## นิทรรศการ ทัศนศิลป์นิพนธ์

 FINE ARTS THESIS EXH|BITIONนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์
จิตรกรรม
เซรามิกส์
ศิลปะภาพพิมพ์
รุ่นที่ 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11-25 มิถุนายน 2542


## สารจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณทิต (ศป.บ.) วิชาเอกทัศนศิลป์ : จิตรกรรม เซรามิกส์ และศิลปะภาพพิมพ์ ได้ผ่านการทำทัศนศิลป์นิพนธ์ ตลอดปีสุดท้าย ของการ ศึกษาที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทัศนศิลป์นิพนธ์ที่ ทุกคนจะต้องทำ หรือสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วย ภาคการศึกษาค้นคว้า (Studies) และนำผล จากการศืกษาค้นคว้า ในประเด็นที่สนใจประมวลความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ ในทางทัศนศิลป์ กระตุ้นหรือผลักดันให้การพัฒนา (Development) ผลงานทัศนศิลป์ เป็นผลงานที่มีความรู้ ความคิดอยู่เบื้องหลัง ผลงานที่ท่านเผขิญหน้า อยู่ ในนิทรรศการครั้งนี้ จึงมิใช่ผลงานที่เกิดจากการประมวลทักษะจากการศึกษาตลอด 4 ปีเต็มเท่านั้น

ขอให้การเริ่มต้นชีวิตหลังการศึกษาพื้นฐานในมหาวิทยาลัย ของ บัณทิตที่รัก ทุกคน จงเป็นการเริ่มต้น ที่มีภูมิปัญญาความรู้ ความคิดมีการสร้างสรรค์ บนฐานภูมิปัญญา และความร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมอย่างมีนัยสำคัญ

( ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ )
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ทัศนศิลป่นิพนธ์ 2542

นิทรรศการผลงานทัศนศิลป์นิพนธ์ ครั้งที่ 3 ของนิสิตสาขาจิตรกรรม เซรามิกส์ และศิลปะภาพพิมพ์ สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ครั้งนี้ ถือเป็นนิทรรศการ ผลงานของนิลิตรุ่นที่ 3 ที่จบการศึกษา ในสาขาวิชานี้ อันเป็น 3 สาขาวิขาใน 14 วิขาที่ทำการเปิดสอนอยู่ในคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

ทัศนศิลป์นิพนธ์ของนิสิตขั้นปีสุดท้าย (หลักสูตร 4 ปี) ถีอเป็นขั้นตอนหนึ่ง ของกระบวนการศึกษา และเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ในระดับของนิสิตศิลปะ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ บนกนนที่ท้าทาย และไม่อาจจะท่านายได้ว่า ทุกดนในวันนี้จะต้องประสบความส่าเร็จ ในการเป็นศิลปินทุกคน อย่างไรก็ตาม กล่าวในกรอบของการศึกษาศิลปะ ในสถาบันการศึกษา ถีอเป็น ภาระหน้าที่ ที่จะต้องให้ การศึกษา ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมาย ของคณะศิลปกรรมศาลตร์ ของมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ ดังนั้น ทัศนศิลป์นิพนธ์ตังกล่าว จีงละท้อนภาพของ ความพยายามในการแลวงทําศศามรู้ควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติการสร้างตรรค์ โป็นภพขของความพยายาม ในการสะท้อนคักยภาพเชิงปัจเจก ที่ไมไได้แยกตัวออกจากชีวิต ชุมขน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นภาพของความพยามยามประสานความคิด สดิปัญญา กับทักษะการทำงาน เป็นภาพ ของ ความพยายามในการเรียนรู้ระบบ เหตุผล ควบคู่ไปกับ จินตนาการ และความรู้สืก ฯลฯ ซึ่งความพยายามดัง กส่าว สามารถแสดงผล ออกมาได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ตลอดจน อาจจะเห็นผลได้ทั้งในวันนี้หรีออนาคต ทัศนศิลป์นิพนธ์ครั้งนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ บนถนนขคงการสร้าง สรรค์ ที่ทอดยาวไปข้างหน้าอีกยาวไกล


## จิตรกรรม Poilnifng


$102$













## เซรามิกส์ <br> Ceramics





\% 145
anin $x$ ant...




## ศิลปะภาพพิมพ์ Printmakings






กิตินันท์
วงษ์สนิท
เกิด
2 สิงหาคม 2518
ที่อยฺ

บระวัติการศิกษา
-โรงเรียนสานกุหลารวิทยาลัยนนททุรี
-คเนะศิสปกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ " สิสิ-จิตรกรรม " มตว
-มทรรศการ " ทัศนศิลป์ศิลปกรรม
ครั้งที 2 ถน แทาลเลอเรียพลา ร
-\%ทรรศการ "จิตรกรรมส์น้ำสีน้ำม้น"
6.4 บ้านเจ้าพระยา

นิทรรศการ " ทัศนศิลป์ศิลป|ขรรมครั้งที่3,"

## มคว

นิทรรศการ " Amazing Visual Art " มศว
2541 - นิทวรศการ "การแสดงออกแรวใหม่
ใหงาน ติลปะรวมสมัย เองศิลปินไทยง"
ม.ศิลปากร
ธรรมชาติในจินตนาการ
-น์าเสนอ การสร้างสรรศ์ จैนตนาการจาก
ความงามอันลืกรั่อ และพลังโมเรรมขาตี


## จักรกริช จัดเขตกรรม

เกิด 19071977
ที่อยู่ 31 หมู่ 4 เกาะเทโพ เมือง อุทัยธาน์ 056 -514189, 9883857,142-2001979 Augustsome@hotmail.coln
ประวัติการศึกษา
-תปร.ราซวิทยาลัย ในพระบรมราชูบถัมก์ -ศิสปกรวมศาสตร์ มตว
ประวัติการแสดงงาน
98 -บ๋ายแายใขตาว(L.O.V.E.).ดีียว) -ทีเหลือเหมือนชาวบ้าร
เกียรติประวัติ
-เหรียถูททอง 5000 เมตร จ นครป ฐฟู -ประธานเชียร์ 3 ปี
พื้วาก 3 โิ
วิกฤศิศรัทธาของมวลมนุษยชาตี
-รืองของ รืองมันเกิดงกา, พืองอันเดีร:


พลัยกร ศรประดิษฐ์
เกิด 13 เสเาย！ 2517
หือยู บางมา กม 9 กทพ．โทร 162－239007
บระวัดีการศึกษา
จิทย เร่ยชワางศิลป์
คเหะデสะไกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแลดงงาน
 ทรั้งที่ 3 มงตว
อิทธิพลของสื่อต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเด็กไนวันนี้




ธันยา ขันธโสธร
เกิด 27 กันยายรเ 2520
ที่อยุ $83 / 13$ ว้ฒนานีเวศน์，ष． 4 หัวยขวาง กรุงเทพ4 โทร．693－0851
ประวัติกางศีกษา
－โรงเรียนกุทนเทีสุทธารามวีทยาคม
－คกะศีตปกรรมสาลตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 －นีทรรศการ＂นิสิต－จิตรกรรม＂มต

ธ．บ้าห＋เจ้าพระยา
－ริทรรศการ＂ทัศนศิลป์ศิลปกรวม＂ครั้ง ที 3

2541 －นิทวรศก11ร＂ทัศนศิลป์กับจนตรี＂มดา？
จิตรกรรมนิพนธ์แสดงรูปทรงและ บรรยากาศ ที่เปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ

ต้องการสะท้ต＂นอารมถ์ ความร รูสก ทีมีตอ ารรเปลียนแปลงในฐรวมช ติ


## ธีรารัตน์ กัณหา

เกิด 28 มิถุนายฯ 2518
ทีอยู 125 ซ สุทธีพงษ์ $1 / 5$ ถ.สุทริสาร ดินแดง กรุงเทพฯ10320 เทร. 2769766
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนสวนบัว
-วิทยาลัยช่างศิลป์
-คセเนศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศกาาร " ศิสิต-จิตรกรรม" มศว
2540 -นิทรรศการ * จิตรกรรมสี่เ้ำเส้เ้้ามัน
ครั้งที่1"ณ บ้าธเจ้าพระยา
กาพสะท้อนพฤติกรรมการสัญจร ของคนใน สังคม เมือง
-เส4อภาพสะท้อนพฤติกรรม อันหลาก หลายของผู้ค่เ ที่จ์าเป็นต้องดำเนินชีวิต ด้วย การสัแฺจร พฤติกรรมที่เกิดขึ้น จากความรู้สีก ภาย "นของแต่สะบุศศล จึงเป็นสิงทีแสดงให้เห็ม ถึงสภาพ ความเป็นไรของสังคมเมือง


## ปรียวิศว์ นิลจุลกะ

เกิด 12 ตุลาคม 2520
ที่อยู่ $97 / 120$ ซอย อ.อ.ป. งามวงศ์วาน ลาตยาว จตุจักร กทม. 10900
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนบดินททรเดชา (สิงห์ ลิงหเสนี)
-ศณะศิลปกรรมเศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 - นิทรรศการ " นิสิต-จิตรกรรม " มตว
. . จิตรกรรมบ้วหลวง" ครั้งที่ 20

-     - จิตรกรรม ศีน้ำ สีน้ำมัน "ครั้งที ?

ถน บ้านเจ้าพระยา
-" ทัศนศิลป์ศิลปกรรม " ครั้งที่ 3 มศว
-. ศิสปกรรมยอดเยี่ยม กสุมฟิลैปส์มอริส

- " ศิลปกรรมรุนเยาว์ " ครั้งที่ 15

จิตรกรรมสีอครีลิกแสดงถึงพันธนาการความดี ความชั่ว

ข้าพเจ้ารูสสีกสะเทีอนใจ ในารกระท่าของ มนุษย์ ทีเห็นตนเองเป็นใหเม่ แก่งแยง ชิงดีกั่เ จะเกิด อะไรขึ้น ถ้าความดี ความชัวไมมีคาสำหร้บมนุะย์ จึงสร้างงาน ซุดนี้ข้้เมา เทือเป็นสิงเติอนใจ :ห้รัถึง



ยทธนา กัลยาณพงศ์

 ข.ตส ต|ข มัญุ อ.เมืคง จ.นนทบุรี โャร. 968e331
ประวัติการศิกษา
โรงเริยนวัตส้งเวช
-ศเมะคืลปกรรมศาสตร์ ฆศร
ประวัติการแสดงงาน
2019 "โสสด .จิตรกรรม" หอสมุดกลาง มศว
2440 --จิตรกรรมสีน้ำาสีน้ำมัน ครั้งที $1^{\prime \prime}$
ก. บ้ารเจ้าพระยา
~ึศนศึลป์ศีลปกรรม $\varphi$ รั้งที่ 3 มศา
25:1

- นิทรรศการ ทัศนศีรป์กัยตนตรี มศา
-"การแสดงออกแนว้หหม่ในงานศิลปะ
รวมสมัยของไทย" หอศิลป์ ม.ศิลปากร $25: 2$-นีทรรศการศีสปะร่วมสมัย "อนาคตในใจ" โดยจาร์ค ไกสมาร์ เน หอศิลธ์แหงชาติ จิตรกรรมสะท้อนสภาพสังคมตามความรูรีก

 การแสดงคลกทางงางเคีลปะ


รัฐพล จีระดำรงธัญญา
เกิด 11 พฤ|ษภาศเม 25:9
ที่อยู่ 39-41 กา พงษ์สุริยา จ.ท่าราย อเมือง จเพขรบุรี 76000 เทร. (032) 425527 / 1188-6429174
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
-คณะศิลปารรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ " นิสิต-จิตรกรรม " มตว
2540

2541
2542

## เกียรศิประวัติ

2540 -ชนะเติดเขียนภาพสีน้ำ Portaitใใงาย Artist partyจัดโดย บริษัทสยามวาลาจำกัด กาพสะท้อนพฤคิกรรมมนุษย์ในสังคมเมือง ต้องการน์ำเสงเอท้ศนคคิติววนต้ว ให. เรือง




รุจิรัตน์ จำเพียร
เกิด 29 ธันวาคม 2519
ที่อยู่ บ้านเลขที่19 หมู่6 ต. วังแดง อ.ท่าเรือ
จ.อยุธยา โทร.1188-4409329
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนวัดบึง
-โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มตว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -"นิสิต-จิตรกรรม" มคว
2540 -นิทรรศการสีน้ำาสีน้ำมันครั้งที่1
แ บ้านเจ้าพระยา
-ทัศฯศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 มคว
ประติมากรรมสื่อประสมสะท้อนสังคม - ค่านิยม ของไทย ในยุคปัจจุบัน
-ต้องการสะท้อนคาานิยมของสังคมไทย ใน
ยุคััจจุบัน


วโรทัย รอตภัย
เกิด 25 ธันวาคม 2519
ที่อยู่ $96 / 186$ ซ.คู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตค้นนายาว กรุงเทพย10230 โทร. 509632
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนสตรีวิทยา 2
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มคว
ประวัติการแสคงงาน
2539 -" นิสิต- จิตรกรรม " มศว
-" ทัศนศิลป์ศิลปกรรม "ครั้งที่ 2
แกลเลอเรียพลาช่า
-" จิตรกรรมสีน้ำ สีน้ำมัน "ครั้งที่ 1 ณ บ้านเจ้าพระยา
-" ทัศนคิลป์ศิถปกรรม " ครั้งที่ 3 มศว
-นิทรรศการ " Amazing Visual Art " มศว
-นิทรรศการ" การแสดงออกแนวใหม่
ในงานศิลปเร่วมสมัยของไไย " ม.ศิลปากร
ธรรมชาติในจินตนาการ
มีความประทับใจในสีสันและความงาม
ของธรรมชาติจึงสร้างสรรค์ผลงานสื่อประสมโดยผ่าน มุมมองและจินตนาการส่วนตัว


ลัคณา เฉียงอุทิศ

## เกิด 22 มกราคม 2520

ที่อยุ $46 / 129$ หมู่บ้านสิรินเฮ้าส์ ดอนเมือง
ถ.ประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพย 10210 โทร. 9757077
/1500-400846

## ประวัติการศีกษา

-โรงเรียนเบญจมราชาลัย
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

## ประวัติการแสดงงาน

2539 -นิทรรศการ"นิสิต-จิตรกรรม" มศว
2540 "จิตรกรรมสีน้ำ-สีน้ำมัน ครั้งที่ 1
ณ บ้านเจ้าพระยา
-ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 มศว
2542 -นิทรรศการ Amazing Visual Art มศว
จิตรกรรมสื่อประสมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ สิ่ง ก่อสร้างในกรูงเทพมหานคร

ปัจจุบันผู้อาศัยในเมืองหลวง เพื่มจำนวน มากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอาคาร, ที่พักอาศัย ให้สัมพันธ์กับจำนวนคน ทำให้เป็นเมืองในกล่อง


สุดวดี เจริญวงศ์
เกิด
8 กันยายน 2521
ที่อยู่
1233 ซ. จรัญลนิทวงศ์ 40 บางยีขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร 8833347/1500-145256
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
-คณะศิลปกเรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ " นิสิต-จิตรกรวม " มศว
$\therefore$ ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 2
ณ แกสเลอเรียพลาช่า
-จิตรกรรม สีน้ำ-สีน้ำมัน ศรั้งที่ 1 ณ บ้านเจ้าพระยา
-ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 มศว
นิทรรศการ "Amazing Visual Art " มศว
จินตภาพจากรอยพระพุทธบาท
-สร้างสรรค์ศิลปะไทยร่วมสมัย ที่เชื่อมโยง คติบางอย่างในพุทธศาสนา แสดงความคิด ของ ผู้ศึกษา ทางการสร้างสรรค์จินตภาพ จากรอย พระ พุทธบาท สะท้อนความสง่างาม ทางพุทรศาสนา และ ความงดงามทางพุทธศิลป์


สุรัตน์ สุภาวงศ์ศรี
เกิด 21 สิงหาคม 2517
ที่อยู่ $100 / 296$ แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพย 10210 โทร.986-0053

## ประวัติการศึกษา

โรงเรียนราชวินิตมัธยม
-วิทยาลัยช่างศิสป์
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ "นิสิต-จิตรกรรม" มศว
2540 -นิทรรศการ "สีน้ำาสีน้ำมัน"ครั้งที่ 1
ณ บ้านเจ้าพระยา
-"ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 " มศว
2541 -นิทรรศการ Amazing Visual Art มตว คุณภาพชีวิตชนชั้นล่างในเมือง
-ปัญหาที่เกิดขี้นในสังคม ทุกปัญหา ไม วาจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ หรีอปัญหาทีถูกมองข้าม ศวาม สำคัญ กีมักจะมีสัญลักษณ์ หรือบอกอะไร บางอย่าง กับสวนรวมเสมอ


อภิชาติ สุวรรณ
เกิด 25 กรกฎาคม 2518
ที่อยู่ 59 หมู่ 3 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260 โทร.(074) 478077
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนเดชะปัตตนยาหกุล จ. ปตตานี -คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศา
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ " นิสิต-จีตรกรรม "มศา 2540 -นิทรรศการ * จิตรกรรมสีน้าใส้น้ำม้น ครั้งที 1 ณ บ้าน.จ้าพระยา -ทัศนศิลป์ศิลปกรรม ครั้งที่ 3 มคว
ความงมงายอันคลาดเคลื่อนจากแก่นแที่นน พุทธ ศาสนา ของคนในสังคม

ทุกวัน นี้ ความเข้าเจในเกุทรคาสนาเริม ที่จะผิดเหี้ยนไปจากความเป็นจริงมากข้้, หลายตย หลายเหตุการถ์แสดรให้เห้นวาทุรรศาสนีกษรเ จำนวนหรึ่งยังติดอยู่แค่เงาสีอกนอก ยิตติตเน้อง แควัตถุ จนไม่เห้นความเป็นะริ ใในทุทธศาดน


กฤติยา ทองประเสริฐ
เกิด 17 พฤศจิกายน 2519
ที่อยู่ 39 หมู่ 4 บางนา พระโขนง กทม โทร 3993171
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียเนสายน้ำผึ้ง
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มคว
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรรศการ "Ceramics Festival" ครั้งที่ 1
2540 -นีทรรศการ "Ceramics Festival" ครั้งที 2 งิทรรศการของภาคทัศนศิลป์ จิตรกรรม. เซรามิกส์ มคว
ประติมากรรมที่เกิดจากการตัดทอนรูปทรง
ธรรมชาติ
-รรรมชาติเป็นแรงบันดาส์จ ในการ สร้าง



โชดก น้อยเจริญ

อ.เฟือง จ. สมุทรลงคราม
.ทร. (034) 736810
ประวัติการศึกษา

-คเนะศิสบกรรมมาสตร์ มคา
ประวัติการแสดงงาน
2539 -นิทรมศाาร "Ceramics Festival" न **

 เซรามิกส์ มคว
ประติมากรรมสะท้อน สกาพ จิตใจของกน ในยค ปัจจุบัน


พรพิมล วัฒนเจริญ
เกิด 6 กันยายน 2519
ที่อยู่ $136 / 43$ ต. ทุ่งสุขลา อ. ครีราชา จ. ชลบฺรี โทร. (038) 400868
ประวัติการศิกษา
-โรงเรียนธรรมคาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสคงงาน
2539 -นิทรรศการ "Ceramics Festival" ครั้ทที่ 1 นิทรรศการ "Ceramics Festuval" ครั้งที่ 2 นิทรรศการของภาคทัศมศิลป์ จิตรกรรม เซรามิกส์ มศว
ประติมากรรมเซรามิกส์สื่อผสม เทคโนโลยือนาคต เทคโนโลยี เปสียนไปตามอารยยรรม


กนกกาญจน์ ศรีโนนลาน
เกิต 16 เมษายน 2519
ที่อยู่ $79 / 331$ ม. สวนทอง 8 คูศต ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 โทร 9944629
ประวัติการศีกษา
-รงเรียนนนทรีวิทยา
-คณะคิลปกรรมคาสตร์ มตว

## ประวัติการแสดงงาน

2539 -นทรรศการ "Ceranucs Festual" ครั้ที 1 นิทรรคการ "Ceranics Festival" ค ัั้ที่ 2
-นิทรรศการของภาศทัศนศิลป์ จิตรกรรม
เซซรามิกส์ มศว
ความสคไสของวัยเด็ก
รอยยิ้ม ความสดได ใตรงกี้ชอย


นันทิยา วิไลรัตน์
เกิด 12 กุมภาพ้นธ์ 2522
ที่ยยู่ $241 / 4$ ก．อิสรภาพ ต．หิรักรรู้
รนุุุรักทม． 10600 โทร． 4666758
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมศวว．ประสานมิตร
（ ฝ่ายมัธยม ）
－คณเศิลปกรรมศาสาร์ มตา

## ประวัติการแสคงงาน

2539 －นิทรรคการ＂Ceramics Festuval＂ครั้ที ：
2540 －นิทรรศการ＂Ceramics Festval＂ค ค⿳亠丷厂犬งที 2 －นิทรรศการของภาคตัศนศศงปี จैดวกรรพ
เซรเมิกโ์ มตว
การจัดวางเซรามิกส์ เรื่อง＂ทาสในบ้าน




มงคล อ่อนประทุม
เกิด 6 หกรษภาศม 2517
ที่อยู่ 1188－41310883
ประวัติการศิกษา
-ศเมะติลบกกรรพศาสตร์ มคว

ประวัคิการแสคงงาน

24n－Th

เตรามี่ก์์～．
ประดิมากรรมเซรามิกส์สื่อผสม ผู้ถูกกระทำ โสเกณี



## ศันสนีย์

ศุกลสกุล
เกิด 17 ธันวาคม 2519
ที่อยู่ $135 / 1$ หมู่ 11 ต. บางหมาก อ. เมือง
จ. ชุมพร 86000 เพจ 162 -104998
ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนศรียาภัย
-คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสคงงาน
2539 -นิทรรศการ"Ceramics Festival"ค ครั้งที่ 1
2540 -นิทรรศการ"Ceramics Festival"ครั้งที 2
-นิทรรศการของภาคทัศนศิสป์ จิตราวรม
เซรามิกส์ มศว
เซรามิกส์สื่อผสมรูปทรงสี่เหลี่ยมกับ จินตนา-การ ของข้าพเจ้า
-จินตนาการของข้าพเจ้าที่เกิดจากการ สร้างสรรค์รูปทรงสีเหลียม


แทนวุธธา
ไทยสันทัด
เกิด 22 มีนาคม 2520
ที่อยู่ 69/184 ซ. ทรายทอง ถ. ติวานนท์ แขวง ท่าทราย อ. เฟือง จ. นนทบุรี $: 1000$
ประวัติการศึกษา
-รงเรียนเทพศัรินทร์
-ศเนะศิลปกรรมศาสตร์ มคว
ประวัติการแสดงงาน
2540 -นีทรรศการ " นิลัด-จีตรกรรม *
-จิตรกรรมสีน้ำและสีน้ำมัะครั้งที่ 1
-ทัศนศิลป์ศิลปกรรม $甲$ รั้งที่ 3 มศว
-ศิลปกรวมรวมสมัยรุนเยาว์ ครั้งที่ $: 5$
-ศิธปกรวม "นำสึงที่ดีสชีชิวิต "ครั้งที 10
-"อนาศตใฉใจ" ณน หอศิลธ แหงชาติ
-ศิสปกรรมภาพพพืมพ์แห่งยระเทศไทย

## เกียรติประวัติ

- -รางวัลสนับสนุนศิลปินรุนเย ว์ครั้งที 15 การระบายออกความ ขุ่นข้องหมองใจดัวยการ แสดงออก ทางศิลปะกาพพิมพ์
-เสนอเกี่ยวกับอารมณ์ คว ฉรู้สีกกายใน่ใจ ที่ขุ่นข้องหมองใจ เก็บกด ออกมาเป็เภภาพเชิง รูปรรรม ตามแบบศิลปะบำบัด เพือบรรเทายาการ



ศิริพร เสริมรัฐ
เกิด 10 กุมภาพัตเก 2517
ที่อยู่ $43 / 143$ หมู่ 5 ม. ไพศาลปาร์ควิลล์ ซ. วัดสุขใจ ถ. นิมิตรใหม แข้ง สามวาตะวันออก มีนบุรี กทม โทร 9146201,1188-6106195

## ประวัติการศีกษา

-วิทยาลัยช่างศีลป์
คณะศีลบกรวมศาสตร์ มศว
ประวัติการแสดงงาน
2540
2541

2542
ผลงานนำศศึกษาทัศนคิสป์ มศว
ศิลปกรรมรวมสมัย $5 . ก$ สิกรไทย
ศิลปกรรม " นำสิงที่ตีสุชีวิต "ครั้งที่ 10
ศิลปกรรมร่วมสมัยเรุนเราาว์ ครั้งที่ 15
การแสดงออกแนว่หม่ ในศิลปกรรม
รวมสมัยของเทย หอศิลง ม คืลปากร -.-ิทรรศกามศิสบ.ะรวมสมัย "อนา甲ตใหใจ"
ไดยจาร์ค ไเตมาร์ 54 หอศีลป์แห่งชาที่
เกียรติประวัศิ


ความฝัน จินตนาการ และความปรารถนาของ ข้าพเจ้า ในวัยเคีก
-ช่วงเวลาหนึงของวัยเด็ก มีเหตุการณ์ และ เรืองราวหลากหลาย ผ่านมาให้เราได้ศ้นหา ข้าพเจ้า ต้องการเสนอถึงสิงที่คุ้นเคย ของเล่น และ สิงต่างๆ รอบ ๆตัว ก่อให้เกิดจินตนการที่สร้างสรรศ์ตาม ประ ลาเด็ก หลอหลอมความคิดให้เติบโต สิ่งเหล่านี้ย ยัง คงความประทับใจ แสะผูกพันอยู่ในจิตใจ

## ทศวรรษใหม่:ศิลปะกับมนุษย์

 คาสตราจารย์ คร.เจตนา นาควัศระ










 ขอะคบายา สมมทิฐานเหลานี้มีคะไรน้าง









 ณง จุดนี้

สมมติฐานที่ 5 การสร้างสรรค์งานศิลบ: การรับความเข้า.จ การเสพงานศิลปะ การชีนขม ที่มีตอคิสปะ .ป็นสิงที กายทอดกันได้ หมายครามว่า กรจีกษาทางคิลปะนั้น ปป็นไปตามยรรมซาดขคงคิลปะเอง ถ้าไมเชือเรี่องนี้ กียุบสถาบันการศีกษา ทั้งหมดไไได้ คงค์กรเเละาคุมทั้งหลายทีทำเรื่อง.กียวกับการจีกษาจิลปะ จะไร้ความหมายไปทันที ถ้าเราไม่รับสมมติฐานใใข้อน้้ มาตูรอบตัวเราในหณะนี้ เราคิดวาในขณะนี้ ทีแหงนี้ เราอยู่ในยุศทีอับจน เหตุใดเราจงไม่คิดให้ต่างออกไปจากนั้น คิดทวนกระแสว่ายุคที่เราอยู่ในยณนะนี้ อาจจะเป็นยุคทองของคิละกัได้ เพราะว่าเป็นยุคที่วัตถุกำสังสูธค่าไป เป็นยุคที่มายา ทั้งหลาย ทีปั้นเต่งขึ้นมา และไผใซ่มายาหางศิลปะ แต่เป็นมายาทางธนสมบัติ มายาเหล่านั้นได้ฝีกหน้ากากอยกไปแส้วผมคิดว่า ความสับสนที่กกิ้น้นในขเนะนี้ คือ.รา"ปคิดว่าเงินคือทุกสิงทุกอย่าง ภาษาต่างประเทคขวนให้เราเรว ค่ารา value ภาษาอังกฤษ

 มาใด้ ทำให้พวกเราบางคนกลาย.ป็นเครษฐูขึขนมาได้ เพราะว่ามีวานิอ ผู้ไร้วพนธรรมอยู่กลื่อนกลาด ที่จะมาขึ้องานของเราไป โดยทีรู้หรีอว่าไมรู้ว่ามีนมีคุเนคา แต่วาณิจเหล่านั้เกัเด้อับจนลงไปหมดแล้ว ยุคนี้นาจะเป็นยุคที่เรากลับเบนครามสนใจ จากเรือง

ของราคา กลับไปสู่การพินิจเรื่องของคุณค่าอยาเกอ แเห้ โอกาสนี้มมคิดวาเป็นโอกาสทองแล้ว มันเกี่ยวข้องกันอยางไรกับงานคิลปะ

 ภาษาเอาภาพของบุคคลทีเคารพนับถีอใส้ในธนบัตร เล้วให้ศิลบีนที่มีฝีมือออกแบบสิ่งเหล่านั้น ปั้นแตตขึ้นมาให้เป็นงานคิลปะ ถ้าธนบัตร.ป็นงานศิลปะ ธนบัตรย่อมมีคุณค่า และคุณคาอันนั้นไม่จำเป็นต้องตีออกมาเป็นราคา ขณะนี้เรามับสนหมดแล้ว เรา จะปันอะไรขึ้นมา ในหุ้นเราก็ปัน ปัญหาทางคิลปะก็คือว่า ถ้าแผนนี้เบ็นงานคิลปะ ท่าอย่างไรมันจึงจะเป็นงานศิลปะที่แท้จริงไม่ ไช่งานศิลปะทีราคาผันผวนใด้ตามตลาดโลก ประเด็นนี้เป็นปัญหาทางปรัชญาแล้วเซ่นกัน บังเอิญผมเรียนวรรณคดีมา พอเกิด วิกดตเศรษรกจจ สิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือารรณกรรมเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเมื่อตอนอายุ 20 กว่าปี เป็นภาษาเยอรมัน และยงไม่มีใครแปล เป็นไทย เป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทำนเกอเธ่ (Goethe) มหากวีทางเยอรมัเที่ชื่อเรื่อง "เฟาสต์" (Faus†)

ในละครเร่องนั้นมีอยู่ฉากหนึ่ง เฟ่าสต์กับตัวภูติ ซึ่งแปลงเป็นคนมาเป็นพีเลี้ยงของเฟาสต์ ซื่อ เมพิสโต ไปหลอกพระ .จ้าจักรพรรดิ่วา เขาสามารถสร้างความร่ารวยได้ ด้วยการพิมพ์ธนบัตร แล้วให้เหตุผลหว่านล้อมว่าธนบัดรนี้ต้องมีค่าแนเพราะมัน เป็นตัวแทนของขุมทรัพย์ ซึ่งอยู่ใต้ดิน ที่มีค่ามหาศาลใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด คำถามตรงนี้ กคือขุมทรัพย์ที่อยู่ใต้ดิน อยู่ตรงไหนไม่ มีใครบอก มีอยู่ฉากหนึ่ง เฟาสต์กับเมฟิลโตเอาธนบัตรมาแจกกันใหญเเลย พระจักรพรรดิ์เองกีดือกดีดจชื่นชมกับธนบัตรพระจักร พรรด์ซึ่นซมกับ เศษกระดาษแผ่นหนึ่ง อันนี้มาจากเรื่องจริง เพราะว่ามีชายคนหนี่งชื่อ จอร์น ลอร์ (John Law) เป็นชาวสก็อต มาหลอกพระเจ้าหลูยส์ที่ 15 แหงประเทคผรั่งเศสใน้พิมพ์ธนบัตรจอกมา โดยอ้างว่าได้ใช้ทรัพย์สมบัติอยู่ที่แม่น้ำมิสซิปปี้เป็นทุนหนุนใด้ แต้ไนเรี่องเฟาสต์นั้นทุกคนหลงธนบัตรหมด ยกเว้นตลกหลวงซึ่งเป็นคนเดียวที่ไมหลงกับเคษกระดาษแผ่นหนึ่ง ตลกหลวงบอกว่า ให้มากีดีแล้ว จันจะรีบไปทำ 3 อย่างต่อไปนี้ คือ

1. ซื้อบ้าเ
2.ซื้อนา
2. ซื้อวัว

ถ้ามีบ้าน มีนา มีวัว จีวิดเขากีไม่เปีนทาสธนบัตรใใบนี้แล้ว เพราะเขาจะผลิตได้ เขาจะสร้างได้ ผมจึงบอกว่าทั้งหมดนี้ เป็นประเด็นทางปรัชญา เพราะศิลปะ(ในที่นี้หมายถีงงานวรรณกรรม) สามารถละท้อนให้เห็นถีงภูิปัญญาที่เจาะลงไปให้สีกให้ เห่นถึงคุณค่าที่แท้จริง โดยไม่ทำให้เราหลงงมงายไปกับราคาที่จอมปลอมของกระดาษแผ่นหนื่งเท่านั้น ที่ผมพูดอย่างนี้ ผมต้องการ เรียกร้องว่า ถ้าต่อไปนี้เขามีการประกวดออกแบบธนบัตร พวกเราที่นังอยู่ในห้องนี้ต้องปฏิเสธหมดเลยว่า ฉันไม่ขอแตะสิ่งที่โสมม นี้ เพราะธนบัตรกีคือยาเสพติดซนิดหนึ่ง ถ้าเราใช้โดยไม่ระมัดระวังเราจะพินาคได้

ผมพูดเรืองการข้ามชาติข้ามภาษามาแล้ว จีงอยากจะพูงถีงคำว่า "โลการิวัตน์" วันดีคืนดีเราเห่อคำว่า โลกากิวัตน์ ขึ้นมาเราจะต้องเป็นหนึ่งในตลาดนานาชาติ หวังว่าเราจะเป็นยักษ์ตัวเท่านั้นเท่านี้ เป็นเสือตัวที่เท่านั้นเท่านี้ ในทสุดเราเบ็นคารา บาวตัวหนึงเท่านั้น ผมไม่คิดว่าคำนี้เสียหายในตัวของมันเอง ถ้าน่าไปใช้ในธุรกิจการค้าแล้วทำให้เราพัง ไมได้หมายความว่าความ สนใจที่มีต่อกิจการนานาชาติเป็นสิ่งที่เลวเป็นแต่เพียงว่าเราไปหลงติดอยู่กับกิเลสเท่านั้น ผมคิดว่าคำว่าโลกากิวัตร์ น่าจะกลับมา ใช้กับศิลปะจะเหมาะกว่า เพราะเราสามารกที่จะรับประสบการณ์ในทางศิลปะและทางอี่นך ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ได้จาก ทั่วโลกเพราะว่ามีคุณค่าเป็นตัวกำกับ คิลปะข้ามพรมแดนได้ง่ายกว่าสิ่งจื่น แม้แต่วรรณกรรมซึ่งเขียนด้วยภาษาอื่น เมื่อมี ผู้แปลไปแล้วกึกลายเป็นสั่งชึ่งมีคนจ่านกันทั่วโลก จดจำเอาไปเป็นสภาษตกันได้ทั่วโลกเหมีอนกัน บางครั้งอาจไม่ตรงกับต้นฉบับ นัก อาจจะเสียรสไปบ้าง แต่ส่วนที่เหลือก็ยังคงอยู่ คิดถีงคิลปปะทุกครั้ง ผมก็คิดว่า เหตุใดคาสนาจึงข้ามแดนได้ทั้งๆีที่ค่าสอนนั้น พระศาสดาสอนด้วยภาษาแม่ของพระองค์ และผมคิดว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งในญ่ของคนไทย ที่สามารถเข้าใจภูมิปัญญาและธรรมะ ที่อยู้ในพระไตรปีฎกนั้น และถ่ายทอดออกมาอธิบายให้คนไทยเข้าใจได้ด้วยภาษาไทย สังเกตไหมครับว่า พระจีสานซึ่งมีผู้คนนับถีอ กันมาก จะใช้ภาษาบาลีน้อย แต่จะถ่ายทอดพระธรรม ด้วยการสร้างความเข้าใจด้วยภาษาพื้นา

ผมคิดว่าศิลปะนี้ติดตัวเรามายังอยู่ในจิตสำนีก และจิตใต้สำนีกของเราจะเห็นภาพบางภาพ ทั้งๆที่ภาพนั้นไม่ใช่ภาพ ทีมันจุบัติในแวดวงของเราเอง ถ้าคิดถึงเรื่องสงคราม ท่านที่อยู่ในวงการศิลบ่ะ จะเห็นภาพบิกัสโช่ ชื่อ แกร์นิคา (Guermica) กาพนั้นเป็นเมืองแห่งหนึ่งในสเปนที่ถูกบอมบ์ คนตายไปมาก และภาพที่ปีกาสโช่เขียนออกมานั้น สิงสาราสัตว์ มันเจ็บปวดกัน

ขนาดไหน เวลาเราอ้างถึงรัซกาลที่ 6 เรามีการเอ่ยถีงคำคมที่ว่า "ฮนใดไม่มีดนตรีกาล" ความเหล่านี้แผ่ขข้าไป อยู่ในความรู้สึก เราแล้ว ทั้งที่พระองค์ท่านแปลมาจากเซคลเปียร์แล้ว ก์ไม่เห็นเลียหาย เซคสเปียร์ก็ไม่เคยมาฟ้องเรียกค่าสิขสททร์อะไริ สำหรับผม ที่มีโอกาสไปเห็นโลกตะวันตกเวลาที่ไปเรียนนนังสืออยู่ ผมเห็นต้นพอบพล่า (Poplar) ซึ่งมันสูง เวลาลมพัดจะเอนไปตามลม ผมไม่ สามารถมองด้นพอพล่าได้โดยไม่คิดถึงโมเน่ต์ (Monet) เพราะว่าภาพขจงโมเน่ต์ มันสังอยู้ในหัวของผมแล้ว และกีอาจจะไม่ใช่ ภาพที่ ผมเห็นด้วยดัวเจงก์ได้ มันอาจจะเป็นภาพที่ เป็นแค่พิมพ์ลีออกมาแส้วมันโ้งเข้าไปอยู่ในใจของเรา ก่อนหน้านี้แมพูดถีง เรื่องธนบัตร ผมเห็นภาพธนบัตร ทีไรก̊เหึนภาพพระจักรพรรดิ์ยุโรปวิ่งไล่ส่าธนบัตรทุกที เพราะละนั้น เราปฏิเสรไมไได้ว่าศึลปะ เป็นล่านหนึ่งของซีวิด

อีกสึ่งหนึ่งซึ่งเราที่เราปฎิเลร์ไม้ได้ว่า ถ้าเป็นมนุเย์ย่อมต้องมีประวัติศาสตร์ ความสำนึก เชิงประวัติศาสตร์ เป็นลิ่ง สำคัญมาก ชึ่งให้อะไรกับเราบางอย่าง มรดกทางศิลปะนั้นใช้เท่าไรก์ไม่มีวันหมด สมมต่ว่ามีเพลงที่ไพเราะอยู่เพลงหนึ่ง ผมจ่าเพลง นี้ได้แม่นยำ และร้องเพลงนี้ตั้งแต่ 5 ขวบ เดี่ยวนี้นมก์ยังร้องได้ใครจะลบอดกไปเหมือนเทปไม่มีไครมาทำลายงานศิสปะนั้น หรีอ ภาพบางภาพ ซึ่งผมมองเห็น และแมก็ยังมองเห็นเป็นมโนกาพ สิ่งเหล่านี้ลบไม้ไต้ มรดกเหล่านี้มิใช่สิ่งที่จยู่นอกกาย มรดกทาง ศิลปะเั้น จะเริ่มตันด้วยสิิงที่เป็นวัตกุ เป็นรูปรรรม แต่เมี่จมันเข้าไปในจิตแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ มรดกทางปัญญา และมรดก ทางใจ ในกระแลของประวิติศาสตร์นั้น เราอาจจะต้องพูดถึงเรื่อง"ขนบ" ว่ามีการสืบทจดกันมา แแ้ไม้ได้หมายความว่า สืบทอด กันมาแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไมไได้ ขนบเป็นพื้นฐูานให้เราได้สร้างต่อ ได้คิดต่อ บางครั้งต้องกลับไมร้อบนบเหมีอนกัน เราสามารก จะพูดถึงเรื่องมาตรฐานได้ เพราะว่าผลงาน ที่เปินมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ในบางโอกาส บางลักษณะ บางวาระ ได้ตั้มมาตรฐาน เจาใว้สูงมาก ซึ่งทำให้เราเพียรพยายามอย่างมหาคาลที่จะแบ่งกับมาตรฐาน ซาติบางชาติถึงซอบพูดกึงงาน "คลาสลิค" ขจงตัว ว่าอยู่ในอดิต แต่ถ้าติดอยู่กับมโนทัศนเร่องคลาสลิคมากา แล้วมองย้อนอดีตตลอดเวลา ในที่สุดเราก็สร้างอะไรไม่ได้ ถ้าพูดถึงเร่จขง ประวัติศาสตร์ กีจะต้องพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลง เพราะศิลปะนั้นย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าศิลปะไมเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นมิ ใช่งานของมนุเ์์ แม้แต่กาพ ที่เขียนเสริจแล้ว ติดอยู่บนฝาผนังหรีอภาพจิตรกรรมฝาผนังชึ่งอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งมาเป็นเวลา $300-$ 500 ปี (ในยุโรปการบำรุงรักษาดีกว่าเรามาก!) ท่านว่าภาพนั้นม้นไม่เปลี่ยน แผ่คนที่ดูแล้วเกิดความมุ้สึก ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มี ตอภาพนั้นมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนไไได้ทั้งในลักษณะของปัจเจกบุคคล และในกระแลของเวลาที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแแลงงในวง การศิลปะ ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นจากภายใน หมายความว่าในวงการนี้แต่ละคนคิดอะไร ประดิษษูธะไร ขึ้นมาได้ จาจจะรื้อของ.ก่า แล้วสร้างใหมีกได้ ขณะนี้มีคำที่ไช้กันมากในระยะหลัง คือคำว่า deconstuction คือเฉาคำว่า desstroy กับคำว่า sonstruct มารวมกัน มันต้องรื้อกันก่อน ถีงจะสร้างใหมไได้ แต่เมเชื่อว่าเรื่องที่เกี่ยวกับ กิจการทางศิลปะนั้นในบางครั้ง ชี้ทางได้ สนับสนุนได้ แนะนําได้ ผลักดันได้ รณรงค์ได้ รัฐกาลที่ 3 ทำมาแล้ว รัชกาลที่ 3 คีอวานิซผู้เปี่ยมด้วยวัฒนธรรม แล้วเคา ผลประใยชนใในทางธุรกิจมาใช้ในงานศิลปะ สร้างวัด สร้างพระศาสนา สร้าง "จารีกวัดโพธิ" ซึงเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ไทย ที่พระมหากษัตรย์มุ่งรื้อระบบเก่า เพื่จจะสร้างระบบใหม่ ร้้อระบบหวงวิชา เฉาสิ่งซึ่งเป็นููมิปัญญาชองประซาซน จารีก ลงไว้บนแผ่นนิน เพื่อให้ประฐาชนคี่นได้มาเรียนรู้ต่อไป พระมหากษัตรย์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทวงปัญญา จากประชาชน มามอบให้กับประซาซน ถ้าสิ่งนี้ไม่ไซ่ประซาธิปไตยแล้วมันคืออะไร ความเปลี่ยนแปลง ในสมัยรัซกาลที่ 3 นี้มีมาก บางท่านจาจ จะไม่ชอบหาว่ารับอิทธิพลจีนมากเกินไป ก็แล้วแต่ นั่นเป็นเรื่องของรสนียม แต่การล้างระบบหวงวิซานี้น่าจะท่าให้วงการบ้านเรา เปลี่ยนไปมาก น่าเสียดายมากที่จิทธิพลตะวันตกเข้ามาเร็วมาก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับยา ถ้าหากหมอยาฝรั่งเข้ามา ซ้ากว่า นันสักหน่อยเราคงไปอยู่ที่วัดโพธี์แล้วจดต่ารายาทั้งหลาย เพราะกว่าจะได้ต่ำรายาเหล่านั้น มาต้องใช้พระราขอำนาจ ไม่เชนนน้้น หมอยาอาจจะใน้สูตรที่ปลอมมากัได้ และไม่ยอมบอกความจรงงก์ได้ และที่เรามาพูดดเร่องการดิพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารทางวิชาการจะไร นั้น รัชกาลที่ 3 คิดมาหมดแล้ว นั่นคือ การพิมพ์เผยแพร่บนแผ่นนิน

ในตอนต้นผมได้เกิิ่นไปแล้วว่าถ้ามาต่อสู้กันในเรื่องของคำนิยามความงาม แล้วก๊จะเลียงกันไม่รู้จบ ว่าอะไรงาม หรีอ ไม่งาม ความงามคืออะไร ยุคใหม่เป็นเป็นยุคที่เน้นการรับการเสพ (reception) ถ้าจะวัดงานศิลปะเขาวัดกันที่ความประทับใด ของผู้รับ วัดกันที่นล ที่ผลกระทบที่ได้ ว่างานศิลปะนั้นเจริญใดและเจริญปัญญาอย่างไรหรือไม่ ในทางปรัชญาเราคงต้องพูดว่า
*ู้ที่จัดเจน ในงานคิลปะนั้น จะชื่นชอบกับงานศิลปะได้ แตจะไม่หลงจนขาดสดิ ในระดับของการสร้างกีตี ในระดับของการรับ กัดี คิลปะชยู่กี่งกลาง ระหว่างอารมณ์ความรู้สีกกับสติ ซึ่งเราต้องต้องควบคุมให้ได้ ถ้าศิลปะสร้างขึนโดยขาดสติ หรีอสร้างขี้นมา แล้วนวังผลกระทบ ที่จะทำให้คนขาดสติ และเสียสติ ศิลปะนั้นมิใช่ศิลปะที่ยิงใหญ่ดังทีผมพูดไว้ว่า ผลกระทบที่ประเสริฐสุดของ งานศิลปะคือการปลุก สัญชาตญาณใฝดี และสัญชาตญาณใฝดีจะมาด้วยวิธีการที่ ผ่านอารมณ์ความรู้สืกที่เป็นธรรมชาติประกอบ ไปกับการที่เราใช้เหตุผล พินิจพิเคราะห์ ชึ่งเป็นเรื่องของปัญญา

ชีกประเด็นที่จะพูดถึงคือคำว่า "เล่น" ในบางฐาติบางภาะาเขาจะเอาคำว่า "เล่น" มาใช้กับเรื่องศิลปะบางแขนง เราพูดว่า "เล่น"ดนตรีโเราไม่พูดคำว่า"เล่น"จิตรกรรม) คำว่า "เล่น" ตีความได้ 2 นัย นัยแรกคือการสร้างความบันเทิง ความ หฤหรรษ์ เราเล่นสิ่งนั้น แต่เราเล่นโดยไม่มีวิชาไม่ได้ เราเล่นดนตรีเรากีต้องนัด ต้องมีครู, หรือเราสอนต้วเอง เพราะฉะนั้นคำว่า เล่นไม่ได้แปลว่าอะไรก้ได้ แต่ในนัยที่ 2 คือการใช้วิชาซึ่งไม่ใช่การบีบบังคับใจให้ทำสิ่งนั้นสิ่งน้ แต่เป็นการสร้างความหฤหรรษ๋ไป ในตัวด้วย ตรงนี้จะมีสุนหรียศาสตร์ เขียนเอาไว้มากเลยว่า คิลปะนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกมนุษย์ เพราะจะฝึกทั้งสองสิ่ง ฝึกทั้งความมีระเบียบ วินัย ฝึกถึงปัญญา ในขณะเดียวกันฝ๋กให้รูจักใช้ชีวิตให้สนุกกับชีวิตได้

ผมใคร่ขคอธิบายประเด็นซึ่งในมหาวิทยาลัยของผมพูดกันมามากแล้ว และพยายามฉะแบ่รรูปออกมา ให้เป็นเรื่อง ของ การตั้งสถาน้น แต่กัยังทำไมสำเร็จ หลักการที่ว่านี้ อาจารย์ศิลปไ พีระศรี กีคิดมานานแล้วว่า ศิลปะหลายแขนงต้องอยู่ด้วย กัน ลองไปอ่านงานที่อาจารย์ศิลป่เขียนไว้ ท่านก็บอกว่าคนที่เรียนทางด้านทัศนศิลป จ่าเป็นต้องไปอ่านหนังสือด้วยต้องสนใจ ดนตรีด้วย ลูกศิษย์อาจารย์ศิลปงหลายคนขอบเล่นดนตรี ที่ผมว่าสถาบันศิลปะที่ครบเครี่องอาจมีความได้เปรียบมากกว่าสกาบันศิลปะ ที่มี ความเซี่ยวซาญเฉพาะด้าน ผมพูดอย่างนี้อาจเป็นอคติส่วนตัว เพราะอยากเห็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเล่นดนตรีมานานแล้ว รอมาหลาย สิบปีกัยงไม่เกิดสักที เขาว่าจะเกิดในปีสดงปีนี้ พอดีเศรษฐูกิจทรุดตัวลงเสียก่อน ลองมองดูวิเคราะर्หดูเป็นแขนง สมมติเราสร้างงาน ทัศนศิลปึขึ้นมาแล้วเรานำออกเผยแพร่สาธารณะขนได้สัมผัส หมายความว่าผลงานกับคนที่มาดูได้สัมผัสกันโดยตรง วรรณศิลป คล้ายกับทัคนศิลปีคีอ สร้างแล้วมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ ถ้าเขียนหนังสีอไปแล้ว แล้วไปวิงงไล่ตามว่าตีความจันผิด ต้คงตีความอย่างนี้ ฉันตั้งใจอย่างนี้ อาจจะโดนตอกกลับมาว่า ที่คุณตั้งใจแล้วคุณเขียนออกมาไม่เป็นอย่างที่คุณตั้งใจ ผมเคยทำ การ ทดลองในห้องแล็บเลย แล้วมันชัดเจนว่าฬิ่งซึ่งตั้งใจเอาไว้แล้ว เวลาเขียนออกมาไม่ตรงกับที่ตั้งใจ แต่ถ้าเราได้รูจักกับศิลปะ การแxดง เราจะได้มิติอะไรเพิ่มข้้นมา ซึ่งมิติอันนั้น ฝ่ายทัศนศิลป๋อาจเห็นว่าไม่สำคัญ ฝ่ายวรรณศิลปัอาจจะเน็นว่าไม่สำคัญ แต่ทางฝ่ายการแสดง เขาคิดว่าสำคัญ เพราะเมื่อมีผู้สร้างจะต้องมีผู้ตีความ ในบางครั้งอาจเป็นคนๆุเดียวกันคือ แต่งเอง ร้องเอง เลนเอง รำเอง แต่ว่าในหลายๆสักษณะ ศิลปะการแสดงต้องการผู้ที่จะมาตีความ มีคิลปีนผู้ที่จะน่างานนั้นมาตีความแล้วน่ามา เสนออีกทอดนนึ่ง มันมีตัวกลางอยู่ในตรงนี้ ทำให้การที่มนุษ์มาติดต่อสื่อสารกัน ด้วยงานศิลปะมีความหลากหลายเกิดขึ้น

จริงอยู่ใดยทั่วไปเราอยากได้สัมผัสกับงานศิลปะโดยตรง เรียกว่าเป็นในระดับบฐมภูมิ แต้ในระยะหลังๆ เราคงไม่สา มารก สัมผัสกับงานโดยตรงได้อีกต่อไปแล้ว มีสิ่งอี่นเข้ามาแทรกแล้วศิลปะก็มักมีสี่งอี่นเข้ามาผสม เช่นทัศนศิลปข่ขณะนี้กีมีการเอา คิลปะการแลดงเข้ามาแทรก เข่นมีการจุดประทัดจนบาดเจ็บไปเมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทำให้คนแถวนั้นเขาเจ็บตัวกัน ไปด้วยหรือว่าอย่างที่มหาคีตกวีเยอรมันชื่อ วากเนอร์(Wagner) สร้างจุปรากรขึ้นมาแล้วบอกว่าอุปรากรไม่ใช่เรื่องของ คีตศิลป และดุรียางคศิลป๋อย่างเดียว แท่จะต้องรวมทัศนศิลป๋ และวรรณศิลป์เข้าไปด้วย ในส่วนนี้มีทฤษฎี่ซึ่งค่อนข้างลีกล้ำมาก แล้วก็แสดงออก มาให้เป็นผลที่พิสูจน์ได้ ความคิดนี้ส่งผลในทางบวก ท่าให้เกิดมโนทัศน์ที่ว่าเรื่องศิลปะนั้นสามารกที่จะ "ส่องทางให้แก่กัน" คิลปีน อย่างทัคนศืลปีนความจริงก์โหยหาจะได้รูจักกับมหาจนเหมีอนกันแต่โดยเนื้อแท้ของงานจะมายีนกำกับรูปอยู่แล้วโอ้อวดว่ารูปฉันดี ก็ไม้ได้ แต่มีหลายคนทำอย่างนั้นบอกว่าถ้าพูดเก่งซะอย่างราคามันขึ้นตามวาทะศิลปีไปด้วย เพราะดะนั้นเราเลยต้องจัดนิทรรศการ กันอ้าง เพื่อที่ศิลปีนจะ"ด้ส้มผัสกับส่วนหนึ้งของมหาชน บางครั้งเรื่องเปีดนิทรรศการ จึงเป็นเรี่องสำคัญมากส่าหรับมหาวิทยาลัย
นี้!

เรื่องเนล่านี้ถีงอย่างไรมันกัยังไม่สำคัญเท่ากับการน่าเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างและสื่อศิลปะ ภาษาอังกๆษมีค่าว่า
reproduce คือการผลิตซ้ำ ร้องเพลงหนึ่งอัดเทปล้านม้านตายได้กีล้านบาท ภาพที่เป็นจิตรกรรมขณะนี้ก๋สามารถสร้างภาพเทียม ขึ้นมา แล้วจำหน่ายในลักษณนที่เป็นการผลิตซ้ำ(reproduction)ได้ความสัมพันธ์มันจึงกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง มนุ๒ย์ กับผล งานยุจงมนุษย์ึ่งง่งทำจากของแท้เป็นของเทียมแล้ว เป็นมายาระดับ 2 ถ้าผลงานที่แท้จริงเป็นมายาระดับ 1 ผลงานที่ถ่ายทอด ออก มาด้วยเทคโนโลยีมันเป็นมายาระดับที่ 2 แล้วอะไรจะเกิดขึ้น

การเผยแพร่เป็นไป่ได้อย่างรวดเร็วและกว้างษวางมาก ธุรกิจเกิดขึ้น การผลิตซ้ำเกิดชี้นมันก็มีส่วนดีคีอ มหาชนมีโอกาส ได้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของศิลปะเทียมอันนี้ได้ง้ายกว่าเดิม การศีกษยคิลปะของเรามันไปได้ดีกว่า แต่ก่อนของเก่ามาก รวดเร็ว กว่ามาก เพราะสามารกใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการคีกษไได้ แตในขนะเดียวกันมันก์เป็นสิ่งท่าลาย จย่างบ้านเรา ถ้าใดร ลจงทำวิจัยดุสักครั้ง สัดส่วนของคนที่เล่นดนตรีเมื่อ 100 ปีที่แล้วเทียบกับสัดส่วนของคนทั้งประเทศกับคนที่เล่นดนดรีเป็น ในขณะ นี้เทียบกับคนทั้งประเทค ผมคิดว่าสัดสวนสัดส่วนสมัยกก่อนดีกว่าขณะนี้แน่ เพราะว่าสมัยนี้ไม่ทำจะไร กดปุ้มอย่างเดียว เล่นไม่ เป็นแล้ว วงที่เส่นาจยู่กี่ขึ้นสายไม่เป็น ร้องไม่เป็น เพียงแต่ว่ารูปหล่อรูปงามกีเป็นนโกร้องได้ และเพลงที่แต่งออกมาส่วนหนึ่ง ก็เป็น การสำรอกประกอบจังหวะ เทคโนโลยีจึงเป็นตัวซึ่งพรากิิลปะไไจากไดจุ่นของความเป็นมนุษย์ ความจริงเทคในโลยีเป็นของเย็น แต่มนุษษยู้เด็มไปด้วยกิเลสสามารถจะเอาเทคโนโลยีนั้นมาเป็นตัวเร่งตัวเร้าอารมณ์ เราเรงของเข็นให้เป็นของร้อน แล้วในที่สุด ของร้อนมั้นก์จะเผาผลาญเราเพราะร้อนเกินไป เราเป็นผู้ทำให้มันร้อน ผมคิดว่าในทศวรรษหน้าถ้าใช้โอกาสนี้ห้ดี ใอกาสที่ว่าตลาด มันทรุดลง โลกของธุรกิจได้กลายเป็นทะเลทรายไปแล้ว กำลังซื้อน้อยลง มันจะเป็นโจกาสทจงของผู้รักสมัครเล่น ที่จะต้จงทำเจง เรียนรู่ศิลปะให้ดีขี้น ความสัมพันธ์ของมนุษย์อาจจะกระชับขึ้น มนุษย๋ได้มีโจกาสสัมผัสกับมนุษย์มากข้้น เพราะไม่ได้ คิดกึ่งเรื่อง โกคทรัพย์มากนัก ศิลปะสร้างประชาคมได้ ประฮาคมนั้นจาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมซาติ โดยมีศิลปะเป็นตัวสื่อ แต่ในบางครั้ง เรา ช่วยกันคอกแรงสร้างประชาคมทางศิลปะโี้นมา และกลไกของการสร้างประจาคมทางคิลปะจะก่ายแบบไปสู่กลไกของการพัฒนา ทางสังคมได้ ซึ่งผมจะสี้ให้เห็นในตอนท้ายของการบรรยายนี้ สถาบันการศีกษาอาจจะทำจะไรได้หลายาอย่าง เพราะว่าสถาบัน ศีลปะนั้น เหมีอนกับเป็นห้องจำลจง เรียกว่า simulator เสียก่อน สถาบันศิลปะคือ simulator ของโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่อยู่ ข้างนอก สถาบันศิลปะ ประฮาคมคิลปะ คือ simulator ของชีวิตงริง เราสามารกสร้างความสัมพันธ์จันแน่นแผ้นนี้ด้ ภาพที่ เราเห็นอยู่ใกล้ตัว ไม่น่าซึ่นชมนัก เพราะพวกเราหลายคนมุ่งที่จะสร้างเมรับศาสตร์ น่าวิตกมากเมรัยได้เข้ามากัดกร่อนวงการศิลปะ ไปมากแล้ว กวีหลายคนพอบอกให้จ่านกวีนิพนธ์ของตัวเจง พอุุกมี้นกีนแทบจะทรุดลงทันทีเพราะว่าได้ร่ำเมรัยมาตลอดวันแล้ว

ศิลปะคงจะทำอะไรที่มากไปกว่านันได้ ผมจะให้ตัวอย่างตัวอย่างแรก เป็นต้วอย่างจากต่างประเทศเป็นนืื่องของ จายแก่ คนนนึ่งซึ่งเล่นไวโอสินมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และเมื่ออายุ 80 ปีกียังเล่นไวโอลินอยู่ เล่นเพี้ยนบ้างตามตามประสาสังขารร่วงโรย แด่คนแก่คนนี้มีความสามารดเกินเลยความสามารกในการสีซอ เพราะท่านบอกว่าท่านรู้จักกับคนทุกระดับ เคยไปเล่นดนตรี ใน ประเทคด้อย พัมนากับชาวบ้านไปเมืองอินเดียก์ไปหัดยูจักจังหวะของเพลงที่เล่นด้ายซีตาร์ พบกับพระราซาก็ดบไหลก่นันได้ พบนายก รัฐมนตรีกรร้จักกันเป็นอย่างดี มีอิทธิพลในวงการเมืองระหว่างประเทคจากการใช้ความสามารกทางศิลปะของตัวเอง มีฐานะอัน จูงส่งที่ได้รับการยกย่องเพราะฝีมีอในเชิงคิลปะ เพราะเขาพูดถึงคุณคค่าไม้ได้พูดถึงราคา นักการเมืองต้องฟังเขา จะทำหรีอไม่ทำ ลิ่งที่เขาพูดแต่กีต้องฟังเขา มีคนสัมภาษณ์เขาว่าท่านมีชื่อเสียงระดับโลกท่านเคยคิดไหมว่าท่านเหนีจคนอื่น ท่านตอบว่า ไม่เคย เพราะมีภูมุตุ้มกันคือพ่อแม่ และดนตรี พ่จแม่สอนมาดี และดนตรีเป็นครูีี่ด้ด้วย ิิ่งที่ทำให้เราเสียคนได้ มักเป็นสิ่งที่ตี้นเขิน ในชีวิตมนุษย์ อันที่งริงเขามิได้เล่นไวโอลินเพื่อจะได้มาซึ่งโกคทรัพย์ หริออะไดทั้งนั้น "ผมเล่นไวโอลินเพราะ ผมต้องการจะเล่น ไวโอลิน ผมได้ครูที่เป็นคนที่มีอุดมคติสูงหลายคน เพราะฉะนั้นสสียงปรบมีอของมหาชน คีอค่าฐมจากนักวิจารณ์ไม่สามารกปฏิเเธ ความเป็นจริง ที่ว่าผมเล่นดนตรีเพื่อดนตรี" มีข้อความจีกตอนหนึ่งที่เปี่ยมด้วยจุดมคติของ Lord Yehudi Menuhin ซึ่งผมใคร่ขอ คัดมาดังต่อไปนี้
"ตั้งแต่ผมจำความได้ ผมพยายามจะเอาความงามของดนตรีที่ง่งใหญ่เท้าไปสัมพันธ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของซีวิต ในสมัยที่เป็นเด็กผมฝันไปว่าถ้าเล่นเพลงของ Bach ได้อย่างที่จะสามารกไปดลใดคนอื่นได้ โดยเเ้าไปเล่นที่ Sistine Chaple ใต้ จิตรกรรมฝานนังของ Michelangelo ถ้าทำอย่างนั้นได้ละกีความเลวร้ายทั้งหลาย มันจะอันตรธานไปจากโลกนี้จนสิ้น" (ในการ

บรรยาย ผู้บรรยายไได้ฉายแถบบันทีกภาพที่เป็นการสัมภายณ์ Lord Yehudi Menuhin ด้วย)
ถ้าดนตรีท่าให้เด็กตัวเล็กคิดดย่างนี้ได้ เมื่ออายุ 80 ปีแล้วก์ยังไมมเปลี่ยนความคิดอยู่ ผมคิด่าไม่ใช่คนๆนั้น ประสบ ความ ส่าเร็จแต่อย่างเดียว ศิลปะจะประสบความสำรรัจ เพราะคิลปะจะสามารถหลอมจนให้คิดอย่างนี้ได้

Lord Yehudi Menuhin เป็นชาวอเมริกันแม่มาตั้งรกรากที่จังกถษษุนได้รับยกเป็น Lord ดนตรีอย่างเดียว ที่สร้าง ความ สัมพันธ์ท่านผู้นี้กับโลกทั้งโลกได้กับคนทุกระดับ หน้าที่ขจงท่านคือเจาเมลีดไปยังจินแล้วใ้้น้นงอกโื้นมา ท่านเป็นยิวแต่ไม่ เข้าข้าง อิสราเจล ท่านจะพูดต่อต้านว่าธิสราเอลเดินไปในทางที่ผิดเพราะไม่ได้เดินไปในทางที่จะท่าให้มนยย์สมานจันท์กัน ท่าน ได้รับเซิญ ใน้ไฟูตในรัฐสภาอิสราเอล และกล้าพูคว่ายิวกับอาหรับควรใช้ทุกอย่างร่วมกัน และอยู่ด้วบกันได้บนรากฐานของ ความ เป็นมนุษย์ นั้นเป็นตัวอย่างจากโลกตะวันตก

ตัวอย่างงานศิลบะของไทยที่ผมขอน่ามาวิเคราะห์ เป็นบางตอนจากพระราชนิพนธ์อิเหนา ท่านคงจะแปลกใจว่า เหตุใด
 คัดมานี้มมเคยน่ามาศีกยาแล้วครั้งหนึ่งในการบรรยายเรื่อง "ข้อสังเกตว่าด้วยแนวคิดเเละวิธีคิดของคนไทยจากหลักฐานในวรรณคดี" ( ตีพิมพในรายงานผลการสัมมนาเรื่องรีรีคดของคนไทย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 2539) ในการบรรยาย ในวันนี้ ผมจะขยายความและตีความในลักษณะที่ต่างไปจากครั้งก่อน มีอยู่ตอนหนึ่งในจิเหนาที่จรกาอยากจะมีคู่ ส่งช่างเขียนไปเขียนโูป นางจินดาส่าหรี เขียนกลับมาแล้วกเเก็บไว้ก่อน ตอนที่ 2 ส่งช่างไปเขียนรูปบุะบาตอนนี้เกิดเรืองขึ้นมาเพราะว่าช่างที่ไปเขียน มีได้ ผ่านจากมหาวิทยาลัยศิสปากร เมื่อเห็นนางบุษฯาเข้ากีเหึนเธจสวยเสียจนเขียนไม้ได้ ผมไม่ทราบว่าเวลาสอนให้ขียนน ภาพเหมือน บางประเภท นักศีกษาศิลปะของไทยมีความรู้สึกเซนนี้หรือเปล่า

$$
\begin{aligned}
& \text { นัดนั้น นายช่างอลาดเลษา } \\
& \text { ครั้นเน็นระเด่นบุษบา ดั่งนางในซั้นฟ้าสุราลัย } \\
& \text { ให้ตะลีงสีมตัวมัวแตูู่่ จะวาดรูปโฉมตรูก์หาไม่ } \\
& \text { กีโกรธใดตัวเจงใช่พอดี }
\end{aligned}
$$

จนนางยุรยาคลาดคล้อยไป
อย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้ววาศิลปินจะต้องครองสติเฉาไว้ห้ได้ ต้องใช้ทั้งความรู้สกก และใซ้พติ จนมาตอนที่ 2 นายช่างมาพบุุยบาตอนตื่นนอนกีเชียนได้ เพราะอารมณ์รุนแรงนั้นได้คลายไปแล้ว สามารกที่จะตังสตีได้และเขียนรูปได้งามมากเลย

บัดนั้น ช่างเขียนผู้มีคัณาสัย
เมียงหมอบลอบดูอยู่แต่ไกล
วาดรูปอรไทติ่นบรรทม
ไม่ผักพักตราทรงอากรณ์
นายช่างเขียนพลางทางซม
กึงามงอนระทวยสวยสม
นึกนิยมเตือนใจไปมา
ในเรื่องบอกไว้ซัดเงนว่าเขียนโุปจีกครั้ทที่ 2 ตอนที่นางแต่งองค์ทงงเคริ่องแล้ว แตไไม่มีตอนใดเลย ที่บอกว่า ตอนตี่น นอนแล้วไม่สวย คีจสะยทั้งสองรูป ด้วยเหตุที่ว่าตวามสวยนั้น มีได้อยู่ที่ตัวนางบุษบา แต่จย่างเดียว แต่ความงามนั้น เกิดแต่ ฝีมีอช่าง จะเขียนรูปตอนตื่นนอนกีงามงด จะเจียนรูปเมื่อตอน แต่งองค์ทรงเครือง กึงดงามไม่แพ้กัน

บัดนั้น<br>เห์นเทวีทรงเครื่องเรืองรจนา<br>ตังงดางินิจพิศดูนาง<br>จึงคลึ่กระดาษวาดรูปโนมยง

> นางช่างชำนาญยการเลขา
> โสภาผุดผ่องละอององค์
> เยื่องยาตรดังราชนงส์
> เหมีอนทั่วทั่งองค์อินทร์ย

เรามาลองพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เห็นรูปนี้บ้าง ผู้ที่ได้จัดเจนในศิลปะ ผู้ที่ความหยานกร้าน ซึ่งได้รับบทของ "ผู้ร้าย" พจเห็นรูปนางบุะบาเท่านั้น จรกาสลบลงไปเลย

เมื่อนั้น ระดูจรกาเรืองครี
คลี่กระดาษดูรูปนางนารี
พิสทั่วนรลักษณ์พักตรา
รสรักตรึงใจดังไฟกัลปไ
ให้เปรมปรีดิ์ปฏิพัทธ์ผูกพัน
ดังหยาดฟ้ามากระยาหงัน
ทรงธรรม์ซวนซบสลบลง
วิหยาสะกำก็จิตใจจ่อนไหวเซ่นกันจึงสลบไป วิหยาสะกำเป็นเจ้าอีกเมืองหนึ่ง พอเห็นบุษบาเข้าแล้วก็หลงใหล แต่ คนนี้มี ศักดิ์เป็นพระรองจึงไม่ให้สลบบนพื้น แต่ให้สลบบนหลังม้าให้ดูงามขึ้นมาหน่อยเป็นละครร่า เพราะฉะนั้นท่าทางจึงเป็นตัว บ่งบอก สถานะของคนได้ด้วย

เมื่อนั้น
ให้อัศจรรย์จิตคิดสงกา
คลี่ดูเห็นรูปเยาวเรต
ม้วนกระดาษเข้าไว้ในรัดองค์
สลบลงบนนลังอาชา

วิหยาสะก่าใจกล้า
จึงตรัสเรียกเฉามาฉับพลัน
ดังแว่นทองส่องเนตรเสียวกระสัน
ใจจงด่าวดิ้นถวิลหา
กระหมันหรารับรองประคคงไว้

สำหรับกรณีของพระเอก อิเหนาของเราไม่จำเป็นด้องเห็นรูป ตอนนี้พระเซกได้เห็นตัวจริงเลยเห็นแล้วก็ป่นป่วนใด แต่ พระเอกย่อมสลบไม่ได้ พระเอกย่อมต้จงเป็นผู้ที่ครองสติไว้ได้ ตรงนี้สำคัญเพราะถ้าเป็นคนอื่นสลบไปแล้ว ถีงจะสลบบนหลังม้ากี สลบ แต่อิเหนาไม่สลบเพราะอิเหนามีวรรณศิลปไอยู่ในหัวใจ พอเกิดอารมณ์นี้ข้นมากีก่ายอารมณ์นั้นออกมาในกรอบของวรรณศิลปี และคีตศิลป์ คือขับออกมาเป็นเพลงเลย

| เมื่อนั้น | ระเด่นมนตริเรีองศร์ |
| :---: | :---: |
| เหลียวไปรับไหว้เทวี | กูมีดูนางไม่วางตา |
| งามจริงยิงเทพนิมิตร | ให้คิดเสียดายเป็นหนักหนา |
| เสโทหมั่งทั้งกายา | สะบัดปลายเกศาเนืองไป |
| กรกขดอนุจาก็ตกลง | จะรู้สูกพระจงค์ก็หาไม่ |
| แต่เวียนจูบสียะตราก์ตามใจ | ส่าคัญพระทัยว่าเทวี |
| ความรักรุมจิตพิศวง | จนลึมจงค์ลืมอายนางโฉมตรี |
| ไม่เป็นจารมณ์สมประดี | ภูมีหลงขับขึ้นฉับพลัน |
| เจ้าเอยเจ้าดวงยี่นวา | ดังหยาดฟ้ามาแต่กระยาหงัน |
| ได้เหึนโฉมจายเสียดายพลัน | จุกใจไม่ทันคิดเลย |

ถ้าไม่มีคิลปะจะไม่มีอะไรกำกับ จิเหนาจะเสียสมดุลย่ไปเลย แต่ศิลปะเป็นตัวกำกับปรับให้เข้าดุลย์ ไม่ฟุบ ผมว่าทั้ง หมดนี้ มีใช่เพลินเขียน ผมว่าคนไทยมีหลักทางสุนทรียคาสตร์แน่นอน แด่ท่านไม่แต่งเบ็นจงค์ทฤษฎีแม่ว่าทฤษฎีทั้งหลายมันแผง อยู่ ในเนื้อใน หมดแล้ว ผมว่าจ่างเขียนที่เขียนจิตรกรรมฝาผนังคงมีความรุ้สิกเซ่นนี้เหมือนกัน แต้ไม่บรรยายออกมาเป็นทฤษฎี เหมือนซาติตะวันตก

ผมกำลังจิไ้หห็นว่า จากการอ่านอิเหนา สามารกจะไปสร้างสุนทรียศาสตร์ได้ จะขอสรุปความคิดออกมาเป็น แแนภูมิดิงนี้


จาก การสร้าง ไปสูการรับ ไปสู การสร้าง หรือบูรณาการอัน สมบูรณ์ ในสุนทรียสังคม เราจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุยยกับศิลปะ ได้ดังนี้ คีจประสบการณน์นั้นทุกคนต้องมี คิลปินกีมี คนที่เป็นฝ่ายรับกัต้อง มี ประสบการน์ที่มาจากโลก จากมนุษย์ จากสังคม สมมติโโกเป็นวงกลม $A$ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ปกติ คิลปันรันประสบการณ์แล้วมีฝีอีอพอที่จะ ถ่ายกรจงสร้างออกมาเป็นงานศิจปะเรียก่่าเป็น B จากนั้นกีมีกางเผยแพร่ งานศิลปะ มีผู้มารับมาเสพศิลปะ ศิลปะจิงก่ายมาสูผู้บร สร้างผลกระทบใน้ แก่ ผู้รับอขกมาสู่จด $C$ ทั้งจรกาและวิหยาสะกำไม่ไปใในเส้นนี้ แต่พยายาม กลับเข้าไป หาโลก คือหลงยูปเพื่อจะกลับเข้าไปหาตัวจริงกลับไปไม่ส่าเร์จเพราะ ฟุบ เพ้อคลั่ง ไปเสียก่อน ฉะนั้นการที่จะท่าให้ผู้รกับโลกและสังคมเข้ากันได้ โดยให้ เดินกลับ จากจุด $C$ ต้องไปยังจุด $A$ บูรณาการนี้จะไม่สมบูรณ์เสมอ ไป เพราะการรับ และการเสพอย่างเดียวมี่ช่กระบวนการหล่อหลอมบุคลิก ภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งต่างจาก กรณี่ของอิเหนา
จิเหนามาตามเส้นทางที่แปลก คือไม้ไต้ผ่านงานศิลปะแต่รับประสบการณ์ตรงจากจุด $A$ มาสู่จุด $C$ ประสบการณ์ นั้น กลับผลักดันให้เกิดการลร้างสรรค์ จุด $D$ จังเป็นจุดที่สำคัญที่สุด เพราะการสร้างสรรค์ทางศิลปะเปูนกระบวนการปรับดุลย์ ให้มนุษย์สร้าง บูรณาการอันสมมูรณ์กับโลกและสังคมได้ สรุปครามได้ว่า บูรณาการที่สมมูงณ์ตรงนี้จะนำปัจเจกบุคคล ให้มา เซื่อมใยงกับสังคมได้ โดยมีคิลปะเป็นสื่อกลาง เส้นทางจากจุด $C$ กลับไปยังจุด $A$ จึงจำเป็นต้องผ่านจุด $D$ หมายความว่าคนที่


ผมคิดว่าโลกที่สำผัญีี่สุดไม่ใช่โลกของ คิลบนน จาชีพแต่ขย่างเดียว ผมเล่นค่าน้มาตลอดว่า เพราะรัก จิงมมัคร เข้ามาเล่น กาษาอังกฤษใช้คำว่า amateur เป็นคำ ภาษา ฝรั่งเศสที่มาจากรากภาษาละติน amare (กายาฟรั่งเศส มี คำกริยา cimer แปลว่ารัก) เพราะรักภาษาไทยใช้ค่าว่า สมัคร เล่น อันนี้ำคัญที่สุดถ้าไม่มัตัวศิลปะคนจะเสียศูนย์ ไปมาก
 ผมไม่ได้พูดว่าจะใช้ดนตรีเป็นการรักยาโรคจิต อย่างนั้น แต่ ผมคิดว่างังคมไม่สนับณนนเส้นกระแสนี้ ให้มีการสร้างสรรค์ ปรับคนให้หข้าไปสูกระแสสมดุลย์ของโลก สังคม และมนุษยซาตีได้



อย่างวิหยาสะกำไม้ได้ไช้คิลปะ ในขณะที่อีเหนามีความสมารถในการสร้างสรรค์จิลปะ สามารกใช้การสร้างสรรค์คิลปะ ปรับศูนย่ให้กับตัวเองเพื่อกลับไปสร้างบูรณาการให้สังคม คำว่าตรงนี้คือปรัชญาการศึกษาในหลายประเทศกำหนดนใยบายไว้เลย ว่า ตั้งแต่เข้าเรียนประกมขอให้นักเรียนทุกคนปฎิบติศิลปะอย่างนนึ่งอะไรก้ได้ ดนตรี วาดเขียน เล่นอะไรให้เป็น ในที่สุดเด็กจะ ได้อะไรติดตัวไป สิ่งที่ได้กคือการพัฒนาอารมณ์ความรู้สีกควบคู่ไปกับการมีระเบียนวินัยขจงตัวเองคู่ไปกับความสามารกในการใช้ เหตุผล ที่ผมแลดงแผนภูมิมาให้นี้ก้เพื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าในวงการศิลปะของไทยเรามีความคิดซึ่งลึกซึ้งอยู่มาก ผลงานศิลปะ ที่แสดงออกมาส่วนนนึ่งมีทฤษฎีแแงอยู่ หน้าที่ของคนรุ่นใหม่กีคือการนำเอาวรรณกรรมุุ่นเก่ามาวิเคราะนีใหม่ เพื่อแสวงหา องค์ ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เป็นของไทย

ผมจะจบด้ายการอ้างถึงปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นกวีและนักคิดทางมุนทรียศาสตร์ ซึ่งโดยบังเอิญที่สุดความคิดของท่าน มาพ้องกับแนวคิดและแนวปฎิบิติขจงคนไทยอยู่เล้ว ผมคิดว่าอิเหนาคือตัวแทนความรููึึกนึกคิดของคนไทยเป็นจำนวนมากในขณะะนั้น และความรู้สกกเหล่านั้นยังแผงอยู่ในความรู้สกนีกคิดของคนไทยมาจนบัดนี้ ซึ่งแม้จะผ่านมหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้เรียนศิลปะ แบบตะวันตกมาแล้วก็ตาม แต่ผมไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสูญลลายไป ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็น"โครงสร้างลีก"ไม่ใช่ "โครงสร้าง พื้นผิว" ของพวกเรา

พรีดริก ซิลเลขร์ (Friedrich Shiller:1759-1805) เขียนงานไว้ชิ้นหนึ่งซื่อว่า "ว่าด้วยสุนทรียศึกษาของมนุเย์"" ชื่อใน กาษา เยอรมันคีจ "Uver dic asthetishe Enzichung Meuschen" ท่านกล่าวว่ามีองค์ประกอบ 3 อย่างเกี่ยวกับคิลปะ

1. เนื้อหา (content หรือ material) จะไรก้ได้ที่อยู่ในใลกเราดีงมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ เหมือนอิเหนาที่ ตะลึง จากการ ได้พบบุถบาแล้วนำาระสบการณ์นั้น ชึ่งถือเป็นเนื้อหามาขับชื้นจับพลัน คือนำประสบการณ์นั้นมาสร้างเป็นรูป (เรียกว่า form) มันจึงเป็น งานศิลปะขี้นมา แต่การรร้างสรรค์ศิลปะนั้นมีลักษณะะเป็น "การละเล่น" ซึ่งในภาษาไทยมีได้ถือเป็นขจงต่า เรากระทำกิจด้วยการเล่น จย่างที่บอก ในการเล่นนั้นได้ความเพลิดเพลินด้าย ขณะเดียวกันก็มีวิชา ยิ่งูู้มีวิชา "เล่น" ด้วย ถิ่งจะ สร้างงานที่มุคุณคค่าขึ้นมาได้ ซิลเลจร์เน้นว่าจงค์ประกอบที่ 3 ของงานศิลปะคือแรงผลักตันในรูปของการเล่น (play) ภาษาเยอรมัน ว่า(spiel) ฉะนั้นทฤษมีไทย จึงไปพ้องกับตะวันตกโดยบังเิิญ ซิลเลอร์มี่พื่อนเป็นนักปรัชญูาและนักศึกษา ลนทนาและเธียน จดหมายถึงกัน ท่านผู้นี้คือ วิลเธล์ม ฟอน ฮุมโบลคท์( Wilhelm Von Humboldt; 1767-1835) ได้น่าเอาความคึดเรื่องสุนทรียยีกษา ไปปรับให้เป็นภาคปอิบิติ เพราะว่าพระราฐา แห่งปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 เซิญท่านไปไป็น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศีกษาธิการ อยู่ชวงหนึ่ง แม้จะเป็นช่วงสั้น แต่แปลกที่สุด ที่กลับมาให้อิทธิพลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พูดกันว่าจุดมดีกษานั้นประกอบด้วย การรรียน การสอน การวิจัย และการทำนุบ่ารุงศิลปป วัพนธรรม ทั้งหมดนี้มาจากท่านที่ผ่านไปทางอเมริกา

ก่อนจะมาถึงเมืองไทย ฉุบโบลคท์ใใ้ความสำคัญ่ในการคึกษาด้านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมเละนุคลิกภาพ โดยมี คิลปะเป็นองค์ประกอบหลัก ใช้คำภายาเยอรมันว่า Bildung ฉันรวมถึงการศึกษาที่ไม่เป็นทางกาง (informal) ร่างกฎหมายการ ศึกษาใหม่ ของไทยมีเรื่องของ "การศีกยาตามอัธยาศัย" (informal education) อยู่ค้วยเช่นกัน แนวความคิดที่ว่านี้เบ็นไป ตามที่ท่านจิลเลอร์เชื่อว่า ความดี ความงาม และความดริง จะอยู่ด้วยกัน คนที่ดี่มด่ำกับคิลปะแล้วจะทำให้ชีวิตขดงเขาด่าเนินไป ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาที่พัฒนาชี้นมาใหม่ในต้นศตวรรษที่ 19 จึงเป็นการศึกษาที่เน้นศิลปะ วัพนธรรมมาก ใครที่ไปเยอรมัน จะสังเกตได้ว่า ก้ามีเมีองขยู่สองฟากแม่น้ำเขาจะต้องสร้างพิพิธกัณศ์แข่งกัน ต้องสร้างโรงละคร และโรงจุปากรแข่งกัน เขาแข่งกัน ทางด้านศิลปะทั้งนั้น ทั้งนี้รับบาลของเขาจะสนับสนุนเรื่งคิลปะอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเซื่อ ว่าการให้การศึกษาที่ดี่สุด คือให้การศึกษา ใดยใช้ศิลปะ เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณของเขาจึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนเยอ่รมันจะ พูดถึงคนาหนึ่งที่ได้รับการอบรมมาดีเขาจะพูค่า คนานี้ผ่าน"ห้องเลี้ยงเด็ก" (กายาเยอรมันว่า Er hat einegute Kinderstube) ที่บ้าน มาดีมาก บุคลิกภาพมาจากสิ่งแวดล้อม ที่มาจาก ครอบครัว แล้วการศีกษาก์คือการหล่อหลอมที่ต่อยอดไป่ากกรอบครัว ถ้าถาม ว่าที่พูดมาทั้งหมดเกี่ยวข้องะะไรกับการเมืองหรจไม่ ผมคิดว่าเกี่ยวดังข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ลจรัดเมดุอินพูดไว้ว่า ถ้าท่านมีอำนาจ ทางการเมืองท่านจะทำจะไรได้มากและกล้าตัดสินใจ ใดย ไม่ต้องพะวงว่าจะได้รับการเลือกตั้งเป็นครังที่สองหรีอไม่ และยืนยันร่า "ศิลปะ" สร้างทุกอย่างได้ เราสามารถจะสร้างประซาคมคิลปะ ที่ตีงามที่ส่งผลกระทบไปสู่งังคมรอบนอกได้

ผมคิดว่า ศีลปะเบ็นเครื่องปลดปล่อยอารมณ์ เราจะคิดอะไรก็ได้ เราจะวาดลิ่งที่ไม่มี่ในโลกนี้ก็ได้ ในจินตนาการเรา สร้างอะไรก็ได้ เพราะนะนั้นเสรีภาพเป็นหลักการใหญ่ของศิลปะ คิลปะทีต่อสู้เพือเสรีภาพทางการเมืองก็มีมามากมายแล้ว คิลปะ ปลุกสัญชาตญาณใฝ่ดีได้ เพราะจะนั้นศิลปะเป็นตัวธำรงไว้ซึ่งจริยรรรม คิลปะเป็นตัวฝีกให้คนสร้าง ผมว่าการเล่นนุ้นไม่ใช่การ สร้าง วิศวกรรนซึ่งออกแบบสะพานสูงเป็นผู้สร้าง แต่วิศวกรซอบไปเล่นนุ้นเพื่อจะได้ไม่ต้องสร้าง เพื่อจะได้รวยเร็ว ตลาดนุ้นไม่ได้ สร้างอะไรมันเป็นการเล่นกลขนิดหนึ่ง ในโลกของศิลปะเราต้องสร้างงาน ซึ่งต้องไช้ความพากเพียรพยายาม คิลปะมีประชาคมติลปะ ซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่อในคุณค่า ไม่ใช่ความเขื่อในเรื่องราคา ศิลปะสอนใน้คนรู้จักเอาอารมณ์ ความรู้สีกมาประสมกลม กลีนกับการใช้เหตุผลกับความมีระเบียบวินัย ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ดีทีสุดในการศีกษา ในการสร้างบุคลิกภาพ ในการสร้างปัญญา ของมนุษย์ ผมบอกว่าถ้าโลกของคิลปะเป็นอย่างนี้ คุณลักษณะทั้งหมด ที่ผมเอ่ยมาในขนะนี้สามารถขยายวงออกไปครอบสังคม ได้ ถ้าถามว่าทศวรรษหน้าควรจะเป็นอย่างไร ทศวรรษหน้าควรจะให้ความสำคัญกับสุนทรียศาสตร์ ถามว่ารัฐ่ในอนาคตควรจะเป็น อย่างไร ผมคิดว่ารัฐ์ในอนาคดควรจะเป็นสุนทรียรัฐ ที่ผมเสนอมาในว้นนี้เป็นเรื่องของตุตมคติ ผมบอกแล้วในตอนต้นว่า ไม่สามารถ ทำนายอะไรได้ แต่สิ่งที่ผมพูดได้คือตั้งอุดมคต้ไว้ก่อนแส้วเดินไปตามจุดมคตินั้น ในที่สุดถ้าคนจำนวนมากเดินไปทางนั้นด้วยกัน นั่นคือทางรอดสำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นศิลปีนอาชีพขอความกรุณาเบิกทางให้ผู้รักสมัครเล่น ที่อยู่ในสังคมนี้บ้าง แม้ว่าคุณภาพ ของเราจะไม่ถึงระดับท่าน แต่ว่าเรามิได้วัดกันด้วยวาจามีไช่หรือ value ในภา๒ไไทยหมายความว่าคุณค่า มากกว่าจะแปลว่าราคา และคุณค่าส่วนหนึ่งขี้นอยู่กับ ความสวามิภักดิ์ทางใจ.

## คณะกรรมการนิสิตดำเนินงานทัศนศิลป์นิพนธ์

| นายปรียวิศว์ | นิลจุลกะ | ประธานโครงการ |
| :--- | :--- | :--- |
| นเายมงค | อ่อนประทุม | รองประธาน |
| นายกิตินันท์ | วงษ์สนิท | กรรมการ |
| นายยุทธนา | กัลยาณพงศ์ | กรรมการ |
| นายจักรกริช | จัดเขตกรรม | กรรมการ |
| นายธันยา | ขันธโสธร | กรรมการ |
| นายอภิชาติ | สุวรรณ | กรรมการ |
| นายสุรัตน์ | สุภาวงษ์ศรี | กรรมการ |
| นายแทนวุธธา | ไทยสันทัด | กรรมการ |
| น.ส.นันทิยา | วิไลรัตน์ | กรรมการ |
| น.ส.พรพิมล | วัฒนเจริญ | กรรมการ |
| น.ส.รุจิรัตน์ | จ่าเพียร | กรรมการ |
| น.ส.กนกกาญจน์ | ศรีโนนลาน |  |
| น.ส.ศันสนีย์ | ศุกลสกุล | กรรมการ |
| น.ส.ลัคณา | เฉียงอุทิศ | กรรมการ |
| น.ส.สุดวตี | เจริญวงศ์ | กรรมการ |
| น.ส.วโรทัย | รอตภัย | กรรมการ |
| น.ส.ธีรารัตน์ | กัณหา | กรรมการ |
| น.ส.ศิริพร | เสริมรัฐ | กรรมการ |
| น.ส.ซลัยกร | ศรประดิษฐ์ | กรรมการ |
| น.ส.กถติยา | ทองประเสริฐ | เหรัญญิก |
| นายรัฐพล | จีระด่ารงธัญญา | เลขานุการ |
| นายโชดก | น้อยเจริญ | ผู้วยเลขานุการ |

## ขอขอบคุณ



