## รำลึกีพพระคุณ

ศาสตราจารย์ ตร. สาโรพ. บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ่ รัถษพลดดช

๑ส กันยายน ๒๕๐ะ



เอกสารร มศ小ว

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ

รำลึกพระคุณ ศจ. สาโรช บัวศรี ตค, ศจ. พิทักษ่ รักษพลเดช
iveito

9



ถนอม อานามวัพน์
สพจน์ โตนวล
9


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิที่ยลัยศรีนคคร่นวิโรฒ จัดพิมพ์ แบ้บับกำ

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |

## คำนา

## 041 y. 4.4

 หนงสอเลมนทาขนเพอราลกถงพระคุณของ ศาสตราจารย์ ตร. สาโรช บัวศร อดี่ อธิการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา และศาสตราจารย์ ตร. พิทักษ์ รึกษพลเดช อดีตหว้นน้าคณะวิทยาศาสตร์และคณิต ศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ในโอกาสท่่ท่านทั้ง สองได้รันั่ชการมาจนครแเกษ่งถอายุลง ในวันที่ ๓๐ กนยายน ๒๕ดรในการจัดทำคณะผูจจทำได้พยายามเชิญเพื่อน 1 - 11 \& รวมงาน และศิษยเกาของทานทงสอง จากหลาย ๆ ร่นเท่าที่สามารถจะติดต่อได้ ใหช่วยกันเข่ยนรำลึก ถิงระคุณท่านทั้งสองในแมุมต่าง ๆ กัท เพ้อให้
 หนงสอเลมน เบนหนงสอราลกพระคุณทานทงสอง ให้สมบูรณ์ที่สดเท่าทั่จะทำได้

``` ผลงานก็ได้ออกุมุาในในลักษณะที่านได้ถีออยู่ ในขณะนี้แล้ว ถ้าหากมึ่สหนนึ่งสึ่งใดบกพร่อง ทาง คณะผู้จัดทำต้องขอประทานอกัยไว้ ณ ที่นด้ว่วย
```






$9 \propto 0$<br>คณะผจดทา<br><br>



## 

บดา ขุนประทุมสิริพนธ（เจริญ บ้วศรี）
ม1รดา เปล่ง บ้วศรู่
 เร่่มเข้าร้บราชการช้นโท ตำแหน่ง อ．จ．ผู้ช่วเกโท ร．ร． เตรียมอดมศึกษา จุหาลงกรณ ฯ ค．พ．ส๓ อาขุ ๒๓ ปี

##  <br> การศึกษา

๒๔๖ฆ ร．ร．ภูเก็ทวิทยาล้ย
๒๔๗๓ ร．ร．แองโกลไชนิส เมืองบีนัง
๒๔๗ ร．ร．ผืกหัดครูประถม（ชาย）
๒๔๗๘ จุพาลงกรแมหาวิทยาลัย
ほ๔ぷ
OHIO STATE UNIVERSITY，ได้ M．A． ในบี ๒๔สの ได้ Ph．D．ในบี ๒สส玉

๒๔๔๔ เบึนสมาชิก ฟาย，เดลตา，แคปปา $\phi 4 \mathrm{~K}$
๒๔ส๔ เบ็นอาจารย์ผู้ช่วยในมหาวิทยาลัย OHIO, STATE UNIVERSITY เบ็นเวลา －บีการศึกษา
๒๕๐b วีทยาละยบ้องกันราชอาณาจักร สำเร็จการ คึกษาตามหลักสูตรสมบูรณ์ของวิทยาล้ยบือง กันราชอาณาจักร

## ตำแหน่งในการทำงาน

๒๔สสต อ.จ. ผู้ช่วยโท ร.ร. เทรียม ฯ
๒๔ส๔ ครูในกรมสามัญึึกษา, ครูรร.รููเก็ตวิทยาล้ย
๒๔ส๔ ผู้รังทำแหน่งครูใหม่โท ร.ร. ภูเก็ทวิทยาล้ย
๒๔ส๖ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท ,
93
๒๔๘ฮ ผู้ช่วยอ.จ.ใหญู่ร.ร.ผึกหัตครูประถมพระนคร
๒๔ซ๐ ครูประจำกรม
๒ะส๔๕ ครูโท ร.ร. ผืกหัดครูช้นสูง ถ. ประสานมิตร
๒๔ซ๖ ผู้อำนวยการ ร.ร. ผืกหัดครูชันสูง กรม วิสามัญศึกษา
๒๔สฟ๗ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการ วศ. และ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการ ศึกษา วศ.
๒๕ั๐๐ รักษาการในตำแหน่งอธิการและ ศจ. วศ. ๒๕๐๓ ดำรงตำแหน่งอธิการและ ศจ. วศ. ๒๕์๑๒ ดำรงทำแหน่งรองปล้ดกระทรวงศึกษา 9 ๒๔์๑๓ ," ," อธิบดีกรมการผึกหัดครู ๒๕์๑ツ-จณ ,, , รองปล้ดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕์จส' เกษยณอายุราชการ ตล์ดส เกษียณอายุราชการ





## ศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช

บ้านเกิด สระบุรี
เกิดเมือ ๑ึ มีนาคม ๒๔ ๕ัส
เรียน ชั้นประถม, มัธยม ที่สระบรี
ม.ศ. ๔ ที่ ร.ร. ปททคงคา
กักรสอบ ม. ๘ ได้จึงไม่ต้องเรียนในช้นม. ๘
เรียนครูวิทยาศาสตร์ทีจุพื่ถงกรณม m ปี โคยไดัวับทุนของมหนิทยะ ถ้ย แล้วเรียน ปริญญาโททางวิทยาคาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอไรโอ
 วิทยาลัยนิวยยร์ค

๒๔๘๐ เริ่มทำงานที่ ร.ร. วัตคู้มรินทร์
๒๔๘ด ร.ร. เตรียมอุดม
๒๔ส๗ รักษากรวหวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ วศ.
เบ็นเวลา ๒๐ ปี ด เดือน
เบ็นนกศึกษารุ้าว้วบอ. รุน ค๐

๒\&์๑ส กระทรวงศึกษาธิการขอยืมตัวมาทำงานที่

|  | กระทรวง ฯ |
| :--- | :--- |
| ๒๕ัの๙ | เกษียณอายุราชการ |

## ผลงานที่าำคัญ

- เบ็นผู้ริเริ่มและร่างโครงการเบีดสอนภาคค่ำใน วศ.
- ก่อตั้งสหครณ์การศึกษาจำกัดสินใช้ ประสานมิตร
- เบ็นผู้นำสมมนานักบริหาร รุ่น ๑ะ- - เรื่องการ ทำงานเบ็นหมู่คณะ (Organization Teamwork) ที่สถาบนบบณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เขียนบทความทางวิทยาศาสตร์สำหรับัออกรายการ

วิทยุทุกอาทิตย์ เบ็นเวลา ๓๐ บ์ จำนวนมากกว่า ๕๐० เรื่อง

- เบ็นนายกสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย ๒ บี
- เบ็นกรรมการก่อตั้งศนย์วิทยาศาสตร์ ที่บีนัง $b$ บี
- แต่งตำราเรียนวิทยาศาสาสตร์ในระดับประถมและ มัธยมศึกษาจำนวนหลายเล่ม


(s)


## สารบัญ

० คำกล่าวของนายกสมาคมศิษย์เก่า มศว. .... .... व̈
0 ความทรงจำเกี่ยวกับอธัการแดะงานของท่าน
รอย รุจิโรน์ … .... .... .... .... .... ... कั
© สัมภาษณ่ ดร. สาโรช บัวศรี่ .... .... .... ๒๓
0 เวลาพิสูจน่คน
สุนทรั พิริยกก่จ .... .... .... .... .... .... ๓๒
0 ความหังง
ทรงศักด้์ ศรีกพสสินธุ…. .... .... .... .... ๓ณ
O ครูของครู
ตร. เปรื่งก กุมุท … .... .... .... .... .... ๔๕์

- ไอ้นัด กับ ต๊อกเตร์สาโรช

บุฆสึง แน่นหนา … .... .... .... .... .... ๔ఱ

- ตร. สาโรชท่่ผมรู้จัก (ในอดี่ต)

อ.จ.ม. (สามสมัย).... .... .... .... .... .... ๕๐
० ครูของศิษย์....ศิษย์ของครู
บรรจง ชูสกุดาติิ .... .... .... .... .... .... ๖o

จ จากอาจารย จรูญ มิลินทร … .... .... .... ๖๔
( 0 ท่านอธิการของเรา

0 มองหลัง
รอง ศจ. สุพจน์' ชุะนะมา., … .... .... .... ๗๐
O จากอาจารย์ สมชัย วุฒติปรี้ชา .... .... .... ๗๔
( - แด่ ศจ. ตร. สาโรช บัวศรี่ ด้วยยดววงใจ่
สมศักดิ์ แสนสุข .... .... .... .... ..... .... ๗ส่
© แด่ ศจ. ดร. พิทักษ์ รั่กษพลเดชั ด้ว้ย้ว้วงใจ
สมศักดี้ แสนสุข .... .... .... .... .... … ส่จ
O อาจารย์ สาโรช บัวศรี ที่ข้าพเจ้าลืมมไม่ได้
ศรีโรจน์ ป่วนะถทธิ :... .... .... ...." .... ๙ळ
( นิราศสาโรช-พิทักษ์
จันทร์ ชุ่มเมื่องบัก .... .... .... .... ....

# คำกล่าวของ <br> นายกสมาคมศิษย์เก่า มศว 

ท่านอาจารย์สาโรช ท่านอาจารย์พิทักษ์ ทึ่เคารพรัก • ${ }^{\circ}$ ทานศษยเกาทงหลาย

ในโอกาสที่ท่านอาจารย์สาโรช ท่านอาจารย์ พิทักษ์ อาจารย์ทั้งสองที่เคารพรักของพวกเราชาว เทาแดง จะเกษียณอายุราชการในส้นเดือนกันยายนน้้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ได้จัด งานระลึกถึงพระศุฉของท่านอาจารย์ทั้งสองในวันนี้น้น ก็เพื่อให้บรรดาศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้งสอง ได้มา ชุมนุมกันแสดงความรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ ทีมีต่อพวกเรา และต่อมหาวิทยาลัย

ท่านอาจารย์ทั้งสองนับว่าเบ็นผู้มีบทบาทสำคัญ ย่งต่อมหาวิทยาละยศรีนครินทรวิโรฆ และต่อการศึกษา ของประเทศชฺาติโดยส่วนรวม

เมื่อบี พ.ศฺ: ำ๔ส่๒ กระทรวงศึกษาธิการได้
เบิดโรงเรียนผืกหัดัดคูชั้นสง ถนนประส่านมิตรขึนที่ ทุ่งบางกะบี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผืกหัดครูประจำ การที่รักงาน เพื่อเบ็นครูใหญ่ต่อไปในอนาคต และ ,ในปลายบี ๒๔ส๔์ ท่านอาจารย์ สาโรช บัวศรี ได้ กลับจากต่างบ่ระเทศมาประจำอยู่ที่นี่ ท่านได้นำความ คิดที่เรียกได้ว่า เบ็นการปฏิรูปการศึกษาเลยที่เดียว ท่านได้นำความคิดเสนอต่อผู้ใหญ่ว่า แทนที่จะเตรียม คนเบ็นครูใหญ่น้น ควรเบิดสอนให้ถึงปริญญาตรีทาง การศึกษาเสียเลย ทำนองอาชีพแพทย์ กฎหมาย และ กรรกกรอง อาชีพครูจะได้ถึงขันเบ็นผู้ใช้วิชี ชีพชั้น สูง อย่างอาชีพอึ่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว

การจะให้ปริญญามิใช่ของง่าย เพราะจะต้อง ยกฐานะโรงเรียนผีกหัดครูชั้นสูง เบ็นมหาวิทยาลัย ต้องตราเบ็นพระราชับัญญ์ติ ท่านอาจารย์สาโรช ท่าน อาจารย์พิทักษ์ ได้มีบทบาทสำคัญในการร่วมอภิปราย เกี่ยวกับบัญหาการศึกษาอยู่มากมาย การอภิปรายนับว่า

เบ็นเครื่องมือออนสำคัญในการเเลี่ยนแปลงทัศนคติดิ้ง เดิมของคนทัวไปได้มาก จแรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการในตอนนนคื้อ พถเอกมังกร พรหมโยธี ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อสภาผู้ แทนราษมร ท่านอาจารย์สาโรชได้เข้าชี้เจง จนเบ็น ที่ยอมรับในหลักการทั่วไป และในวนที่ จะ กันยายน ๒๔๔ฆ ได้มีพระบรมรชชโองการโปรกเกล้าโปรด กระหม่อม่ห้ตราพระราชบัญมูติวิทยลละยวิชาการศึกษา โรงเรียนผืกหัดครูชันสูงได้รับการยกฐานเเบ็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เบ็นสถาบันการศึกษาที่ประสาท ปริญฏาโทและเอก ทำให้อชีพครูเข้ข้นผู้้ช้ว้วิชชีพ ช้นสูง นับเต่บนน้นนเบ็นท้นมา

และเบ็นที่น่ามหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก์คือ วัน ที่ จ๐ กันยายน นอกจากจะเบ็นวันสถาปนาวิทยาลัย วิชากรรึกษษแเล้ว ยังเบ็นวันกกิจของอาจารย์สาโรช ด้วย จะน้นว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษากับอาจขรย์สาโรช เน็นสหชากิกนกกได้

ตำหรับท่านอาจรย์พิทักษ์น้น ก็นับได้ว่าเบ็น ผ้บกเบิกงานในวิทยาลัยิชิชกกรศึกษากับอาจารย์สาโรช
 ด้วยทาานหนึ่งมาต้้งเน่ต้น งานชิ้นหนึงที่ท่านเริ่มใน วิทยาลัยวิชาการศึกษา กีคือ การเบ็นป่ระธานจัดัการ คึกษาภาคตอนยย็น การศึกษาภาคตอนแย็นน้นับว่า เบ็นการเบีดโอกาสให้ครูมีความก้าวหน้าได้เบ็นอย่าง ดียี่ง บัณฑิตที่สำเร็จการศกกษ่าภาคตอนเย์นน้้ได้ไป เรียนสำเร็จปริญญาเอกใหต่างปรรเทศ แถะกลับมา เบ็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน บัจจุบันก็หลายคน จึงถือได้ว่วเบึนงานเริ๋ตต้นที่ถำคัญ ยึ่งประการหนึ่ง ต่อวงการศึกษาของไทย

วิทยลัยวิชาการึึกษาได้เจริญก้าวหน้า ขยาย สาขาออกไปททัวประเทศ ก็ค้ว้ผผีมือของอาจาร์์สาโรช แสะอาจารย์พิทักษน์้เบ็นออนมาก และทำให้สามาร รุดหน้า และได้รับการยกฐานะเบ็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรผในทุกวันน้้ พวกเราบรรคศิษย์เก่า

อย่างมหาศาากี่เจียว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดงนนน้้กกค้วอความตตัญูถูรูกุ ในท่านอาจวร่ย์ทั้งสอง มิใช่เฉพางศิษย์เก่าชาวเทาเดง ชึ่งกระจาขกันอยู่ทัววประเทคเกือบสี่หมื่นคนเท่าน้น เบ็นหน้พรงคุดท่านอาจารย์ทรงสอง แต่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรมค้วยที่านทั้งสองเบ็นผู้เร็มงานน้้ให้ ทำให้คนรุ่นนล้งได้เสริมงานให้รุดหน้ว่าอมา บีจจุบัน มหาวทยาลัยรรีนครินทรวิโรม มีนิสิกนักศึกษาทุก ระกับตั้งแต่นริญญาตรีถีงปริญญาเอกกว่าสองหมี่นคน คณาจารย์กว่าหนึ่งพันคน นัมเบ็นสถาบันการึึกษา ที่มีบทบาทสำคัญย่งง่อกรรศึกษ่าของชาติ ศิษย์เก่า เบ็นจำนวนมาที่เบ็นผู้บริหารการศึกษาของชาติ ตัง แต่รรกับรองปลักกระทรวง อธิธดี รงงอธิบดีถงมา ในวงการอื่น ๆ ก็มีศิตษย์เก่าเบ็นผู้บริหารอยู่หถายด้าน พรคคณของท่านอาจารร์ท้งสองมีมาาสุดพรรณา สมา9 คมกิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรลิโรณ ขอเชิญ ชวนบรรดาพวกเราชาวเทาแจงท้้งหลยย ไค้น้อมจิท อธิงฐาน ขออำนาจคุดพระศรีรัตนทรัย และสิ่งคักคิ์
$b$
สิทธิทท้งหลายในสากลโลก ได้ากลบันจาสให้ท่านอาจารย์ ผู้มีพระคุดทั้งสอง , จงมีอยุุม่นขวอมยืนเบ็นที่พื่งของ ถกศิษย์ทั้งหลายชัวนานเท่านานเทอญ ข ขอๆอบพระคณณย่ง

## ชม ภูมิภาค

"สถาบันการศึกษาใดก็ตาม จะเจริญก้าวหน้า มากไปกว่าคณภาพของบคคลที่ประกอบขึ้นเบ็น สถาบันศึกษาน้้น หทได้ไม่" สถบบศกษานน หาใดไม

บคคลที่ปประกอบขึ้นแบ็นวิทยาล้ยวิชาการศึกษา ส่วนใหม่ ก็ได้แก่นิสิต ถ้านิติทประสงค์จะให้วิทยาลัย ของเราเจิญก้าวหน้า นิสิตก็ควรจะมีคุณภาพด้ง่อ ไปนี้:-
๑. มีศีถธรรมความปปะพจติและวัฐนธรรม สูงยี่ง ประจุจเบ็นผู้ทรงศีถคนหนึ่ง
๒. มีความรู้ความสามารถและวิทยาการสูง

เยี่ยม จนประกุจเป็นนักปราชญ์คนหนึ่ง
ตร. สาโรช บัวศรี่

รอย รูจิโรจน์ เล่าถึง
ความทรงจำเกี่ยวกับอธิการ และงานของท่าน

ข้าพเจ้าเ็็นใคร"ไม่ำเบ็นที่ท่านจะต้องรู้จัก แต่ขอแนะนำว่าข้าพเจ้าเบ็นคนมี่อายุมากพอทิ่จะมี ความหลัง แต่กียังไม่แก่เกินทิ่จะจดจำอะไรไม่ได้.... เมื่อประมาณ ๒๔์์ บีมาแล้ว นับว่าเบ็นเวลา นานพอที่เราอาจจะลืมอค็ตได้หสายยย่าง แ ภายใน บริเวณำแพงรอบของ ร.ร. กินนอนแห่งหนึ่ง ซึ่ง ขแะนี้ต้วอาคารร้้อถอนไปหมาสิ้นแล้ว คงเหลือแต่ กำแพงให้เห็นความเม่าแก่ครง้กระโน้นอยู่เท่าน้้น แท่ ย้วมีคนอีกหลายคนยังพอระลีกได้

เข้าวันหนึ่ง นักเรียหรุ่นพ่จับกลุ่มคุยเึ่งอาจร่ย์ หนุมมท่านหนึ่ง ซึ่งเพ่งย้ยมมารับหน้าที่ใหม่
ดูเหมือนจะเบ็นธรรมดาของโรงรรียนสมัยน้น ไม่มีการแนะนำให้ นร. ได้รู้จักกรูบาอาจาย์ คง

ف
ปล่อยให้ นร. รู้เอาเอง ที่จริงก์เบ็นการดี่เหมื่อนกัน ทำให้นกกเรียนสนใจครูที่เข้ามาใหม่ยิ่งขึ้น ความสนใจ ทำให้.นร. จะคุอยสืบเสาะเอาว่า ท่านที่เพึ่งมานันชื่อ อะไร หรือพระนามใด สอนวิชาอะไร แต่งงานแล้ว หรือยัง

สำหรับเช้าวันนัน ได้ยินเสียงเพื่อนรุ่นพุ่คุย กันว่า อาจารย์ที่มาใหม่นี้ ไม่ใช่ย่อย ๆ มิใช่อาจารย์ ธรรมดา ท่านมาเบ็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่เลยที่เดียว เก่งภาษาอังกฤษเบ็นยอด ยี่งกว่านั้นยังสมาร์ทมาก
"เวถาท่านพูดภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เห็นตัวก็นึก ว่าฝรังพูด" นักเรียนคนหนึ่งเอ่ยขึ้น "เมื่อเช้าวานนี้ กันถูกต้อนมาแล้วเรื่องแปล อังกฤษ" นกกเรียนคนหนึ่งเอ่ยข้นเบ็นเชิงสนับสนุน "ก่อนแปลท่านจะถามศัพท์ที่สำคัญก่อน กันถูกถาม ถึง ๒ คำ"

## "คงตอบได้"

"อะไรได้ พอท่านชช้น้้วมายังเรา เหงื่อไม่รู้มา จากไหน? ทั้งๆ ที่ยังเช้าอยู่"


หรอใ"
"เดา ทั้งเพ น่ะซิ" เพื่อนอีกศนสอตซึน " คำที่ท่านอ่านว่าเค๊ก (CAKE) กันเจาไปว่า
ขนมเข่ง เพราะเสียงมน้นใกล้กัน และที่ท่านอ่านว่าจู๊ส (JUICE) เสียมันใกล้จุ้ยในภาษาเจ๊กที่แปลว่าน้ำ กัน
 กเลยตอบทานวานา

นักเรียนพากันหัวเราะ
"แล้วท่านชมนายว่าอย่างไรบ้าง" "ท่านหัวเราะ พร้อมทั้งผงกศีรษะ สองสาม
รั้งไม่ว่ากระไร พอคีหมดชั่วโมง ตอนเย็นกันไปเบิด ดิกดู ปรากฏว่าใกล้เคียง ผิดแต่ว่า CAKE มันเบ็น ขนมฝัั่ง ไม่ใช่ขนมเจ๊กไหว้จ้าว ส่วน JUICE นัน มันเบ็นน้ำผลไม้"
" โชคดีนะ ระฆังช่วยไว้" เสียงใครสอดขึ้น มาอีกคนหนึ่ง

เมื่อว่างจากเวลาเรียน เด็กนักเรียนมักพากัน มาจับกลุ่มคุยถึงผู้ช่วย อา จารย์ใหญ่คนใหม่กันเสมอ


จะมีนักเรียนพวกหนึ่งที่กล้าแอบไปถามอาจารย์อื่น ๆ ว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ท่านน้้คือใคร ชื่อไร? มาจากไหน ข

## 

 6ธ สาโรช"

## "อาจารย์สาโรช"

"ท่านเคยเบ็นศิษย์เก่า ร.ร. เราด้วย สมัยนก
เรียนสวมหมวกั๋าง ใส่เสื้อราชปะแตน" เด็กคนหนึ่ง แอบไปสื่อข่าวมา แล้วรายงานให้เพื่อนพัง
"เรียนเก่งทุกอย่าง แม้แต่ภาษาไทยของคุณ หลวง....ซึ่งไม่เคยให้คะแนนเด็กเกิน $5 \circ \%$ ท่านย้งต้อง ให้ถึง $ง \circ \%$
"คณิตศาสตร์ก็ยอด" นักเรียนพวกทำหน้าที่
ข่าวกรอง พากันรายงานผิดบ้าง ถูกบ้าง ไม่มีใคร รับประกัน

ความเก่งในวิธาของท่านเบ็นที่เลื่องลือ ท่าน
รับหน้าที่เบ็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่อยู่ไม่นานนก ท่าน สามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ

## ยังมิทันที่นักเรียนจะเบื่อในตัวท่าน ท่านก็จะ

 จากไป นักเรียนทุกคนต่างก์พากันเศร้าใจ พอทราบ วันท่านจะเดินทางออกจากดอนเมือง เพื่อไปศึกษาต่อ ยังสหรัฐอเมริกา นักเรียนเบ็นอันมากพากัน ไปส่ง โดย่เม่ต้องมีใครบอก ทุกคนขึ้นรถรางมาลงที่หัวลำโพง แล้วขื้นรถเมล์จากหัวลำโพงมาดอนเมืองมาถึงสนามบินดอนเมือง สมัยที่ยัง ไม่เบ็น

ท่าอากาศยานคอนเมือง นักเรียนพากันตามหาท่าน จ๑.०० น. ซึ่งเบ็นกำหนคเรือบินจะออก ท่านยังไม่ ปรากฏฑัว มีนักเรียนคนหนึ่งเข้าไปถามทหารอากาศ ที่ทำหน้าที่อยู่ช้นสองของสนามบิน นายทหารบอกว่า *ื . ะ เรือบินลำนน DELAY

พวกเราได้ยิน DELAY เบ็นครั้งแรกในชีวิต ถึงแม้ไม่ทราบว่าม้นแบลว่าอะไร ก็คงเดาคำแปลถูก นับประสาอะไร CAKE และ JUICE ซึ่งเบ็นคำยาก แสนยากยังเจาได้ นี่เหตุการณ์แวดล้อมเช่นนี้ ไฉน จะเดาไม่ได้
alo
นายทหารผูนน้นบอกว่า เรือบินจะออกว้นไหน ย้งไม่ทราบได้ เพราะว่าเพิ่งเลิกสงครามใหม่ ๆ การ เดินทางไม่แน่ จากนั้นพวกเราต่างก็หน้าละห้อยกลับ

อีกหลายบีต่อมา ประมาณ พ.ศ. ๒๔สซ๑ーส゙๒ ร.ร. ผืกหัดครูชั้นสูง กำลังก่อสร้างขึนที่ทุ่งบางกะบี และได้รับนกกเรียนบ้างแล้ว ในขณะน้้นคุณหลวง สวัสดิสารศาสตร์พุทธิ เบ็นผู้อำนวยการ ท่านผู้อำนวย การได้พยายามอธิบายถึงหลักการ และรวมการอบรม ตามแนวความคิดของท่าน เพื่อผลิตครูที่ดีออกไปทำ งาน รวมตลอดถึงการเข้าดูอาคารสถานที่ต่างๆ ใน คณะของผ้เข้าชมนันมีอาจารย์สาวสวยท่านหนึ่ง เห็น ข
บ้านพกของท่านผู้อำนวยการตังอยู่ริมคลองแสนแสบ จึงอุทานว่า ทำไมจะได้อยู่บ้านหลั้งน้บ้าง เสียงที่ท่าน อุทานออกมานั้น ประห่ึ่งเสียง ของเจ้าหญิงในเทพ ค นยาย

อีกไม่นานนัก ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของพวกเรา ท่านสำเร็จปริญญาเอก $\mathrm{Ph} . \mathrm{D}$ จากสหรัฐอเมริกา และ ได้มาประจำอยู่ ร.ร. ผึกหัดครูช้นสูง ณ ท่งบางกะบิน ำ
$\sqrt{a} \sqrt{0}$ [OPT NO 0


คนทั้วไปชอบเรียกท่านว่า " ตร. สาโรช" แต่กีมีอีก หลายคนที่ปล่อยไก่ อ่านว่า "ดอน สาโรช" พังดูก็ เหมือนกับชื่อของบรรดาศักดื้อะไรสักอย่างหนึ่ง

เห์นควรจะบันทึกไว้ว่า ในระยะสิบบีก่อเ พุทธศตวรรษที่ ๒๕์ จะผ่านพ้นไปนนปประเทศไทยได้ มีการปฏิรูปทางการศึกษาอย่างใหญ่หลวงอีกครรั้หนึ่ง การปฏิรูปนั้นมีเช่นใด จะได้กล่าวต่อไป

หากเรามาพิจารณาตามประวติการศึกษาของ ชาติไทยแล้ว เราได้มีการปฏิรูปทางการศึกษาหลาย
 ครง ครงแรกเมื่อประมาณ ๗๐๐ บืมาแล้ว ในรชชสมย ของพ่อขุนรามคำแหง ฯ พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์ลาย สือไทยนข้น นับว่าเบ็นรากฐานสำคัญในความดำรง ความเบ็นชาติไทย ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปฏิรูป ใหญีอีกครั้งหนึ่ง คือในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช เบ็นสมัยที่ฝรั่งตะวันตก ได้เข้ามาเผยแพร่ คริสตศาสนา และตั้ง ร.ร. สอน เพื่อเฑรียมผู้คนใน คริสตศาสนาให้เบ็นคริสตศาสนิกชนที่ดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงพยาพยายามปรับปรุงทาง ร.ร
'ه๔
ไทย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ มิฉะนน้นนไทยอาจถูก ชักจงเบ็นเข้ารีตหมด ตำราเรียนภาษาไทยที่มีชื่อเสียง ข
จินดามณจึงได้กกรขึน
ในกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยของพระบีย-
มหาราช (ร. ๕) เบ็นสมัยล่าเมืองขึนของฝรังตะวัน ตก .พระองค์ท่านได้ปฏิรูปทางการศึกษาและราชการ อื่นๆ ขนานใหญ่และหลายด้าน. (มิฉะนน้ราอาจถูก ล่าอย่างเพื่อนบ้าน) ได้มีการตั้ง ร.ร. ผืกหัดครู ซึ่งใน สมัยน้นเรียก ร.ร. ผืก
ศึกษาธิการ เบ็นต้น

เมื่อมี ร.ร. สำหรับผืกหัดอาจารย์ขึน ครูกลาย
เบ็นอาชีพ มีเงินเดือนประจำ ผิดกว่าครูแต่เถ่าก่อน ซึ่งเบ็นผู้สอนให้เปล่า ศิษย์มีหน้าที่อุทิศแรงก, ช ช่วย แรงงาน เพื่อการดำรงชีพของครูเท่านัน

- ในบรรดาอาชีพต่างๆ ในครั้งนัน นอกจาก ครูจะมี ร.ร. แล้ว ยังมี ร.ร. แพทย์ ร.ร. กฎหมาย ร.ร. นักปกครอง เบ็นต้น โรงเรียนเหล่าน้ำจริญร่ง เรืองมาพร้อม ๆ กับ ร.ร. ผืกหัดอาจารย์ ต่อมูาในสมัย

รัชกาลพระมหาธีรราชเจ้า (ร. ๖) มีร.ร. หลายโรง ได้ยกฐานะเบ็นมหาวิทยาลัย ยกเว้น ร.ร. ผืกหัดครู ยังเบ็น ร.ร. อยู่ตามเดิม

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อาชีพครู ยิ่งตกต่ำลง ข้าวของแพง ขาดเครื่องอุปโภคบริโภค ในแม่น้ำคูคลองใช้แต่เรือจ้างคนแจว ครูเบ็นอันมาก ยากจนลง บางคนถึงกับกล่าวว่า อาชีพครูเบ็นอาชีพ เรือจ้าง ได้แต่ส่งผู้อื่นให้ข้ามฟกกไปพบความรุ่งเรือง ครูกัยังเป็นคนแจวเรือจ้างอยู่ตามเจิม สงครามเลิกแล้ว แม่น้ำลำคลองมีเรือยนต์เข้ามาแทนเรือจ้างบ้างแล้ว คนกียังเปรียบครูเบ็นเรือจ้างอยู่ตามเคิม ประมาณบี ๒๔๙๐-๙๖ กรมวิสามัญศึกษา ต้องการจะผืกหัดครูประจำการที่รักงาน เพื่อเบ็นครู ใหญฺ่ต่อไปในอนาคต และจะใช้ ร.ร. ผืกหัดครูชั้นสูง แ เี่ใ้ เบนที่ให้การศึกษา

ประจวบกับในรยยะเวลานันดร. สาโรช ผุ้ช่วย
อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา ได้มาประจำอยู่ที่ ร.ร. ผืก หัดครูชันสูงแล้ว ท่านได้นำความอันน้เสนอต่อผู้ใหญู่

のb
ว่า แทนที่จะเตรียมคนเบ็นครูใหญ่นั้น ควรเบีดสอน ให้ถึงปริญญาตรีทางการศึกษาเสุยเลย ทำนองอาชีพ แพทย์, กฎหมาย, และการปกครอง อาชีพครูจะได้ ถึงขั้นเบ็นผู้ใช้วิชาชีพชั้นสูง (PROFESSIONAL) อย่างอาชีพอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว

การจะให้ปริญญามิใช่ของง่าย เพราะจะต้อง ยกฐานะ ร.ร. ผืกหัดครูชั้นสูงเบ็นมหาวิทยาลัย ต้อง ตราเบ็นพระราชบัญญ゙ศา

ดังได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่า ระยะ ๑๐ บีก่อนที่ ๒๓ะ พุทธศตวรรษจะผ่านไปนี้ ได้มีการปฏิรูปทางการ ศึกษาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ทางการ ศึกษาของชาติไทย และนบเบ็นการปฏิรูปทางการ ศึกษาครั้งแรก ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึน เมื่อ วันที่ จ๖ กันยายน ๒๔ส๗ วิทยาล้ยน้เบ็นสถาบันทาง การศึกษา ที่ให้ปริญญาตรี, โทและเอก

ในระบอบการปกครองประซาธิปไตยนั้น สภา ผู้แทนราษฎรเบ็นผู้ตรากฎหมาย พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชา การศึกษาจะคลอดออกมาได้ ต้องดำเนินการหลายขั้น จึงจะผ่านเบ็นกฤฎหมายใช้บังคับได้

ในระยะนั้น ได้มีการป่าฐถา หรืออภิปราย บัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาอยู่มากมาย ส่วนมาก คุรุสภาเบ็นผู้จัด ดาราที่ออกโรงในสมัยนน้ักได้แก่ ดร. สาโรช ดร. แนม ดร. ก่อ และท่านผู้อื่น อีกบ้าง

การอภิปรายในที่ต่าง ๆ เบ็นประโยชน์ในทาง การเปลี่ยนทัศนคติดั้เดิมของคนทั้วไป งพณ9 รัฐมนตรี่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก มังกร พรหมโยธี ) เห็นความสำคัฏเหล่านี้ ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อสภาผู้แทนราษฎร

Q๘
คร, ซุโรช ได้เข้าไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ต่างๆ หถาย ระดับ. หลายขัน จนเบ็นที่ยอมรับในหลักการทั่วไป ท่านผู้ใหญ่ในผ่าขต่าง ๆ ได้สนับสนุนโดยทัววหน้า

สภาผู้แเนได้มีการแปรมู่ พ.ร.บ. วิทยาลัย วิช่าการศึกษษกันมากมาย มีฝู้แทนท่านหนึ่งอภิปราย ว่า วิทยาล้ยวิชาการศึกษาจะตังไปทำอะไรตอให้ต้้ง เบ็นมหาวิทยาลัยเสียเลย และให้ชื่วว่ามหาวิกยาลัย รามคำแหงมหาราชเสียเลย แต่เบ็นที่นาเสียคาย ไม่มี คนสนใใจำของูู้แทนราษฏวผู้ทรงกียรริิน้น

ในที่สด ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าด
ให้ตรา พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชากรรศึกษา ตามที่ได้กล่าว มา.เล้วนั้






บคคลอื่นอีกเบ็นอันมากที่มิอาจจะออกชื่อได้หมด ณ ? ต่ ョ
ทน
วิทยาลัยวิชาการศึกษา เติบโตมาจากโรงรีียน
ผืกหัดครูชันสูง แห่งทุ่งบางเระบี ริมคลองแสนแสบ สถาบันแห่งน้้อุมต้้้นจากแรงใจของท่านผู้มีคุณต่าง ๆ รวมทั้งแรงใจของนักเรียนที่เล่าเรียนอยู่ในขณะนน ด้วย วิทยาลัยวิชาการศึกษาจึงเบ็นแหล่งรวมแห่งพลัง ทางจิต จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ หากใครเข้ามาในบริเวณ วิทยาลัยนั้น และตั้งใจปรารถนาแต่ในสึ่งดีงามแล้ว มักจะพบความสัมฤทธิ์ผลเสมอ ดังตัวอย่างอาจารย์ สาวท่านนั้น ท่านได้สมรสกับ ดร. สาโรช เมื่อ ดร. สาโรชได้เบ็นอธิการวิทยาละยพักหนึ่ง ท่านจึงได้ย้าย มาอยู่ที่บ้านหลังน้้น คิดแล้ว็กเหมือนผ้น ใครยังไม่ได้ อธิษฐานสึ่งใด ถ้ามีโอกาสเข้ามาในวิทยาลัยแล้วลอง อธิษฐานดูบ้าง

แ ที่นี้ควรบันทึกไว้ด้วยว่า เบ็นที่น่ามหัศจรรย์
อะไรเช่นนัน วันที่ จ๖ฺ กันยายน นอกจากเป็นวัน

## ๒o

สถาปนาขอ่งวิทยาลัยวิชาการศึกษาแล้ว ยังเบ็นวันเกิด ของ ดร. สาโรชด้วย นับว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษากับ ท่านน้้นเบ็นสหชากิกันโดยแท้


อากาศอบอ้าว ก่อนที่ฝนจะตก

## สวัสดี

 หนา $ั$ ะーฯ)

# สัมภาษณ์ ดร. สาโรช บัวศรี 

ณ กระทรวงศึกษาธิการ

¢ 4 \& $\alpha$ \&<br>โดยบูைกอ ควรหาเวช เมอวนท ต กนยายน ต๕ะต




 กีมีความคิดที่ว่า อยากจะยกฐานะอาชีพครู่ในเมืองไทย เรา ให้ได้เรียนถึงขั้นปริญญา ในระยะนั้นคนที่เรียน สายครูโดยตรงนีกเรียน้ด้้แค่ ป.ม. ส่วนทางมหาวิทยาลัยคนก์ไปเรียนทางอักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์บ้าง และมาเรียนทางวิชาครู อ ปีเท่านั้เอง ความคิดที่ว่าค่น ที่เรียนทางสายครูโดยตรงเบ็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่มี ในต่างป่ระเทศเขามีกันทั่ว ๆ "ง ฉะนั้นผมจึงรู้สึกว่าเมืองไทยเราควรจะมีบ้าง เพื่อว่า
ble
 คนหนีอาชีพครูทั้งนั้น ก็มีคว่ามุเร่าร้อนใจอยู่เบ็นพ้้น ฐาน : เมื่อกลับมาถึงเมืองไททยกี่มีโอกาสดี , ถ้ำไม่มี โอกาสก็คงจะไม่ได้ทำงาน" ตอนนั้นระทรวงศึกษา ธิการมีความคิดที่ว่าอยากจะขยายการผืกหัดครู เพราะ ตอนนนมีครู้ไม่พอ ตอนนั้จะขยฺยยการศึกษาไม่มีคุรูร ก็ขยายไม่ได้ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านปลัด กระทรวงศึกษาธิการในระยะนันคื่อ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ก์เรียกประชุมผู้ซึ่งมีความสนใจในการศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการบ้าง หรือทาง ร.ร. ผืกุหัดัครูชั้นสูง ประสานมิตรบ้าง ตอนนันไปปร็กษากันว่าจะทำอย่าง ไรดี ....ผมได้รับเชิญไปจากโรงเรียนผืกหัดครูจู้นสูงง ประสานมิตรเพื่อปรึกษาเรื่องนี้ เมื่อปรึกษาทราบ บัญหากันแล้ว ผมกีรู้สึกว่าเบ็นโอกาสดีทุ่จะได้ช่วย เพื่อนครูทั้งหลาย ก็เสนอต่อที่ประชุมว่าถ้ากระทรวง ศึกษาธิการมีน้ำใจอยากจะขยายการศึกษาแต่กีไม่มี่มี่รู่ แล้วครูก์ไม่อยากจะเรียน ครูเข่าไปเบ็นอาชีพอื่นเช่น นึ้ ก็ควรที่จะได้ขยายการศึกษา ซึ่งเรียนแค่ ป.ม. ให้

## ๒๓

ถึงขั้นเริกดาตรี่ เป็นการยกระดับอาชีพครเนข้น
ถงขนปรญญาตร เบนการยกระดบอาชพครูเบนขน ร
Professional เบ็นครั้งแรกในประวติศาสตร์ของการ ศึกษาไทย ที่ประชุมก็ตกลง โดยเฉพาะอย่างย่งท่าน ปลัดกระทรวง ตอนนั้นท่านอาจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เา ธ ธ ธ น ม่ ใ ทานเบนอาจารยของผมเองกรบหลกการ เมอรบหลก การแล้วท่านก็นำมาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาาิการในสมัยนั้น ซึ่งท่านก็เห็นต้วย เมื่อเห์นด้วยแล้ว ท่านก็มอบให้ผม ไปดำเนินการในรายละเอียด เพราะ ว่าตอนนั้นท่านก็เบ็นประธานกรรมการโรงเรียนผึกหัด ครูชั้นสูงอยู่ด้วย และท่านก็เบ็นอธิบดีกรมวิสามัญ. ก็มอบให้ผมไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียด ผมก็ ดีไจที่เรียนมาจะได้ใช้ประโยชน์โดยด่วน ผมก็จัดทำ โครงการเขียนหลักสูตรข้นมาโดยด่วน อีก๒ บีต่อ จาก ป.ม. แล้วก็หาเพื่อนคู่งที่เรียนมารุ่นเดียวกันเข้า มาเริ่มงานนี้ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นก็ ออกคำสั่งตั้งให้เบ็นวิทยาลัยวิช่าการศึกษาขึ้นมา และได้เสนอชื่อว่าจะเรียกว่าอะไร เสนอตราจะใช้กัน อย่างไร เสนอเสือครุย เสนอหลักสูต เสนอวิธีการ

๒๔
สอน เสนอว่าควรจะมีหอสมุดขึนมาก่อน เสนอว่า ควรจะมีนายทะเบียนขึ้นมา เพราะนายทะเบียนตอน นน้ม่มี เสนอสึ่งต่างๆ เหล่านี่ต่อคณะกรรมการ ซึ่ง ท่านผู้ใหญ่ตอนนน้นเบ็นคนที่มีน้ำใจกว้างขวางทั้งส้น
 ตอนนั้นลักสตรก็แบ่งเบ็น สาขาประถม สาขามัธยม สาขาอาชี่วะ สาขาบริห่ารการศึกษา เกี่ยวกับการบริหาร การศึกษาน้ำคัญัญมาก ก็คิดกันว่าคนอยู่เฉย ๆ จะมา บริหารการศึกษานั้น มันคนละเรื่องคงบริหารไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้ ป.ม. แล้ว สอนมาสามบีก็พอจะ รู้ว่าการสอนเบ็นอย่างไร ก็มาเรียนททางด้านบริหาร ก็ได้นกกบริหารมาพอสมควร แต่ในระดับปริญญาตรี ตามฐานะขฺองประเทศ แต่ที่จริงเรียนบริ.หารควรจะ เบ็นในระดับปริญญาโท แต่ประเทศเราขาดคนมาก ก็เอาในระจดับปริญญาตรี นี่เบ็นการเริ่มแรก อุปสรรคต่าง ๆ เช่น การที่จะตั้งออก พ.ร.บ. ให้ปริญญา ... ทีนี่วิทาละยจะมาให้ปริญญาคนตอนนั้ ไม่เข้าใจเด็ดซาด เมื่อทางกรมกระทรวงราง พ.ร.บ.

## lose

วิทยาล้ยวิชาการศึกษาข้นมาแล้ว ซึ่งผมกีมี่ว่วให้ ความคิดเห็น ตอนแรกต้องไปชี้แจงพรรคมนังคศิลา ซึ่งตอนน้นเบ็นพรรคของรัฐบาล เพื่อให้ทางรัฐบาล รู้เรื่องเสียก่อนว่า ที่ว่าเบ็นวิทยาลัยแล้วจะให้ปริญญา
ในประเทศไม่มีเบ็นของใหม่ ก็ต้องไปชี้แจง ผมได้ รับหน้าที่ไปช้แจง , ผู้ซึ่งเบ็นประธานที่ประซุมของ พรรคคือ พลเอกหลวงพรหมโยธี ซึ่งท่านเบ็นรัฐ มนตรีกระทรวงศึกษาธิการอยู่ด้วยเบ็นคนซึ่งลูกพรรค ทั้งหลายเกรงใจอยู่เพราะเบ็นผู้ใหญ่ เป็นแม่ทัพไป รบชนะอินโคจีน ในที่ประชุมก็ตกลง เมื่อผ่านต้อง ชีแจงกันมากมายว่าทำไมวิทยาละยให้ดีกรี่ได้ ในที่สุต ก็ตกลง ท่านประธานของที่ประชุมีอิทธิพลมาก มี หลายเหตุผล ก็โชคดึมาก ในที่สุดพรรคก็เสนอรัฐบาล รัฐบาลก์เสนอสภาผู้แทนราษฎร ในที่สุดก็ผ่านเพราะ พรรครัฐบาลมีเสียงข้างมาก

พอเร็มสอนผมก์สอน ใจผมก็กลัวพอผลิตลก 힐 ศิษย์ออกมารุ่น $๑$ รุ่น๒ ได้ปริญญาการศึกษาบัณฑิต ออกมาแล้ว ถ้าเผื่อคุณภาพสู้เขาไม่ได้เราแย่เลย เรา
bo
จะฆายหน้ามาก รุ่นที่ ๑กีมี ดร. สุภร่ถ์ อ.จ. บุญถึง อ.จ. สำรวภ อ.จ. เกียรติ เราก็สอนมาด้วยตัวเอง ใจไม่ค่อยดี ต่อมาในรุ่นที่ ๓ ตอฺนนั้น ก.พ. ก็มีทุน ให้ไปเรีย่นนอกไปเรียนการเบ็นครูทางการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็แข่งขันกัน ผู้สำเร็จจากประสานมิตรหลายคนรุ่น ๒ หรือรุ่น๓๓ ก็ไปสมัครสอบเบ็น ครั้งแรกที่สมัครกับเขามีอยู่สามทุน ก็ปรากฎว่าประสานมิตรได้หมดทั้งสามทุน ดร. อุดม อาจารย์จรัล บ้ทมดิลกเดี่ยวน้้เบ็นผู้แทนราษฎร คุณเกษม ผู้อำนวย การกองคลังเดี๋ยวนี้ ทำให้เราดีใจเหลือเกินไม่กลัวแล้ว เราก็เชิญไปเลียงที่เอราวัณ ฉลองใหญ่ เกี่ยวกับเงินเดีอน ดีกรี อ.บ. ป.ม. ได้ ๑๔๐ บาท หรือว่า วท.บ. และ ป.ม. ก็ได้ ๑๔๐ บาท เรา ต่อไปนี้ กศ.บ., ป.ม. จะ ได้กี่บาทก็ไปชี้แจงที่ ก.พ. ผมไปกับเลขานุการกรมสามัญ อาจารย์สมัยสวาท พงษ์ทัต ๒ คน ไปชี้เจงกับกรรมการแทบ์ตาย เพราะเขา ไม่เข้าใจว่าวิทยาลัยจะะให้ปริญญา จะมาเอาเงินเดือนสูง เท่ากับมหาวิทยาลัย ใครจะเบ็นผู้สอน เราก็พยายามชั่

แจง ผมก็บอกว่าผมสอนและอาจารย์ตอนน้นผ้ายการ ศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามก็มี อาจารย์จันทนา อาจารย์ อัมพา อาจารย์ศีลา ผ้ายภาษาไทยก์ อาจารย์สมปอง อาจารย์ระวิ อาจารย์เกยูร อาจารย์หม่อม ฯ อาจารย์ สวสดี้ มากมาย ๆลฯ ช่วยกันอย่างเต็มที่ ตอนนั้นอาย ก็ไม่มากนก เร็่มงานก์เบ็นคนหนุ่ม ๆ คนก็คอยดูว่า คนหนุ่มจะทำอย่างไร แต่ท่านผู้ใหญ่ก็ไว้ใจ ตอน น้น ม.ล. ปิ่น เห็นว่าลูกศิษย์มีน้ำใจเห็นว่าจะทำงานก็ ให้ทำ เราก็เอาระบบใหม่เข้ามาเบ็นครั้งแรก เอา ระบบหน่วยกิตเข้ามาใช้เบ็นครั้งแรกในประเทศไทย ต้องบัญญิตำว่า "หน่วยกิต" ต้องบัญญ(ติศัพท์ข้น มาใช้กันมากมาย เช่นคำว่า "สัมมนา" "ประสพ การณ์" บัญญ์ติครั้งแรกก็ติดอยู่ ผู้ใหญ่บางท่านว่าผิด หลักภาษา เริ่มภาษา เริ่มหลักสูตร เร่มวิธีทุกอย่าง เอาขึ้นมาสอนและอบรมเต็มที่ ไปถามรุ่น ๑ รุ่น ๒ รุ่น ๓ พวกน้้เขาก็สนใจในเรื่องการอบรมเบ็นอย่างยิ่ง ตอนนั้นได้กำหนดความมุ่งหมายให้เลยว่า พวกเราจะ ต้องเบ็นนักปราชญ์ใครจะมาดููกว่าความรู้อ่อนแอไม่

๒た
ได้ ต้องเยี่ยมเพราะว่าอาจารย์เยี่ยมทุกคน เพราะ ฉะนั้นลูศศิษย์ต้องเยี่ยมทุกคน พวก่เราต้องมีความ ประพฤติดีประดุจุผู้ทฺรศศี่ลคนหนึ่ง ทุ่กคนรุ่นนันเคร่ง ทัันน้น ทำมาได้ ๒ー๓ บี ความที่จะก้าวไปนั้นไม่เร็ว นัก. วิทยาลัยเล็กมีนิสิต ๒๐o-moo คนเพียงหยิบมือ เดียว ก็พอดีตอนนั้นทางผ่าย ยูซ่อม มีความประสงค์ ที่จะช่วยการศึกษาของไทยเขาก็มาสำรวจดู สถาน ศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยซึ่งให้ปริญญา ว่าเฆาควร จะให้ความช่วยเหลลือที่ไทย่ เรากูชัแจงวิธีการต่าง ๆ ว่า อาชีพครูเพึ่งจะยกฐานะได้ ๒-๓ ปี กำลังก็จำกัด กำลังเงิน กำลังคน กำลังอุปกรณ์ มีจำกัดไม่รู้จะไป ไหวหรือไม่ไหว ถ้าเผื่อการผืกหัดครูดีมันเกิด่ผลซับ ซ้อนทวีคูณ Multiple effect หมายความว่าผลิตบัณะ ฑิตชั้นเยี่ยมคนหนึ่ง บัณฑิตก็จะมีลูกศิษย์อีก ๓๐ คน เพรฺาะฉะนั้นมันก็จะทวีคูณข้นไปเรื่อย ๆ ตอนนน้ บัณฑิตทางการศึกษาไม่มี่ลย ประเทศไทยเราตอน น้นแย่มาก ทางยูซ่อมก็เห็นความสำคัญก็ตกลงช่วย ต่กลงเซ็นสัญญากันตอนนั้นคณณหลวงพรหมโยธี ก็ยัง

เบ็นรัฐมนตรีอยู่ เซ็นสัญญากับประเทศอเมริกาและ ประเทศอเมริกาก็ให้มหาวิทยาลัย อินเดียน่า เบ็นผู้รับ สัญญานนมาช่วย เบ็นเหตุให้
๑. เราได้ส่งอาจารย์ของเราไปเรียนต่อทั้งขั้น

ปริญญาโท และปริญญาเอก ทยอยกันไปหลายบีประมาณ ๑๐๐ คน แล้วก็กลับมาเราก็เบีดปริญญาตรี ปริญญาโทกันสบายเลย แล้วก็แข็งจนกระทั่งบัดน นี่ก็ในด้านบุคคล
๒. ในด้านอุปกรถ์ เขามาช่วยเกี่ยวกับหอ สมุด ตอนนั้นท่าน ม.ล. ปิ่น มาลากุล ถามว่าต้องการ อะไร ผมก็บอกว่าเอาหอสมุดก่อนและเอานายทะเบียน ก็ได้หอสมุดก่อนเลย และหนังสือต่าง ๆ เขาให้หมด ในระยะแรกหนังสือให้มาจำนวนมาก เบ็นภาษาอังกถุษ เราก็เขี่ยวเข็ญ ให้ พวกเราต้องอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ ในทางอุปกรณ์หอสมุด อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์์ ทางศิลป พวกนี้ขาก็ให้
๓. เขาก็ส่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอินเจียน่า ทยอยมาเรื่อย ๆ มาอยู่ประมาณบีละ ๕ คน มาช่วยสอน

๓о
ด้วย ช่วยวางแผนต่าง ๆ นานา บางรายวิชาเขาก์ช่วย สอน บางรายวิชาเขาก็สอนคู่กับอาจารย์ของเรา บาง รายวิชาก็ปรึกษากันภายในเสร็จแล้วอาจารย์ ไทยเบ็นผู้ สอนเขาเบ็นผู้นำเอาความคิดที่ว่า เนื่องจากครูของเรา ซึ่งสอนอยู่ในเมืองไทยความรู้ยังอ่อนมาก เมื่อไหร่เถ่า ความรู้ของคนที่จะเบ็นครู จะเพ็มขึนบ้างก์ให้เบิดตอน เย็น ตอนเร็่มแรก เบิดตอนเย็นตอนนั้นเฉพาะให้กน ที่เบ็นครูเท่านั้นมาเรียน ทีหลังมันคลี่คลาย ไปตาม บัญหาของบ้านเมืองเราไม่อยากพูด ผมก็เอาคำว่า " ทวายไรท์" มาใช้ เอาจากมหาวิทยาลัยที่ผมเรียน ที่เมืองนอกก็เอาคำนเเข้ามา ตอนนันยังไม่ได้บัญญิต ศัพท์อะไรก็เอาเขามาก่อน และเริ่มเรื่องการวิจัยการ ศึ่กษา การวิจัยการศึกษาตอนนนเมืองไทยเราก็อ่อน เราก็ตั้งแผนกวิจัย หรือคณะวิชาวิจัย และดำเนิน การแก้อุปสรรคต่างๆ ทั้งในแง่บุคคล ในแง่การสอน ในแง่การปกครอง ก็พยายามเรื่อย ๆ ข้นมาก และ ก็สืบทอดความคิดเรื่อย ๆ มา ไม่ได้เบ็นความคิดใหม่ มาจากไหนเ บ็นความึคิดสืบทอดในทางการศึกษาที่เขา

คิดมาจำนวนหลาย ๑๐๐ บี ตั้งแต่ยุโรป อเมริกา และ เอาสืบทอดมาเริมในเมืองไทยบ้าง และพูดกันว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาอายุ ๓ บีกธจริง แต่ความคิดที่นำมา ใช้นั้นมีอายุ ๑, 000 บี เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า "เรา แก่พันบีก็พูดได้" ก็พูดในสมัยนั้น แต่เราเอามาปรับ ปรุงกับฐานะของบ้านเมืองเราไม่ได้เอามาร้อยเปอร์เซ็นต์




9ร. สารรด : กมศวามูรูสกอย่ ต อยาง อย่ทประ สานมิติร
๑. ได้มีโอกาสที่จะได้ยกฐานะอาชีพครู อัน นกัรู้สึกภูมิใจอยู่คนเดียว คือร่วมกับเพื่อนที่เรียนมา รุ่นเดียวกันกีมี อาจารย์พิทักษ์ อาจารย์สุดใจ อาจารย์ จันทนา อาจารย์ศีถา หรือฺจากฺประเทศอังกฤษ ตอน

๓๒
นั้นมกลับจากประเทศอเมริกาแวะอังกฤษ เจอเพื่อน รุ่นจิ่ว อาจารย์ปราณี ธนะชานนท์ อาจารย์มยุรี สขวิวฆน์ อาจารย์สาคร เร่าก็เชิญเขามาช่วยจนติดม่า я
จนทุกวันนี้
๒. หลายคนคิดกันมาตังแต่เมืองนอก ถ้าเผื่อ

เราเริ่มอาชี่พครูในระดับ Professional ข้นมาแล้ว จำเบ็นจะต้องมีสมาคมทางวิชาการสนับสนุนอาชีพอยู่ ด้วย คล้ายเรียนแพทย์กีมีสมาคมแพทย์ คนเรียนเบ็น ครย้ไม่มีสมาคมเพิ่มพูนวิชาการให้ เราก็ร่วม่กัน์ ฯ
หลายคน . คิดกันตั้งแต่เมืองนอกว่ามาถึงจะต้องตั้ง สมาคมการศึกษาให้ได้ ในที่สุก็ริริรช่วยกัน ผม อาจารย์ก่อ อาจารย์สนัน บ้ทมทิน อาจารย์พิทักษ์ รักษพลเดช อาจารย์สาย ภานุรัตน์ ก็เร่มตั้งสมาคม่? การศึกษาแห่งประเทศไทยขึนมาจนกระทั่งบัดน้

## เวลาพิสูจน์่คน

## ๑ สุนทรี่ พิริยกั่อे

"วิชา’ลัยของเรามีสีเทาแตง เบ็นสัญลักษณ์ สีเทาเบ็นสีของสมอง สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ สีเทาแดงจึงห่มายถึง กัล้าที่จะคิด นิสิตของเราควรทำ
 เซนนน

## "ตราวิชา ลัย ใคร ๆ ที่เห็นแล้วว่าเบ็นตัว

 หนงสสือจีน ความจริงเบ็นรูปกราฟฺ $\mathrm{y}=\mathrm{e}^{\mathrm{x}}$ หมายถึง ความเจริญงอกงาม การศึกษาเบ็นความเจริญงอกงงาม นั้นเอง""ให้นิสิต (อาจารย์ด้วย) มีความรูจจจนกก ปราชญ์ และมีความประพฤติเยี่ยงผู้ทรงศีล"
" วิชา ลัย ของเราได้จัดที่ไว้ ให้ พวกขึยยาแล้ว

ใครจะสบบหรี่ ต้องไปที่แคนทีนอย่างเดียว จะเที่ยว ข
เดินสูบ ท้้งก้นบุหรี่ตามใจชอบไม่ได้"

๓๔

ถ้าพับแขนเร่าร้ทันที่าไม่ใช่พวกเรา ใครร้อนอยาก
-ใส่เขนสันควรตัดแขนเสื้อที้งไป"
"นิสิตเดินสวนกับอาจารย์ต้องทำความเคารพ
(มีเขียนเตือนบนกระดานดำตั้งไว้ตามตึกเรียน เวลา เบิดเทอุม)".
"คนงาน ค ค มีหน้าที่ใช้เห็กแหอม \%
(1. คนงาน๑ คน มหนาทใชเหลกแหลมจมเศูษ กระดาษ ๆ บนสนามและทางเดินทั่ววิชาลัย (สมัยนนั่ หาเศษขยะทำยายาก)"

## 9ลฯ

เสียงดังกล่าวข้างต้น ชาวประสานมิตรอ่าน หรือพื่งแล้ว จะรู้ได้ทันทีวาเบ็นใคร "ท่าน" ไม่เหมือน ใคร และไม่มี่ใครเหมือนท่านจริงๆ ทุกครั้งเบีดเทอม ในที่ป่ระชุมอาจารย์ท่านจะข่อให้เราขอบคุณซึ่งกันและ กัน ท่านพูมีน้ำหนกเบ็นจังหวะ และแทรกข้อความ ข
ขบ๋ข้นเมื่อสังแกต่าพวกีเร่าชักจะนั้งต่าลอย สิงที่ท่าน เน้น่มกคือ moral ถ้าท่านย้งคงเบ็นอธิการอยู่เดี่ยวนี้ คงจะถูกอกถูกใจีมาก. เพราะบ้จจุบันภาควิชานี้กำลัง

เข้มแข็ง ท่านย้ำว่า อาจารย์ทุกคนที่สอนนิสิตต้องทำ หน้าที่อบรมทุกชั่วโม่ ลู่กศิษย์จะะนบถีอครู่ เพราะ
ครูเบ็นครูด้วยวิญญาณ มิใช่เบ็นครูที่ทำหน้าที่รังจ้าง ส่อนวิชาการอย่างเดียว

เมื่อท่านจากไปเบ็นอธิบดีกรมคการ์ผืกหัดครู่ ไปเบ็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เราก็สำนึกได้ว่า เราขาคการพร่าพูดชั้แนะให้เราตระหนกถึงหน้าที่ ว่า ควรจะทำอะไร. เราไม่ได้เห็นได้พ่งอีกต่อไปแล้ว เพราะหน้าที่ใหม่ของท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดอย่างที่ ใจนึก

> คนเรานั้น หากมีของดีอยู่ในมือ บางครั้งก็ เผลอไปว่าเราไม่มี จนกว่าเราเสีย ไปจึงได้รึสึกเสีย ค่ายและเสียใจ

เกือบ ๒๐บี ที่ข้าพเจ้าอยู่ในค่ณะะวิท่่าศาสตร์ และมี ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช เบ็นหั่วหน้าคณะ นบว่าท่านอยู่ใใตำแหน่งนึ้มาตังแต่เรี่มเบ็นวิทยาลัย วิชาการศึกษา.หากไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแล่ลงครังยี่ง:

## nb

 หันความคิดมาตึ่นเต้นคับประชาธิปไตยแบบใหม่ , คือ นับลือสังคมมี่เกี่ดจากค่าหนุ่มสาวอย่างบัจจุบันแล้ว ท่านก็คงอยู่ในตำแหน่งนี้จนเกษียณอายุ เพราะท่านก็ เบ็นค้นหนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิก ประสานมิตร่ร
$\therefore$ ลั, ท่าน่นเบ็นคน่ใจซื่อ มือสะอาด ถึงจะมีบางคน ไม่พอใจ่: แต่ท่านก์ไม่ถือโกรธไม่เคยพยาบาท ไม่ถือ่ เรื่องเถ์กน้อยมาเบ็นอารมณ์ (จึงดูไม่แก่ตามอายุ) -มอง
 ท่านเบ็นนักประชาธิปไตย เพราะยอมพังความคิดเห์น์ ข้องผ้อื่นเว่ลาสอ่นนิติเกี่ยวกับวิทยาสาสตร์ ท่านมัก ติดใจพูด่ถึ่ง Bias และกำรเชื่อโชคลาง เนื่องจากท่าน คถุกคลีกับวิทยาศาสตร์มานานนั้นเอง ปกติท่านมี. ความยุติธรรม "ส่งเสริมผู้รู้ และผู้ที่ทำงานเสมอ ตัว ทุ่านเองกฺเบุนนักริเริ่มสร้างสรรค์ จึงใช้ปริญญารองๆ ของท่าน้ ,คือธรูรมศาสตร์บัณฑิต เขียนกฎระเบียบ. ใหม่ ตา. ให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งนต้ตลอดมา นับได้ว่วเคือบทั้งชีวิติการงานของท่านก์ได้อุทิศเพื่อ่

ราชการอย่างเต็มภาคภูิ, อาจารย์ ไม่ชอบว่าร้ายใคร อย่างแรงก็แค่ "ผมเล่นละครอย่างเขาไม่เบ็นครับ" ตลอดเวลาอันยาวนานที่ท่านเบ็นหั่หน้าคณะ ๆ ข้าพเจ้ารูสึกปลอดภัยแก่สุขภาพจิตเบ็นอย่างมาก จนกล่าว ได้ว่าที่ทำงานเบ็นบ้านแห่งที่สอง : ในการใช้ชีวิต ทำงานนานกว่าอยู่บ้าน (เพราะใช้บ้านไว้รับประทาน อาหาร ๒ มื้อ, อาบน้ำ, นอนเท่านั้) : ข้าพเจ้ารูสึก สบายใจเมื่อทำงานกับท่านไม่ต้องคอยระวังตัว คนอื่น ส่วนมากที่รู้หน้าที่ของตนดี ก็คงรูสึกเช่นเดียวกัน ทั้ง ที่พวกเราไม่จำเบ็นต้องประจบประแจงเลย ท่านก็ยัง ให้ความเมตตากรุณาโดยทั่วถึง

ในระยะ ๑ บีหลัง ท่านไปช่วยราชการทั่กระทรวงศึกษาธิการ เห็นท่านแวะมาเย่ยมพวกเราก็รูสึก ด้ใจมาก ถึงจะไม่ได้พูดออกมาบ่อยครั้ง ในใจของ เราก็นึกถึงความสามารถ และความดุูงามที่ท่านที้ง ไว้เบ็นอนุสรณ์ตลอดไป

## ความหลั่ง

## (-) ทรงศักด้ ศรี่าพสินธุ

$\therefore$ ผมมาสู่สถาบันแห่งน้้ . ในบี ที่มีประกาศตั้ง วิทยลละยวิช่กํารศึกษา - คือเบ็นนิสิตรุ่นเรกครั้งกรั่-
 จบ ป.ม. มาเล้วทั้งนน จึงเข้าเรี่ยในชั้นบีที่ะ ท่าน อาจจว่ย์สาโรช ท่านดำว่รงทำแหน่งอธิการข่แแเดียวกัน ท่านก์สอนวิชาแนวคิดใหม่ในกรรศึกษา• ส่วนทุาน อาจารย์พิทักษ์ ท่านสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทัวไป




 สาโรช ท่านเบ็นผู้ริรรี่มและบุกเบิก ท้้งเบึ่นห้วเรี่ยว หัวแรงในการทำร่าง พ.ร.บ. และนำเสนอข้้นไปใน

ระดับสูง ท่านจึงต้องไปไระชุมชี้จงเรื่องน้อยู่บ่อย ๆ กลับมาท่านก์มาเล่าให้พวกเราพังเสมมอ

หนึ่ง พวกเราชักใจเสีย คงจะไม่ได้บริมมาเสียแล้ว เพราเบ็นวุฝึเพียงประกาศนียบัตรประโยค่ครูอุดม ซึ่งเทียบเท่าเริญญาตรี พวกเราสมัยนนนหวังยู่เพียง อย่างเดียวว่า ยังไงๆ ก็ขอให้เบ็นปริมญมาถอะ .จะได้ เอาเส้้อครุยไปอวคถูกอวคหลานกับเขาบ้าง ท่านอาจารย์เองก์ไม่เห็นด้วยที่เขาจะให้ประกาศ นียบัตร ป.จ: ท่านได้พยายามที่จะเข็น พ.ร.บ. ออกิ้ มาให้ได้ ซึ่ง ๆพแบ พลเอกมังกร พรหม่โยธี ร.ม.ว. กระทรวงศึกษาธิการในสม้ยน้นก์ได้สนับสนุนเต็มที่ การอภิปรายในสภาผู้เทนราษฎร ก็เบ็นไปอย่างห่นก หน่วง เพราะทางสภาผู้แเทุุ ๆ ไม่เห็นด้วย โดย่ให้ เหตุผลว่า สถบบันที่จะประสาทปริมููไใด้นนท้องเบ็น $\rightarrow$ มหาวิทยาลย นเป์นเพียงวิทยาละยท่านน จิง่เม่ควรม่ ถึงเริญญา ท่านอาจายย์ก็ได้ไต้ในเง่งองหลักสูตรั่า


สสาชิกก็รุกหนักต่อไปอีกว่า มีที่ไหนในโลกน้ที่เบ็น เพียงวิทยาลัย แต่สามารถประส่าทริญ๋ญาได้ ในเมือง "ไทยกี่มี่เต่มหาวิท์ยาละยเที่านั้นที่ทำได้

## คำถ่ามน้ำง ได้เบีดทางให้อนาคตของพวก

 เร่ที่ยั่งไม่แน่ใจว่าจะได้ปริญญาหรือไม่ได้กลาย์เบ็น ค่ามู่จริงงข้นม่า เ เพราะท่านอาจารย์ ได้ย่กตัวอย่าง วิททยาลัยที่มช่ ชื่อต่างๆ ท่ ที่สามารถให้ปริญญาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกก์มี ให้สมาชิกสภาผู้เท่นพัง อย่างสะเอียด และตัวอย่างที่เรียกได้ว่า "เด็ดที่สุด" ก็คือท่านอาจารย์ได้ยกมือชี้ไปย้งพลเอก .พระบริภัแฑ์ ยุทธกิจ ซึ่งเบ็น ร.ม.ว. กระทรวงการคลังสมัยน้น และัน้งอยู่ในที่ประชุมสสภาด้วย ." แม้แต่ลูกชายท่าน ร.ม.ว. กระทรวงการคลัง ซึ่งฺจบ่ปริญญาตรีจากมหาวิทยาาลัยแห่งหนึ่ง, แล้วต่อมาก็ไปเรียนต่อปริญญาโท แล๋ะเอัก .จ๋าก๋สถาบันที่เบ็นเพียงวิทยาลัยชื่อ................ แล้วเหตุ่ไฉนวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีหลักสูตร ปริญญาจึงจะประสาทปริญญ่ญไไม่ได้", จากคำตอบ์และ ตัวอย่างอันนี้อง ในที่สุด พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษก็ได้ผ่านสภาผู้แทนราษมรไป นับเบี้วิทยาลัย แห่งเรกของประเทคไทยที่ถมม่รถประสาทปริมมูได้ ตั้แต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาอก ต่อมาพระบากสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวก์ได้ทรงลงพระปรม่ากี่ไดท เมื่อวันที่ कง กันยายน เฮ๔ฝ๗ ซึ่งเบีนบีที่พวกเรารุ่น แรกลำลังเรียนอยู่ทีตุดท้าย คือบีที่ ส

ไม่น่าเชื่อวันที่ จง กันยยนน คื่อวันกกิคของ ท่านอาจารย์สาโร์!

การటีกหัดครูของไทย ดูจกปประว้ติการศึกษา
 ในรัชัาลที่ ๕ ได้มีวววัฒนาการมาเรื่อยๆ จนมีวุมิ ป.ม. เบ็นครั้งไรก เพื่อ พ.ศศ. ๒๔๐ฆส ซึ่งก์เบ็นเพียง เทียบเท่าอนุปริญญาเท่าน้น และต่อจกกน้นมาเบ็นเวจลา ถึง ๒o ปี การผืาหัคครูของไทย จึงได้ก้าวสู่ระคุบ ปริญญา ประวตตศศาสตร์ของการผืกหัดครูแห่งประเทศ ไทยคงจะต้องจรึกไว้ว่า บุคคลที่เบ็นผู้ริเรีมและบุก เบิก ก็คือ "ธาโรช บัวศรี" นันเอง ท่านจึงเบ็นบิดา ของ กศ.บ. โดยแท้

๔しゃ
 เริมขขย่ย่การารสอนให้มีภาคัสมทบขข้นม่า ( T wilight School) . โดยมีจุดมุ่งหม่ายที่จะยกระดับ่และมมตรรฐาน

 ในกรจจัดำการศึกษาภาคสมทบนี้กีคือ ท่านอาจารย์ พิทักย่ รักัพพลเดช นั้นเอง "นบั่าท่านอาจารย์ได้ เบ็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่ง ที่ได้เบีดโอกาส์ให้แก่ ครูประจำการทังหลยยได้มีมีควมก้าวหน้้ใใวิชาชีพสูง จนถึงระดับบริมญา ท่านอาจ่ารย์พิทักษ่ ท่านเบ็นผู้ อำนวยการ Twilight School คน่แรก ท่านได้วาง รว่กฐินนไว้อย่างมันคง - จนกิจการได้คำเนินมาค้วยดี จนกระทังทก่วันนน้้ เพราะ"ฉะน้นกีคงไม่ผิกที่ผม่จะ กล่าวว่า ทำนอาวงย่ย์พิทักษษ คือผู้สร้าง Twilight School ของเรานั้นเอง " ควรที่พวกเร่รุ่นหลังได้พึง ตระหนัก .

ศึกษา ๒๔ส๗) ได้รับปริญญาโดยพลเอก $\cdot$ มังกร

## ‘ฮ่

พรหมโยธี เบ็นผู้แจก (รุ่นที่ ๒ จอมพล ป. พิบูล สงครามเบ็นผู้แจก รุ่นที่ ๔ ม.ล.ป็น มาลากุล ปล้ด กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเบ็นผู้แจก) จบ กศ.บ. แล้ว ผมก็ได้รับการบรรจุที่ประสานมิตรทันที ซึ่ง ประสบการณ์อันสำคัญในชีวิตประสานมิตรอันหนึ่งก็ คือง เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเบ็นบีแร่ก ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินพระราช่ทานปริญญาบตรแก่ บัณฑิตรุ่นที่ ๔ และ พร้อมกัน ณ สนามภายใน ตึก ๔

- ผมฺได้รับแต่งตั้งให้เบ็นประธานผ้ายถวายความ อารักขามีหนน้าที่ค่่วบคุมบริเวณทั้ปวงไม่ให้บุคคลภาย นอก พ่อค้า แม่ค้า ทั้งหลายเข้ามาในบริเวณ่ ให้ไล่ หมาและสัตว์ทั้งปวงออกไปให้พ้นบริเวณ แสะวางแผน บ้องกันให้ดี ผมได้ทำหน้าที่อันนี้ได้อย่างดีเบ็นที่เรียบ ร้อย ท่านอธิการสาโรช กัได้กล่าวชมเชยผมอยู่เสมอ ? ผมเกือบจะลืมประสบการณ์อันนี้เสียแล้ว .จน่ เมื่อถึงเดือนตุลาคม ๒๔๑๔ ที่แล้วมานี้อง เมื่อผมได้ รับแต่งตังให้เบ็นคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ทางมหา-
-ब
วิทยาลัยก์ให้ผมไปนน้งทำงานในห้อง : ซึ่งเคยเบ็นห้อง


วันแรรรู้สึก "คร้ามๆ้" บอกไม่กูก $\cdot$ เพ่ระไไนเห็น
 ค่ามม่นใจในกนองที่จะทำอะไร้ คง่ได้เคินไแเบีคตู้ เบีคตู้ดู้ออสสารเก่าตํา:ของอาจาร์ที่เก็บใส่แพ้มมดดไว้
 ผมก็เถยหยิบมาดูเบีคข้้นเห็นแอกสารบืกแรกคือ คาสัสัง แท่งทั้งกรรมการท่างๆ อ่านไปๆ ถึงผ้ายถวยยความ อารักขา "ให้ทรงกักด้ ศี่รี่กพสสินธุ เบ่น้หัวนน้า มี
 หน้าท.....ไลหมาและสัตวทงงขวงใหอ่อ่กจากบริวฉ
 มาอย่างประหลาด - รู้สื่กเหมือนกับว่าอาจัรย์ย้งอยู่ แเว่วัน นี้ คงจะคอยคุ้มครัองัง และช่วยเหลือการท่ำงาน ของเราให้เบ็นไปด้วยคีตล่ออครอกผึ่ง 'ผ่มจึงเกิคความ มั่นใจทำงวนต่อัมาได้จนในบ้จจุบันน้ำ


## ครูของครู

# (c) ดร.เปรอง กมท <br> 99 

จำไว้ว่าวันน้น เมื่อสักบีกว่าๆ มานี้ คุณสีน้อยฺ กับผุม พาฝรั่งผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเข้าพบุท่านอาจุารย์ ดร. สาโรช เพื่อรายงานตัวที่กระทรวงทันที่ที่พบหน้า
 ทานกวา ยงไงเปรอง เบนยงงงๆ เหมอนสมฺยท
 เบนครูผมตอนเรียนปปริญญาตรี และเหมอนสมยที่ท่าน เบ็นอธิการ่ และผมเบ็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่าน อยาางไรอย่างนน้น

สิ่งที่ประทับใจในวันน้นอีกประการหนึ่งกีคื่อ ระหว่างที่สนทนากัน ท่านก็ชมผมให้ผ้้เชี่ยวชาญพั้งเสีย
 อก ทีูดนมิใช่ผมเบ็นคนชอบยอ แต่ซาบชังที่ทาน แสนจะสมกับเบ็นครูของครู คือให้คว่ามยกย่องศิษย่ ด้วยความรักและความจริงใจเสมอ เรียกว่าให้กำลังใจ่ ด้วยการยอมรับขีดความสามารถของคนอื่ผ: ท่านีปฏิบติสม่ำเสมอในสิงที่ท่านเค่ยสอนเรา คือน้ำใจประชา ธิปไตย แม้เวลาจะล่วงเลยมานานถึงเกื่อบสิบบีแล้ว่ว $\sigma$ กตาม

Cb
เรื่องที่ท่านสูอนเราวาให้เบ็นผูมีความร้ความ

 ศิษย์ว่า จงทำตามที่ฉันบอก" แต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำ อย่างนเเร่าจะพูตอะไรได้อีก นอกจากำววาม่ภูมิใจที่เรา ได้มีต่อครูของเรู่ท่านน้ และที่เรุทได้มีโอกาส่ว่าครั้ง หนึ่งในชีวิๆเร่าเคยเบบนิษยยของทาน

เร่าคงย่อม่รับกันโดยทั่วไปว้า ครที่ดีนันคื่อ บุคคลที่เข้าไปน้งอยู่ในความรำลึก และดวงใจของลุก ศิษย์, แต่สำหรับอาจารย์ ดร. สาโรช ที่านเบ็นนยิงกว่า นั้ ทำนเข้าไปอย่ในการกระทำ ในพถติกรรมของ
 ศษยหหายคคน ไมเชื่อลองสังเกตดิๆ ไม่วาจะในจ้านต การพูจจุง ท่าทาง และอีกหลายอย่างของพวกุเรู้าหตาย คนเปลี่ยนไปจนเราคิดว่า เอ่:...เหมือนใครฺนะ คิดไไ คิดมาก็ถึงบบางอ้อ

ผมเอุงตอนที่เบ็นผู้แทนไทย่ไบปประชุมแยสแปค่ ที่โๆเกียว; เมื่อฺามบีกุว่ามาแล้ว เคยสงสัยตัวเองว่า• อาตมานี่ทำไมเบ็นแบบนี้ ตอนนั้นที่ประชุมเขาเสนอ

## ไอ้นัด กับ ด๊อกเตอร์สาโรช <br> © บุญถถึง แน่นหนา

 เชยแหลก ส่วนไอ้นัดน่นซ ใค่รไมมรู้ก็ไมม่มี่ใครว่า แม้ ต่ผ้เขียนเองก็ยงงไม่รัจัก แล้วะะไปเกณฑ์ให้ผ้่าน แตผู่ขยนเองกกยงไมรูจกก แลวจะไปเกณฑใหหูอาน รู้จักได้อย่างไร

เมื่อประมาณ๕ ๕ บีมาแล้ว คณะของเรา ๔ーム"คน จำน่วนเท่าก้บบีอตีต ออกจากกรุ่งเทพ ฯ ไปพิษณุโลกโดยร่ถีมีลักษณะกึ่งรถเก๋งกึ่งรถบันทุก

นครสวรรค์ เบ็นเมืองแรกที่หยดเติมน้ำมันที่ ปั๊มน้ำมนสามทหารข้างเขากบ ปากน้าโพ นันแหละ มีผู้ชายไทยจูงจักรยานเตินคู่ม่ากับผู้หญิงสาวสวยคู่หนึ่ง ผู้เขียนคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยรู้จักชายคนนน ยังไม่ ได้ทันพิจารณาหน้าหญิงสาว ชายคนนันก็เข้ามาทำ ความเคารพ ผู้เขียนถึงบางอ้อทันที !พราะเขารายงาน ว่าเขาเคยเบ็นลูกศิษย์
 เสนอแน่ะหนททุง่แห่งค่งามร่วมมือ ของประเทศใน เคืรือองค์การรเกี่ยวกับการผลิตและใช้โสตทัศนูปกรั การศึกษา ผมก์กั้งหน้าตั้งตาเขียนอุตลุต คนอื้นเขา



 อะไรร, หลังจากเสุนอเพเพอร์ในที่ประชมุในวันรุ่งขึ้น ปรากฏว่า, ผมฺได้รับโโนตตั้น ๆ, จากผู้แทนสาวชาว
 4. ${ }^{4}$ :

## เลยุเมอคนน

ที่เล่าม่าน้้, ไม่ใช่จะขข่ยนประวิตของผมเอ่งนะ


เบ็นคนฆอ่บสนุก และยังดึ่มอยู่ .ในที่สุดกีคดดว่า, ผมค่ง่ ไม่ผิดที่จุะกล่าวว่า ผมได้มัาจากท่านิอดาจจาวย์ ดร. สาโรช ครูของผมเองไม่ผิคแน่ ๆ (
" อยู่ที่นี่หรึอ?" ผมถาม
"ครับ อาจารย์จะไปไหน" ชายนั้นถามผมบ้าง "ท่านอาจารย์สาโรช กับคณะจะไปพิษณุโลก" ผมตอบเท่าน้นแหละครับ

> ชายน้นก็ปล่อยจักรยานที่จูงมาทันที จักรยาน

กล้มลง ในท้นทีนนเขากีรีนอามื้อทั้งสองรูดแขนเสื้อ ที่ม้วนไว้ค่อนข้อศอก แล้วกลัดกระดุมเรียบร้อยใน ชัวอึคใจ
"ท่านคยู่ที่ไหน" ชายผู้นนถถาม
ผมช้้ไปทางท้ายรถ ชายคนนน้้นีเข้าไปหา
ท่านอาจารย์ของเราแล้วไหว้อย่างนอบน้อม
ท่านอาจารย์ของเราพย้กหน้างึกๆ
"ดี-ๆ เรียบร้อยดี้" ท่านอาจารย์ทักทายศิษย์

เก่าคนนั้น
เห์นไหมครับ อิทธิพล(ทางความคี) ของท่าน
อาจารย์ของเราแรงเหลือเกิน จากศิษย์ใหม่จนเบ็น
คิษย์เก่าไม่รู่กี่บี่านไป ย้งจำระเบียบการแต่งกายภาย

๕๐
 จ่ในสมองกูกคิษยแแล้ว ท่านอาจรย์ของเราบ็นเยก นิสิทที่านนจาจาร์ย์องเราสอนไม่ถึหหนึ่งอาทิตย์จะมี ท่วงทีคล้ยยท่านอางาย์ของเราไปเกือบหมด ศึกษา ธิาารจงงหวดัดหกายคนที่ส่งมาอบรมที่ประสานมิตรใน สพยก่อนบางคนจ้ไ้้ว่าหมด " ซคีม" แล้ว เพราะ สูงอุษุพอพีงท่านอาจรย์สคนชั่โมงเดียวก์พีตปั้งประ-


ฝแนหมือนจะกก ผมคคคเเพลินไป จนศิษย์เก่า กับคนรักของเขา มยยกมือไห้้ขอกาไปก่อน ผมจงงได้
 ไม่ใช่ใช่อ้อออน้ค่แน่นอนผมขอยนย้น

ในวันดียวกันน้น บ่ายแล้วรกของเรากี่กูง เมืองเก่าูุโขทัย เมืองของพ่อรุนอยู่หัวของชาวเรา ทั้งหลยย คณงขขงงราคิคว่าไหน ๆ กีผ่านสุโขทัยแล้ว


คพลึงบริเวมผื้องก่า ท่านอาจารย์ ของเรา

ษ่
ร่วมทั้งท่านเบ็นหัวหน้า นำเดินขบวนนำนีสิตทั้งหมด และนักเรียนเตรียมจุฬา 9 ออกเดินถือบ้ายเรียกร้อง ดินแดนคืนจากฝรั่งเศส (อย่างเบ็นระเบียบ) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาละยไปตั้งแต่ ๗.00 น. เพื่อเข้าเรียก ร้องต่อรัฐบาลเพื่อใช้กำลงทหารถ้าไม่ยินยอม และได้ เดินทางกลับจุฬา ๆ ราวบ่ายโมง (ด้วยความรูส็กรัก ชาติอย่างแรงกล้า ทุกคนไม่รู้หิวและไม่ได้กินอาหาร * เลยตังแต่เช้า)
หลังจากเดินขบวนแล้วทางผ้ายนิสิตที่เรียกตัว

เองว่าเลือดไทย ก็ได้เดินทางออกไปเยี่ยมชายแดนติด อินโดจีน ซึ่งมีท่านกับผมได้ร่วมกันกับคณะไปด้วย และได้เดินทางไปอย่างแสนลำบากจากทางลำลอง ทั้ง ผุ้นทั้งโคลน เข้าร่วมเข้าสังเกตการณ์กับทหารที่แนว เขตแดน เข้าร่วมปลอบขวัญ กินนอน และเข้าประจำ แนวในเวลากลางคืนกับทหาร ได้ดูการรบบนเวหาที่ นครพนม ถูกระดมด้วยบีนใหญ่จากผ้งซ้าย ถูกท้้ง ระเบิดในเวลากลางคืน ผมยังจำได้ว่าทุกคนในคณะ รวมทั้งท่าน มีความรูสึสเาเช่นเดียวกันคือ พร้อมที่จะ

## ไปสังสรรค์กัน กัได้ยินจากหมู่นักฟุตบอฉฯ อักษร

 ของท่านว่า
## "ไม่เบ็นไร แค่นี้กีดีดมไป"

(ครับ! เพราะการกีพาแพ้ชนะถือว่าไม่สำคัญ แต่สำศญถี่เรามาร่วมสามัคคีกัน)
(แต่แล้วประวัตึศาสตร์ก็กลับกัน ถึงคราวแข่ง เบสบอลระหว่างคณะ ซึ่งคณะสถาบัตย์มีนสิตหญิงอยู่ ๗ คน คณะอักษร ๆ ก็เมี่ยนเสียยับ)

## เบ็นนักขบวนรักชาติ

ผมเบ็นนิสิต (ถาบัด) อยู่บี ๒จำได้ว่าตอนเย็นประธานชุมนุมศิลปกรรมบอกว่าคืนนี้ให้อยู่ ทำโปสเตอร์ เบ็นเรื่องลับสดยอด จำได้ว่าเบ็นโปสเตอร์มีคำว่า "อย่ามัวโยเย เอาเมืองปากเซคืนมา", " พูดดี ๆ. ไม่ ชอบต้องปลอบด้วยบีน" และประโยคอื่นๆ อีกเบ็น สิบ ๆ ผืน และเพึ่งมารู้เอาตอนเช้าว่าจะมีเดินขบวน เรียกร้องดินแดนคืนจากฝรังเศสที่ยึดเราไป เราพร้อม กันที่หน้าหอประชุม จึงเห็นรถบญญชาการ มีอธิบดี กรมปศุสัตว์ เจ้ากรมการเงิน และผู้แทนคณะต่าง ๆ

# ดร. สาโรช ทึ่ผมรูจัก (ในอดี่ต) 

(©) อ.จ.ม. (สามสมัย)

## เบ็นนกกี่พาทม่สปริริต

เมื่อท่านย้งเบ็นนิสิตอย่คณะอักษรศาสตร์ ปรากฏ ว่ามีนิสิตชายนบคนได้ จะแข่งกีพาระหว่างคณะต้องมี การเกณฑ์กันเพิ่อลงให้ครบ ท่านจึงเบ็นคนหนึ่งที่ไม่ มีการหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเบ็นกีฬาอะไร ถ้าห้วหน้าทีม บอกให้ลงเบ็นลง ผมได้มีโอกาสได้แข่งฟุตุบอลระหว่าง คณะ ระหว่าง (ถาบัตย์กับอักษร) ทั้ง ๆ ที่คณะผมมี ดาราของสโมสรจพาถึง ๔ คน (รวมทั้งผมด้วย) ที่ ไหนได้กว่าจะได้แต่ละประตูเล่นเอาหืตขึ้นคอ ผมได้ ลูกทีไร รูสึกว่ามีแข้งใหญ่มาพันแข้งพันขาอยู่ตลอด เวลา เล่นเอาชักโมโห ยึ่งประกอบจ้วยเสียงเชียร์ของ ดาราอักษร ๆ (อ.จ. เต็ม อ.จ. จันทนา สมัยยังไม่ พะโล้) ส่งเสียงกรีดกร๊าด เลยต้องใช้เทคนิค (เพราะ โมโห) เข้าข่วยกว่าจะชนะได้ เมื่อเลิกแข่งขันก็ได้เข้า
งอกงามทั้งกายและใจ เรียนวิชาเก่งพู่ดอังกฤษ่งก่ง
เหมือนท่านอาจารยของเรา ในใจใหมีความซื่อสัตย์
มีหิริโอตะปะ รักชาติศาสนา พระมหากษตร์ย์ และ
มีความเบ็นไทยเหมือนท่านอาจารย์ ของเรา
อย่าลืมนะมิสเตอร์ไก๊ด และถ้าเจอใอ้นัดกี ช่วยบอกมันด้วย ผมสำทับอยู่ในใจ
" พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเบ็นพระบรมครู, พระองค์ท่านทรงมีวสี่การในการสอนอบรมที่ดน่ ๆ ดังนั้นขอให้บณณฑิตข้องวิทยาละยวิชาการศึกษา ประสานมิตรทุกคนจ่งไปสำรวจค้นคว้า แล้วนำไปปฏิบตต ดูบ้าง"

ตร. สาโรช บัวศรี

๕゙๔
"ไอ้นกดโวยง" เจ้าไก๊ดน้อยตะโกน
"ไอ้นกโโวิย"
"ไอ้นโโร๊ข"
"โรงเรียนยังไม่เลิก" ไก๊๊คนหนึ่งสคคขึ้น
" ไม่มีใครพดภภาษาอังกฤษได้อีกรุ" ท่าน อาจารย์ถม ทุกคนไม่ตอบ
"ไม่เบ็นไร" ท่านอาจงย์ว่า " ไม่พูดฉันก็จะ
แจก"
 บริการ
"จันผ่ากไว้ให้ไอ้นัดด้วยนะ" ท่านอาจารยก็
ก็แสดงอาการผิดหวังเช่นกันที่ไม่พบไอ้น้ด
จากวันนน้นถึงวันนี้ ๕ーจ บีแล้ว บี บี่เบีนบี
สำคัญ ท่านอาจารย์ของเรามีอายุครบ ๖๐ บีบริบูรณ์ พอดี เด็กๆ เอ๋ย เธอจะรู้หรือไม่หนอคนที่แจกขนม และสตางค์ในวันนั้นท่านทั้งสองชื่อไร คิจว่าคงไม่มี ใครทราบ เราขอบอกให้ว่า ท่านชื่ออาจารย์สาโรช บัวศรี และอาจารย์ศรี บัวศรี ขอให้ทุกคนเติบโต

ตะวันต่ำลง จนบังเขาพระอัฐารถเหนือกำแพง ตรีบูรเมืองพ่อขุนของชาวเรา เราจึงมุ่งหน้าพิษณุ่โลก ก่อนที่จะค่ำ
"อย่าโกหกน่า" เจ้าไก๊ดคนแ้้ผ้าตะโกนสำทับ
เจ้าเด็กเอ๋ย ขอให้เอ็งกินอึ่ม ๆ เถอะ ผลไม้ และขนมกระเช้าหนึ่ง คงทำให้อ็มทังหมู่ไปจนรุ่งเช้า เบ็นของแน่ ของกินครั้งน้คงกินอ่ร่อยกินดีอี่างวิเศษ ทำให้เอ็งลืมรสเน้อในลูกมะค่าที่เห็นอยู่ในมือ เมื่อ ตอนพบกันตอนแรก

อีกสามวันต่อมา คณะของเรามาตามที่นตไว้ กับคณะไก้ผี พอรถเลี้ยวเข้าเมืองเก่า คณะไก๊ดวี่งตาม รถเบ็นแถว


เม่อรโจอดจ่าเฉว
"เอ้านับไป" ท่านอาจารย์ส้ง "ฉันเตรียมเงิน มาแล้ว" ท่านอาจารย์ตบกระเบ่าแปลว่าเตรียมเงินม่า มาก
 ทกคนแสดงสีหน้าผิดหวัง

๕ぁ


เท่านน้บบ"ท ท่านอาจารย์ ของเราให้สัญญาค่าบริการ นำเที่ยว
"วันบาท ถูบาท........" ไก๊ดพยายาม ท่าน
อาจารย์พยักหน้า
"วันบาท ถูบาท........"
เบ็นที่รูักว่า ไก๊จของเรานบ ได้แค่สองบาท
เท่าน้น แต่กียังพยายามบริการเบ็นภาษาอังกฤษต่อไป "เฮด" ไก๊ดชีที่หัว
"อาย" ไก๊ดชี้ที่ตา
ท่านอาจารย์ชี่ที่ตีนไก๊ด เจ้าไก๊ดผีส่ายหน้า
"ครูยังไม่ได้สอนฮะ" เจ้าไก๊คสารภาพ
"ยังงนันก์ยงไม่ได้สตางค์" ท่านอาจารย์บอก
เจ้าไก๊ดทั้งหลายตีสีหน้าผิดหวัง
"อีกสามวันฉันจะมา" ท่านอาจารย์บอก "แล้ว
จะให้เงินเรอ นับให้ได้มากๆ นะ"

เดินนำอย่างกระฉับกระเฉง ไก๊ดผี ในบริเวแนน้นว่ง มาล้อมท่านอาจารย์ประมาณสิบคนเพื่อจะบริการ

ไก๊๊คผเเหล่าน้้อายุไม่เกินสิบขวบ ทุกคนไม่สวม เสื้อ มีอยู่คนหนึ่งประมาณห้าขวบ กางเกงก์ไม่ได้สวม แต่เสียงค่อนข้างจังกว่าเพื่อน ท่านอาจารย์ศ์รี ส่งส้ม. หนึ่งผลให้ เจ้าไก๊คเก้ผ้าคนนั้นแสดงอาการปลื้มใจ อย่างบอกไม่ถูก

ไก๊ดผีคนหนึ่งอธิบายประวัติโบราณส่ถานเร็ว
ปรื่อ ตามที่ท่องมาจากแบบเรียนประวัติศาสตร์ของ กระทรวง ไม่มีใครพังรู้เรื่อง

ท่านอาจารย์ได้แต่พยักหน้างึกๆ เอ่าแว่นตา ออกเช็ด

เจ้าไก๊ดผีคนหนึ่งคิดว่าท่านอาจารย์เบ็นฝรังพัง ไทยไม่รู้
" ภาษาอังกฤษ่ ผมก็พูดเบ็น" ไก๊ดผีพูด เบ็นไทย

ด้วยประโยคน้เเองทำให้ท่านอาจารย์ล์ะสายตา


เข้ารบกับข้าศีกที่ยว่วุ่ และทำให้ประชชชนได้ประจักษ์ ว่าพูกแล้วจะต้องทำให้ได้
(หลังจกกไปเย่ยมมาายแดนมา ทัพไทยกุรุดขึ้น ตถุยเข้ยึยุเสียมราษฐร์ พระตะบอง ฯ แต่มหามิตร พี่บุ่แนกจันเซ็นตับญาสงบศึก (แล้ว้ก็ซุบที่เหลือเอาเอง) แล้วพอสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงญี่บุีนแพ้ เราก์ คืนคินแดนที่ยึคมาให้กลับไป แต่ผมคคคว่าสมัยน้น เลือคไถกก็เข้มข้นพอสมควร
มันเบ็นเรื่องอคคคที่จกกไปแต่ไม่มีวนนลบเลือน จากความทรงจำของผม ในเง่นักบริหาร นักการศึกษา และนักการนำประชาธิปไตย และนักปรัชญาของท่าน ดร. สาโรช รองปลัดกระทรวงศึกษา ย่อมอยู่ในความ ทรงจำของนักศึกษาทั้วไปได้ดีด แต่ผมว่าการจากไป ในคร้งน้้เบ็นการ

จาทไปอย่างมี่เีียรติ มีคนนับถีอพูงถึงและเสียคาย (มิใช่จกไปไล้วํกคคนเขาเฉย หรีอจกไปด้อยการสวด ตามหลัง )

และยังเชื่อว่า"OId Soldier Never Die"

# ครูของศิษยั่....ศิษย์่ของครู <br> ๑ บรรจง ชูสกุลชาตั 

"........วิทยาลัยวิช่การศึกษามีปรัญชาสำคัญ
สำคัญอยู่ ยประการคือ....หนึ่ง ปรารถนาจะให้ศิษย์ ทุกคนมี่ความรู้ประดุจนกกุปราชณ์ ผู้หนึ่ง........สอง ปรารถนาจะเห็นศิษย่ทุกคนมี่คุณเรรม ประดุตผู้ทรง ศีลผู้หนึ่ง...."

นี่คือคำกล่าวที่หนกักแน่นและจริจจังของ ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี่ สมัยที่ท่านดำรง ทำแหน่งอธิการวทยยาล้ยิชิาการศึกษา และท่านจะ กล่าวประโยคเหล่านี้ ทุกบี่ใหม่ในวาระที่มีการปฐม นิเทศนิติตใหม่

ใครๆ ที่เบีนนิสิตนนกกึึกษาทุกคนคงจจจำรำ สึกได้โคยไม่ต้องสงงัย

และใครๆ ที่เบึนนิสิตนนกศึกษ่าุกคคคงยอม


## ไม่สามารถจะเบ่ นผูมความรููประดุจนกิ

 ปราชญ์ได้> และไม่ สามารถจะมุคุณธรรมประดจจผูทรง

ศี่ใด้
แต่ศิษย์ทุกคนย่อมประจักษ์อยู่แก่ใจโดยทั่วกัน ว่า ท่านศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บวศรี นัน ท่าน เบ็นปราชญ์

สำหรับความประพฤติของท่านนั้นเล่า ศิษย์ ทั้งหลายก์ย่อมประจักษ์อยู่แก่ใจโดยถ้วนทั่วว่า ท่าน ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ท่านมีคุณธรรมสูง
 ยงกวาผูทรงศลลสยยอก

ต่างกันกับผู้ทรงศี่ลเพียงนิดเดี่ยวท่่ท่านม้ได้ ( ${ }^{\text {้ }}$ \& เ หมผาเหลองเทานน

ท่านจึงเบ็นครูที่สอนศิษย์แล้วอย่างไร ก็ ปฏิบติให้ศิษย์เห็นเบ็นตัวอย่างดังที่ ได้สอนศิษย์แล้ว ย่าง ะ อยางนน

ท่านจึงไม่เหมือนครูบางคนและหลายคน ที่ สอนศิษย์อย่างหนึ่งแล้วปฏิบตไปอีกอย่างหนึ่ง
bl
เข้าทำนองที่ว่า．．．．‘จงทำตามทั่ฉันสอน แต่ －－よ゙ょ。＂ อยาทำตามทฉนทำ

แต่ท่านศาสตราจารย์ ดร．สาโรุร บัวศรี ท่าน」
－${ }^{\circ}$ ะ
ศิษย์ทั้งปวงจึงรัก เคารพ และบูชา．．．．．．．．และ เล็งเห็นว่า ท่านเบ็นปูชนียบุคคลโดยแทจริง

ดังเช่นคำกลอนของล้นเกล้าล้นกระหม่อม รัชกาลที่ $\triangleright$ ในเรื่องเวนิชวานิช ที่ว่า．．．．
＂นกกพรตผู้ประพฤติสมปากสอน เบ็นสิ่ง ประสริฐุุนทรควรอภูวาท＂

บางที．．．．ท่านที่อ่านบทความนี่อาจคิดไก่ล่ไปว่า ก่ใน่เมื่อท่านศาสตราจาร์ย ดร．ส่โร่ช บัวศรี ได้มี วิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าที่จะอบรมบ่มนิสยยให้ศิษย์มี่ ความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีคุณธรรมประดุจผู้ ทรงศศล แต่ศิษย์ของท่านไม่สามารถจะเบ็นผู้มีความรู้ ประดุจนกัปราชญูได้ และไม่สามารถจะมีคุณธรรม ประดุจผู้ทรงศีลได้ ก็ย่อมแสดงว่า ท่านหาได้ประสบ ความสำเร็จในอาชีพครูของท่านไม่ มองไปเพ็ยงผิว ๆ เผิน ๆ ก็อาจเบ็นเช่นนั้ แต่ศิษย์่ของท่านทุกคนเบ็นผู้ถ่อมตนอย่างยึ่ง นั้นต่างหาก จึงกล้ากล่าวออกไปเช่นนั้น

ครับ....พูดอย่างวิสัยปราชญ์ และวิสัยผู้ทรง
ณธรรนน่างหาก
แม้นไม่มีคุณลักษณะแห่งปราชญ์ และไม่มี คุแธรรมประดุจผู้ทรงศีสแล้ว ก็คงคุยโวโนเกไป

มากมาย
แท้ที่จริงแล้ว ท่านศาสตราย์ ดร. สาโรช บวัศรี ได้รับความสำเร็จในอาชีพครูของท่านเบ็น อยางมาก

ศิษษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาทุกรุ่น นบบั้ง แต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นสุดท้ายที่ท่านดำรงตำแหน่งเบ็น อธิการ ได้สำเร็จในการประกอบวิชาชีพตามที่ได้ร่า เรียนมามากหน้าหลายตา ได้รับตำแหน่งต่างๆ ทาง ราชการแทบทุกต่าแหน่งในวงการศึกษา และแม้แต่ใน วงการอื่น ๆ
b๔.

- ถ้าทำนเหล่านั้เขาดคว่ามรูเช่น่นันปราชญ์ แล่ะขาดคุณธรรมดจจผ้ทรงศีลแล้ว, เขาเหล่านนจะ ประสบความสำเรุจุ่ในชีวิตฺได้อย่งงไรุ ; และในโอกาส, ที่ท่านศาสตราจารย์ ดร. สาโรช ขัวศรี จะต้องเกษียณ
 อายุทางราชการไป บรรดาศิษย์ทังหลายทังปวงก็จะ. ได้แสดงกตัญญก่ตเวทิตาตามอัตภาพ ข
! f1. '
อนกตญญูกเวทตานน มิใช่เบ็นเครองหมาย ของคนดี ผู้มีความรู้และคุณธรรมหรอกหรื่อ
"ข้าพเจ้าถืออยู่ว่า บัณฑิตทุกคนมี่าสูงยั่ง กว่าปรัชญา หรือลัทธิเศรษฐกิจใด ๆ เสียอี่ก ดังนั้น จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลาย จงรักตัวถนอมตววอย่างที่สุด ขออย่าไปะปนและคลุกเคล้ากับความชัวเบ็นนอันขาด โดยตจอาชี่า" โดยตลอดช่วต

ดร. สาโรช บัวศรี

# (©) ท่านอาจารย์ ดร: สาโรช บวศรี นับว่าเบ็น 

 ปูชนี่ยบุคคลขอุงศิษย์ และคนทั่วไปอย่างหาได้ยาก กระผมนับว่ามี โชคที่เบ็นทั้งศิษย์และผู้ใต้บัง คับบัญชาของท่านจึงมี ความซาบซึ้งในคณธรรมของ ทุ่านต่อศิษย์และ่ต่อคนทัวไปเบ็นอย่างยึ่ง ท่านไม่เคย ละโอกาสในการอบรมสั่งสอนศิษย์ไม่ว่าท่านจะพบเห์น ผมอยู่ที่ไหนท่านต้องอบรมเรื่องการแต่งกาย และศีล ธรรมอยู่เสมอ มีอยู่ครั้งเฉียวที่กระผมได้ทำตนให้เบ็น ที่พอใจแก่ท่านได้ โดยไปอ่านหนังสือธรรมะมาหลาย เล่ม พอได้โอกาสก็สนทนาธรรมะกับท่านทันที รูสึก ว่าท่านพอใจมาก สนบสนุให้ศึกษาธรรมะต่อไป ใน โอกาสที่ท่านบรรลุประโยชน์ในชีวิวราชการสมบูรณ์่ แล้วน้้ กระผมมีความยินดียิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ทำคุณ ประโยชน์ให้แก่ชาติและประชาชนมาโดยสมบูรณ์ และ จะเบ็นโอกาสให้บรรดาศิษย์ทั้ง ได้ใกส้ชิดกับอาจารย์ มากย่่งขึ้นจรูญ มิลินทร์<br>(รองอธิบดีกรมการผีกหัดครู)

## ท่านอธิการของเรา

จรุญู มุ่งการนi๋<br>อาจารย์ใหญ่ ร.ร. พร้านี่ลวัชระ<br>ในนาม กศ.บ. รุ่น ๗)

รั้งหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง
วิทยาลัยวิชาการศึกษากับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเบ็นแชมเปียนฟุตบอลอยู่ ท่านอธิการเบ็นห่วง มาก กำชับกำชาว่าให้ระมัดระวังและเตรี่ยมตัวอย่าง ดีที่สุด อย่าได้ประมาท และอย่าให้เขาสบประมาท ได้ว่า
"ไอ้ ไม่เคย"
ผลการแข่งขันครึ่งแรกปรากฏว่าธรรมศาสตร์ นำไป ๑:० ท่านมีโน้ตลงมาว่า "แพ้ไม่ได้นะ" นัก ฟุตบอลก็เลย่ตล่ยกั่นจนหืคข้นคอ ผลปรากฏว่าเสมอ เบ็นอันสนอง่จตตนารมณ์ท่านได้

- สองทุ่มตรง ชาวหอจะได้รับพ้งการอบรม

จากท่าน ท่านเอาใจใส่กฺบความเบ็นระเบียบเรียบร้อย ของชาวหอมาก ต้เตียงนสิตคนใดไม่เรียบร้อย จะได้ รับคำชมเชยว่า
"เปรี่ยบประดุจ (จะ) ปลักคววาย"

- ครั้งหนึ่งนิสิตจากประเทศสาวและอยู่ในหอ พักได้แขวน สร้อยคอทองคำพร้อมพระเหลี่ยมทอง ไว้หน้าห้องน้ำ ปรากฏว่าได้หายไป บีนั้นหัวข้ออบรม 영 허상 ทงบกคอ
". มั่นเห็นพระ แทนที่จะก้มกราบหน้าห้องน้ำ ดันผ่าขโมยไป"
- ท่านอธิการถีอว่า ชาวหอเบ็นผู้มีเกียรติ ถึงกับได้มอตโตว่า
"Big Man On Campus" ดังนั้น อกเสื้อ ชาวหอจะมีสัญญลักษณ์ BMOC เพื่อเบ็นคติเตือนใจ อย่เสมอ
- ผู้ตรวจการชาวหอ (ก็ท่านอธิการนั่นหละ)

จะเดินดคความเรียบร้อย

3
"จ้าพเจ้าเผ้าดู ๔ ทุ่มก็แล้ว ๔ ทุ่มก็แล้ว มัน
ยังไม่กลับกัน มันไปเที่ยรช์อก............อยู่"

- บัจจิมนิเทศ สำหรับบัแฑิต
"เมื่อกีกษาเล่าเรียนจบแล้ว มีเงินเดือนใช้
ใครรักกันชอบักันให้รีมแต่งงานกันเสีย ผู้ชาย่นะไป อยู่มู้าน่นอก เดี่ยวก์ได้ลูกสาวชาวบ้าน ผู้ใหฉู่บ้าน กำนัน กระทังคนห่ง่งนโน กเจาบ็นม่ยได้ กาํนน กระทังคนสงป่นโต กเอาบินเมยได้
(เบ็นห่่วงููกศิษย์สววจะน้ำาตก)
- สัมมลักษม์ของท่านอธิการ
- ถือร่มดำยาวกิกตัวเณมอ (ประโยชน์:

ใช้ช้้หน้า "พวกอียยา" ที่สูบบุหร่ไม่เบ็นที่ นอกเหนือ จวกกันแดกกันผน)

> - ใช้เสื้กกล้ามไม่เบ็น

- สำนวนของท่านอธิการ.
"อย่างยึ่ง" ใช้สฮคแทรกได้ดุกประโยคข้อความ
"ไอ้พวกข๊ยา ต้องไปแคนทีนเลีก"
"ถุงเท้า (ถุงเอง่อ) ลงมากองบระจุจ (จะ) นัก
(คำเตือนบัณฑิทหญิง เวลารับพระราชทาน ปริญญา)
- เสื้อฮาวาย ลวดลายประดุจ (จะ) บ่าเดินได้" (คำเตือนบัณฑิฑชาย เวลาไปสมัครงาน)

บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมา จนท่านอธิการ ของเรา ต้องพ้นจากหน้าที่ทางราชการไป่ ด้วยกฏเกณฑ์ของ บ้านเมือง แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ด้วยวัย ต้วยความ สามารถ ท่านย้งมีโอกาสที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อการ การศึกษาของชาติบ้านเมืองได้อีกมหาศาล จริยวัตร ของท่านยังเด่นอยู่ในความทรงจำของศิษย์ ไม่มีวัน ลืม และไม่ลืมตลอดไป

## มองหลัง

## รองศาสตราจารย์ สุพจน์ ชะนะมา

ผมจำได้ว่า เมื่อุวันที่ ค กันยายน. พ.ศ. ๒๔ส๖ เวลา ๑๐ นาพุกา ตฒ นาที่ อาจารย์เกยูร ลี่มทอง ได้นำผมไปพบกับบุคคลผู้หนึ่งเพื่อรายงานตัวก่อนเข้า รับราชูการ ที่ตึกอักษรศาสตร์ จุพาลงกรณมหาวิทยาละย เมื่อพบกัน ท่านได้ยื่นมือมาให้ผมจับและถามว่า "คุณสุพจน์รึ สอนคำนวณได้ไหม สอนพีสิกส์ได้ไหม" ผมตอบว่า "ได้ครับๆ" ท่านพูดต่อไปว่า "ดีดี มาทำ งานด้วยกัน เท่านั้นเองกส้นสุดการรายงานตัว แล้ว อาจารย์เกยู่ร็นำตัวผมกลับมาที่โรงเรียนผึกหัดครูชั้น สูงประสานมิตร และเร็มทำงานตั้งเต่บัดนนเบ็นต้นมา ฯ
 จนกระทังถึงทกวนน.

ท่านผู้นันคือ ศ่าสตราจารย์ ดร.สาโรช บ่วศรี่ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปี ที่ผม ได้ร่วมทำ งานกับท่านในฐานะเบ็นผู้อยู่ใต้บงคคับบัญชา ผมได้

มองท่านอย่างใก้ชิดโดยตตอด บางครั้งำให้ร้รูสกกี ใจ บาวคร้้ทำให้ร้รืกกน้อยใจ บางคร้งทำให้เดิคพล้ง ง
ใจ และบางครั้ทำให้เกิคความท้อใจ การทำงานของ ผมจึงมีรสชาคอย่ายยิ่ง ผมมองท่านในฐานะ นักบริหารที่ไม่ยอมตก อยู่ในความประมาท ผู้ทรงศีถที่ไม่ยอมอามากผู้ใด และผู่ที่มีควมมไฉไลในเชิงวิชการเยี่ยงนักปราชญ์ หนุ้บุดุคุทท่ผมเเละหลาย ๆ คนคงยากที่จะลืม ได้กีคคือ การ่่อร่างสร้างวิทยาล้ยวิชาการศึกษาให้เรา ท่านได้อืคถือเบ็นที่ทำมาห่ากินกันมาจนกระทังทุกวันน้้น้ และการผื่กให้หลายคนที่ไส่เส้อแงนยาวแล้วจะเม่ยอม พัแเขนโดยเด็คขาจ

ศาสตราจารย์ ตร. พิทักษ์ รักพลเดช เบ็น บุคคลอีกผู้หนึ่งที่ผมรูจักชื่อของท่าน เมื่อราวบี พ.ศ. ๒๔๘๘ ในฐานะผู้แต่งหนังือแบบผ์กหัดแม่เหล็กไฟ พ้า ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมารู้จักัวัวจริง เมื่อท่านย้ายมาทำงานที่วิทยาล้ยวิชาการศึกษา หล้ง ผมไม่กี่บ์
และเบ็นผู้ทรงศีลที่รักแต่เฉพาะลูกศิิษย์ของตนเยี่ยงลูก

## หลาาน

## ตราบใดที่ได้เห์นความสวฺ่างไสว พร้อมกับ

 เธียงพร่ำสอนของงหนนอาจงร์อ่อกกมาจกกต็กเรียน ใน เวลาค่ำ และกรบใดกี่ได้รับความสะคว่กในการซ้้อหา สึ่งของหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างงๆ จากร้านสหกกร์ การศึกษา ขอให้ท่านจงนึกเสียเถิดว่า สี่งหล่าน้นเน็น ผลงานที่เกิกข้น้นจกการริเร็มี่น่น่าสรรเสริญ และขอบ คุณอย่างย่ง ของท่านศาสตราจรย์ผู้นท้้ทั้สนขอให้ผลกรรมดี ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ท่านได้
กระทำไว้ในอดีตที่ผ่านมา จงกลายเบ็นผลบุญช่วยเก็อ หนนและส่งเสริมให้ ท่านศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี และท่านศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช มีพลานามัยอันสมบูรณ์ และมีอายุยืนยาวนาน เบ็น ศรีสง่าแก่วงการศึกษาของเมืองไทยสืบไป

## ขอน้อมคารวะด้วยความเคารพอย่างสูง

ในการดำเนินชีวิตภายหลังที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแล้วนั้น, ศเวรจะตั้งความมุ่งหมาย ไว้ให้ แน่ชัดว่า ในชีวิตของเรานี้จะทำอะไร

ถ้าเบ็นไปได้ เราอาจจะทำเบ็นตารางสอนสำหรับชีวิตไว้เลย เช่นในบีนี้เราจะทำอะไร บีหน้า และบีต่อ ๆ ไปเราจะทำอะไร

ถ้าทำได้ดังกล่าวนี้ ชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วย ความหมาย ถ้าชีวิตของเราไม่มีความมุ่งหมายที่แน่นอน พอสมควรแล้ว พฤติกรรมต่าง ๆ ของเรา ก็จะเปะปะ ไปไม่มีความหมาย และไม่เบ็นประโยชน์เท่าที่ควร และไม่สมศักดิ์ศรีของคนที่เบ็นบัณฑิต"

ตร. สาโรช บัวศรี
(©) ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัศรี่ หรื่อที่ เราเรียกจุนคุ้นหูว่าอาจารย์ด๊อกเตอร์ เพราะท่านเบ็น ด้อกเตอร์คนแรกที่ได้มาสอนที่ป่ระสานมิตร ท่าน เบ็นนกัการศึกษ่าแผนใหม่ของเมืองไทย เบ็นผู้ที่ได้ แนะนนำสังสสอนให้พวกเราจักทฤษฎีการศศึกษาใหม่ ๆ ที่ ไม่เคฺมมีมาก่อน 'เช่นเรื่องของ Progressive Educa-

--tion -Gestalt--Psychology--- และ-Method-of Intellegence เบ็นต้น ท่านเบ็นผู้สร้างเสริมวงการครู ไท่ยให้มีความเจริญก้าวหน้าจนถึงขั้นป่ริญญาตีรี โท และเอก เทียมบ่าเทียมมหล่กับนานาประเทศ นอกจาก
นั้นท่านก์ยังเบ็นผู้ริเริมคว่มคิดถึงเรื่องปรัชญาการ ศึกษาของไทยเบ่นคนแรก ซึ่งนักการศึกษาของไทย ไม่เคยคิจถึงเรื่องนื้มาก่อน พวกเราคงเคยได้ยินท่าน กล่าวว่า การศึกษาถือความเจริญของขันธ์ห้า หรือ ชีวิทคือการเุินททางไปสู่ความหลุดพ้นจากความโลภ โกรธ หลง เบ็นต้น, สิ่งที่ยกมาน้ก็กคงเบ็นเรื่องที่รู่ๆ กันอยู่วงในบรรราาสู่กิศิษย์ของท่าน แต่สี่งที่ประทับใจ มากที่สุดำหัรับผมเกี่ยวกับอาจารย์ด๊อกเตอร์คือ ท่าน

## ๗』

มีควานยินดี และภาคภูมิใจเบ็นอย่างยึ่งเมื่อได้เห็นลูก ศิษย์ได้รับความสำเร็จแถะมีความเจริญงอกงาม ฉะนน ในโอกาสนี้ ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนพวกเราได้แสดง ความกต้ฌญต่อท่านอาจารย์ ที่เคารพของพวุกเราด้วย การประพฤติ่และปฏิบิตต่ตึ่งที่ดีงาม และหลีกเลี่ยง การกระทำทุกอย่างที่จะนำความเสื่อมเสียมาถึงท่าน ในโอกาสที่ท่านอาจารย์จะครบเกษียณอายุ คีอ จะหมดภาระกิจที่จะต้องทำตามหน้าที่ในราชการ ผมจึง หวังว่า ท่านอาจารย์คงจะได้มีโอกาสบุกเบิกงานทางวิชา การใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกมาก มาย
สมชัย วุฑฒิปรีชา
(0) ศาสต่ราจารย์ ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช , เบ็นอาจารย์ที่มาสอนพวก่เราในระยะหัวเล้ยวหัวต่อที่ โรงเรียนผืกหัดครูชั้นสูงประสานมิตร ได้รับการยก ฐานะขึนเบ็นวิทยาล้ยวิช่าการศึกษา ซึ่งมีก่ารส่อนถึง ขันปริญญาตรี ผมจำได้ว่าท่านมาอยู่ประสานมิตรหลัง จากท่านอาจาร์ย์สาโรช บวศรี เล็กน้อย เรียกว่าเบ็น ออาจารย์ท่านหนึ่งในที่มที่มาบุกเบิกให้การผิกัหัดครู ได้ มีถึงขั้นปริญญา พวกเราที่มารับการศึกษาอยู่ในขณะ นั้นต่างก์มีความพากพูมใจกันเบ็นอย่างย่ง่ เพราะท่าน ข
เบ็นผ้้ที่นำเอาการสอนวิชาวิท่ยาศาสตร์แผนใหม่เข้าม่า ใช้ ทำให้พวกเราได้รูจักกับวิธีสอนแบบวิทยาศาส่ต่ร์ ซึ่งเราไม่เคยทราบกันมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยึ่ง เกี่ยวกบบ่แนว่ความคิดิใหม่ในการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่ง เปลี่ยนจากการสอนวิทยาศาสตร์บนกระดานดำ มา เบ็นการสอนแบบประสบการณ์ มีทดลองค้นคว้ารวบ รวมข้อมูลก่อนแล้วจึงสรุปผล บัจจุบันความคิดนี้ได้ แพร่หลาย ไปสู่โรงเรียนเบ็นอย่างมาก

ผมจำได้ว่า, ท่านอาจรย์ พิทักษ์ :ได้เขียนตำรา เกี่ยวกับการศึกษไไว้หลายเล่ม ซึ่งล้วนแต่เบ็นตำราที่มี ค่าควรแก่การศึกษาทั้งสิ้น ในโอกาสที่ท่านจะครบเกษียณ อายุในไม่ช้าน้ จีงอยากให้ท่านไต้เขียนตำราออกมาอีก หลายๆ เส่ม ซึ่งจะเบ็นประโยชน์แก่วงการศึกษาไทย เบ็นอย่างมาก

## สมชัย วุฒฑิปรี่ชา

# "เราเห็นนกบินได้ เรามีความยินดี่ที่นกจะ 

 ช่วยตัวเองได้ เมื่อมาคิดถึงคนเมื่อใดคนถึงจะบินได้ (ช่วยตัวเองได้) โรงเรียนของเราช่วยทำหน้าท่่ให้คน บินได้แล้วหรือยัง ถ้ายังกี่เบ็นหน้าทั่ของเรา (ครู) ที่ จะช่วยกันต่อไป"ตร. พทักษ์ รักษพลเดช

## แด่ ศาสตตราจรย์์ คร. สาโรห บัวศรี

## ด้วยดวงใจ

ศาสต่ราย์ ดร. ส่าโรศ "บัวศรี เบ็นสุภาพบุรุษ เบ็นนักปราชญ์และเบ็นปูฐยณียบุคค่ ทำน่เบ็นผู้ที่ นับถือศิษย์ของท่านว่ามีค่ายี่งกว่าปรัศญาและลัทธิการ เมืองใด่า ที่นพ่ย่ยายามอย่ายี่งที่จะให้ศิษย์ของท่าน เป็นสุภาพบุรุษ เบ็นนักปราชญ์. เบ็นผู้ทรงศีถมีจัจจ กาวแห่งตุนอง กล้คิด กล้ทำ ในสี่งที่คีงมม ท่าน

 ท่านกระตุ้นเทื้อนให้เราตุระหน้กึกูงมูเห่งการเเลี่ยน 11:- :
 เปลี่ยนเปลงน้นเบ็นไปในทางที่จีงามเสมุอ,: " อาจารย์ขอรับกระผมอยากอ่านหน้งสื่อของ Ovil Brim ที่อาจรย์เอามาให้กระผม่านอีกสักครั้ง หนึ่ง"
"ทุกวันนั้กระผมยังรู้สึกละอายใจ ไม่กล้าเดิน สูบบุหรี่และม้วนแขนเส้อ" (แถมยังแนะนำคนอื่นต่อ ไปอีกด้วย)
"วันหนึ่งในบี พ.ศ. ๒๔สส พวกเราชาวสาขา
ประถม ๑๗ คน แอบเข้าไปในห้อง ตจจ ข. บิดประต เพื่อรายงานวิชาการประถมศึกษาของอาจารย์ศีถา ซึ่ง กำหนดให้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมด ๔ด เล่ม ภาษาไทยต่างหาก รวมแล้วได้ ๔๗เล่ม เลยต้องแบ่ง กันอ่านแล้วมารายงานให้เพื่อนพัง ขณะที่นายอุดม วโรฆสิกขดิษฐ์ และนายเปรื่อง กุมุท กำลังจ้ออยู่ หน้าชั้น, อีก ๑ะ ศนนั้งพังไปจดไป ท่านเบีดประต เข้าไปในฉับพลันน้้ พร้อมกับคำถามที่ว่า พวกน้้ ทำอะไรกัน ? มีเสียงหนึ่งตอบออกมาว่า กำถังรายงาน วิชาของอาจารย์ศีถาครับ ท่านพยักหน้าหงืกๆ พร้อม
 ทงเปล่งวาจาออกมาว่า ชื่อ, ดี ดี! แล้วทานกิบิด ประตุเคินเลยไป อาจารย์ครับพวก ๑๗ คนนี้ไม่มีใคร ท上:
ได้ต้ำกว่า C เลย" อาจารย์ครับตอนที่กระผมรับราชการ แล้วผมทำหน้าที่คุมภาคพ้นคิน ท่านมักจะสัง

สం:
"สมศักด้ ห้ามหญ้างอก ห้ามหมาข้" ผมเข้าใจว่า อาจารย์หมายความว่าอยฺ่างไรี แต่เพื่อน ๆ มักจะล้อผม ว่า "หมู่ศักดิ์เอ๋ยล้อจะห้ามมันไหวหรือ" กระผมซาบซ้ำงมากที่สุด "ตอนที่กระผมไปรับ ราชการ ณ. วศ. มหาสารคาม ซึ่งคณะนไไม่มีอะไร่ เลย ผู้ที่เขารับว่ากรมจชช่วยต่าง ๆ นานาก็ไม่ช่วย เมื่ออาจารย์ข็นไปเยี่ยมเห็นความลำบากก็จงมือกระผม ลงมากรุ่เทพ มาประสานมิตร ' และก็ขนอุปกรณ์ไป จนจำเนินการได้ ตอนน้นกร่ะผมไม่รู่สึกเหนื่อยเถย: ผลก์คือค่ณะวิทยาศาสตร์ วศ: มหาสารคาม เบ็นคคณะ วิทยาศาสตร์ จนมาเบ็น มศว. มหาสารคามอยู่ทุกวันน้ *

โดยความเคารพอย่างสูง<br>$\stackrel{5}{5}$ สมศกกด้ แสนสุข

แด่ ศาสตราจารย์ ดร. พททักษ่ รักษพลเดช ด้วยดวงใจ

ศาสตราจาย์ ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช มีความ ร้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กฎหมาย การศึกษา และท่าน ได้ดุษฎีนัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัย นิวยอร์ค ท่านผู้น้น็นผู้คิดริเร็มให้มีารศึกษาราคค่ำ หรือภาคสมทบขึ้นในวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งขณะนี้ได้พฑนาตัวเองขึ้นมาเบ็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีอยู่ ๘ วิทยาเขตด้วย ก้น การศึกษาภาคค่ำก็แพร่ ขยายไปถึงทุกวิทยาเขต นอกจากนี้ ครมการผืกหัดครก็ได้นำเอาความคิดอันนี้ ข ไปแพร่ขยายการศึกษาภาคค่ำให้แก่วิทยาลัยครเกือบ
 ทกแหง และก็การศกษาภาคคานอกเหมอนกนททา ให้ครู ได้เลื่อนวิทยฐานะเบ็นครู ในระดับปริญญาบีละ หลายพันคน ผู้ที่จบจากการศึกษาภาคค่ำไปแล้วได้ ไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้ถึงปริญญาเอกกลับมาเบ็น

๙(ฒ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้ว้กีี ผลานิิสสส์อันนีมมีาก มหาศาลสุดที่จะประเมินค่าออกมาเบ็นตัวเลขใด ๆ ได้ ศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ รักษพลเดช ท่าน มุ่งมันที่จะบิ้นให้ศิษย์ ของท่านเบ็นนักประชาธิปไตย และนำประชาธิปไตยไปปฏิบติให้เกิดประโยชน์แก่ชาติ บ้านเมือง ท่านพยายามอย่างยึ่งที่จะแพร่ขยายวงความ คิดและแนวทางปฏิบติในเรื่องประชาธิปไตย, ประชาธิปไตยในโรงเรียน, วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ปรัชญา Determinism และการวางนโยบายผ้ายวิทยาศาสตร์ กระผมเชื่อว่าศิษย์ ของอาจารย์ ได้พยายามที่จะสืบทอด เจตนารมณ์ และอย่างน้อยในขณะนีกกีมีศิษย่ของ อาจารย์ ๑ คน ที่กำลังปฏิบติการเพื่อสืบทอดเจตนา รมณ์ของอาจารย์อย่างจริงใจและไม่ย่อท้อ

โดยความเคารพอย่างสูง $\circ$ สมศกด แสนสุข

## อาจารย์ สาโรช บัวศรี่ ที่ข้าพเจ้าดีมมมม่เด้

ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับบัญชาอาจารย์ ดร. สาโรช มาตั้งแต่บี ๒๔ส์ ท่านได้ให้อะไรข้าพเจ้าหลายอย่าง เกี่ยกกับการส่อน การปกครอง แม้กระทั้งงานธุระการ ซึ่งประมาณค่ามิได้ หลายครังที่ข้าพเจ้าโโ้เถียยงบาง เรื่องอย่างรุนแรง แต่ท่านมิเยยโกรรข้าพเจ้าเลย จิทใจ ท่านสะอาาแท้คล้ายกับมือของท่าน คำพูดประโยค หนึ่งที่ประทับใจย่ง คือ "เราสอนคนช้วให้มมนเบ็น คนดี" และมีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้ข้าาพเจ้าต้อง เบ็นครูมาจนบัดนี้ ทั้ง ๆ ที่เคยลาออกจากการเบ็นครู หลายครง

## ศรีโรจน์ ปวนะฤทธิ



#  

# © จันทร์ ชุ่มเมืองบีก 

นิราศร้างห่างอาจ่ารย์โศกศัลย์ย่ง
$\because$ มันเบ็นความรู้สึกจากใจจริง
'ของพวกเร้าชายหญิงคครับอาจารย์

> ท่านอาจารย์สาโรชและพิทักษ์
> ผู้เป็่นที่เคารพรักสมัครสมาน
> จะฆ้องพ้นจากหน้าที่และการงาน
> เพราะอายุท่านผ่านหกสิบบี .

ตามระเบียบราชการประเทศไทย
ถ้าแม่นใครอายขนาดนี่
9

มันกีคี สำหรับคนไม่สนงาน

# แต่อาจารย์ทั้งสองของเรานี 

 สุภาพดช่มฉ่ำและสำราญ
ทั้งผลงานก็เห์นเห็นเบ็นอย่างไร

น่าจะมีข้อยกเว้นสักสองท่าน
ให้คงรับราชการถ้าทำได้
แต่ระเบียบเบ็นระเบียบก์จำใจ
พวกลูกศิษย์แสนอาลัยใจระทม
ใครเล่าครับที่เคยสั่งสอนมา
เรื่องจรรยา เรื่องสวมเสื้อ เรื่องตัดผม
เรื่องทรงศีล เรื่องน้ำใจ ใครอบรม
พวกเกระผม จะยึดมั่น จนวันมรณ์
เหล่าลูกศิษย์ขอสัมญาในวนน้้
ว่าจะรักสามัคคีตามคำสอน
จะประพฤฑิ ทางสร้างสรรค์นิรันดร
จะใจร้อนทำความกีไม่รีรอ

# ในโอกาสจเกษียแของอาจรย์ เพื่อไปอยู่กับลูกหลานที่เรือนหอ พวกกระผมมีเวลาไม่ค่อยพอ บอกต่อต่อกันไปได้มาน้อย 

อาจารย์ครับ ขออาจารย์ประสบสุข
อย่ารู้ทุกข์ พลำล้ง อย่ารู้ถอย ใจสบาย อายุเล่า ตักเก้าร้อย
เรีองโศกสร้อยอย่าได้มีมาบีตา

| จะนึราศระลึกน้อม | อาจารย์ |
| :---: | :---: |
| จันทร์ลิขิ甲เนื่องในวาร | สู่เหยา |
| ขอสองท่านกษมสานติ์ | เนาว่สวัธด์์ |
| เสพสุทnุคค่าเช้า | อย่าูู้โยรา |

## $\triangle$ © <br> คณะกรรมการสมาคมศษษยเกา มศว ๒๕ัのส-๒๕์๒๐

| นายชม <br> น.อ.พิมล | $\begin{aligned} & \text { ภัมิภา } \\ & \text { จั่กรทอง } \end{aligned}$ | นายกสมาคม <br> อปนายกคนทั่ จ |
| :---: | :---: | :---: |
| น.อ. ประดิษฐ์ | ฐ์ ฉายะพงศ์ | อุปนายกคนที่ ต่ |
| นายนิทัศน์ | คุรุการโกวิท | เลขาธิการ |
| นายสมหวัง | เล็กน้อย | ผู้ช่วยเลขาธิการ |
| นายสมศักด้ | แสนสุข | เหรญญูก |
| นายถนอม | จานามวัญน์ | นายทะเบียน |
| นายนิยม | บรณะบุตร | ปฏิคม |
| นางพจนา | ควรหาเวช | ผู้ช่วยปฏิคม |
| นายบุญเกือ | ควรหาเวช | ประชาสัมพันธ์ |
| นางจารวรรณ | บณโยบบล | เจ้าห้น้ที่าสั่ทนนาการ |
| นายบุญให้ | เครือแก้ว | เจ้าหน้าทึสสวสดักการ |
| นายประที่บ | กั่งแก้ว | เจ้าหน้าที่จัดหาทุน |
| นายชชยโรจน์ | ชยยอินคำ | เจ้าหน้าที่การกี่า |
| นายสุเทพ | บรรลือสินษ์ | เจ้าหน้าที่สถานที่และพัสด |
| ตร. เปรื่อง | ก̣มูท | ประธานผ้ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ |
| ันท | ชุ่มเืืองบีก | ประธานผ้ายโครงการ-กิจกร ร |
| นายลิขิต | จินดาวัฒน์ | เจ้าหน้าที่โครงการและกิจกรรม |
| นายปริญญา | หลวงพิทักษ่ | แพล |
| านึต ศ | ศรยุทเสนี | " |
| นายสุจน์ | โตนวล |  |

## คอบสารรม่ ม

