

ฉอกสาร มศว.

## คณักรรมการย่ยแอกสาร

 เพือสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 1000 บ



# งานส่งเสริมศิลปวัฒนกัรรมไทย ครั้งที่ ะ 




ณ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ

## R. 2 <br> วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๑-๑๓ มกรากม ๒๕๒๕

> เอกสาร์ มศร.
> 00445

# พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี่ 

 พระราชทาน่แก่นิสิตและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร๗ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคามเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเบ็นองค์ปรระธาน ในงานพีธีพุทธาภิเษก "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" และเสด็จเยิ่ยมศูนย์ศิสปะะละวัตันธรรมอีสาน

วันน้ได้มาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป ที่ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฐ มหาสารคาม ไต้เบ็นผู้ริเรีมในการหล่อแบบข้้น เพื่อใช้เบ็นพระประธาน เบ็นที่เคารพสักการะ ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รู้สึกว่าบ็นงานที่เบ็นมงคลแก่ตนเองค้วยที่ได้มาร่วม ในพิธี .เพราเหตุว่าได้เห็นตังงแต่ตอนเร็มด้วย อาจารย์ที่นี่ได้นำรูปแบบของพระซึ่งได้ก้นพบ ในจังหวัคัมหาสารคามน้้ มาทำเบ็นแบบแล้วได้หล่องื้น ได้เห์นมาตลอดตั้งแต้ต้น แถะในววน ที่ ี
ที่มีการเททอง
มีความรู้สืกว่าบ็นมงคล ได้เห็นพระอาจารย์ซึ่งเบ็นพระที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความีีต่าง ๆ ท่านได้ ร่วมพลังจิกคิดในสีงที่ดีงาม มาร่วมจจจ่ออยู่ที่พระองค์น้ เพราะฉะน้นคิดว่าพระที่หล่อข้น คงจะได้เบ็นประโยชน์เบ็นกำลังใจของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เบ็นอย่างฉี การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยเเขตมหาสารคาม ได้ท้งและทำการปฏิบิติภารกิจ๔ ๔อ่าง ตามที่ได้กล่าวมานั้น นบว่าเบ็นส์งที่เหมาะสมมา เพราะว้างานทั้ง ๔ ด้านนั้น ไม่มีค้านใหน ที่มีความสำคัมย่งหหย่อนกว่ากัน เพราะว่าเราต้องมีการให้การศึกยาแก่นินิกทุกท่าน ซึ่งนิสิททุกท่าน น้ค่อไปก็จะได้ไปเบ็นผู้เผยแพร่ความรู้ แถะช่วยเหลือผู้อื่นอีกในเขกที่กว้างขวาง จะต้องค้นคว้า วิจัยความรู้ำง ๆ ให้าว้วหน้าข็น และในขแะที่เราได้โอกาสได้มีบุคคลและมีวี่าการที่จะทำ อะไรได้ กเเหมาะสมที่เราจะช่วยบริการให้แก่สังคมแถะคนอื่นที่ไม่มีโอกาสเท่าเรา และเบ็นแหล่ง ที่มีผู้มีความรู้ต่าง ๆ มารวมกัน เพราะะะนนกีชช่วยเหลือได้มากในการรวบรวมความรู้ท่าง ๆ ซึ่งรวมกันเบ็นศิลปววฆนธรมของชากิบ้านเมืองเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน ไม่ให้สูญหยยไป ได้เบ็นประโยชนท่อคนในรุ่นเราท่อๆ กันไป ถือว่า จังหวัดน้้อยู่ศูนย์กลางของภาคพอดี เพราะฉะนั้การเผยแพร่ การมีศู่นย์รวมก็คงท์าได้ง่าย ดังนั้พวกเราทุกคนที่ถือว่าเบ็นส่วนร่วมที่สำคัญูในสถาบนแห่งนี้, ก็ควรจะภูมิไจได้ในหน้าที่และ บทบาทฯองทนเอง ฉะนั้น มาที่นี่จีงมีความยินดี และได้รับความรู้ต่าง ๆ ไปด้วยในตัว เพราะว่า ก็เคยได้เห็นและเคยได้ทราบผลงานของสถบบนแห่งนมมาแล้ว กัขอให้ทุกท่านในที่น้ จงประสบ คว่ามสุขแถะควมมส่าเร็จดังที่ปรารถนาทุกประะการ.

| สุทธ่พงศ์ | หกสุวรรณ | บนทึกเสียง |
| :---: | :---: | :---: |
| บญเลิศ | สคสุาตี | ถอคความ |

## ถีนไมยใดคี ขอต้ดนรับ

ถึงแม้ว่าปประเทศไทยจะมีอาณาเขๆไม่กว้างใหญ่ไพศาส เช่นบางปรระเทคเพื่อนบ้าน แท่ เนื่องจกกประวัตัการท้้งถี่นฐานของเราเบ็นเวลานาน ทำให้เต่ละภาคของประเทศมีความแตกต่างกัน ในด้านความเบ็นอยู่ ศิลปแณะวัฒนธรรม ภาคใท้ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร. จิงงีีสมญาว่า "ถึนไทยร่ารวย" ภาคเหนื้อมีธรรมชาทิสวยงามมีสมญาว่า "ถึนไทยสวยงาม" และภาคตะวนอออกเฉียงเหนือ มีผู้คนที่เห็นอกเห็นใจกัน ทำนอง "ถึนไทยใจดี" เนื่องจากความแตกต่างด้านศิลปวัผนธรรม ทำให้เกิดความจำเบ็นที่คนไทยจากภาคต่างๆ ควรพบปะ แลกเปลี่ยน และศึกษาวัฒนธรรมชึ่งกันและกัน ความเข้าใจกันเท่านั้นี่เบ็นน้ำยา ที่ประสานเชื่อมใจคนไทยทุกภาคว่าเราเบ็นคนไทยเหมือนกัน ลีลาอันรวคเร็วของรองเง็งภาคใต้ ลีลาอันอ่อนศ้อยของพ้อนเล็บภาคเหนือ และ ลีลาอันบริสุทธิของรำเซ้้ง ภาคาะวันออกเฉียงเหนือ จะประสานกันเบ็นลักษณขขอ "คนไทย" ทั้งชาทิ ซึ่งจะนำไปสู่ความมันคงของชาติไทยต่อไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ มีข้อได้เปรียบในข้อที่เรมีถึง ๙ วิทยาเขต กระจายกัน อยู่ตามภาคที่สิาคัญ ๆ ทั้วประเทศ การจัดงงนส่งสริมศิลปวัฝนธร่รม โดยนำนิติตตัวแทนจกกภาค ต่างๆ มาพบปะ แลกเปลี่ยน และศึกษาวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นบว่าสอคคล้องกับก่ารประสาน จิกใจไปสู่ความมมนคงอย่างยึง ผลพลอยได้กำไปไปสู่ท้องถี่นอีกประการหนึ่ง คือ นอกจุกกความเข้าใจ ในหมู่อาจารย์และนิสิตแล้ว ประชาชนและนักเรียนในภาคที่ท้งของ แต่ถะวิทยาเจตยังีมโอกาส ได้ชมศิลปวัฒนธรรมของภาคอื่นๆ อีกค้วย นับเบ็นโอกาสที่หาได้ยาก

ในฐานะที่วิทยาเเตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัตมหาสารคาม ได้รับเกียรติเบ็น เจ้าภาพในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๘ วิทยเเข ครั้งที่ ๕ นี้ คณาจารย์และนิสิต ดีใจที่มี โอกาสต้อนรับเพื่อนและศิษย์ร่วมสถาบน ถ้ท่านใดประสงค์จะศึกษาเรื่องใดในโอกาสข้างหน้า หน่วเย็นในดุูหนาว แต่จิทใจงองคนในภาคหาได้แห้งแล้งหรือหนาวเย็นไปตามดินพ้าอากาศไม่ พวกเราหวังว่าท่านคงจะะาลับไปสู่บ้านเมืองของท่านด้วยความคิดุที่ว่า ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ถินไทยใจดี ถ้ามีโอกาส ขอให้ไปเยี่มมเราอีก

ผู้ช่วยศาสต ราจารย์ ว่ระ บุณยะกาญจน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ วิทยาเขทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้งหวัดมหาสารคาม

## สาส์่ทากกอิิการบนี

ข้าพเจ้ามีความยินดี่ึึ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา ได้จัดงานส่งเสริมศิลปป วัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๕ ขื้น นอกจากเบ็นกิจกรรมทางการศึ่กษาของนิสิตท่่ข้าพเจ้าใด้ให้ความ สนใจเบ็นพิเศษตลอดมาแล้ว ยังเบ็นเรืื่องเถ่ยวกบศศลลและวัฒนธรรม ซึ่งเบ็นเรื้องที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความเบ็นคนและสร้างความเบ็นชาติ

ท่านท้งหลายคงตระหน้กดีว่าการเกิคเบ็นคนนนอาจจะยากลำบากประการใดก็ตาม แต่ การดำรงความเบ็นคนให้อยู่ได้จ้วยดีน้้ ยากกว่าการดำรงความเบ็นคนให้อยู่ได้ด้วยดี หมาย ความว่าสามารถมีชีวิทอยู่อย่ามมีความสุข เบ็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น รวมทั้งประเทศชาติ ไทยเราเช่นเดียวกับชาติอื่น ต้องการพลเมืองที่มีคุณธรรมและความสามารถ ความคิคเห็นของ นกัปราชญ์ทั้งตะวันตกและกะวันออกต่างกเห์นพ้องต้องก้นว่า ความเบ็นคนมีอยู่สมมรรดับคือ คน ธรรมดาหรือปุดุนน คนที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้คีคีคสังคหชนหรือที่นกัปราชญู์กรีกเรียกว่าสัทวัสังคม และคนที่สามารถนำผู้อื่น หรือแก้บัญหาให้กับสังคมและพะฆนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองไดด้ ได้เก่ ปรัชญชน หรือบัญญาชนที่เพลโกเรียกว่า Philosopher King คุณสมบัตำคัญที่จะยกระับ ความเบ็นคนให้หนื้อความเบ็นส้ตร์โลกอื่น ๆ คือจกกปุถุชนชื้นมาๆามลำคับจนมาถึงความเบ็น บัมญาชน กีคือจิๆใจที่มีระเบียบ อ่อนหวาน สุขุม คัมภีรภาพ และสุนทรี คือมีความงามที่ละ มุนละไมลึกซึ้ง คุณสมบตัดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดได้หลายทาง แต่างงี่ํำคัญที่สุดต้องอาคัยศิลป และวัฆนธรรม ผู้มีจิกใจแห่งศิลปแท้อิิงย่อมรู้จักเบีดช่องให้จิตใจของกนเติบโคอย่างมีระเบียบ ถูกจังหวะ เต็มไปด้วยถีลาที่เหมาะสมและงดงาม ในที่สุดนำไปลีงจิศที่มีสมาธิ และบัญญาอันเบ็น ยอดคนและยอดปรารถนไได้

นอกจากเบ็นอุบายสำคัญในการพฆนาคนให้เบ็นคนสมบุรณ์แล้ว ศิลปและวัผนธรรมยัง เบ็นบัจจัยี่เด่นช้ดัดในการพฆนาชาตึและคำรงความเบ็นชาติอยู่ได้ ศิลปวัณนธรรมของแต่ละชาติ เบ็นเอกลักษณ์ที่แสคงให้เร็นคุณธรรม ภูมิธรรม และบัญญาธรรมของบุคคลแต่ละชาติว่าเหมือน กันภายในชาติอย่างไร และแตกต่างกับคนชาติอื่นอย่างไร ดังคำกล่าวที่ว่า ส สำเนียงบอกภาษา กริยาบอกสกุ® " เราพบคนใช้กะเกียบ สวมเกียะ นิยมรับประทานกิมกี่ สะปนเก็ตต้้ ขลง อย่าง ใดอย่างหนึ่ง เราย่อมเดาเกือบได้ถูกต้องทันทีว่าเบ็นคนช้นไหน เหล่านิ้เบ็นอาทิ่ นอกจกกนิศิลป และวัฒนธรรมย้งมีความสำคัญในฐานะเบ็นเครื่องกำหนดวิธีการอยู่ร่วมกันและเข้าใจกัน อย่างเบ็น ระเบียบเรียบร้อย รวมทังการสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่พึงปรารถนใได้อย่างดีอีกด้วย เช่นเราต้อง การให้พลเมืองของชาตีมีความประหยดโโดยตระหนกว่า ชีวิวที่อยู่อย่างเรียบและง่ายนนนเบ็นคุณ-

ธรรมสูงส่งแห่งชีวิต เราอาจใช้ คนตรี เพลง ภาพยนตร์ คติธรรมแห่งชีวิๆ ประเพณี วรรณคคี นิทานประจำชาติ คำพังเพย สุภาษิต ตสฯ ที่เกี่ยวกบบชีวิตอย่างง่าย ๆ มาแสดงให้เห็นว่าเบ็น คิลปและความสูงส่งในตัวเองได้ เบ็นต้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พ้พนาวัฒนธรรม และประยุก์์คิลปไห้หลาย ๆ และมีประโยชน์แกีชีวิวมากข้นกว่าศิลปเพื่อจัรรโลงใจเบ็นตำคัญ เพียงอย่างเดียว เช่น การปรับปรุงศิลปาชีพต่าง ๆ เบ็นการเน้นให้เห็นว่า อาชีพต่างๆ เช่นการ ทอคแห การทำน้ำฑาล การเกี่ยวข้าว การขุคแร่ต่างๆ เบ็นอาชีพที่มีความงามสมบูรณ์ในตั่ขของ มันเอง นับว่าเบ็นการเพืมแนวท่างในการพพมาศิลปและวัผนธรรมไทยให้กว้างขวางออกไปอีก อนึ่ง เบ็นที่น่าสังเตต่า ศิลปของเราน้้มีลักษณะพิเศษเหนือกว่าศิลปของชาติอื่น ศิลป โดยทั่วไปมกัสะท้อนให้เห็นคว่มงมมซั้งของธรรมชาคิแถะจินตนาการ แต่ศิลปของไทยย้งกาว เหนือออกไปอีกขั้นหนึ่งคือ สร้างธรรมชากิแถะจินตนาการให้เบ็นความงาม เช่น อาการเดิน อา การหัวเราะ อาการร้องไห้ หรือแม้กระทังการจุดคิน ศิลปไทยสามารถแสดงออกให้เบ็นศิลปที่ งดงามและสง่าได้อย่างน่านิยมและน่าภูมิใจยึงนน

สำหรับวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื่อ, นอกจากเราจะมีความภูมิใจในการเบ็นศูนย์ กลางพุทธศิลปอย่าเดุ่นชัดในกรณีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชุนีนาถ สมเจ็จพระเทพรัตนราชสุดา9 สยามบรมราชกุมารี และสมเจ็จพระเจ้ถูกเธอเจ้าพ้าจุพาพรวลัยลักษม์ เสด์จเททอง และสมเด็จพระสังัมราษ เเด็จในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปที่ทรงพระราชทานนามและพระปรมาภิไธย นับว่าเบ็น ศิริมงคลสมบูรณ์และสูงสุดแล้ว ว่ฆนธรรมอีสานยังอาจทำให้ประวึศศาสตร์ไทยที่เชื่อถือกันมา แต่เดิมเปลี่ยนแปลงได้ ขออัญเชิมบทพรรราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ $\square$ ที่เกี่ยวกบหลักของชาติมีอยู่ ในค้านศิลปวัญนธรรมหลายประการ ไว้ ณ ที่น้ด้วย คือ

| เมื่องใดใร้ศิกปโสงณ | เมืองนันไม่พ้นเสื่อมทราม |
| :---: | :---: |
| เมืองใดไม่มีกวีเก้ว | เมืองนน้ไม่เคล้วคนหยาม |
| เมืองใดไม่มีคนศรีเลิศ | เมืองนนไไ่เพริดพิสมย |
| เมืองใดไรัธรรมอําไพ | เมืองนันบรรลย่แน่นอน |

ด้วยความยินดีเละงภูิมิใจ ข้้าพเจ้าขอขอบคุแทุกท่านที่มีส่วนสนบสนุน และเกี่ยวข้องให้ งานน้บังเกิจขึ้นได้ว้วยดี ข้อให้บรรสุสุาเร็จตามวัตุถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ ความสุฯ แถงความ เบ็นศิริมงคดดังกำหนดสม่มโนรถแก่ทุกท่านจงทุกประการ

ศาสตราจารย์ ตร. นิพนธ์ ศศิธร

## โครงการส่งเธริมศิลปวัแนสตรมไทย ครั้ทที่ ะ้ * เพอ

## สมโกชกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระครบ ๒ะo๐ บี

 ๙ มหาวิทยาลัยศรีนกรินทรวิโรฒ มหาสารคามวันที่
๑๑-๑๓ มกรากม ๒๕๒๕
๑ ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฐ และจังหวัดมหาสารคาม

๒ ความเบ็นมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๕์๒๕ ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยงมีฐานะเบ็นวิทยาลัย วิชาการศึกษานน ได้จัดใหมีงานมหกรรมดนตรี (Music Festival) ข้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมใหนิสิตไดมีโอกาสผีกฝนทักษะเผยแพร่ และแสดงออกซี่งความสามารถในทางดนตรี และแสดงออกซึ่งความสามารถในทางตนตรี และงานมหกรรมดนตรีนดำเนิน่เรื่อยมา จนกระทังง บ็ พ.ศ. ๒๕์๒๐ มหาวิทยาลัยและผ้ายกิจการนิสิตทุกวิทยาเขต ได้มีแนวความคิดในการขยาย ขอบจ่ายของงานมหกรรมดนตรีให้กว้างขวางขึน โดยบรรจุนาฏศิลป์ การแสดงที่สะท้อนให้เห็น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย นิทรรศการทางศิลป ตลอดจนการแสดงสินค้าพื้นเมืองของแต่ละ ท้องถิ่น และเปลี่ยนชื่อเบ็น "งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย" ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม รับเบ็นเจ้าภาพ ในการจัดงานครั้งแรก โดยจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และจากการประเมินผลปรากฏว่า ได้รับผลสำเรีจอยู่ในเกณฑ์เบ็นที่น่าพอใจของประชาชน!เละผู้ที่มาชม
ในบีกรศึกษา ๒๔์๒ด ม่หาวิทยาลัยได้มอบให้มหาวิทยาละยศรีนครินทรวิโรฒ

สงข่ลา เบ็นเจ้าภาพ จัดงานแทนมหาวิทยลลัยศรีนครินทวิโรฆ มหาสารคาม ซึ่งประสบบัญหา น้ำท่วมและไม่สามารถจัดงานได้โดย จัดระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๔ มกราคม ๒ส์๒๒๒ จากการ ประเมินผลปรากฎว่าได้รับผลสำเร็จในเกณฑ์ที่สูงมากขึ้น และผลจากการเบ็นเจ้าภาพในการ จัดางนส่งเสริมศิลปวัผนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ ดังกล่าว จึงได้รับเกียรติให้เบ็นเจ้าภาพอีกครั้ง


ขึนระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพนธ์ ๒๔์๒๓ และจากการประเมินผลปรากฎว่าได้ผลสำเร็จเบ็น ที่น่าพอใจ

สำหรับบีการศึกษา ๒สั้๒๓ มหาวิทยาถยได้มอบหมาย่ให้วิทยาเขตกลางเบ็นเจ้าภาพ ดำเนิน่งานจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธ รรมไทย ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว่ภูิพลอจุลยเดช โตยจะจัดข้น ณ บริเวณมหา วิทยาลัยกรีนครินทรฺวิโรฒ ประสานมิตร ในระหว่าง วันที่ ๕ -๘ ธันวาคม ๒๔์๓ต รวมระยะเวถา ๔ วัน

ในบีการศึกษา ๒๔๒๔ น น มหาวิทยาละยศรีนครินทรวิโรฒได้มอบหมายใหว้ทยา เขตมหาสารคาม เบ็นเจ้าภาพร่วมกบับังหวัดมหาสารคาม จัตงานส่งเสริมศิลูปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕ ขึน เพื่อเบึนการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระครบ ๒๐0 บี โคยจัด ระหว่างวันที่ ๑๑ー๑๓ มกร่าคม ๓๔์ต่อ์
$\infty$ ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๒. รองอริการบดี่ายกกกกการนิสิต
๓. ผู้ช่วยรองอธี่การบทีผี่ายกิจการนิสิต ๘ วิทยาเขต
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาผ่ายศิลปวัฒนธ่รรม $๔$ วิทยาเขต

## ผู้แทนนิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายกอ่งก์การนสิต ๘ วิทยาเขต
๒. ประธานผ้ายคิลปปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ๘ วิทยเเขต

๔ ระยะเวลาปฏิบติตาน ระหว่างวันที่ จจ-๑๓ มกราคม ต๓ธ์๒๕ั่
๕ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
นิสิท สสส คน
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ์าวิทยาเขต จตษ คน
ธ สถานที่ปฏิบติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ มหาสารคาม
๓) ประเภทของโครงการ ปฏิบัตงงานร่วมกับหน่วยร่ชการ
๑. ทบวงมหาวิทยาลัย
\&゚
๒. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๘ วิทยาเขต
. . $\quad$ ๓. จังหวัดมหาสารค่าม
$\approx$ วัตถุประสงค็ของโครงการ
๑. เพื่อร่วมสมโภชกรุรรัทนโกสินทร่ ในวาระครบ ต 00 บี
๒. เพื่อส่งเสริม และเผยเพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนด้านต่าง ๆ เช่น สร้างความสามัคคีในหมูคณะ การแสดงออกถ้งค่วามคิดริเรี่มสร้างสรรค์ในสึ่งที่ดี่งาม ความสามารถของนิสิต และส่งเสริมให้นิสิตร้จักใช้เวลาว่างให้เบ็นประโยชน์
๔. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ในการทะนุบำรงศิศลปวัฒน ธรรมของชาติ และความดีเด่นทางวิชาการ
๕. สร้างความสำนึกซาบซึงในคุณค่าของศิลปวรัมธรรมไทย และความเบ็นไทย ให้เก่ผู้ร่วมงาน
๖. เพื่อส่งเสริมและเผยเพร่งานศิลปหัตถกรรมพน้นเมืองของไทย
๗. เพื่อหาทุนส่งเสริมโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

๘ เบ้าหมายของโครงการ
๑. การแสดงพพ้นเมืองไทย

นาฏศิลปไทยและตนตรีไทยที่ปรากฎ ในยุคกรุง รัตนโกสินทร์
๒. นิทรรศการทางวิชาการ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรณไทยและศิลปพน้นเมืองไทย ทั้ง ๔ ภาคที่ปรากฎในยุคกรุงรัตนโกสินทร์
๓. จัดงานส่งเสริมและเผยแพร่ สาธิตและจำหน่ายศิลปหัตถกรรมพนนเมืองไทย

๓อ ลักษณะการดำเนินงาน
๑. การแสดงนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานการวิจัยทางวิชาการ
๒. การแสดงและขายสินค้าพื้นเมือง
๓. การแสศงดนตรีไทย และรายการแสดงบนเวที
๔. สาธิตศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของไท่ททั้ง ๔ ภาค
๑๐. งบประมาณที่ใช้ด้าเนินงานรวมทุกวิทยาเขต เบ็นเงินรวมทั้งสิน ๖ส๗,๖๓๐ บาท
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ร่วมงานและผู้จัดงานได้ซาบซึ่ง และสำนึกในคุณค่ามรดกศิสปวัฒนธรรมไทย
๒. ผู่ร่วมงานทุกผ้าย ได้ทักษะในการจัดงานร่วมมือกันประซานประโยชน์ เพื่อ ทะนุบำรุงศิลปว้ฒนธรรมไไทยต่อไป
๓. ได้ทำการปรับปรุง ส่งเสริมฺและอนุรักษ์ศิลปวัพนธรรมไทย รวมที้ดได้ เผยแพร่สินค้าพ้้นเมื่อง
๔. ผู้ร่วมงานได้รู้ถึงแนวพพนาด้านศิลปวัฒนธรรมยุคกรงรัตนโกสินทร์

## บทความเสี่ยว

## (0) ดร. พระอริยานุวัตร

ชาวยีสานในสมัยก่อน ซึ่งบรรพบุรุษไใด้เห์นความสำคัญูองชาวโลก เพื่อสร้างสรรก์ ไห้เกิดความสสัมคคคีความสนิทสนมกลมเกลียวกกันให้เน่นแพ้น ในระหว่างสังคมของมวลชน จึง เก็ดมีประเพถีเสี่ยว คำว่า "เสี่ยว" คือความรักใคร่เยื่อใยในระหว่างบุคคล ซึ่งฝากความเบ็น ญาทินบเืือกันแถะกัน เมื่อไค้เบ็นเสี่ยวกันแถะกันแล้ว เรียกว่า "มีเสียว" จะเกิดรักใคร่นบ นบถีอกันและกัน คุจเกิคร่วมอุทรก้อนเลีอดในพ่อแม่เฉียวกัน

บุคคลจะเบ็นเสี่ยวกันได้นั้น มีลักษแะหน้าตาคล้ายคลึงกัน หรือมีเค้ทรวจทรง เหมือนกัน รูปร่างสัณฐานไม่ผิดกันเท่าใดนกก เพือปลูกผังให้บุคคลเช่นน้น มีความรักใค่ร่กน ยีงงู้น โบราณจึงได้จุจทำให้เบ็นเสี่ยวกัน แต่ที่จเเบ็นเสี่ยวกกนได้น้น นิยมตามเพศตามววย ผู้ชายเบ็นเสี่ยเเพศซาย ผู้หญิงเบ็นเสี่ยวเพศหญิง น่าจะถือกันมาตามหนงสือเสียวสวาจว่า

ให้เจ้า พันเฮือไว้ หลายถำแฮท่า หม่เข้าไว้ หลายบ้านทัวเมือง
การปถูกผังจิทใจแต่สะบุคคลนบบือเบ็นญาติอันสนิทนั้น จึงินยมทำกันมาอันเบ็นประ เพเมี เท่าที่ได้ทร่ามจากท่านผู้รู้มี่พีธีกรรมเสี่ยวาามประเพณีนัน ดังนี

๑ แฮกเสี่ยว
(๒) ผูกเสี่ยว

๓ ขอคเสี่ยว
ก่อนจะพ่่งเบ็นเสี่ยกันได้น้้น เมื่อคนส่วนมากเห็นว่า ชายคนนันกับชายคนน้ มีเค้า หน้าจเหมือนกันล้ายคลึงกันจะผิ่คแผกเพียงนิจหน่อยเท่านั้น อายุรุ่นราวกราวเดียวกัน ปูนวัย อันเดียวกัน มีฐานะค่วามเบ็นอยู่เสมอกัน แม้บ้านเดียวกันหรือต่างบ้านอยู่ไกลกกัน ได้มาพบ เห็นกันเข้ากูกอัธยาครัยใจคอกันเบ็นต้น ญาติพื่น้องประสงค์จะให้เป็นเสี่ยวกั้น จึงส่งส่อไปเจรจา บอกความประสงค์ให้ทราบ ชนิดบ่าวไปขอสาวก์ดี เรียกว่า "แฮกเสี่ยวว"

เมี่อกกลงให้ความมั่นหมายจะเบ็นเสี่ยวกันได้ ไม่ขตข้องยินดีจะเบ็นเสี่ยว "ฮักแพง" รักสนิทสนมเน่นแพ้น ผู้ใหญ่ท้้ง ผ่ายกำหนดม้อวันมงคล ซึงจะทำิิธีผูกเสี่ยวกกลงเข้าใจ กันคีแล้ว เตรียมจัดหาของขวฐมงคล เพื่อจะได้มอบให้เสี่ยวในวันผูกน้น เบ็นสัญลักษณะ

สินน้ำใจของการผูกเสี่ยว ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมในพิธีผูกเสี่ยว จะได้อวยพรมงคลให้แก่คู่เสี่ยว ทั้ง $๓$ ด้วยมิตรจิตมิตรใจ ในการผูกเสี่ยวนี้ มีพิธีใหญ่โตพอสมควร คู่เสี่ยวทั้ง ผูกข้อมือ ให้แก่กันแถะกัน ผู้เชิญมาร่วมกล่าวอวยพร ว่าเสี่ยวทั้ง ๒ จงเจริญ "ดังน้ m ครั้ง ต่างคนโ็ ต่างให้สัตยาบานแก่กันแถะกัน ดึ่มน้ำมงคลอันกกด์สิทธิ์ เพื่อควมมันคคงดุจเชือก ๓ เกลียว ฉะนัน แสดงถึงหลักสันถวไมตรีเหม็อนทองเผ่นเดียวกัน น้เรียูกว่า "ผูกเสี่ยว"

ในวันนั้ก่อนจะทำการผูกเสี่ยว ญาติพี่น้องจัดแจงแต่งขันบายศรีสูรรขวญพร้อมเพียงกัน แห่ขันบายศรีสูตรขัญัญดุจพธธีแห่ขันหมากบ่าวสาว นำมาร่วมในสถ่านที่พีธีผูกเสี่ยวนั้น ถ้ไไม่มี เวถาพอจะยกนำมาเพียง ๔-๔ คนก็ได้ นำมาตังณ สถานที่ซึ่งจัดไว้แล้วนั้ ได้ววลามหาถกษ์ มหาชัยมงคลแล้ว เชิญคู่เสี่ยวเข้านึ่งแห่งที่จัดไว้รดน้ำหอมพอเบ็นพิธีดุจมุรธาภิเสกก็ได้ เสร็จ แล้วจึงเข้านังสถานที่มงคลทำการบายศรีสูตรขวัญต่อไป เมื่อเสร็จพิธีบายศรีสูตรขวัญแล้ว ตีฆอง ชัยโห่ร้องอวยพรชัยมงคล จึงทำการผูกแขนให้คู้เสี่ยว เสร็จแล้ว จึงอ่านสัตยบัน จะประกาศ่ ในที่ประชุม เพื่อเบ็นมงคลผู้มีเกี่ยรติจะได้เบ็นสักขีในการทำพิธีสำคัญนั้ อันน้ อีสานโบราณ เรียกว่า "ขอดเสี่ยว"

แฮกเสี่ยวในเบื้องต้นนั้น คีอการเจรจาตกลงยอมรับทั้งสองผ่ายจะเบ็นเสี่ยวกันตลอด ซีวิต ไม่มี่จจพลิกแพลง จะรักแพงกันในวงสายโถหิต คือ

| พ่อเสี่ยว | แม่เสียว |
| :--- | :--- |
| พี่เสี่ยว | น้องเสี่ยว |

ไปมาหาสู่กันันญาติใกล้ชิดสนิท มีธุรกจอันใดบอกกล่าวถึงกัน จะได้มาช่วยเหลือดุจทอง แผ่นเดียวกันฉะนั้น

ผูกเสี่ยวในท่ามกลางนั้ แสดงถึงการ ผกมัดเชือก แสดงออกซึ่งไมตรีจิตมิตรภาพอัน มันคงซึ่งเรียกว่า "สันถวไมตร้" มีความเสน่หาเยื่อใยด้วยเมตตามีกลยยาณธรรมเบ็นที่ตั้ง ซื่อสัตย์สจริตในจิตใจอันผกพัน การเสียสละสิ่งที่เสียสละได้ โอภาปราสัยนิ่มนวนจ้วยสุนทร วาทีสงเคราะห์ประโยชน์เพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์กันได้ตามประเพฌี. ไม่เห์นแก่ความเหน์ดเหนื่อย อิดหนาระอาใจ ไม่ปฏิเสธส่่งจะพึงช่วยเหลือได้ เรียกว่า "กัลยาณมิตร"

ขอดเสี่ยวนั้ คือเมื่อผูกแล้วไม่ขอดให้แน่น การผูททบปลายเชือกซึ่งขมวดเข้าหากัน นั้น ขมวดให้แน่นดีมิให้กลี่มายได้ง่าย อีสานเรียกว่า "ขอด" เหมือนประเพณีผูกขอดพัทธ สึ่มา มิฉะนั้น ดุจผมยาวเกล้าเส้นผมขมวดไว้เบึนจุก่ อีสานเรียกว่า "ผมขอด" หรือ "หัวขอด"

เมื่อบายศรีสต่รขวญผผผูข้อมือด้ายเงินด้ายทองแล้ว ผู้เบ็นประธานประกาศให้เสี่ยวดื่มน้ำสัตยาบาน ประกาศสัตยาบันปฎิญญาณจะซื่อสัตยรกกันเหมือนเกิดร่วมอุทรท้องแม่เดียวกัน ไว้เนือเชื่อใจกัน และกันเบ็นดจจองแผ่นเดียวกัน ตังแตบัดนเบ็นต้นไป อันนเรียกว่า "ขอดเสี่ยว"

ประเพณีไนการ แฮกเส่ยว ผูกเสี่ยว ขอดเสี่ยว เบ็นวัฒนธรรมทุดียย่ง ตั้งแต่โบราณ กาลเบ็นต้นมา มีประโยชน์ร้างสรรค์สังคมมวลชนให้เกิดความีกกาใร่ชอบพอกัน คือ

๑ สร้างความสามคคีสงคค่ใหมีความเคารพนบถือกันให้นันคงย็งขึน
๒ มวลชนจะพึ่งพาอาศัยกันได้ จะได้ซื่อสัตยู่สริตต่อกันและกัน
๓ พลงเสี่ยวเบ็นกลุมเข้มแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะมิได้แตกแยก แม้ความราวฉาน จะมีน้อย

๔ รวมพลงบ้องกันศัตรูให้พ่าย จะไดัช่วยกันรักษาสมบตของชาติให้ถาวรมันคง และรักษาบานเมืองไว้เบ็นอนดี
ศัพท์ว่า เสึ่ยว แปลว่า ๒ ซี่ก เรียกว่า "ไม้เสี่ยว-ไม้เสยยว" ออกเสียงวรรณยุกต์เอก สั่ วรรณยุต์โทต่า ซึ่งเบ็นเสียงไทยอีสาน เหทุนน การที่เอาไม้ ๒ อันมาต่อเข้าเบ็นอันเจียว กไนเรียกว่า "ข้าไม้สนิทดี", การเอาคนสองคนมาเบ็นเพื่อนมิตรให้สนิทนน้น อีสานเรียกว่า "เบ็นเสี่ยว" ไม่มีส่งอื่นในการทำนอกจำกทำพิธี่ผกใหเบนนเสี่ยวกัน เบ็นพิธีกรรมอันดียง เบ็นมงคสวสดีแกคนผู้เบ็นเสยวกัน จะเกิดความรกใครกันดจพี้นองรวมอุทรก้อนเลือดฉะนน ในพิธีมงคลนั้น จะพึงมีอะไรบ้าง จึงจะเบึนการเหมาะสม เพื่อเบ็นศิริมงคลควรมีตังน ๑ ด้ายเอกซึ่งผ้เบ็นเสฺ่ยวจะผูกด้ายมงคคให้เก่กัน
๒ ฆันบายศรีสูรขวญผู้มีเกียรติมารว่ว
๓ จันน้ำสัตยาบาน ดื่มรักษาสัตย์ร่วมกัน
๔ ประกาศสัตยาบาน ปฏิญาณว่าเบ็นเสียวฮักแพงดุจเบ็นทองแผ่นเดียวกัน

## ความเบ็นมาของเสึ่ยว

ในวรรณคดีอีสาน ซึ่งนกปราชญ์บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ในหนังสือใบลานอักษรลาวไทน้อย ๑ พญ่าุรึวงศ์เกตุนุราช เมื่อเรียนศิลปศาสตร์จบไตรเพสจากประรัสสีแล้ว ไปทำสัตถว ไมตรีเบ็นเสี่ยวพญาครุท จุงไปหายักษ์กุมภัณฑ์ขอดเสี่ยวฮักแพงจึงกลับไปครองเมืองพาราณสี ๒ ในเรื่องพระลกษณ์-พระราม ซึ่งกล่าวถึงพญาครุฑเบ็นเสี่ยวพระราม ตอนที่ ฮาบพนาสูร์ จนพถาครุฑบีกหักสูฮาบพนาสูรย์บ่ได้ เพราะฮักเสี่ยวจึงบีกหัก






 กันน้ เรี่าว่า "เสี่ยบกก"









 มม่ได้กับ

ตร. พระองิยานุนัตร (อาวี้ย์ เขมาาเี่เระ)
๒ พฤศจิกายน ๒๒๕๓

## กรุงรัตนโกสินทร่กับคคามแปลี่ยนแปลง

\author{

- ทวศึดป็ สบวัตนะ
}

























ในบัจุุบันได้มีการศึกษ่าประวัตศาสตร์กันอย่างกว้างยวาง นอกจากหน่งส่อี่ที่ได้รับ การตีพิมพ์ขึ้นมาอย่างมากมาย ยังมีงานของผู้ศึกษาค้นคว้ว้ในรูปของวิจีย ตำราและของนักศึกษา ปริญฏาโทสาขาประวัตศศาสตร์ ออกมาในรูปของวิทยานิพนธ์
๑. กรุงรัตนโกสินทร์ช่วงแร่ก (รัชกาลที่ ๑- รัชกาลที ๔ พ.ศศ ๒๓ต๒๔-๒๔๐๐) อาจกล่าวได้ว่า เมื่อเร็มสรั่างกรุงรัตนโกสินทรร์คูจะบึนความพยายามชองคนไทียที่จะ ส้ร้างบ้ำนเมื่องที่พึ่งจะถกทำลายลงให้จจวิมรุ่งเรืองคังที่เคยเบี้นมาอี่กครงงหนึ่ง คังน้นส่งต่าง ๆ
 ท้องพยายามให้ยงงใหญ่งดงาม นอกจากน้พระราชวังเดิมที่อยุธยามีวคัดในพระบรมมหาราชวัง คือ วัดพระศศรีสรรเพชญ์ ซึ่งไม่มีพระสงฆ่จำพรรษาอยู่ เมื่อพระบาทสมเด์จพระพุทสยอคพ้าจุหาโลก ทรงสร้งงพระบรมมหาราชวัง กัททรงสร้างวัดพระศรีรักนศาสดรามขข้นและไม่มีพระสงฐ์จำพรรษา เช่นกัน หรือในการสรั่างพระนครใหม่ รัชกาลที่ ๑ ก็ทรงโปรดด ให้ขนอิฐจากกำแพงเมืองแล อิฐจากสถานก่อสร้างต่าง ๆ จากอยุธยาค้วยด จึงทำให้เชื่อว่าทรากเมื่องอยุธยาที่ปรากฏใน
 เท่าน้น คงเบ็นผีมีอของคนไทยค้วยส่วนหนึ่ง นอกจากน้ในสมยยยยุธยา มีการขุดคลองมหานาก เพื่อเล่นสักวาในเวลาหน้าน้ำ เมื่อรัชกาลที่ จ ทรงสร้างพระนครขึ้น กีทรงให้ขุคคลองมหานาค
 ท่างๆ ดังนนคือ
๑. การเมือง - การปกครอง

ด้านการเมือง-การปกครองของไทยนัน อาจกล่าวว่าเบ็นเรื่องของชนชั้นสูง หรือ ชนช้นผู้ปกครองเท่านั้น พระมหากษัตริย์ทรงเบ็นศุนย์กลางของอาณาจักร ทรงเบ็นผู้มีอำนาจ - ล่นพ้นสูงสุด แสะทรงมีฐานะดังเทพเจ้าตามมติที่มีมาฑั้งเต่สมัยอยุธยา แต่ถักษณะเด่นของ ถักษแะทางการเมืองในช่วงน้ ก็คื่อ ถึงแม้ในทางทฤษฏี พระมหากษตตริย์จะเบ็นเทพเจ้า ทรงมี อำนาจสูงสุดเด็กขาค แต่ในทางปฏิบทัการเมืองช่วงน้้ (ช่วงรัชกาลที่ ๓ ถึง ต้นรัชกาลที่ ๕) อำนาจพระมหากษตริย์มีได้สูงสุดตามทฤษปี ทังน้เพราะุุนนางสุกุลหนึ่ง คือ สกุลบุนนาค ได้มี อำนาจเหนือพระมหากษัตรีย์ โดยการที่ขุนนางกลุ่มนี้ ได้มีบทบททในการเลือกพระมหากษัตริย์ ครองราชสมบตึมาหลายรัชกาล" ดังเช่นกรถีของพระบาทสมเท็จพระนังเกล้าเจ้อยู่หัว รัชกาล ที่ ๓ ทรงถามเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ว่าจรรับตำแหน่งสมุหกลาโหม อีกตำแหน่ง

หรือไม่ในบึแรกที่ทรงขึนครองราชสมบติ ถ้าจะพิจารณาดู ตำแห่นงสมุหกลาโหม่เบ็นตำแหน่ง กุมกำถังคนและห้วเมืองบักษ์ใต้ และทำแหน่งพระคถัง ควบคุมการเงินและห้วเมืองชายทะเลรอบ อ่าวไทย ถ้าสองตำแหน่งน็รวมกันจะมีอำนาจมาก $\therefore$ ซึ่งพระมหากษตริย์ตวรจะต้องระมัดระวัง เรื่องดังกล่าวน และการที่รัชกาลที่ ๓ ซึ่งไม่เน็นไปตามฐานะของตำแหน่งพระราชโอรสชัน เจ้าพ้า อาจเบ็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน $\cdots$ ในระยะแรกเจ้าพระยาพระคลังปฏิเสธที่จะรับ ตำแหน่งทั้งสองดังกล่าว แต่ต่อมา พ.ศ. ๒๓๗ต จึงยอมรับตำแหน่งทั้งสองเจ้าด้วยกันธ เมื่อรัชกาลที่ ๓ สวรรคท กลุ่มบุนนาคโดย เจ้าพระยาพระคล้ง (ดึศ) เบ็นหัวหน้า รับไปกราบทูลเจ้าพ้ามงกุฏ ซึ่งทรงผนวชอยู่ ณ วัดบวรนิเวศ" ให้ทรงสึกเพื่อครองราชสมบติ และเมื่อรัชการที่ ๔ ครองราชสมบติแล้ว จึงทรงตังงให้เจ้พระยาพระคลัง (ดิศ) เบ็นสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ผู้สำเร็จราชการทั่วแผ่นดิน มีฐานะที่จะตัดศีรษะใศรก็ได้ ในแผ่นดิน ส่วนนองชาย คือ เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (ฑัต) ได้เลื่อนเบ็นสมเด์จเจ้าพระยาบรม มหาพิชัยญาติ เบ็นผู้สำเร็จราชการพระนคร เมื่อมาถึงต้นรัชกาถที่ อ่านาจข่องตระกูล บุนนาคย่งสูงขึน คื่อเมื่อรัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคต พระราชโอรสคือเจ้าพ้าจุฬาลงกรณ์ ย้งมี พระชนม์ไม่ครบ ๒๐ พรรษา จึงต้องมีผู้าเร็จราชกกรร คือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง) ดังน้นอำนาจทั้งหลายตกอยู่แก่สมเด็จเจ้าพระยาฯ มากจนไม่มี้ผู้ใดท้าทาย อำนาจในระยะแรกได้ ซึ่งกเห็นได้จาก ลายพระราชหัตถเลขา รัชกาลที่ ะ ถึงเจ้าพ้า มหาวชิรุณหิศ ตอนหนึ่งว่า๔

ในเวลานน้น อายุพ่อเพียง ๑๕ บีกับ ๑๐ วัน ไม่มีมารดา มีญาติ ผ่ายมารดาก็ล้นแต่โลเลเหลวไหล หรือไม่โลเลเหลวไหลก็ไมิได้ตังอยู่ใน คำแหน่งราชการอันใดเบ็นหลักฐาน ผ้ายญาติข้างพ่อ คือเจ้านายทั้งปว่ง ก็ตกอยู่ในอำนาจสมเด็จเจ้าพระยา ...
หรือ จากพระราชหัตลเลขาอีกตอนหนึ่งว่า ${ }^{\text {b }}$
....แต่เบ็นการจำเบีนที่จะต้องพูดว่า อ่ำนาจเสนาบดีได้เจริญขึน เพราะ มีอำนาจได้ตั้งเจ้าแผ่นดินมาแต่ก่อนมากนักแล้ว จนทลอจถึงเวถาเราได้ เบ็นเจ้าแผ่นดินขึน ก็เบ็นเวลาเคราะห์ร้าย ที่ตัวเราเบ็นเด็กเบ็นโอกาส ย่งใหญ่ที่จะถอนอำนาจเจ้าแผ่นจินได้หมด เหมือนว่าวที่ปล่อยจนหมด สายบ่านไม่มีเหลือเลย....

ดังนน้นจึงเห็นได้ว่า ลักษณะเด่นของการเมืองช่วงต้นสมยยรัตนโกสินทร์ อำนาจของ ขุนนางเจริญขึ้นอย่างมงาก จนสามารถแต่งตั้งพระมหากษตร์ยส้นมา อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้อำนาจทางการเมืองส่วนใหญ่จะตกอยู่แก่กลุ่มขุนนาง แต่พระมหากษัตริย์กียังคงมี อำนาจอยู่บ้าง

ส่วนรูปแบบการป่กครอง ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์นะน ยังดำเนินรูปแบบการปกครอง ดังเช่นที่มีมาแต่สมยอยุธย กล่าวคือ ยังใช้แบบจทุสด่มภ์ ซึ่งมีพระมหากษตริย์ทรงควบคุม สมุหกลาโหม (ดูแลเกี่ยวกับทหาร) และสมุหนายก (ดูแลเกียวกับพลเรือน) รวมทั้ง เวียง ว้ง คถัง นา รูแบบการปกครองจตุสดมภ์ ได้ใช้มาจนมีการเปลี่ยนเปลงครั้ใหญ่ในสมย รัชกาลที่ ระบบศักดินาก็ยังเบ็นระบบที่ใช้กันมาตังงเต่สมยอยุธยา

ดังนั้นจะเห์นได้ว่ารูปแบบก่ารเมือง การปกครองในสมยยต้นรัตนโกสินทร์ ย้งได้รูป แบบมาจากสมยยอยุธยา กล่าวคือศูนยกลางแห่งอำนาจอยูที่องค์พระมหากษัศริย์ และขุนนาง์ เริมมี่านาจเหนีอพระมหากษัตริย์ รูปแบบการปกครองก็ยงใช้แบบจตุสดมภ์ ซึ่งมีมา ตั้งแต่ต้นอยุธยา
๒. เศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจสมัยต้นกรุงรัทนโกสินทร์ เบ็นระบ่บเศรษฐกิจแบบโบราณ คือเบ็น แบบเศรษฐกิจยงชีพ (Subsistance. Ecomony) หรือเบ็นเศรษฐกิจแบตเลเยงตัวเอง (SelfSufficient) ระบบเศรษฐกิจแบบนีมีลกษณะสำคัญค่อ บ้านแต่ละหลั่งจะมีพนที่ไม่กว้างขวางนัก ประมาณ ๒๐ ไร่๗ ใช้ในการปลูกข้าว ผ้าย พืชสวนครัว ตลอดจนผลไม้ และพืชจำเบ็น อื่น ๆ นอกจากน้ยงมีสัตว์ประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ดังนน้น้าของบ้านแทบไม่ต้องพึ่งสินค้าจาก โลกภายนอก จึงเห็นได้ว่าระบบเงินตร่าเข้ามามีบทบาทนอยม่าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบชนบท รายได้ของรัฐในช่วงนึ่มาจากการเก็บภาษีภายในประเทศ และจากการค้าขายระหว่าง ประเทศ รายได้จากการเก็บภาษ็ภายในประเทศที่สำคัญมาจากภาคเกษตรกรรม 'โดยเฉพาะค่านา ค่าสวน ซึ่งก่อนสมยรัชกาลที่ ๓ ภาษสาหรับที่นาเรียกว่า"หางข้าว" คือเสียภาษีเบ็นข้าวเปลือก และภาษีสวน ที่เรียกว่า "อากรสวน" การเก็บภาษีกกีเรียก อากรสวน การเก็บภาษีทราบกัน ในนาม การเดินสวน-เดินนา ${ }^{\sigma}$ แต่เมื่อม่าถึงสมยรรชกาลที่ $m$ จึงเปลี่ยนวิธีเก็บมาเบ็นตัวเงิน แอกจากรายได้จากพืชผล รัฐยงคงได้รายได้จากเก็บภาษีตลาด ภาษผ่านด่าน ค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ดังที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

ส่วนการค้าระหว่างประเทศ รายได้มาจากสินค้าหลายประเภท เช่น น้ำตาล งาช้าง ข้าว ไม้เนื่อหอม หนังสัต์ เบ็นต้น สินค้าเหล่านม้กจะทำการค้ากับคนจีนและแขกมลายู การค้าระหว่างประเทศ่อย่ยายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาถที่เรียกว่า พระคลังสินค้า ${ }^{\circ}$ ซึ่งทำให้เกิดการค้าแบบผูกชาด พระมหากษตริย์, พระรฺาชวงต ผลประโยชน์ของพระคลังสินค้า โดยมีเรือสำเภาสำหรับค้าขาย

จะเห็นได้ว่า ในช่วงต้นรัตโกสินทร์ ระบบการใช้เงินตรามีบทบาทในเมืองเท่านั้น และมีคนไทยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และขุนนางส่วนหนึ่ง สนใจ ถงทุนในการค้าขายโดยผ่านพระคถังสินค้าชึ่งเบ็นการค้าแบบผูกขาด

ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะสำคัญประการหนึ่งกคค คนจีนเร็มมีบทบาททาง เศรษฐกิจมากข้น นบตั้งแต่สมยพระเจ้าตากสินและรัชกาลที่ ๑ เบ็นต้นมา นโยบายของไทย ขณะนั้นพยายามชักชวนชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยจนถึงรัชกาลที่ ๒ ครอฟอร์ดได้ประมาณ ไว้ว่ามีคนจีนประมาณ ๗ 00,000 คน จากพลเมืองไทยในเวลานน ๕, ๔๒, 000 คน" คนจีน เบ็นพวกสนใจในการค้า อุสาหกุรรม อุตสาหกรรมของไทยที่คนจีนเกี่ยวข้องด้วยมักจะเบ็น สินค้าที่ผลิทอ่ยางเบ็นล่ำเบ็นสัน

ในรชกาลที่ ๓ คนจีนมีบทบาทมากโดยการเบ็นเจ้าภาษี นายอากร เจ้าภาษี นายอากรเบ็นผู้ำหน้ที่เก็บภาษอากรต่างๆ ของรัฐ โด่ยทำการประมูลภาษีต่อรฐฐผ้ให้ราคา ประมูลสูงสดเบ็นผู้เก็บผลประโยชน์ โดยเก็บภ่ษจากราษฎรแทนรฐ ซึ่งทำให้เจ้าภาษี นาย อากรเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจข้องไทยมาก ${ }^{\text {® }}$ จึงอาจกล่าวได้ว่าในขณะนันผู้มีอิทธิพลต่อ เศรษฐกิจไทยกคือ ชนชันผู้ปกครอง อันได้แก่ พระมหากษตริย์ เจ้านาย ขุนนางและชาวจีน
๓. สังคม

ลักษณะสังคมรัทนโกสินทร์ตอนต้นกีมีลักษณะดังเช่นสังคมสมัยอยุธยา กล่าวคืออาจ แบ่งชนต่าง ๆ เบ่น $๓$ กลุ่มใหญ่ คือ กษฑริยฺ์ ขุนนาง และไพร่-ทาส ชน ๒ ชั้นแรกถือเบ็น ชนชั้นผู้ปกครอง ส่วนไพร่-ทาส ถือเบ็นชนชั้นผู้อยู่ใต้การปกครอง กฎเกณฑ์ที่ไช้แบ่งฐานะ ของคนไทยในสังคม คือ ศักดินา

ไพร่-ทาส ถือเบ็นชนชั้นต่าในสังคมแต่เบ็นผู้คนส่วนใหญ่ ไพร่โดยทั่วไปเข้าใจว่าคือ ธายฉกรรจ์ ที่ท้องเข้าเวรรับราชการ รับใช้มูลนายตามที่รักำหนด กล่าวคือ ในสมยอยุธยา

เข้าเวรบีละ $b$ เดือน แลสสมัยรัชกาลที่ の บืละ ๔ เดือน สมัรรัชการที่ ๒ บีละ $m$ เดือน ส่วนทาสนั้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งของคืออ มีกรซซิ้อขายกัน แต่เจ้าทาส่จะทำร้ายทาสถึงพิการหรือ. ตายไม่ได้ ดังนน้นจเห็นได้ว่า ไพร่ ทาสน้้นคือแรงงานที่ถุกเกณฑ์มาทำงานให้กับรัฐ

## $\star$ <br> ๔. ความเชอ

ในสมัยต้นรัตนนโกสินทรรก็เบ็นดังเช่นสมัยที่ผ่านม่า คือ เชื่อในพุทธศาสนา ลัทธิ พราหมณ์ และความเชื่อท้องถี่น (ผี) และอาจกล่าวได้ว่าค่วามคิกที่มีอิทธิพลต่อผู้คนมาก คีอความคคคเกี่ยวกับเรื่อง นรกก-สวรรค์ และบุญ-กรรม ำ.

 ได้เบ็นอย่างดี คื่อ "กิจจวนคคตย้" แต่งโดยเจ้าพระยทิทิพากรวงษ์ (จำ บุนนาค) จากหนังสื่อ เล่มนี้เบ็นการพยายามอธิบายแนวความเชื่อเดิมเบ็นอย่างไร และอฺศุบายคุวอยแแนวความคิค़แบบใหม่ คือแบบตะวันตกเช่น
........ความเชื่อเรื่องพ้าผ่านี้มีหลายประการเหลือจะพรรณนา การเบ็นยย่าง ไรอธิบายไปให้แจ้ง ขอตอบว่าเรื่องพ้าผ่าน้้จะต้องยอม ค้วยเบ็นอจินไตตนนย แต่ไใดสืบความ เล่น $ๆ$ ก็พอเห์นจริงบ้าง ไม่เห็นจริงบ้าง ตำรไไทย่ เขาว่านางมณีเมขลา พ่อแก้ว ยกษ์รามสูรเอาขวานข้วางไปไื่งื่เตียงคัง แลมีขวานพ้าผ่ากกลงมา มีรัผมีปลาบ คือ แสงแก้วนามมณีเมขลา.. ความ คิคนกบวชเขาเห็นหสายอย่าง เข่ว่าธาตุไฟในแผ่นดินที่มีอยู่ในกายตัว มนุษย์ แลสัตร์ แลไม้เหล์กทอ่งเหลื่องทองแดง ต้นหณ้าใบไม้ ....... มีธาตุไฟมากบ้างน้อยบ้าง........ ก็ธาตุไฟนั้นึ้นสะสมอยู่บอากาศ เปรียบเหมื่อนอ่ายน้ำที่เลอียดขึ้ดไปบบนอากาศเหมือนกัน ถึงระคฝ่นน้ำแขง ละลายลงมาเบ่นฝนเช่นว่าแล้วมานี้ มาถูกไฟที้จึ้ไไสสลมอยูพร่อมกันเข้า ทั้งสมที่กดต่ำลงมา ด้วยเบ็นธ่ากุศามปุระการ ได้อายแผ่นดินอีกประการ หนึ่ง เบ1นสี่ประการด้วยกัน กีพร้อมด้วยธาทุท้งสี่แล้ว ก็บังเกิดดทธี์ให้ เบ็นเสียงดัง . เพราะมันมีลมขึ้นในอากาศ $\ldots{ }^{14}$

กุรุงตัตนโกสินทร์ยุคหลัง (รัชกาจที่ ๕ - บีจจุบัน)
ช่ว่งเวล์าของยุคน้อาจแบ่งเบ็น สองช่วงเล็ก ศ คือ สมยยากรัชกาลที่ \& ถึงรัชกาล
 รวม ๆ เบ็นช่วงกว้าง ๆ

นับต้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริง (ค.ศ. ๑สสส) เบ็นต้นมาอาจกกล่าวได้ว่า สัมญาฉบบ นีนำความเปี่ยนแปลงมาสู่เมืองไทย และเรีมแตกต่างไป่จกกเมื่องไท่ยในสม่ยที่เพีงผ่านมาหลาย ประการ ทั้งนักเพราะการิิตท่อกับชาติตะวันตกซึ่งมีอิทธิพล่ต่อเมืองไทยอย่างยิ่ง และไทยเอง ก็พยายามปรับปรุปประเทศให้ทันสมัยเหมือนกับตะวันตก สาเหตตุที่ไท่ยต้องปรับตัวให้ทันสม่ย ตามแบบกะวันทกเพราะ ผู้นำไทยในเวลานั้นเชื่อว่าทางรอคข่องไท่ยที่จะไม่ตกเบ็นเมืองขึ้นของ ฝรังก์โดยการพยายามทำเมืองไทยให้เจริญทัจเทียมกับชาติกะวันตกหรือฝรัง วิธีการนี้จะทำให้ชากิ กะวันทก ไม่มีข้ออ้างที่จะมายึคคินแดนเหล่านี่เบ็นอาณานิคม่ ดังน้นหหายสึ่งหถายอย่างได้เร็ม ปรับปรุงแถะเปลี่ยนแปลง ดังเช่น

## ๔. ด้านการเมือง-การปกกรอง

ในยุคน้กั้เบ็นดังยุคที่ผ่านมา กล่าวคือ การเมือง การปกครองเบ็นเรื่องของคนชั้นสง หรือชนชันผู้บกครอง พระมหากษัตริย์เบ็นศูนย์กลางของจักรวาล หรืออาแาจักร ทรงมีอำนาจ สู่งสุดเด็ดขาดทามทฤษฎี ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ทท้งนีเพราะนบตั้งเแต่สมยรรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงครองราชสมบต้อย่างแท้จิงโดยยปราศจกกผู้สำเร็จราชการในบี พ.ศ. ๒๔๐๖ พระองค์ได้ ทอนอำนาจของกลุ่มขุนนางหัวเก่า คือกลุ่มของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วงงบุนนาค) และกลุ่มของวังหน้า คือ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (พระองค์เจ้ายอดยียยศ) วิธีทอนอำนาจ่ ของรัชกาลที่ ะ คือ การปฏิรูปประเทศ นบทั้งแต่การปฏิรูปทางการคลัง โดยการทั้งหอรัษฏากรพิพัมน์ ในบี พ.ศ. ๒๔๐๐ การตั้สสภาที่ปรึกษงราชการแผ่นคิน และสภาที่ปรีกษยใน พระองค์ ในบี พ.ศศ ๒๔ఠ๗ และหลลงจากวิกฤกกาลวังหน้า ในบี ๒๔จฆ ทำให้อ้านาจพระ มหากษัตริร์มีอำนาจมากย์งขึ้น จากการปฏิรูปครั้ใหญ่ พ.ศ. ๒๔๓ณะ อำนาจทุ้งหลายได้รวม เข้าตู่ศูนย์กลางที่ถงค์พระมหากษตริย์ จากรายนามเสนาบดีจะเห็นได้ว่าหลังจากการปฏิรูปใหญ่ แล้เกคือบทั้งหมดเบ็นเจ้านายในพระราชงงศ์ ซึ่งแสคงถึงอำนาจพระมหากษตตรย่าม่ามันคง กว่สมมยยี่ผ่าน ๆ มา

คังนั้นถ้าจะพิจารณาถึงสภาพการเมือง การปกครองในช่วงเวลาน้แล้ว 'จะเห็นว่า พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจสูงสุด ซึ่งต่างไปจากช่วงก่อน อำนาจขุนนางถูกตัดทอน กลุ่มพระ

จากการปฏิวัวึ พ.ศศ. ๓๔๓๗ะ กลุ่มคนะราษฏร (ประก่อบค้วย ทหารแถะพลเรือน) ไค้เข้ามามีอํานาจเเทนพระมหากษษริย์ และกลุ่มเสนาบดี ในการบริหารราชการปกครองประเทศ โดยมีกลุ่มคณะราษฎรทำการปกกคคร้อ่งที่เรียกว่า "ระบอบประชาธิปไตย" , เร่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๔๙๐ กลุ่มทหารได้ทำการยึคอำนาจเละผลักกันปกครองประเทศเรื่อยมาจนลึงบัจจุบัน รูปแบบการปกครองได้มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ จากรูปแบบการปกครองแบบ จทุสคมภ์ มาเบ็นแบบที่มีกระทรวง จ๒ กระทรวง ใน พ.ศ. ๒๔ต๕์ อันเบ็นพื้นฐานของการ ปกครองสมัยบัจจุบัน เจ้กกระทรุวงเต่ละกระทรวงมีทำแหน่งเบึน เ เสนาบดี จึ้นตรงท่อพระมหากษัติรยย กล่าวคือ, เมื่อเสนาบดีสั่งราชการ, จะต้องกราบบังคมทุตต่อพระบากสมเด็จพระเจ้าอยู่หนว เพื่อขอพระบรมราชุวินิจจะย และพระบรมราชุานุมาต คังน้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์กลาง แห่งอ̣ำนาจที่แท้จริงอยู่ที่องค์พระมหากษัติร์ย และหลังจาก พ.ศศ. ษ๔๗๕ แล้ว สภาพก็เปลี่ยน แปลงไป กล่าวคือ คณะรัฐบาล้ปรอัก่อบด้วย คณะรัฐมนตรี โกยมีนายกรัฐมนตรีเบ๊นผู้บังคับ บัญชาสังราชการแทนองค์พระบาท่สมเด็จพพระเจ้าอยู่หว ดังเช่นในบิจจุบน

## ๒. เศรษฐกกิจ

จากสนธิศัณญาเบาว์ริงในบี ค.ศ. ๑๘่ส๕ (พ.ศ. ๒ต๔๘) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปล่ง อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ระบบเศรษฐิกิจแบบเดิม คือ ระบบเศรษฐิกิจแบบเล้ยง ทัวเอง หรื้อพึ่งตัวเองค่อยๆ หมดไป โดยเฉพาะเร็มบริเวณเมื่องก่อนค่อย ๆ ขยยยไปในชนบท ระบบเศรษฐิกิจแบบใหม่เบ็นระบบเศรษฐกิกที่ท้องใช้เงินตรา (Monetary System) ทำให้ คนไทยซึ่งเคยผลิศสึ่งของท่างๆ ใช้อง มาเบ็นการมีความช์ำนาณเฉฉพาะอย่างในการผลิต คือ หันมาทำการปลูกข้าวกันอย่างเบ็นล่ำเบ็นสัน จนข้าวกลายเบ็นสิเค้าออก ชาว่นาไทยซึ่งเกย ผลิตข้าวเพียงพอส้าหรันเลียงตัวเอง มาเบ็นการผลิตข้าวเพื่อจำหน่าย เมื่อความประสงค์ของผู้ผลิตข้าวเปลี่ยนแปลงไปเช่นน้ ทำให้มีผลกระทบต่อบัจจัย การผลิทข้าวโดยเฉพา ที่คิน และแรงงาน กล่าวคือ

ที่ดิน ที่ดิน บริเวณภาคกล่าง) ของไท่ยนั้นกว้างขวางมาก แต่พ้นที่การเพาะปลูก นันมีจัากัด ทั้งน้การปลูกข้าวจำเบ็นต้องอาศโยน้ำ น้ำจำเบ็นในการเพาะปลูกและการคมนากคมอีก ค้วย จากตัวเลขการผลิตข้าว ก่อนบี ค.ศธ ๑๘๕๕ จะเห็นได้ว่าปริมาณต่ำ แต่หลังจากบี ๑๘ะะ แล้วผลผลิทข้าวที่เบ็นสินค้าออกสูงขึ้นเบ็น ร้อยละ ๔๕ ในบี ब๘๖๐ จากข้วเลขนี้ให้เห็นว่า คงจะมีการขยายพ้นที่ํำการเพาะปลูกออกไป่อย่างกว่างขวาง

のが
การขยายพ้นที่การเพาะปลูกกระทำโดยการขุดคลอง ดังนเนช่วงสมยรัชกาลที่ ๔ และ รัชกาลที่ ๕ ได้มีการขุคคลองหลายสยในที่ราบภาคกลาง ${ }^{15}$ การขุดคลองนน้กระทำโดยทั้ง รัฐบาลแถะเอกชน เหตุที่เอกชนสนใจการขุดคลองเพราะ ในเวลานนที่คิ่นถือเบ็นสิ่งมีประโยชน์ อย่ายึ่ง และเมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชบญญมึ เกี่ยวกับการขุดคลองว่า

๑．คลองขนากเล็ก คือคลองกว้างตั้งเต่ ๓วา（๖ เมตร）ถงมา ผู้ขุดกลอง จะได้เน้อที่สองข้างคลอง（ที่ยงงไม่มีเจ้าของ）ตลอคสองผึง ยยนขึนไปผึงละ เฉะอ เส้น้

๒．คลองขนากกลาง คือคลองกว้างตั้งแต่ ๔－๖วา ผู้ตุดคลองจะได้เน้อที่สองข้าง คลองตลอกสองผ้ง ยันขึนไปผ้งละ ๓๐ เส้น

๓．คลองขนากใหญ่ คือคลองกว้างตังงเท่ $\square$ วา ขึนไป ผู้ซคคลองจะได้เนื้อที่สอง ข้างคลอง ตลอคสองผ้ง ยนนึ้นไปไผ้งละ ๔๐ เส้น（ จ．๖ กม．$)^{16}$

จากการที่ผู้ขดคลองได้เน้้อที่สองผึ่งคลอง ได้ทำให้เอกชนหันมาสนใจท่อการ＂เล่น＂ ที่คินเพราะในช่วงเวลาดังก่าว มีความท้องกกรที่จะชยายพ้นที่การเพาะปถูกข้าวออกไปอย่างมาก ที่ดินจีงกลายเบ็นสี่งที่มีราคแและกุจะเบ็นที่นิยมซื้อขายกันอย่างมาก ดังที่กรมพระนราธิปประพันธ์－ พงศ์ทรงแสคงความเห็นไว้ว่า
．．．เมื่อข้าพระพุทธเจ้ใคร่ครวน แลทคลองการค้าขายมาหลายประเภทแล้ว เห็นด้วยเกล้าวว่า บันดกิจจใด ๆ ในกรุสสยามสำหรับผู้ดีไไษยที่ควรจะทำ เพื่อหาเล้ยยงชีพจา เพื่อให้ทุนให้สืบผลออนมันคงในบัตยุบันน้ ยากจะมีดี เสมอการค้ที่ทิน แลที่คินอย่างใดในไสมยนี้ากจะะมีผลเสมอเหมือนที่นาจี ให้ชาวนาเช่าทำค้วยราคาคข้าข้นอยู่ยสมอ มากส่วนกว่าค่แรงๆๆาเธบียง อาหารที่ราคาข้้น．．．．${ }^{71}$
ผู้ที่＂เล่น＂，ที่จินส่วนในญ่มักได้แก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวนาแท้จิง อาทิเช่น เจ้นาย ขุนนางชึ่งเบ็น ชนช้นสูง ชาวนากลายเบ็นผู้เช่าทำ ดังเช่นกรณี＂โครงการรังสิ＂${ }^{18}$ ซึ่งเบ็นโครงการูุด คลองรังิิทจกกแม่น้ำเจ้พระยา ไปจดแม่น้าบางปะกง และเปีดพ้นที่การเพาะปลูกได้ประมาณ ๘๐๐，000－๑，ณ๐00，000 ไร่ ซึ่งนำโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสยสนิทวงศ์ ปรากฏว่า หลังจกกุุดคลองสายนแแแ้ว ได้มีชนชันสูงซึ่งประกอบด้วยเจ้านายและฆุนนาง จับจองที่คินใน บริเวณจังกล่าวมากมาย ดังตารางจังนิ้


โครงสร้างทางเศรษฐูกจจของไทยข้นอยู่กับผลิตผลท่างการเกษตร โคยเฉพาะการผลิๆ ข้าว ดังน้นอุตสหหกรรมที่เกิคข้นจี่งเบึนอุตสาห่กรรมที่รองรับภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะโรงสี โรงเลื่อย ซึ่งลักษณะเศรษษฐิกับบบน้ไม่่อให้เกิดต่อเนื่องของการผลิต

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว้า ลักษณะเศรษจิคิจไทยเปลี่ยนไปจากรัทนโกสินทร์ช่วงแรก กล่าวคือ ชานนาหันมาปลูกข้า เมื่อข้าวขายได้ก่นำเงินไปซื้อเส้อผ้า และสสงจำเบ็นอื่น ๆ ระบบ เงินตราจึงเง้ามามีบทบาทท่อระบบเศรษษกิจไทย ออนนำไปสู่ระบบทุนนิยม อันมีผลกระทบต่อ ชาวนาชึ่งเบ็นผ่ายเสียประโยชน์ และลักษแะสำคัญอีกประการหนึ่งก็คีอ คนไทยที่เคยทำการค้า ขายค่อย ๆ ถอยออกมา ปล่อยให้คนจีน และฝรัง เข้ามามีบทบาทแเทน คนไทยหันไปหา ระบบราชการมากขึ้น รูปแบบในลักษแะดังกล่าวยังจำเนินมาจนบ้จจุบัน
๓. สังคม
 ออกประกาศเลิกไพร่ในบี พ.ศศ. ๒๔๔๘. ถึ่งแม้จะเกิคเสรีธนขึ้นมา แต่ระบบศักดินาและระบบ ไพร่ยัคคมีอิทธิพลอยู่ไม่น้อย

อย่างไรก็คามในช่วงน้้กิจชนชั้นกลางที่เรีมมีความรู้ และมีฐานะต่างไปจากพวกชนช้้น ล่าง ทั้งที่เบ็นพ่อค้า และกล่มที่รับราชการ, ชนช้นกลางเหล่านี่ต่อมาจะกลายเบ็นผู้นำทาง การเมือง ความคิด และด้านอื่น ๆ ในสมัยต่อมา, โคยเฉพาะหลังสมัยของพระบาทสมเด็จ-


ช่วงสมะยน้นีนนช่วงขจงการรับอิทธิพลของๆะวันตกไว้มาก และสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลง ไปตามแบบตะวันตก ไม่ว่าจะเบ็นการแต่งกาย ชีวิตความเบ็นอยู่ (บางส่วน) การศึกษา เบ็นต้น โดยพระมหากษัติริย์บ็นผู้เรี่มทำารารปลี่ยนแปลง แล้วจะส่งผลมายังชนชั้นสูง และ ประชาชน ดังน้้นการเปลี่ยนแบลงจึงค่อยเบ็นค่อยไป่ามามเบบตะวันตก
๔. ความเชื้อ

ล้กษแะโดยทั่ไปของคนช่วงนี้ ยังเบ็นแบบนเดียวกับสมัยที่ผ่านมา กล่าวคือ คนนบ ถีอพุทธะาสนา แต่ผสมผสานกับความเชื่อถือในจัทธิพราหมด์ และการนบถือผี่ หรือสีงงศกดิ์สิทธิ์ ในธรรมชาทิ ความเชี่อประกรหนึ่งที่มีควมตำคัญูท่อสังคมมไทยมาโดยตตอกก็คือ ควมมเชื่อเรื่อง เกี่ยวกับ นรก - สวรรค์ บุญ - กรรม อาจกล่าวไล้ว้าความเชื่อเหล่านล้ว้นแล้วแ่ก่เห็นความ ท่อเนื่องกันมาโด่ยตลอด จากหนังืือไตรภูมิพระร่วงของพระเจ้าลไไท จนถึงพระมาละยคำหลวง

๖ เพิ่งอ้าง，หน้า ๗๗．
๗）Heide，The Economical Development of Siam Durimg the Last Half Century ： （Bangkok：Bangkok Times Press LTD，1931），p． 22.
$๘_{0}$ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ，พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ เล่ม ๑， （พระนคร：องค์การค้าคุรุสภา，๒๕๐๔）หน้า ๖๙－๗๐．
๙ จากฑารางสินค้าสงออกของ D．E．Malloch ได้จดไว้ว่า

## สินค้า

เปลือกไม้
รังนก

ผ้ายดิบ ，
ผลิทภัณฑ์ผ้าย
ปลา
หนังสัตว์
เหล็ก－เครื่องเหล็ก $\quad$ ๑๘०，000
เนื้อกระบื่อ－เนือกวางแห้ง ，๑๒๐，000 มูลค่า／บาท
๑๐๐ 000
๑๗゙๒，ШС०
๔๕゚ం，000
๒の๑，
－๒ーா，\＆゚○○


ที่มา：Heide，op．cit．，p．7－8．

๑๐ พระคลังสินค้า คือ หน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ควบคุมการค้าระหว่างราษฎรกับชาวท่างชาติ หมายความว่าราษฎรไม่อาจขายสินค้าให้กับชาวต่างชาติได้โดยตรง ต้องขายให้กับหระคลัง สินค้าๆ จึงขายให้กับชาวต่างชาติ ในลักษณะเดียวกัน พ่อค้าชาวต่างชาติต้องขายสินค้า ให้กับพระคลังสินค้าเท่านั้น ไม่อาจขายกับราษฎรโดยตรง แล้วพระคลังสินค้าจึงเบ็นผู้ขาย ให้กับราษฎรอีกต่อหนึ่ง จึงทำให้พระคลังฺสนค้าทำหน้าที่ผูกขาดสินค้า

เข้าใจว่าระบบพระคลังสินค้ามีมาตั้งแต่สมขอยยุธย ，และวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงสมัย รัชกาลที่ $๓$ โคยไทยเซ็นสัญญาเบอร์นกบบองกฤษ ซึ่งสนธิสัญญาฉบับน้้ห้ไทยเลิกการค้า แบบพระคลังสินค้า
๑๑ ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ（แปล），เรกสารของครอว์ฟอร์ด，（พระนคร：กรมศิลปากร ๒๕์๓๔） หน้า ๙๕．
๑๒ เจ้าภาษี－นายอากร เข้าใจว่าคงมีมาตั้งเท่ปลายสมัยอฺยุธยา เพราะในสมัยรัชกาลที่ ด

จองเจ้าพ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าพ้ากุ้ง) ถงมาจนถึงงานของสุนทรภู่ เบ็นเช่นสมยยที่ผ่านมา

## สรุป

อาจกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกุดูู้นระหว่าง ๒ ช่วง ใหญ่ ๆ น้ คงเบ็นเรื่อง เกี่ยวกับการเปลี่ยนเปลงทางการเมือง คื่อจากระบบสมบูรณาญาธิราช มาเบ็นระบบที่มี รัฐธรรมนูญ และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองของผู้ปกครอง การเปลี่ยน แปลงที่เห็นได้ช้คเจนอีกประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐจิจ กล่าวคือ นบตต้งแต่ หลังสนธิตัญぬาเบาว์ริงเบ็นต้นมา สภาพของประชาชน และชนชั้ผู้ปกครอง บางส่วนเปลี่ยน แปลงเนื่องจจกการขยายตัว ของระนบทุนนิยมของชาวกะวันทก ทำให้ชาวนาไทยต้องพบกับ บัญหาต่าง ๆ มากข้นจนลึงบัจจุบัน ส่วนในค้านอื่นๆ เช่นสังคม คูจะเปลี่ยนแปลงเพราะไว้รับผลการกระทบของอิทธิพล กะวันทก น้บต้งแท่ชีวิกความเบ็นอยู่ จนถูึแนวความคิด ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนันจะ เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแบ่ลงน้อยมาก และยงังคงยืคถือเวื่อยมาทั้งแต่อดีท

จากการเปลี่ยนแปลงอาจสรุปได้ว่าได้ส่งผลกระทบถึงประชาชนส่วนใหญ่ ท้้งในทาง ที่เบ็นประโยชน์ และ เบ็นโทษ ซึ่งษึนอยู่กับนโยบายของผู้บริหารประเทศว่าเป็นเช่นไร เชิงอรรถ
(๑) สำหรับ ไพบูลย์ จันทวงษ์ ผู้เบ็นกำลังสำคัญที่ำให้เกิดบบคควมน้้

๒ จคหมายเหุุ่ความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี และพะะราชวิจารณร์รัชกาลที่ ๔. (พระนคร: องค์การคากุรุสสา, ๒ฮ์อ ) หน้า ๓จ๐.
๓ ชัยอนนต์ สมุทวณิช และ จัทติยา กรรณสูฑ (รวบรวม), "พระราชดำรัชตอบความเห์น ของผู้จะให้เปลี่ยนการปกครอง จ.ศ. ๑๒ฆ๙๗" เอกสารการเมืองการปกครองไทย, (พระนคร: ไทยวัฆนาพานิช, ๒๕่จ๘), หน้า ๗๗.
๔ วอลเทอร์ เอฟ. เวลลา (แต่ง), แผ่นคินพระนังกล้า, แปลโดย นิจ ทองโสภิต,
 ๕ะ ข้ยอนนั์ สมุทวณิช และ ฐัติตา กรรณสูท (รวบรวม), เม่มเดิม, หน้า จต๐.

## ๒๔

ปรากฏว่ามีเจ้าภาษีนายอากรแล้ว ในสมัยรชกาลที่ มีเจ้าภาษี นายอากร ๔ ประเภท คือ เจ้าภาษีผลิตและจำหน่ายสุรา ภาษ่บ่อนการพนน และภาษร้ร้นค้า ต่อมาถึงสมุยรชกาลที่ ต


ระบนเจ้ภภาษี นายอากร เบ็นระบบที่กระทบกริเทื่อนต่อรายยรมาก แต่เบ็นที่ พอใจข่องรัฐบาล เพราะทำให้รายได้รัฐบาลเพีมจาก ๑๐ ล้านบ่าท เบ็น ๒่ะ ล้านบาท ระบบน้ใช้มาแสะค่อย ๆ สลายตัวในสมมยรัชกาลที่ ะ
(คึกษาเพืมเติมจาก ญาดา ประภฺาพันก์, ระยบเจ้ากางษ่ นายอากรส่ม่ยกุุงเทพ ร ยุคต้น (พระนคร: สำนักพิมพ์สร่างสรรค์, ๒ฮ์๒๔.)

" (เอกสารโรเนียว).
๔๔ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, กิจจานุกุตย์, พิมพ์ ในง่นมีาปนกิจคพ นายศุจ นาคสุวรรณ

๑๕ะ โปรดศึกษาเพิ่มเติมใน กิตติ ตันไทย, คล่องกับระบบเศรษมกิจไทย, วิทยานิพนธ์

 ขุดคคลอง, หน้า ๘-จษะ.

 จ๘. ศึกษาเพื่เติมใน สุนทรี. อ่สะไวย์, บทบาทของรัฐับาลและเอก่ชนในการพพผนา: พิจารณา
 เสนอต่อสถาบนไทยคดี่ มหาวิทยาลัยยรรมศาสตร์ พ.ศf. ๒๔๒๒ด:


 จะค่าคาร์ล ซี ซิมเมอร์แมน (เขียน), สำรวจศศรษฐกิจไทย, แปลโด่ย ซิม วีระไวทยะ, หน้า ๒ส-

# หวยอีสาน 

ธำรงค์ อุดมฺไพจิตรกุล

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ได้เบ็นไปอย่างรวจุเร็วเมื่อมนุษย์ได้กำหนดให้เงินเบ็น สื่อกถางในการแถกเปลี่ยนและเบ็นที่ยอมรับของสังกมัทัวไป จุนบัจจุบบนเงินมิใช่เบ็นเพียงสื่อกลาง
 อำนาจ หน้าที่าําแหน่ง และอี่น ๆ แทบทุกอย่าง

ด้วยอานิสงค์ของเงินดังกล่าว จิงทำให้มนุษย์พยายามด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มา ซึ่งเงินที่ทนท้องการ แม้ว่าบางครั้งเงินที่ได้มาจะสวนทางกับคว่ามถุก้องความเบ็นธรรมก์ไม่ทำ ให้เกิคความรู้สึกว่าไม่ดี ส่วนคนที่มีความละอาย มีสำนึกรับผิดชอบรู้ถผิจและช้ว ดีบางครั้ง ต้องพลอยเดืคร้อนไปด้วย กับวิธีการหาเงินโดยใช้ความพยายามดังกล่าว

คนที่มีเครจิฑกสสามารถใช้เครจิตสร้างความรู่ารวยโดยการุใช้เงินของคนอื่น สำหรับผู้ที่

 ทำให้ได้เง้นมมเพื่อบุนดาะสีงที่ต้องการ คือการพนนในรูปต่างๆ ในบรรดาการพนนนเหล่าน้น การเล่นหวย ไม่ว่าจะเบ็นหวยรัรับาล (สลกกกินแบ่ง) หรือหวยเอกขน (หวยใต้ดิน) จึงฺเบ็น
 ด้วยถาหากยังไม่มีวีธีธีนที่ดีกว่วน้น

## มูลเหตุการเล่นหวย

การเล่นหวยเร็มเล่นกันครั้งแรกในประเทศจีน และแพร่ขยยยเข้ามาประเทศไทยประมาณ บี พ.ศ. ๒๓๓สส ตรงกับสมะยรัชกกลที่ ๓ สาเหทุการเล่นหวยในครังน้้ประมวลได้ ตต กรถีย คือ
 ไม่ได้ผลต้องซั้อข้าวท่างประเทสมาขาย คนไม่มีเงินซ้อข้วกินท้องมารับจ้งทำงานคิดเอาข้าว เบ็นค่าจ้าง เจ้าภาษีนายอากรกกไม่มีเงินจะส่งต้องเอาสินค้ใช้ค่าหลวง จีนผุกี่ป็กี่ไม่มีเงินจะให้ จึงมีผู้เสนอให้ต้งหวยขี้นมาเพื่อหารยยได้จากอากรหวย
๒. เพื่อให้มีเงินออกมาหมุนเวียน ในช่วงนนเงินตราบัว เงินตราครุฑ เงินตราปราสาท ซึ่งนำเอาไปใช้ ห่ายไปเสียหมด่ ตอนแรกสงตัยว่าคนจะเอาไปซ้อฝี่นมาก็บไว้ข้าย จึงให้จับฝีนมเผาเสีย เงินก้ไม่มม่มู้นม่า จีนหงพระศรีไชยนานกราบทูลว่า เงินน้นตกไปอยู่ที่ ราษฎรเก็บผังดินไว้มากไม่นำออกมาใช้ ซึ่งเรื่องอย่างนี้เกิขึ้นมาแล้วในประเทศจีน, และแก้ใข โกยการตั้หว่ยขึ้นเงินจึงออกมาหมุนนวยยน

ด้วยเหทุผลทั้ง ๒ ป็ระการ ทำให้มีการทั้งหวยและเล่นหวยขึนในประเทศไทยตามเบบ

๑. รายได้ รัชกาลที่ ๓ อากรหวยบีละ ๒๐,000 บาท

รัชกาลที่ ๔ อากรหวยบีละ ๒๐0,000 บาท
รัชกาลที่ ๕้ อากรหวยบึละ ตะซ๔ส, ๖อ๐ บาท
๒. เงินหมุนเวียน การออกหวยวันละ ๒ครั้ง คือ คอนเช้าของหวยโรงเช้า และตอน คำของหวยโรงค่ำ เงินเล่นหวยประมาสิวินัลละ ๔๐,000 บาท ประชาชนอี่สานเล่นหวยกันอ่ย่างไร

จากการสำรวจทัศนคคิและการมีส่วนร่วมในการเล่นหวย ซึ่งได้กำหนจเอากลุ่มตัวอย่าง
 หนึ่งอาศัยอยู่ในเข๓เทศบาล และอีกกลุ่มอยู่นอกเขตเทศบาล ที่จำเบ็นต้องจัดกลุ่มอย่างน้่เพื่อ จะได้ข้อเปรียบเทียบเกี่ยวกบบทัศนคติและกกรมีส่วนร่วมในการเล่นหวยของทั้ง ๒ กลุ่ม ว่าแเทกท่างหรือไม่แเกต่างกัน

ภาคอีสานมี จ๗ จังหวัด แค่เนื่องด้วยข้อจํกดดของเวถกกับบบประมาณคณะผู้ตำรวจ จึงใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ ใน ๔ จังหวด คือ "อุบล ร้อยออ็ด มหาสารคาม และกาพสินธ์ คิคเบิน ส๘..๙\% ของตัวอย่างทั้งหมค ที่เหลื่ออีก ๔ส.สย กรจจยยไปในจงหหวัที่เหลือเพื่อ เบ็นการตรัวจสอบสัมพันธ์และความสอกคล้องของข้อมุลที่ได้มา

สำหรับกลุ่มตัวอย่าททังหมด ๒๔ด คน อยู่ในเซตเทศบาล จ๑๐ คน นอกเขต่เทศบาล จ๓จ คนน อ่ายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน คือในเขตเทศบารอายุเฉลี่ย ๔๖ บี ขณะที่อายุเฉี่ยนอกเงต




## biod

ของกลุ่มตัวอย่าง มี่ารศศกษ่าระหว่าง ป.๔ - ม. ๓ แต่น้ำหนักของการศึกษา จากกลุ่มตัวอุ่าง โดยส่วนรวมในเขๆเทศ่บาณมีการศึกษาดีกว่า

สำหรับทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการเล่นหวยกล่าวได้ว่า ไม่มีความแตกต่างกัน

## ทำไมจึงเล่นหวย

# - ประชาชนที่เล่นหวยเพราะเขาอยากเล่นโดยตัวเขาเองเพราะมีสี่งจูงใจอยู่ m ประการ ใหญ่ ๆ คือ 

๑. อยากรวย
๒. อยากเสี่ยงโชค
๓. เพื่อความสนุก

ถ้าพิจารณาจากสภาพของประชาชนอีสาน โดยส่วนรวมมีรายได้ต่อบุคคลต่ำที่สุดของ ประเทศ ขาดทั้งบัจจัยสั่และสึ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต ธรรมชาติก์ไม่ค่อยอำนวยในการ เพาะปลูกซึ่งเบ็นอาชีพหลักของประชาชนของภาค จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบ ถาชีพ ประกอบกับระบบตลาดก์เบ็นบัญหาที่เพพผนวกเข้ามา จะไปประกอบอาชีพด้านอื่นกี่ขาก ทั้งทุนและประสบการณ์ และโดยวิถีชีวิตของคนอีสานซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรมอย่าง แยกไม่ออก จึงไม่มีวีธีใดที่พอจะทำใด้ตามข้อจำกัดที่มีอยู่ดีเท่ากับการเสี่ยงโชค โดยการพนน เช่นการเล่นห่วย ซึ่งมีโอกาสมี่งินได้แม้ว่าจะไม่รู่ว่าเมื่อไรจะมีเงินร่ารวยเสียที แต่ชีวิกกีมีความ หวังตราบเท่าที่ยังเล่นหวยอยู่ เบ็นการดับทุกษ์ในบัจจุบันวิธีหนึ่ง เล่นหวยแล้วได้อะไร

ประชาชนในอีสานสนใจเล่นหวยใต้ดินมากกว่าหวยรัฐบาล เพราะหาซ้อได้ง่ายและสะดวก กว่าทั้งที่การเล่นหวยใต้ดินเสี่ยงต่อ่การถูกโกง . แต่ก็ไม่ได้เบ็นอุปสรรคและส่วนใหญ่ไม่เคยถูกโกง ซึ่งถ้าคิดเบ็นตัวเลขถึงร้อยละ สด.๐ส ในกรณีที่ถูกโกงก็สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง และย้งคง เล่นหวยอีกต่อไป

บรรดาผู้ที่เคยถูกหวยซึ่งมีร้อยละ ๘๑.ซ๔ นันถูกหวยอยู่ในช่วง ตฐーะ ครัง ยอดเงิน รางวัลที่ได้โดยเฉลี่ยไม่เกิน ๑,००० บาท

ผู้เล่นหวยเหล่าน้าเล่นหวยไม่ต่ำกว่า ะ บี ถึงร้อยละ ๔ด.๔๕ และเล่นหวยมาแล้วใน ช่วง ๒-๕ บี อีกร้อยละ ๒๐.๙๐ มีที่เพึงเล่นเบ็นบีแรกเพียงร้อยละ ๙.ตm จำนวนเงินที่เล่น หวยแต่ละครั้งระมาณ ๔๐ บาท และเล่นเกือบทุกงวด แต่ถ้าพิจารณาจากจำนวนเงินซ้อหวย

สูงสุดแเท่ละะครั้งมีจำนวนถึง ๒०,000 บาท ขณะเดียวกันจำน่วนเงินซื้อ่ำสุต ๑ บาท
พิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวผู้เล่นหวยโดยส่วนรวมม มีโอกาสน้อยที่จะรวยจากการเล่นหวย ตามวัตถุปประสงค์ แต่มีโอกาสได้เสี่ยูงโช้คหรือร่วมสนุกกับการเล่นหวยย ผลประโยชน์เมื่อไม่ตกุ เบ็นของผู้เล่นกกย่อมตกเบ็นของเจ้ามือหวย ซึ่งคือเอกชนและสำนักงานสลากกินแบ่งดังกล่าวแล้ว สำหรับเงินที่ได้ม่าโดยยารถูกหวยร้อยละ จ๐.๑๒ ใช้เล่นหวยอีกต่อไป และอีกร้อยละ ๗๘.ต๒ ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและอุปโภค

แน่นอนว่าการเล่นหวยได้เสี่ยงโชค ได้สนุก แท่มีโอกาสนอยที่จะรวยได้เพราะโอกาส ถูกน้อย เทียบรางวัลที่จะได้รับโดยประมาณกบเงินที่จะเสียไป และลักษณะการใช้จ่ายเงินที่ได้ จากรางวัลการถูกหวยซึ่งใช้จ้ายบริโภคอุปโภคส่วนใหญ่อนเบ็นการใช้จ่ายที่ไม่ก่อ ให้ เกิด้ผล ผลิต ในคราวที่ไม่ถุกรางวัลต้องเอ้ารายได้ด้านอื่นมาซ้อต่อไปอีก โอกาสที่จะยากจนเพ็มจั้นจึ่งมีมากกว่า ดังคำกำวขของกรมพรむシยาดำรงราชานุภาพ ที่ว่า "หวยเบ็นเหตุให้ไพร่บ้านพล่เมืองยากจน. หวยเล่นได้ทั้งที่ลับและที่แจ้ง แม้อยู่ในมุงม่านบ้านช่องไม่ปรากฏตัวให้เห็นก็เล่นได้... เล่นหวย ชักทุนทีละน้อย ค่อยเล่นค่อยเปลืองไป่..........คนเล่นหวยเหมือนรรณโรค ( ผู้เขียน: บัจจุบัน หมือนมะเร็ง ) ........"

## ทึ่มาขอองเลขขเด็ด

การเล่นหวยแต่ละงวดนั้นจำเบ็นต้องเสาะหหาเลขเด็ตเพื่อความสำเร็จในการเล่น กสุ่มตัว อย่างผู้เล่นหวยในภาคอีสาน ได้ล่ำดับแหล่งที่มาของตัวเลขไว้ดังน ้
๑. ความผ้น
๒. เกจิอาจารย์

ตามลำดับที่กล่าวพอสรุปได้ว่า เกจิอาจารย์และหนังสือพิมพ์ไม่ใช่แหล่งสำคัญของตัว เลขเด็ด แต่ทังนี้อาจเบ็นเพราะภาคนื้อาจขาคแคลนเกจือาจารย์ด้านน้้ ประชาชนยังอ่านหนัสสื่อ พิมพ์กันน้อยหรือไม่ได้อ่านก็อาจเบ็นได้ แท่แหล่งสำคัญของตัวเลจเจ็ดคือจากตัวผู้เล่นเองและ แห่่งข้อมูลเลขดด็ดที่แพร่หลายระยะนี้คือเลขล็อค. ซึ่งจัดทำและพิมพ์ออกจำหน่ายกำถังเบ็น ที่นิยมกันอยู่ ก่ารเล่นหหว่ย่เบ็น์บัญหาต่อค่รอบครัวเพียงใด

ประชาชนเล่นหวยมีความเห็นว่าการเล่นหวยนั้นไม่ดี แต่กั่ย่งอยากเล่นเพราะเหตุผล ตาม่าที่กล่าวม่าแล้วข้างต้น สำหรบบุครอ่บคัววของเซาแล้วไม่มีบัญหาและขัดต่อความเบ็นอยู่ทั้งน้

เพราคคู่สมรสหรือครรอบควัวเห็นค้วยหรือไม่ก็เฉย ๆ
งวคใดไม่มีเงินซื้อ ส่วนใหญ์กัจะไม่ซื้อหวยในงวดนัน มีเพียงร้อยละ จ.ท๘ เท่านัน ที่จะฮายทรัพย์สินออกเล่น ขณะที่จำนวนร้อยละ ๖ย.จ๐ จะไม่เล่น

ด้วยเหทุผลดังกล่าวผู้เถ่นหวยจึงมีความรู้สีกพ้องกันว่า กรเล่นหวยไม่ได้เบ็นบัญหา ของครอบครัว
สรุปไดวว่าการเล่นหวยนน้น ผลประโยุุน์จะตุกอยู่แก่ผู้ออกหวยมากกว่าผู้เล่นหวย สำหรับผู้เล่นหวยโอกาสจะรำรวยยกี่มีนอย แต่ทำใหช่วิ่ามีความหวังไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ยังเล่นหวย มีความจำเบ็นเพี่งงใดที่จะให้ประชาชนมีชีวิตโดยการเสี่ยงโชคในลักษณะเช่นน้้, ควรหรือ ไม่ที่จะมีการพิจารแลกกาวเล่นหวยลง โดยเร็มจากการลจจำนวนครั้งในการออกหวยแต่ลเเดือน หรือยี ประกอบกับการกวดขันการเล่นหวยใติดิน ขมะเดียวกันกกสร้างความหวงงใหม่ให้แก่ ประชาชนที่อยู่บนพื้นฐานของความเบ็นไปได้

ถ้เห็นว่าความหวังใหม่คุือรายได้ทีเพิมขอน ยังคงเบึนสีงที่ทำได้ยากภายใต้ระบบตลากที่มี การแข่งชันภายใต้การผูกขาาเเช่นบ้จจุบันซึ่งยากที่จเเข้าไปแก้ไขหรือแตะต้อง สึ่งที่น่าจะทำได้คือ อย่าหยินยื่นค่านิยมและวัฐนธรรมของเมือง อันเบ็นผลให้เขาเหล่าน้นต้องละทั้งค่านิยมและ วัญนธรรมเท่าในขแะที่เขายังขาดความพร้อม แม้ว่าการปรับปรุงเรื่องรายได้เพื่อความหว้งใหม่ จะชักช้าแก่แบบแผนการดำรงชีวิค่กบบเก่าใน ชนบท คง ไม่ สร้าง ความ หายนะให้กับเเขเหล่านั้น เบ็นแน่แท้

## เอกสารประกอบการเรียบเรียง

กรมพระยาดำรงร่ชานุภาพ, ปประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ค๗ (กทม.โรงพิมพ์ ตีรณสรร ๒๕ั๐๐). จารุวรรณ ธรรมวัตร, ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน (กทม. อรุณการพิมพ์ ๒๕์๒๔). ธำรงค์ อุุมไพจิกรกุด, สภาพเศรษฐุกิจของประชาชนในภาคฑะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงแผน
 " " อีสานวันน้้ เอกสสรประกอบนิทรรศศการเศรษจิกิออีสาน มศว. มหาสารคาม ท๓๕์๒๘.


## ภูบิศาสตร์อี่สน ตอน ความม้งค้งใหดู่โต

ผศ. อภิศักด้ โสมอินทร์

อีสาน อีกความหมายหนึ่งคือ ความมังคังใหญ่โต ตึ่งตามความเบ็นจริงแล้วกนา จะถูกต้อง เพราะอีสานมีอะไรใหญ่โตเบ็นที่สุดของประเทศอยู่หถายอย่าง เช่น
 ๑๐๖,ต๙๓,๒๕๐ ไร่ (ประเทศไทยมีพนนที่ทั้งหมต ${ }^{2}$ ๕๑๓,๑๑๔,๐๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือ
 หรือประมาณร้อยละ ๓๓.๑๓ ของพื้นที่ประเทศไทย ประกอบด้วย ๑๗ จังหวัดั จจงหวดที่ ๑๗ คือ มุกดาหาร ${ }^{3}$

บทวิเคราะห์ พื่นที่ใหญ่กว่าภาคอื่นก็จริง แต่โครงสร้างเบ็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ค่วาม จริงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อบีก็พอๆ กับภาคอื่น คือ ๑๙๗๐ มิลลิเมตร (ภาคเหนือ ๑๒๖๐ ม.ม. ภาคกลาง ๑๓๓ษั ม.ม.) แต่ฝนที่ตกลงมาจะไหลซึมลงเมืองบาดาลเกือบหมด นาภาคอีสาน. จึงเบ็นนาไม่อุ้มน้ำ ซ้าดินทร่ายก็ไม่อุดมสมบรณ์อยู่แล้ว หมูบ้านที่มีชื่อว่า บ้นนาด้ มีอยู่ หลายแห่งแต่บัจจุบันนาจืด ชาวบ้านแทบจะขอทานช้าวกิน นาที่ดีหน่อยได้แก่ นาตี่นบ้าน เพราะอยู่ติดหมู่บ้านได้ไุุยจากหมู่บาน และนาที่ได้รับน้ำจากชลประทาน ซึ่งมีอยู่เพียง ๑.๘ ล้านไร่-จากพั้นที่ทำนาทั้งหมดของภาค ต๔๗ ล้านไร่ ภาคอีสานผลิตข้าวได้มากกว่าทุกภาค
 จึงเข้าทำนองที่วาพนที่กว้างใหญ่จริงแต่ "ใหญ่ไม่ติดทหาร"

> ๒. มปประชากรมาก ภาคอีสานครองแชมป์การมีพลเมืองมากมาโดยตลอด ดังสถิติบึ
 ประเทศ จังหวัดที่มี่ประชากรเกิน ๑ ล้านคน มีถึง ๘ จังหวัด (ทั้ประเทศมี ๑๑, จังหวัด) คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุทรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บทวิเคราะห ${ }^{\text {® }}$ จากการคาดคะเนชองกองวางแผนประชากรและกำลังคนของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศร่ษฐกิจและสังคมเห่งชาติ ที่คาาดว่าในบ์ ๒๕์๒๘ ประชากรของอีสาน จะมีประมาณ ๑๘ ล้านกว่าคนนน้้ ${ }^{5}$ คงจะผิดพลาดแน่ เพราะบ์น (๒๕๒๔) ประชากรใน.

ภาคนักกาเข้าไปถึง จัง ล้านกว่าคนแล้ว นบว่าเบ็นภาคที่ออกแมแพลูก(ผลิตลูกลาน) ได้อย่าง มีมระสิทธิผล จึงไม่น่าแปลกที่ปี่ไหนนาแล้งฝ่นแล้งจะเห็นชาวอีผานอพยพไปหางานทำในถิน อื่นเบ็นจำนวนมาก่ เพราะแรงงานในอีสานส่วนใหญ่เบ็นแร่งงานเกษตรคือมีถีงร้อยละ สส ของ แรงงานทังหมคค ${ }^{6}$ ชาวอีสานุขึนรูไไฟไปทำงาน จะไย้ยินเสียงรถไฟดังไม่เหมือนภาคอื่น ชาว อีสานจะได้ยินว่า "ทุกข์คก ๆ ทุกข์คกกๆ" เพราะไปทำงานแบบ "ค้ำบำบ"น คือไม่มีทุนรอน และทรัพย์สมบตตอะไรติกตัวไป และอนาคตก๊ไม่แน่ว่าจะได้งานทำหรือไม่ ไปทำงานได้หน่อย พอถึงคููบีกกำทำนา หรือเก็บเกี่ยวข้าวก็ลานายจ้างกลับอีสานบ้านเกิก เรียกว่า "แรงงานตามทดูกาล" เบ็นประเพณีที่ทำให้นายจ้างปวดหววอย่างยงง
๓. อีสานเบ็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญ ระยะหลังๆ นี้มีการสำรวจค้นพบ ทรัพยากรธรณี หลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแข่เบ็นแร่ยุทธศาสตร์ ที่สำคมูและหาได้ยกก เช่น

- พบยยเรเนียมที่บริเวณเขาประตีตีหมา ค.เขาน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น และคาดว่า จะพบในที่รบตูงโคราชอี่กหลายแห่ง เพราะมีลักษแะอยุหินเหมือนกบที่ราบสูงโคโรราโด ของ สหรัฐเอเมราา7 อันเบ็นแหล่งยูเรเนียมสำคัญของสหรัฐอเมริกา
- พบก๊าซธรรมชาติที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เบ็นก๊าชชนิดดี คาจว่าจะพบน้ำมันด้วย ขณะน้มีการสำรวจที่ อ. น้ำพอง อ.ช่นบท จ. ขอนแก่น และจะสำรวจที่ อ. เกษฑรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด
- พบโป่แฑชที่ อ.บำเหน็จนรงค์ จ.ชัยภูมิ คาจว่ามีแร่สำรองอยู่ เฐ๔๐-ต๐o ล้านทัน สามารถุุดย้้นมาใช้ได้ถึ่ง เ๓ะ บี และสำรวจพบอีกหลายจังหวดในภาคอีสาน
- เกลื่อนหิน มี่ทัวไปเถื่อบทุกจังหวัด นับว่าเบ็นแหล่งกคลือหิเที่ใหญ่ที่สุดในโลก แหล่งหนึ่ง คาดว่ามีปริมาณถึง ต่ ล้านล้านตัน

บทวิเคราะห์ ในอคีกตามลุ่มน้ำโขงเบ็นแหล่งทองคำที่อุคมสมบูรณ์ หลักฐุนคือภาพ ถ่ายของชาวบ้านที่กำลังร่อนหาแร่ทองคำในลำน้ำโขง ${ }^{8}$ สม้ย ร. \& ในคราวพระธาตุพนม ล้มหักลง ก็ได้พบพระพุทธรูปแแะโบราแววฆถุหล่ายชิ้นที่ทำค้วยทองคำบริสุทธิ์ ตามบริเวแเมือง โบราณในภาคน้ก็พบเศษเหลูกกี่ชาวบ้านนำม่าหลอมหล่ออยู่ทั้วไป น้ำมันและกัาชธรรมชาติ น่าจะมีได้ (ถ้าน้ำมันและก๊าซธรรมชากิเกิจจากตัวแพลงตอนในทะเจจริง) เพราะโครงสร้างทาง ธรณีของอีสาน ถ้ไไม่เคเเบ็นท้องทะเลมาก่อนก็คงเคยมีน้ำทะเลท่วมขังอยู่รยยะหนึ่งซึ่งเบ็น. เวลานาน ${ }^{9}$ ถ้าพิจาร.ดาไูตําแหน่งของแหล่งถานกระบือ จ.กำแพงเพชร ที่พบน้ำมนแล้วจะมี

ตำแหน่งที่ตังงตรงภาคอีสานพอดี ฉะนันถ้าน้ำทะเลข้นไปจุนถึงกำแพงเพชร่ได้ น้ำทะเล่ก็คงไหล .ข้าภาคอีสานได้เช่นกัน โดยไหลผ่านช่องเขาทางเทือกเขาเพชรบูรณ์หรือเทือกเขาดงพระยานยยน ไปท่วมขังอยู่ในแอ่งโคราชแถะแอ่งสกลนคร เรื่องเกลือหินนั้นมีมากแน่. เพราะอีสานเบ็นดินแดน แห่งเกลือสินเธาว์ซึ่งคาดว่าตกผลึกมาตังเต่ยุคครีตาเซุ่ยส ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านบี มาแล้ว 10 แหล่งเกลือบางแห่งในภาคอีสานมีความหนาของชั้เกเสือเบ็นร้อย ๆ เมตร ${ }^{11}$ และถ้า ใช้เทคโนโล่ยีอย่างเต็มที่ สำรวจค้นหาแบบชนิดพลิกแผ่นินกุนจริง ๆ แล้ว ใต้พื้นทายอันร้อน ระอุ้องร่าคอีสานอาจพบแร่มีค่าอีกหลายชนิดก์ได้
๔. เป็นแหล่งสะสมทรัพยากรทางวัฒนธรรม อีสานมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุอยู่หธายแห่ง เลื่อกเอาที่ดัง ๆ กีเช่น บ้านเชียฺง บ้านแวง เมืองพ้าแดดสูงยาง เมือง นครจำปาศรี พระธาตุพนม ภาพเขียนที่อ่าเภโขงเจียม เมืองฺโบรราณในลุ่มน้ำชี-มูล และศิลปวัฒนธธรรทางนาฏศิลป์ ดนตรี วรรณกรรม สถาบ๋ตยกรรมอีกมากมาย

บทวิเคราะห์ ถ้าจะถือว่าบ้านเชียงเบ็นบริเวณแกน (Cpre area) ของอีสาน กี่แสดงว่า มีคนเข้าอยู่ในดินแดนนม้าเบ็นเวลา ๕,000-๗,000 บึมาแล้ว นน้นแสดงว่าอู่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ที่ฝรังคุยว่าเก่าแก่ที่สุดนั้นแพบ้านเชียงหลุดล่ย เพราะเมโสโปเตเมียมีอายุเพียง ๒๐0๐๓๐o๐ บี แต่เบ็นเพราะอู่อารยธรรมบ้านเชียง มีได้ถูกจารึกไว้ในประวตีศาสตร์โลกเทานัน มีหลักฐานทางโบราณคตีหลายชื้นที่แสดงว่าอีสานเคยเจริญรุ้งเรืองมาก่อน ท.ท.ท. (การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย) เคยพูดว่าอีสานเบ็นแหล่งทรัพยากร ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของ ประเทศ ชาวอีสานย้งยึดขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณอย่างเหนียวแน่น เช่นการเอาบุญ (ทำบุญ) ตามชี่ต ๑๒ ประเพณีเอาผัวเอาเมีย (แต่งงาน) และประเพณีอื่น ๆ ทางนาฏศิลป์ ก็มีการพ้อนเซ้ง ซึ่งเบ็นการพ้อนต้นฉบับอีสาน จะเอาอะไรมาเซ้งก์ได้ถ้าไม่หนก มีหมอลำซึ่ง เบ็นศิลป่ประจำอีสาน (เคยตีตลาดการแสดงของกรุงเทพมาแล้วในสมัย ร: ๔ จนท่างการประกาศ ห้ามเล่นหมอลำในกรุงเทพ $)^{12}$ ดนฑรีกีี . แคน่ ซุง(พิณ) ไม่ยอมทั้งมูลมังเดิม (มรดก)ง่ายๆ ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมจึงเหลืออยู่ใหศ้กึกาอย่างอุดมสมบูรณ์
๕. อี่สานอุดมสมบูรณ์ไปด้วยับหหนานปการ (นี่กือความมังคังใหญ่โๆชนิดหนึ่ง) บัญหาสำหรับของภาคน้ได้แก่ บัญหาความยากจน บัญหาสุขภาพอนามัย บัญหาโภชนาการ บัญหาความแห้งแล้ง บัญหาการว่างงาน บัญหาเรื่องความเชื่อ-ค่านิยม และ ๆลร

บทวิเคราะห่ อีสานเบ็นดินแตนที่เต็มไปด้วยบ้ญหามาโดยตลอดทุกยุทุกสมีย เช่น
 ถ้านคน ในจำนวนนเบ็นชาวอีสานเสียรอยละ ๕ะ ของคนจนทังประเทศ ภาศอีสานจึงได้ชื่อ ว่าเบ์นภาคที่ "มี่ทุกข์ จัยาก" ที่สุด การแบ่งกลุมเบ้าหมายในการพะฒนาชนบทยากจนของ ประเทศทั้งหมด ๓๗ จังหวัดนน อีสานก็ถกจัตไว้เบ็นเตตยากจนทั้ง ๑๗ จังหวัดเกลียงไม่เหลือ












## บทสรุป












๓๔


 Mackinder ที่กล่าวว่า ${ }^{13}$
:. "ใครครอบครองบริเวมนว้วใโดกได้ กีตมม่ากคควบมุมโดกได้"
นเะตมมเษนนเรารมควรจะกล่าวได้หืือไม่ว่า



## เชิงอรรถ



 ถึงปรระรนกรรมมาราภูิตาาสตต์แห่งชาาด



แจะตัคมมเห่งชาติ

๓ หนงสือพิมพ์สยามรัฐรายวน วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕์๒๕. หน้า ๓
 . ของ มตา. มหสสรราม. หน้า $๕$






## บรรณานุกรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เที่ยวเม็องไท่ย ภาคอีสาน ๒ฮ๔๒๓ กรมแผนที่ทหาร. การคำนวนพนที่ของประเทศไทย หนงสือที่ กห омоส/๑ด๐๘๔์ วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕ัธส ของพลโท ชุมพร กุลเกษม เจ้ากรมแผนที่ทหาร ถึงประธานคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ
กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษัฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไพบูลย์ สุวรรณายน ข่าวสารการธรณี บีที่ ๒๐ m มี.ค. ๒๕๕๐ ประเสริฐ วิทยารฐ "ทุ่งกุลาร้องไห"" อนุสารภูมิศาสตร์, ๒๕์๒c มนู วัลยะเพ็ชร์. ภูมศาสตร์การเมือง. ๒๕์๑๔ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. เอกสารประกอบการจัดนิทรรศการภาพถ่ายทาง สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ. ๙). แคน พมพ์ในงานบำเพ็ญกุศล อายุครบ ๘๐ บ็ ๒๕゚๒๐ อภิศักดี โสมอินทร์ ภูมิศาสตร์อีสาน. ๒๕์๒๓ หนังสือพมพ์สยามรัฐรายวัน


## การให้สารเคมี่ในกรดค่ารงชั่ทของชาวอีสาน

## 

















ในการศืกษาวิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเบ็นประช่าชนที่มีรูมิลำเนากระจายอยู่ตามส่วน







 ที่ใช้นน้อยที่สุ่คคือบอีแรกช์ร้อยละ ะด..ตต

สารเคมีเต่ละชนิดกลุ่มตัวอย่างใช้ในกิจการหลายอย่าง และพื่อวักตุประสงค์แตกต่างกัน คังน

การบูร กลุ่มตัวอย่างใช้ารบูรคคเบ็นร้อยสะ ๖๐.ธ๗ โดยใช้ในการท่ายามากที่สุด คิกเบ็นร้อยละ สส.m๓ (เช่น ดมเก้วคงงเวียนศีรษะหรือเบ็นลม แก้ปวดท้อง ท้องเคิน ท้องอืค แก้วํามะนาด บ้องกันพันผุ ใช้ดับกลี่นปาก ใช้ทำให้ปไกหอม แก้หวัคคัคจมูก ใช้ทำให้พैน ขาวทนทาน แก้ปววพน้น และใช้เบ็นยาสีพีน เบ็นต้น) รองลงมาคือกินกับหมากร้อยละ เฐฐ.ดะ ผสมทำย่าร้อยละ ตยู. ค๗ และผสมเชื้อเพลิงช่วยกำจัมเเขม่าไฟจากกะเกียงร้อยละ ๔.๐๐

เกลือแกง กลุ่มทัวอย่างใช้เกลื่อแดงถึงร้อยละ ๙๖.0๐ โคยใช้ในการปรุงอาหารมาก ที่สุกคิจเบ็นร้อยละ สธ..mm (เช่น ใร้รักษาเน้้อไม่ให้เน่า การทำเน้อเค็ม ปลาเค็ม หมูส้ม ปลาส้ม ปลาร้า งลบ ใช้ทำให้อาหารคาวมีรสเค็มตามต้องการ. และใช้ำให้อาหารหวานมีรส กลมกล่อม เบ็นท้น) รองงงมาคือทำยาร้อยละ ๘๗. 00 (เช่น ระงับกล็นปาก แก้ป้วดพัน บ้องกก้นไม่ให้บริเวณที่ถกไพหรื่อน้ำร้อนลวกพอง แก้อาการแสบตาเมื่อพริกเข้าตา บืองกัน เหือกบวม บืองกันไม่่ให้วัวควายเบ็นโรค ผสมยาบำรุงเลือค ใช้ห้ามเลือด ใช้รักษาโรคตาแดง
 มดแดงใช้เบ็นยร่าพยาธิ เบันท้น) ใช้หมักคองผักและผลไม้ร้อยละ สต.๐๐ คับกลีนฉุนเมื่อ




 รักษาโรคผิวหนัง กลาก. เกลื้อน ทแแก้โรคหิคและคดทะรุาจ. กินแก้โรคหิด บ้องกันไม่ให้ ยุงไข่ในน้ำและช่วยทำลยยสูกน้ำ ใช้ร้กษาโรคในสัทว่บีก, เช่น เบ็ด ไก่ ที่มีอาการหงอยซึม่
 รักษาเน้อไม่ให้น่าร้อยละ :๔๔.ตm

ขันทศกร กลุ่มตัวอย่างใช้ขันทศกรร้อยละ ๗ะ..ตต โคยใช้ในการทำขนมมากที่สุด



 ในเกัก เบ็นต้น)


 รัอยละ ๘. $๖$



 รอ่ยถะ ๑๖.๓ก๓

โชดาไฟ กลุ่มต้วอย่างใช้โซดาไฟในชีวิทประจำวันคิกเบ็นร้อยละ ๔๘.๐๐ ซึ่งใช้ใน



 ร้อยละ ส. $\circ$ ค०


 มันาวาวัอยละ ฉ.๐๐




และใช้ชักผ้าเพื่อให้ผาชาวสะอาดร้อยละ ๘.๖๗
ดินประสิว กลุ่มตัวอย่างใช้ดैนประสิวร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยใช้ในการทำดินบีนมาก ที่สุดคิคเบึนร้อยละ ๖๗. 00 รอ่งลงมาคือทำบ้องไฟร้อยละ ๖ะ.ด๗ ทำพลุร้อยละ ๕ะ..ด๗ ทำคอกไม้ไฟร้อยละ ๔ส.00 ถนอมอาหารร้อยสะ ๔๓.ต๓ (เช่น บีองกันไม่ให้เน่าแต่มีรสเค็ม และมีสีแดงสด่น่ารับประทาน ใช้ทำปลาเค็ม เบ็นต้น) ปรุงอาหารร้อยละ ต๓.๓๓ (เช่น ทำให้ เน้้อเปลื่อยต้มสุกง่าย ทำให้ปลาร้า ปลาเจ่าอ่อนแเะะเนื้อปลามีสีเดงสดน่ารบประทาน เบ็นท้น)

 ไหมร้อยละ ๗.๓๗

ดีเกลือ กลุ่มต้วอย่างใช้ทีเกลือร้อยละ ๔จ.ฉ๗ โดยใช้ในการทำยามากที่สุดคิกเบึน ร้อยละ ๓ะ.วถ๗ (เช่น ใช่เบ็นยาระบายเมื่อท้องผูก ใช้เบ็นยาถ่ายพยาธิ ใช้แก้อาการปวจท้อง จุกเสียด เบ็นต้น) รองลงมาคือใร้คุ่กเคล้ากับเน้้อเพื่อไม่ให้เนื้อเน่าและมีรสดีร้อยละ ๗. $\%$ และผสมสี้อมผ้าเพื่อให้ผ้ามี่สีสดใสขึงร้อยละ ๕..ถต

ดีดีที กลุ่มต้วอย่างใช้ ดีดีทีถีงร้อยละ ะ๔.๖๗ โดยใช้ในการฆ่าแมลงมากที่สุดคิกเบึน ร้อยละ สธ.๖๗ (เช่น ใช้กำจัดศศตรูพืช มด ปลวก รลง ใช้ทำลายยุง ใช้กำจักเหา ใช้ม่า ตัวหมัดในสัตววเส์ยง ใช้ส้าหนอนในแผลเน่าเปี่อยของสัตว์ เบ็นต้น)

ถ่านแกส กลุ่มตัวอย่างใช้ถ้านแาสในชีวิกประจำวันถึงร้อยละ ๘๕.00 โดยใช้ในการ บ่มผลไม้มากที่สุดคิดเบ็นร้อยกะ ส๒.ด๗ รองลงมาคือทำกะเกียงกาซร้อยละ ๗ส.00 ใช้ส่า สัตว์ที่อยู่ในรู้อยละ ๓๐.๓๓ ทำยาแก้พิพแมลงสักว์กัคต่อยร้อยละ จ๑.०๐

น้ำกรด กลุ่มตัวอย่างใช้น้ำกรดคิดเบึนร้อยละ ๖๔. 00 โดยใช้ในการบัดกรีมากที่สุด


 น้ำโซดา กลุ่มข้วอย่างใช้น้าโซดาคิด:บึนร้อยจะ ๘..00 โดยใช้ผสมเครื่องดื่มมาก ที่สุดคิคเบ็นร้อยละ ธ๙.ตm รองลงมาคีอทำยาร้อยละ ส๓..ตm (เช่น แก้ปวดท้อง แก้โรคท้อง ผูก ท้องอืค ท้องเพ้อ ช่วยระบายลมในท้อง ใช้ล้างเผลให้สะอาด ใช้เบ็นยาถ่ายท้องให้ตัตร์ เถ้งงและใช้ทำความสะอาคหู เบ็นต้น) เติมหม้อแบทเตอรี่ร้อยสะ จส..๐ และใช้ทำให้เนื้อเปื่อย ง่งต่อการรับประทานร้อยละ ค่อ.ตต

น้ำปูนใส กถุ่มต้วอย่างใช้น้ำปูนใสมากถึงร้อยละ สส.ต๓ โคยใซ้ในการทำธนมมาก
 บ้องกกนนไม่ให้บริเวมที่ถูกไฟหรือน้าร้อนลวกพอง แก้อาการคันุตามผิวหน้ง ใช้ถอนพิษตัตว



 กที่ตุดคิคเบ็นร้อยยะะ ธ๕. 00 รองลงมาคืือใช้ถนอมผักและผลไม้ไว้กินนาน ๆ ร้อยละ อาหารมากที่สดคคดเเบ็นร้อยละ ส๘.00 รองลงมาคือใช้ลนอมผกกและผลไม่ไวกนนานๆ รอยละ

 ร้อยละ $b . \mathfrak{b}$
 เงินมาเที่ซุดคิคเบ็นร้อยละ จ๓. 00 รองล่งมาคือปรุ่งอาหารร้อยละ ๑..๖ธ (เช่น ทำให้สูชช้น กรอบ ทำให้เนือมีสแแดงสด เบ็นต้น) และเชื่อมทองรัอยละ ๘.๐๐.
 ในการทำยามากที่สดคิคเบ็นร้อยละ สส.๓ฮ้ (เช่น รักษาตุมคันหรือตุ่มทีเกิ่ดจกกยุ่งกัคและแมลง กัดต่อย รักษาโรคผืและคางทูม ใช้ดับกลื่นตัว ดับกลินปนก ทำให้พ้พแนธง็งแรงทนทาน ใช้ต่า เชื้อโรคและรักษงแผล ใช้ระบายลมในท้องและให้รักษาโรคต่ปลลที่เกิค่ใหม่ๆ เบ็นต้น) รอง ลงมาคือใช้ทำน้ำปู่นใสร้ยยละ ตฺส.mm กินกับหมากร้อยละ ๗จ.mm ถอนขนรักแร้ร้อยละ

 และผสมสีย้อมผ้าร้อยละ จ๑.ต๓

ปูนขาว กลุ่มตัวอย่างใช้ไู่นตาวคิคเบ็นร้อยะะ ๗๗. $\circ$ โดยใช้ในการก่อสร้างมากที่สดด คิกเบ็นร้อยละ ะ๐.ด๗ รองลงมาคือการเกษตรร้อยละ ๔ส.ด๗ (เช่น แก้ดินเปร้้ยว คินเบ็นกรด ม่าเช้อราเเะแแมลงที่่ยู่ในดิน ไช้ทำให้ก้นไม้กี่ผลมีรสเปร้้ยวมาก ๆ ให้มีรสเปร้รว น้อยลงและบ้องกันแมลงกินเมถ์ดพืช เบ็นต้น่) ทาสีร้อยละ ต๐.b๓ กำจัดปลวกแและแมลง


## बの




 ทะฯาบ: กลง และแก้บวดทอง เบ่นต้น)่




 โบราณร้อยละ ๒๖ และกินกับหรมากรอยฬะ ๒๔.๓ก๓



 ถัตาวเค่ยงตาย เบนต้นิ




 รอยละ ว.๓กต

 ร้อยฉะ ๙.bゅ



$$
\sigma b
$$

การอักเสบ แก้โรคถมพิษ ใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้ไม่ให้พอง รักษ่าตุ่มคัน ผสมกับมะเกลือใช้เบ็นยาถ่ายพยาธิ แก้โรคเจ็บคอและใช้บ้ายล้้นเค็กเพื่อให้เด็กนอนหลับง่าย
 และใช้ประกอบพิธีทางไสยศาสตร์ร้อยละ ๔ต.ว๗

อัมโมเนี่ย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้อ้มโมเนียรัยยถะ ๘ด.๖๗ โคยใช้ในการทำยามากที่สุก คิดเบ็นร้อยละ ๘๑.ไ๐ (เช่น แก้อาการวิงเวียนศีรษะหรือเบ็นสม : แก้หวัดคคดจมูกแถะแก้พิษ สัตว่หรือพิษจากพืชบางชนิด เบ็นต้น)

สำหรับแหล่งที่มาของความรู้ในการใช้ตารเคมีของกลุ่มตัวอย่างน้้ จากการศึกษษาพบว่า

 ทัวไปร้อยละ ๒.ธ๐ และจากวิทยุร้อยละ 0. ๖๐ ตามลำคับ

## $\because$ - <br> หนงสืออางอิง

ประเสริฐ ศรีไพโรจน์


## หัตถกรรมพ้้นบ้านกับการพัฒนาษนบท

## โดย จารุวรรณ ธรรมรักร

## ความสำคัญชองหัตถกรรม พนบาน

หัตถกรรมพื้นบ้านไทยเบ็นงานที่มีคุณค่าในตนเองเพราะช่างพื้นบ้านได้ใช้มือสร้างสรรค์ งานที่สะท้อนถ่ายความแช่มช้อย สะเมียคละมุน อ่อนหวานและอ่อนไหวจากจิๆใจของตน โคย ถ่ายลงในรูปแบบของหัตถกรรมพ้นบ้านประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องบื้นดินเผา งานแกะสลัไม้ แกะสลักงาช้าง การทำเครื่องเขินและเครื่องถม งานจักสานและงานถักทอ หัตถกรรมพืนบ้าน เหล่าน้นีมุคุณค่าคังพระราชดำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าง พระบรมราชินีนาถ ทรงตรัสเมื่อวนที่
 ชนชาติที่มีความเจิญมาช้านาน เจริญในที่นี่ข้าพเจ้าหมายถึงความเจริญในทางค้านวัฒธรรมและ จิกใจจะหห์นได้จากถกักษณะลวดลายที่เขาทอผ้าออกมา การให้สี การรู้จักใช้สีธรรม่ชาติจากรากไม้ ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า ยู่า ตา ยาย ของเงามีวัฒนธรรม มีความรู้สูงากก็อยากจะเก็บ รักษาวัฒน่ธรรมนี้ว้"

สภาพของหักถกรรมพ้้นบ้านไทยในอดีตน้น ไม่ว่าจะเบ็นงานทอผ้า แกะสลักหรืองาน จักสานชาวบ้านถือเบ็นงานรองมิไช่งานหล้ก ถดุุกรผลิทจึงเบ็นช่วงเวลาหลังจากเสรรจส้นฤดุการ เกษตรแล้ว คังที่โบราณกล่าวไว้ว่า เมื่อสิ้นหน้านา ผุ้หญิงทอผู้ ผู้ชายตีเหล็ก ที่เบ็นเช่นน เพราะลักษษณะศรษฐกิจในชนบทเบ็นแบบผลิกเอง ใช้อง ในการดำรงชีวิตต้องช่วยตัวเอง ทุกอย่างจึงผลิกข้นมาเพื่อใช้ก้นในครัวเรือนเท่าน้นโดยผู้หญิงจะทอผ้าไว้ใช้ ผ้ายชายจะจัดเตรี่ยม เครื่องมื่อเครื่องใช้ต้างๆ เช่น กะบุง ไั่งกี่ ตีมีด ทีคาบ หรือจอบเสียมไว้ใช้ เม่มีการแถก เปลี่ยนซ์้อขาย จุมุ่งหมายในการผลิกเพ่อสนองประโยชน์ใชช้ตอย ส่วนผลพลอยได้คือการจรรโลง ใจในทางความงมม

ในสภาพบีจจุบันชาวชนบทต้องประสบบ้มหาทางเศรษฐกิจ คือ เกษทกรมีจานะยากจน รายได้ไม่สมกุลย์กับราย่าย โคยมีเหกุููลรานมาจกกผลผลิทต่ำเพราะธรรมชาติไม่ออออำนวย เกิคน้ำทุ่วมบ้าง ฝนแถ้งบ้างและขาจการพพนาระบบการเกษตรทำให้ชาวชนบทส่วนใหญ่ มีความ เบ็นอยู่อย่างอักคัต รายไก้ไม่เพียงพอที่จะเลียงกนเองต้องะะทิ้งถินฐานไปหางานทำในถึนอื่น ๆ


ง่างงานมีชีวิตอยู่อยุ่างแร้นแค้นปราศงกกความหวัง หหากมีการน่าลักัษดแเด่นของชนบทคือการทำ หัตถกรรมพื้นบ้านมาพัพนาและส่งเสริมให้คีแล้ว บั๋หหาเศรษฐกจิจและสังคมของชาวชนบทอาจจะ ถกน้อยลง 'ชาวนาชาวไร่จะมีร่ยได้และความเบ็นอยู่ที่ดีขี้นกว่าเดิมดังพระราชประสงค์ในกรรจัด
 พิเศษเบ็นมูกนิธิเพราะได้ตามเเด็จไปทัวทุกมุมมเืืองไทย ได้ไปเห็นว่ามีชาวชนบทอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเบ็นจำนวนมาก เช่น ทางภาคกะัวันออกเฉียงเหนือที่ประสบกบัผนแล้งบางที่แล้ง ๕ บีติดต่อ กุนฝนไม่กกเลย บางจังหวดดทำให้เขาไม่มีอาหารจะรับประทานพอ ไร่นาเสียหายกุก้องไปก้หน้้ ยืมสินเพื่อมาเล้ยงจุครอบุครัว " เพราะชาวบานไม่สามารถทำการกสิกรรมได้เุ็ตเม็คเต็มหน่วย
 ที่ไม่ชอบงานผีมือก์เดินทางไปเสี่ยงโชคในกรุงเทพมหานคร หรือตามจังหวัดใหญ่ ๆ ที่มีการ ว่าจ้างแรงงานมกก"

การที่กสิกรละะทั่งที่องถิ่นเบ็นจำนวนมากทำให้เกิดผลรุ้ายภยยหล้งคือ ผุผผลิตทางด้าน
 ในอนาคฑ การพพพาหัตถกรรมพืนบ้านจะเบ็นแนวทางเก้ไขบัญหาน้ในระยยยาว ซึ่งจะช่วยให้ กุสิกรไม่ะะทั้งถึนฐาน. เมื่อคุนพ้าอากาศอำนวยก็สามารถประกอบการุกสิกรรมได้ท้นที ทำให้ไม่ มีการว่างงานในชนบุท บีมหาการอพยมเข้าู่เมืองใหญ่ทำให้เกิดบีญหามถภาวะท่าง ๆ ก็จะลด น้อยลงและแรงงานในชนบทกั่จะมีงานทำกลอดบี บัญหาของชนบุทไทยในบัจุุบนคือบ๋ญหาทาง เศรษฐิิจ ชาวชนบทส่วนใหมู่มีฐานยยากจนมีความเบ็นอยู่อย่างแร้นแค้น บ่ญหาน้ำให้เกิด บีญหาอื่นๆ แทรกซ้อนขึ้นมามากมาย เช่น คุุภงพประชากรต่ำ เพราะมีภาวะโภชุนาการที่ไม่ดี และขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งเบ็นผลเสียต่อความมันคคของปรเเทศ ฉะน้นบัญหาสำคัญในการ


มีข้อที่น่าสังเกตว่าท้องถีนใดที่ชาวบ้านประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม . แถะหัตถกรรม เบ็นอาชีพเรริมอย่างเบ็นล่าเบ็นสันรายไดดของงประชากรจะเพ์มข้น่ คังคำให้ส้มภาษณข่ของ ถุงเจียม แห่งหมู่บ้านแดง ต.คอนสาย อ.ต่ระการพืชผล จ.จุทลราชธานึ หมู่บ้านน้้น็บ็นหมู่บ้านในโครง การพฆนาอาชีพ คือ งานจักสานตะกร้าจกหหู้าชนิคหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ตะกร้าผือ กอนหนึ่ง ของการให้ผัมภาษณ์สุงเจียมเล่าว่ว

『๕


 เหมือนทำนาน้ว้อย
แต่ถึงแแม้ว่าอาชีพพจักสานจะให้ร้าย่ได้ม่ากกว่าการทำนา แต่ชาวชนบทส่วนใหญ่กัยังเห็น ว่าหากคินพ้าอกกาศอานวยคว่รจะรีบทำน่ใให้เร์จจ่อน จึงประกอบอาชีพเสริมคือ กระทำ หัตถกรรมพื้นบ้าน

ในสภาพบบจจจุบันหัต่ถกรรมพ้นบ้านส่วนหนึ่งได้พัฆนาขึ้นมาก เช่น หัตถกรรมจักสาน งระเภเเครื่องหวายและงานแกะสลักไม้สัก จากรายงานของกรมเศรษฐิกิจการพาณิชย์ในบี

 ค่างประเทศ่มากโดยเฉพาะยย่ายยีง เย่อรมันตะวันตก สวีเดน ฝรังเศส ส่วนรายไค้จากผลิต-
 หัคถักิ่รมพื้นบ้านที่ได้รับการพัมนาระะบบการผลิานำรายได้มาสู่ประเทศ ไม่นอยหน้สินค้า ชนิคอื่น ๆ และในชนบทหลายๆแห่งมีการกี่นทัวมาก หงายท้องถีนได้ผลิทหัตถกรรมพื้นบ้าน เบ็นสินค้าออกที่ข้นหน้จ้้้นฑามีคุณภาพยอคเยี่ยมเบ็นที่ยอมรับของมหาชน เช่น หัตถกรรมเครื่องฤมเมืองนครศรีธรร่มราช หัตถกรรมแถะสลักาช้างจาก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ เครื่องเขิน จากเชียงใหม่ บ้านชาหินอ่อนนครนายก ตุ๊กตาชาววังจาก จ.อ่างทอง เครื่องไม้แกะสลักลงรัก บีคทองจากเชียงใหม่ เครื่องไม้ไผ่จาก จ.ลำปาง ผ้าไหมจากอีสาน ผ้าผ้ายเกาะยอและกระเป๋า สานพนสสิคม เบีนต้น

## บีญหาของหัตถกรรมพื่นบ้านไทย

ลักษณเด่นในการประกอบหัตถกรรมพ้นบ้านไทยที่ควรส่งเสริมคือ การรู้กักำเอา ทรัพยากรกธรรมชากิที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถี้นม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ นำวัตถดิบภายใน ท้องถีนมาใช้ทำให้ท้นทุนการผลิกต่า แถะทำให้ระบบการผลิกเบ็นแบบพึ่งตนเองทั่งยั่งเบ็นการ ประหยัดเงินตราไว้ใช้ภาย่ใน่ประเท่ศ หัตถกรรมพ้นบ้านที่ใช้วัตถุคิบภายในท้องถีนได้แก่ การแก่ะสลถักไม้ส้กในภาคเหนือ การ์ทำกระเป๋าสานย่านลิเพาในภาค่ใต้ การจักสานไม้ไผ่ใน ภาคเหน่อและละีี่าน เบินต้น

การประดิษฐธ์ัตถกรรมพพื้นบ้านโดยใช้วัตถุดับในท้องถี่น นอกจาก่จะเป็นการลดต้นทุน กรรผลิขแล้วยยงเบ็นการประหย้น้้ำมันที่จะต้องนำมาใช้ในการขุนส่ง และปรุะหยัดเวลาในการ เสาะหาวัตถุดิบมาบือนช่างผีมือ นอกจากนั้นหัตถกรรมพ้นบ้านบางประเภทย่งเบ็นการนำวัสดุ เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เช่นที่ ต.หางคง อ.หางคง จ.เชียงใหม่ ชาวบบานนิยมทำใครื่อง ไม้เกะสลักลงรักบีจทอง ไม้ที่นำมาเกกสลักส่วนใหญ่เบ็นขอนไม่แกกนที่เคยใช้เบ็นเสาเรือนม่ก่อน
 เบ็นตุ๊กตา และข้าวของเครี่องใช้ก่าง ๆ ด้วยผ็มืออันประณีต


 มาก ทำให้หัตัถกรมมประเภทน้ซบเซาเพราะไม่สามารถหาใม้สักมาเพียงพอ นอกจากนั้นการ ทอผ้าไหมในภาคอีสานก็ประสบบัญหาขาคแคล่ใยไหม ช่างทอผ้าต้องซ้อใยไหม่จกุต่างประเทศ เบ็นจำนวนมาก ในผ้าไหมบางผืนแทบจะเรียกได้ว้าประดับด้วยใยไหมจากต่างประเทศ ผลที่ตาม ก็คือ ต้นทุนการผลิศสูงราคาแพงแทบจะซื้อไม่ไหว และคนทอผ้ำไหมเองกี่อาจจะหมดสิทธิที่จะ ได้ผ้าไหมไว้ใช้เช่นกันหกกบัญหาน้ไม่ได้ร้บการแก้ไข

บัญหาขาคแคลนวัตถุดิบมาบือนช่างผืมือ และบัญหาวัตถุดิบมีคุณภาพต่าน้จะแ้ก้ขได้โดย 'หน่วยงานยองรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะค้องยื่นมือเท้ามาช่วยเหลือ. เช่นในกรณีที่ช่างแกะสลกไม้ผัก ฆาคแคลนไม้ที่จะนำมาแกะ องค์ำรอุๆสาหครรมบ่ำไม้ควรจัดสรรไม้ให้แก่ผู้ผลิตซึ่งควรรวมตัว กันในรูปของสหกรณ์ ใดยองค์การอุตสาหกรรมบ๋าไม้ควรจัดสรรไม้ให้เพียงพอฺแก่ความต้องกท่ร์ พร้อมทั้งออกกฎหมายห้ามส่งไม้แปรรูป หรือส่งไม้สักตายในลักษแะวักดุดิบกำหนดให้ส่งใน. ถักษณะผลกกภัแต์สำเร็จรูปแล้ว และในหมู่ของผู้ผลิตเองควรหาลู่ทางใช้ว่ว่ถุอ่นที่มีมักษณะและ มีคุณภาพใกล้เกียงกกนมาใช้ในการผลต เช่น ไม้โมกมัน ไมิชิงช้น ไม้ฉำฉาเเทนไม้ตัก และ






ได้แก้ไชที่ต้นเหตุ คือ ให้ความรู่ที่ถูกต้องทันสมัยเก่ผู้เล้ยง ปกกิชาวอีสานจะเถียงไหมด้วย ใบหม่อน ซื่งเก้กขึนเองตามธรรมชาติ หรื่อตามที่บรรพบุรุษปลูกไว้ ไม่ได้ศึกษาหรือตั้งข้อ

 ใบอ่อนใบแก่ ความจริงน้้หหนอนไหมตัว่อ่อ่นชอบกิ่นใบหม่อนอ่อน แถะหนอนไหมตัวแก่ก็ชอบ ใบแก่ แต่ชาวชนบทให้ใบหม่อนท้งอ่อ่อนททงงแก่คละกกนไปหมด ความเจริญเติบโๆของทัวไหมจึง ไม่ได้ผลเต็มที่ประกอบกับคุณภาพของกัวไไหมพพธธุ พื้นเมืองไทยเบ็นชนิด ( Poly Voltine) ซึ่งโตชัาและให้ใยไหมไม่ดีพอ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ คือ ได้ใยไหมในปริมาณทิ่จำกัด บัจจุบัน จึงมีการผสมพันธุ์ใหม่ ซึ่งแข็งแร่งกว่า โคเร็วกว่าและให้ใยมากกว่า เบ็นที่น่ายินดี่าวรัฐบาล ได้มองเห็นความสำคัญ ของหัทถกรรมทอผ้าไหม จึงจัตทังศูนย์วิจัยการเลียงไหมที่จังหวัด นครราชสีมา และมีสาขาอีกหล่ายแห่งทำการท่คลองเถียงไหม น้ำพันธุ์ไหมออกแจกจ่ายแก่กู้ เลี่ย่งไหมบีหนึ่ง ๆ ประม่าณ่ แสนต่ว

การพัฒนเทคนิคในการเล้ยงไหมกเเบ็นส์งสำคัญอีกประกรรนึ่ง ซึ่งจะทำให้ใยไหม เพ็มบริมาณมากข้้น ในบีหนึ่ง ๆ ช่าวอีสานจะเลี่ยงไหม $\mathfrak{- \infty}$ รุ่น โดยเลี้ยงไว้ในถาคซึ่งเรียก ว่า กระด้ง การเลียงไหมนบตั้งแต่การเล้ยงไข่ไหมจนถึงเวลาไหมพักตัวแล้ว ไม่ได้ล้างถาคเล้ยง เถยจะเล้ยงรุรุ่นใหม่ติดต่อกันไปเรี่อย ๆ เบ็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้ตัวไหมไม่แข็งแรง และทิกโรค ได้งยยย แมลงวนกก็เบ็นศัตรูสำคัญของตัวไหม่ เพร่าชชอบไปไข่ไว้ตามใบหม่อน เมื่อหนอนไหม กินไข่แมลงวันเข้าไปจะทำให้เกิดโรคและตายง่าย ยี่งในชนบทที่ขาคการระมัดระวังแล้วแผลงวัน จะไป่ที่ตัวหนอนไหมเลยทีเดียว หนอนไหมตัวหนึ่งๆ อาจมีไข่แมลงวันทิดอยู่ประมาณ ๓๐o ฟอง พอหนอนไหมกินไข่เมลงวันเข้าไป ไข่จะไปพิกตัวในลำไส้เถ็กของมันทำให้ถึงตายได้ การเลียง ไหมึจงต้องระวังแมลงวันมาก ผู้ที่หวังผลสูงจึงต้องเล้ยงในห้องมุ้ถวด และห้องมืดทำให้แมลงวัน เข้าไม่ถึงตัวไหม

การนำวตตกุดิบในท้องสี่นม่ประคิษจ์นัตถกรรมพื้นบ้านนั้น ชาวชนบทส่วนใหญ่ใช้วิธี กินแรงธรรมชาติ คือ ไม่มีการปถูกเพ็มหรือปรับปรุงสสงที่ธรรมชาติสร้างนนนให้มากทังปริมาณ และกุนภาพ ทำให้เกิคบัญหาขากแคลุนวัตดดิบมาบือนช่างผีมีอ เช่น ไม้ไผ่ เบ็นไม้ พื้นมืองไทย มีอยู่ั่วไปทุกภาค ไม้ไผ่จะมีอยู่ทั้งที่บาน ที่สวน และในบ่าเขากามธรรมชากิโดยที่คนเราไม่ได้


 ที่ใช้ในหักถกรรมประเภทอื่นก็อยู่ในลกษแแที่ไม่เตกต่างกกันมากนัก,
 ซึ่งเบ็นที่นิยมเพร่หลายในหมู่สตรีราคาใบหนึ่งประมุด้ 『,000-๒,000 บาท แต่ชาวชนบท กีไม่ได้ยีกดหัตถกรรมพื้นบ้านเบ็นงานอย่างจริงจัง :เพรายการทำหัตถกรรมพื้นบ้านแต่ละชู้นต้อง ใช้เวานานกว่าการทำงานอย่างอื่น $ๆ$ อีกทั้งผุ้ทำจจะต้้งมีความละเอียคอ่อนเบ็นพิเศษ ทำให้ห้หวว ชนบทคิคว่าการทำหัตถกรรมแม้จะไร้รับค่าตอบแทนสูงก์ไม่คุ้มกันเวลาที่เสียไป แนวคิดน้ำให้่
 ไขได้โดยนำเครื่องจักสานหรือเครื่องทุ่นแรงบางอย่าง... ที่สามารถใช้ก้บหัตถกรรมบางประเภท โดยไม่ทำลยยคุณลักษณะของหัตถกรรมพพ้นบ้าน เข้ามาใช้ เช่น เครื่องทัด เครื่องคัด เครื่องษัด เครื่องขูตผิว และระบบการผลิทควรจะเปลี่ยนจากแบบที่ผลิตทุกส่วนด้วยตนเองเพียงผู้เดียว เบ็นประดิษฐ์เพ็ยงชิ้นส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจึงนำไปประกอบให้สำเร็จรูป ส่วนบัญหาการขาคแคลนหช่างผีมือจะเก้ไขุได้โดยการรวบรวมชช่างื้มือ ที่มีความสามารถ เบ็นครูผौกสอนวีชชช์พเหล่านัน ให้้ผูนใจจนเกิดความชุำนาญสามารถประกอบเบ็นวิชชีพเลียง คนได้ และนอกจากน้นจจต้องส่งเริมิมให้ช่างผีมือที่ประกอบหัตถกรรมพ้นบ้านอยู่แล้ว"ให้มี ฐานะดีพอที่จะประก่อบวีชาชีพอยยู่ได้อย่างสบาย โดยไม่เดือค่ร้อนเพื่อมิให้ผละไปหางานอี่นทำ
 หลังวัคตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร ส่ภาพของช่างผีมีอเหล่านันขณะนอยู่ในลักษแะที่ควรจะ เรียกได้ว่า อยู่อย่างสมห่ายใขเซือกสคท้าย หลายครอบครัวห้นไป่ประกอบอาชีพใหม่ เพราะถด พ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเรรียบ ให้ค่าตอบแทนน้อยแต่ำหนดราคาขายไว้สูงลี่ว ช่างผีมีออคคูยย เบ็นผู้สร้างความร่ำรวยให้แก่พ่อคาคกนกลาง ในขณะที่พ่อค้าคนกลล่งหยิบยื้นความตายให้ตนค้วย รายได้อันน้อยนิคแทนจะเลียงชีวิกไม่รอค การที่พ่อค้คนกลางกำหนดราคาขตยไว้สูงมาก เบ็นการ

 พานรองแต่ละในส้นค่ใช้จ่ายคังนคคือ

```
๔\alpha
```

| ค่าแรงงูาน | 800 | บาท |
| :---: | :---: | :---: |
| ค่าวสสุ อลมิเนียม | \＆゙○ | บาท |
| ค่าน้ำยาเคลือบ | 000 | บาท． |
| รวมต้นทุนการผิต | ๓\＆o | บาท |
| พ่อค้ากำหนดราคาขาย | ๑，๔๐0－๑，毋゚○ | บาท |

บัญหาช่างผีมือถกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบน จะแก้ไขเด้โดยกลุ่มช่างผีมือต้องรวม ตัวก้นในรูป่สหกรณ์เพื่อให้สามารถกำหนดราคาช่ายที่แน่นอนด้วยต่นเองได้ และในขณะเดียวก้น ผูคากำไรเกินควรจักต้องได้รับการถงโทษตามตับทกฎหมายโดย่เด็ดขาต มิเซ่นน้นจะสรางความ เจือดร้อนท่อมหาชนอยู่ร่าไป

## แนวหางในการพัฒนาหัตถกรรมพม้นบ้านไทย

แนวทางในการพัฒนาหัตถกรรมพันบ้านที่ควรยึดถื่อเบ็นเเบบอย่างคือ หลักการทำงาน ที่ทรงประสิทธิผลของโครงการศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินปภัมภ์ โครงการนได้ขยายงาน ออกไปอย่างกว้างขวางแทบทกภาค โดยมีจดม่งหมายเพื่อแก้ไขุวามยดกจุนในชนบท พระมหา กรณาธคคณในด้านการส่งเสริมหัตถกรรมพพนบ้าน ทรงแผ่ไพศาลไปทัวทึศานทิศ อาทิเช่น

ภาคเหนือ มีการผืกอบรมการเย์ษบ้กถ้กร้อย ทุอผ้า ษักผ้า ทำไม้แขวนเสาอ ทำเครื่อง ประดับเงินและทองของชาวเขา

ภาคอีสาน มีการส่งเสริมการทำไหม ทอผ้ามัดหม่ ปรับปุงวิธีการทอเละการย้อมสี ให้ได้มาตรฐานและหาตลาดสำหรับชายผลิตภันฑ์ด้วย

ภาคกลาง สอนการทำดอกไม้ประดิษฐ การถนอมอุาหาร การจักสาน การทอและ ทัดเย์งเสอผ้า การบึ้นทุกตาชาววังและการแกฺะสลกไม่า

ภาศใด้ มีการทอผ้า เย็บบีกถักร้อย การจักสานด้วยหวายด้วยไม้ไผ่และย่านลิเพา การสานเสื่อกระจดและการทำเครื่องถมทอง เบ็นท้น

สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเรีมต้นโครงการศิถปาชีพพิเซษษ ด้วยการจัดครี ออกกไปผืกวิชาชีพให้แก่เกษฑรกร：ให้เกษฑรกรเหล่านั้นใช้เวณาว่างจูากการประกอบอาชีพหลัก มาทำอาชีพเสริมโตยอาศัยศิลปหัตถกรรมขขงท้องถ็น หรืองานผืมือที่เหมาะสมกับสภาพท้องถึน ทรงพระกรุณาพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ ให้ทัังหมด พระราชทานคำแนะนำตลอดจนพระราชทาน รางวัถให้เก่ผู้ที่มีผลงานตีเด่น และเมื่อได้ผลิทภัณฑ์ออกมาทรงจัดหจตลาดทั้งภายในและภายนอก

ประเทศและโปรดใช้สอยสึ่งของที่ชาวไร่ชาวนาประดิษฐ์ขึนทุกประเภท ควรที่เราชาวไทยจักได้ จำเนินรอยๆามเบื้องยุคลบ่าท

การพฒนาหัตถกรรมพนนบานเพือเพิมพู่นรายไดฺ้แก่ชนบทนัน ควร่เริมต้นด้วยการพฒนา ประโยชน์ใช้สอยให้ใช้ได้อเนกประสงค์ เหมาะสมกบยุคสมัย เช่น การพัฒนาประโยชช์ใช้สอย ของกระติบข้าว เบ็น แจกันสาน พานไม้ไผ่ พานผลไม้ ตลอดจันด้ดแปลงเบ็นเฟอร์นิเจอร์ ประเภท โคมไฟ เบ็นต้น ส่วนหัตถิรรูมพนบานประเภทถักท่อคว่รพ๊นาประโยชน์ใช้สอย ให้กว้างขวางย็งข้น ผ้าผ้าย เดิมทีใช้เฉพาะเบ็นเครืองนุ่งห่ม บัจจุบนมีการท่อผ้าผ้ายให้เน้้อหนา เพื่อนำมาเย็บเบ็นผ้าม่าน ผ้าปูโตซะ ผ้าคสุมเทียง หรือผ้าไหมเดิมที่ใช้เฉพาะเครื่องนุ่งห่มสตรี ทุกวันนี้สูทและเสื้อของบุรุษนิยมใช้ผ้าไหม ผ้ามดหมี่ เช่นเดียวกับการพัฒนาประโยชนใช้สอย ให้กว้างขวางขึน จึงเบ็นการขยายตลาจของหัตถกรรมพ้นบ้านอีกโสดหนึ่งด้วย



 ของนักท่องเที่ยว่ต่างประเทศได้ให้ความ่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ ไว้ด้งนี้คือ
๑. มีสิงแวคล้อมที่คุอย่างประหลาด

ต่ มีขนบปร่ะเพถีที่น่าสนใน
๓. : มีสึงสวยงามที่มนุุย์สร้างข้น น
๔. มีที่พักสัอดวกสบบยยและยยาหารดี

การพัมนาหัตถกรรมพืนบ้านไกยจะช่วยให้ชนบททที่หละาหลังมีความททนสมย แล้ะมีร่าย่ได้เพ็มมาก
 สภาพตตาจหัตถกรรมพิ้นบุ้านไทยในต่างประเทตุนนน เราต้องแข่งขันกับประเทคอื่น ๆ อีกม่ากมายเช่น เครื่องหวายไทยตตออ่แข้งงบนกบบเครื่องหายของพีลิปบีนสส ช่องกง และได้หวัน บางประเทศ ไทยอยู่ในจิานะได้เปรียบ บางปร์ะเท่ศ ไทยอยู่ในฐานะเสียเปรียบ เช่น ฮ่องกง




ภายในประเทศต้องส้งซื้อจากต่างประเทศ ด้งนนจุดหนึ่งที่ควรนำมาพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ่านไทย คือ การพฆนารูปแบบและการให้หีีที่ตรงกับรสนิยมของตลาด โดยให้ได้มาตรฐานสากล และ ออกแบบให้เบีนกลาสสิค ไม่สร้างงานแบบดาดๆ อย่างที่ทำใช้เองในชนบท การนำหัตถกรรม พ้นบ้านของชาตุต่างๆ มาจัดนิทรรศการ เช่น จักกาว่เสคงผลิตภกแต์หัตถกรรมระหว่างประเทศ หรือ ซึ่งมีชื่อส้น ๆ ว่า Colinext ธ่ ซึ่งจัจึ้นที่สวนอมพร ก็เบ็นวิธีการที่ดีในการสร้าง ประสบการณ์ให้แก่ชาวชนบทไทย เบ็นการเพื่มพู่นคว่ามรู้ค้านการออกแบบ การให้สีสรรลวดลาย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับงานหัตถกรรมในชนบทได้อีกคค้อย
 กีเบ็นสึงสำคํอยึ่ง เพราเบ็นการเสนอขายสินค้าได้เบ็นอย่างดี ดังที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ไค้ทรงจัดงานแสดงผลิกภัณฑ์เส้อผ้้ และงานผีมีอของชฺ่วเขาในประเทศไทยข็้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อคราเสดีจพระราชดำเนนเยือนประเทศนน ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม - m มี มีนาคม ตส์ตฺฺ ทำให้ชววสหรัฐอเมริกสนใจั และร้านค้ใหห่ ๆ บอกรับไปจำหน่ายมากมาย

การพัฒนาช่าผฝีมือโดยารดัคช่างผีมือที่มีความสารถสูงเคิศเบ็นวิทยากรเคลื่อนที่ ไป อบรมผืกฝนทามหมู่บ้านต่าง ๆ ในลกษษณะที่เบ็นโรงเรียนผืกวิชาชีพกี้เบ็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่ง จะช่วยส่งเสริมหัตถกรรมพ้้นบ้านไทย ให้แพ่รหลายทั้งในกล่่มผู้ผลิาและผู้ใช้ การจจดประกวด หัตถกรรมระหว่างหม่บ้านจะเบ็นการรักษมาตรฐาน และกระตุ้นให้ผู้ผลิตเกิดความพยายาม สร้างสรรค์งานผีมือให้ประถ็กยี่งข็น

หัตถกรรมพ้นบ้านไทยน้นมีลักษแเเด่นเหนือหัตถกรรมชาติ่น คือมีความละเอียดช้อย ในลว่กลายและสีสรรงดง่าม ซึ่งเบ็นศิลปะที่สืบต่อกันมาหลายชัวอายุคน่ ฉะน้นในการประดิงฐ์ หัตถกรรมพ้้นบ้านควรรกกษาความคีข้อนี้ไว้อย่าให้ตลาด หรื่อคว้ามรีบร้อน ทำลายวัฒนธรรม ในส่วนน้ไบ่เสียหมด กลายเบ็นงานที่มากด้วยยริมาณแเต่ซาาคคุณค่า ควรคำนึงเสมอว่าย่งมี่ฑถาด มากม่ารรฐนนททางคุณภาพควรปรับปรุงให้สูงเสมอกนไไ และในการออกแบบควรได้ศึกษาถึง เอกลักษษ์์ไทยในหัตถกรรมเต่ละประเภท เช่น หัตถการรมประเภททอควรทอจากเลายเก่า 9 แบบพ้้นเมือง เช่น ผ้าลยดอกพิกุล ลายราชว่ตร ล่ายดอกมะลิ เบ็นต้น บैจจุบนนสิงโโรร์ซึ่ง เบ็นคุ่แข่งที่สำคกญทางการค้าของไทย จึงทุ่มเงินว่าจ้างช่างผึมีอแกะสลักเครื่องไม้ไปอยู่ที่ประเทศ ของทน นับเบ็นเรื่องที่น่าเศร้าจจเบ็นอย่างยิ่ง สำหรับการขายผีมือและขายเอกลกษษมป้ประจำชาติ่ ไทยให้แก่ผู้ซ้ํี่ขาขคคุณธรรม

## E

## บทบาทในการสงงสริมัหัตถกรรมพนบาน เบ็นหน้าทิ่ของใคร





 ท้องถี่นนิยม ใ ให้เกิดขึนประหนึ่งเน็นสายโลิหิตในชีว่ตของประชาชน
 カารพาณิชย์ กุรมสส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัผนาจุนบท ควรจะได้ว้วมมือร่วมใจจกันส่งเเริม





 ผจุงไว้วึ่งศิลปหักถกรรมแล่ะอุตสาหกรรมในครัวเรือน อันเบ็น้อิกลักักษณปประจำชาติร ที่แสดง
 เบ็่นงานเล็กงานน้อยซึ่งคว่ามจริงมี่อยุว่าไม่กี่บีที่านมาน้นานเล็กๆ น้อย ทำเงินตราให้ กับ ประ เทคไม่ต่ำกว่าพันล้านบาท ในอนาคุตหัตถกรรมพินบ้านอาจช่วยให้ชาวชนบทรอคชี่วิตจากความ อคอยากได้ เรามาสนบบสนุนหั้ตุรรมพื้นบ่านไทยกันเลิ่ด

## "พระพุทธิกันทรวิบัย อภิสมัยสสรรมายก" พระพุทธรูปสำคัญ ในรอบ ๒๐ะ บี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

บญ์ลิศ สดสุชาติ
























ศิลปะและปรัชญาธรรมอย่างสูย่ง กล่าวคือ มึลักษณะแสดงถึงเช้้อุาติ เบ็นชาวพ้นเมือง อยางเด่นช้ด พระพักตร์อื่มเอิบบริสุทธิ้ แสดงถึงการหลุดพ้นจากกากเวลา ประทับนับบนฐน คอกบัวหงาย อันหมายถึงบัญญา เบ็นยานพาหนะนำไปสู่พระนุพพาน เรื่อนแก้วด้านหลัง
 องค์พระประทับนังในลักษษณวิบิสนา เพื่อมุ่งู่สัจจธรรมคือความหลุคพ้น โดยมีดินแดนแห่ง พระนิพพานเบ็นจุดหมมายปลายทาง

คณาจารย์แห่งศูนย์คิลปะและวัผนธรรมอีสนน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ วิทยาเขต ภากกะวันออกเฉียงเหนื้อ จังหวดัมหหสารคาม มีความเห็นพ้องท้องกันว่า น่าจะได้ทำการงยาย, แบบจากพระพิงพ์ดินเผา หล่อเบ็นพระพุทรรู้ว้วยทองสำริด เพื่อเบ็นพระบระศานซึ่งประกอบ ไปด้วยพุทธลักษแะอันงดงาม แผงไว้ด้วย1รัชญ่าธรรมอันสูงสตง สมควรจะถือเบ็นแบบฉบบ หรือเอกลักษณ์ แห่งพระพุทธรูปแบบอีกานสืบไป่ ดังน้้น จึงได้นำความเข้าปรึกษาทางมหา วิทยาลยย ทางจังหวดดมหาสารคโมแเละทางกองทัพภาคที่ ๒ ทุกผ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า สมควร่ คำเนินการจักสร้างพระประธาน ตามแนวทางที่ศู่ยย์ศืลปะขเส่นอไว้ ท่านเม่ทัพ กองทัพภาค ที่ (พลโทลักษณ์ ศาลิกุปต) ได้รับเบ็นรุระเป็นประธาน และได้มีคําสังแต่งกั้งคณะ กรรมการดำเนินงานขึ้น โดยคำสังกองทัพงาคกที่ เต ส่วนหน้าและกอองอำนวยการรังษาความ

 แม่ทัพกองทัพภาคิที่ เบ เบ็นปรระธานอำนวยการ อธิการบคีมหาวิทยาละศรีนครินทรวิโรฆ


 การและเลข่นุการ คณะข้ารชชกร่ร พ่อค้าปรรชชชชชนร่วมเบ์นกรรมการ






พระพุทธคุณ พระธรรมคุณและพระตัมคุณ
ประการที่สอง เพื่อให้บ็นพซษพุทธรูปึ่งเบ็นเอกลักษณ์หรือแบบฉบับของชาวอีสาน
ประการที่สาม เพื่อเบ็นการฟ้้นฟูวิทยาการหลอมหล่อโลหะของชาวอีสาน อันมีมาเบ็น เวลาช้านานแต่โบราณกาล

การดำเนินงานได้เร็มตั้งแต่วันที่ พ พถศจิกายน พุทธศักราช ๒ย์อ๓ เบ็นต้นมา ทุนดำเนินการในชั้นแรกเร็มได้จากกัารอุปถัมภ์ ของพ่อค้าประชาชนชาวมหาสารคาม จำนวน ๑ส คน เบ็นเงิน จส०,000 บุาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ จส์ เมษายน พุทธศักราช ๒๕์๒๔ ได้มีพีธีปรกทองโดยพระเกจิอาจารย์จาก จ๖ จังหวัดในภาค ๓ะวันออกเฉียงเหนื่อ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังมปุรินายก ประทานไฟพระฤกษ์จุดเทียนชัย ร่งข้นในจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน, พุทธศักราฆ ๒ซฺุ๔, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าง พระบรมราชินีนาด สมเจ็จพระเทพรัตนราชสุดางสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธ่อเจ้าพ้าจุพาภรห์วละยลักษณ์ อักรราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตา เสด์จ พระราชดำเนินประกอบพิธีเททอง ณ มหาวิทย่าลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนับเบ็นพระมหากรุณาธิคุณเบ็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม

หลังจากนั้นในวันอังคารที่ จ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕์๒๔ เวลา นาพิกา ๒ส นาที สมเด็จพระเทพรัฑนราชสุดาบ สยามบรมราชกุมารี ได้เสร์จพระราชดำเนินไปเบ็น องค์ประธาน ในงานพระรุาชพิธีพุทธากิเงก "พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ วิทย่าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม อีกวาระหนึ่ง โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด์จทรงเบ็นประธาน ผ่ายสงฆ์ ซึ่งนับเบ็นพระมหากรุฌาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พิธีในวันน้้ดด้มุีพระเกจิอาจารย์ จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่งปรกตลอดวันด้วย

เนื่องจากพระประะธานจะได้ป้ระดิษฐานไว้ ณ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเข่ตภาค円ะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการ ได้พิจารณาเห็นสมควร ให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ได้โีโอกาสเคารพสักการะบูชาพระ พุทธรูปน้้อย่างทัวถึงกัน ฉะน้้น จึงได้ทำการจำลองเบ็นพระบูชา ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒ น้ว เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ คือ กองทัพภาคที่ ๒ กองบัญชาการตำรวจภูธร เขต ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . วิทยาเขตกลาง ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

และจังหวัต่าง ๆ ในภาคกะวันออกเฉียเหเหนือท้้ง ด่ จังหวัด









 ชาติ ศาสนนเละพระมหากษัตริย่ ช่วยให้เกิดขวัมและถำลังใจที่คี ตุลอดจนเกิกความรักและ คว่มสามัคคีระหว่างประะาชนชาวไทยโดยทัวกนน.

## 

## งานศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕

อภินันทนาการ จาก

๑๗) ถนนนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. (๐๕๕) โทร. ๕ธ๘๔ఱ

## แหล่งรวม



- หน้งสือวิชาจศารรมุดระะตับ

- ตำราระตับอุดมมศึสดษาก



## ห้งหุุ้นส่านจำกัด คิงสู่สปอธ์์ต




 ขอสนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธัรรม่ไทย ครั้งที่ ๕

## อภินันทนาการจาก

ร้านฉันทนาสาส่น และ ร้านพิษณุโลกสหกิจ
๗๐/๑๐-๐ต ถนนวิสุทธิกษัตริย์
จ.พิษณุโลก


๘๓๔-ต ถนนนครสวรรค่ ต.ตลาด "อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร. ๑๑๑๐๔๐

## - สินค้านานาษนิด



- เครื่องสำอางชั้นดี
- จำหน่ายยา

อภินันทนาการ จาก

> ห้างหุนส่านจ่ำกัด ร. พาณิบย่มหาสารคาม ๑๓๓๑/๑ ถนนสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

## 







## จิติศักดิ์สาส์น : (แสงทอง ๒)

ส๘)ノร ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 ใหนดงสือ

๖๔๓ ถนนศรีราชวงค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทร. ต๑லูส๕゙

> ขอสนับสนุนกิ่จกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ

## 

พระอริยานุวัตร
ทว่ศลลป์ สับวัฒนะ
ธำรงค่ อุดมไพจิตรกุล

อกิกกีด้ด้ โสมอิินทร์
ประเสริฐ ศรีไำรจน์

จารุวรรณ แรรมวัตร

บุญเลิศ สดสุชาติ

ดร. พระอริยานุุวัตร ( อารีย์ เขมะจารีเถระ) อาจารย์พิเศษภาควิชาราษาไทยและภาษาตะวันออก
คเฉะมนุษยศาสตร์ วกา มหาสาราคาเร
เจ้ออาวาสวัตมหาชัย มหาสารคามง
อาจารย์ภาศวิชาประวติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มศว มหาสารคามต บูง
ผ้ช่วยศาสตราจารย์
ทัวหน้าภาควขาเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร ${ }^{\text {เ }}$ มศว ม่หาสารคาม
ค้ร่ร่วยาสตตราจารย์
ภาศวิชาภูิศาสตร์
คณะส้งศามศาสตร์ มศว ม่หาสารคามง
วองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคารี่
คณะะวิทยาศาสตร์ มศาว มหาสารคาม
อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและะภาษาษะว้นออน


คาเะะส้งคมศาลตรร์ มศ์ว มหาสารคาม


$$
\begin{aligned}
& \therefore \quad \because 1
\end{aligned}
$$

