# 315 み．А． 2532 

绍


## 274

## การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์

พ่อบ้าน
 แบตเตอรี่ในรถยนต์ของท่านอย่างแน่นอน ดังนันเพื่อเบ็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ ใช้งานได้นาน ๆ เราคงจะต้องมาทำความรู้จักกับการดูแลรักษามันอย่างถูกวิธี ดังนี้

1. ควรทำการตรวจเช็คระดับของน้ำยาในแบตเตอรี่เบ็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์ ไม่ให้ต่ำกว่าขึดระดับที่กำหนดไว้ ซึ่งปกติระดับของน้ำยาควรจะอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดของแผ่นตะกัวที่ กั้น $1 / 2$ นิ้ว โดยดูจากช่องใส่น้ำยาด้านบน และจะต้องไม่ให้ต่ำกว่า $1 / 4$ นิ้ว เหนือจุดสูงสุดของ แผ่นตะกั้วที่กั้น ดังรูป

2. เมื่อพบว่าน้ำยาลดน้อยลงไปจากขึตระดับ $1 / 4$ นิ้ว ให้เติมน้ำกลั้นลงไป ห้ามไม่ให้

รมดาหรือน้ำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้ำกลันเบ็นอันขาด แมักระทังน้ำกรด เพราะการเติมน้ำกรด เติมน้ำธรรมดาหรือนำอื่น ๆ ทไมใช่นำกลันเบ็นอนขาด แมกระทงนากรด เพราะการเมนากรด นั้นจะเติมก็ต่อเมื่อเราต้องแน่ใจว่าน้ำยาในแบตเตอรี่เจือจางแล้ว โดยการวัดค่าความถ่วงจำเพาะจาก เครื่องมือที่เรียกว่า "ทฮโดรมิเตอร์"
3. ถ้าสงสัยว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่ก็ควรตรวจเช็คดค่าความถ่วง จำเพาะ (ถ.พ.) ของน้ำยา เพราะมันจะเบ็นตัวบอกค่าแรงดันและประสิทธิภาพการใช้งานได้ด้งน

ถ.พ.
1.260
1.230
1.200
1.170
1.110
4. การติดตังแบตเตอรี่ควรจะต้องให้แข็งแรงมากพอ เช่นน้นจะเกิดการอาร์คทำให้เก็ดออกไซด์ข้นที่ขัวของแบตเตอรี่ ทำให้เกิดการทำปภิกิริยของข้วแบตเตอรฺ้ด้

| วตตถุประสงค์ <br> 1．เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของ สภาคณาจารย์ <br> 2．เพื่อเบ็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด เห็นของบุคลากร <br> 3．เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กร <br> ผูจัดทำ <br> นายเฉลิมศักด้ สุภาผล <br> นายสมรภูมิ ขวัญคุ้ม <br> นายเสกสรรค์ กะชามาศ <br> นางว้ไล พพพัฒนโยธะพงศ์์ <br> นางสาวพรรณิ กฤตยารัตน์ <br> ออกแบบปก <br> นายวินย โสมด้ <br> เจ้าของ <br> สภาคณาจารย์่ มหาวิทยาลัยศร่นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร | สารบัญ <br> 2 สูจิพากย์ <br> 3 ปาฐกถาพิเศษ <br> ผ่ายวิชาการ <br> 12 ผ้ายบริหารทำอะไรบ้าง <br> พิชัย แก้วลำภู <br> 14 พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจรัยธรรม ของนิสิตนักศึกษา <br> ดวงเดือน พันธุมนาวิน <br> 27 แขวะ ทวื ถาววโร <br> 34 มองสภาพบัญหาของอุบตัภัย และการควบคุมบ้องกัน <br> พิชัย แก้วลำภู |
| :---: | :---: |
| ข้อเข็ยนและข้อคิดเ เบ็นความคิดเหึนส่วนตัวและเบ็น คณะผู้จัดทำไม่จำเบ็นต้ | ๆ ในวารสารนี้ มรับผิดชอบของผู้เข็ยนทั้งสิ้น นพ้องด้วยเสมอไป |

## สูจิพากย์

วารสารสภาคณาจารย์ มศว ป่ระสานมิตร ฉบับนี้เบ็นฉบับที่ 2 ประจำภาคปลาย บีการ ศึกษา 2531 จัดทำโดยกรรมาธิการผ่ายประชาสัมพันธ์ อันนับเบ็นของขวัญบีใหม่ 2532 มอบแด่ มวลสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่าน

เราขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันคิด ช่วยกันพูด และช่วยกันทำ เพื่อให้ทุกรูปทุกนามมี ความสุขกายสบายใจ

เมื่อสุขกายสบายใจดืแล้ว ก็ขอเชิญติดตามสาระประโยชน์จากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การ บริหารมหาวิทยาละยนทัศนะของรัฐมนตรี่าการทบวงมหาวิทยาลัย ของอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวง มหาวิทยาลัย นายสุบิน บื่นขฺยัน ติดตามด้วยรายงานของพิชัย แก้วลำภู เรื่องผ้ายบริหารทำ อะไรบ้าง นอกจากนั้นก็ยงมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในฐานะที่สมาชิกทุกท่านต้องเกี่ยวข้องอยู่ ด้วยเบ็นอนมากคื่อ เรื่องพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา โดยดวงเดือน พันธุมนาวิน รวมทั้งเรื่องแขวะ โดยทวื ถาวโร มองสภาพบ้ญญาของอุบ์ตรภัยและการควบคุม บ้องกัน โดยพิชัย แก้วลำภู การดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ โดยพ่อบ้าน ...

## เร่าทำงานของเรา

ทำงานใดไม่ยากลำบากนัก
หากเพ็ยร่มักสำเร็จเสร็จสมหวัง .
มิควรบ่นพ่นไปไห้พะวัง
งานเสร็จดังตั้งใจได้เพราะเรา

## ปาฐกถาพิเตษ

## ผ้ายวิชาการ

ตามกกาพเศุษเรื่อง " การบริหารมหาวิทยาลัยนทัศนะของรัฐมนตร้ว่ากดุรทบวุงมหา-
วิทยาลัย" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2531 เวลา $14.00-1.6 .00$ น. ณ. หองประชุมคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศร่นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดย นายสุบิน บื่นขยัน รัมมนตรู
ว่าการทบวงมหาวททยาลัย รวบรวมและเร้ยบเร้ยงโดยกรรมาธิการผ่ายวิชาการ

ท่านประสานสภาคณาจารย์ ท่านอาจารย์ นิสิตักกตึกษา และท่านผู้มีเกียรติที่เจารพ ผมรู้สึกคล้ายๆ ว่าจะมาเข้าห้องสอบ มีความรู้สึกเบ็นบรรยากาศของโรงเรียน ของมหาวิทยาลัย เวลาเข้ามา มือยู่ 2 , อย่าง คือ เข้ามาสอน หรือไม่ก็มาสอบ ครั้นน้มีคามรู้สึกว่าจะมฺาเข้าห้องสอบ โดยมือาจารยฺ์นงอยู่มากกว่าคนสอบ นี่ก็เบคนวามรู้สึกที่ได้เข้ามาในสถาบันการศึกษา. เพราะจาก ประสบการณ์ในชี่วิตก็ได้อยู่คลุกคลีกับเด็กนักเรียน และก็เคยออกข้อสอบและก็เคยสอบมา เมื่อ เรี่มเข้ามาที่นื่มคควมรู้สึกว่าอยากจะไปเล่นกีฬา ข้างล่างเห็นเด็กกำลังเล่นกัน ผมรู้สึกเบ็นเกียรติ และด็ใจที่เด้มาตุยกันในวันน เั่ เบ็นครั้งแรกที่ผมได้บับเชิญโดยใช้คำว่า ปาฐกถดพิเศษตั้งแต่รับ หน้าที่เบ็นรัฐมนตรี่วาการทบวงม่าวิทยาลัยนี้ งานส่วนใหญ่ก็จะไปเบีดสัมมนาบ้าง .อย่างเก่งเขาก็ ให้พูดเบ็น keynote speaker *ูดเล็ก ๆ เน้อย ๆ เง็นข้อคิดก่อนที่จะมีการสัมมนา วันนี่กำหนดให้ ผมมาพูดโดยใช้คำว่าป่าฐกถา ผมก็ชักปอดๆ ผมไม่ค่อยได้ปาฐกถา เคยปราศรัยพูดไปเรื่อย.ๆ แหละ และก็เคย lecture ในห้อง ปาฐกถานึ่นาน ๆ จะเจอทีก็รูสึ่กตื่นเต้นเมื่อได้รับเชิญก็ต้องทำการบ้าน แต่หัวข้อที่จะให้ผมมาพูดเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาวัยในทัศนะของรัฐมนตรีว่าการทบวงฯ • ถ้าจะ ให้พูดก็ไม่ต้องเตรียมก็มาพูดกัน เเตรียมแต่หัวข้อ แต่ใช้คำว่า ปาฐกถาผมก็คงจะต้องเตรียม .ต้อง ทำการบ้าน การเตรียม ก็อย่างที่ท่านคงทราบ รัฐมนตรีที่จะต้องเขียนเอง คงจะมีน้อยก็บอก "ผู้ใหญ่ในทบวง บอกช่วยเตรียมข้อมูลหรือเอกสดรให้หน่อย ผมจะไปปาฐกถาที่ มศว เรื่อง. . . ก็

บอกเขาไป ก็แน่นอนต้องมีเอกสารเบ็นป็งมาให้เบ็นการเตรียมให้ข้อมูล ที่จะให้ผมมาพูต ผมก็เบิด ด ผมปกติถ้าจะเตรียม ผมจะให้แนวทางไป วันน้นรีบ ช่วงนี้มึ่งานเยอะ ก็ให้เขาเตรียมเขาก็ เตรียมมาให้ค่อนข้างจะเรียบร้อยดืมาก ผมก็ดูแล้วคิดว่าก็คงจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน ถ้าจะพูด ไป่เท่าที่เตรียมเอกสารมา ถ้าเอาไปพิมพ์ก็คงเบ็นความรู้ หรือสึ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับทราบม่าก่อน เพราะฉะน้นผมจึงอยากจะขอเปลี่ยนใช้คำว่า ปาฐกถา เบ็นการพูดจาคุยกันมากกว่า มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งสองผ่าย และถ้าสึ่งใดที่ดีเราจะได้นำเอาไปใช้ได้ ทางผ่ายอาจารย์เอง และผมสามารถที่จะนำเอาไปใช้ในทางบริหารได้ ผมคิดว่าน่าจะเบ็นประโยชน์มากกว่า เพราะฉะนน้น ผมจึงอยากจะขอกล่าวคุยกันสัก 3 เรื่อง

เรื่องแรก ตัวผมเองเมือได้รับหน้าที่ในฐานะเบ็นรัฐมนตรืทบวงฯ ผมก็ต้องดูว่าความรับ ผิดชอบของผม ของรัฐมนตริ มีอะไรบ้าง แน่นอน รัฐมนตรีต้องเบ็นผู้ที่ให้นโยบายรักษานโยบาย แต่ที่เกี่ยวกับทางด้านบริหารนันมีอะไรบ้าง ท่านค่งจะเข้าใจด่ว่าการบริหารมหาวิทยาละยของเรานัน เรามืพระราชบัญญ゙ตของมหาวิทยาลัย แต่ละแห่งกำกับอยู่ในทบวงเองก็มืพระราชบัญญ゙ตอดมศึกษา มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ของแต่ละคนอยู่ในน้้น รัฐมนตรี ถ้าผมสรุปอย่างง่าย ๆ อำนาจในการ บริหารนั้นเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นมีน้อยมาก เนื่องจากเราให้อิสระในการบริหารแก่มหาวิทยาลัย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทบวงค่อนข้างจะมาก ซึ่งเบ็นสึ่งที่ถูกต้อง รัฐมนตรืมือำนาจบางสึ่งบางอย่าง แต่ส่วนมากอำนาจการบริหารนั้น จะมาในรูปของคณะกรรมการ ทบวงมีคณะกรรมการใหญ่ ๆ อยู่ 3 คณะ คณะกรรมการที่ 1 ที่เราเรียกว่า คณะกรรมการทบวง เบ็นกรรมการที่แต่งตั้งโดย คณะรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีเบ็นผู้เสนอ อยู่ในระเบียบวาระ 2 บี หน้าที่ของคณะกรรมการทบวง คล้าย ๆ เบ็นที่ปรึกษามือำนาจน้อย แต่มีหน้าที่ให้คำปร็กษาให้ข้อคิดเห็นแต่ละเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวกับ ทางด้านวิชาการ จะผ่านคณะกรรมการทบวงคณะกรรมการทบวงมีหน้าที่ ที่จะเห็นชอบและอนุม์ต เบ็นเรื่อง routine เบ็นเรื่องที่เบ็นนโยบายและตั้งใหม่ คณะกรรมการทบวงจะเสนอให้รัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบและอนุมต นี่ก็เบ็นข้นตอนของการทำงานของคณะกรรมการทบวง คณะกรรมการ อีกคณะหนึ่ง เรียกคณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย หรือ กม. นี่ก็เบ็นองค์กรใหญ่ที่ดูแล พิจารณาทางด้านวิชาการของข้าราชการ กม. ทั้งหมด คณะกรรมการนี้ก็เช่นเดียวกันเบ็นคณะกรรมการ ที่คณะรัฐมนตรีเบ็นผู้แต่งตั้ง โดยการเสนอของรัฐมนตรีทบวงคณะกรรมการอีก

คณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอุดมศึกษาเอคชน ซุงตังมมาเพื่อดูแลลให้ความคิดเห็น ข้อฺเสุนอ แนะ : แก่รัฐมนตรรีเกี่ยวกับการศึกษาอุดมศึกษาของภาคเอฺชุน นี่ก็เบ็นคณะกรรมการ 3 คณะ ใหญ่ ๆ ที่สำคัญในทบวง ผมได้ใช้ำนาจในการตึ้งณะกรรมการทัง 3 คณะนี้ โดยถือหลักอยู่ $3-$ 4 ประการ ผมเชื่อว่าถ้าผมตั้ หรือว่าเสนอคณะกรรมการเหล่านี้ ผมจะต้องตอบคำถามถ้าผู้ใดก็ แล้วแต่ ถามุผมว่า ทำไมตั้งคนนี้ ทำไม่ไม่ตฺังคนนั้น ผมคิดว่าผมต้องตอบได้ เพราะฉะนั้นผมฺมี criteria การที่จะตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ criteria ที่ผมใช้ หนึ่งจะต้องเบ็นผู้ที่ทรงคุณวติ เบ็น authority ในเรื่องนั้น ๆ เบ็นผู้ที่คนยูอมฺรับ จะเบ็นนักวิชาการในสาขานัน ก็ต้องเบ็น authority ในสาขานั้ กรรมการเหล่านี้จะต้องเบ็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มฺขฺองมหาวิทยาลัย โดยกระจายไป ทั่วกัน ในที่นี้หมายความุ่า จะกระจายให้ไป่อยู่ในมหาวิทยาลัย ให้สม่ำเสุมอไม่ใช้อยู่ค่อนไป แห่งใดแห่งหนึ่ง จะกระจายไปทั้ง 16 มหาวิทยาลัยน้้พยายามจะกระจายให้มากาที่สุตฺ และะาร กระจายนน จะไม่เอานักวิชาการในสาขาวิชานนซ้ำซ้อนกัน จะต้องิให้มืหลาย ๆ สาขาวิชาอยู่ใน คณะกรรูมการ เบ็นผู้ทรงคุณวุฒิจริง ๆ และกระจุายไปตามมหาวิทยาละยต่าง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะ มาก!ด้นี่กเบนนหลักการในการตั้งกรรมฺการ qualification ของผมฺมเช่นนุ้นแล้วยู้งจะมีภาคเอกชน ผมคิดว่าจุะเบ็นุระโยชน์ในการที่เขาเข้ามฺาร่วมเอกชนก็เช่นเดียุวฺัน จะกระจายฺไป่ในสาขาออาชูพ ต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน ขณะนี้ผมได้รับหน้าที่มาก็บีกว่า พอดึเทอมของคณะกรรมการของทั้ง 3 กรรฺมการ หมดเทอมพอดี ผมได้แตุ่งตั้งไปแล้วทั้ง 3 คณณะกรุรมการผมุคิดว่า การตั้งณฺะกรรมมการ 3 คณันน้น ไดุนำไป่ในหลุกการที่ได้กล่าวมาแล้ว

ก็ลดลงมาถึงระดับในมหาวิทยาลัย ว่าขอบเขตและอำนาจการบริหารของมหาวิทยาลัยนั้น มีมากน้อยแค่ไหน มหาวิทยาลัยก็มืพระราชบัญญ็ตของมหาวิทยาลัยเอง ก็คล้าย ๆ กันเราก็มืองค์กร บริหารที่สูงสุด ที่เราเรียกว่า สภามหาวิทยาลัย ท่านคงทราบดี่ว่ารฐมนตรีไม่มีอำนาจ หรืออะไร ที่จะก้าวก่ายในการแต่งตังสภามหาวิทยาลัย เมื่อทางทบวง ทางรัฐมนตรีได้รับการจะสรรหา การจะ คัดเลือกอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยถึงจะเสนอไปที่ทบวง ทางทบวงก็จะได้นำเสนอคณะรัฐ มนตรีเพื่อกราบทูลแต่งตั้งนี่ก็เบั้นั้นอนองค์กรสูงสุดในการบริหารในรูปของสภามหาวิทยาลัย มี พระราชบญญ์ตบางแห่งอาจแตกต่างกับอ็กแห่งหนึ่ง, แต่ในหลักการของทบวง เราอยากจะเห็น องค์กรนี้ประกอบไปด้วยบุคคล 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มฺที่ 1 เบ็นกลุ่มที่เราเรียกว่า ผู้บริหารกลุ่มุที่ 2

เบ็นกลุ่มของอาจารย์ซึ่งเบ็นตัวแทนหรือเบ็นประชากรอยู่ในสังคมในกลุ่มในองค์กรนน้น กลุ่มที่ 3 คือผู้ทรงคุณวฒิในหลักการทัว ๆ ไป เราก็พยายามให้สัดส่วนของ 3 กลุ่มนี้เบ็นอัตราส่วน $1: 1: 1$ อัตราส่วนเท่าๆ กัน แต่ความเหมาะสมของบางแห่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกแห่งหนึ่ง เพราะฉะนั้น เมื่อร่างพระราชบญญญ๊ตขงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าสภา ของทบวงเองเมื่อร่างของรฐฐบาล ผมขอ อนุญาตกล่าวถึงการเสนอร่างพระราชฺบัญญ็ตนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจการเสนอร่างพระราชบัญญ็ต ของมหาวิทยาลัยภายใต้ทบวงมหาวิทยาลัยนันมือยู่ได้ 2 ทาง ทางที่ 1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เบ็นผู้เสนอร่าง ทางที่ 2 รัฐบาลเบ็นผู้เสนอร่างคือทบวงเบ็นผู้เสนอ แต่เวลาทื่จากประสบการณ์ ของผมที่อยู่ที่นี่ผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรก็ดี อาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ดี ส่วน มากเรากเธ็นเพื่อนกัน เราก็ขอให้เพื่อนเสนอบ้าง ก็ไม่สำคัญ ย่งจะดีด้วยซ้ำไปจะเบ็นการกระตุ้น เพราะเนื่องจากการที่เราจะเสนอร่างพระราชบัญญ๋ตโดยรัฐบาลนั้น ข้นตอนค่อนข้างจะมาก ไม่ เหมือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนในการเสนอร่างพระราชบัญญึตของรัฐบาลนน เราจะ ต้องร่างร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างพระราชบัญญูตของ มศว ถ้าเราจะร่างเราก็ขอเชิญกลุ่มของ อาจารย์ที่ มศว ร่วมกับทางทบวง ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่คอยร่างกฎหมายอยู่ก็ช่วยกันร่างเบ็นเค้าโครง ออกมาว่าหน้าตาจะเบ็นอย่างไร ขณะที่เราร่างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่าง อาจารย์ก็ดี ก็มีกับนักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราก็จะเอา หรือเขามักจะมาเอาเราก็แล้วแต่ เพื่อจะเบ็น ผลงานของเขา นันแหละเราก็จะไปเสนอ เสนอง่าย สมมติว่าตอนน้้เราร่างเสร็จ ส.ส. หรือเราก็ไป่ ฝาก ส.ส. ที่เรารู้จักหรือเพื่อนเราบอกว่า คุณช่วยเสนอให้ผมหน่อยซิ วิธีเสนอเขาก็ง่าย เขาก็เข้าที่ ประชุมพรรคอธิบายให้พรรคว่า หลักการและเหตุผลเบ็นเช่นนัน จำเบ็นที่จะต้องร่างพระราชบัญญืต แก้ไขใหม่ พรรคก็อนุม็ต วันรุ่งขึ้นเขาก็เสนอสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรก็บรรจุเข้าระเบียบ วาระทันที นี่เบ็นสึ่งที่ง่าย แต่ถ้าเบ็นของรัฐบาลขั้นตอนมันนาน เรามืนักกฎหมายพิจารณาต้องรอบ คอบมาก แม้แต่คำเดียว สองคำ เราก็ไม่อยากจะให้ผิด เพราะเบ็นของรัฐบาล แต่ของสภาผู้แทน ราษฎรเมื่อหลักการและเหตุผลถูกต้อง ในรายละเอียดนนเขาก็ไม่พถีพิถันเพราะฉะนั้นเขาก็เสนอ ง่ายเข้าไปถึงแต่เมื่อรัฐบาลรับร่างของเขาเราก็ต้องดูร่างของเราด้วย เพราะฉะนน้น่างรัฐบาลต้องดู รอบคอบ เมื่อร่างเสร็จผมก็ต้องเสนอเข้า ครม. เพื่อขออนุม์ตเพื่อจะเสนอร่าง ครม. อนุม็ตแล้วใน หลักการ ก็ต้องเสนอสำนักกฤษฎิกาดูรายละเอียดให้รอบคอบอึกครังหนึ่งก่อนที่จะเสนอยังมีอีกข้น

ตอนหนึ่ง เนื่องจากว่าขณะนี้เบ็นรัฐบาลผสมเราก็ต้องขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการของ รัฐบาลผสม. คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร. ก่อนที่จะเสนอสภา ขฺ้นตอนมันมีมาก เพราะฉะน้นถ้าเราจะทำอะไรนี่ถึงจะใจร้อนมัน ก็ต้องเบ็น ข้นฺตอนแต่เราสามารถที่จะผ่าน พรรคพวก เพื่อนฝูงของเรา ที่เบ็นสมาชิกสภาผู้แทนเสนอได้เร็วขึนเพื่อจะได้บรรจุในระเบียบวาระได้เร็ว และ ของเรารฐบาลก็ตามไป และเราก็ไปพิจารณาร่วมกันได้ สิ่งนี้ที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่า ถ้าเรา จะเปลี่ยนอะไรในพระราชบัญญ็ตนนข้นตอนก็มี ในร่างของทบวง ปกติองค์กกรูงสุดที่ผมกล่าวไป เมื่อก้้ เบึนองค์กรของสภามหาวิทยาลัยนั้น เรามือัตราส่วนเท่า ๆ กัน บางแห่งเขาอยากจะเห็น ผู้บริหาร 1 ส่วน อาจารย์ 1 ส่วน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ส่วน $1: 1: 2$ ถ้ามึมหาวิทยาลัยใหญ่ เขาอาจ จะเบ็น $5: 5: 10$ หรือ $9: 9: 18$ หรืออะไรก็แล้วแต่อัตราส่วนคือ $1: 1: 2$ บางแห่งเขาก็
 เพื่อไปอธิบายชั้แจงเหตุผลว่าของเราไม่เหมือนกับคนอื่น เราต้องการอย่างนั้น เราต้องการอย่างนี้ ก็เบ็นไปได้ ดังนั้นโดยสรุปองค์กรของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันจริง ๆ แต่ก็มื ความคล้ายคลึงกัน องค์กรอีกองค์กรหนึ่ง ซึ่งท่านอยู่ที่นี่ ซึ่งท่านเบ็นสมาชิก คือ องค์กรสภา คณาจารย์ เมื่อก่อนนี้เราไม่มี อาจจะไม่อยู่ในพระราชบัญญ์ต แต่เมื่อมีการแก้ไขแล้ว เราก็จะ พยายามเขียนไว้ ให้เบ็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือสภาคณาจารย์ อีกประเด็นหนึ่งที่ผม อยากจะกล่าวถึงคือ ผู้บริหาร ท่านคงทราบว่าเราได้ผู้บริหารมาอย่างไร สำหรับของเราที่นบตั้งแต่ อธิการบดี คณบดี ไปจนถึงหัวหน้าภาควิชา ผมอยากจะขอแสดงความคิดเห็นเบ็นส่วนต้วเกี่ยวกับ การได้มาซึ่งผู้บริหาร 3 ระดับ ผมเคยคุยกับท่านอาจารย์ที่ได้มึโอกาสมาแวะที่ทำงานและ คุยกันเบ็น ส่วนต้ว ผมอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับบางท่านก็ขออภัยด้วย ส่วนบางท่าน ที่เห็นความสำคัญ ผู้บริหารเรียงตามลำดับจากสูงสุตไปจนถึงหัวหน้าภาควิชา คือ ตั้แต่อธิการบดีมีความสำคัญสูงสุด และคณบดีรองลงมาและก็หัวหน้าภาควิชาเบ็นอันดับสุดท้าย ผมมองอึกมุมหนึ่รู้สึกจะตรงกันข้าม ผมเห็นความสำคัญของหัวหน้าภาควิชา มีความสำคัญมากกว่าคณบดี คณบดีมีความสำคัญมากกว่า อธกการบดี ทำไมผมมองเช่นนั้น ผมมองว่า มิใช่หน้าที่ของเราท่านก็คงทราบว่าหน้าที่ใหญ่ที่สุด ของเราคือสอน หน้าที่ 4 อย่างที่เราทราบกันดือยู่ว่า คือ สอน วิจัย การบริการทางด้านวิชาการ ให้แก่สังคม ทำนุบำรุงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม นี่ก็เบ็นสึ่งที่เราจะต้องทำ

สส่งสำคัญที่สุดคือการส่านใครคือ 'ผู้รับผิดชอบในการสอน หัวหัน้าภาควิชา ผมถือว่าเบ็นผู้ที่ใกล้ชิด และเบ็นผู้ทำงานานริง ๆ และเบ็นผู้ให้ค่วามรู้โดยตรง หรือว่าคุมอาจารย์ ดูแลอาจารย์ที่ให้การสอน แก่นิสิตนกกึกษา ผมคิดว่า หัวหัน้าภาควิชานั้นมีความสำคัญเบ็นอย่างยึ่ง หัวหน้ภาคจะต้องเบ็น ผผูที่มีคว่ามรู้ในสาขาวิชาน้นจริง ๆ ต้องเบ็นที่ยอมรับ ผผอยากจะเห็นเช่นนน ถัดขึนมาก็เบ็นคณบดี คณบดีนี่ก็ต้องดูแลห่าย ๆ ภาควิชา ก็ต้องมืความ่รู้กว้างขวาง ความสำคัญทางด้านวิชาการอาจ ต้องลดล่ง เพราะเร่าไม่สามารถรูได้ทุกสาขาวิชา แต่ละสาขาวิชาน้นเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญของเขาอยู่ เพ์ราะฉะนน้นณบ่ดีจะต้องมีคุ่ณสมบตตื่นนอกจากทางด้านวิชาการแล้ว การประสานงานในการที่จะ บริหาร เมื่อมาถึงระดับสูงสุด คือ ท่านอธิการ ทางด้านวิชาการ ความสำคัญก็คงจะลดน้อยลงไป เบ็นผู้บริหารมากข้น น้เธเบ็นค่ามเห็นในทัศนะของผมเองเรื่องความสำคัญของผู้บริหารทั้งสาม ระดับ ส่วนการได้มาของผู้บริหารทั้งสามระดับนั้นก็สุดแล้วแต่พวกเราว่าจะเห็นสมควรอย่างไร ก่อนนอื่นถ้าเรารู้ว่า ความสำคัญน้นอะไรเบ็นคุณสมบ็ตที่เราควรพิจารณา ถึงแม้ว่าจะมีการซาวเสียง 'การเลือกกันเราก็พิจารณาดูของเราได้ จุดสำคัญที่สุดคือ ต้องทราบว่า อะไรสำคัญ อะไรไม่สำคคัญ คุณสมบูตอะไร่บ้างที่เหมาะที่จะเบ็นผู้รับผิดช่อบทั้งภาควิชา ทั้งคณบดีและอธิการบดีผมอ่ยากจะขอ แสดงความคิดเห็นบางประการเท่านนเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัย นอกเหนือไปจากภาระ หน้าที่ 4 ประการที่ผมก่าวไปเมื่อกี้ อย่างที่ผมเรียนผมคงจะไม่พูดถึ่งภาระทัง 4 ประการ ว่าเรา มือะ่ไรบ้าง ที่ผมให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเตรียม่ เขาก็เตรียมหน้ที่ 4 ประการ ซึ่งก็เบ็น Paper ท่าน ก็คงทราบ่ดีว่า หน้ที่การสอน การผลิตบัณฑิตน้้นเบ็นหน้าที่หลักของเราการวิจัยก็เช่นเดียวกัน .การบิริการวิชาการให้ห่ก่สังคม ผมจะไม่พูดถึงในรายละเอียดแต่ผมจะพูดเบ็นบางงริะเด็น ซึ่งเกี่ยว ข้องกับหน้าที่ 4 ประการของเรา

ผมอยากจะกล่าวถึงการเบ็นอิสระทางวิชาการ ที่เราพูดกันอยู่เสมอๆๆ สึ่งนี้เบ็นส่งที่ทุกคน พูดและทุกคนก็ต้องไม่ใช่เรียกร้อง เรายอมรับ่แล้วว่าการเเบ็นอิสระทางด้านวิชาการนั้น่ในมหาวิทยาลัยทั้งหลายจะว่าที่ไหนก็แล้วแต่เขาต้องให้เบ็นอิสระทางด้าน คความคิด ทางด้านวิชาการ "จะอยู่ ในค่ายตะวันตก ตะวันออก ก็็มีความคิดคล้าย ๆ กัน 'สึ่งนกี้คงไม่มบัญหา ค่วามเบ็นเลิศเทาง วิชาการ ผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้ สถาบันการศึกษาทุกแห่งเกิดขึนมาแตก่ต่างกันแต่ละยุค แต่ ละสมัย ความจำเง็นเกิดขึ้นมไม่เหมือนกันเล่ย 'ถ้าท่านลองพิจารณาดูให้ดืเรามีมหาวิทยาล้ยที่

เก่าแก่ คือ จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาๆ เกิดขึนมาสมัยนั้นทางรัฐบาลเห็นว่า เราจำเบ็้นจะ ต้องมืคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ เพราะฉะนั้นก็ตั้งโรงเรียนราชการขึ้นม่า คือจุษาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เกิดขึนมาเพื่อจะผลิตบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการเกษตร สถาบันการเกษตรแม่โจ้เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ผลิตขึนมาเพื่อต้องการผลิตบุคคลเพื่อออกไป ทำงานจริง ๆ ออกไปสัมผัส ไปทำด้วยมือ , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสามแห่งเกิดขึน มาตอนน้นเพื่อผลิตคนที่ไปทำ และก็ในระดับอาชืวะ และก็เปลี่ยนมาทางด้านสูงขึน . คือระดับ อุดมศึกษา เพราะฉะนั้รรามคำแหงก็เช่นเดียวกัน , เกิดขึนมาสมัยประชาธิปไตยเบ่งบาน background แต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกัน ความคิดของนักเรียนแต่ละแห่งก็จะไม่เหมือนกัน อาจารย์ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งไม่แปลก ผมคิดว่าไม่เบ็นสึ่งที่แปล่กประหลาด ซึ่งเบ็นธรรมชาติ ถ้าใครจะ บอกว่าต้องให้เหมือนกันหมด ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วย ทุกคนจะเหมือนกันหมด้ม่ได้ ทุกอย่างจะ standardize ก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกัน เราไม่ใช่ประเทศสังคมนิยมที่ว่าทุกอย่างจะต้อง standardize หมด มันทำกันไม่ได้ , แต่ละคนไม่เหมือนกัน ความคิดไม่เหมือนกัน เราต้องยอมรับเราเบ็น ปู่ระชาธิปไตย เราก็ต้องยอมว่าคนอื่นเขามืความคิดเห็นไม่ตรงกับเราไม่ใช่ว่าเขาผิด ผมก็อยากจะ เรียนว่า ความเบ็นเลิศทางวิชาการ ผมจะยินดีที่จะให้แต่ละแห่งเบ็นเลิศของแต่ละแห่งซึ่งไม่เหมือน กัน. ผมไปที่แห่งหนึ่งผมจะสนับสนุนความเบ็นเลิศของเขาที่เขามีอยู่ ผมไป่อีกแห่งหนึ่ง ผมอาจจะ ไปสนับสนุนอีกเหมือนกัน ซึ่งผมเห็นว่านนนนะ เขามีความเบ็นเลิศทางด้านวิชาการของเขาอยู่ เราต้องสนับสนุนตต่ไม่ตรงกับอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยู่กับร่องกับรอย เหมือนไปอยู่ แห่งหนึ่งก็บอกว่าไอ้นี่ดี ไอ้โน่นดี, ไม่ใช่แต่เนื่องจากผมเชื่อว่าสังคมเรา หรือว่ากลุ่มคนอะไรก็ แล้วแต่เราต้องมึคนหลายกลุ่ม หลายระดับต้องช่วยกันถถงจะประกอบไปด้วยสังคมประชาธิปไตย หน้าที่ข่องรัฐมนตรี เมื่อผมไปสนับสนุนผมจะต้อง monitor ผมจะต้องปรับ จะต้องดูว่าส่วนไหนมาก ส่วนไหนน้อยใหมันไปด้วยกันได้ให้เสริมกกัน ไม่ต้องไปแย่ง ไม่ต้องไปแข่งกัน นี่ก็คือหลักในการ ปฎิบ็ตของผม่ว่าจะสนับสนุนความเบ็นเลิศทางวิชาการของสถาบันแต่ละแห่ง. ซึ่งจะไม่เหมือนกัน ผมอยากจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด บังเอิญ background ของผมเบ็นวิศวกร ก็เลยยกตัวอย่างได้ ง่ายข้นเพราะมืความเข้าใจ เช่น ว่าผมไปสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกฺล้า จะเบ็นเจ้าคุณทหาร ลาดกระบ้ง หรือว่าพระนครเหนือ หรือว่าธนบุรื ผมก็จะไปสนับสนุนให้เขามืหลักสูตรที่ลงเข้าไป

เล่นด้วยมือไปสัมผัส และติดต่อกับภาคเอกชน ซึ่งค่อนข้างจะไปในรูปของธุรกิจบ้าง สนับสนุน ให้เข่ารับ ทำให้เขาทำอะไรได้ แต่ในขณัะเดียวกกนผมไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเห็นว่ากลุ่ม ของเขาคนจะไปอีกระดับหนึ่งทางด้าน research development ไปในด้านจัดการ ทางด้านบริหาร ผมก็บอกว่าดีเราต้องการคนหลายประเภท เพราะฉะนันถ้าจะทำผมก็สนับสนุนทั้งสองแห่ง แต่ถ้า ผมมานังดู ส่วนไหนมาก ส่วนไหนน้อยผมจะรู้ ถ้าส่วนน้มากก็คอยดึง ๆ เสียหน่อยว่าไอ้นี่มาก ไปนะ ไอ้นื่นอยก็เพื่มขึ้น นี่คือหน้าที่ แล้วจะให้ทุกแห่งเหมือนกันหมดไม่ได้ ดังนั้นความเบ็นเลิศ ทางวิชาการทึ่จะสนับสนุนนอย่างของเรา มศว ความเบ็นเลิศทางด้านการศึกษา เราต้องยึดเอาไว้ ธรรมศาสตร์ความเบ็นเลิศทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมือยู่มาแต่ดึกดำบรรพ์ต้องยึดเอาไว้ อย่าไปเปีด คณะแพทยศาสตร์ จน diverse resource ไปหมด แล้วความเบ็นเลิศทางน้้นจะด้อย ไปเกษตรศาสตร์ ความเบ็นเลิศทางการเกษตรต้องยึดเอาไว้อะไรทำนองนี้ ให้พอพูดนะ มศว ทุกคนก็รู้ เลยว่า มศว คือเบ็นหลักทางด้านการศึกษา ผมก็ขอฝากสึ่งเหล่านี้ไว้ด้วย

นอกจากที่เราต้องการความเบ็นเลิศทางวิชาการ แต่ละแห่งแล้วถ้าเราไม่ติดตามศึกษาการ เปลี่ยนแปล่งและสึ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่จะมากระทบในการศึกษาแล้ว เราจะไม่ครองความเบ็นเลิศได้ เราจะต้องติดตามศึกษาศึกษาดูเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วก็ความต้องการทางสังคม ความต้องการของ ตลาดแรงงาน สึ่งเห่ล่าน้้ผู้บริหารจะต้องคอยดู แม้กระทังอาจารย์เอง หัวหน้าภาควิชาจะต้อง ทราบว่าภาควิชาที่เราสอนนี้เราควรจะปรับปรุงใหม่เราควรจะมิหลักสูตรใหม่ Course ใหม่บ้างหรือ เปล่าทื่จะได้ตามเขาทันและจะได้ครองความเบ็นเลิศทางด้านวิชาการของเราได้ แต่ขณะเดืยวกัน เราจะต้องประเมินตัวของเราเอาด้วย ในก่ารที่เราจะครองความเบ็นเลิศทางด้านวิชาการของเราได้ ผมขอยกตัวอย่าง แม้กระทั่งมหาวิทยาละยที่เขาประสบความสำเร็จมาก ๆ ขอยกตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ที่ MIT Massachuset เขาเก่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อเสียงมาก สถานที่ตังติดอยู่ กับรัวติดกันเลย ออยู่คนละ block ที่ Harward เขาเก่งทางด้านสังคมศาสตร์ พวก Liberal Art ถ้าแยกกันก็ MIT ก็เบ็น bard technology และก็ทาง Harward ก็เบ็น soft technology, MIT ประสบความสำเร็จไม่มีใคร question ได้ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทัวโลกยอมรับ, เมื่อ 2 บีที่แล้ว MIT เองเขา evaluate ตัวเองว่า เขารู้ MIT Graduate สักพักหนึ่งเริมต้นเงินเดือนแพง อยู่ใน Organization ก็เบ็น TOP ไปสักพักหนึ่ง ประมาณ 8 ปี 10 ปี จะมืนายที่จบมาจาก

Harward ใน Organization ต่าง ๆ จบจาก Harward สักพักหนึ่งมีเลย พวกที่เข้าพร้อม ๆ กันนะ MIT เวลาเข้าไปจะเบ็น SAT Test เข้ไไป เบ็น TOEFL อะไรก็แล้วแต่ถ้าเบ็นคนต่างชาติเข้าไป score จะสูงกว่าพวกที่เข้า Harward พอผลสุดท้ายเขารู้ว่า 8 บี 10 บี เบ็นลูกน้อง Harward graduate, MIT เขาก็ไม่พอใจ เขาบอกเขาต้องมือะไรผิดปกติ ทำไมเขาผลิตคนไปเบ็นลูกน้องอืก กลุ่มหนึ่ง ซึ่ง 2 แห่งนี้เขาแข่งขันกัน ผมเคยไป่ เคยเอาลูกว่าจะไปเข้าเรียน ก็ไปดู เดินแวะ ไปเรื่อย ไปที่ MIT เขาถามว่า you มาจาก next door หรือเปล่า มาจาก Harward หรือเปล่า ผมบอกไม่หรอก ตรงมาที่นี่เลย ไม่ได้แวะที่นันหรอก และไม่ไปด้วยก็ต้องบอกเขาอย่างนั้น เขา แข่งกันมาก แข่งขันผมก็ว่ามันไม่เสียหายหรอก เขาก็ evaluate เขานี่ สังเกตว่าเขาเข็นลูกน้อง ผลิตคนไปเบ็นลูกน้อง ไม่ยอมนะ เปลี่ยนเลย เปลี่ยนโปร่กกรม เปลี่ยนการผลิ่ต เปลี่ยนหลักสูตร แทนที่จะมี hard technology เยอะ ๆ เขาก็มี soft Technology ด้วย เพื่อจะไม่ยอมให้คนอื่นมา เบ็นนายอย่างนี้เบ็นต่น ที่ยกต้วอย่างมานื้อยากให้เห็น เราไม่จำเบ็นต้องเอาเหมือนเขา ที่ยกตัวอย่าง แม้กระทั้งมหาวิทยาลัยชั้นห่นึ่งของโลกเขายังจะต้องทำ บางครั้งบางคราวก็ย้งต้องมานั้งคิดว่าตัวเอง ทำถูกไหม อาจจะถูกแล้วก็ได้ไม่เบ็นไร แต่ก็ขอให้ใช้เวลามานังคิดสักหน่อย ทำไปแล้วสัก 5 บี 10 ปี ดูว่าที่เราทำไปนนนสมกับความต้องการของเราหรือเปล่า นี่ก็ขอฝากไว้

ผม่ก็ได้ใช้เวลามาเกือบชัวโมง ผมอยากจะเบีดโอกาสให้ อ. ได้คุยกับผมถามอะไรก็ได้ อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดในนี้อาจจะเบ็นด้านการเมืองก็ได้ ตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็ขอไป คิดก่อน หรือไปถามผู้ที่รู้แล้วจะมาตอบให้วันหลัง

ผมอยากจะขอสรุปการบรรยายของผมว่าในหลักการปฏิบิติในการบริหารของทบวงมหาวิทยาลัยนั้น ผมยึดถือกฎหมาย และก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบจะไม่ไปก้าวก่ายกับผู้อื่น และจะ พยายามทำในสิ่งที่ควรจะทำให้มากที่สุด ผมยังไม่มีโอกาสทึ่จะเล่าว่า นอกจากที่ทำทางด้าน บ่ริหารนั้น มืหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมคิดว่ารัฐมนตรีทบวงนันน่าจะทำและก็ได้ทำในหลายอย่าง คงไม่ได้อยู่ในห้วข้อที่จะให้ผมมาพูดเกี่ยวกับการบริหาร ผมขอจบคำบรรยายของผมสั้น ๆ อย่างนี้ เท่านี้ ขอขอบคุณครับ

## ว. สภาคณาจารย์ มศว ประสานมิตร ภาคปลาย 2531

## ย่ายบริหารทำอไรบบ้าง

## พิชัย แก้วลำภู

กรรมาธิการผ่ายบริหารสภาคณาจารย์วิทยาเขตประสานมิตร ประกอบด้วยกรรมุการ สภาคณาจารย์ ผู้ได้รับเลือกให้เน็นกรรมาธิการบริหาร ดังน้้

1. นายพิช้ย แก้วลำภู ประธานคณะกรรมาธิการ
2. นางสาวสวนา พรพัฒน์กุล

กรรมาธิการ
3. นายปาน พึ่งสุจริต

กรรมาธิการ
4. นายเสถียร คามิศักดิ์

กรรมาธิการและเลขานุการ
คณะกรรมาธิการนี้ได้มีกกรประชุมกัน 3 ครั้ ต่อมานยยปาน พึ่งสุจริ่ตได้ลาออกจาก กรรมการ จึึเหลือกรรมาธิการเพียง 3 คน กิจกรรมที่ดำนินการมิดังน้

1. การสัมมนาระหว่างอาจารย์่และข้าราชการ เรื่องการบริหารงานร่วมกันด้วยความ สามัคศี แต่ที่สุดย่กเลิกไปเพราะเบ็นการทำงานลั้เขข้าไปในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 2. การแต่งตั้งรองคณบดื คณแต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแทนผู้ช่วยคณบดี, ซึ่งไม่มี ตำเห่น่งู้ชู่วยคณบดืตาม่ พรบ. มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 จึงไม่สมควรมีการ แต่งต้ตูู้้ำรงตำแหน่งนี้ ควรแต่งต้งตำแหน่งรองคณบดีซึ่ซมีตาม พรบ. มหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒแทนอยู่แล้ว เรื่องนี้ได้เสนอมหาวิทยาละยไปแล้ว แต่ย้งไม่ทราบผลว่าดำเนินกาวไปขอย่างไร
2. การสัมมนาเรื่องบทบาทของทบวงมหาวิทยาลัยในการบริหารมหาวิทยาลัย คแะกรรมาธิการบริหารได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิชาการ. จัดให้มีการประชุมรืองนิ้ข้น โดยได้ เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการทบววงมหาวิทยาลัยมาเบ็นวิทยากร รัฐมนตรีได้เน้นในด้านการบริหาร วิชาการว่าต้องเน้นที่ภาควิชาหรือ professional หากภาควิชไไม่มื่ความพร้อมด้านบุคลากร ตำรา วิชาการ และการผืกงานที่เหมาะสมกับวิชาชิพแล้ว วิชาชึพน้นก็จะไม่ได้ผลและลัมเหลว ตลอดจน ไม่มีผู้จ้างงานบัแฑิตหรือลูกศิษย์ที่สำเร็จการศึกษา เรื่องน้้มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้จงหนักด้วย
3. การร้องเรียนจากอาจารย์เรื่องการบริหารงานของอธิการบดี ได้รับการร้องเรียน จากผู้ช่วยคณบดีผ้ายวิชาการ คณะพลศึกษาว่าอธิการบดีก้าวก่ายการแต่งตั้งรักษาการคณบดืคณะ พลศึกษา ประธานกรรมาธิการเรียกป่ระชุมไม่ทัน จึงนำเข้าเสนอที่ประชุมสภาคณาจารย์เมื่อ 22 กันยายน 2531 โดยได้แจ้งให้ที่ประซุมทราบว่าคณะพลศึกษา มีการเขียนโครงสร้างการบริหารงาน ของคณะพลศึกษา. และได้มีการยอมรับจากที่ประชุมของอาจารย์ในคณะพลศึกษาแล้ว การแต่งตัง รักษาการคณบดีแต่ก่อนมาก็จัดทำตามโครงสร้างดังกล่าวทุกครั้งและการบริหารก็เบ็นไปด้วยดี ทุกครั้ง อาจจะมีบัญหาอยู่บ้างก็คืองานที่เบ็นนโยบายฺ เช่น การโอนกุารบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รักษาการบางคนไม่พิจารณาเพราะสามารถรอคอยตุวคุณบดีได้เท่านั้นที่เบ็นบ๋ญหา สำหรับอำนาจ ในการแต่งตั้งนันตามกฎหม่ายอธิการบดีมีอำนาจจัดทำได้ แต่โดยมรรยาทแล้วอธิการบดีจะดำเนินการตามุที่ผูดำรงตำแหน่งคณบดีเบ็นผู้เสนอ จึงได้แจ้งให้สภาคณาจารย์รับทราบแล้ว สำหรับจะ ดำเนินการต่อไป อย่างไรก็แล้วแต่สภาคณาจารย์
4. ร่วมประชุมกับสภาคณาจารย์ทั่วประเทศ ประธานกรรมาธิการบริหารได้ไปร่วม ประชุมสภาคณาจารย์ทัวประเทศรวม 3 ครั้ง คือที่สถาบันบัแฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ได้เข้าประชุมแทนประธานสภาคณาจารย์ ในการประชุมผู้บริหารของวิทยาเขตประสานมิตรรรม 2 ครั้งด้วย ได้รับรู้เรื่องความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพอสมควร, และความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการประชุมดังกล่าว มาด้วย

จึงเรืยนให้ประธานสภาคณาจารย์และสมาชิกสภาคณาจารย์ทุกท่านได้ทราบและพิจารณา ด้วย ในความเห็นส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่ามหาวิทย่าลัยบริหารงานไปโดยไม่มีสามคคีธรรมและ คารวะธรรมเท่าที่ควรจะเบ็นเพราะทราบว่ามี่ข่าววุ่นวายอยู่เสมอ ส่วนบ๋ญญาธรรมนนกโ็มีบ้างพอ ส่มควร แต่จะอย่างไรก็ตามการบริหารราชการแผ่นดินน้นต้องมีคุณธรรม โดยเฉพาะอย่างยึ่งใน แวดวงครูบาอาจารย์ถ้าขาดคุณธรรมเมื่ไไรแล้วสังคมคงวุ่นวายแน่นอน ผู้บริหารทุกคนควรให้ความ สนใจในเรื่องนี้ให้จงหนัก

# พฤิิกรรมศาสตรั่เพื่อการพัฒนาจริยธัรรม ของนิสิตนักศึกษา 

ดวงเด้อน พันธุมนาวิน

กราบเรียน ท่านประธาน ท่านผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษว และท่านผู้ขข้าร่วมส้มมนา ทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณทบวงมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสแก่ดิฉันผู้ทำการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทฺางจิตวิทยา ได้นำข้อความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ย่วกับเยาวชนและประชาชนไทย มาเผยแพร่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ำไปไใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโครงการพัฒนาษุคลิกราพ และจริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษา ดิฉันไดทำการวิจัยทางจิตวิทยา ได้ประมวลผลวิจัยของผู้อื่น และ ดูแลการวิจยยองนิสิตทางด้านจริยธรรรและบุคลิกภวพมานานเกือบ 20 บีแล้ว ได้พบว่ามีผลวิจัย คนไทยที่นำมาใช้เง็นประโยชน์ในการนี้ได้อยู่จำนวนหนึ่งแม้จะยังไม่เพยงพอก็ตวม

จากผลก่ารวิจัยค้นคว้าทางจริยธรรม ดิฉันจะขอนำมากล่าวในที่น้้พียง 3 ประเด็น คือ (1)' การกำหนดขอบเขตและ่เบ้าหม่ายของการพ้ฒนาเยาวชนไทย (2) การประเมึนสภาพและ บัญหาท่างจริยธรรมของนิสิตนักศึกษ่า และ (3) แนว่ทางการพัฒนาจริยธรรมและบุคลิกภาพของ นิสิตนักศึกษา

1. การกำหนดขอบเขตและเบ้าหมายของการพัฒนาเยาวชนไทย จริยธรรมเบ็น เรื่องยากและคลุมเครือ วิชาการมักทำเรื่องยากให้เบ่นเรื่องง่าย โดยมีขั้นตอนการปฏิบึ่ในเชิง วิทยาศาสตร์ที่รั่ดกุมจากการวิจัยร่วม 20 บี ของผ่ายจิตวิทยาและพถติกรรมศาสตร์อื่น ๆ ได้ทำการ วิเคราะห์พฤติกรรมที่น่าป่รารถนา และพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาของคนไทย ว่ามื่สาเหตตุทาง จิตใจอย่างไรบ้าง ผลการวิจัยทางด้านนี้มีหลายสิบเรื่อง ดิฉันได้ประมวลและหาข้อสรุปไว่เบ่นระยะ ตังแต่ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2526 และ 2528 เฉพาะบทความที่ลงวารสารข้าราชการบ่ 2528 ได้ นำเสนอมา ณ ที่นี้แล้ว (ดวงเดือน พ้นธุมนาวิน 2523,2526 , และ 2528)

สรุปได้ว่าบุคคลที่เบ็นคนเก่งและเบ็นคนดีคือ เบ็นพลเมืองดี ทำงานอาชีพอย่างซื่อตรง ขยันขันแข็งและช่วยในการพัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยนั้น เบ็นผู้ที่มีจิตลักษณะ ที่สำคัญ 8 ประการสูงก่าผู้ที่มึพฤติกรรมที่น่าปรารถนาเหล่าน้้น้อย ลักษณะทั้ 8 ประการนี้ แบ่งเบ็น 2 ประเภทคือ ลักษณะที่เบ็นพ้้นฐานทางจิตใจ 3 ประการ และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมอืก 5 ประการ นำมาประกอบกันเขียนเบ็นภาพต้นไม้จริยธรรม (ดูภาพ 1) ลักษณะ พื้นฐาน 3 ประการเบ็นรากแก้วของต้นไม้ คือ (1) สติบัญญา ความเฉลียวฉลาด (2) สุขภาพจิต และ (3) ประสบการณ์ทางสังคม ส่วนจิตลักษณะอึก 5 ปรฺะการเบ็นลำต้นของต้นไม้ ประกอบ ด้วย (1) ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) ลักษณะมุ่งอนาคต และควบคุมตน (3) บุคลิกภาพ ความเชื่ออำนาจในตน (4) คุณธรรม ค่านิยมและทัศนคติ และ (5) แรงจูงใจ ใผ้สัมถุทธ จิตลักษณะทั้ง 8 ประการที่เบ็นลำต้น และรากแก้วของต้นไม้ ทำให้เกิดดอก และผล ของต้นไม้น้้น ซึ้งหมายถึง พฤติกรรมการเบ็นคนดี และเบ็นคนเก่ง

การกำหนดลักษณะทางบุคลิกภาพและจริยธรรม ด้วยการวิจัยพฤติกรรมกว่า 10 ชนิด ของเยาวชนและประชาชนไทยจำนวนรวมหลายพันคน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาตรฐาน วิชาการ ทำให้กรอบความคิดนี้น่าเชื่อถือกว่าข้อเสนออื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากผลการวิจัย ส่วนความหมายของจิตลักษณะแต่ละชนิด ควรอ่านจากเอกสารที่กล่าวถึงข้างบนนี้

ขอบเขต ของจิตลักษณะที่สำคัญของเยาวชนไทยนี้จะต้องมีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยๆ ตามข้อความจริงที่จะต้องแสวงหาด้วยการทำวิจัยต่อไปไม่มีวันสั้นสุด สำหรับเยาวชนไทย รุ่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดตามมา

สรุปได้ว่า จิตลักษณะทั้ง 8 ประการนี้เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมาก และมีผลการวิจัยที่ แสดงว่า จิตลักษณะเหล่านี้เบ็นสาเหตุของพฤติกรรม ฉะนันถ้าเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมใดก็ควร ปลูกผังจิตลักษษณะที่เกี่ยวข้องนี้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพถิตรรมนั้น ๆ โดยตรงด้วย ก็จะประกัน ความสำเร็จได้มากยึ่งขึ้น คำถามต่อไปที่จะตอบเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้คือ
2. สภาพและบัญหาทางจรยยรรมของนิสิตนกกศึกษา ผู้ใหญ่ในสังคมไทยมักจะ กล่าวว่า "เด็กสมัยนี้ดีสู้เด็กสมัยก่อนไม่ได้" หรือมี้ผู้หวังดีต่อสังคมไทยกล่าวว่า "การศึกษาของ ชาติในระยะที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญแก่การ พัฒนาจิตใจและพฤติกรรม ของเยาวชนไทยน้อยมาก


ภาพ 1 ต้นไม้จริยธรรม แสดงลักษณะพื้ฉฐานละละองค์ประกอบทางจิตใจที่จะนำไปสู่พฤติกรรม ทางจริยธรรม

จนน่าวิตกว่า "น่อนาคตจะมีแต่คนเก่ง คว่ามรู้สง แต่หาคคนดีได้นอ้ย" ข้อสรุปเหล่านี้มาจากข้อ สังเกตของบุคคลบางคน, หหือบางกลุ่ม ถ้ามีผลการววิจัยสนบสนุนด้วยก็จะทำให้คำกล่าวน้้่าเชื่อถือ ได้มากกข้

แต่จากการพิจารณาจากผลการวิจัยแล้วจะได้ข้อสรุปที่ตร่งกันข้ามอยู่บ้างดังต่อไป่นี้ การ วิจัยจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยผู้บรรยายกับคณะ (ดวงเดือย พันธุมนาวิน และคณะ 2520) ได้พบว่า เด็กรุ่นใหม่ (ประถม 5 และ ม. 2) มืลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่าเด็กรุ่นเก่า (นกกเรียน มัซยม 5 และนิสิตปริฏญาตรีปีที่ 2) เมื่อศึกษาในบีเดี่ยวกันคือ พ.ศ. 2518 ต่อมาได้พบในอกการ วิจัยหนึ่งของผู้บรรยายและคณะ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ 2524) ว่านักเรียนมัธยยมปี ที่ 1 และ 2 นั้นใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับที่สูงกว่า ที่เด็กรายงานว่าพ่อแม่ใช้กับตน จำนวน เด็กที่รายงานเช่นน้้มีถึง $65 \%$ ของนักเรียนที่ถูกศึกษาทั้งหมด 600 กว่าคน ส่วนเมื่อไม่นานมานี่ ผลการวิจัยจิตลักษณะของข้าราชการไทย ปรากฎว่า ข้าราชการเข้าใหม่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกว่า ข้าราชการเก่า (จินตนา บิลมาศ 2529) ผลการวิจัยทั้งสามเรื่องนี้แสดงอย่างชัดเจนว่า คนรุ่นใหม่ มีจิตลักษณะที่สำคัญหลายด้านสูงกว่าคนรุ่นเก่า และอาจเข้าใจได้ว่าคนรุ่นใหม่นี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กว่า ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านกว้างและลึกมากกว่า และที่สำคัญคือมีสื่อมวลชนที่ ใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพและสามารถเบิดรับรายการที่มีคุณค่า (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ 2529) มากกว่าคนรุ่นเก่าได้รับ

ที่กล่าวมานี้มิได้หมาย ความว่านิ์สิตนัก ศึกษาในบัจจุบันปลอดจ่ากบัญหาทางบุคลิกภาพ และจริยธรรม แท้จริงแล้วเราไม่ได้พัฒนาคนเพราะเขามีบัญหาเท่านั้น นิสิตนกกึกึษากำลังอยู่ใน กระบวนการที่ถูพพัฒนาโดยสภาพทางสังคมอุมศึกษา การพัฒนาในช่วงอายุผู้ใหญ่ตอนต้นนี้เบ็น การพัฒนาทั้งที่เบ็นประเภทแนั่ไขและบ้องกันไปพร้อมกัน

การแก้ไข น้นจำเบ็นต้องกระทำในนิสิตบางคนที่พัฒนาการทางจิตใจและพฤติ่กรรม แต่ เดิมนั้น บกพร่องหรือล่าช้า ซึ่งอาจเนื่องจากสสภาพทางครอบ๋ค่รัวในวัยเด็ก และสภาพขอ่งโรงเรียน และสังต่มใหญ่ในวัยรุ่น มาถึงวัยอุดมศึกษาจึงอาจจะต้องหาวิธแแก้ไขนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ ควรมี การวิจ้ยนสิตนนกศึกษาเพื่อตอบคำถามว่านิติตประเภทใด วิชาเอกอะไร เพศศหนน - พื้นเพอย่างไร ที่มีบัญหาประเภทใดบ้าง เรายังขาดข้อมูลทางด้านน้อยู่มาก ถ้ายึดจิติลักษณะจากต่นไม้จงิยธรรม

เบ็นกรอบทางความคิด อาจพบว่านิสิตบางคนขาดประสบการณ์ทางสังคม บางคนยังเห็นความสำคัญ ของพรรคพวกเพื่อนฝูงมากกว่าสังคมส่วนรวมและมนุษยชาติ บางคนย้งมุ่งบัจจุบันมากกว่ามุ่งอนาคต และควบคุมตนเองได้น้อย ดูได้จากพฤติกรรมที่ปรากฎในระหว่างสอฺบเบ็นต้น บางคนเชื่ออำนาจ นอกตนมากกว่าจะเชื่ออำนาจในตน บางคนมืแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิต่ำ เบ็นต้น จากผลการวิจัยใน ต่างประเทศ พบว่า สาขาวิชาเรียนที่ต่างกันนด้ดดึดดนิสิตที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันให้เข้ามาศึกษา (Adams, \& Fitch, 1983)

ในการวิจัยนิสิตในมหาวิทยาลัยในรฐฐยท่านี้ ได้จำแนกภาคว่ชาเรียน 8 สาขาวิชาใน 2 มิติ คื่อมิติแรกสาขานั้น ๆ เน้นวิชาการและความรู้มากน้อยเพืงใด และอีกมิติหนึ่งคือ เน้นการสร้าง ความตระหนักทางสังคม และการแก้บัญหาสังคมมากน้อยเพืยงใด วิชาที่เน้นต่างกัน จะมืผู้มาเรียน ที่บุคลิกภาพบางประการต่างกันด้วย

สาขาที่เน้นวิชาการมาก และประยุกต์ความรู้ไปแก้บัญหาชุมชนน้อย จะดึงดูดนิสิตที่มี สถานภาพของเอกลักษณ์สูง ซึ่งหมายถึงการมีความเชือถือในสึ่งที่ตนศึกษาไตร่ตรองมาดีแล้ว ส่วน สาขาที่เน้นการแกบบญหาชุมชนและสังคม ดึงดูดนิสิตที่มีพัฒนาการของอีโก้สูง ซึ่งหมายถึงมึความ เบ็นตัวของตัวเอง มีการวิเคราะห์วิจารณ์ตนเองมาก

ส่วนการบ้องกั้บั๋ญหานน สถาบันอุดมศึกษาอาจมีอิทธิพลมากต่อพะฒนาการของนิสิตซึ่ง เบ็นผู้ใหญ่ตอนต้นคืออายุ 18 ถึง 24 บี . ประสบการณ์ในระดับอุดมศึกษาอาจมีลักษณะเบ็นดาบ สองคม คือถ้าดำเนินการเหมาะสมก็จะสามารถเสริ่มสร้างลักษณะที่งีงามในผู้เรียนได้มากแต่ถ้าจัด การไม่ดีก็จะทำให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ถดถอยลง หรือเกิดบัญหาที่แก้ยากติดตามมาในอนาคต หน้าที่ของ การอุดมศึกษ คือ , การทำหน้ที่เบ็นสะพานเชื่อมอดีตกับอนาคตที่ดึ่งามของผู้เรียน จากการใช้ ทฤษฎจิตวิทยาพัฒนาการทางจิตใจด้านต่างๆ ของมนุษย์ (ดูตาราง 1) เบ็นพ้นฐาน สามารถจะกำหนด หน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุตมศึกษา 4 ประการด้งต่อไปนี้
(1) เสริมสร้างความเบ็นสมาชิกที่ดีในสังคม และของศาสนา ให้นิสิตโดยสร้างเสริม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ให้เห็นความสำคัญและยอมรับกฎหมายศาสนาและระเบีบบฏิบ็ตเพื่อ ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม ทำงานเพื่อผลของงานมากกว่าต้องการลาภยศสรรเสริญ

ตาราง 1 พัฒนาการจากอดึต ถึงบัจจุบัน และอนาคตของคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตร้ อายุ $18-24$ ำ ตามทฤษฎ๋พัฒนาการทางบุคลิกภาพและจริยธรรมในจิตวิทยา




 สังคม การเมิอง แคะครจบครัวดัวย

 ของมุุษย์ และควมมรันิคชชบบต่อู้อน ต่อง่าน แะะต่ต่วนรรม


















ตัดสินใจกระทำในกาลเทศะต่างฆ การฺเสริมสร้างให้นิิตนักศึกษาสามารถคิดพิจารณา และตัดสินใจ กระทำสึ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมะะสมโดยตนเองนน: จำเบ็นกว่าการออกกฎเกณฑ์พร่าเพรฺื่องรื่อ ใช้อํานาจบังคับให้เชื่อพ้ง เพราะนิติตนศึกษานันกำลังพัฒนาจากขั้นการเชื่อพังที่เกิดจากการู่ก บังคับไปสู่ขั้นความเบ็นตัวของตัวเองเพื่อส่วนรวม ฉะนนอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจึงควรตระหนัก่ ถึงความสำคัญของกระแสการพัฒนาทางจิตใจในจุดนี้ของศิษย์ของตนฺ จีงจะสามารถทำตุว่ให้เอออ อำนวยต่อการพัฒนาศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และควรระวังการปฏิบิตที่จะทำให้ศิษย์มีจิติตจ ที่หยุดชะงักไม่พัฒนาต่อ หรือมีจตใจที่ถดถอยกลับไปสู่ข้นต่ำ ๆ อีก จะทำให้เกิดผลเสียหายแก่ศิษย์ แก่ตัวอาจารย์เอง และแก่สังคมได้มาก
3. แนวทางการพัฒนาจริยธรรมและบุคลิกภาพของนิสิตนกกศกษา ได้กล่าวไป่ แล้วว่าได้มีหลักฐานทางการวิจัยในต่างประเทศว่า สถาบันอดมศึกษาสามารถที่จะเสริมสร้าง เน้นย้ำ หรือกดระงับพัฒนาการทางจิตใจของผู้เรียนได้มาก สภาพการณ์ที่จะสามารฺถพัฒนาบุคลิกภาพและ จริยธรรมของผู้เรียนนันน, ในระดับประถมและมัธยมศึกษา ผู้บุรยยายก็ได้เขียุไว้แล้ว (ดฺวงเดือน พันธุมนาวิน 2526 ) ส่วนทางด้านอุดมศึกษานั้น จะเสริมสร้างจิตใจของนิสิตนักศึกษาได้อย่าง สมวัย ดัวยกลวิธ 4.ปรฺการต่อไปนี้.
(1) ให้เรียนวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมเศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวกับบุคคลและสสงคม โดยตรง. จะช่วยฺให้เกิดการพัฒนาจิตใจในนิสิต, ทั้งทางตรงและทางอ้ออม ในบ้จจุบันได้มีการเพื่ม วิซาที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพต่าง. ๆ เข้าไปในหลักสูตร เช่น, หลักสูตรการ บริหารการศึกษา หลักสูตรกฺารอุดมศึกษา และหลักสูตรบุริหารธุรกิจ. ซึ่งเบ็นสึ่งที่ควรกระทำเบ็น อย่างยึ่ง และควรจัดให้มีในหลักสุตรอื่น ๆ เพื่มอ็กด้วย
(2) การเน้นย้ำให้อาจารย์ และเพื่อนนิสิตได้ช่วยกระตุ้นความตระหนนกต่อสังคู่มั้งน และนอกวิชาเรียน และส่งเสริมการกระทำร่วมกันทุางดุ้านน
(3) การจัดโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาจิตใจโดยตรง เช่นเกีพา และกิจกรรมทางศาสนา การสังงมสงเคราะห์. ชุมชนสงเคราะห์. หรือมีโครงกกรพัฒนาจิตใจ และพัฒนาพฤติกรรมโดยตรง
(4) การสอดแทรกการพัฆนาบุคลิกภาพและจริยธรรมเข้าใปในนเนื้อหววิชาทุกวิชา เช่น ในเน้อหนเกี่ยวกับชิวประวตตของนักวิชาการชื่อดัง ประวิติเชิสสังคมของวิชาน้น $ๆ$ และในตัวเน้อ วิชา เช่น ในวิชเพศศาสตร์ (Jodin \& Samson, 1982) บริหารธุรกิจ และวิชาในระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ (Faust, \& Feingold, 1969) ก็ได้มีผู้แนะนำไว้ และดำเนินการได้ผลีมาแล้ว และ ที่ส่าคัญอย่างยิงคือ อยู่ในจรรยาบรรณของทุกวงการ ทุกอาชึพ เช่น แพทย์ ทหาร ตำรวจ นักวิจัย ครูร อาจารย์ วิศวกร สถาปนิก ขลฯ

ฉะนน้นกิกรรมในมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและ จริยธรรมของนิสิดนักศึกษาดือ วิชาทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาจิตวิทยา และวิชาพฤติกรรมศาสตร์จะตรงที่สุด นอกจากนน้ ยังควรมีกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมทางศาสนา รวมเบ็นกิจกรรม 3 ผ่าย ซึ่งควรมุ่งุ่เน้นที่จะพัฒนา นิสิตนนกศศกษษใน 3 ด้านคือ ทางด้านจิตใจ รวมทั้งความตระหน้ก หรือการรับรู้ ทางด้านพๆติกรรม และทางด้านสภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์ จืงอาจมีกิจกรรมที่กำหนดเฉพาะการพะฆนา หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง เบ็นกิจกรรมย่อย 9 ประเภทที่จะครอบคลุมการพัฆนาได้ครบทุกด้าน (ดูตรราง 2)

กิจกรรม 9 ประเภทที่เสนอแนะนี้ มิใช่เบ็นของใหม่ เคยมึม่าก่อน และบางกิจกรรม ก็มีจจัอยู่เบึนประจำ แต่มีข้อสังกตตคือ
(1) กิจกรรมที่จัดน้นควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และเอิ้อต่อการประเมินผลในภายหลัง ดัว่ย อย่าต้งจุดมุ่งหมายที่สูงเกินเออ้อมหรือมากเกินไป
(2) ควรมีข้นตอนการปฏิบิตเพื่อให้รับกับจุดมุ่งหมายที่ำหนดนีอย่างชัดเจน และก่อให้ เกิดผลที่สะสมเบ็นลำดันข้น หรือปริมาณแพืมขอ้น หรือแสดงให้เห็นว่าจะได้รับผลส่วนย่อย่ ที่จะ รววมเเข้าเบ็นผลรวมอย่างไร.
(3) ควรพิจารณาว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างที่จะขัดขวางการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำ หนดไว้ และหาทางขจัดับบหาหรือข้อจำกัดเหล่าน้นเสียก่อน
 ก่อนจัดิจกกรรม
(5) ควรมึการอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ ข้อควรทำ และข้อ ค่วรหลีกเลี่ยง แม้ในกิจกรรมที่ทำเบ็นประจำก็มีข้อบกพร่อง และก่อให้เกิดผลเสียได้มากอยู่เสมอ ค่วรปรับปรุงด้วย
(6) บ้ญหาของกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษาทางด้านบุคลิกภาพและจริยธรร.มน้้น ฑณะนม่ได้อยู่ที่ว่าจะจัดอะไร แต่อยู่ที่ว่าจะจัดอย่างไรจึงจะได้ผลตามต้องการและไม่เกิตผลทางลบ ม่าแทนที่

การกำหนดวิธดีำเนิน การในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลดืจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) รู้ธรรมชาติของผู้เรียนว่ามีพัฒนาการอยู่ในข้นใด มีบัญหาที่จะต้องแก้ไขทางใดบ้าง ผู่เรียนอยู่ที่จุดใดในเส้นทางพัฒนาการทางจิต่ใจจะใหด้ไม่ควรเดา หรือกำหนดตามมาตรฐานวิชากดารทันที่ แต่ควรทำการวิจัยเพื่อตอบคำถามนี่ก่อนในนิสิตกลุ่มต่างๆ
(2) รู้ทิศทางของการพัฒนาในข้นต่อไปในแต่ละด้าน ว่าผู้เรียนบ้จจุบันอยู่ข้นใด และ กำลังจะต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติไปสู่ขันใดหรือทิศทางใด จะผืนธรรมชาติมีได้ (ดูตาราง 1) จะ ตัองช่วยเสริมธรรมชาติทางด้านที่ดีงาม และบ้องกันการล้าหลัง หรือเดินผิดทาง จะต้องก่าหนด เบ้าหมายการพฒนาที่ไม่ผืนธรรมชาติ และไม่ซ้ามขัน
(3) รู้วิธีดำเนินการพฒฒาจิตใจ และพฤตตรรมทางด้านนั้นของคนประเภทน้ ในสสานถิารณ์ 3 ประเภทที่กล่าวคือ ในการเรียนการสอน ในกิจกรรมกลุ่ม และในกิจกรรมทางศาสนา ตุองมีผู้รู้มาช่วยแนะนำ ผืกฝนผู้ควบคุม ซึ่งอาจจะเบ็นเพื่อนด้วยกัน รุ่นพี่ อาจารย์หรือผู้อื่นก็ได้ แล้วแต่กรณี ไม่ควรทำไปตามมิตามเกิด อาจเกิดผลเสียมากกว่วผลดี และเบ็นการสูญเปล่า. และ อาจจึงกับติดลบในผลที่ได้รับได้มาก
(4) ควรมีการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาใหญ่ ๆ ที่ทำเบ็นประจำ เพื่อหาแนวทาง ก่ารปรับปรุง เพื่อประหยัดเงิน หรือเวลาด้วย
(5) ควรนำผลการวิจัย ข้อคิดเห็น และข้อสังเกตมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงกิจกรรม เหล่านั้นเบ็นระยะ ๆ ไปอย่างจริงจัง

สรุป แผนปฏิบูตที่ควรเสนอแนะทบวงฯ ในขณะนุคื่อ

1. ควรมึการวิจัยนิสิตนักศึกษา ทั้งทางด้านการตรวจวัดพัฒนาการ วิจัยเกี่ยวกับการ ประดิษฐ์วิธีการและกิจกรรม่ ตลอดจนก่ารวิจัยประเมินผ่ลกิจกรรมที่กำลังจัดอยู่ เพื่อการพัฒนา ต่อไป*
2. ควรมีการผึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง ทางด้านธรรมชาติทางจิตใจของนิสิตนกศึกษา การ กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการปฏิบึต และัข้นตอนการดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม่ ในนิสิตนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ โดยขอค่วามร่วมมือจากวิทยากรหลายผ่ายโดยเฉพาะทางจิตวิทยา ทางพฤติกรรมศาสตร์ และทางพัฒนศึกษาศาสตร์

## บรรณานุกรม

ดวงเดือน พนธุมนาวิน (2523): การวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมที่ควรส่งเสริมในเยาวชนและประชาชน ไทย วารสารการวิจัยทางการศึกษา $10(2), 29-47$.
$\ldots$ (2526) ครูกับการปลูกผ้งจริยธรรมแก่นักเรืยน จุลสารฉบับที่ 4 ของสถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
——_(2528) การพัฒนาจิตใจของข้าราชการ : หลักและแนวปฏิบตททางวิช่าการ วารสาร ช้าราชการ กุมภาพันธ $30(2), 21-32$.

ดวงเดือน พนธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนบัจจนึก $(2520)$ จริยธรรมของเยาวชนไทย รายงาย การวิจัย ฉบับที่ 21 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทย่าลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนบั่จจนึก (2524) ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับ สุขึภาพจิตและจริยธรรมข่องนักเรี่ยนวัยรุ่น รายงานการวิจัยฉบับที่ 26 สถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศร็นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดวงเดือน พนธุมนาวิน อรพินทร์ ชูชม และสุภาพร ลอยด์ (2529) การควบคุมออิทิิพลสื่อมวลชุนของครอบครัวกับจิตลักษณะที่สำคัญของวัยรุ่นไทย รายงานการวิจัยสถาบันวิจัย พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรึนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จินตนา บิลมาศ $(2529)$ คุณลักษณะของข้าราชการพลเรือน รายงานการวิจัยของสถาบันพ้ฒนา ข้าราชการพลเรือน. สำนักงาน ก.พ. สำนกนนายกรัฐมตรี
Adams, G.R., \& Fitch, S.A. (1983) Psychological environments of university departments : Effects on college students' identity status and ego stage development: Journal of Personality and Social Psychology, 44 (6), 1266-1 275.

Erikson, E. (1950) Childhood and Society. New York : Norton.
Faust, C.H., \& Feingold, J. (eds.) (1969) Approaches to education for character: strategies for change in Higher Education. New York : Columbia University Press.

Hogan, R. (1963) Moral conduct and moral character : A psychological perspective. Psychological Bulletin, 79 (April), 217-232.
Jodoin, L.M., \& Samson, J.M. (1982) Kohlberg's theory applied to the moral and sexual development of adults. Journal of Moral Education, 11 (4), 247-258.
Kay, W. (1970) Moral Development. London : George Allen and Unwin Ltd.
Kohlherg, L. (1969) Stage and sequence : the cognitive - developmental approach to socialization. in Goslin, D.H. (ed.) Handbook of Socialization theory and Research. Chicago : Ran McNally pp. 347-480.

[^0]
## แขวฐ

ทว่ ถาวโร

คำ "แขวะ" ที่ผมเช้เบ็นชื่อเรื่องนี้ อ่านออกเส็ยงพยางค์เดียวนะครับ" คือต้องอ้าน ขข. ควบ ว่. ประสมสระแーะ จืงจะตรงกบที่ผมต้องการ ไม่ใช่ออกเสียงสองพยางคคเบ็นแขาวะ หรือ ขะ-แวะ หรือ ขะ-แหวะ เพราะถ้าออกเสียงสองพยาค์์แล้วจะไม่มีความหมาย หรื่อถ้าจะมี่ความ หมายก็คงไม่ตรงกับที่ผมจะเขียน จึงต้องเรียนให้ทราบไว้ก่อน เพื่อมิให้ถูกกล่าวหาว่าเขียนไม่ตรงง จุดหรือเขียนไม่เข้าเรื่อง
"แขวะ" เบ็นคำกริยา หมายถึง เจาะ ทะลวง คว้าน พูดชวนวิวาท แต่อย่าตกอกตกใจ หรื่อหวาดเสียวใดๆ ไปเลย เพราะเบ้าหมายในการแขวะของผมม่ม้ดด้อู่ที่ที่านผู้อ่านเดิมทิผมตต้งใจจะ หยิบยกเรื่องราวที่ใครต่อใครเขาแขวะกันและปรากฏตามสื่อมวลสชนประเภทต่าง ๆ มาวิพากย์วิจารณ์ ให้มันบานออกไปอืก ทำนองคนอยู่ไม่สุขอย่างนน้นแหละ แต่เมื่อููเน้อหาของกร่ว่เขววะและสังคม นักเเขวะตามที่ผมมีข้อมูลอยู่ พบว่าเบ็นเรื่องการเมืองการปกครองและเรื้องในแว่ดว่วงร่ชกการเริสย่ย มาก ถ้าผมนำมาาวิพากย์วิจารถต่ตโดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเหมาะสม มีหลักวิชาและส่มอารมสถ์ ชาวบ้านชาวเมือง มันอาจส่งผลให้ผมโด่งดังขึ้นมาโดยพลันก็ได้ แต่ผมเบ็นโรคคกลัวความ้มด้ง เพร่ระ ความดังเบ็นสึ่งที่คู่กับความดันและความดับน้นไม่เบ็นที่พิสมัยของใครเลย จจืงหันม่แขวะเรื่องพื้นๆ ธรรมดาๆ ที่ใครๆ ก็สัมผัสได้ดีกว่า โดยจะแขวะในความหมายแรกคือ "เจาะ" เท่าน้น ไม่ปรัะสงค์จะทะลว่งคววานหรือชวนวิวาทกับใครท้งสิ้น และมิใช่จะเจาะให้ลืกลล้าหรือลืกซึ้งอะไรนักหนา
 แบบเอาข้างเข้าถูก็ได้เพราะผมไม่ได้หวัผผลอะไรมากมาย. เพืยงแต่จะแหย่ให้ลองคิดกันเล่นุ ๆ เท่า น้น ถ้ใครขี้เกียจคิด ก็ไม่เบ็นไร ไม่ต้องคิดให้รกสมอง ตามสบายครับ คนไทีเเราเบ็นโรค
 เครียดกันทำไม ปล่อยต้ว ปล่อยใจ กันตามสบายเถอะครับ จะได้มีอารมมผ่อ่องใส จิตใจชิ่นบาน มีชีวิตยืนนาน อยู่คูความเบ็นนิคส์ของไดยต่อไป

ในเดือนแรกที่รัฐบาลชาติชายเข้าบริหารประเทศมีเรื่องฮือฮากันอยู่พักหนึ่งเกี่ยวกับ นโยบายของกระทรวงมหาดไทยว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบีดบ่อนคาสิโนที่เกาะล้าน แล้วก็ เงืยบหายไป. . ซึ่งก็เท่ากับไม่อนุญาต เพราะมีผ่ายไม่เห็นด้วยหลายผ่าย ผมไม่มืความเห็นอะไร แต่ คิดอยู่ลึก ๆ ว่าทำไมประเทศมอร็อคโคสามารถเลี้ยงประเทศอยู่ได้ด้วยบ่อนคาสิโน เบ็นเรื่องที่น่า ศึกษาไม่น้นอย , เมืองไทยปราศจากอบายมุขหรือไม่มืการพนันหรือ คำตอบก็คือ การพนันมือยู่ทัว เมืองไทย คนไทยูเล่นการพนนนเบ็นเกือบทุกคน ไม่ทราบว่ามีผลงานวิจัยของใครให้ความกระจ่าง ในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับการพนันในเมืองไทยไว้บ้าง ผมอยากทราบว่า คนไทยเริ่มเล่นการพนัน เบ็นตั้งแต่อายุเท่าไร ค่านิยมทางการพนันเบ็นอย่างไร สถิติความร่ารวยและความฉิบหายอันเนื่อง มาจากการพนันเบ็นอย่างไร คนไทยที่เล่นการพนันไม่เบ็นมีกี่เปอร์เซ็นต์ ประเภทของการพนัน จำแนกได้อย่างไรบ้าง สถิติผู้ถูกับกุมและผู้ไม่ถูกจับกุมแตกต่างกันมากไหม เล่นอย่างไรจึงถูกจับ เล่นอย่างไรไม่ถูกจับ มืตารวจรับทรัพย์จากวงการพนนนบ้างไหม และอีกหลาย ๆ ประเด็น เรามี กฎหมายห้ามเล่นการพนนนมีบทกำหนดโทษผู้ผ้าผืน ศาสนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูบาอาจารย์ ต่างก็พร่าสอนว่าการพนนเบ็นสิ่ไม่ดื ไม่ควรเล่น ห้ามเล่น อย่าเล่น เพราะเบ็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียเวลา เสี่ยสุขภาพ ผิดกฎหมาย ผิดศืลธรรม เบ็นอบายมุข แต่มผู้ที่เห็นว่าดือยู่บ้างเหมือนกัน ได้แก่นกพนัน ผู้ผลิตและูู้ำหน่ายอุปกรณ์การพนัน ผู้จัดสถานที่เล่นพนน และเจ้าหน้าที่ที่รับ ทรัพย์จากวงการพนันเบ็นต้น

คนไทยเรามีวิธีเล่นการพน้นสารพตรูปแบบ ชนิดมือเปล่าก็มี และที่ต้องใช้เครื่องไม้ เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกและเทคโนโลยีก็มี ผู้จมีทั้รัฐบาล เอกชนและมหาชน เล่นเบ็นการ ปกบีดก็มี เบิดเผยก็มี บืดๆ เบิด ๆ ก็มื อุปกรณ์มีทั้งคน สัตว์และสิ่งของ สถานที่มีทั้งบนบก กลางน้ำ บนอากาศ อยู่กับที่ เคลื่อนที่ มีทั้งนั้นผู้เล่นมึทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเบ็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย กะเทย ตลอดจนพระเถร เณร ชื มืหมฺด จะระไนไม่หวาดไม่ไหวหร่อกครับ ในเมื่อ การพนันเมืองไทยก้าวหน้าและมีแวดวงกว้างขวางถึงเพียงนี้นักพนันกลุ่มหนึ่งก็พากันง่าง่า งมงาย ซื่อบื้อ ลงไปถนัดใจ เบ็นสัดส่วนตรงกับความก้าวหน้าของการพน้น .คือนอกจากจะตกเบ็นเหยื่อ การพนันแล้วย้งตกเบ็นเหยื่อของมนุษย์เจ้าเล่ห์อีกพวกหนึงด้วย มนุษย์เจ้าเล่ห์ที่ว่านี้ธรรมดาแล้ว ก็เบ็นคนไม่ค่อยเอาไหน เบ็นจำพวก ไอ. คิว. เต้ย แต่ไอเดียสูง มองเห็นลู่ทางจะหากินกับพวก

ทึ่งมงายการพนัน พากันต้งตนเบ็นผู้วิเศษทำทีเบ็นว่ามีสัมผัสพิเศษหรือมืญาณวิเศษล่วงรู้ล่วงหน้า ความเบ็นไปของการพนันบางประเภท เช่น ม้า มวย หวยหรือสลากเบ็นต้น โดยเฉพาะหวยนั้น พวกเจ้าเล่ห์สนใจเบ็นพิเศษ เพราะเล่นกันในวงกว้าง มีประชากรมาก สะดวกแก่การหลอกลวง ให้หน้าม้าที่ได้รับการเสี้ยมสอนไว้ดีแล้วออกประโคมข่าวว่าตนรู้ว่าหวยจะออกอะไร เพราะตนเบ็น ผู้วิเศษ ล่วงรู้หยังเห็นไปส้้น บรรดาพวกผืพนันก็จะพากันแห่ไปหก นำข้าวของเงินทองไปประเคน เท่าไรไม่ว่า ขอเพืยงให้ได้เลขหวยมาเล่น (ให้เสียเงินหนักเข้าไปอีก) เสียค่าหวยอย่างเดียว ไม่พอ ต้องเสียค่าเดินทาง ค่ายกครู ค่าของกำนัล ด้วยจึงจะสะใจ แต่ไมม่ค่อยมีใครเข็ดกัน หรอก รู้ว่าเข่าหลอกก็เต็มใจให้หลอก พวกที่ไปหาผู้วิเศษไม่ได้กซ้ซ้อใบ้หวยชนิดซองซึ่งมืวางขายกันเกร่อ เจ้าพ่อ เจ้แม่ อะไรต่อมิอะไร มากมายก่ายกอง บางเจ้าขายแพงหลาย ๆ ร้อยก็ยงงอุตส่าห์มีคนซื้อ ลองคิดดูดีๆ ซึครับ ถ้าคนใบ้หววยรู้จริง ทำไมจะบอกกันตรง ๆ ไม่ได้ จะมามัวอ้อมค้อมอยู่ทำไม ทำเรื่องง่ายให้เบ็นเรื่องยาก โดยใช่เหตุ เสียเวลาญาติโยมต้องขบคิดแก้ปริศนา ทรมานสัตว์เปล่าๆ บอกมาเลย ตรง ๆ ต้องการอะไรว่ามาญาติโยมจะได้นำไปถวายโดยรวดเร็ว (หลังจ่ากรับรางวัลแล้ว) จะเอากุฏิ วิหาร ศาลา วิทยุ โทรทัศน์เครื่องปรับอากาศ คฤหาสน์ รถเก่ง หรืออะไร ก็จะได้โดยด่วน ไม่ต้องรอบริจาคหรือแจกซองเรี่ยไรเก็บเล็กผสมน้อยให้เสียเวลา ผมว่า ไม่แน่จริงหรอก ถ้ารู้จริง แน่จริง ไม่ต้องตอแหลตอดเล็กตอดน้อยอยู่หรอก ซื้อเองก็จะเบ็นไรไป, ไม่ต้องกลัวใครจะว่าอะไร หรอก ซ้อให้มันถูกได้รางวัลเยอะ ๆ แล้วเอามาทำสาธารณประโยชน์บ้างตามควร ผู้คนก็จะนับถือ ยึ่งกว่านับถือในเรื่องใบ้หวยเสืยอีก หรือไม่อยากเล่นการพนัน ก็วานคนสนิทที่ไว้ใจกันซื้อให้ก็ได้ ไม่เห็นยากเย็นตรงไหน ที่ทำกระมิดกระเมี้ยนอยู่น้นก็เพราะไม่รู้จริง รู้แต่ว่าจะหลอกใครได้บ้าง เท่าน้นเอง พวกแก้ปริศนาหาเลขหวยจากผู้วิเศษนี่ก็น่าเวทนา ไม่ว่าผู้วิเศษจะพูดหรือทำอะไร แก้เบ็นตัวเลขได้ทั้งนั้น จะหยิบข้าวของอะไรก็คอยจับตาดูว่าใช่นิ้วกี่นิ้ว จะเดินไปส้วมก็คอยนับว่า เดินกี่ก้าว หนัก ๆ เข้าผู้วิเศษตดู๊ดๆ ๆ ก็มาแก้ว่า 88 บางคนก็จับเวลาดูว่าเหม็นอยู่กี่นาทีกี่วินาที เบ็นตัวเลขไปหมดแหละครับ บางครั้งขาดแคลนผู้วิเศษขึนมา พวกผืหวยเข้าสิงก็ต้องยกย่องให้ ต้นไม้ ก้อนหิน ก้อนดิน จอมปลวก สัตว์พิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้เบ็นวิเศษ แทน ซ้้อผ้าไป่ห่มให้ ซื้ออาหารไปเซ่นไหว้ จุดธูปจุดเทียนสั่กการะ บางคนต้องแอบไปหาตอน ปลอดคน เช่นตอนดืกๆ ตึหนึ่ง ตีสอง จนถูกงูกัดตายก็มี สมน้ำหน้า
 ทำงานด้วย ใครเบ็นโรคพิษสุราเรื้อรังถือว่าขาดคุณสมบตตในการสมัครเข้ารับราชการ และเมื่อได้ คนที่ไม่ใช่คอเหล้เข้าทำงานแล้ว ย์งห้ามคนเหล่าน้นไปดี่มเหล้าให้เมาอีคด้วย มืบทลงโทษทาง วินยยไว้เล่นงานพวกที้ดื้อหรือผ่าผื้นข้อห้ามวงการแพทย์ก็ระดมสรรพ่ว่ธิมาชิ้แนะชักชวนให้ไระชาชนเลิกหรือลดดื่มเหล้า เช่นทำโปสเตอร์ซี้สรรพโทษของเหล้าบีดประกค่าว้ตามทีุุ่มชน ให้หมอ ออกทีวี้ชี้ผลร่ายอันเกิดจากการดึมเหล้า เอาภาพคนบ่วยมาแพร่ให้หห็นว่าน่ากลัวและทรมานมาก นักสังคมสงเคราะห์ก็ช่วย พระก็ช่วย คือช่วยกันตักเตือน ห้าม ปราม สังสอน แนะนำ สารพัด เพื่อให้คนเลิกดื่มเหล้า ถึงข้นเอาหมามาเบ็นตัวอย่างเปรียบเทียบก์มี (ผมชอบใช้คํา "หมา":มาก กว่าคำ "สุนน้" เพราะถ้าเราจะหมายถีงสัตร์สี่เท้าที่เห่าได้ หอนได้และร้องเองง ๆละก์ คำ "หมา" แน่นอนกว่ามาก คำ "สุนข" น้นแปลยงไงรงกไไม่มีทางเบ็น "หมา" ได้เลย ตามศัพท์ "สสนัข" แปล ว่า "เล็บงาม" ผมไม่เห็นว่วเล็บหมามันจะงามที่ตรงไไหนเล็บคนงามกว่าต้เยออ ถ้าููที่เล็บกันละก์ น่าจะเรียกค่นว่า "สุนข้" มากกว่า บางทีหมาของผู้บะญดตศศัพท์ "สุนข" อาจมีเล็บงมมมากก์ได้ แต่ มันก็คงตายไปปนานแล้ว ควรเลิกใช้ต้งแต่หมาตัวน้นตายที้เดียว) การเอาหมามาเบ็นตัวอย่างเพื่อ สังสอนให้คนลดหรือเลิกดื่มเหล้า มีอุปกรณ์ดังนี้ คนเมาเหล้าหัวราน้ำ $๑$ หมา $๑$, เหล้า ๑, และ อาเจียน の วิธีการเบ็นดังน้้ ให้คนเมาเหล้าหัวราน้ำคนน้น เมาจนอาเจียน แล้วอาเหล้ามาวางไว้ ในที่ใกล้กันต้อนหมาหิวโซ ๑ตัวเข้ไไปในน้้น เพื่อดูว่าหมาจะทำอะไรหรือกินอไไร แน่นอน หมา ต้องเลือกกินอาเจียนใม่กินคนเมาเหล้า และไม่ด่มเหล้า สรุปว่าอาเจียนซึ่งเบ็นของเสียย์งดีกว่าเหล้า เพราะหมาเลือกกิน ส่วนเหล้าน้นแม้มเต่หมมก็ยงเมิน แล้วคนจะไปดื่มกินกันทำไม คนดื่มเหล้า จึงน่าจะเลวกว่าหมา (กระมัง) สรุปถูๆ ไถก ไข้ง้นเองผมว่าหมามันไม่ได้เลวอะไรหรอก เพราะ มันเบ็นอยู่ตุมครรดองของหมาอย่าบริสุทธิ์ ไม่เสแสรังได ๆ เลย เมื่อหมามันไม่เลวแล้ว คการ เปรียบเทียบความเลวระหว่างคนกับหมาก์ ไม่น่าจะหข้ข้อสรุไได้ เต้องเอาสึ่งที่เลวท้้งูู่มาเปรียบเทียบ จึงจะสรุปได้ การที่หลายๆ ค่ายเพียรพยายว่่เห่คนไทยลดละหรือเลิกดึ่มเหล้าไ้ ไม่ทราบว่าได้ผล คุ้มค่ากับความเหหื่อยยากและความสิ้นเปลืองแค่ไหน แต่ที่เห็น ๆ ตามภัตตวคาร สวนอาหาร บาร์ คาเพ่และแม้แต่ร้านอาหารธรรมดา ๆ ก็มืคนดื่มเหล้กกันเนืองแน่นเบ็นประจำ ซ้ำมีกิจการแบบผัฟ


ใหม่ ๆ ก็มืออกมาเรื่อย ๆ ทั้งของไทยและของต่างประเทศโฆษณาสรรพคุณชักชวนให้ดื่มให้ทดลอง กันอยู่เสมอ คิดแล้วให้เหนื่อยหน่ายแทนพระเดชพระคุณทั้งหลายที่หวังดือุตส่าห์ลงทุนลงแรงต่อ ต้าน แต่รัฐบาลไม่สน แล้วจะได้ผลเมื่อไรละครับ โรงงานทำเหล้ามือยู่ทัวทุกภาคของประเทศ ภาคละหลาย ๆ โรงเสียด้วย เหล้าต่างประเทศก็นำเข้ามาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร คนไทยดึ่มหมด ต้อง ทำใหม่อีก ต้องสังเข้ามาอืก โรงงานทำเหล้าต้องทำงาน (เหล้า) ทังงี . เหล้าต่างประเทศก็ต้องสัง เข้ามาทั้งปีไม่มึเทศกาลใดฤดูไหนที่จะต้องหยุด เฮ้อ...ละเบื่อ (ช่วยเติมสรร.พนามบุรุษที่ 1 ให้ด้วย ครับ) ถ้าเล่นบทมือไม่พายเอาเท้าราน้ำกันอยู่อย่างนี้ โอกาสจะไปถึงที่หมายนั้น อย่าหวังเลยถ้า ต้องการเห็นผลกันจริง ๆ ต้องรณรงค์ต่อรัฐบาลซืครับ ให้งดอนุญาตทำเหล้า งดอนุญาตนำเหล้า เข้าประเทศ. ใครมีอยู่ในครอบครองต้องลงโทษสถานหนัก เช่นริบเหล้าเททั้ง แล้วโบยในที่ สรธารณะตตมมปริมาณเหล้าที่ครอบครองรับรองได้ว่า เมื่อไม่มี่มหล้า กัจะไม่คนดื่มเหล้าแน่นอน แต่ ถ้าย้งมีเหล้าอยู่ทั้วทุกมุมเมืองอย่างนี้และเหล้าเบ็นสึ่งที่คนดื่มได้ ก็จะต้องมีคนดื่มเหล้าอยู่นันเอง เหมือนอาหารหมูนน้นแหละครับ แม้เราจะเห็นว่าเบ็นของบูดของเสีย ถ้าคนหนึ่งเอาเข้าไปวางไว้ใน เล้าหมู แล้วอืกคนหนึงตะโกนว่า เฮู้ย!ไอ้หมู เอ็งอย่ากินนะ แม้จะแหกปากตะโกนให้สุดเสียง และแม้จะทำมโหรึ่ประกอบ, หมูมักก็ ไม่พึงเสียงหรอกครับ

การสูบบุหรี่กอย่างหนึ่ง ในระยะ $3-4$ บี้นี้ มีกลุ่มต่าง ๆ รณรงค์ต่อต้านกันอย่างเบ็น ล่ำเบ็นส้นทีเดียว เข้มข้นกว่าการต่อต้านการดื่มเหล้าหลายเท่าซึ่งก็เห็นได้ว่า ได้ผลค่อนข้างมาก บรรดาพวกขี้ยาทั้งหลายรู้ถทธิ์เดชแห่งโทษของมัน พากันแหยไปตาม ๆ กัน เลิกไปเลยก็ม่ ไม่น้อย และที่เลิกไม่ได้ก็ลดปริมาณการสูบลงก็มาก แต่เมื่อต้นบีนี้องโรงงานยาสูบแถลงว่ายอดจำหน่าย บุหรี่สูงข้นกว่าบีก่อน ๆ และคิดจะตั้งโรงงานยาสูบขึนอืกที่ภาคเหนื้อ (จำไม่ได้ว่าที่เชียงใหม่ หรือ เชืยงราย) และเมื่อเดือนกันยายน 2531 นี้เอง มี่าวจากวงการพาณิชย์ว่ารัฐจะเบีดให้นำบุหรี่ ต่างประเทศ (อเมริกา) เข้ามาจำหน่ายอึกด้วย นัยว่าเพื่อบ้องกันการลักลอบนำเข้าและทำให้รัฐจัด เก็บภาษีได้มากข้้น และถูกสหรัฐอเมริกาขู่บังคับเข้าด้วย จริง ๆ แล้วจะถูกใครขู่หรือไม่ก็ตามและ รัฐจะอนุญาตให้นำเข้าหรือไม่ก็ตาม บุหรี่ต่างประเทศก็มีขายกันทัวบ้านทัวเมืองอยู่แล้ว จึงชวนให้ คิดว่าขี้ยารุ่นเก่าพากันลดบ้างเลิกบ้างไปตั้งเยอะแยะแล้ว ทำไมยอดจำหน่ายและยอดผลิตบุหรี่จึงเพิ่ม ขึ้น แสดงว่ามีขี้ยารุ่นใหม่ (วัยรุ่น) เกิดข้นมามากใช่ไหม? จะแก้กันอย่างไรดื เมื่อมีตัวตายตัว

แทนอยู่อย่างนี้แก้อย่างไรก็ไม่จบ เมื่อสังคมไม่ต้องการให้มืคนสูบบุหรี่ ก็ต้องทำไม่ให้มึบุหรี่ ห้าม นำเข้าบุหรี่ต่างประเทศ เผาไร่ยาสูบเสียให้หมดทำลายเผ่าพันธุตุนยาสูบให้เกลี้ยงโรงงานยาสูบน้น ไม่ต้องไปรื้อถอนทำลายหรอก ถาไม่มีใบยาสูบก็เจ๊งไปเอง หรืออาจหันเหไปทำธุรกิจอื่นก็ได้ ไม่ ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าพวกขี้ยาจะลงแดงตายก็สังคมไม่ต้องการแล้วนี่ จะเบ็นจะตายก็ช่างมันปะไร ถ้าทำได้อย่างนี้ข้ยาก็จะหมดพันธุ์ไปในไม่ช้า แล้วก็จะสมใจนึกผู้หวังดีทั้งหลาย ผมสูบบุหรี่เหมือน กัน เดี๋ยวนี้สูบน้อยลงไปเยอะ และผมเกลียดพวกสูบบุหรี่ที่ไม่รู้กาลเทศะมากโดยเฉพาะในรถโดย สาร แม้จะมืประกาศห้ามเห็นกันชัด ๆ ก็ยังมืคนสูบบุหร่่บนรถโดยสารอยู่น้นเอ่ง เช่นพนักงานขับ รถ วัยรุ่น และข้้ยาผู้เฒ่า เบ็นต้น มันรำคาญคนอื่นเขา เบ็นการกระทำผิดที่จับได้ปรับได้ แต่ ไม่เห็นใครจับใครแล้วประกาศไว้ทำไม เปลืองเงินค่าทำสติกเกอร์เปล่า ๆ ไม่เข้าท่า แย่ ห่วย

การต่อต้านการใช้สินค้าต่างประเทศอืกเรื่องหนึ่ง เห็นรณรงค์ต่อต้านกันเบ็นพ้ก ๆ ทำ พอให้เหนื่อย เปลืองเงิน เปลืองเวลา แล้วก็เลิกกันไป ทั้งช่วงไปนาน ๆ แล้วก็กลับมาเย้ว ๆ กันอืก สักวันครึ่งวันแล้วก็เลิกไปอีก ที่ผ่าน ๆ มามักจะต่อต้านสินค้าญี่บุ้นเบ็นหลัก น้ยว่าเพื่อลดดุลการ ค้า ล่องคิดดูซืครับถ้าไม่ซื้อสินค้าญู่บุ่นแล้วจะทำอย่างไรต่อไป ให้ซ้อสินคาฝรั้งหรือมันแพงหนัก เข้าไปอึก ดุลการค้าที่ลดจากญี่บุ่นก็จะไปเพื่มทางประเทศอื่น มันก็ยังเสียดุลอยู่ดีเขาว่ากันว่าใน บ้านเรือนของบรรดาพวกที่ออกมาต่อต้านสินค้าญู่บุนนนั้น มืข้าวของเครื่องใช้เมดอินแจแปนเพืยบ ไปเลยแหละ ทางที่ดืควรทุบทั้งเสียให้หมดก่อนจะออกมารณรงค์ต่อต้าน (ลองดูซี) ในความเบ็น ไป ได้นั้นถ้าสินค้าไทยทำ มีปริมาณเพืยงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน. รูปลักษณ์ตรงกับรสนิยมของ คนไทย และราคาไม่ขูดรีดลูกค้า คนก็จะเลิกใช้ของต่างประเทศไปเอง เพราะคนไทยเรามีเลือด ชาตินิยมเข้มข้นพอ ดูที่ข้าวก็ได้ มีคนไทยคนไหนซื้อข้าวต่างชาติมากินบ้าง ไม่มี เพราะของเราดี มีพอและราคาถูกเสื้อผ้าองภรณ์ก็เช่นกัน คนไทยนิยมใช้ของไทยมากกว่าของต่างประเทศเพราะทำ ได้ดี มีคุณภาพ ปปริมาณเหลือเพือ ราคาก็ไม่แพงนัก การต่อต้านสินค้าต่างประเทศ ต้องแก้ในระดับ รัฐบาล โดยส่งเสริมการผลิตในประเทศให้มากขึ้นให้มีปริมาณและคุณภาพเพืยงพอ ดีไซน์รูป ลักษณ์และสีสันให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย และไม่ค้ากำไรเกินควร ทำอย่างว่านี้สินค้าต่างประเทศก็จะชิดซ้ายลงคูไป่เองแหละครับ ไม่ต้องบังคับกันอย่างเมืองจีน และเบ็นที่น่าชื่นใจอย่างยึ่งที่ สมัยนี้สินค้าเมดอินไทยแลนด์กำลังดีวันดืคืน ต่างชาติกินิยม ข้อสำคัญก็คือต้องกำจัดพวกที่มักง่าย

เห็นแก่ได้เเห็นแก่ตัว ไม่คำนึงอะไรทั้งนันคือพวกผลิตข่องปลอมหรือเจือปนของเลว ไม่ว่าจะเบ็น สินค้าอุปโภคหรือบริโภคทั้งที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก มืปลอมปนเบ็นประจำ จนพ่อค้าต่าง ชาติเเข็ดขยาดไปตาม ๆ กัน การกำจัดพวกนี้ ทำแบบเชือดไก่ให้ลิงดู ไม่ ได้ผลเพราะการเชือดไก่ ให้ลิงดู เบ็นเรื่องจอมปลอมเหมือนกัน ต้องปราบกันจริง ๆ คือ เชือดลิงให้ลิงดู และเชือดอย่าง สม่ำเสมอ

แขวะสภาคณาจารย์บ้างก็ เด้ใกลัตัวดื (อาุจเจ็บตัวเร็วขี้น) คือผมเบ็นกรรมการและเลขา นุการสภาคณาจารย์วิทยาเขตประสานมิตร และเบ็นสมาชิกและเลขาธิการสภาคณาจารย์กลาง มหาวิทยาลัยศรีษครินทรวิโรฒ (8 วิทยาเขต) การจัดทำวารสารสภาคณาจารย์ไม่ใช่หน้าที่ของกรรมาธ การผ้ายปร่ะชาสัมพันธ์ ถ้าผมเขียฺบทความใด ๆ ลงในวารสารดังกล่าว ผมต้องรับผิดชอบข้อเขียน ของผมเต็มที่และด้วย่ความเต็มใจ เพราะว่าวารสารสภาคณาจารย์ (หลายมหาวิทยาลัย) ระบุข้อ คว่ามแสดงความขลา่ด ความกลัวและบ้ดความรับผิดชอบไว้กลาย ๆ ว่า "บทความต่าง ๆ ในวารสาร นีเบ็นข้อคิดเห็นของผู้เขียนเท่าน้น ไม่จำเบ็นต้องตรงกับความคิดเห็นของสภาคณาจารณ์เสมอไป" หรือ "ความคิดเห็นในวารสารนี้อาจไม่สอดคล้องกับมติของสภาคณาจารย์ก็ได" หรืออื่น ๆ ในทำ นองเดียวกันน้ โดยลอกเลียนเพี้ยนสำนวนกันไปต่มถนัด เบ็นแฟชันก็ว่วได้ ถ้าตีความตามตัว อักษรก็ดูดือยู่หรอก แต่ชวนให้คิดว่าทำไมต้องระบุไว้ด้วย.เบ็นยันต์กันผีกันซวยใช่ไหมผมลอง สอบถามความรู้สึกที่มี่ต่อข้อความดังกล่าว จุากผู้ที่ไม่มีข้อเขียนใด ๆ ในวารสารสภาคณาจารย์บาง ท่านดู ซึ่งบางท่านที่ว่าน็ก็็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้ว ม็ประสบการณ์มากแล้ว. ท่านหนึ่งไม่มีคำตอบ แต่มึข้อห้ามว่า "อย่าไปยุ่งกับเขาเลย บริษัทที่ไม่รับผิดชอบต่อพนักงาน".อ็กท่านหนึ่งแสดงความ เห็นแบบกันเองมาก (ท่านคงไม่นึกว่าผมจะนำมาเขียน) ว่า เขขยนให้เมื่อยมือให้เสียเวลาไปทำไม ถ้าเขียนด็ก็ไม่มี่อะไร ถ้าเขียนไม่ดีไปกระทบใครเข้าก็จะมีแต่ซวย (ท่านคงหมายถึงเขียนกระทบผ้้ บริหารแน่ ๆ) และซวยแบบไม่มึญาติ บรรณาธิการและสภาคณาจารย์ ไม่มารับส่วนแบ่งด้วยหรอก เขากลัวมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วนี่ถึงได้ษอกไว้ว่าไม่จำเบ็นต้องเห็นด้วยกับผู้เขียน และกลัวจะไม่มีคน เขียนเรื่องลงวารสารด้วย จึงไม่กล้าพูดให้ชัด ๆ ตรง ๆ ว่า ถ้าใครเข็ยนไม่ดีก็ไห้ซวยไปแต่ผู้เดียว ถ้วน ๆ เอ! ถ้างั้นผมจะเขียนไปทำไม จบตีกว่า

#  

พัชัย แก้วลำภู

ประเทศไทยได้เปลี่ยนสภาพจากประเทศด้อยพัฒนามาเบ็นประเทศกำลังพัฒนาในระยะ ต้น (Early Developing Country) จึงทำให้วงการแพทย์และสาธารณสุขได้มีการตื่นต้วและ พัฒนาการไปเบ็นอันมาก เราสามารถนำวิทยาการควบคุมโรค (Disease Control) และทำการ ควบคุมโรคระบาดติดต่อและโรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิผล จนทำให้โรคบางอย่างหมดสิ้นไปจาก แผ่นดินไทย เช่น โรคผีดาษั โรคคุดทะราด เบ็นต้น อึกทั้งย้งสามารถควบคุมโรคต่าง ๆ ที่เคย เบ็นบ้ญหาสำคัญทางสาธารณสุข ทำให้ลดน้อยลงไปได้ตามลำดับ จนไม่เบ็นบัญหาสำคัญของ ประเทศอีกต่อไป เช่น อหิวาตกโรค วัณโรค โรคเรื้อน และโรคเท้าช้าง เบ็นต้น แต่ใน ขณะเดียวกันจากผลข้างเคียงของการพัฒนาประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงชนิดใหม่ ข้นมาแทนที่ และได้มีการทำลายชีวิตของประชาชนคนไทยบีละหลายหมื่นคน และทำลาย ทรัพย์สิน เศรษฐกิจของชาติบีละหลายหมื่นล้านบาท นำความเศร้าสลดมาสู่พื่น้องคนไทยบีละ หลายหมึ่นครอบครัว จนกลายเบ็นบัญหาสำคัญที่สุดของประเทศทั้งทางด้านสาธารณสุข ด้าน เศรษฐกิจสังคม และด้านความมันคงของชาติ อีกทั้งยังมีแนวโนมเพี่มสูงขึนตามลำดับ โรคน้น ได้แก่ "อุบตตรัย" (Accidents) หรือเดิมเรียกว่า อุบ์ตเหตุนันเอง ในช่วงระยะเวลา 20 บีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่การพัฒนาในทุกด้านอย่าง รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยึ่งในด้านการคมนาคม การขนส่ง (Transportation System) ดังจะเห็น ได้จากทางหลวงที่เดิมมือยู่เพียงประมาณ 2 หมื่นกิโลเมตร เพื่มเบ็นเกือบแสนกิโลเมตร ด้าน จำนวนรถเพี่มจากไม่กี่แสนคันเบ็นประมาณ 2 ล้าน 4 แสนคัน ส่วนในด้านโรงงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ก็จะเห็นว่ามีการเพื่มข้นอย่างมากทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จากจำนวนหมื่นกว่าโรงเบ็น ประมาณ 8 หมื่นโรงในบีจจุบัน นอกจากนั้นด้านเกษตรกรรมม็การขยายพ้้นที่การเกษตร และมื การสังปุปยเคมี ยาปราบศัตรูพืชจากต่างประเทศมาใช้เบ็นจำนวนมากกว่าบีละ 6 แสนตัน จึงเห์น ได้ว่าจากแผนพัฒนาๆ ทั้ง 4 ฉบับ ที่ผ่านมาแล้ว (แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-4) ประเทศไทยได้

พัฒนาไปสู่ความเบ็นทันสมัย (Modernization) ในทุกด้าน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตประการหนึ่ง ที่สำคัญ กล่าวคือ ประเทศไทยไม่เคยมึแผนที่จะบ้องกันอุบึตัภ อันเนื่องมาจากความเบ็นทันสมัย ดังที่กล่าวมาบรรจุไว้ในแผนพฒนา 9 ทั้ง 4 ฉบับที่ผ่านมาแล้วเหมือนต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว

ซึ่งเบ็นที่ทราบกันดีว่ายิ่งประเทศได้พัฒนาไปสู่ความเบ็นทันสมัย (Modernization) มาก ขึนเท่าใด อุบ็ตภัยก็จะเพิ่มขึนเบ็นเงาตามตัว จำนวนผู้เจ็บบ่วย ผู้เสียชีวิตมีจำนวนที่เพื่มสูงขึ้น อย่างน่าวิตก ดังนั้นจึงพอที่จะอนุมาน (Deductive) ได้ว่า อุบ็ตัภัยแท้จริงแล้วก็คือ โรคที่เกิดมา จากการพัฒนา (Accident is the disease of Development) นับแต่ได้มีการสำรวจสถิติเกี่ยวกับ อุบ์ตภภยตังแต่บี พ.ศ: 2512 เบ็นต้นมาจนถึงบัจจุบัน อุบ็ตเหตุเบ็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญ ของประชาชนคนไทย ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้ถูกมองข้ามไปอย่างน่าเส็ยดาย เมื่อเปรียบเทียบ กับต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าให้ความสำคัญ่ในเรื่องของความปลอดภัยควบคู่ไบ่กับการพ้ฒนา ประเทศอย่างมึแบบแผน เพราะเมื่อบรร จุแผนพัฒนาประเทศเข้าไว้ในแผนพัฒนา ๆ ก็จะมึแผน บ้องกันอุบ็ตภัยควบคู่กันไปด้วย่ ดังนันจึ่งสามารถบ้องกันผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบ็ตภัยได้ทัน เหตุการณ์ สำหรับประเทศไทยเมื่อมองย้อนกลับอีกที จะพบว่าเพิ่งให้ความสนใจเกี่ยวกับแผน บ้องกันอุบัตภัย โดยการบรรจุข้าไว้ในแผนพัฒนา ต่ ฉบับที่ 5 เบ็นฉบับแรก ทั้งนี้โดยรัฐบาล ได้พบว่า อัตราการเสียชีวิตของประชากรจากอุบ็ตภัยมืแนวโน้มเพิ่มสูงขึนทุกบีในอัตราที่เพิ่มสูงกว่า ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ด้วยกัน นอกจากนั้นยังพบว่าอุบตตภัยเบ็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสีย โดยตรง ไม่ว่าจะเบ็นโดยทางตรง เช่น การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต.ฯลฯ .หรือโดยทางอ้อม เช่น ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ทรัพยาก่รบุคคล คุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ เพื่อให้ การบ้องกันอุบ์ตรัยในประเทศไทยเบ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก่อตั้งำนักงานคณะกรรมการ บ้องกันอุบตตรัยแห่งชาติ เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในการวางนโยบาย วางแผนศึกษาวิจัย ประสานงาน และคันหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวักับาเหตุของอุบึตัย วิธ็การและมาตรการบ้องกัน อุบึตภัย อย่างไรก็ตาม เบ็นที่น่าเสียดายว่าแผนบ้องกันอุบ์ตภัยของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยสำนักงาน คณะกรรมการบ้องกันอุบ็ตภัยแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนา ๆ ฉบับที่ 5 นั้มีข้อบกพร่องอยู่หลาย ประการ เพราะจากประเภทของอุบูตรัยที่แบ่งออกเบ็น 4 หมวดใหญ่ อันได้แก่ (1) อุบูตรัย อันเนื่องมาจากการจราจร (Traffic Accidents) (2) อุบ์ตภัยจากการทำงาน (Work Accidents)
(3) อุบตรัยในษ้าน (Home Accidents) (4) อุบตภภยในสาธารณสถาน (Public Accidents) นั้น. แผน,พัฒนา ๆ ฉบับที่ 5 ได้บรรจุแผนบ้องกันอุบูตภัยจากการจราจร และแผนบ้องกันอุบ็ตภัย จากการทำงานไว้เห่านน ยังขาดแผนบืองคันอุบ์ตภยยอีก 2 ประเภท กล่าวคือแผนบ้องกันอุบ์ตัตัย ในสาธารณสถาน และอุบ์ตภัยในเคหสถาน

บ้จจุบันรัฐบาลได้บรรจุแผนบ้องกันอุบ์ตภภททั้ง 4 ประเภท เข้าไว้ในแผนพัตนา 9 ฉบับที่ 6 อย่างสมบูรณ์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการบ้องกันอุบตตภยยแห่งชาติ เบ็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการศึกษาวิจัย ๆลฯ เกี่ยวกับสาเหตุของอุบัตรัยในประเภทต่าง ๆ และจากการศึกษารวบรวมสถิติ เกี่ยวกับอุบ็ตัภัยประเภทต่าง ๆ พบว่าอุบ็ตเหตุจากการจราจร หรืออุบ็ตเหตุบนท้องถนนเบ็นสาเหตุ ของการเสียชีวิต อันดับ 1 ของประเทศไทย มีปริมาณครงหนึ่งของอุบตเหตุชนิดอึ่น ๆ รวมกัน และมีแนวโน้มสูงขึนเรื่อย ๆ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจิตร บุณยะโหตระ ได้สรุปจำนวนอุบฺตตหตุ จากการจราจรเพื่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ต่อบี จำนวนผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึนจากเดิมถึงร้อยละ 22 ต่อบี อัตราการเสียชีวิเพิมข้นถึงร้อยละ 28 ต่อบี อย่างไรก็ตาม ที่คล่าวมานับว่ายังเบ็นสถิติที่ไม่ตรงกับ ความเบ็นจริงมากนัก เพราะจากการวิจัยประมาณว่า ถ้ามีผู้เสียชีวิต 1 คน จะมืคนบาดเจ็บไม่ น้อยกว่า 50 คน ถ้ามีผู้เสียชีวิต 10,000 คน จะมผผู้บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน เมื่อเทียบกับ ประเทศอึ่น ๆ เช่นประเทศญี่บุ่นซึ่งมีจำนวนประชากรถึงร้อยกว่าล้านมืรถยนต์ถึง 44 ล้านค้น ถนนก็มมากกว่าประเทศไทย แต่จำนวนอุบ็ตเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยกลับสูงกว่าญี่บุ่นถึง 40 เท่า และเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เช่น มาเลเซียฺ อินโดนึเซีย และพีลิปบีนส์ อัตราการเสียชีวิตของประชาชนเบ็น 2 เท่า ของประเทศเหล่านี้ อุบึตภัยจากการจราจรแม้จะเบ็น เพียงอุบ็ตภัยชนิดหนึ่งใน หลายประเภทก็ตาม แต่จากที่กล่าวมาน่าจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย และจะเบ็นเรื่องที่น่าวิตกมาก ถ้าจะได้คำนึ่งถฺงจำนวนของผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ควดามสูญเสืย ไม่ว่า จะเบ็นด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชากรที่เกิดขึ้นจาก อุบ์ตึ่ยในป่ระเภทต่าง ๆ รวมกัน เพราะฉะนันถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเบ็นหน่วยงงาน ภาครัฐและเอกชน ๆลฯ หรือแม้ในส่วนบุคคลที่จะให้ความสำคัญกับอุบูตรัย ไม่ว่าจะเบ็นความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม (General view) และในส่วนของรายละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องของ สาเหตุและการบ้องกัน

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและพิจารณาสภาพบ้ญหาเกี่ยวกับอุบัตภยยได้อย่างเด่นชัดย่งขึ้น ศูนย์วิจัย ฯ สำนกกานค่ณะกรรมการบ้องกันอุบ์ตัยแห่งชาติ จิงได้รวบรวมสถิติการเกิดอุบ็ตภัย ( โดยแบ่ง 4 ประเภทใหญ่ของอุบ็ตภัยออกเบ็น 12 ช่นิดย่อย โปรดดูตารางประกอบ) ที่เกิดขึนใน ภาคต่าง ๆ และ กทม. ในรอบบี พ.ศ. 2530 ที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นสภาพบัญหาอุบึตภัย แต่ขอทำ ความเข้าใจข้อความย่อย ๆ ในตารางแสดงตัวเลขต่าง ๆ นั้นให้ตรงกันตามความหมาย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ (1) อุบ์ตภัยจราจร (2) การพลัดตก หกล้ม ชนกระแทก วัตถุหล่นใส่ ติดอยู่ ระหว่างวัตถุ (3) การตกน้ำ วัตถุเทศ (สึ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย) (4) เครื่องมือ เครื่องจักร ของมีคม-ไม่มีคม (5) ไฟ สารーวัตถุร้อน (6) ไฟพ้า (7) ภัยธรรมชาติ สี่งแวดล้อม (พืชสัตว์ โดยฝูงชน โดยความแล้วหรือการตื่นกายใจ ออกกำลังเกินกำลังและเคลื่อนไหวมาก) (8) แพ้ยา สารพิษ สารเคมี (9) ความบกพร่องในการปฏิบ็ตรักษาทางการแพทย์ ปฏิกิริยา ผิดปกติที่เกิดจากการรักษา $(10)$ ระเบิด บืน (11) การฆ่าตัวตายและทำร้ายตัวเอง รวมทั้ง ถูกฆ่าตายและถูกทำร้ายด้วยเจตนาโดยบุคคล (12) อื่นๆ (เหตุการณ์อื่นๆ ที่มิได้ถูกจัดกลุ่มข้างต้น) ในตารางแสตงสภาพบ๋ญหาอุบ็ตรัยของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยนี้ ได้จัดรวบรวมขึน ด้วยเวลาจำกัด เพื่อนำข้อมูลดิบเหล่านี้ไปใช้ในการประชุมกลุ่ม ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในภาคอีสาน ภาคใต้และผู้ำนวยการโรงพยาบาลในภาคเหนือได้ ทันเวลา จึงมีความสมบูรณ์ไม่มากนกกแต่ก็พอใช้เบ็นแนวทางให้มองเห็นสภาพบัญหาและสาเหตุ ได้้าง ขอท่านได้โปรดติดตามข้อมูลต่าง ๆ ได้ดังนี้
-สำหรับการควบคุมบ้องกันอุบูตรัยนน มืหน่วยงานของราชการปฏิบิตงานประจำอยู่แล้ว ถึง 75 หน่วยงาน - และการปฏิบ็ตงานเบ็นไปในลักษณะงานใครงานมันมีการประสานงานกันไม่ดื นัก รัฐบาลเห็นว่าสภาพบัญหาอุบ็ตภภัยมึมากยึ่งขึน และเบ็นบัญหาแก่กลุ่มคนในช่วงอายุ $15-35$ บีมากยึ่งข̣น และเบ็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในวัยที่สำคัญยึ่งของชาติ รัฐบาลจึงจัดตั้งคณะ กรรมการบ้องกันอุบ็ตภัยแห่งชาติขึนมา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 ซึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เบ็นประธาน และมีปลัดกระทรวง อธิบดีที่เกี่ยวข้องเบ็นกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณ วุฒิด้วย เพื่อที่จะดำเนินการควบคุมและบ้องกันอุบ็ตภัยร่วมกับหน่วยราชการที่มีอยู่แล้ว โดยทำ

## เั๋ญหาและสาเหตุอุบตักัยในประเทศไทย

สถิติอุบัตัยในทั่วประเทศ ประจำบี พ.ศ. 2530

| สาเชิตุ | บ่วย | \% | ตาย | \% | , รวม | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| จราจร | 367,477 ${ }^{\prime}$ | 0.69 | 5,234 | 0.01 | 372,711 | 0.70 |
| พลัดตก | 187,403 | 0.40 | 1,066 | 0.001 | 188,469 | 0.34 |
| ตกน้ำ | 12,847 | 0.02 | 475 | 0.0008 | 13,322, | 0.02 |
| เครื่องมือ | 176,552 | 0.33 | 1,179 | 0.002 | 177,731t | 0.33 |
| !iฟ | 16,214 | 0:03 | 470 | 0.0008 | 16,684 | 0.03 |
| ไฟพ้า | 6,457 | 0.01 | 366 | 0.0006 | 6,823 | 0.01 |
| ธรรมชาติ | 95,687 | 0.18 | 644 | 0.001 | 96,331 | 0.18 |
| แพ้ยา | 22,020 | 0.04 | 327 | 0.0006 | 22,374 | 0.04 |
| บกพร่อง | 3,048 | 0.01 | 161 | 0.0003 | 3,209 | 0.006 |
| ระเบิด | 13,548 | 0.03 | 777 | 0.001 | 14,325: | 0.03 |
| ฆ่าตัวตาย | .66,587 | ${ }^{\prime} 0.1 .2$ i | 1,049 | 0.00:2 | 67,636 | 0.1 .3 |
| อื่น ๆ | 41,700 | 0.08 | 950 | 0.002 | 42,650 | 0.08 |
| รวม | 1,009,540 | 0.88 | 12,698 | 0.02 | $\begin{array}{r} 1,022,238 \\ 71,703,730 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 1.91=60 \% \\ = & 100 \% \end{aligned}$ |

เง่อนไข 1. \%'หมายถึ่งร้อยละต่อประชากรทัวป่ระเทศ
2. ประชากรของประเทศไทยบี พ.ศ. 2531 เท่ากับ $53,605,00^{\circ}$ คน (ที่มา, สำนักงาน สถิติแห่งชาติ)
3. ศูभย์วิจัยอุบตตภัยแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลสภาพอุบ็ตัยและสาเหตุจากโรงพยาบาล ของรัฐทุกแห่งและรวบรวมได้เพื่างร้อยละ ' 60 'ของโรงพยาบาลทั้วประเทศเท่าน้น

หน้าที่ประสานงงานส่ว่นที่มือยู่แล้วและเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาด คณะกรรมการคณะนี่มีหน้าที่สำคัญ ดังนี้
(1) กำหนดนโยบายในการบ้องกันอุบตตัยของชาติ (2) ประสานงานการุดำเนินง่าน อุบึตึภัยของชาติ (3) ติดตามปร;เมินผลตลอดจนการวิจัยงานอุบึตภัยขอุชชาติ

คณะกรรมการบ้องกัน, อุบ็ตัย่ยห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงาน่คณะกรรมการบ้องกัน อุบ์ตรัยร่วมกับกรรมการและเลขานุการ กปอ. เบ็นผ่ายปฏิบ็ตการ สำนักงานคณะกรรมการบ้องกัน. อุบตตภัยแห่งชาตินี้ได้แบ่งงานหลักได้ด้งนี้ (1) งานบริหารและธุรการ โดยมีสำนกกงานเลขานุการ คณะกรรมการเบ็นหน่วยดำเนินงานประจำ (2) งานประชาสัมพัธธ์ โดยมืคณะอนุกรรมการและ ศูนย์ประชาสัมพันธ์เบ็นหน่วยดำเนินงาน (3) งานสวัสดิศึกษา โดยมีคณะอนุกรรมการและศูนย์ สวัสดิศึกษาแห่งชาติเบ็นหน่วยดำเนินงาน (4) งานวิจัยอุบึตภัย โดยมิคณะอนุกรรมการและศูนย์ วิจัยอุ่บู่ต่่ยแห่งชาติ

ในการดำเนินงานนี้เริ่มมาตังแต่แผนพตฒาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529) เบ็นระยะปูพื้นฐานของงานอุบึตภัย และเริ่มดำเนินงานนี้มากยิ่งขึนในเผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งช่าติ ฉบบบที่ $6(2530-2534)$ ในแผนนี้ดำเนินการทุกด้านอย่าง จริงจัง และคำสั้งเร่งรัดปฏิบตกันต่อไป ผู้เขียนจะขอเขียนแบ่บสรุปการควบคุมบ้องกันอุบ์ตภัยไว้ โดยใช้หลักการ" 3 E " ดังนี้ (1) $\mathrm{E}=$ Education คือให้การศึกษาอบรมด้านสวัสดิศึกษา เพื่อสร้าง จิตสำนึก่ในความปลอดภัยให้เกิดขึนกับประชาชนของชาติ ทุกชนชันโดยทัวถึงกันด้วย $\quad(2) \mathrm{E}=$ Engineering คือใช้หลักการร่างในการออกแบบรูปทรงและการใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสึ่งของอุปกรณ์ เครื่องใช้และของเล่นให้ปลอดภัยไว้ก่อนเบ็นหลัก (3) $\mathrm{E}=$ Enforcement หรือ LAW คือ การ ใช้กฎหมายระเบ็ยบข้อบังคับในการควบคุมและบ้องกันอุบ็ตภ่ยให้ได้ผลดืมากยึงขึนอ็กทางหนึ่ง หลัก " 3 E "น ้น สามารถนำไปใช้ในการบ้องกันอุบูตัยได้เบ็นอย่างดีย่่ง

สำหรับการบ้องกันโดยหลักของอุบ์ตภัยวิทยา (Accidertology) น้น ได้แก่ วิทยาการ เกี่ยวกับอุบ์ตรัยทั้งด้านการบ้องกัน (Accident preventive Sciences) และการรักษาซึ่งเรียกว่า บาดเจ็บวิทยา (Traumatology) แล้วการเกิดอุบึตภัยนั้นแบ่งได้ 3 ระยะ คือ (1) ระยะก่อนเกิด (Precrash phase) คือระยะแห่งการบ้องกันตามในหลัก " 3 E " ข้างต้นแล้ว คือก่อนเกิดต้องบ้องกัน วิธิการช่วยเหลือฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บูวยให้ถูกวิธี ตลอดจนการใช้ อุปกรณ์ลดการบาดเจ็บด้วยเช่นเข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อค ฯลฯ (3) ระยะหลังเกิดอุบ็ตภัย (Post crash phase) คือระยะหลังจากทึ่บาดเจ็บแล้ว ผู้บ่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทันที่ และตลอดจนได้รับการพื้นฟูสมรรถภาพด้วย ในระยะนน้เน้นไม่ให้ตายและพิการเบ็นหลัก ตลอด จนสามารถกลับไปอยู่ในส้งคมได้ตามปกติ ดังพอจะสรุปเบ็นตารางได้ดังนี้

## อุบติภัยวิทยา

| ระยะการเกิด อุบ็ตภัย | ระยะท 1 <br> ระยะก่อนเกิดอุบึตภัย <br> (Precrash) | ระยะท 2 <br> ระยะขณะเกิดอุบตรัย <br> (Crash) | ระยะที่ 3 <br> ระยะหลังเกิดอุบ์ตภัย <br> (Post Crash) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| การบ้องกันอุบ์ตรัย | การบ้องกันอุบตตรัย (Accident <br> Prevention) | การบ้องกันการบาดเจ็บ <br> (Injury prevention) | บ้องกันชีวิตและความ พิการ <br> (Traumatology) |

ผู้เขียนหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะนำไปใช้ประโยชห์ได้บ้างตามสมควร และหากมีโอกาส ผู้เข็ยนก็จะเสนอในเรื่องต่าง ๆ เหล่าน้โดยละเอียดอีกในโอกาสต่อไบ่

สัจธรรมแห่งชีวิต

| เราเกิดมา | มือะไร | มากับเรา |
| :--- | :--- | :--- |
| จะมัวเมา | โลภมาก | ไปถึงไหน |
| เวลาตาย | ไม่เห็นหอบ | สิ่งใดไป |
| ติดตามได้ | เพืยงดีชั้ว | ตัวทำเอง |



## การศึกษา

การศึกษาที่อง
คือสั่งสอนธำรง
รักชาติช่วยชูพงศ์ สัตย์ซื่อเหิมหาญห้าว
พยายามมุ่งค้น
จดจ่อตรักตรองติง ตรวจตราก่อนชวนหญิง ทุกเร่องรอบคอบอ้าง เล้อกปราชญ์ชาญเชี่ยวส้น สอนสั่งดี่ชาต้ทย ทดสอบก่อนถึงวัย เด็กเก่งทุกคนต้อง นยยมยกย่องด้า นยมยกยองดาน
รูบเร่มแนะแนวนำ
ครุตัวอย่างสุดสำ
เลื้อกที่เหมาะศิษย์พ้น เบ็นครคนเร่งใช้ เตรูยมเร่องราววิชา
ตรวจสอบอ่านตำรา ทวนท่องถกเถยยงแย้ง บรรจงจัดเคร่องใช้
ผืกเพิ่มทดลองสอน
อารมณ์มั่นคงตอน
บากบั่นอดทนแม้
ผึกผ้นเถิดอย่าส้้น
ชาติรุ่งเร้องพัฒนา
ศิษยู่สงส่งศึกษา
ทำถันกำเนิดให้

ประสงค์
ถิ่นด้าว
~ ${ }^{\circ}$
พนธธุเพม
แตด้านดงงาม
ความจริง
แต่งสร้าง
ชายเชอ
d่
ถิถ้วนหลักฐาน
สงสัย
เด่นก้อง
แรกรุ่น
ผ่านผู้อบรม
คณธรรม
${ }^{9} 1 \boldsymbol{y}$
แตตน
คัญยิ่ง
ขุ่นข้องขุกเข็ญ
บ้ญญา
แจ่มแจ้ง
หลายเล่ม
อย่าให้งุนงง
อุปกรณ์
คล่องแท้
ยากยุ่ง
เม่อยล้าหลายวัน
ศรัทธา
ยงได้
ยอดเยยม
เด่นด้านการเรูยน
พิสิทธ์ สา สารวิดรร


[^0]:    $\ldots$ ถ้าเมตตาแล้วปราศจากวินัย เกิดความยุ่งเหยิง น้อยเน้อต่ำใจ ความไม่เบ็นระเบียยบเรียบร้อย สิ่งนั้นม่ใช่ความเมตตา แต่เบ่น ความเห็นแก่ตัว... (อมรา มลิลา)

