
\& os a me

## b ค่

ประเทศ ไทย
1120

บรงณาธิการ
มงลค ปิยะทัสสกร สันติพงษ์ กาลอรุณ ที่ปยกษา

ปกรณ์ เหมือนนิล กองบรงณาธิการ

ศุภมิตร บัวเสนาะ อำนาจ หงษา
นัดดา เนตรรัดนะ
ปิยารัตน์ ผ่องแผ้ว ถ่ายภาพ

ใกวิทยา มีพลสม วาสนา จารุปราณ

รูปเธ่ม-อาม่ตเวิร่ก
बันติพงษ์ กาลอรุณ ติธูจน์ก้ก คศิศรี จิตรเนือง

กาพปตรกอบ เสรี มณีนิล
ปร้พญา ชีวพัฒนานกุล คอมพิวกราพพิค

พริกหวานกราฟพิค
โทร, vlebluolub-a
พิมร่ที่
โรงพิมพ์เชริญผล
โทร. เootalooc

เวัสคีค่าบ...นลละ 9
..เมียนอะไจดีเล่ข...เฉาเป็นว่ากว่าจะ รลดคลลตอลกมาเป็นเล่ม ก็ปาตเห่่อ ไปหลายลินที นีกว่าจะตายท์้บกลม ขะแล้ว ขิ่งตลนโค้งจุดท้าขนะ โล่ไฮ। ลยากบ้า วันตะ ๔ ตย้ย หล์งอาทาร และก่อนนอน แต่ในที่ถุด ถ่าเเิจออกมากีหาะเหนื่อย ถูึึกภูมิใจที่ได่ทำอะไร ๆ ให้น้องใหม่ มีใจจิิงจิด

บยรณาธิกาะ
มลงท่องพ้าหน้าชึ่นมย่าบชื่นธวย เทีนตาวสวบลลขไกถให่ใจหวิว เกรงสายลมที่จัดจะพักปสิว จีเเฉานิ้วกีบจ้บไม่นันเลย แล่วเเทลาซุชุุ่แแหลนแหนไม่เสี้บ จนแหลมเอ็๊ขบเลียบสมเจาดมเฉบ จั่เคาวน่อยกลอบจิดลม่าะชิกเรย ชวนเฉย...เะม...ใหิ่ลม่ม จลบ "จิ่มหวาน"

บธงณาสิกาะ (ลืกคน)

ในโอกาสเริ่มปีกรหึกษบใใหม่นี้ ขอต้อนร้บนิิิตทุกคนด้วยความยินดี อย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษกับนิิิตในม่ทุกคนที่เจือกศึกษาใน คณะมนุษยศาสตร์ ดินันได้ทราบว่านิดิตตั้งรุนนพี่และรุ่นใหม่ได้ร่วมกันทำงานที่เป็น ประโยชน์ อาทิ การปลูกด้นไม้ และการทำความสะอาด บริเวนนคะ นับเป็น กิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่อย่างมีคุณค่า แสดงถึงการใช้ปัญญาอย่างสมสถานภาพ ของนิสิตมหาวิทยาลัย ขอแสดงความนึ่นชมกับความคิดริริ่มสร้างสรรค์นี้ เพราะ กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประใยชน์แก่สวนรวม และยังมีส่วนห่าคัญที่ช่วยให้นิสิต ใหม่และนิสิตรุนนี่มีโอกาสสร้างความดุ้นเคยต่อกันในบรรยากาศที่แชมนึ่นนันมิตร นับเป็นการิิ่มต้นที่ดี จึงขอดั้งความหวังว่าต่อไปนี้การรับเพื่อนใหม่ในสถาบันแห่นนี้ จะดำเนินไปด้วยกิดกรรมอันเป็นสาระ สร้ามมิตรไมตรีต่อกัน โดยไม่มีการกระทำ ใด ๆ ที่จะก่อความกระทบกระเทือนแก่กัน

กล่าวเฉพาะนิสิตใหม่ กรศศกษาใหมหวิทยาลัย ย่อมเป็นประสบการณ์ ที่ค่างจากโรงเรียนมัธยม ทั้งด้านการเรียน การังคม และสภาพแวดล้อมอึ่นๆ เป็นต้นว่า นิสิตจะต้องเรียนด้วยตนเองมากขึ้นกว่าเดิม และมีกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม เพิ่มนึ้น แต่ละคนอาจปรับตัวได้มากน้อยเร็ว้าต่ต่งกัน เจื่อว่าทุกคนจะผ่านพ้นสภาวะ อันแปลกใหม่ไปได้อย่างราบรี่น โคยเรียนรู้ถึงการแบ่งเวลาเพื่อการศึกษา และเวลา เพื่อประกอบกิดกรรมต่าง ๆ ไ้้อย่างเหมาะสม นิิตตกุจะสมมารกเรียนหำเร็จสมความ ปรารถนาเ็็นบัณทิตที่นิิบูรณ์

วิพุธธ โxภวงศ์ คณบดีคณะมบุษยตาสตร์

คณบดีอยากบอก ๔
สโมฯ อยากเเถลง *
ใต้ส่ ม ข ม พู พัน ธุ่ ทิ พย่ ๖
ท่องเที่ยว ปร: สานมิตร * มนุษยตาสตย่ (ทำไมว ) ) จ๒
๔หน้านี้มีไว้ไม่รู้เรื่อง ๐๙ อยาก ยืนอยู่ตรงนี้ ค น้องใทม่ เ๓
สัมภาษณ์ อ.ดวษใจต๖
เป็น บ้ณ พิตอย่าคิดว่าจะธอด ต๗

* วิธี่ยี่ยถเครี่องปร:เทื่องปัญญา๔๖ ต้นเดิม - ขี วิต ใหม่ ๔ส ม หัศจรรย่วันปร:กาตผ ะ ะ

กยาบขอบคุณ
อาจางยอำนาง เม็นสบาย คุณนนาวรัดน์ พงษ์ไพบุดย์
ขอบคุณมาก
สหางสี่ลึอค สหทยพี่ปู่
เพื่อนใก้ เพื่นนแก๊ล เพื่อนท่ สำหรับค่านะนำ
ลูกริ่นไก่ ใน้พลังงานร้านพีพร
น้องกียง และฝูฝคนที่ววยนันหานู้ดนับลนุน
ขอบคุณ
คนบางคนที่เป็นกำลังใจให้คนอี่น ใดยไมรูตต้ว


วันแรก..ที่จันก้าวเข้ามาที่นี่
ฉันมาอย่าง..คนแปลกหน้า
ที่นี่..แปลกใหม่เหลือเกินสำหรับฉัน
ที่นี่..จะมีอะไรให้ฉันบ้าง
ป้ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ ประสานมิตร ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้า ฉันมุ่งหน้าเดินเช้ามาอย่างเลื่อนลอย
อีกไกลไหมหนอ... กว่าจะหายเหนื่อยล้า
ใต้รัมเงาซมพูพันธ์ทิพย์ ฉันพบความรร่นรมย์ที่นน่
ตึกเก่า.เก่า ที่มองดูสงบและมีมนต์ขลัง
กับป้ายที่บ่งบอกลึงความเป็นมนุษยศาสตร์ มาถึงจนได้สินะ... นี่คืจจุดหมายปลายทางของดัน

จุดหมายที่ฉันฝ่าพันมาเป็นเวสาร่วมปี
และเฝ้ารอคอยอย่า. มีความหวัง

## นี่คือลิ่งที่สามารถยื่นยันถึงความสำเร็ที่ทันได้รับ

รอยยิ้ม เสียงทักทาย และรสสัมผัสแห่งความรัก ความอบอุ่น ของผู้ที่เรียก
ตนเองว่า...พี่ คือสิ่งที่ฉันแสวงหา
และฉันกี้รูวา -ฉันไม่ผิดทวัง-
อยาจน้อย..ในก้าวแรกที่ไม่มั่นคงยองฉัน
ก็มีอัอมแขนของ-พี่-โอบประคองให้ฉันก้าวไปได้อย่างมั่นใจมากซึ้น

ฉันได้พบกับสังที่ฉันแสวงหา พร้อมทั้งสายตาแห่งความอาทรอ่อนโยน ห่วงใย
ของ -พี่- ที่มใให้ -น้อง-
วันเวลาผ่านไป..
ชีวิตใหม่ของฉันที่นี่นือะไรมากมายให้ฉันได้เก็บเกี่ยว
กับระยะเวลาหนึ่งีีที่ผ่านไป
ความเป็นมนุษยศาสตร์ ได้หล่อหลอมใหัฉันม่นใจมากขึ้น
ก้าวทุกก้าวของฉันล้วนเป็นก้าวที่มั่นคง จวบจนถึงันนี้...
ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเรียกตัวเองว่า -พี่-
และมีน้อง... น้อง มากมาย ให้ดูแลปกป้อง
ความรู้สีกมันมากมายจนบอกไม่ถูก
ฉันรู้แต่เพียงว่า... ฉันพร้อมที่จะมอบรอยยิ้ม เสียงทักทาย รสสัมผัสแห่งความรัก ความอบอุ่น ให้แก่พวกเรา
อ้อมแชนของดัน พร้อมที่จะโอบประคองให้พวกเซาก้าวเดินเช้ามาในที่นี่ อย่างมั่นใจ และจะต้องก้าวเดินต่อไป อย่างมันคง...
สองตาของฉันจะเฝ้าตูการเจริญเติบโตของพวกเรา ด้วยความห่วงใย...อาทร
เราจรรวมสายเลือด น้อง-พี่ แห่งความเป็นมนุษยศาสตร์ต้วยกันที่นี่
เขา. .ู้ผาใหม่ จะไม่รู้สกกโดดเดี่ยว
ณ.ที่นี้ ใต้ร่มเงาชมพูพันธุ์ทิพย์
ขอต้อนรับเธอฝู้มาใหม่ตัวยความยินตั.

กาฮค้นหา
เป็นสิ่งตื่นเต้น...แม้บางคซั้งจะเหนืดเหนึ่อย แต่สำหฮับคนที่ไม่หยุดนิ่ง
และกล้าหาญ
มักขอบการค้นหา
โดยเฉพาะการค้นหาตัวเอง
เพราะฮางวัจแห่งมัน
คือ...
การพัฒนาสูการหลุดพ้น
ฮำหจับคนกล้าเช่นคุณ
ธักวัน

## ท่อแเที่ยว ประสานมิตร



ข้นล่ายน้ํนเป็นกอยบริกายกางศึกษา บธิการดี๊ดี บัตรลงทะเบียนเฮียนขายถูกถูก ใบละ ๒๐ บาทเท่านั้นเอย บัตรนิสิตที่ออกให้ใหม่กีพกย่ายใช้สะดวก มาก่อน ถ้าปวดท่องเข้าห่องน้ำก็ใช่แทนกะะดาษทิชชูได้เลย


กองอ่านวยการศึกษา
บาท ถ้าขื้อคู่มือต้วยกียุดล: ष० บาษ区บายอย่าษไม่เคย รู่ลืก ถายพัดประโขชน์จฮิง ๆ


 ที่ที่อาจางย่จากคณ:ต่าง 9 ใช่เป็นที่นัดพบปะพูดคุบกัน ทุกเข้า กอางว้น เบ็น เป็นแบบอย่าง ให้กับนิสิตเป็นอย่างดี ข้างในบรรยากาศไมตริแล:มิตรภาพมีทุกกระเบียดนิ้ว อาจางย่ท่าน เป็นท่วขนิสตต มาช่วยกันคิคเสมอว่า "ळอนนิลิตอย่ายไรให่นิลิตเป็นบัณทิตที่มุคุณภาพ" ใคร 9 เขากึบอกน:ว่าที่นินิสลต

จะหามาให้ อยากได้สนามเปตตงลิบสนาม ขี่ลิบสนามกีท่าให้ บุคลากงน่:เขาไม่มีเวฉามาออก
 ไว้เค่นหลังเลิกษานแล้ว มหาวิทยาลัยกีสง่างให่ไม่ได้ เพราะกล้วไม่มีที่จดดรงให้นิสิต



พูดถีงเจื่องนิสิตก๊อดไปดูที่ตึกกิจกรรมของนิตีตไม่ได้ ภายในใหญ่โตโอ่อ่า แบ่งห่อบ หับเป็นส์ตว่เป็นสวนดี เข้ามา बีกกรรมฐานคษจะบรรลุได่ไม่ยาก เนื่องจากสภาพภายในขวนให้ ปลยส้แเวย ละทิ้งความสุชส่วนต้วไปลิ้น สังเกตให้ดีไม่ว่าภายนอก ภายในท่านคงได้พบกับ ความแตกต่าบของอาคางในแถบเดียวกัน ท่านช่างจัดฮรงให้อย่าเสมควะ นิสีตส่วนหนี่งอาจางย่ สวนหนี่ง ขัดเจนมากไม่ต้องคูอื่นไก แค่สีของหตับคาก๊พอจะบอกให้รู้กันว่า นิลิตจะอยู่ อย่ายไร อาจางย่จะอยู่แบบไหนโดยใช้แอย่เป็นเซต พรมแดน คงไม่ต้องให้บอกกระมับถียความหวังดีของท่านที่อยากให้นิสิตมีน้ำ (จากท่อแอย่) ได้กินได้ใช้กันตตอดปีตลอดชาติ


ฉบับนี้คงจะต้องหยุดอยู่ตึกกิจกรรมนิสิต ฉบับหน้าเราจะพาท่านมุ่งสู่ ตีก ๖ อาคารธอง พันปี ณ ที่นี่ท่านจะได้พบกับ ที่ท่าการสโมสร นิลิตคณ:ที่อยู่สูงที่สุดในโจก ห้องเฮียนที่
 ประกอบด้วยอุปกรณ่กาธเฮียนสมัยโบธาณ อันมี โติะเจคเขอร์ ด่าโพง เป็นอาทิ ห้องน้ำ ห้องฝ่วม อันทธงค่าน่าทัศนา ...เราจ:ชี้กันที่ไหนดี หาค่าตอบได้เร็วๆ นี้

ข้ามเจ้าเคยู้มาว่า ในบรรตาวิทยาการนละ คาลตต่าง $ๆ$ ที่เหล่ามนุษยชาติเรียนรู้กันอยู่ในปัจุุบัน นั้นก์คงงเป็นคามต์ที่คีกษาเกี่ยวกับลิ่งที่ยยุ่งจบ ๆ ตัวของ
 ปะะจำว้นขงงมนุษย์ท้งสิ้น มีผู้เุีขขขาญทางการดีกษาได้ พยายามแบ่งวิทยาการหรีคตาสตรต่าง $\rceil$ ออกเป็นหมวด
 เพราะเป็นวิทยาการที่กียข้องกับนล้กการ ทฤษฎี และ
 เนือหนาแล้มุ่งุศกกษามนุษย์ในล้กษณะปัดเดกชน คีอมุ่งนล
 สิบทตตต่อกันมา

การด์กษาในคณะมนุษยศาสตร์ไม่มีอะไร ตายตัว ไม่มีความถูกต้องและความผิดอยางรัดลน จะมีแม่ เพียงผิดหลักการหร์อไม่เป็นที่นิยม และอาจจะกล่าวได้

เพียงความเหมาะสม หรึอไมม่หมาะสมกับลภาพาารณ่ ต่าง ๆเดียมากกว่า และด้อยหหดุดังกล่าวกระมังที่ทำ ให้ผื้ทีคกษาวิทยาการทางด้านน้้ะะเปนผู้ทีมีิดินซนาการ ใดคเด่น มีความคิครห้างสรรค์ และไม่นิยมมารผููกัดหรีอ กฎกกณพ์ที่ตายตัว นีอิสระในการคคด การท่าค่อนข้างสูง กว่าู้ที่คึกษาในวิทยาการแเนงอื่ 7 และเมือเน็นเขนน้้


 วิทยาการนันทรงเกียรจิ และรุ้จัาจะนำยาวิทยาการเหจ์ ไปประยุตต์ใช้ในจีวิ๊ประจำวัน รีงนี่เหละคีอหน้าทีที สำคัญทองเรา

> คณะมนุษยคาลตห์มีปรัขญาอยุ่ว่า "มนุษย- ตาสผ่เเ็นวิหยากางอ๋นสยเฮิิมความเช่าใจลีย ธุนทลียงสะ ความใส่ในจิตคดี ตคอดจนสามัคคี ธธรมแห่งษนในยาติ แล:ะค่าษธธรค่มนุษย่สมพันธ่ จะหว่ายยาติในโจก" ตังน้นกาารเรียนในคณะมนุษย ตาจศศ์จึงแตกต่างจากการเรียนในคณเอื่น ๆ บ้าง ส่วน

# (ทำ ไมว 

 ความคิจห์นกันระหว่างคููกบบิิยย์ เทือนกันเพือน และ



 เพียแผู่ร้างางหืตผู้แนะนำให้กิคแนคคามคคคทาน้น วิขา ทางมนษยาาสต่เน้นที่เู่เรียนเป็นผู้กระทำมากกว่าที่งะนั่ง



 มม่าเลมอ และสิ่งส่าคัญคีขต้องรู้ดักทบทวนความมุ่ทีได้ ร่ารียนไปแล้ว ร้จักค้นคว้าเพิ่มติมจากสิ่งทิิคคว่าควรจะรู้
 และสิงที่ส่าคัญีีคเงาจะต้องเน๋นคนทีคคเบ็น คิดอยางมี เหตุผล คิออย่างมีจีนตนาการเละคคดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช่ เมียนเพือผ่านไปวัน ๆ หรีอแบบขขไปปที ถ้าเป็นดย่างเน
 อื่นา คือมีสมจงที่สามารคคิดค้นลิ่งค่าง ๆ"ด้ ก้าจิงทิิดษนี้





 ทีเราเรียนไป การออกค่ายตามุุมมนบ้าง การพท่งาเรียน ในมหาวิทยาลัยมจงรัฐบาลได้น้นเราจ่าเป็นต่องจาคัยงบ ประมาณแนนดินศีงกํนมาจากนะะชาศน ถ้าเรามีโอกาสเรา
 เราเรียนมากล้นคีนมู่ปะขาฮนน้าง นขกจากกิจงรรมทาง ด้านบริการเละด้านบ่าพ์ญูปะโยชน์แล้ว ยังมีกีจกรรม
 โดยตรงอยู่แล้ว เราําน่าจะได้ฝึกหรือหาใอกาสช้าไนมี ถ่นร่ามน้าง อย่างน้อย -กเเป็นารฉึกที่จะเ่าชาครามรู้ ทีรีาเรียนมาไปได้ จีงในขณะที่รารารียนคาในระคับมหา
 ไนเล้วการจจงนิคน้นจะส่สผลลีียแท่เรามากที ดียว ตับน้น


 หรีตพักผ่อนหย่อนใจบ้าง เพี่ยความสมนุรณ์ทางสุนภา๙ กายและสุषภาหจิต กิจกรรมทางด้านกีหากีเป็นลิงงส่าคัญ ที่ท่าให้เราเป็นมนุะย์ทิสมบุงณ์และหร้อมที่จะใลคแล่น อยุ่ในสังมมได้อย่างเป็นสุฯ รึ่งจิงเหลานี้นับวาเเ็นจิงที่ ค้าคาถ้างราให้มันย่างให้มีคุณค่ามากที่สุด และนี่กระมัง คือเป้าหมายบองการคึกษาที่แท้ดิง
และท่ายที่สุดนี้ ข่าพเจ้าทวับว่า
ท่านผู้อ่านทุกท่านคยจะเป็นผู้ที่เปี่ยมไป
ด้วยความเจฮิญทาษการศึกษา ตั้ดยัญลักษณ์
ขอบมหาวิทยาลัยเพื่อความก้าวหน้าทาษ
วิทยาการแห่ษมนุษยขาติต่อไป

## จิ้มหวาน <br> ดต

-าจามี่ ว่าย...ล่าเพี่ทเยียน
 น่อเทธ์ เอกไทม

"พ่อแม่สลนมา เค่ากีห่ากันมา เง่อย ๆ ลิยหุกวันน์่. น่อธหスัง เอกอาธ์ต

-เอากิ..เดี้ยวที...เจากีเอาคนที่ เทีนเทตุกาอล่เปินพยาน" น้อพหูม เลกอังกดษ
-ถ้าไมาเมัน มันกีไม่มูอ ถ่า ใสนอกกละทะมันกิไม่อร่อย" นัองแั่ง เอกมชัตเตต


-1มับนต่น มันฮูง มันคูปิก อค่ดงหนา ถ่มแล่วตังตี" น่อตเอ เอกอังกดบ


 น่องเองม่า เอกร็รร้บย

 ไม่aอกั่

-ริย ห่าไมแบตก ๆ ตอบไม่ได้ cie"

น้องเต็ะ เฉกไทม

(aser ความเจ็บปวดจากการไม่สามารกไล่ตามความไัน ของตัวเงได้ หรือพี่รียกว่า ความผิดหรังนั้น เป็นความเจ็บปาดที่แสนสานัส



 bนu.
 20.



 ที่สดคงเหลือแต่เพียงเถ้าถ่าน

Tร้ํ.


# อ ย ก ก ยื น 

พอเกิดเหตุการณ่ ๑๙ ตจา กีเกิดกลอนเพื่อขีวิต เป็นกระแबใหม่ "แต่..ดูกรท่านผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ทั่ง หลาย" ยุคข้กธธธบนั้นมีความคิดมีอุดกกาธณ์ แต่ขาด ความลืกชี้งอย่างไตร่ตรอง ชาดการพัฒนาเทคนิควิธีการ กลอนยุคขักธงธบจะเกสี้ยวกราด ตวาดเอากับสังคม ขี่งคน เค้ายังไม่ค่อยมู้เยื่อง แต่คนที่รู่เรื่องกีกง:หน่ำเอาเต็มที่ บางทีกเเชียนอย่างตรงไปตรงมา แต่มันขาดสุนทธีย่ ไอ้ ตตษนี้ส่าคัญ มาก"



ssis s

## มทเเิิมต้น





 - Sinco å $u$ ก กาwi กnau*

## ยุคผมยุคเพื่องกาธธัก





 เชียนแบบเสแส้ล์ด"






## จะ์ ตุลา - ขักธงรบ






 mins





๒b

## วัฒนธธรมล้มระเนระนาด

หลังเหตุการณ์ $>$ ตุลา กระแสความคิดทางงเารเมืองถูกปิดกัน ในขณะกระแสการพ้ฒนาทางด้าน วัตถุและวัฒนธรรมตะวันตกหลังไหลเข้ามาอย่างเซี่ยวกราก "เธากำลังถูกถูลู่ถูกังไปกับबังคมอุตสาหกงรมขี่งจริง ๆ แล้วเรากียังไม่ได้เป็นสังคมอุตฮาหกรธม" อันนี้เป็นข้อสรุเที่คุณจาได้พบได้ส้มผัสกับความเป็นจริงมา
"แถวบ่านผมนี่มีคนแก่ ๆ อายุ ธ๐ กว่า ๆ ถูกหลานไม่ให้ออกไปไหน กีนั่งดูทีวีพอศ้นबนีย่ นาคพงค่เค้าออกมา "बว๋बดีค่ะ" แกก๊ยกมือไหว่เค้า (ธา) ไหว้จอ กั...
"เอ้า ยายไปไหว้ท่าไม"
"เอ้า..ภอีหนูม้นไหว้ กีต้องไหววมันน่:สี" (ทำเสียงคนแก่ ฮาอีก)
ค้กษณะเช่นที่คุณอาพบมานี่ คุณอาอธิบายว่า "จธิง ๆ แล่วพื้น ฐานทางว้ญนธธรมของเฮานี่
 غัแเคารพในค้วบุคคล ในอาวุโสมีความเกรงใจกัน เป็นคนง่าย ๆ ไม่เคต่งคตัด ไม่มีระเบ็ยบ ละไรนี่ ทีนี้


เรามีความรู้สักว่าควนอาค่อนข้างที่งะหัวดนุร้ก์์และนิษมไทยอยู่มากทีเดียว แต่คุณอาบอกว่า "ไอ้ กางชาตินิยมน้นจะต๋องมีจิดใจที่เป็นศากลนิยมค่วย คือทมายความว่าเงาต้อยยอมธ์บอาธยธธรมโลก เอามา แลกเปลี่ยนกัน คือในล์กษณะว่าเอาต่าทชาติมาธับไข้ชาติเเาไม่ใช่เอามาคงอบบ่าเรา ส่วนความเป็นใทยน้้น



ใจ้อฮ. หนักแน่นมาก สงล้ยว่าอยางเหล้านี่กีคงเดิเสธเหล้านรก
"เซ้ต...(ว้องเสียงหลง) ..ปปิเสธเทล่าไทย (หนักแนนน) เทล์าไทยม้นเลว ดึ่มแล้วปวดท้ว มเน้ㄴเงาเป็นคนไทย เงาต้อแลือกอรงสิ่งที่ดีในโลกมารับใร้เซา (ฮา)

## ยังไม่พบเล้นทาง

ด้วยกระแลของสังคมไธีเทคที่หลังไไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว และรุนแรง จนกระทั่งซัดเอาวัตนธรรรมใน
 เลยไมีมี" นันคืจอรามเน็นของกูณอาต่อึิงคมในปังจุบัน
(.) -สังคมน่มันผลิตกระแสความคิศขึนมา หร่อว่าคนก๊ตกอยู่ในกระแสข้อง สังคมอันนี้ สังดมเป็นอย่างไรความคิดของคนกี้เม็นอย่างนั้น ความคืดของคนเป็นอย่างโร์ ธส้งคมกิเป็นอย่จชน้น ถ้าตราบใดที่ความคิดของคนไม่เป็นกระแลนำ เรากึจะตกเป็นเหขื่อ ของธ้งคม แต่ถ้าความคิดของคนเป็นกระะแสน่า เธาก็อาจจะผล้กตันส้งคมได้ ก่อใท้เกิด


และในยุคสมัยที่สงคมนนำคววมคีดของคนเข่นนี้ ผู้สร้างงานกี่แต่ละดนก์พยยยามดิ้น ขลุกกขลัก ๆ กันเพื่อจะหาแนวทาง แต่กร "ูังไม่พบเฌ้นทาง"



## วันนี้ผมเขียนแผ่นดิน





## 







## นลลิต นักศึกษา กับคาถากำกับ











ก. โก่ไก้ (อาร์ต b)
ข. เด (อัง เต)
ค. แว่ (จิต n)
ง. เกี้ยห (ไบข เต)
จ. เอนก (อัง เ)
ล. รูกทุกช้อ..ว่ะเท่ม
ช. สิดทุกข่อ ...ว่เท่ย

> สงคำตอบขอบคุณมาที่ จโมญะนิสิตคณะมนุษยศาสตฮ่ ตึก ๒ ข้น « มตว.ปยะสานมิตร ฮุขุมวิท เทก กธุเเทพบ วงเล็บมุมของว่า "มุมของ" ทืือส่งที่ตู้ธันค่าตอบ หน้ำลิพท่ ตึก เ ทมดเขต วันสาฮ์ทจีน (เ๔ สิงทา)
> จับราษว้อ วันพระแรม $\varsigma$ ค่า เดือน $\propto$ ( กันขา)



ในสวนซึ่งสะพรั้งไปด้วยคอกไม้ตระการตา หมู่เมลงขยับปีกขึ้นล้อประกายแห่งแสงตะวัน แล้วร่อนลงลิ้มความหวานจากเกสร ตอกไ้้ ในยามมี่สยมมมัันะะมุนโยยอ่อน



โอ..เธอชางเปี่ยมสุขเสียจริง
แล้วันหนึ่ง หลังจจกที่เธอได้ตระเวนหาสถานที่ที่เหมาะสมมานานแสนนาน จนในยามที่เธอลิ้นหัังและอ่อนล้าที่สุด ขณะที่ เฉอคิดึึงมันขึ้นมาอย่างจับใจ เธอก็ได้พบสถานที่ที่ดี่สุุ่ที่เธอจะลงมือสร้างสวนดอกไม้ที่แสนจงงดงมมนั้น ความสุขอันอบอุ่นได้เข้ากกาะกุม ในหัวใจเธอ ด้วอเธอได้พบว่าเท้ที่จรงแแล้วเธอไม่ต้องเเาะหาดอก เพียงเเอสร้างม้นขึ้นมาในใจเธอเท่านั้น เซอก็จะพบดอกไม้มากมายบาน สะพรั่งยู่รอบกายเรอ

เพราะ..ขณะะน้ต้นกล้าแห่งความรักกำลังแตกก้าน และผลิใบ ในใจเธอ


ทุกคนมุ่งหน้าปลยังลานนี่มนต่อเนกมระลงค์ รึ่งยณะนี้


 ประดุงทูมีกททหารใหม่
 ที่ถี่งวคานห่งกางนัดหมาย
"ท่าไมพวกน้อง า มันกึงมาําานักวะ
"จ่าย" ให้วคดาไปหาอะไรินต้้ง คะ นาที้"
"เออ หรีอว่าพจกมีนเผนหนีกลลบบ้านกนนมมตแล้?"
"อีะ ถ้ากลับก็สวย" พูตพลางงยับขาใยกตัวละะบัดมมมไมมา

เอืย-จักกะลนนึงง"
"น่น ในผมาหนึ่งเล้ว"
คนกจุ่มนั้น นิสิตข้นีีที่เร หนนไปมองด้วยตายตาที่เปน
ปมะาย




"ดn"



 ในเธ็นวันต่อมา

จากน้้นกีมีเสียงรองท้ากระทบพี้นกี่รั้ว ใดยต่างมีทิตตาง


รปูด 717 ทุกคนแ้าแกวหน้ากระดานเรียงงจงงเีียงจำดับ จากถูงไปด่า แกวหน้าผู้หพิง แกวหล้ผู้ขูาย เจ้าเร็ว ๆ หน่อย อย่าวักข้า.. แกวตต้ง ตรงแล้วงียยบ เอาละ พันแกว"




"เจ้าทุกคนเข้าที่ตํานหน่งเดิม รจตเร็วหน่อย แถว-ตรง ตรง
 บรยาาาก ทุกคนเวานัน เตียยมตัว วิ่งรอบสนาม จ รอบวิ่ง"

 ษนาบท้างและุคุมท้างหลังคุุยามะรังกัย ะะหว่างงองง้างทางจิ่งผ่านการ



"นกวนยุด หนึ่ง-बอง-คาม ข้ายนัน พักนกว" เป็นค่าส่งรอง




























"คลาน"
"กลิ้ง"
"วิ่ง"
"วิหนึ้น"


 ป่ระาาริปไไยย ที่กัะรับข้อเมนอของทุก ๆ คนเอาว้ ใดยน้องทุกคนจะต้อง
 น้องู้้พญิง ไหิ่งงรนนนนามอย่างเดียว ส่วนผู้ขายท้งคลานกลิ้งวิ่วิดพื้น เอาทั้งหมด ว่างงดีมี้อ" นัแไปกามพหรคตขก
"เป็นไง เสร็จหรีอย้ง เสร็จแล้วใช้ไหม...แกวตรง ตรงแล้ว เงียบ ต่อไปนี้เป็นเกมการเล่นที่น้อง ๆจะต้องทำทุกคน" เป็นคำสั่งของพี่ปี ต คนใหม่ "จำไว้ทุกคนจะต้องทำ ทำตามคำสั่ง ห้ามบิดพลิ้ว เพราะนี่เป็น เกมการแข่งข้น แช่งขันเพื่อเจาซนเคู่ต่อสู้.ผู้ชายทุกคน เตรียมตัว กลับ หลังห้น"

น้องใหม่ทั้งหญิงชายภาควิชานั้นนันหน้าเข้าหากัน แต่เนื่อง จากมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิง รุ่นพี่จึงทำการดีงผู้ชายไปยีนทดแทนข้างนิสิต หญิงจนครบคู่
"เอ้า-พวกเรา แจกมะนาวให้น้อง ๆแถวผู้หญิงถีอไว้คนละลูก ทุกคน"
"จะให้ทำจะไรหรือพี่"
"จะให้เล่นจะไรนรือ"
"บอกหน่อยได้ไหมพี่จะทำให้ทำอะไร"
มีเสียงชักถามของน้องใหม่ผู้หญิง ด้วยความสงสัย
"ทุกคนฟังทางนี้ ให้น้องผู้จายผั่งที่อยู่ฟากตรงข้ามกับน้อง ผู้หญิง ยกมือประสานไว้บนคีรษะทุกคน เดี๋ยวนี้-ทำ เจาละ ใช้ได้ และ ต่อไปคือเกมการแข่งข้น ฟังคำส่งให้ดี ให้น้องผู้หญิงทุกคนที่ถือมะนาว เอามะนาวใส่ขากางเกงข้างหนึ่ง ของคนที่อยู่ตรงกันข้าม จะขากางเกง ข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้" เริ่มีีเสียงหัวเราะจากรุ่นพี่ "จากนั้นให้รูดมะนาว

## เกมกางเถ่นที่น้องใหม่ไม่เดยคาด  และการปรบมือเฉ้าจังหวะ เซีย์์น้องแต่ลรรู่ กันอย่ายฮนุกสนาน จนฮามางถเปียกนิสิต ภาควิชาอ่่นมาสุมถ่อมดุเกมการแย่งรันที่ แทวกแนวแน่นขนัด

ชึ้นไป จากตากางงกงย้างหนึ่ง ให้ไหลไปลงษากางเกงอีกข้างหนึ่ง ใคร จ่าเร็จํากน คีอผู้ขนะ"

มีเสียงร้จงที้ด้ายแและเสียงอีอยาจอกมาาากแกวนิลิตน้องใหม่ ทั้งหญิงมาย
 เจียบขาด "ทุกคนตร้อมแล้วพังเเียงนกหวีดให้ณูญญาณ ระวัง-ปรี้ดด"
 เสียงหัวราะและการปงเมีอเข้าจังหวะ เชียร้น้อแแต่ละคู่กนขย่างงนุกลนาน จนสามารถเรียกนิสิตภาควิขาอึ่นมารุมล้อมฉูกกมการแรงงันนี่แหวกแนว แน่นนน้ด
 ไลียวแทน"
"นันสิ แหม ใครมันเป็นคนออกหัวคิดเกมนี้วะ เด็ดจริง ?"
ใงเย้น ๆ ไ้้ เดี่ยวยังมีดีก เด็ดกว่านี้อีก เนี่ย..เมื่อคืนกไ้้ หัวคิดแทบแยเลย" พูดพลางดีดนิ้วเปาะในความปี๊ง

เกมการเล่นด้วยความทุล้กทุเลผสมเฮฮอาหัวเราะเกมแรกจบไป แล้วด้วยความพึ่งพอใดของบรรดาพี่ ๆและผู้ดที่รายล้อม คากน้น เกมการ ผคมะเขือยาวที่สะเอวน้องใหมผ้้าย แล้วคลานใหย่งตีขวดน้ำอัดลมให้ กลิ้งไปข้างหน้าโดยห้ามใช้มือช่วย เกมการปิดตาหาเศษสตางค์ที่ข่อนไว้ ในล่วนใดล่วนหนึ่งของร่างกาย และอื่น 7 อีกมากมายจนต้องอาคัยแสงสว่าง จากดวงไพยามค่ำคืนในการเล่นเกมสุดท้ายก่อนจะเลิกงาน...
"ปิ้ด ๆา เอี้ย ทุกคนเข้าแถว" เหี้ยมห้ววและดุด้นอย่างนี้ ไม่ไไ่ใครนอกจากหัวหน้าซันปีะ
"งียบ บจกให้เงียบ" สายตาจ้องไปยังน้องใหม่ทุกคน
"เพื่อไม่ไห้เสียวคา เพราะเวลามีค่า ต่อไปนี้พ่ปฮ ๔ ทั้งนมด จะสอนให้น้องทกคนมีความกล้า ไม่นว้่นไหวด่อสกรพลิ่ง ท้งนี้ทุกคนจะต้อง จับมือเดินตามพี่ เขื่อฟ้งพี่เซนนน้แล้วทุกคนจะปลอดกัย ทุกคนพร้อมแล้ว ใชใหม"

จากน้นร่นพ่่ปี๔ ก็ทำการผูตาน้องใหมด้วยผ้าสืดำทุกคน ใดยแต่ละคนจะด้ปมือพื่เพื่อเดินตามพืไปไนที่ที่พี่ต้องกาะ

 เข้าตึกใน้น อยกตืกนี้ จนกระทั่งมาถึงตึก ๆ หนึ่ง รุนพี่คนนำขบวนก์เปิดประตู
 บ้ายด:

ตามความเป็นจริงแล้วผู้ที่เรียนจบทั้งวิชาเอก และโทภาษาผรั่งเศสนั้น จะ สามารถทำงานในด้านด่าง ๆได้อย่างกว้างมวางมาก เป็นต้นว่า กางเป็นจาาางซ์ต่งจะได้ไช้ ความมู่ที่เรียนมายย่างเต็มที่ งานด้านการแปลเฉกสาร เลขานุการ กางปฏิบิิิานในแผนก


 ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ถ้าในประเทคก้จะะมีที่คณะอักษราาตตร์ จุหาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, คณเคึกษาคาสตร์ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
 กางสแเสิิมกางเร็มน





 จิ้มหวาน

พล้นมีเสียงเครื่องจักรเดินเครื่อง ดังขึ้น 77 จนซัดเจนว่า เป็นเสียงเลื่อยไฟฟ้ากำลังตัดไม้ดังแซ้ด 777

$$
\text { "พี่-ผม } 717 \text { " }
$$

"ผมอะไรวะ กลัวก์จับมือให้แน่น ๆ"
"เสียงเลื่อยใช้ม้ยพี่"
ไช่"
"ทุกคนเดินผ่านห้องได้แล้ว" คือคำตะโกนสั่งจากหัวหน้า ในญ่แม่งกับเสียงใบเลื่อยเหวี่ยงหมุนตัดท่อนไม้จนได้กลิ่นการเสียดสีและ ยางไม้

เท่าน้นย้งไม่พอ ยังมีประกายไฟจากเครื่องอีอกเหล็กสว่าง มูวาบ สลิบกิบการตีเหล็กเคาะโลหะตังกึกก้อง ผสมกับประทัดทีุุ่ดก้น ลันबนั่นและเสียงวีดว้ายบวัญกระเจิง ในขณะที่พี่ 7ที่ซอมน้จงต่างนัวเราะ จย่างละใจและเป็นสุข..

การรับน้อง ปอมน้องยังคงดำเนินต่อไป ทั้งรุนพื่ภายใน กาควิชา โุนพี่ต่างภาควิซาในคณะเดียวกัน การรับน้องข่อมน้องในนาม ศโมตร คณะ ในนามองค์กรนิลิต การรับน้องขอมน้องนอกสถานที่ และ อีกนานาลักษณะเรื่อยไปจนกระทั่งใกล้สอบปลายภาคเรียน
"อ้ย เปินไงวะ ที่นี่นายใดนหน้กมากม้ย"
"ใอ้ย ทั้งหนักท้้งใหด"
"หนักใหดข้งไง"

## การสับน้อง ข่อมน้องยังคงดำเนิน <br> ต่อไป ทั้งรุ่นพึ่ภายในภาควิขา ธุ่นพี่ต่างภาค

 วิยาในคณะเดียวกัน กาธธับน้องข่อมน้อง ในนามสโมสร คณะในนามองค่กรนิสิต การธับน้องข่อมน้องนอกสถานที่แล้วการบรรยายความใหดงนาดยาวกเเิมมี้น... "ย่ใรแน่เนี้ยะ"
"เออ แล้วของนายเน็นไง"

 ที่มหาล้ยนะ แบนคืนน้น้้้งด้น ปิดณนนนมาขึจงกันเฉยแหละ"



คือการพูคคุยกันระนว่างนินิตนั้นีีที่อ ที่คยเรียน่วมม้น้น
 ต่อมหวิทยาลัย

 เกทับกันด้วยความมาคกูมิ..


## ฮัมภาษณ่พี่ ๔ บัณติด-ดิดป:

ทุกคนมีความสามารถของตนเอง ทุกคนมี ความเป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะน้้นความคิดของใคร ข้กคนที่เห็นว่า คนอื่นเค้าไม่ถูกใจ... ขจัดความคิดนั้น ไปขะ แต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน จะให้ทุกคน เป็นอย่างที่เราคิดไม่ได้ จงอย่าจงเกลียดจงขังใดรเพราะ เค้าทำไม่ถูกใจตัวเอง

## ธนาบดี ธรธมลิทธิ

พ่ปดปอย
จิ้มหวาน

##  








## 


 คุ้นหหคกละ เรามีไอกาสยอะนะละ เราจาจจะหาประสบการณ์กี่ยวกับการท่างาน เรา จาจจะท่ำานให้ไก้เดีคียกับงานที่เราอยากะะทำมื่อขไไมแล้ว อาจะะทำกิจกรมมา รายได้พื่ผส่วนรวม เช่น ทำละคร จอกร้านขายของอะไดต่าง 7 ทำนองนี้ ถ้าเราได้มัน




## 


 คิลปะนจายแนนงเบ้าด้อยกับ นั่นคือการทำจะคร นมรอบทำละคมพราะละคมเป็นการ

 ดิงทา

 เด็กเมื่อบรียบเทียบกับตัวมู้แดดง ผลงานที่ออกมาผมว่าดีไป้ได้ล่ะนะ นมภูมิใดมากที่ได้ำ ต่อดกกน้นมมกทำงานด้านมี้มารื่อยา ใดยไปทำงานที่ส่านักคิษย์สะดีอท่าจะครออกสู่ ตายตาถาธารณขน เรื่คงแรกคือเรื่อง "ความรักของมาล้ยในห้องไองีี.ย" ทำมาเรี่อย
 ได้ท้าเพลงประกอบต้วย จากเพลงประกอบนี้เจงทำให้ผมได้มีไอกาสทำพจงปประกอบ
 ชื่อรายาร "ทุ่งหข้าป่าใหญ" และ "ไม่ทีคตีลวย" ขจงรกไฟคนตรี

 กีคืออออบ้ม "หอมกลินความนึ้น" 亡ัแอง

วิสทธิ์


## อริยภิญโญ

$\cdots$ ดื เพราะทุกเข็นพ่เขาจะขับมอเตอย์ใขต่ มาจอดคุยก้บน้อษ $ๆ$ ที่ศาลาเขียวบ้าง หน้า ทลสมุดบ้าษ แต่ถ้าลองไปถามคูจจิง ๆ พี่ เขาจะบอกว่า "มาวิ่งเพื่อย้กษาทุ่น" โถ...


พืตีอกหห์้ดดอกเตอร์ ทำงานอยู่ที่
 สายงานการพนักงาน ส่นวางแผนทรัพยากร บุคคล แนนกจิขาสีพ गับนิคขขบด้านิจิยและ ปรเลินผล

พี่ได่ไชิจิตวิทยาอย่าจไดบำงในกางท่างาน (เรินิอิทำาามแรก)

ส่านแราให้กับตัวงาน เราได้ไ้้มัน ใดยตรง ใดยนำความุ้ด้านานกาวจิจัยที่เงาเรียน มาน้นเฉามาใช้ ถีกลวนนหนึ่งคือในเดื่องบองการ สร้างสัมหันรภาพอ้นดี่อเพื่อนร่วมงาน

## ที่มีวิสีกางเเียนอย่าษไจให้ปงะธบความ

 ม่าเเจ การรียน ยังมีความลับนนลังเลขยู่ เทตมแรา จยุ่ใน่ำงบองการปรับตัว พยายามืืมราบหลาย สิ่งหลายย่างในริวิต บรบลิ่แแปอกใหม่ให้มาก ที่จุด พยายามเปิดตัใให้มากชึ้น พอเทยมต่อมา การเธียนกัตก เพราะเีิตตัมมากกินไป ทำใหไได้ บทเรียนว่า การเรียนกับกาวมะทะกังสรมคตตต้อง ควบคู่กนไป

พอฺ้นนีป เธ ความูู่สดกเป็นพี่ ทำให้ เราเริ่มะะวังตัว ระวังไกกมากขึ้น จะทำอะไร ก็นึกอยุ่ตมอว่า เราเป็นพี่เาาแล้วนะ จะไดขย่านนี้ ตอนนี้ริมค้นหาตัวอง แต่ไม่ได้ค่าจอนเสียที จนกระทั่งีี่นปี๓ ถึงมารู่วําตัวเองขอบงานทาง ด้านการิจัย กัเริมดักษาค้นคว้าอย่างจิงงจัง แ่่ กัไม่ได้ละทิ่งกิจทรรมเสียทีดดียวนัก เราขังงงข่วย เหลือเื่คงเลลก ๆ น้อย ๆ นละเน้นมากเรื่องกิดกรรม ปะทะลังลงรค์ เป็นที่ปรีกษาให้กับน้อง 7 จนจบ ปี

##  นิลิตคณเมนุษยตาสตธ่คับ

โนอตีด เรพบว่าหฉาย ๆคนอยากเ้้า มาเป็นคณะกรรมารบริหารงโมตร จยาเเข้า มามีส่วนร่วมเพราะปปนใอกาลที่เราจะทำะะไร

ให้คณะได้ แต่ะยะหลังมานม่ํสีกว่าคนทำงาน กลับรุ้สีกาว่ามันเป็นภาระ กิดกรรมต่าง 7 ที่จด้ี้น กเเป็นไปดามนน้าที่เท่าน้น ส่วนหนื่งที่ทำให้เม่ ปะะสบความลำเจ์ในงานนัก กีคคคไมม่มีารงสาน ต่อระหว่างุุนพี่กบุุนน้อง น้องกิคิคว่าพ่ไเ้ำใด พี่กีไม่อยากเบ้าไปก้าวก่าย คิดอยุตตคอดเวลาว่า น้องกงทำได้ คงไม่ต้องงวยยะไร

## มี่มีอเใรอยากฟากลึเน่อย ๆ บำงครับ

ซิิตในมหาวิทยาลัยกับมมัยมัธยมมี
 จนท่าให้บางคนีิดก้น คับแคบ คังน้้นก่อนที่เรา จะทำะะไรลงไป ลจงถามใดต้วจงจักนิดหนน่งว่า

 พยายามเก็บกี่ยวหลายๆ สิ่งหลาย า จย่างใน

มหาวิทยาลัย และต้งำนมายในซิิิตใดยการ ถามตัวเจงยยู่เมมอว่าสิ่งที่เราต้องการคึออะไร


ขามเช้าที่ดวงตะวันสาดแสงแทงรอดช่องว่าษ ระทว่างใบไม่...มาแยยตา
"โอิย..." มีเถียงร้องขึ้นมาแค่น้้นแส้วกีเชียบไป
-วิาม...ช่วยต้วย ๆ" ทญิงสาวกรีตอ้อยฮุดเดียง ด้วขอารามตกใจ "ยาย...ยาย มาช่วยตาที ตาโดนแดด แยบ"
-โอิย...เอาอีกแล้ว ฉันบอกต้้ทหลายคธั้แล้วว่าให่ ทลับตา ๆ อย่าไปมองตะวันตรง ๆ แดตมันจ้ามันกีแยงเอา น่เลิ"
"ถ้าคนไทยใข้ภาษาผิดพลาด เฮาจะข้อะเพลง ขาติให่ใคยพัง"

## พี่เพียต (ภาพสมมุติ)



## พี่ช่วขแน:น่าดำนการเงียนทน่อยครับ

จย่ามุ่งเรียนเพียงอย่างเดียว ควรที่จะทำกิจกรรมบ้าง เพราะเวลาสัมภาษณ์หรือเวลามมัครงาน เเขาจะถามว่าเคยทำกิจกรรมหรือผ่านงานด้านไหนมาบ้างหรือเปล่า เป็นส่วนน้อยมากเลยที่จะถามเกรด การีียน น่าจะเน้นกาษาอังกฤษไว้ซักหน่อย ก๊ไม่หน่อยหรอกเจาายอะ ๆ เลยจะดีมาก มันจะเป็นการได้เปียยบมาก ๆ เลย ตอนสมัครงาน และน้อง ๆควรจะหาเนวทางที่จะไปฝึกงานบ้าง เพราะจะทำให้เจได้เปรียบคนอี่นเมื่อเราจบไป
 จริมะ

## พี่มีข้อคิดละไรที่จะแนะน่าน้องไหม่บ้าง

ไม่ว่าเาจะเรียนอะไรมา เมื่อเราจบไปแล้วจะทำงานให้ตงงสาขาน้นเป็นไปได้ยาก

ทมายเหตุ : เนี่องจากความลิดพล่าดดางเทคนิคนางประกาวทำใน้คนบางคน ท่าวาพค่ายและบทลัมภาษณ่งจงพที่ตี้ยดหายไไปางส่วน


## ใิเมาน <br> $\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\star}$

## สขาดา คณะเพิมศร



ค้านกิจกรรมล่:คะลยากหงาบว่าตอนพี่เฮียนนี่ เอก เฮาให่ความร่วมมือกับทาษคณ:แค่ไหน बนิทกัน แค่ใหน

ก็ให้..ร่วมมือกับทางคณะและเอกอื่น ๆ เต็มที่ ทางด้านการงิินและความชวยเหลือ
ญมัยพี่นี่กิจกงยมในเอก กับในคณะเป็นยังไดบ้าษ มี ละไฮให่เซาท่าบ้าเหฮือว่าเซียบเหดา

ส่วนใหญ่จะเป็นของเอกมากกว่า คณะนี่ นาน ๆจะมีที แต่เป็นงานใหญ่

## คิดว่ากิจกรมมมีखวนบูมมหาวิทยาลัยมัะยค:

ใช่...มี...กิจกรรมก์เป็นผลงานถ้าเรามีออกมา เรีอย 7 มหาวิทยาลัยก็จะมีผลงานออกสู่สายตาคนภายนอก หันมาทาเด้านกาชเธียนบ้ายมีการแข่งขันกันมากมัข

แข่งขันกับตัวเองนะ มันขึ้นอยู่กับว่าเรา ต้องการตรงไหน แค้ไหน
ตอนจี 3 นี่ต้องฝึกหานหตี่เปล่าคะ แล่วมีผลมิยขี่ แล้วแต่คนนะ ใคร๋กกกี๋ก แตีมีผลพอสมควร คนที่ไปส゙กงานก็จะไปเจอสังคมจริง 7 ว่าเวลาเค้าทำงานเค้าทำ กันยังไง สำหรับคนทีฝึกงานแล้วก็จะรู้ว่าควรทำต้วยังไงกัจะ ปรับตัวได้เวลาทำงานจริง 7

เวจาหาษานนี่ดูจากไหน
เปิดหนังสือพิมพ์
แต่ไม่ค่อยเจอนะพี่มนุษยศาสต่นี่
ไม่มีหรอกต้องพลิกแพลงไป คณะเรานี่มัน กว้างไม่มีงานตรง 7เราต้องกระตือรือร้น ไม่ต้องมีคุณสมบเต ตรงที่เค้าบอกทุกข้อกีไปสมัครได้ เพราะทุกที่กต้องสอนงานเรา มีค่าถามที่ถูกถามบ่อยมากคือมนุษยศาสตร์จบแล่ว ไปท่าอะไย

ทำได้ทุกอย่าง เราแทรกซึมได้ทุกหน่วยงาน กว้างมากขึ้นอยุ่กับตัวเราด้วย แล้วภาษาอังกฤษมันกัเเบิกทาง ทุกสาขามันใช้อ้นนี้

## ฝากข้อคิดถีดน้องหน่อยค่:

น้องเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ในที่นี้ ต้องการจะไร จากทีนี รุนพี่กีต้องมอบให้กับเขา ไม่ใช่ว่าปล่อยบละละเลย ต้องเจาใจใส่เค้า แล้วสำหรับน้องเจงกีต้องเปิดใจยอมรับ ในความเป็นจริงของที่นี ตังต้นซะใหม เป็นตัวของตัวเอง ท่าจะไรที่อยากท่า มีอะไรกัขุดขึ้นมาใช้ มีความรุ้ความ สามารกมีวิชาจะไรก์ุุดึ้นมา ไม่ใช่มาแล้วก็กลับ ไม่มีอะไร มันก็ไม่สร้างสรรค์ จะไรที่คิดว่าดีแล้วจึงควรทำ มันกำะดี ไปเอง

จั้มหวาน

พอกันที่สำหธับการขับมอเตอธ์ไขค์ ปาด หน้า ปาดหลัง ส่งเสียงแบิด ๆ อยู่ตามท้องถนน สฮ้างความเดือดธ้อนให้แก่ขาวบ้าน ขาวเมือง ทุกวัน ทุกคืน เพราะฉะน้น พี่ๆ บรธณาธิการ ขอเสนอ มิติใหม่แห่งการขับมอเตอร์ไชค่ที่สุด แสนจะปลอดรัยและขังได้กุศล


ท่าที่ ค ท่านอนขับ เป็นท่าหท่พนเห็นกันบ่อย า อยู่แค่ว ตาม ท่อยดนน ท่านี้เปินท่าพึ่นตานที่นักชี่เอเคคื่องควอลิกห้ด ให้ช่านาฐ


ท่าที่ ๒ ท่านอนหงายช้บ เหมาะถ่าทลันน้กมับที่ไม่ชอบนอนคว่า และนักชับยณเคื่อย ที่ขอบชมแสเจันท่่ยามค่ำคืน


ท่าที่ ๔ ท่าหันทล้อขับ ท่าห์นทลัดคุบกับแฟน


ท่าที่ ต ท่าใชว่ท่าง เหมาะถ่าหธับนักธุงกิจที่ติดไขว่ทำง คือ ต้อแการเท่อยู่ตลอดเวลา (แม่จะไม่ไม่เวลาท่าเท่)


ท่าที่ ๔ ท่านันสมาธิ ภาวนา เป็นกางชับต่วยจิต ภาวนาพุทโธ ๆ ตลอดคางเคินทาษ ท่านี้เป็นท่าที่อานิสยสฮูษ



ชมษูตันธุ์ทิสย่ ตอก แล้วดอกเล่า ง่วหหล่นลงสู พื้น เหมือนความตู้ฮెกเหมือน ความหวับ... ของใคยนะ ที่ตก
 ฮวบตษ คฮั้ษนฉ้วคย้้งเฉ่า ตอก ย้ำให้เจีบข์ำอยู่ฮ่าไป... กีแค่ ดอก... แค่ดอกไม้... คิดไปไต้ ต่าท ๆ นานา


วันน้้น... ใดรนะนังที่ม้านินริมสนาม ใดรนะ เดิน


- เหมือนพรม... นันว่า... พรมสีชมพูู.. พรมที่มีขีวิจ สูงคาด้ายยควมมููรูสกกกว่าพรมใด ๆในโลก
- พร่าเพ้อ..เนี่ยบชะหรูนรา เขาค่อนขอก..รึมน์,


ทำไมไไมู่เรู่ เรา (สจงคน ...ขอย้ำ..สจงคน) ซอบที่ะมมจง
 ดินจจบโคนต้น มากกว่าที่จะแหงนคอบึ้นดูดอกๆมุุพันธุ์ุิพย์ ที่ บานสยยงามอยู่บนต้น... มันให้ความหมายและคุณค่าต่างกัน-ฉัน





เปล่า-ฉันเถียง....ทุกอย่างมันจะกี่ยวกันได้ท้งน้้นล้าเราจะนำมันไป เกี่ยว..เรอเน็นแล้าใช้ใหม ไม่มีอะไรในโลกที่เป็นฉมตะ สตรพสิ่ง ย่อมมีการเปี่ยนแปลงจันใด จิตใด้มิมิจาจคงขยู่ได้ดยสงบจันน้น บ้างมิอาจด้าน!านสายลมที่พัดกระนน่ำผ่าน บ้างร่งงโรย ลาร้างไป ตามกาลเฉาา คว ความสัน ขจงใดรนะ เปรียนเหมือนดังัันที่ชีพคล้ายสายสิญจน์ขาดขจงกวีท่านหนึ่งได้ ไหมหนอ ต่อเมื่อมันโยยงาจนไม่เหลืออะไรเลย ใช...ิิงที่คยยในฝน


พื้นดินนันนลี แม้ยามนันสงบนิ่งอยูนนพื่นดิน กัยังดร้างความงดาม ม สวยสมยยุมิไน้น้อย เหมือน...เหมื่นนีกีแล้า ควานผัน ความหน้ง ที่ตกวุบของใคร กั้ะะไม่เหืออะะไรลย แตย่งสร้างคุดค่ากก็บกอบไว้ เป็นประสบาารคคยยู่ในใดของใดรคนน้เ
ฉันกลับมาที่ม้าหินริมสนามอีกครั้ง ดอกซมพูพันธุ์

ทิพย์ไม่มีอีกแล้ว นึกถึงก่อนหน้านั้น ก่อนทีจะมีดอก มันก้ำเ็นแค่ ต้นไม้ธรรมดา 7 ที่ออกจะดแห้งแล้งไปเเสียด้วย มันจะแปลาอะไร ถ้าม้นจะกล้บไเเป็นเช่นนั้นอีกคร้ง...ไมเลย...มม่ แต่อยาพูดถึงวันนั้น เลยนะ ดูแต่วันนี้เดอะ แม้ไม่มีดอกแล้ว มันก็ย์งมีไบ สีเขียว 7 สดใส สร้างความงามไม่แพ้กันเลย ...หางต่างกันที่ความหมายและคุณคา... เจาอีกแล้ว...นีน้นจะต้องน้งเพ้อนังเปรียบ นังนึกนำโน่นนำนีไปเเียยว ไปข้องกันอีกแล้ว...แต่คราวนี้ฉันจะเล่าให้ใครพังละ .ข้างกายน้นไม่มี ใครคนนั้น...และนันก็ไม่เคยมีเขาอยูข้างกาย เขาก็แคคนในความ รู้สึก แค่เงาที่ทจดเฉียงอยู่ในแววตาและความคิดคำนึง...ระหว่างเรา... คือความคิดคำนึงงเราเดินออกจากชีวิดของกันและกันนานแล้ว และ เราต่างผ่ายต่างไม่อาจหวนคืนความผูกพันสู่กันได้อีก


2

ฉันย้งน้งสงบนิ่ง ทอดสายตาผ่านด้นซมพูพันธุ์ทิพย์ ...วันนี้ แม้จะไม่เหมือนวันเกาา แม้ะะไมมีีแม้เงาของใครคนน้น แต่น้นกัยงงเป็นนัน...ป็นคน.ดิม..รอเฉลาจะสร้างความหว้ง ความผัน แล้วบอกเลากับใครสักคน ...ฮักคนที่จะเพียษทอดแววตา มาทายทัก เหมือนต้นขมพูพ้นธุ์ทิพย่กียัยเป็นต้น ขมพูพ้นธุ์ทิพย่ แม่ใบจะโรยรา แม้จะเหลือแต่ลำต้น อันแห้งแต้ง แม่ดอกจะผจิออกใหม่ฐักกี่คย้เง

เธ อ ฉัน แ ล : อืที่สา ม

เธอ คงไม่รู่ขิน:
ว่า ฉัน เจ็บแ่่ไหน เธอ คษไม่เข้าใจชินะ ว่า ฉัน ทธมานเพียงใด แน่นอน... ฉัน ต้องท่าใจ แน่ใจ... ฉัน ไม่กลับไปอีกแน่ กี ฉัน สู่ซี้ชอยู่แก่ใจแจ่วนี่ ว่า ไอ้พวก จิ๊กโก๋ ขอยกลาย หมัดมันหนักกันทุกคน
จูยย...ยยย เจ็บ
ภาพประกอบ: เหีร มนีนินิ เรื่อง : ต้องศนะ


จิ้มหวาน
$d b$

นานมาแล่ว ปยะวัติศาสตส่มนุษยขาติได้บันทีกไว้ว่า ในทุกๆ ปี จะมีวันอยู่ วันนีงที่มีความมห้คจรงย์ในต้วเธง

เป็นว้นที่ชาวโลกศอคอย (อย่าง หวั่นวิตก) เป็นว้นที่มีท้้งหยาดน่ำตาแลเเลียด ท้วเราะ ไม่ใช่วันทยุดแระชาน ไม่ใ่่ว้นเกิด จอย์ข บุษ และไม่ใ่่ว้นชาติอูกานด้า แต่มัน คือ

ม หัศ จ ร ร ย์ วัด ประกาศผล


คาตว่ากำถัเหอน
สิ้มหวาน
$\boldsymbol{d} \boldsymbol{d}$

มันสถ่่:ขิ


นานมาแล้ว ฉันเตินข้ามคลองแสนแสบเข้ามาเพื่อพบเธอ ทันทีที่เจอ กันลันก์บอกตัวเองว่า...ฉันรักเธอ ในตัวของเธอข้างหนึ่งเต็มไปด้วยลีแน...่นนดิน และกลิ่นอายของจินตนาการนั่นคือเธน่หธที่คงลันเข้ามาพบเธอ อีกข้างหนึงงของเธอมี เลีงง เพจงที่คองบรรเฉงพล้้ว่านพัศต้้นมมณีแดงของเธอได้สะยายตร์งตาใครต่อใคร แต่วันน้้เธอกำลังจะจากลันไป เขาเตรียมที่จะชำแหละร่างของเธอออกอย่าง ไม่มีง้นดี ไม่อยากน์กเดยว่าวันนึงเม่อฉันมาที่นี่ ฉันจะได้เจอเพียงกองกระดูกขาว โพลนของเธอพร้อมกับเลียงร้องอันบ้ากลั่งจากอศูรกายที่เหยียบร่างเธอใว้

ในวันที่จากจานี้ ฉันขอเก็บเซอไว้ในย่ามแห่งความทรงจำ เธอจะอยู่ในใจ

เลิกถามขเทีนะว่า คู่นี้นมื่อไหร่จะต่อยกัน (เพราะผมก๊ไมม่รู่)


ぶ~2eses


## รยยชื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๓๔

๑. นายอำนาจ หงษา
๒. นางสาวศิริพร มูลประหัส
๓. นางสาวมรกต เลิศสัตตพรกุล
๔. นางสาววาสนา จารุปราณ
\&. นางสาวสุนีย์ บุญสนองซีพ
๖. นางสาวนิศารัตน์ จิรวรานันท์
๗. นางสาวปิยารัตน์ ผ่องแผ้ว
๘. นางสาวพนิดา เตี้ยบำรุงญาติ
๙. นางสาวสายพิณ สุระถาวร

จ๐. นายประสิทธิ์ ไซยยิ่ง
๑๐. นายชัยวัฒน์ โตรีตุมาตุคุณ
๑๒. นายเสกสรรค์ ไขยเผือก
๑๓. นายรังสิต จันทรจำนงค์
๑๔. นายสันติพงษ์์ กาลอรุณ
๑๕. นายมงคล ปิยะทัสสกร
๑๖. นายนิพนธ์ วิทวัสวงศ์
๑๗. นายศุกโชค สาธกุไร

จ๘. นายพิสุทธิ์ นัยริยสัจ
๑๙. นายศุภมิตร บัวเสนาะ

ประฐาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิกและหาทุน
ผู้ช่วยเหรัญญิก
พัสดุ
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียน
สวัสดิการ
ผู้ซ่วยสวัสดิการ
วิชาการ กีฬา
ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
ศิลปกรรม
สาราณียกร
ประสานงาน
สันทนาการ
ใครงการ

## อกินันทนาการจาก

## 




ล่าษ อัด ภาพถี แลเล่ายสไลด่ ต่วน

## ศูนย์บริการภาพสี

ราชดำเนินคัลเลอส์แลป


## RUSH COMMUNICATIONS


จ่าพน่ายโทะศ์พท่เคลื่อนที่และกายในส่าน้กงาน



## Thailand



FAR EAST TOURS FAR-EAST AIR TRANS SERVICE \& TOURTM VNint.

1892 a NEW PEICHBURI RD HUAY KWANG BANGKOK 10300 THALIAND ItL $319.810: 3 \quad 3197020 \quad 31$ FAX $1002 \quad 3198103$
acchay

จ๔むเ-๔ ถนนเพชะบุฮีตัดใหม่ บางกะปิ ห่วยขวาษ กรุเเทพฯ

โทย. nอervoon-n, ตอed wolmb-ne
โทยสาย (๖๖し) mอ๙bอom

## บริษัท ร่งนิธันดซ์ทัวร์ จำกัด

ธับทำหนังถือเดินทางและวีข่า

ธับจองที่พัก โรงแรม ภายในและนอกประเทศ
มีรถทัศนาจรปรับอากาศทุกขนาดให้เข่าในราคาพิเศษ
จัดแพคเกจทัวร์ทั้งเหนือ-ใต้
เดินทางโดยเครื่องบินและรถปธับอากาศทุกวัน
ธับจ้ดท้วร์ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะทั้งภายในและต่างประเทศ
บริการท่านด้วยที่พักซั้นหนึ่ง และอาหารเลิศรส พร้อมบริการที่ประทับใจ
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
บฮิษัท สุ่ทนิธันดธ์ทววย์ จำกัด

เที่ยวกับรุ่งนิรันดร์ ฮุขธันต์ปฐะทับใจ

