลัก โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มื่อยู่ในพิษณุโลกถูกทำลาย ถูกทุบทั้งสร้างอาคารบ้นเมือง สถาน เริงรมย์ต่าง ๆ เหตุฉะนี้จึเบ็นความอาภัพของพิษณุโลก ทั้ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สึ่งดี่งามไว้ แต่ลูกหลานเหลนไม่เห็นคุณค่า จึงถือว่าการอัปโชคในด้านโบราณสถานโบราณวัตถุพอควร

แล้วจึงมี่สึ่งใดได้เบ็นสึ่งเชิดหน้าชูตาได้บ้าง ก็อาจจะมีวัฒนธรรมประเภทการแสดง พื้นบ้าน (folk arts) พอจะทดเทนสิ่งที่สูฌไปได้าง

แต่สึ่งที่เบ็นวัฒนธรรม พื้นบ้านประเภทนัก็นับว่าจะสูญหายไปทุกขณะ ไม่เฉพาะ พิษณุโลกเท่านั้น จังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตหัวเมืองผ่ายเหนือก็มีอัเบ็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ รอวันสูญสลาย วัฒนธรรมพื้นบ้านหลายประเภทสูญหายไปหมตส้นแล้ว เช่น ทำขวญช้าง ่ย่ากลอง บอกเวลา การกินดอง เบ็นต้น และที่กำลังสูญหาย เช่น

การบักธงง้าขาวชาวนครไทย จงหวตพิษณโลก ซึ่งเชื่อกันเบ็นพิธีีที่กระทำมา แต่ครงขุนบางกลางหาวที่ครองเมืองบางยาง หรือนครไทยในบ้จจุบัน ก่อนที่พ่อขุนบางกลางหาว จะมาอยู่เมืองบางยางน้นได้รู้รบกับเจ้าของถ่่นเดิมคือ พวกขอม มอญและลาว เมื่อได้ชัยชะที่ เทือกเขาช้างล้วง พ่อขุนบางกลางหาวจึงได้บ้กธงขาว เพื่อรำลึกถึงพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุน ศร็อินทราทิตย์ ประเพณี้กธงงขาวนี้หากไม่มืหน่วยงานใดรับผิดชอบโตยตรงแล้วก็เบ็นห่วงว่าจะ สูญหายไปในที่สุด

การแห่แล หรือการบวชนาค ของชาวนครไทยเช่นเดียวกันมืลักษณะการบวชนาค ที่แตกต่างไปจากแห่งอื่น ๆ คือ นาคจะต้องขึ้นนั้งบนแล (คล้ายวอเบ็นที่หาม) นาคจะสวมชฎา ซึ่งประดับด้วยผ้าหลากสีเมื่อแห่ ไปตามชุมชนก็จะม็การร้องเพลงกล่อมนาค

การแห่แลในขณะนี้ยังมีหลงเหลืออยู่บ้าง , สภาพเศรษฐกิจและส้งคมทำให้วัฒนธรรม พ้นบ้านที่ทำกันมาแต่อต็ตนบแต่จะสูญหายไบ่หมด

แม้แต่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกก็ตาม ซึ่งมีวัฒนธรรมพื้นบ้าน การส่งบ้าน ส่งเมือง ที่ตำบลไผ่ขอน้ำ อำเภอเมือง สม้ยก่อนๆ จะทำพธสีสบบ้านส่งเมืองในเดือนอ้าย ซึ่งเชื่อกันว่า
 บ้านเรือนให้สะอาดสวองาม มีการนิมนต์พระมาสวดพุทธมนต์เย็น มีการเลี้งพระทำบุฒ นอกจกกนิ้ชาวบ้านจะต้องทำหุ่นตุ๊กตาเทนตัวเองและครอบครัว โดยใช้ดินเหนียวบั้นเบ็นรูปตัวคน ให้ครบจำนวนคนในบ้านของตน ใช้เศษผ้าพันเบ็นเสื้อผ้า ถ้ามีสัต์เเี้ยงก็บึ้นไปด้วย มีกรห่่อ อาหารคาวหวานไปพร้อมกันด้วย และมืพิธีการลอยแพรูปบ้้นต่าง 9 ในแม่น้้า ชึ่งเรียกกันว่า "การส่งบ้านส่งเมือง" ซึ่งเบ็นความเชื่อของชาวบ้านว่า แต่ละบีคนย่อมมืความทุกข์ความโศกจึง ปล่อยเรื่องชัวร้ายต่างๆ ไปกับตุกตตาที่บนนน้นเสีย หรือมื่บางหมู่บ้านเรียกว่า "เอาความตุกข์ ไปลอยเพ" วัฆนธรรมพื้นบ้านประเภทหนึ่งของชาวคครีมาศ จังหวัดุุโขทัย ซึ่งเกือบจะไม่มีการ ละเล่นแล้ว นอกจากบางบีสถาบันศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมห้วเมืองผ่ายเหนื้อ มหาวิทยาลัย ศรืนครินทรริโรฐ พิษณุโลก พอจะมีเเงินสนับสนนได้บ้างก็จักกันข้้น เพื่อเบ็นการย้ำเตือนให้ แก่ชาวบ้าน และเยาวชนในแลบนน้น ได้สืบทอดกันให้จงงใด้ คือ การทำขวัญผื้ง

กรทำขวัญผื้ง เบ็นพิธิการของชาวบ้านที่ต้องการให้ผึ้งมาทำรังจะได้น้ำหวานไว้ใช้ ประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งเน็นการเช่นสรวงให้เกคศศิริมงคลด้วย การทำขวัญผื่งได้เลิกทำพิธีกรรมมา ๔๐กว่าบีแล้ว ทีพื้นฟูมาตราบทุกวันนั้กีม ผศ. ดร. ประจักษ์ สายแสง ผู้อำนวยการสถบบันต ซึ่งคลุกคลีกับชาวบานคศรึมาศมาช้านานได้ออกสำรวจ และศึกษาาติชนของชาวบ้านจนได้ล่วงรู้ว่า การทำขวัญผ้้ เบ็นวัฆนธรรมพื้นบ้านที่สำคัญของชาวคี่รีมาศ แต่สูญหายไปกับกาลเวลาในอดีต แล้ว จงได้กลับมาพิ้นฟูทำนุบำรุงขี้นใหม่ แต่ก็ไมม่แน่ใจนักว่าจะอยู่รอดต่อไปเพืยงใด หน่วยงาน ทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้มองเห็นคุณค่าแห่งการที่จะอนุรักษ์หรือไม่ เมื่อ ผศ. คร. ประจักษ์ สายแสง ส่งเสริมพื้นฟูมาขดะหนึ่งแล้ว จะมีสึงใดมารองรับเพื่อสืบทอดต่อไปบ้างไหม

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีวัฒน ธรรมพื้นบ้านที่เกือบจะสูญหายเช่นกัน บางบีก็จัดเบ็น ประเพณื บางบีไม่มี หน่วยานใดสนับสนุนชาวบ้านก์ไม่จัดคือ การถวยยระเพลิงพระบรมศพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถารถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เบ็นวัฒนธรรมพื้นบ้าเ ของชาวทุ่งย้ง อำเงอลับแล จังหวัดุตรดดตถ์ และเบ็นพิธิกรรมที่กระทำกันเพืยงแห่งเดียวเท่าน้น
aib
ในประเทศไทย โดยจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระพุทธเจ้าขืนที่วัดบรมธาตุทุ่งยัง อำเภอ ลับแล ด้วยชาวบ้านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จึงเบ็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณ รวมทั้งอาณา บริเวณตำบลทุ่งยั้งก็ล้วนแต่มีโบราณวัตถุโบราณสถาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น วัดพระยืน วัดพระนอน วัดพระแท่น และวัดทุ่งย้้ง ชาวบ้านเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยประทับ ณ แห่งนี้มาก่อน

การถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งก่อนจะ จัตพิธีในวันวิสาขบูชา คือ ข้น ๑ษ ค่ำ เดือน $๖$ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเมื่อระยะ ๒๐ กว่าบีมานี้ โดยเปลี่ยนมาจัดพิธใในวันแรม ๘ ค่า หลังวันวิสาขบูชา ๘ วัน ในวันถวายพระเพลิงนน้นเรียกว่าวัน "อัตถนึบูชา"

การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพชาวบ้าน จะเตร็ยมงานกันประมาณ ๑-๒ เดือน เพื่อสร้างเมรุ สำหรับตั้งพระศพของพระพุทธเจ้า คนเฒ่าคนแก่ ซึ่งมีผีมีอทางช่างศิลป์ จะแกะสลัก ไม้ แทงหยวก ตกแต่งเมรุอย่างสวยงาม จะมีการสร้างหุ่นจำลองพระพุทธเจ้า โดยใช้ผิวไม้ไผ่สาน ติดด้วยกระดาษทาสี ม็ความสูง ศ ศอก ใช้จืวรห่ม ๔-๕ ผืน ช่วงพระเกศของพระพุทธเจ้าใช้
 ถึงแรม ๘ ค่ำ ระหว่างนันมีการเลี่ยงพระ และสวดพระอภิธรรมทุกคืน กลางคืนมีมหรสพสมโภช


การ ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าก็จะกระทำเหมือนพิธสสมัยพุทธ กาลใน ครั้งปรินิพพาน คือ ชาวบ้านจะแต่งตัวเบ็น พระอินทร์ พระพรหม พระมหากษัตริย์ นางพ้า นักพรต นักบวช ฤุาษ่ พวกมัลลกษัตร์ย์ มีการเวียนทักษิณาวรรตเชิงตะกอนแล้วจึงถวายพระเพลิง โดยพระมหากัสสปะจึงเบ็นอันเสร็จพธธ

พิธีกรรมของชาวบ้านทุ่งยงนี้ได้กระทำอย่างต่อเนื่องก้นมากว่า จ๐0 บีแล้ว ซึ่งมึจุด มุ่งหมายเพื่อสักการะบูชา รำลึกถึงคุณงามความดีของพระบรมศกสดาจารย์แห่งศาสนาพุทธ แต่การสื้บทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านในระยะช่วงหลัง ๆ ชาวบ้านผึดเคืองในเรื่องเศรษฐกิจ สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พธิกรรมเช่นนี้ถูมองข้ามในล้กษณะไม่ทันสมัย การจัด พิธีรรรมของชาวบ้านจึ่งขาตช่วงไปบ้าง บางบีมีผู้นำหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีงบประมาณจากหน่วย งานใด ๆ ส่นับสนนน็จัดได้ยึ่งใหญ่

วัฒนธรรมท้องถื่นเช่นน้้หาดูได้ยาก ทั้งเบ็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้เบ็นอย่างดี หากไม่ ส่งเสริมทำนุบำรุงแล้วก็จะสูญหายไปในที่สุด ดังที่ยกตัวอย่างวัฒนธรรมพนบ้านในดินแดนห้วเมือง ผ่ายเหนือที่กำลังจะสูญหาย โดยสรุปเพียง \& พธธกรรมเท่านั้ วัฒนธรรมพื้นบ้านบางชนิดก็กำลัง สูญหายหรือสูญหายไปแล้ว เช่น การลงแขก งานบุญกำพ้า มังคละ การแข่งเรือบก เสนเรือนหรือ เสนเฮือน การเล่นคอนหรืออื้นถอน การเล่นนางด้ง นางช้าง และเพลงกล่อมเด็ก เบ็นต้น

วัฒน ธรรมพื้นบ้านเหล่านี้ เมื่อไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมอย่าง จริงจังก็คอยวัน แห่งความสูญหาย

อันที่จริงพิษณุโลกและ จังหวัดที่อยู่ในเขตหัวเมืองผ่ายเหนือ มีสึ่งที่เบ็นเอกลักษณ์ มากมาย สามารถดืงดูดชาวไทยและธาวต่างประเทศมาชม ได้ ไม่แพ้ภาคอื่น ๆ
"พิษณุโลกไม่มือะไรอวดแขกบ้านแขกเมือง" เห็นจะไม่จริงดังคำเล่าลือ ถ้าคนรุ่นหลัง ช่วยกันอนรักษณ์และสืบทอดอย่างต่อเนื่อง บรรพบุรุษร้างสี่งด็งามไว้ แม้แต่กำแพงเมือง พิษณุลกก็ร้อท้้งเกือบหมด วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งพอจะทดแทนและสร้างความสนใจของคน ทั่วไปได้บ้างก็ไม่ได้ รับการเหลียวแลเท่าที่ควร

การที่จะทิ่งภาระให้ประชาชนชาวบ้านเบ็นผู้สานต่อนน้นเห็นจะไม่ถูกต้องนัก ชาวบ้าน จะต้องสู้กับภาวะเศรษฐกิจรุมรัดตัวต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในสังคม ชาวบ้านมี ขีดจำกัดในการพัฒนา วัฒนธรรมพื้นบ้านของตน ไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมพนน้านให้เบ็นธุรกิจเลียงตัวอยู่รอดได้ หรือ ทึ่เรืยกตามภาษาสมัยใหม่ว่า " การสร้างวัฒนธรรมพนบ้นให้ครบวงจร"

เมื่อเบ็นเช่นนี้แล้ววัฒนธรรมพนบ้านก็จะต้องสูญูไปอย่างแน่นอน ไม่ซ้าก็เร็ว
จะมีประชาชนคนใดที่เห์นคณณค่าอย่างแท้จริงในการอนรักษ์ส่งเสริมพื้นฟูวัฒนรรรม พื้นบ้านซึ่งก็หาได้ยากมาก เห็นจะม็ก็เฉพาะเพียง จ.ส.อ. ดร. ทว่ บูรณเขตต์ ปูชนียยบคคล ทางวัฒนธรรมไทยท่านหนึ่ง ที่อุทิศกายใจ กำลังสติบัญญา และกำลังทรพย์ ทำเพื่อพิทัษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง โดยไม่หวังประโยชน์สึ่งใดตอบแทน ด้งเช่น ได้อนรักษ์ของใชพ้นบ้านไทยในอดืต การแต่งกาย เบ็นต้น

หาก จ.ส.อ. ดร. ทวื บูรณเขตต์ ไม่ม็อุดมการณ์ทางวัฒนธรรมไทยอย่างสูงสุด ไม่รัก : ต้วยชืจิตและะด้วยจิตใจแล้ว - วัฒนธรรมพ้นบ้านที่ท่านไต้อนรักษ์ไว้นานาประการก็คงไม่มี่ให้

ज) $\omega$
เรา-ท่านได้เห็นสภาพแห่งความเบ็นไทยไต้ทุกวันนี้ ท่าน จ.ส.อ. ดร. ทว่ ทำเพื่ออะไร เอาบ้าน ที่ดิน ซึ่งควรจะเบ็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจอื่นมาเก็บของใช้เก่าๆ ผุขาดบ้าง ดีบ้าง ล้วนแต่ ไปสืบเสาะแสวงหาจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยเงินของตนทุกบาททุกสตางค์ ใครเขาไม่ทำกัน แต่ท่านทำ ทำเพื่อคว่ามเบ็นเอกละกษณ์ วัฒนธรรมของชาติ คนธรรมดา ๆ เช่นเรา ๆ คงประพฤติปฏิบตไม่ได้ เช่นท่านเบ็นแน่ ดังไดมีผผ้มาเยี่ยมเยียนได้กล่าวถึง จ.ส.อ. ดร. ทวึ บูรณเขตต์ ไว้โดยขอยก ตัวอย่างโดยสังเขป ตังน้
"ท่านอาจารย์ทว็ บูรณเขตต์ เบ็นผู้ที่เห็นการณ์ไกล และเห็นคณค่าในด้านศิลปวัฒนธฺรรมมาก ถือได้ว่าเบ็นแหล่งวิทยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหหนึ่งในประเทศไทย ขอชึ่นชม ยินดีกับผลงานด้วยความจริงใจ"

รศ. ดร. พัฒน์ น้อยแสงศรี่<br>รองอธัการบดี่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

"พวกเรารู้สึกตื่นตาตึ่นใจที่ได้มาชมสิ่งที่มื่คุณค่าและหาชมได้ยากที่สุด นับว่าพิพิธ ภัณฑ์แห่งนี้สมบรรณ์มากที่สดที่ได้ เคยเห็นมา โดยเฉพาะในเรื่องศิลปพื้นบ้าน นับว่าท่าน ดร. ทวี บูรณเขตต์ เบ็นผู้มึบุญ มีคุณค่าในสังคมยุคบ้จจุบนอย่างยิ่ง ขอให้ท่านได้รับแต่ ความสุข และความเจริญตลอดไป"

รศ. วิทยา รุ่งอดุลพิศาล รองอธัการว่ทยาลัยรำไพพรฺรณี จันทบุรี
"ร้สึกฺประทับใจอย่างย่งงและขอขอบคณและชื่นชมในผลงานที่ท่านต้องเสียสละ กำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ท่านเบ็นตัวอย่างที่ด็งามสำหรับอนชนรุ่นหลังของชาติไทย

น.ส. สุวรรณา เทภาสิต สถาบนวทยยบริการ จุษาถงกรณ์มหาวิทยาลัย

"รู้สึกประทับใจมากในงานของ ดร.ทวี ขอให้มีความรุ่งเรืองเพื่อช่วยรักษาวัฒนธรรม ประเพณีของไทยให้ยั้งยืน ขอให้ช่วยเก็บรักษาเครื่องมื่อ เครื่องใช้สมัยโบราณ เพื่อประโยชน์ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และรับรู้เพื่อความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทย"
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัตต์
"รูสึกประทับใจอย่างมากที่ได้มี โอกาสมาพบคนไทยตัวอย่างที่ได้ช่วยอนรักษ์มรดก ทางวัฒนธรรมอันล้าค่าไว้ได้เช่นนี้ ท่าน จ.ส.อ. ดร.ทวื นับเบ็นบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ทาง ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม. และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณโลกอย่างแท้จริง"

นายเสรู วังส์ไพจิตร์<br>การท่องเท่่ยวแห่งประเทศไทย

## "ได้เห็นแล้วประทับใจมากเกี่ยวกับศิลปพื้นบ้าน ถ้าไม่รื่บรวบรวมแล้วอีกไม่กี่บ็ก็จะ ไม่มี ให้เห็น เบ็นหน้าที่ของรัฐ จะต้องยื่นมื่อมาให้ความช่วยเหลือ"

นายสุเชษฐู วุฒิกุล บรัษัทยูน่เวอรแซล ประเทตาทย

"เบ็นสึงที่มีคณค่าที่สุดเท่าที่เคยได้มีโอกาสเยี่ยมชม เพราะเบ็นงานที่อุทิศสสียสละ ทั้งชีวิต เพื่องานส่วนรวมอย่างแท้จริง ม็ความใผ้ผเนเนอย่างยิ่ง ที่อยากให้หน่วยงานของรัฐ ได้ให้การสนับสนุเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมด้านนี้ได้คงอยู่เพื่ออนชนรุ่นหลังต่อไป"

ふo
การที่ยกตัวอย่างข้อความที่บุคคลต่าง ๆ เขึยนไว้ในสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จ.ส.อ. ดร.ทวื—พิมพ์ บูรณเขตต์ ในบางส่วนนี ก็เพื่อให้เห็นแนวทางแห่งความอยู่รอดของวัฒนธรรมพื้น บ้านที่กำล้งจะสูญหายได้ โดยวิธหนึ่ง คือ การสนับสนุนส่งเสริมผู้มีอุมการณ์สูงส่งแห่งการ เสียสละเพื่อประเทศชาติเยี่ยง จ.ส.อ. ดร.ทวี บูรณเขตต์

ฉะนน้นแวทางหรือหนทางแห่งความอยู่รอดของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายอาจ จะดำเนินได้ดังนี้
๑. หน่วยงานของรัฐ เอกชนต้องให้ความสนับสนุนในด้านงบประมาณอย่างจริงจัง ปกติคนส่วนมากเข้าใจดืว่าการทำนุบำรุงวัฒนธรรมเบ็นสึ่งจำเบ็น แต่มักคิดว่าเบ็นเรื่องที่สำคัญ รองลงมาจากบัญหาการรักษาความมันคง และบ้ญหาด้านเศรษฐกิจ จึงถือว่าไม่จำเบ็นจะต้องรับ กระทำโดยร็บด่วน แท้จริงแล้วการที่จะรักษาความมันคงและแก้ไขบัญญหาเศรษฐกิจจะต้องพัฒนา ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของชาติด้วย เพราะหากชาวไทยภาคภูมีใจในวัฒนธรรมของตน การประกอบกิจกรรมใด ๆ ก็ย่อมจะสำเร็จลงได้
๒. รัฐบาลน่าจะมีการเสนอตั้งกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นมาเพื่อควบคุมนโยบายทางด้าน วัฒนธรรมโดยเฉพาะ เหมือนกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมข้นมา ในครังกระนั้น แต่ก็มี่าวที่น่าจะยินด็ล่วงหน้าไว้ก่อน คือ นายเดโช สวนานนท์ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร กรุงเทพ ฯ อดีตอธิบดีกรมการผึกหัดครูได้เสนอข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ว่า จะเสนอกระทรวงวัฒนธรรมขึน

ในขแะนั้งานด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมกระจัดกระจยยไไปทัวคล้ายกับว่าจะทำก์ได้ไม่ทำก็ ได้เช่น ในทบวงมหาวิทยาลัย ก็มืนโยบายทางด้านวัฒนธรรฺม กระทรวงมหาดไทยก์มี และกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งค่อนข้างจะอนุรักษ์ส่งสสริมได้เด่นชัดกว่าหน่วยงานอื่น 9 อยู่บ้าง
๓. ควรปรับปรุงแนวทางกาารส่งเสริมวัฆนธรรมในแง่ธุรกิจให้นเล้ยงตัวองได้บ้าง หรือ ที่เรียกว่า ส่งเสริมให้ครบวงจ่ร มีการประสานความร่วมมื่อกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จังหวด สื่อมวลชนทุกประเภท หน่วยงานพัฆนาการและอื่น ๆ ให้เห็นความสำคัญ แห่งการอนรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมให้ชุมชนนนมีเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากวัฒนธรรม

พื้นบ้าน ได้ค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเบ็นการจักสานเย็บบักถักร้อย และการแสดงต่าง ๆ ชาวบ้านที่ เบ็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนโดยตรงจะได้อาชีพสืบต่อกันไปเรื่อย ๆ ดังเช่น

วัฒนธรรมพื้นบ้านบางชนิดสามารถเลียงตนเองได้ และเบ็นเศรษฐกิจของชาวบ้านได้ เบ็นอย่างดี เช่น การนบพระเล่นเพลงของชาวกำแพงเพชร การเผาเทียนเล่นไฟ ของชาวสุโขทัย และการแข่งเรือของชาวพิิตร เบ็นต้น
๔. วัฒนธรรมพพ้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปน้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้ มึเทศกาลประเพณ็อย่างต่อเนื่อง อาจจะแสดงในท้องถิ่น หรือนำไปเผยแพร่ในถ็นอื่น ๆ บ้าง ดังเช่น ได้มีการแสดงวัฒนธรรมสัญจร เบ็นต้น
๕. สนบสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้ร ณรงค์เสริมวัฒน ธรรมพน้นบ้านอย่าง จริงจัง เช่น สนับสนุนการศึกษาและวิจัยให้มากขึน รวมทั้งการให้ความสำคัญของโครงการ วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ด้วย

วฒนธรรมพนบานทกำลงจะสูญูหายดงทได้ยกตัวอยางมาแลวนน้น หาก รัฐบาลไม่ม่นโยบายที่จะทำนุบำรุงส่งเสรมใใหพอจะได้สัดส่วนกับ นโยบายในด้าน อื่น ๆ แล้ว วันเวลาแห่งกาลอวสานก็คบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะจิต และการที่จะ ให้ปูชนียบคคลทางวัฒนธรรม เช่น จ.ส.อ. ดร.ทว่ บูรณเขตต์ ซึ่งเบ็นประชาชน คนหนึ่งท่่ม่อดมการณ่ปป่ยมลนมาแบกการะทึ่หนกกหน่วงอยู่เพ่ยงลำพังเห็นจะไม่ถูก ต้องนัก จังขอให้ตนเต้อนตนใหม่ใจท่ใผ้ในวัฒนธรรมเบ็นปทัสถานในเบืองแรก ก่อน และขอฝกกผ้งไปยังหน่วยงานของรัฐด้จัดงบประมาณมาสนับสนุนให้พอ เหมาะพอควรอย่ามองเบ็นเรืองไกลตัวท่ไม่สำคัญนัก สำหรับหน่วยงานของเอกชน ก็อย่าถือว่าไม่ใช่ธุระของตน ช่วยกันคนละทิศช่วยกันคนละทาง ช่วยกันเผยแพร่ สร้างสรรค์จรรโลงไว้อย่าให้วัฒนธรรมพนบ้นในดินแดนห้วเมืองผ้่ายเหน้อต้อง สูญสลายไปกับกาลเวลาอันใกล้น้เลย

# ลักษณะสำนวนกลอนของระนาดเอก 

\% เง่ล นักดนตร

ก่อนที่จะกล่าวถูงลักษณะสำนวนกลอนของระนาดเอก ข้าพเจ้าขอ่กล่าวถึงวธธี่การผืก่ ตึระนาตเอกเบ็นเบื้องต้นเสียก่อน เพราะก่อนที่เราจะทราบหรือร้ถึงสำนวนกลอนนนจะะต้องผ่านการ ผิกต็ระนาดให้ถูกต้องตามขันตอน ซึ่งจะขอแยกเบ็นข้อ ๆ ดังน้
๑. วิธจบไม้ระนาด เมื่อเร็มผืกหัดใหม่ ๆ ต้องใชน้วมูอทังห้าจบไม้ระนาดทั้งหมด และ ต้องจับใหแน่น (คิต่าลักษณะการจับไม้ระนาดนนท่านผูอานคงจะทราบบางแล้า) มือที่จับทังซ้าย และขวาต้องคว่าเหมื่อนกันทั้งสองข้าง ข้อศอกห่างตัวเล็กน้อยแต่ไม่กางอ่อกมากจนเกินไป ต้วนั้ง ตรง. และตรงกลางของระนาดเอกจรงจริงโดยใช้ความสังเกตจากตัวเองได้ ในขณะที่กำลังตี
๒. การตี่ระนาดเอกเบื้องต้น เรียกว่า "ตึฉาก" คำว่าตีฉาก คือ การใช้มือทั้งสอง ข้างที่จับไม้ระนาดเอกอยู่น้น ตีลงไปที่ผระนาดเอกโดยวางระยะเสียงจากมือซ้ายถึงมือขวาห่างกัน ๘ ลูกสียง (หรือที่เรียกว่าคู่แปด) จะตีเบ็นเพลงหรือไล่เสียงขึนลงสลับกนไป่กได้ ข้อสำคัญที่สุด ข้อมือท้งซ้ายและขวาต้องเกร็งใหแข็งเบนนท่อนเดียวยาวตลอดข้อศอก ไม่ม่การขยบข้อม้อเพื่อช่วยใน การตี ส่วนที่จะใช้เบ็นพละงในการต็อยู่ที่หัวไหล่กับข้อศอก ข้อศอกเบเนจดสำค้ญที่จะช่วยเคลื่อนไหว เพื่อการต็
 น้ำหนักมือทั้งสองข้างมีความหนักเบาเท่ากันและตึลงพร้อม ๆ กัน ทั้งสองมือ และต้องสังเกตอยู่ เสมอว่าเสืยงที่ด้งออกมาน้นมี้้ำหนักเท่ากันหรืออเปล่า ถ้าไม่เท่ากันก็ต้องปรับให้เท่ากันโดยสังเกต ได้จากไม้ระนาดที่ยกข้นตึลงไปนน้นสเท่ากันหรอเปล่า ถ้าสูงเท่ากันน้ำหนักเสียงก็จะเท่ากัน ถ้าสูง ไม่เท่ากันน้ำหนักที่ด้งออกมาก็จะไม่เท่ากนซึ่งไม่ถูกต้อง

[^7]๓. การตึครึ่งข้อครึ่งแขน หลังจากตีฉากจนน้ำหนักเสียงมีความต้านทานซึ่งกันและกัน เบ็นอย่างดีแล้ว ก็เปลี่ยนวิธีตีไปอีกแบบหนึ่ง คือ "ตึครึ่งข้อครึ่งแขน" วิธีการตีแบบนี้ต่างกับ แบบแรกตรงที่ข้อมือนนต้องมีส่วนช่วยในคารติด้วย ส่วนสำคณญี่สดก็มาอยู่ที่ข้อศอกกับข้อมือ การ ใช้พลังงานนั้นน้อยกว่าการต็แบบแรกที่เรียกว่าต็ฉาก ๓.๑ วิธีตึ ต้องใช้เบ็นทำนองเพลง เพลงที่ใชผ้กต้องเบ็นเพลงประเภททำนอง ง่าย ๆ ลีลาไม่วิจิตรพิศดารนัก เพราะการตี่แบบน้้ต้องการฝึกให้ผู้เล่นระนาดเอกได้ทราบถึงการ ยักย้ายลูกเสียงจากเสียงหนึ่งไปอืกเสี่ยงหนึ่งอย่างถูกต้องและแม่นยำ บัญหาที่จะเกิดข้นกับการผืก แบบนี่ซึ่งจะพบบ่อย ๆ ก็คือ การใช้ข้อมือเคลื่อนจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง คนที่ถนัดมือขวา เวลาเปลี่ยนระดับเสียงข้อมือขวาจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ในขณะที่ข้อมือซ้ายไม่ยอมเคลื่อนไหวใน อย่างเดียวกันเสียงที่ดังออกมาก็ไม่เท่ากัน และที่สำคัญก็คือเเสียงตีลงผืนระนาดไม่พร้อมกัน วิธี แก้ไข ถ้าหากท่านประสบบัญหาดังกล่าว ก็ขอให้เน้นมาที่มือซ้าย พยายามมองมือซ้ายและพยายาม ใช้มือซ้ายเคลือนไหวให้มากกว่ามือขวา

หรืออืกวิธีหนึ่ พยายามเล่นทำนองหรีอทำทางระนาดเอกให้ผู้ผืกตีตือยู่แต่ช่วงล่างของ ผืนระนาดเอกให้มากๆ ก็อาจจะช่วยได้บ้าง (ส่วนพวกที่ถนัดมือซ้ายน้นไม่ค่อยพบจึงไม่ขอเขียน) ๔. การตึปลายแขน การตีแบบนี้ต่างกับการตีในสองแบบที่กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ มือทั้งสองข้างที่จับไม้ระนาดอยู่นน้นจตต้องโก่งตรงข้อมือขึ้นมาเล็กน้อย เพื่อให้ส่วนด้านนอกของ ปุ่ม ปลายไม้ระนาดเอกลงกระทบกับผืนระนาดมากที่สุด หรือพูดอย่างภาษาในแวดวงดนตรีไทย เขา เรียกว่าติจิกปลายไม้น้นเอง วิธีการตึแบบนี้สียงระนาดเอกจะต้องดังผิดปกติ คื่อ เสืยงจะดังไม่มาก นักแต่คมและแข็ง

อยากจะขยายความให้มากไปกว่าน้ แต่กลัวว่าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสำนวนกลอนของ ระนาดเอกตามหัวข้อเรื่อง ก็จึงขอหยุดเรื่องวิธีปฏิบิตเบื้องต้นของระนาดเอกแต่เพียงแค่นี้

เรื่องสำนวนกลอนของระนาจเอกนี้ เบ็นเรื่องที่พูดยากเขียนยากเพราะกฎเกณฑ์ ของ กลอนดนตรีไทยนนไม่เหมือนกับกฏเกณฑ์ของฉันทลักษณ์ อย่างเช่น ประเภทกลอนในฉันทลักษณ์ ก็จะมึกฎเกณฑ์สัมผัสที่ตายตัว ไม่ว่าจะเบ็นกาพย์ ฉันท์ โคลง เหล่านล้ว้วนแต่มีกฏสัมผัสที่ตาย ตัวทังสิ้น ส่วนของระนาดเอกนันก็มีลักษณะที่เบ็นสัมผัสเหมือนกันแต่เบ็นกฎที่ไม่ตายตัว คือผู้ที่

む๔
ตกแต่งสำนวนกลอน' เบ็นทำนองเพลงออกมาเบ็นประโยคแรกได้แล้ว ก็จะต้องตกแต่งทำนองใน ประโยคต่อไป่ใหมมความสัมพันธ์กับทำนองประโยคแรก หรือให้เกี่ยวโยงกับประโยคแรก และ สำนวนแต่ละประโยคจะดำเนินไปเบ็นคู่ ๆ อย่างนี้โดยตลอดทั้งเพลง ยกตัวอย่าง อย่างเช่น

|  | ทำนองประโยคที่ | ๑. | ทชลท, | ดลทด, | รทดร, | มดรม, |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| หรือ | " | ๒. | ฟรมฟ, | ซดรม, | ฟทดร, | มลทด, |
|  | " | ๑. | ทชลท, | ดลทด, | รทดร, | มดรม, |
|  | " | ๒. | รมชล, | ดลชม, | ชลชม, | ชมรด, |
| หรือ | " | ๑. | ทชลท, | ดลทด, | รทดร, | มดรม, |
|  |  |  | ชลชฟ, | มรดช, | ลทดร, | ชมรด, |

ดังตัวอย่างที่ยกมานี้ จะเบ็นได้ามีทำนองประโยคแรกเบ็นหลักอยู่ทำนองเดียว ส่วน ทำนองประโยคที่ ๒ นันล้วนแต่นำเข้ามาเชื่อมโยงให้สัมพันธ์หรือรองรับทำนองประโยคที่ ๑ ทั้ง ส้้น ตังนะนเราจึ้งสรป่ได้าทำนองประโยคที่ ๑ นันจะมลี่ลาเบ็นอย่างไรก็ตามใจ แต่จะต้องมี ทำนองประโยคที่ ๒ มารองรับอยู่เสมอ

สึ่งเหล่านี้ไม่มี ใครเบ็นผู้สร้างกำหนดกฎเกณฑ์ให้มา แต่เบ็นที่เข้าใจกันอยู่ในวงการว่า ที่ถกต้องควรจะเบ็นเช่นนี้เท่านั้ และมิใช่มีเพื่ยงตัวอย่างที่ยกมาเท่านน ยังมีทำนองอย่างอื่นที่มื
 ค้นคว้า หรือวิจัยกันในสถาบันใดบ้างหรือเปล่า ในหัวข้อเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งเบ็นเรื่องที่น่าสนใจ อ่ยู่มากบัจจุบันคนรุ่นใหม่รู้สื้กจะสนใจกันมากขึน ก็นร่ที่จะขอชี้แนะให้ท่านผู้มี ความรู้ความ สามารถในเชิงดนตรี ไทย ได้ โปรดหันมาสนใจกับเรื่องเหล่านี้บ้าง เพราะถ้ามีการวิเคร้าะห์กันอย่าง จริงจังและมึผล่สรุปออกมาได้ำข้าพเจ้าเชื่อว่าจะม็คุณค่ากับวงการดนตรี ไทยอย่างมหาศาล

# การเลือกบทระบำไปเผยแพร่วัตนนรรมไทย 

กระแสร มาลยากรณ













 คือเรจะ "มุ่งเด้" ในกรรเดินสยยคราวน้้




db
เราก็รู้กันอยู่ดีว่ามีกันในว้นออกพรรษาในภาคใต้จะมีการชักพระหรือลากพระกันทั้งทางบกและทาง น้ำ ระบำชุดนี้เบ็นชุดใหญ่ มีการสร้างเรือชักพระบก มีผู้รำ ๓ กฺลุ่ม รำท่าต่างกันในเวลาเดียว กัน มีการ "โยนต้ม" หรือปาข้าวต้มมดใส่กัน นบ่่าน่าดูมาก เราแสดงออกที่ว่ และแสดงตาม เวที่ต่าง ๆ บ้าง แล้วแสดงที่อลอส สตาร์ ในสายตาเราก็ว่าดี แต่ในสายตาชาวมุสลิมที่เบ็นชนส่วน ใหญ่ของอลอส สตาร์ กลับเห็นเบ็นของ "นอกศาสนา" เรารู้อยู่ว่าอลอส สตาร์ เบ็นเมืองหลวง ของรัฐไทรบุรี หรือเคดะห์ รัฐที่อยู่ทางเหนือของมาเลเซีย เช่น เคดะห์ กะลันตัน ๆลฯ เหล่าน้้ เบ็นรัฐอิสลามที่เคร่งศาสนา แต่รฐฐที่อยู่ทางใต้ลงไปนน้น ไม่เคร่งเท่า พอเราเอาระบำชุดนี้ไปแสดง ที่กวาลา ล็อมปู่ร์, กลับได้รับความนิยมมาก นับว่าก็แปลกอยู่ ถ้าผู้ดูเกิดความรู้สึ่กว่าวัฒนธรรม ของชาติอื่นที่มาแสดงให้พวกของตนดูอยู่นน ไม่ดี่ หรือน่ารังเกียจ จะด้วยเหตุใดก็ตาม อีกนัยหนึ่ง ใช้มาตรฐสานของวัฒนธรรมตัวมาเทียบกับอึกววฒนธรรมหนึ่งแล้ว ความผิดหว้ง ความน่าเสียดาย ก็จะเกิดุขึนกับผ้ายแสดงซึ่งเบ็นที่น่าเสี่ยดายอย่างยึ่ง
๒. ความเบ็น มศว สงบลา'ซึ่งก็ต้องมีเบ็นพองสรรมตา ไม่ว่าคณะใดที่จะออกไไ่ แสดงไม่ว่าที่ ไหนแล้วขาดความรู้สึกว่าตัวเบ็นของตน ตนดีกว่าคนอื่น ก็จะพบแต่ความล้มเหลว เรื่อยไป มศว สงขลา บังเอิญได้ประดิษฐ์ท่ารำขึนใหม่ชุดหนึ่ง เรียกว่า ระบำปาริชาตเพราะ ปาริชาตเบ็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาละยของเรา "ระบำปาริชาต" เบ็นระบำที่สวยงาม กระฉับกระเฉง ท่ารำก็เอามาจากที่ต่าง ๆ กัน เช่น จากโนราบ้าง จากของกรมศิลปากรบ้าง ยงมืระบำของสงขลา อีกกลุ่มชุด คือ ชุดศิลปาชีพสงขลา ซึ่งมีระบำประมงสงขลา ทอผ้าเกาะยอ ซ้อมข้าวเทพา ดีบุก บ้านพรุ ทำตาลบ้านระโนด เมื่อจากตัวเรากไปสู่จังหวัด/ต่อไปก็เบ็นภาค เราก็มีอีกลุ่มชุด คือชุด "วิถีชีวิตชาวใต้" ซึ่งก็มึระบำชักพระ ระบำชนไก่ ระบำทับ. ระบำกริช ฯลฯ
๓. ความเบ็นไทย คือ หาระบำชุดสนุก ๆ ปลุกใจ มืหลายชุด ความสำคญอยู่ที่ การเลือกเอาเอง ชุดที่ไม่ ได้เบ็นการโฆษณาชวนเชื่อ มศว สงขลา เลือกเอา "ชุมนุมเผ่าไทย" อันมี่นัยทางประว็ตศาสตร์และมีท่ารำที่งดงาม เพลงก็ ไพเราะอย่างยุ่ง, คนต่างชาตีที่ ได้ดูเข้าก็มักจะ รูสกกกันอยู่ว่าชาติไทยนี้เก่าแก่และ "ใหญ่ ", จริง ๆ แม้ ในแง่ของชาวไทยด้วยกันก็ยงเพลินไป ด้วยท่ารำและเพลงนน นี้เบ็นของจำเบ็นที่จะต้องมี โดยเฉพาะเวลาไปนอกประเทศ มิน่าเล่า อาริฟฟ์. อาหเม็ด อดีตผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมของยูนิเวอร์สิต้ มะลายา ถึงได้คุยกับผู้เขียน

เมื่อดูการแสดงชุดนี้จบไปว่า ไทยและอินโดนีเซียมีศิลปวัฒธรรมเด่นที่สุดในภมิภาคอาเซียน สำหรับ มาเลเซียนน เพ่งเร็มเท่านน้นเอง พืลิปบินส์น้นมีอะไรบ้าง และสิงคโปร์น้นเล่า ถ้าจะไปดูงานทาง ศิลบ่วัฒนธรรมที่นนกัรับรองต้องผิดหวง สมัยนั้นบรูไนยงไม่ ได้เบ็นราคี่สมาซิกอาเซียน บรูไน เบ็นมาเลเซีย ฉบบย่อเท่านน้นเอง
๔. วัฒนธรรมไทยภาคใต้ อันแห์แใด้ใน โนรา และ หน้ตะะุุ โอยเมพะโนรา




๔. เพลง ต้องมีสนุกๆ ทันสมัยปนอยู่ด้วย กาเดินสยยม้นจำเบ็นต้องมิติธิกร















## Rombongan budaya <br> Thai akan ke A. Setar

ALOR SETAR, Ahad.Satu rombongan budaya That terdiri dari 53 orang pelajar dan pensyarah darl Universiti Srinakcarin Wirot, Songkhla Thalland Selatan akan melawat Kedah aelama lima hari mulai Jumaat ini.
mereka akan mengadakan peraembahan kebudayaan dan tarian di beberapa tempat disini dan Sungai Petani sempena upacara Ulangtahun Keputeraan sultan dan menyertai pesta budaya NST

Lawatan rombongan Ini di bawah anjuran MaIlis Pengakap Negeri $j 18$ Pengakap Negeri
dengan kerjasama Jaba. dengan kerjasama Jaba.
tan Kebudayaan Belia dan Sukan Kedah dalam dan Sukan Kedah dalam bidang mempereratkan lag hubungan kebudaya-
an antara dua negara, dean antara duanegara, dejurucakap hari ind.

Bellau memberitahu bahawa lawatan rombongan dari Thalland Ini bertukar-tukar bebuda yertunar tukar kebuda yama antara iran da


หลังจากการแสดงถวายหน์า พระพักตร์สุลต่านแล้ววันหนึง เ เปิ่ กว่อฮ์นเย่ कीงเป็นหนังส็อผิมพ์จีน ในอะลอร์ สะตาร์ ก็ลงบทความ ชม เขยการแสดงที่นั้นว่าได้เขิญ นักแสดงขาว ต่างประเทศคือขาว ไทย ปักษ์ใต้มาร่วมด้วย และว่า บนเวทุ้ให้เสงสึงามมาก รูที่ เท็นที่ย "รْาคร๋วิซัย" แต่ทนังสือ พืพ์มไดับอกไว้


ข่าวหนังสีอพิมพ์มาเลเซีย


Need for more cultural visits. Thai don

ALOR STAR, Sun. More cultural exchange programmes between Malaysia and Thailend should take place, a vice-president of a Thai university in South Thailand said yesterday.
"This will be one way of promoting closer un derstanding and friendship between peoples of the two countries," said associate professor Dr Sermsak Wisalaporn of the Sri Nakhrin Wirot University in Songkhla.

Dr Sermsak is leading a 53 -member cultural group from the university on a five-day visit to Kedah under the spon-

sorship of the Kedah Boys' Scout Council

He said by having such visits the people in the two countries would be able to know each oth er better and learn about their cultural way of life.

The group comprising dancers and musicians will perform at the Jalan Kanchut Pesta site tonight and at Taman Merdeka tomorrow alght.


Eо
๗. ดนตรีลาจาก เราอาจเล่นเพลง "คลาสสิก" สำเนืยงไทยใต้ ซึ่งก็ม็อยู่คือเพลง "นครศรีธรรมราช" ของอาจารย์บุญยงค์ เกตุคง แล้วออกหางเครื่องด้วยเพลงกินรี ซึ่งเราก็รู้ ทุกคนโดยพังแต่ละจังหวะ ต่อด้วยเพลงบ๋กใต้บ้านเรา ตามด้วยการขับเพลงบอก แล้วจึงถึ่ง สรรเสริญพระบารมี รู้สึกแม้แต่น้กดนตรีก็เล่นก้นด้วยความสนุก. 'มีน้ำ มี่เขา ทะเลกว้างใหญ่ .บักใต้ บักใตบ้านเรา" ผู้พ้งก็พอใจกันทั้งน้
๘. การใหเกียรติธกกู้ดู้ คือ การรอง เล่นดนตรี หรือ รำศิลปวัฒนธรรมพ้นบ้าน เบ็นการแสดงคว่ามเบ็นมิตรและให้เกียรติว่าของท่านก็มดี่เหมือนกันจนเราติดใจ อย่างที่ยูนิเวอร์สิตี มะลายา เราก็แสดง "รำเที่ยนเกสุมา" พวกมาเลย์ก็ชอบใจกันใหญ่ แล้วเราก็เต้น "โยเก็ต" พวกเขาก็สนุกกันใหญ่ ขข้นมาเต้นด้วย แล้วเราก็สอนรำวงมาตรฐานให้เขา การมาดูศิลป วัฒนธรรมไทยก็กลายเบ็นมหกรรมของการแลกเปลี่ยนศิลปวซัฒรรรมกัน ถึงข้อนี้ทด้ก็หมายความ ว่าเราไปเดินทางไกลแค่ ไหนก็คุ้มแล้ว

ะ. ต่อไปถึงเลือกเอาบทระบำท่เห็นว่าสวยงามหรูอสูงมีค่า เซ่น โขน ซึ่ง เรารู้ว่าพวกที่อาจจะเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับนาภศิลป ไทยมาแล้ว มักอยากจะเห์นการเต้นโขนสักครง เขาไม่ ได้คิดว่ามันจะหัดยากง่ายอย่างไร เราจะมีคนหรือไม่ ฯลฯ เขาเพียงแต่อยากดูโขน ถ้าเรา แสดงให้เขาดูไม่ได้ ก็ไม่เบ็นไร พวกนี้คงจะเบ็นละครเร่ชั้นไม่ค่อยดืนก ถัาไต้ก็ด็ เราอาจหัดไว้ กได้ แต่บางตอน เช่น ตอนยกร่บ ซึ่งแสดงโดยคนสี่คน คือ ทศกรรฐ์ พระราม พระลักษมณ์ หนุมาน เท่านั้น หรือตอน (episode) จับนาง ซึ่งมึแต่หนุมานกับสุวรรณม้จฉาเท่านั้น "จับนาง" จะดีกว่าตรงที่สามารถจะได้มาซึ่งการร่วมมือในการแสดงจากผู้ชม หรือ public participation เอา ตอนสุวรรณมจฉาเกิดหายไป หนุมานก็ต้องออกมาถามไถ่ (ด้วยภาษาใขน-.ลิง) จากผู้ชม ซึ่งจะ ทำใหู้้ดูคนอึ่น ๆ รู้สึกสนุกสนานไปด้วย อ็กอย่างหนึ่ง โขนหรือละครที่ทรงเครื่องนี่เขาจะเห็น เครืองแต่งตัวอนแวววาวาวูวาบ จัดว่าเบ็น a spectocular performance ได้ เราอาจเลือกเอาเช่น ระบำโบราณคดื โดยเฉพาะ "ระบำศรีวิชัย" อันเราถือว่านี้เบ็นของบักใต้แท้ ๆ ถึงจะมี "สำเนื่ยงชวา" ปนอยู่ก็เบ็นของธรรมดาไปเพราะคงต้องมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมานานแล้ว

[^8]หรือจะเอา "รำซัดราตรื" ก็สวยอีก รวดเร็ว เพราะซื่อบ่งอยู่ว่าเบ็น "รำซัด" หรือจะ เลือกเอาพ้อนรำที่ถีอเบ็นต้วแทนของภาคต่าง ๆ มาก็ได้ เช่น พือน อาจเบ็นพ้อนมาลัย หรือ เซ้้ง เช่น เซ้งกระติ้บ เหล่านี้อาจทำได้ทั้งนั้น ทั้งนี้เพื่อเติมให้สมบูรณ์ขึน แต่ทั้งนี้ข้นอยู่กับว่าเรา เลือกอะไรมาก่อนแล้ว ต้องคอยตูไม่ให้ไปคล้ายคลึงกันหรือซ้ำก้น
๑๐. หนักทางไหน ๒ นาฏศิลป็หรูอดนตร ต้องทำความเข้าไจอยู่ทุกบ่อยกับ นักดนตรื ว่าอย่าท้อ นันเบ็นวิสัยนุษย์ชอบส็งที่มองเห็นได้ด้วยย่งกว่าสึ่งที่แค่ใด้ยิน ถ้าเราโมโห ไม่ยอมเล่น การแสดงก็จะมีไม่ได้ แล้วเราจะพลอยเสืยประโยชน์ไปด้วย ถ้าเมื่อไรคนทั้งสองกลุ่ม แบ่งพรรคแบ่งพวกกัน จะเกิดความยุ่งยากทันที เรื่องแบบนี้องเตือนไว้ก่อนให้ระวัง ถ้ทั้งสอง กลุ่มถือว่าต่างคนเบ็นคนของโครงการ อันเดียวกันแล้ว จะสู้อะไรก็ได้ การแสดง ก็จะมีชีวิตชีวา น่าดูข้นมากทีเดียว
๑๑. บัญหาอื่น ๆ เช่น การแสดง ของเราจะมี่ชุดหนึ่ง คือ การวาดภาพประกอบ ดนตรีเพลงเขมรไทรโยค จิตรกรผู้วาดคือ อาจารย์ชำนิ สุวรรณช่าง แห่ง มศว บางแสน ซึ่งได้ วาดเบ็นครังแรกเมื่อสิบกว่าบีมาแล้ว นับเบ็นคนแรกที่วาดภาพด้วยสีน้ำ คนที่วาดภาพประกอบ ดนตรีไทยที่เบ็นคนแรกคือ อาจารย์ประทวน แห่ง มศว ประสานมิตร แต่วาดแบบพิงเจอร์ เพ้นติ้ง หรือวาดภาพด้วยน้้วมือ อาจารย์ชำนิเห็นเข้าก็ชอบใจ เปลี่ยนเบ็นสืน้ำซึ่งอาจารย์ถนัดและเมื่อได้ ออกไปถึงกวาลา ล็อมปูร์ สิงคโปร์กยย่งชำนาญใหญ่ จนกระทั้งไปถึงเมืองจึน เมื่อ มศว สงขลา มีโครงการออกไปเผยแพร่ที่ไหน ๆ ก็มักจะเชิญอาจารย์มาร่วมด้วย บัญหาในการวาดไม่ได้อยู่ที่ อาจารย์หรือนกกดนตรี แต่อยู่ที่ผู้ดูผู้ ได้ดูการวาดภาพมากกว่า๑ ครัง เขาจะรู้สิกเบื่อ เคยเห็น มาแล้ว หรือเห็นเบ็นธรรมดาไป สำหรับคณะผู้แสดงนัน ถือว่าผู้ดูไม่เคยเห็นมาก่อน เมื่อได้เห็น เบ็นครงแรกก็ย่อมจะพึงใจ ซึ่งก็ได้ผลด็อยู่ โดยเฉพาะเมืองไทย ถ้าออกไปต่างแดนเข้าอาจจะเกิด บ้ญหา เพราะเขาพ้ง "เขมรไทรโยค" ไม่ออก ไม่เห็นเพราะ คือ ต่างวัฒนธรรมกันนนนเอง อีกชุด ก็คือ การพ้นดาบ สมัยที่ผู้เขียนอยู่ที่บางแสน ประมาณ ๙ บีมาแล้ว เรามีนักศึกษาที่เบ็นนักดาบ แกมีศิษย์ผู้หญิงคนหนึ่งเบ็นนักดาบด้วย อายุประมาณ ๑๓-๑๔ บี เราก็เอาแกไปร่วมโครงการนี้ ด้วยยังกวาลา ล็อมปูร์ และสิงคโปร์ด้วย การพ้นดาบกันน้้ออกจะน่าจู และตื่นเต้นโดยเฉพาะในต่าง แดน นี่ก็น่าคิดอยู่ ด็ไม่ดีในคราวต่อไปของการเดินสาย มศว สงขลา อาจจะเอาชุดพ้นดาบไปด้วย ไม่ ให้เสียแรงที่มี่คณะพลศึกษาขึนมาแล้ว

ह๒

* . หลักข้อที่ ๑๒ ถ้าจะม็ค็คงเบ็นว่า ผู้แสดงนน้ำ ใบหน้าย้มแย้มแจ่มใสอย่ตลอดเวลาหรือ เปล่าในการ่เดินสายคราวไปถึงแม่ฮ่องสอน เราถูกวิพากษ่า ผู้แสดงคนหนึ่งในการแสดงชุดหนึ่ง ไม่ย่มเลยดูจะบึ้ง ๆ เอา เห็นผู้ดูเบ็นอย่างไร ปรากฏว่าความจริงแล้วนิติตผู้นนไม่สบาย ยู่มไม่ออก มาทังคืนก่อนนี้แล้วนิทานเรื่องนี้จึงสอนเราว่า ยิมไว้ แม้เราจ่ะแสดงให้เขาดูบทโศก ก็ต้องยิมไว้ แล้วเร่าจะดีเอง
 ต้องให้ตกลงกันได้เสียก่อนว่าเบ็นไปเพือหลักดังนี้ เบ็นต้น ไม่จำเบ็นจะต้องทำอย่างเบ็นทางการ ทุกคราวไป เพี้ยงแต่รู่กันอยู่ว่าอย่างนนเอาไปแสดงเพราะอย่างนั้ ๆ ก็ ได้ ที่ด็กว่าก็คือการวัดผล หรือทำ follow-up activity จะเบ็นตอนกำลังแสดงอยู่ก็ ได้ ทำเบ็นรูปหนังสือ-สมุด แสดงความ คิดเห็นของผู้ชมเราจะเห็นได้ว่ามืคนชมกันมาก นี้อาจทำให้เราหลง ว่าเราดีจริงไม่อย่างนั้นใครจะ กล้าเขึ่ยน ปรากฏว่ามีคนกล้าเขียน เวลาแสดงอะไรพลาดไป เพราะเหตุใดมักจะถูกวิพากษ์ วิจารณ์อยู่เสมอ จึงจะลือว่าเราตัองดีก็กม่ถูกนัก ที่จริงนั้น เราเบ็นนักแสดงสมัครเล่น อาจผิด พลาดไได่าย ถาได้รู้ว่าผิดตรงไหน เพราะอะไรก็ค่อยหาทางแก้ ไข่ต่อไป


## ผู้เขียนเล่ามาให้พังกันนานแล้ว รูสึกจะเบ็นการ่เล่าแบบสะเปะสะปะ จับต้นชนปลาย

 ออกจะไม่ค่อยถูก แต่อย่างไรก็ตาม เจตนาก็มื่อยู่อย่างเดียว คือให้เขาเห็นว่า เมืองไทยมืของดื อย่างนี่เช่ยวหรื่อ เพียงแต่ว่า ผู้เขียนต้องรืบเขียนเหลือเกิน ไม่มีเวลาทำบทความให้ส่วยให้ดี กว่านไปได้ ผู้เขีย่นจึงต้อง "ขอรับชอบแต่ผู้เดียว" ส่วน "รับผิด" นั้ ขอให้เจ้าภาพรบไปเทอญ

# ติดต่อเปีนเจ้าของบัตยบัวหลวง เอทีเอืม ที่  

## บัวหถวงเอทีเอืม ให่ตุณได่มากกว่าและฮะดวกกว่า

เอทีเอ็ม ที่ธนาคารนำมาให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าประขาขนทั่วไปนั้น นอกจากจะออกแบบไว้ไห้ไข้ง่ายและ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการฝาก-ถอนโอนเงินแล้ว เอทีเอ็มของธนาคารยังให้ความสะดวกแก่คุณในด้านอื่น $ๆ$ อีก อาทิ

- คุณสามารกเลือกใช้ภาษากับเคร่องเอทีเอ็มของเราได้ถึง 3 กาษา คือ กาษาไทย จีน และอังกฤษ - คุณสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่ 100-10.000.- บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละวัน

และวันละไม่เกิน 10.000 .- บาท

- คุณสามารถนำบัศรบัวหลวงไปใข้บริการกับเคร่องเอทีเอ็มของธนาคารแหลมทองได้
- คุณสามารถนำบัตรบัวหลวงเอทีเอ็ม ไปใช้กับบริการบัวุหลวง พีโอเอส. หรือบริการโอนเงิน

เพื่อขำระค่าลินค้าหรือบริการได้ดามห้างสรรพสืนค้า โรงพยาบาล สกานบริการต่าง ๆ

- คุณสามารถใช้บริการได้ถึง 10 บัญชี ในบัตรบัวหลวงเพียงใบเดียว
- คุณสามารกไข้บริการได้ทุกวัน ตั้งแต่ 7.00 น. กึง 22.00 น. โดยไม่มีวันหยุต



# ธนาคารทหารไทย จำกัด 

สาขาพิษณัโลก

## "ธนาคารทหาร่ไทยรับใช้ประชาชน"

## ห้างฮ่งหลี่ง้วน

<br>ค. ในเมู่ง<br>0. 12108<br>จ. งษณโด่าก 



 ตT円

## สมาคมศิษย์เก่า

## มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก




## ๙ มหวิทยากัยศรื่นกรินทรวิไรต ทิษณุโลก



 - ครมทาผม ทาผมดา (สาหรัผมหงอก)

- ครมปล่กผม (ผมบาง Nมรวง)
- ครมปลกผมขวดเสก (ชนดทดลอง) ก็ระฺุละ ๓ัธ บาท กระปุกละ วร บาท
- นายาสมูนไพร ณายาสระผม (แกิรังแค) ขวดละ ๔์ บาท ขวดละ ๒๐ บาท




ขอเชิญชวนพื่น้องไทยร่วม์ใจปฏิบติตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที่ ๙
-. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ทึ่จะประพฤติปฏิบตัแต่สั่งที่เบ็นประโยชน์และเบ็นธรรม
๒. การรู้จ้กข่มใจตนเอง ผืกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบต้อยู่ในความดีนน้น ้น
๓. การอคทน อคกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประ การใด
๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจร่ต และรู้อักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์่วนใหญ่ ของบ้านเมือง

# สนับสนุนโดย 

จ่าสิบเอก คร. ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์
ท่่ปร็กษาสถาบันศืกษาและวจจัยวัฒนธรรมพนนบ้านห้วเม้องผ้่ายเหน้อ มหาวิทยาลัยศรันครันทรว่โรฒ พิษณฺโลก

ขอสนบสนุน

นทรรศการเทดดพระเกยรต่เละงานสงเสรมศดลปวมนกรรมไทย

> ครังทั่ ๑๐

## ณ มหวิทยาลัยศรี่นกรินทรวิโรต ทิษฒุโลก

## โรงพิมพ์ตระกูลไไทย

ถนนราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทร. ๒๔๙๐๒०

| ภัตตาคาร ส. เลิศรส <br> และ สวนอาหารครัวไทย ขอสนับสนุนและส่งเสริม งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย •ครังที่ ๑๐ ณ. มหาวิทยาลัยศร็นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก | อภนันทนาการ <br> จาก $\Gamma \cdot \cdots$ <br> ห่างหุ้นส่วนจำกัด ไทยนิ่ยมพาณชชย์ <br>  <br>  <br> ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันการบิโตรเลื่ยม แห่งประเทศไทย <br> พิษณโลก-เพชรรบูรณ์ |
| :---: | :---: |
| สหกุรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ จำกัด ยินดีร่วมสนับสนุนและส่งเสริม การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย. | ขอสนับสนุน <br> งานส่งเสริมศิลปวัฒนรรรมไทย ครั้งที่ ๑๐ <br> จาก <br> บริษททอมพ์ฟอร์แมท จำกัด <br> จ๘ะะ/รสーระ ถนนพหลายธิน แางเขน กรุงเทพมหานคร <br>  |


| อภินนทนาการ <br> จาก <br> ท็อปแลนด์ อาเขต | อภินันทนาการ <br> จาก ห้างหุนส่วนจำกัด พิษณุโลกลิ้มเซ่งฮวด |
| :---: | :---: |
| ขอสนับสนุน <br> งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๑๐ ณ ว่ทยาเขตพิษณุโลก <br> บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก ผู้ำหน่ายโตโยต้า จำกัด ถระ／ต๐ ถนนมิตรกาพ อ．เมือง จ．พิษญฺโลก Ins．babata，mímooa <br> จำหน่ายโตโยต้าทุกแบบ รถเก่ง ตู้－กระบะบรรทุก ทุกแบบทุกขนาด รับแลกเปลี่ยนรถเก่าทุกชนิด ทุกย่ห้อ | อภินันทนาการจาก <br> ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช．วิศวพานิช <br> ส๗／ตーセ ถนนนเรศวร หน้าสถานีรถไฟ อ．เมือง <br> จ．พิษณุโลก <br> โทร．๒ばひ๙๗๔ <br> ผู้แทนจำหน่าย <br> ปูนซัเมนต์ตรางูเห่า ตราพญานาค เหล็กเส้น สังกะสี ไม้อัด แป็บน้ำ สีน้ำมัน ส์น้ำพลาสติก ซินแคลร์ โ๐ตัน โทร์ เครื่องเหล็ก เครื่องมือของ โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์การก่อสร้างทุก ชนิด พร้อมทั้งอะไหล่เครืองยนต่ เคร่องสีข้าว |


| ขอสนับสนุน <br> งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่๑๐ <br> ห้างหุ้นส่วน <br> บวนเฮงหลงคาไม <br> boa สุรงค์เดชะ ต．ในเมือง อ．เมือง จ．พิษณฺโลก <br> จำหน่ายไม้แปรรูปโดยราคาย่อมเยา | ธนาคารกสิกรไทย <br> สาขาพิษณุโลก <br> บริการทุกระดับประทับใจ <br> ขอสนับสนุน <br> การจัดงานสังเสริมศิลปวัฒนธรมไทยครั้งที่ |
| :---: | :---: |
| อภินันทนาการ <br> จาก รานสวัสดีพานิช <br>  <br> จำหน่าย กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด ปลีกและส่งในราคากันเอง | อภินนทนาการ <br> จาก <br> เตตกุลการฺมข์ <br> ๑๑๕ั ชอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม ๔ะ ราชวัตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ <br> โทร．๒๔の๑の๘๓，๒๔๓の๔๗๐ รัดำเนนการพิมพ์ งานสิงพมพ์ทุกชนค ราคายติธรรม |

## ผู้จัดทำ

รศ. นคร ผथธัธนรงศ

ผศ. จรูธู พาน์ชยูลลน้ดชย

นางชนศา กลินเมรฺู

น.ส. บษฺรร สุวรรณศร

น.ส. ปรารน นชช่าโพ

ผศ. สมช่ย ธธ็ธนกล

 น.ส. ผกามาศ จรราพงษ์

## มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

## ขอบอบพระคุณ

(- กองทัพภาคที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
(๑) สำนกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๐) การท่องเที่ยวเห่งประเทศไทย
(- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
(-) กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
(-) กลุ่มโรงเรียนมัธยม จังหวัดพิษณุโลก
(-) และหน่วยงานราชการ เอกชนต่าง 9

ที่ให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครงทที่ ๑๐
๔-๖ ธันวาคม เ๓๕เ๓

## ขอขอบคุญ

## ทบวงมหาวิทยาลัย

ที่นบสนุนงานส่งเสริมณิลปวัตนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๐
ณ มหาวิทยาลัยสรี่นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษญุโลก

๔-๖ ธันวาคม เ๕์ตส


[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    * ผ้ว่วยรองอธิการบดืผ่ายกิจการนลูต มศา มหาสารคาม

[^3]:    * ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ ที่ปรึกษาผ้ายศิลปวัฒแธรรม มศว พลศึกษา

[^4]:    * มหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ : ประสานมิตร

[^5]:    * รองศาสตราจารย์ภาคภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว พิษณุโลก

[^6]:    จ ประจักษ์ สายแสง เอกสารแนะนำสถาบัหศีกษาและวัจัยวัะนเรรมห่าเมีองม่ายเหนือ หน้าจ
    

[^7]:    *อาจารย์ที่ปรี่กษาดนตร์ไทย มศว บางแสน

[^8]:    *ขอใช้คำว่า "บัก" ในบักใต้ ไม่ใช่บ๋กษ์ใต้ บีกแตกต่างไปจากใน "ปากใต้ผ์ายเหนือ" ส่วน "บักษ์" แปลว่า บีก,นก ๆลฯ เห์นว่าใซ้ไม่ได้กวาม

