farols
2y) 15 (0)488 $23=3.9$



## เฉลิมพระเกียรติฉลองฉัตรห้าสิบพรรษา

คำร้อง ท่ามหญิง ประภาพันฐ์ ( ภาฏพันฐ์) กรโกลียกาจ ทำนอง ประสิทธิ์ พฮอมองค์


## คำนำ

ในวาระมหามิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และในวาระที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒน ศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบ 10 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 นี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงจัดพิมพ์หนังสือ อัครศิลปิน ในวาระดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระปรีชาญาณทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ มากมายหลายสาขาอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งปรารถนาที่จะให้หนังสือเล่มนี้เป็น คิลปานุสรณ์ ในการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดี์ สาขาวิชาคิลปกรรมศาสตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2537 ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด̆์สาขาวิชาดุริยางค ศาสตร์ในปีพุทธศักราช 2530 และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ในปีพุทธศักราช 2539 แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนั้นแล้ว ในวาระวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2539 นี้ ฝ่ายวิชา การมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะคิลปกรรมศาสตร์ โดยการนำของ ดร.วิภา คงคากุล ได้นำคณาอาจารย์ นิสิต และนิสิตเก่า สร้างสรรค์บทเพลง 11 บทเพลง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บันทึกแผ่นซีดีและเทป เผยแพร่และจัดจำหน่าย เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้บทความ "ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และอัครศิลปินผู้ ทรงมีคุณูปการด้านศิลปกรรมศาสตร์" อาจารย์อำนาจ เย็นสบาย เป็นผู้เขียน และบทความ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับศิลปกรรม ศาสตร์" รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นผู้เขียน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

## พุทธศักราช 2537



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความ สันติสุขของอาณาประชาราษฎรชาวไทยทั้งมวล เป็นเวลาสืบเนื่องยาวนาน นับเฉพาะในส่วนที่ทรงดำรง ราไชยสวรรย์ เป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศ ก็เป็นเวลานานเกือบกึ่งศตวรรษ พระราช กรณียกิจของพระองค์บังเกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั่วรัฐสิมามณฑลอย่างไพศาลสุดที่จะพรรณนาได้ กล่าวโดยเฉพาะในด้านศิลปกรรมศาสตร์ พระราชกรณียกิจในด้านศิลปกรรมก็ส่งผลเป็นคุณอเนกอนันต์ ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวางและลึกล้ำ ทั้งในด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ และ ศิลปะการถ่ายภาพ พระวิริยะอุตสาหะและแบบแผนการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะที่ได้ทรงสร้างขึ้นเป็น แบบแผนอันงดงามสำหรับศิลปินและประชาชนทั้งปวง สมดังพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน" อันเหล่า ศิลปินและปวงชนชาวไทยพร้อมกันน้อมเกล้าฯ ถวายแล้วนั้นเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาญาณและผลงานด้านจิตรกรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ทรง สนพระราชหฤทัยฝึกฝนพระองค์เองในด้านจิตรกรรมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ดังปรากฏว่า เมื่อครั้งยังทรง พระเยาว์เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปีพุทธศักราช 2480 ถึง 2488 นั้น ได้ทรง ศึกษาตำราด้านจิตรกรรมและสนพระราชหฤทัยฝึกฝนด้วยพระองค์เอง ทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรง พบปะกับศิลปินผู้นั้น ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะดังกล่าวนี้เองในช่วงเวลาต่อมาคือในระหว่างปีพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมนั้นจึงปรากฏผลงาน จิตรกรรมที่ทรงคุณค่ายิ่ง จำนวนถึง 107 ภาพ ทั้งภาพเหมือน ภาพนามธรรม ภาพธรรมชาติ ภาพชีวิต และภาพจินตนาการ ผลงานจิตรกรรมที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมดนี้ ล้วนทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งในเชิงสุนทรียะ พลังการสร้างสรรค์ และพลังในกระบวนการศึกษาค้นคว้า ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาญาณด้าน จิตรกรรมอันยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปรีชาญาณและผลงานด้านดุริยางคศิลป์เป็นอย่างเอก ทรง สนพระราชหฤทัยวิทยาการด้านการดนตรี และทรงฝึกฝนพระองค์ในด้านดุริยางคศิลป์มาตั้งแต่ครั้งทรง ดำรงพระฐานันดรศักดี์เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช การฝึกนั้นทรงฝึกตามแบบฉบับการศึกษาดนตรีอย่าง

แท้จริงคือฝึกตามโน้ตเพลงแบบคลาสสิก เครื่องดนตรีที่ทรงฝึกเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า เช่นคลาริเน็ต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้ทรงเปียโนเพื่อทรงใช้ประกอบการพระราช นิพนธ์เพลง พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีความไพเราะยิ่งขึ้น 34 บทเพลง และได้ทรงพระ กรุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อื่นำไปใส่คำร้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมแล้วเป็นเพลง จำนวนถึง 73 เพลง เพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้มีทั้งเพลงมาร์ช เพลงประจำมหาวิทยาลัย เพลงที่แสดงถึง คุณค่าปรัชญาการดำรงชีวิต และเพลงที่แสดงท่วงทำนองอันไพเราะลึกซึ้ง เช่น เพลงมาร์ชราชวัลลภ เพลง มาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงพรปีใหม่ เพลงแสงเทียน เพลงสายฝน เพลงยามเย็น เป็นต้น เพลงเหล่านี้ล้วน มีความหมายและความไพเราะสูงยิ่งหาที่เปรียบมิได้ นอกจากพระปรีชาสามารถในด้านพระราชนิพนธ์บท เพลงดังกล่าวแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการทรง ดนตรีอันนับเป็นอัจฉริยะยิ่ง โดยได้ทรงฝึกหัดและทรงร่วมแสดงดนตรีกับนักดนตรีที่มีซื่อเสียงมาตั้งแต่ ครั้งยังประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครั้นเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ก็ได้ทรงดนตรีรีวมกับ วงดนตรีกิตติมศักดึ์ ลายคราม และวงดนตรี "อ.ส.วันศุกร์" และทรงดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาด้วย นับเป็นที่ปลาบปลื้มบีติ และสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างหาที่สุดมิได้ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งมีความเจริญทางด้านการดนตรีเป็นเอก เช่น สหรัฐอเมริกา ส่าธารณณัฐฝัั่งเศส สาธารณรัฐออสเตรีย ก็ได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีมีซื่อของประเทศเหล่านั้น ยัง ความปลาบปลี้มปีติให้แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และ ชึ่นชมพระปรีชาสามารถเป็นยิ่งนัก ความชื่นชมดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จากการที่สถาบันการดนตรีและศิลปะ การละครแห่งกรุงเวียนนา ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ อันเป็นตำแหน่งที่ ทรงเกียรติสูงส่งยิ่งของสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราช ดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปี พ.ศ. 2507 และการที่วงดุริยางค์นีเดอร์ เออส์เตอร์ไรซซ์ โทน คึนสท์เล่อร์ ได้อันเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ออกบรรเลงเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล ทำให้ประชาชนชาวออสเตรียได้นิยมชมชี่นในพระปรีชาสามารถอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ เป็นต้น

กล่าวในด้านศิลปะการถ่ายภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศิลปินนักถ่ายภาพมีอัจฉริยะ ยิ่ง ทั้งการภ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ ภาพถ่ายฝีพระหัถต์ของพระองค์ได้รับการอัญเชิญไปแสดง นิทรรศการและตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นอัดล้างขยาย และประดิษฐ์สร้างสรรค์ด้วยกลวิธีที่แปลกใหม่อย่างงดงามประทับใจ สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง

พระปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในด้านอื่นยังมีปรากฏ เป็นอเนกอนันต์ อาทิ งานประติมากรรม งานต่อเรือใบที่ทรงใช้สำหรับการแข่งขัน งานต่อประกอบเรือรบ จำลอง ผลงานเหล่านี้มิใช่เพียงงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่ายิ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นแบบอย่างแนวทางแก่ผู้ สนใจสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรมอย่างวิเศษอีกด้วย ที่สำคัญยิ่งก็คือ การที่ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะต่าง ๆ

จี้นจังกล่าวแล้ว เป็นผลให้เหล่าคิลปินทุกสาขามีกำลังใจจี่จะสร้างสรรค์งานคิลปะให้ดีอิยงข้นเนื่อเป็นการ เจริญรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว จึงกรงเป็นม่งขวัญอันประสสิริสุดของนัก คิลปกรรมศาสตร์ทั้งมวลอย่างแท้จรงง

ด้วยพระราชกรณสยกิจนละพระปรีราญาณณางงด้านคิลปกรรมศาสตร์มากมายหลายสาขาดังที่พรรณนา โดยสังเขปนี้ ย่อมเป็นประจักษ์พยาน การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบแผนการ สร้างสรรค์คิลปกรรมอันทรงคุณค่าอิ่งของประเทศซาตี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธุคุณอย่างหา ที่สุดิิได้สภามหาวิทยาลัยศรืนครินทริโโรฒ จึงขอพระราชทานพระบรมราาานุญาต ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายปริญญาคิลปศาสตรดุษฝีนันติตกิตติมศักด์์ แด่พระบาทสมเด์พพระเจ้ายู่หัว ภูมิพลดุุลเดช เพื่อ เป็นมหาสัสดิมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรืนครินทรริโรม และคณะคิลปกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยยน้้ สืบ ไปชัวกัลปาวสาน

## $\bigoplus D$

# ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี <br> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และอัครศิลปินผู้ทรงมีคุณูปการด้านศิลปกรรมศาสตร์ 



ปี พ.ศ. 2539 ถือว่าเป็นปีที่มีความหมายยิ่ง ทางประวัติศาสตร์ของสถาบันหลักของชาติและ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องจากปีดังกล่าว เป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดย ตลอดระยะเวลา 50 ปี นับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้น ครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ขณะที่ มีพระชนมพรรษา 18 ปี 6 เดือน 4 วัน จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดำรง พระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงบำเพ็ญพระราช กรณียกิจที่เป็นคุณูปการอย่างสูงสุดต่อประเทศ ชาติและประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นการ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนที่อยู่ในชนบท ทุกภูมิภาค ซึ่งพระองค์ได้อุิิศเวลาส่วนใหญ่ปีละ ประมาณ 7 เดือน ,พื่อประชาชนเหล่านั้น จนส่งผล ให้พระองค์มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ความ เดือดร้อนของประชาชน จนถึงพระราชกรณียกิจทั้ง หลายทั้งปวง ได้ส่งผลทำให้เกิดโครงการในพระ ราชดำริตามมามาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนพระ องค์ เพื่อเป็นแบบอย่างและการเผยแพร่สู่เกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ โครงการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม โครงการส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา

ด้านการป้องกันประเทศ และอีกมากมาย
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีก ประการหนึ่งก็คือ พระราชกรณียกิจทางด้านศิลป วัฒนธรรม ซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญทั้งคิลป วัฒนธวรมไทยและคิสปวัฒนธรรมจากโลกสากล สำหรับศิลปวัฒนธรรมไทยนั้น พระองค์ทรง


สนพระทัยต่อการธำรงรักษามรดกไทยเป็นอย่าง มาก เช่น โปรดเกล้าง ให้กรมศิลปากรเก็บรวบรวม ข้อมูลท่ารำต่างๆ เพื่ออนุชนคนรุ่นหลัง ทรงฟี้นฟู

พระราชประเพณีสำคัญ เช่น พระราชพิธีพีชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่ ฟี้นฟูพระราช พิธีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินโดยกระบวน พยุหยาตราทางชลมารค และศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งความสนพระราชหฤทัยต่อ ศิลปวัฒนธรรไทยได้ปรากฏหลักฐานในพระบรม ราโชวาทหลายครั้งหลายคราว โดยครั้งหนึ่งพระองค์ เคยมีพระบรมราโชวาทที่ขออัญเชิญมาให้ปรากฏ ความว่า
"ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบร่ณณกาล ย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ว่า ชาติของเราเป็นชาติ ที่มีเอกราชมาเป็นเวลาช้านาน และในการรักษา การสร้างความรุ่งเรืองของชาติในอดีตสมัยไว้ในรูป แบบเดิม เราต้องรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่เกี่ยวกับ คิลปวัฒนธรรมไทย และจัดการดำเนินต่อไปอย่าง ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้" (กรมวิชาการ 2530:169)

ส่วนศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลนั้นเนื่องจาก พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พบเห็นโลกมา มาก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงทำให้พระองค์ไม่ เพียงแต่จะเห็นคุณค่า มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริยิผู้สร้างสรรค์ ผลงานอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในวาระแห่งการฉลองสิริราช สมบัติครบ 50 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเสนอพระราช กรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้าน คิลปกรรมศาสตร์เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาส มหามงคลนี้

## พระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช ทรงสนพระราชหฤทัยงานทางด้าน

จิตรกรรมมาตั้งแต่ครั้งยังประทับอยู่ที่ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ ความสนพระราชหถทัยดังกล่าว ได้นำ ไปสู่การศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง ด้วยการฝึก ฝนศึกษาจากตำรับตำรา รวมทั้งเสด็จพระราช ดำเนินไปเยี่ยมเยือนศิลปิน ฝึกฝนและสร้างสรรค์ ผลงานตามแนว่ที่พระองค์สนพระราชหฤทัย

ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินกลับจากต่าง ประเทศและเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ราวปี พ.ศ. 2502 พระองค์ทรงวาดภาพอย่างจริงจัง รวมทั้ง เชิญจิตรกรไทยเข้าเผ้าร่วมสร้างสรรค์เป็นบางโอกาส ซึ่งต่อมาพระองค์ก็พระราชทานเข้าร่วมแสดงใน งานศิลปกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2506 และต่อ ๆ มาอีกหลายครั้ง ซึ่งผลงานจิตรกรรมของพระองค์ อาจแบ่งออกเป็น 4 แนวใหญ่ ๆ ได้แก่

1. จิตรกรรมแนวสัจนิยม (Realism) ซึ่ง ปรากฏในผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันหลายชิ้น เช่น ภาพชื่อ "สมเด็จพระบิดา" ภาพชื่อ "ม.ล.บัว กิติ ยากร" ภาพชื่อ "สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถ" ภาพชื่อ "กุหลาบไทย" ภาพชื่อ "ชอบเขียน" ภาพชื่อ "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิรินธร เทพรัตนราชสุดา" เป็นต้น
2. จิตรกรรมแนวลัทธิสำแดงอารมณ์ (Expressionism) ซึ่งปรากฏให้เห็นในผลงาน จิตรกรรมในชุดซื่อภาพ "ไม่ปราก』ชื่อ" ซึ่งทรง สร้างสรรค์ผลงานไว้หลายชิ้นในช่วงปี พ.ศ. 25062507 และดูจะเป็นแนวที่พระองค์ทรงสนพระราช หฤทัยค่อนข้างมาก ยิ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ พระราชดำรัสของพระองค์ที่พระราชทานสัมภาษณ์ แก่่ลื่อมวลชนชาวอเมริกากันในรายการวิทยุเสียง อเมริกา เมื่อ 21 มิถุนายน 2503 ที่ว่า
"เมื่อพูดถึงการเล่นดนตรีก็ต่างกันอีก ถ้า ข้าพเจ้าเล่นเพลงคลาสสิก และมีใครทำเสียงดัง

อย่างงี้ ก็เป็นการรบกวน เพราะว่า ดนตรีคลาสสิก ต้องเล่นอย่างตั้งใจจริงจัง ข้าพเจ้าไม่ได้พักผ่อน เท่าใดนัก ต้องคอยระวังไม่ให้ผิดโน้ต และไม่ให้ใคร มารบกวนข้าพเจ้า ถ้าหากข้าพเจ้าต้องเล่นเพลง แจ็สก็ดีกว่า เพราะว่าข้าพเจ้าเล่นทำนองได้ตามใจ ชอบ ตามที่รู้สึกขณะนั้น ตามแต่อารมณ์และตาม ความนึกคิดของข้าพเจ้าจะพาไป ถ้าใครจะมาทำ เสียงดังเวลานั้น ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเสียงประกอบ และถ้าข้าพเจ้าเล่นผิดโน้ต ก็เท่ากับว่า ข้าพเจ้าแต่ง ทำนองนั้นขึ้นเองในปัจจุบัน" (กรมศิลปากร 2530 : 160)
 แนวคิดอื่นๆ ปรากฏชื่ออีกบางภาพ

บางภาพที่อาศัยแนวความคิดนี้ไปผสมผสานกับ
4. จิตรกรรมแนวนามธรรม (Abstraction) ก็มีปรากฏผลงานในจิตรกรรมฝีพระหัตถ์อยู่หลายชิ้น เช่น ภาพชื่อ "ดิน น้ำ ลม ไฟ" และจิตรกรรมที่ไม่

แท้ที่จริงแล้ว ยังมีผลงานจิตรกรรมภาพฝี พระหัตถ์อีกไม่น้อย ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นนัก ทดลองค้นคว้าของพระองค์อีกหลายภาพ เช่น การ ทดลองสร้างสรรค์แบบลัทธิบาศกนิยม (Cubism) ซึ่งเมื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวโดยภาพรวมแล้ว ก็จะเห็นพระอัจฉริยภาพด้าน จิตรกรรมอย่างเด่นชัด รวมทั้ง สามารถกล่าวได้ว่า พระองค์คือ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นำใน การสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ใน ประเทศไทย ในขณะที่ช่วงเวลา การสร้างสรรค์ศิลปะของพระองค์ ในขณะนั้น กระแสศิลปะในสังคม ไทยตกอยู่ภายใต้กระแสอิทธิพล แบบศิลปะตามหลักวิชาเป็นด้าน หลัก

ซึ่งจากพระราชดำรัสดังกล่าว ก็จะเห็นความ สอดคล้องและลักษณะร่วมระหว่างงานจิตรกรรม แนวลัทธิสำแดงอารมณ์กับเพลงแจ็สที่ให้อิสรภาพ ในขณะที่จิตรกรรมแนวสัจนิยมจะมีลักษณะร่วม กับดนตรีคลาสสิก ที่เต็มไปด้วยกรอบและกฎเกณฑ์ มากกว่า
3. จิตรกรรมแนวอนาคตนิยม (Futurism) จิตรกรรมฝีพระหัตถ์แนวนี้มีหลักฐานปรากฏไม่ มากนัก เช่น ภาพชื่อ "บุคลิกซ้อน" และอีกภาพ

อย่างไรก็ตาม พระอัจฉริยภาพของพระองค์ ดังกล่าวล้วนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังมี ตัวอย่างปรากฏอยู่ในคำประกาศราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ศิลปศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดื์ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พุทธศักราช 2537 ตอนหนึ่งความว่า
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ ปรีชาญาณและผลงานด้านจิตรกรรมอันทรงคุณค่า

ยิ่ง ทรงสนพระราชหฤทัย ฝึกฝนพระองค์เองในด้าน จิตรกรรม ตั้งแต่ยังทรงพระ เยาว์ ดังปรากฏว่าเมื่อครั้งทรง พระเยาว์ประทับอยู่ ณ ประ เทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปี พุทธศักราช 2480 ถึง 2488 นั้น ได้ทรงศึกษาตำราด้าน จิตรกรรมและ สนพระราช หฤทัยฝึกฝนด้วยพระองค์เอง ทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงพบปะกับศิลปินที่ทรงสน

พระราชหฤทัย เพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถารและ ทอดพระเนตรการสร้างงานของศิลปินผู้นั้น ด้วย พระราชวิริยะอุตสาหะดังกล่าวนี้เอง ในช่วงเวลา ต่อมาคือในระหว่างปีพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานด้าน จิตรกรรมนั้น จึงปรากฏผลงานจิตรกรรมที่ทรงคุณ ค่ายิ่ง จำนวนถึง 107 ภาพ ทั้งภาพเหมือน ภาพ นามธรรม ภาพธรรมชาติ ภาพชีวิต และภาพ จินตนาการ ผลงานจิตรกรรมที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งในเชิงสุนทรียะ พลัง การสร้างสรรค์ และพลังในกระบวนการศึกษา ค้นคว้า ซึ่งแสดงให้ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาญาณ ด้านจิตรกรรมอันยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้" (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ $2538: 4$ )

## พระปรีชาสามารถด้านดนตรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช ทรงสนพระราชหฤทัยดนตรีตั้งแต่ทรง พระเยาว์ นับตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศ


สวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน
"พระองค์โปรดเครื่องเป่ามากที่สุด เช่น แซก โซโฟน คาริเน็ต และทรัมเป็ต โดยได้รับการฝึกฝน ตามแบบวิชาการดนตรีอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริง โดยทรงฝึกฝนตามโน้ตและบรรเลงแบบคลาสสิก ทั้งที่ทรงมีพระราชหฤทัยโปรดที่จะทรงดนตรีแบบ Jazz แต่ก็ยังต้องทรงฝึกทาง Classic ด้วย" (อำนวย จั่นเงิน $2530: 18$ )

ขณะเดียวกัน พระองค์ก็ยังทรงสนพระราช หฤทัยกีตาร์และเปียโน นอกจากนี้ ยังทรงเล่น ดนตรีร่วมกับวงดนตรีได้ทุกวง ทั้งไทยและเทศ ทรง เข้าบรรเลงร่วมกับวงดนตรีนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าวงดนตรี นั้นจะมีแนวการเล่นแบบใด สำหรับวงดนตรีแจ็สนั้น ยังทรงดนตรีได้ทั้งชนิดมีโน้ตและไม่มีโน้ต เมื่อถึง ตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารรถใช้ปฏิภาณเล่น เดี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม ศัพท์ทางดนตรีเรียกว่าการ เดี่ยวแบบ "Solo adlib" ซึ่งถือว่ายาก เพราะนัก ดนตรีจะต้องแต่งเนื้อหาขึ้นใหม่โดยฉับพลัน แต่ให้ อยู่ในกรอบของจังหวะและแนวเพลงนั้น พระราช อัจฉริยภาพทางดนตรีนั้นถึงขั้นที่ทรงคลาริเน็ตและ

แซกโซโฟนบรรเลงได้อย่างคล่องแคล่ว และ สามารถบรรเลงโต้ตอบได้อย่างครื้นเครงกับนักดนตรี ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น เบนนี กูดแมน (Benny Goodman) แจ็ก ทีการ์เดน (Jack Teagarden) นักตีระนาดเหล็กสากล ไลออเนล แฮมพ์ตัน (Lionel Hampton) นักเป่าทรัมโบน สแตน เก็ตส์ (Stan Getz) นักเป่าเทนเนอร์แซก โซโฟน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนนคร นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพุทธศักราช 2503 นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกเหล่านั้นล้วน ถวายการยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ฐานะที่ทรงเป็นนักดนตรีแจ็สผู้มีอัจฉริยภาพสูงส่ง
"ผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและผู้ที่เคยได้ ร่วมเล่นดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าถึงพระราชอัจฉริยภาพในการพระราชนิพนธ์ เพลงว่า ทรงแต่งเพลงได้ทุกแห่ง บางครั้งไม่จำเป็น ใช้เครื่องดนตรีช่วย ครั้งหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาล พระทัยหยิบฉวยซองจดหมายได้ก็ทรงตีเส้น 5 เส้น แล้วเขียนโน้ตทำนองเพลงขึ้นโดยฉับพลัน เช่น "เราสู้" เป็นต้น" (กรมศิลปากร 2530: 160)

ทางด้านการประพันธ์เพลง พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้ง แต่ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุซาธิราช ซึ่งเมื่อ รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า มีถึง 34 บทเพลง และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้อื่นนำไปใส่คำร้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ รวมแล้วเป็นจำนวนถึง 73 เพลง เช่น

1. แสงเทียน (Candle Light Blues)
2. ยามเย็น (Love at Sundown)
3. สายฝน (Falling Rain)
4. ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
5. ชะตาชีวิต (H.M. Blues)
6. ดวงใจกับความรัก (Never Mind, the Hungry Men's Blues)
7. อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
8. เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love, Dream of You)
9. มหาจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn)
10. คำหวาน (Sweet Words)
11. แก้วตาขวัญใจ (Love Light in My Heart)
12. ยิ้มสู้ (Smiles)
13. มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
14. รักคืนเรือน (Love over Again)
15. พรปีใหม่ (New Year Greeting)
16. ยามค่ำ (Twilight)
17. Can't You Ever See
18. ธงชัยเฉลิมพล (The Colours March)
19. เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
20. ลมหนาว (Love in Spring)
21. Oh, I Say
22. ลายคราม (Lay Kram Goes Dixie)
23. ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
24. ค่ำแล้ว (Lullaby)
25. สายลม (I Think of You)
26. ไกลกังวล

เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (When)
27. แสงเดือน (Magic Beams)
28. ฝัน

เพลินภูพิงค์ (Somewhere Somehow)
29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
30. Nature Waltz (Kinari Suite)
31. The Hunter (Kinari Suite)
32. Kinari Waltz (Kinari Suite)
33. ภิรมย์รัก (A Love Story) (Kinari Suite)
34. แผ่นดินของเรา (Alexandra)
35. ธรรมศาสตร์ (Thammasat)
36. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
37. เตือนใจ (Old Fashioned Melody)
38. ไร้เดือน

ไร้จันทร์ (No Moon)
39. เกาะในฝัน (Dream Island)
40. แว่ว (Echo)
41. เกษตรศาสตร์ (Kasetsart)
42. ความฝันอันสูงสุด
43. เราสู้

เป็นต้น


วัลลเบอร์ก ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ชุด "มโนราห์" "สายฝน" "ยามเย็น" "มาร์ชราชนาวิ กโยธิน" และ "มาร์ช ราชวัลลภ" ไปบรรเลง ณ คอนเสิร์ทฮอลล์ กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2507 และพร้อมกันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของ รัฐบาลออสเตรียได้ส่งกระจายเสียงเพลงและเสนอ ข่าวนี้ไปทั่วประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระมหา กษัตริย์แห่งทวีปเอเชียได้ทรงเข้าไปมีบทบาทอัน สำคัญยิ่งในนครแห่งดนตรีนี้ด้วย

หลังจากนั้นอีก 2 วัน คือวันที่ 5 ตุลาคม 2507 ทางรัฐบาลออสเตรียได้ถวายสมาชิกภาพ กิตติมศักดี้ หมายเลขที่ 23 แด่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ณ สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุง เวียนนา ดังที่ปรากฏพระนามอยู่บน แผ่นหินสลักของสถาบัน ทั้ง ๆ ที่ สถาบันแห่งนี้มีกำเนิดมาช้านานแล้ว และทรงเป็นชาวเอเชียเพียงพระองค์ เดียวที่ทรงได้รับการถวายพระเกียรติ ให้ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดี์นี้ นับ เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของพสกนิกร ชาวไทยทุกคนด้วยอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี ของพระองค์ ยังปรากฏอยู่ในคำ ประกาศราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ

พระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านดนตรี ไม่เพียงแต่จะสร้างความรู้สึกประทับใจให้กับ ประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงชาว ต่างประเทศที่ได้สัมผัสบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระองค์อีกด้วย โดยวงดนตรี นีเดอร์ เออส์เตอร์ ไรชซ์ โทนคึนสท์เล่อร์ ออเคสตรา (N.Q. Tonkunstler Orchestra) ซึ่งควบคุมโดยไฮน์

คุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดื์ สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ พุทธศักราช 2537 ดังความอีก ตอนหนึ่งว่า
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงแสดง ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีอัน เป็นอัจฉริยะยิ่ง โดยได้ทรงฝึกหัดและทรงร่วมแสดง

ดนตรีกับนักดนตรีที่มี่ชี่อเสียง มาตั้งแต่ครั้งยัง ประทับอยู่ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครั้ง เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ แล้ว ก็ได้ทรงดนตรีร่วมกับวง ดนตรีกิตติมศักด์ลายคราม และวงดนตรี "อ.ส.วันศุกร์" และทรงดนตรีในสถาบันอุดม คึกษาต่าง ๆ รวมทั้งมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ครั้งยังเป็นวิทยาลัยวิชาการ คึกษาด้วย นับเป็นที่ปลาบปลื้ม ปีติและสิริมงคลแก่ชาวมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างหาที่สุดมิได้ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่ง มีความเจริญทางด้านการดนตรีเป็นเอก เช่น สหรัฐ อเมริกา สาธารณรัฐฝั่งเศส สาธารณรัฐออสเตรีย ก็ได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีมีชื่อของประเทศ เหล่านั้น ยังความปลาบปลี้มปีติให้แก่พสกนิกรชาว ไทยและชาวต่างชาติที่มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองฉุลี พระบาทและชื่นชมพระปรีชาสามารถเป็นยิ่งนัก" (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 2538 : 4)

## พระปรีชาสามารถด้านประติมากรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย เดชมหาราช นอกจากจะทรงสนพระราชหฤทัย คิลปะทางด้านจิตรกรรมและดนตรีแล้ว พระองค์ ยังสนพระราชหฤทัยศิลปะแขนงประติมากรรมอีก ด้วย ทั้งนี้พระองค์ได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการจากหนังสือตำรา จากศิลปิน และที่


สำคัญจากการทดลองปฏิบัติด้วยพระองค์เอง
ผลงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระ องค์ที่น่าสนใจก็คือ ชิ้นที่ 1 เป็นรูปปั้นผู้หญิงเปลือย นั่งคุกเจ่า ปั้นด้วยวัสดุดินน้ำมัน ส่วนชิ้นที่ 2 เป็น รูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครึ่ง พระองค์ หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์

นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงสนพระราช หฤััยในการสร้างสรรค์ปฏิมากรรมพระพุทธรูปอีก ด้วย โดยโปรดเกล้าย ให้สร้างพระพุทธรูปปาง ประทานพร ให้สร้างพระพิมพ์ส่วนพระองค์ แสดง พระราชประสงค์ทดลองหล่อพระเศียรพระพุทธรูป และทรงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นต้น

## พระปรีชาสามารถด้านภาพถ่าย

แม้ภาพคุ้นตาของประชาชนต่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยผ่านลื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ จะเป็นภาพที่พระ องค์เสด็จฯ เยี่ยมประชาชนในชนบท โดยมีกล้อง

คล้องอยู่ที่ลำพระศอเป็นที่ติดตา แต่โดยความเป็น จริงแล้ว พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่าย ภาพเป็นอย่างสูงยิ่ง นับตั้งแต่การใช้กล้องที่ไม่มี เครื่องวัดแสงในตัว ที่พระองค์จะต้องใช้พระปรีชา สามารถส่วนพระองค์อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งก็เป็น ที่ประจักษ์ชัดว่า ผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของ พระองค์นั้น มีมุมกล้อง แสง เงา และเทคนิคที่สะ ท้อนความเป็นศิลปะออกมาอย่างงดงามยิ่ง

อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า ความที่ พระองค์ได้ใกล้ชิดประชาชน เห็นความทุกข์ยาก ของประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ จึงทำให้การถ่าย ภาพของพระองค์มิได้มุ่งแต่คุณค่าทางศิลปะแต่ เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งถ่ายภาพเพื่อผลทางวิชาการ และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปสู่โครงการในพระราชดำริ ที่มีเป้าหมายเพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชนที่พระ องค์ห่วงใยเสมอมา

## พระปรีซาสามารถทางด้านการออกแบบ และศิลปะงานช่าง

พระปรีชาสามารถที่มิอาจข้ามเลยไปอีก ประการหนึ่งก็คือ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องของงานออกแบบและศิลปะงานช่างมาตั้ง แต่ทรงพระเยาว์เช่นกัน ดังจะพบว่า พระองค์ทรง ประดิษฐ์ของเล่น เครื่องร่อน เรือรบจำลอง ด้วย พระองค์เอง กระทั่งต่อมา พระองค์จึงต่อเรือใบ ด้วยพระองค์เองถึง 3 ประเภท โดยในปี พ.ศ. 2507 เรือใบลำแรกเป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์
(International Enterprise Class) ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ทรงต่อเรือใบประเภทโอเค (International OK Class) และเรือใบประเภทม็อธ (International Moth Class)

ไม่เพียงแต่พระองค์จะทรงพระปรีชา สามารถเรื่องการออกแบบต่อเรือใบเท่านั้น พระ องค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถเรื่องกีฬาเรือใบ อย่างดีเยี่ยม จึงทำให้พระองค์พิชิตเหรียญทองใน การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2510 อีกด้วย

กล่าวโดยสรุปแล้ว ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถและมีคุณูป การด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีเหตุที่ ทำให้พระองค์ต้องทรงงานด้านศิลปะน้อยลงจน กระทั่งไม่ทรงงานศิลปะ ทั้งนี้มิใช่เพราะพระองค์ ปฏิเสธคุณค่าของศิลปะแต่อย่างใด จนเมื่อมีผู้ กราบทูลถามเพื่อให้คลายความสงสัยที่ไม่ทรงงาน ศิลปะด้านจิตรกรรม จากคำบอกเล่า พระองค์ทรง ตรัสว่า
"ตอนนี้มีงานที่สำคัญกว่างานจิตรกรรมซึ่ง เป็นความสุขส่วนตัว... ในเมื่อประชาชนยังยากจน เป็นทุกข์ ทำไมพระองค์ต้องเสวยความสุขส่วนตัว ด้วยเล่า" (ความรู้จากในหลวง 2539 : -)

พระราชดำรัสจากคำบอกเล่านี้ได้เปิดเผยถึง พระปณิธานอันแน่วแน่แจ่มชัด ดุจดังพระราช นิพนธ์ที่ทรงพลังและมีความหมายยิ่งในความฝัน อันสูงสุดที่ว่า
"ขอสันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง
จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง
จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา
ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร
ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา
ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา
ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันผ่องใส ถึงทนทุกข์ทรมานนานเท่าใด ยังมั่ใจรักชาติองอาจครัน

โลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่ เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้ แม้ถูกหยัน คงยืหหยัดสู้ไปใฝ่ประจัญ ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิดผองไทย"

## บรรณานุกรม

"ความรู้จากในหลวงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเหล่าศิลปิน" มติชน ฉบับที่ 6678 ปีที 19 (วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2539).
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย, คณะศิลปกรรมศาสตร์. คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : สันติการพิมพ์, 2539.
ศึกษาธิการ, กระทรวง, กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2530 .
ศึกษาธิการ, กระทรวง, กรมศิลปากร. อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2530 .
อำนวย จั่นเงิน. อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2530 .

## $\bigoplus \square$

## ร่มฉัตรมหาจักรี <br> คำร้อง รองศาสตราจารย์ วิรุณ ตั้งศซิญ

 ทำนอง อาจารช์ แรงล์ ปรสค่เจริญ(2maj7/
 หม่อม คือความหมายปลายฟากห้า ธ ทรงศึกษาแสวง หาและสร้างสรรค์ พระ ปรีชา ฐาณ ดั่ง แสง ตะ วัน อ เนก อ -


## สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



## ศุภมัสดุ

* สรวมชีพถวายบังคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เลิศแลฯ

| * ศรีศรีศุภฤกษ์สร้อย | ศุภผล |
| :---: | :---: |
| ศรีศุภมัสดุดล | ดั่งพร้อง |
| วโรกาสเฉลิมพระชนม์ | สามรอบ |
| ควรแต่กรองอรรถซร้อง | สฤษฎ์เกี้อพระเกียรติเฉลิม |
| * จำเดิมสมภพแก้ว | กฤษฎา การเฮย |
| ฟ้าแจ่มกระจ่างตา | ผ่องแผ้ว |
| ดนตรีแห่งดารา | ขับกล่อม |
| ผืนแผ่นไผทแพร้ว | พร่างด้วยสุรีย์แสง |
| * พร้อมลักษณ์แห่งเทพแท้ | เทพประทาน ไทยนา |
| ประทับมั่นในดวงมาน | แห่งแคว้น |
| คือรัตนฉายฉาน | โชติทั่ว ภพเฮย |
| ยังแผ่นดินผ่องแม้น | ภพพื้นพิมานสถาน |
| * เพ็ญพระญาณโอภาสเพี้ยง | อาภา แจ่มแล |
| โดยประจักษ์พระปรีชา | เลิศล้วน |
| ทุกศาสตร์ทุกวิชา | ทรงศึกษานอ |
| สัมฤทธิ์โดยประสงค์ถ้วน | ถ่องถ้วนทฤษฎี |
| * พระพีริยภาพพ้น | เอาภาร ราชเฮย |
| คือราชเลขานุการ | แห่งไท้ |
| รับพระราชบรรหาร | พระราช ดำริแฮ |
| นำดำเนินสฤษฎ์ให้ | สำเร็จด้วยศุภผล |


| * โดยดลทุกถิ่นด้าว | แดนไทย |
| :---: | :---: |
| เยี่ยมเหล่าราษฎรใน | ถิ่นนั้น |
| สรรพทุกข์ขุกเข็ญใด | พระดับ สิ้นนอ |
| เอื้อสุขทุกแห่งหั้น | มุ่งให้ใจเกษม |
| * ชนเปรมปราโมทย์ถ้วน | ชมบุญ |
| พระเปี่ยมด้วยการุณ | ยภาพพ้น |
| พระทัยมุ่งเหล่าราษฏร์สุน | ทรชีพ |
| ชีพชื่นเริงสุขล้น | ผ่องล้ำแสงฉาย |
| * "สายใจไทย" พระก่อตั้ง | โดยประสงค์ |
| เกี้อเหล่าวีรบุรุษยง | ยิ่งแกล้ว |
| พลีชีพเพื่อชาติคง | เป็นชาติ |
| ยังแผ่นดินให้แผ้ว | ปราศพ้นภัยเข็ญ |
| * เพ็ญพระจริยาวัตรล้ำ | เลอศรี |
| สมขัตติยราชนารี | เลิศแล้ว |
| สมศักดิ์แห่งจักรี | วงศ์วิศิษฐ์ |
| คือจุฑาทิพย์แก้ว | ประดับเกล้าชาวสยาม |
| * โดยความตามพจน์พร้อง | พระเกียรติคุณ นี้ถา |
| ฤาเปรียบด้วยพระอดุล | ยภาพได้ |
| ยิ่งพระยศวิบุล | ปรากฏ ยิ่งแล |
| จึ่งพระชนกนาถไท้ | โปรดเกล้าฯสถาปนา |

* เฉลิมพระนามาภิไธย ในจารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า มหาจักรีสิรินธร รัฐีสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จงทรงเจริญูระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล ทุกประการ เทอญฯ

| $\quad$* ปานเทพนฤมิตล้ำ | เลอศรี |
| :--- | :--- |
| คือเทพมหาจักรี | ผ่านฟ้า |
| จากฟ้าสู่ธาตรี | ดินซื่น ชมแล |
| เป็นมิ่งขวัญแห่งหล้า | ปกหล้าเกษมศรี |



* รัศมีก่องยิ่งแก้ว

เลอพิศพร่างโอฬาร
ประกายพรายแผ่ไพศาล
ฉาบแผ่นดินให้แผ้ว

* กรองกานท์รุจิเรขสร้อย

โดยสำแดงพระอัจฉรี
ศิลปกรรมและดนตรี
ทั้งทำนองกาพย์ล้วน

* ด้านวัฒนธรรมแห่งพื้น

คือมรดกงดงาม
เป็นสัญลักษณ์แห่งความ
พระนิยมยิ่งแล้

* เลิศล้ำพระธีรภาพพ้น

เป็นอนุสสรณ์ตรา
วัด "พระศรีศาสดา
บูรณะปฏิสังขรณ์ให้

* เพริศพรายพิจิตรแพร้ว

งามเงื่อนเลื่อนพิมานสวรรค์
มาสถิตมันเป็นขวัญ
บังอบายเกื้อหล้า

* มูลนิธิพระพุทธเลิศหล้า

ทรงสฤษฎิเป็นอนุสรณ์สถาน
สำหรับผดุงงาน
สืบมรดกวัฒ่นธรรมให้

* จึ่งพระนามสมัญเญศร์พร้อง

องค์อัคราชูปถัมภก"
มรดก "วัฒนธรรม
ทุกเหล่าทุกราษฎร์ถ้อย

สุริยกานต์
เพริศแพร้ว
สว่างทั่ว ถิ่นแฮ
ผ่องด้วยเกษมศานต์
ศุภศรี
ยภาพถ้วน
ชาญยิ่ง พระเอย
เลิศล้ำวรรณการ
ภูมิสยาม
เลิศแท้
เจริญแห่ง ชาตินอ
โอบเอื้ออุปถัมภ์
พรรณนา
พระเกียรติไว้
ราม" เลิศ
รุ่งเรื้องเรืองฉาย
รังสรรค์
จากฟ้า
ใจชาติ
ผ่องแผ้วภัยสูญ
อุทยาน พระเอย
สถิตไว้
ศิลปะ
คู่ฟ้าดินสยาม
น้อมนำ ถวายแฮ
ต่อสร้อย
ไทยเทิด" พระเกียรติเทอญ
ร่วมถ้อยเอกฉันท์

| * สรรคำร่าพจน์พร้อง | ปรีชญาณ พระเอย |
| :---: | :---: |
| ประจักษ์ในวิชชานน์ | ถ่องแท้ |
| ทุกการย์ฤสรรพการ | ปราดเปรื่อง ยิ่งแฮ |
| ศิลปศาสตร์ล้วนเลิศแล้ | เลิศล้ำทุกแขนง |
| * ประกาศแห่งพระเกียรติก้อง | ไพสิฐ |
| คือดุษฎีบัณฑิต | ศักดั์รื้อง |
| โดยเหมาะแก่กรณียกิจ | แลศาสตร์ |
| ที่ทุกสถาบันเฝ้าเบื้อง | บาทน้อมเกล้าฯ ถวาย |
| * ทุกสายแห่งศาสตร์ถ้วน | ปริญญา |
| อักษรศาสตร์ ปรัชญาตรา | เลิศล้วน |
| ศิลปศาสตร์ หลากสาขา | หลายแห่ง |
| ประวัติศาสตร์ จารึก ถ้วน | อีกทั้งพัฒนาฯ |
| $*$ ปริญญาครุศาสตร์ด้าน | อุตสาหกรรม |
| สาธารณสุขศาสตร์นำ | สุขเอี้อ |
| สังคมสงเคราะห์บำ- | รุงราษฎร์ |
| อีกเทคโนฯเกษตรเกี้อ | กิจไท้บำเพ็ญถวาย |
| * กำจายพระเกียรติก้อง | ไกวัล |
| โดยพระอัจฉริยภาพอัน | เลิศแท้ |
| กอปรพระกรณิยกิจสรรพ์ | ประเสริฐ ยิ่งแฮ |
| ไพรัชประเทศแม้ | แซ่รร้องสดุดี |
| $\pm$ เกาหลีแดนภาคพื้น | อาศยา |
| ประเทศมาเลเซียทิศา | ภพใต้ |
| น้อมถวายปริญญา | กิตติมศักด̆์ |
| เลอพระยศยิ่งให้ | เกริกก้องสบสถาน |
| * กรองกานท์พิจิตรถ้อย | แถลงพจน์ นี้ถา |
| คือสุมาลย์สุคันธรส | รี่นหล้า |
| ยังพระเกียรติปรากฎ | ยืนโยค |
| ลือตรลอดฟากฟ้า | ภาคพี้นแผ่นดิน โสตถิ์เทอญฯ |
|  | ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม |
|  | ข้าพระพุทธเจ้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
|  | นายวินยย ภู่ระหงษ์ ประพันธ์ |

# สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับศิลปกรรมศาสตร์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2498 ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา จนถึงระดับมัธยมตอนปลาย ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา ทรงสำเร็จการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก ภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร และอักษร ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสัน สกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการ ศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศักราช 2529

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ทรงได้รับสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดื์ เฉลิมพระนาม ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จงทรง เจริญพระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสาร สมบัติ สรรพสิริสวัสด์์ พิพัฒนมงคลทุกประการ

เทอญ"
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อสังคมไทยนับ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ ทรงเป็นที่รัก อย่างหาที่สุดมิได้ของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากจะทรงมีพระเมตตาเยี่ยมเยือนและช่วย เหลือประชาชนทั่วแผ่นดินไทยแล้ว ยังทรงดำเนิน โครงการต่าง ๆ อันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทย เช่น โครงการชลประทานต่าง ๆ ในพระราชดำริ โครง


การส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนในชนบท องค์ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย องค์ ประธานมูลนิธิสายใจไทย องค์ประธานมูลนิธิพระ บรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ฯลฯ รวมทั้งทรงดำเนินการโครงการต่าง ๆ ทางด้านศิลป วัฒนธรรมอีกเป็นจำนวนมาก เช่น ทรงเป็นองค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรม มหาราชวัง เนื่องในวาระฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี องค์ประธานบูรณะบุษบกทรงของพระพุทธมหา มณีรัตนปฏิมากร องค์ประธานการจัดสร้างพระเมรุ มาศถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

โดยการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงเป็นนักการศึกษาที่มุ่งศึกษา แสวงหาสรรพความรู้ ถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ พระปรีชาญาณอันกว้างไกลและ ลุ่มลึก ทรงมีพระนิพนธ์ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และจินตนาการมากมาย เช่น หนังสือ คืนฟ้าใส ชมช่อมาลตี มณีพลอยร้อยแสง มุ่งไกลใน รอยทราย รอยยิ้มหมีขาว เป็นต้น

ด้วยพระปรีชาญาณการเป็นนักศิลปกรรม ศาสตร์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการ รังสรรค์บทกวีนิพนธ์ไว้มากมาย และได้มีการตี พิมพ์ไว้เป็นเล่มหลายต่อหลายเล่ม ดังตัวอย่างพระ ราชนิพนธ์ร้อยกรองบทหนึ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอพระราชทาน

พระราชานุญาต เทิดไว้เป็นปรัชญาของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช 2533 คือ

> สาธุ โข สิปฺปก̊ อปิ ยาทิสกีทิส์

ขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยังประโยชน์ ให้สำเร็จ

| ศิลปกรรมนำสุขพ้น | พรรณนา |
| :--- | :--- |
| เครื่องประกอบพิทยา | เพริศแพร้ว |
| รู้ศิลป์สิ่งเดียวพา | เรืองรุ่ง |
| ศิลปะศึกษาแล้ว | เลิศล้ำมงคล |

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการแสดงออกทาง ด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านดนตรีไทยนั้น พระองค์สามารถทรงเครื่อง ดนตรีได้ทุกชนิด โดยประการฉะนี้ สภามหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอ พระราชทานพระราชานุญาตทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดี์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ แด่สม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ปีพุทธศักราช 2530 โดยมีคำประกาศสดุดีพระ เกียรติคุณดังนี้

> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี ทรงศึกษาสำเร็จปริญญาอักษรศาสตร์ บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจากมหา วิทยาลัยศิลปากร ปริญญาการศึกษาดุษฎี บัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหา

วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี อัจฉริยภาพอย่างสูงในด้านดนตรีไทย ทั้งใน การบรรเลง การขับร้อง และการประพันธ์ เนื้อร้อง ด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป ทรงสนพระ ราชหฤทัยและทรงสนับสนุนการดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยอีกเป็นอเนกประการ โดย เฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมเยาวชนไทยทุก ระดับการศึกษา ให้พึงใจและสนใจดนตรีไทย อันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ อาทิ การทรง ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนดนตรีและ นาฏศิลป์ไทยแก่นักเรียนระดับก่อนประถม ศึกษาและระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ครูดนตรีไทยระดับประถม ศึกษา ได้ร่วมกันคิดค้นวิธีการสอนดนตรีแก่ เด็ก ให้รับการเล่นดนตรีอย่างสมัครใจและ เล่นอย่างต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาและ ระดับอุดมศึกษา โดยทรงมีพระกรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน และ ทรงร่วมบรรเลงดนตรีในงานมหาดุริยางค์ไทย ตนตรีไทยมัธยมคึกษา และในงานชุมนุม ดนตรีไทยอุดมศึกษา พระจริยาวัตรอันเป็น อุปการคุณนี้ ยังให้นักดนตรีทั้งครู ศิษย์ และ ผู้ร่วมงาน บังเกิดความปีติซาบซึ้ง เกิดพลังใจ ในอันที่จะสืบทอดและรักษามรดกทาง วัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยซึ่งมีมาแต่ โบราณกาล ให้ยั่งยืนสืบไป นับได้ว่าทรงเล็ง เห็นประโยชน์อันจะเกิดแก่สังคมส่วนรวมใน

ระยะยาว ด้วยการปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มี ค่านิยมอันพึงประสงค์และมีพฤติกรรมที่ถูก ต้องเหมาะสม

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ยังได้ทรงอนุรักษ์การดนตรีไทย ให้มีรากฐานมั่นคงและพัฒนา โดยพระราช ทานพระราชูปถัมภ์แก่การดนตรีไทยอีกเป็น อันมาก อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รวบรวมภาพ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องดนตรี เพื่อทำหนังสือเครื่องดนตรีรวม ทั้งประวัติ ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้เชิญครูผู้ เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและทางขับร้องมา บันทึกเสียง ให้ทำนองโน้ตเพลงเก่าที่ชำรุด ขาดหายและเขียนขึ้นใหม่ให้เรียบร้อย

นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชานุ เคราะห์แก่ครูดนตรีไทยซึ่งชราและยากจนให้ ได้รับความสุขสบายขึ้น การอันใดที่เกี่ยวกับ การดนตรีซึ่งกำลังจะสูญหายไปก็ทรงรับเป็น พระราชภารกิจฟื้นฟูขึ้น อาทิ ทรงรับเป็น องค์ประธานกิตติมศักดิ์โครงการดนตรีไทย ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ซึ่งศูนย์ส่งเสริม วัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น ผู้ดำเนินงาน ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ด้านเอกสารหลักการบรรเลง โน้ตเพลง และ รวมทั้งการเชิญผู้มีความรู้ทางด้านนี้ที่ยังเหลือ อยู่มาร้องเพลงบันทึกเทป และทรงส่งเสริม อย่างเต็มที่ในการจัดสร้างเครื่องดนตรีปี่พาทย์ ดึกดำบรรพ์ ให้ครบวงตามแบบแผนเดิม โดย

ทรงรับพระราชภาระในการติดต่อขอ ไม้จากประเทศพม่า เพื่อนำมาสร้าง เครื่องดนตรีดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะ พระอัจฉริยภาพทางด้านดุริยางค ศาสตร์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้ง พระเมตตาคุณที่ทรงส่งเสริมเยาวชน ไทยให้ใฝ่ใจในการดนตรีไทย ทรง บำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างอัน เยี่ยมยอด ที่ทรงสามารถโน้มน้าว เยาวชนไทยให้ชื่นชม ภาคภูมิใจดนตรีประจำ ชาติของตน และพระมหากรุณาธิคุณซึ่งพระ ราชทานพระราชานุเคราะห์ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาดนตรีไทยนับเป็นพระเกียรติคุณ อันน่ายกย่องสรรเสริญให้ปรากฏสืบไป สภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็น เอกฉันท์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตทูล เกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย สืบไป

พระปรีชาสามารถทางด้านทัศนศิลป์นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มศึกษาศิลปะจากโรงเรียนจิตรลดากับครู ประพาส ปานพิพัฒน์ และครูเกรุโอะ โยมูระ ครู ประพาส ปานพิพัฒน์ จบการศึกษาจากโรงเรียน เพาะช่าง และจบการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลป ศึกษารุ่นแรก (2531) จากแผนกศิลปศึกษา คณะ วิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และยังมีครูพิเศษอีก 2 ท่านคือ อาจารย์จักรพันธ์


โปษยกฤต และอาจารย์พิริยะ ไกรฤกษ์ รวมทั้ง อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (อดีตอาจารย์ ประจำภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษย ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร) และอาจารย์ภาวาส บุนนาค ที่ถวายคำแนะนำเรื่อง ศิลปะ

นอกจากกระบวนการศึกษาศิลปะในโรงเรียน แล้ว ประสบการณ์ตรงของพระองค์ ในสภาพ แวดล้อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง สร้างสรรค์งานจิตรกรรมสีน้ำมันอย่างมากมาย ใน ช่วงปีพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 นั้น ย่อมเป็น พลังสำคัญในการกระตุ้นให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใฝ่พระทัยใน การสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทอดพระ เนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง วาดภาพสีน้ำมัน ก็ทรงอยากวาดบ้าง และ ขอพระราชทานสีเหลือๆ มาวาด ได้ผลงาน เป็นภาพแจกันสีม่วง ปักดอกไม้สีเหลือง ทรง

เล่าพระราชทานว่า ระหว่างที่ทรงวาดภาพนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ทรงสอน เรื่องสี เรื่องแสงเงาบ้าง เช่น แสงเข้าทางนี้ เงาจะเป็นอย่างนี้ (อ้างใน ทอสีเทียบฝัน 2538:3)
ภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่ใน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นับว่าทรงกล้า แสดงออกทางด้านศิลปะเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ เป็นภาพสีน้ำมัน "แจกันสีม่วง" ภาพสีเทียน "ต้น หางนกยูง" ในปีพุทธศักราช 2506 (พระชนมายุ 8 พรรษา) ภาพสีน้ำ "ดอกไม้ในอ่างแก้ว" ปีพุทธ ศักราช 2510 หรือภาพสีน้ำ "ดอกกล้วยไม้" ใน ปีพุทธศักราช 2513 รวมทั้งภาพสีน้ำ "หน้ากากงู" ภาพทิวทัศน์และภาพดอกไม้อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏปี ศักราช นอกจากนั้นก็เป็นภาพวาดลายเส้นที่เป็น ภาพเหมือน (Portrait) เป็นส่วนใหญู่ เช่น ภาพทูล หม่อมพ่อ ภาพคุณยาย ภาพท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ในช่วงปีพุทธ ศักราช 2510 รวมทั้งภาพวาด ลายเส้นอื่นๆ ในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นภาพต้นไม้ สุนัข ศาลาไทย ดอกไม้ ฯลฯ ซึ่ง ภาพวาดลายเส้นเหล่านั้น ได้ แสดงความบริสุทธี์ในการ แสดงออกที่ถ่ายโยงความ เหมือนและบุคคลิกของแบบ หรือสื่อไว้ได้อย่างดียิ่ง

ในช่วงปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2528 ซึ่งเป็นช่วงที่ทรง

ศึกษาในระดับการศึกษาดุษฎีบัณทิต ณ มหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2524-2529 ทรงทุ่มเท การเขียนภาพกว่า 50 ภาพ ทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และสีโปสเตอร์ เป็นภาพที่มีเนื้อหาสาระเป็นภาพ ทิวทัศน์ ภาพอาคารสิ่งก่อสร้าง ภาพดอกไม้ ภาพ สัตร์ ภาพจินตนาการ ภาพเกี่ยวกับชีวิตและการทำ งาน ภาพฝีพระหัตถ์เหล่านี้ แม้จะมิได้แสดงทักษะ ในการเขียนภาพระบายสีเหมือนคิลปินอาชีพ แต่ พระองค์ได้ทรงแสดงการตัดสินใจในการระบายสี อย่างอิสระและมั่นพระทัย แสดงความบริสุทธิ์พระ ทัยในการแสดงออกแต่ละภาพ มีภาพหลายภาพที่ แสดงความสวยงามโดดเด่นยิ่ง ดังตัวอย่างเช่น ภาพสำราญ (2525) ภาพมองจากพระอุโบสถวัด พระแก้ว (2525) ภาพสาวน้อยในไร่อ้อย (2526) ภาพแสงจันทร์ (2526) ภาพฟ้าอุ้มฝ่น (2526) ภาพโดดเดี่ยว (2526) ภาพดอกบัว (2526) ภาพ เหวนรก (2526) ภาพแม่ (2526) ภาพทะเลภูผา (2527) ภาพนกมาริกัว ซันเบิร์ด (2527) ภาพ


หลังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (2527)
ภาพสีน้ำ "สำราญ" (2525) เป็นภาพไก่ 3 ตัว ริมรั้วที่แสดงสีสรรพ์สดใส ทรงระบายสีอย่าง กระฉับกระเฉง ลักษณะของไก่เป็นไปอย่าง ธรรมชาติ เคลื่อนไหว และคล่องตัว ภาพสีน้ำ "มองจากพระอุโบสถวัดพระแก้ว" (2525) เป็น ภาพสีน้ำที่ใสสะอาด แสดงโครงสร้างของอาคาร ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ภาพสีน้ำ "สาวน้อยในไร่อ้อย" (2526) เป็นภาพการใช้แรงงานของหญิงสาวและ คนงานอีก 3-4 คนกำลังขนอ้อยขึ้นรถบรรทุก ทรง แสดงสภาพไร่อ้อยและการตัดสินพระทัยระบายสี อย่างรวดเร็วจริงจัง ภาพสีน้ำมัน "แลจันทร์" (2526) ที่ทรงเขียนจากบทกวีจีนของหลี่ไป๋ ภาพ หญิงสาวบนเตียงสีขาวส่องสว่างท่ามกลางห้อง และท้องฟ้ามืด ดวงจันทร์สีเหลืองอ่อนใสสว่างไกล โพ้น เป็นภาพผลงานที่แสดงถึงคุณภาพเชิงกวี (Poetic quality) ที่งดงามกินใจ ภาพสีน้ำมัน "โดดเดี่ยว" (2526) เป็นภาพถังน้ำแขวนโดดเดี่ยว อยู่บนรั้วลวดหนาม มอง จากมุมต่ำตัดกับท้องฟ้า กว้าง แสดงสัญลักษณ์ของ ถังน้ำที่โดดเดี่ยวและลวด หนามอันแหลมคม ภาพสี น้ำมัน "เหวนรก" (2526) ที่ทรงใช้สีเหลืองสดรุนแรง จนทำให้ระลึกถึงภาพฝี พระหัตถ์สีน้ำมันของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพสีน้ำ "แม่" 2526 เป็นภาพสตรีชุดแดงและ


ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง ระหว่างปีพุทธศักราช 2532-2533 เป็นช่วงที่ทรงแสดงออกถึงการ ตัดสินพระทัยในการระบายสีอย่างรวดเร็ว แม่นยำ แสดงปรากฏการณ์อย่างฉับพลัน (Improvisation) ทั้งภาพสีน้ำ สีน้ำมัน และภาพเขียนจีน โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ภาพชุดสีน้ำที่ทรงเขียนที่หอประชุมมหา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6 พฤศจิกายน 2532 จำนวน 6 ภาพคือ ภาพช้างสีฟ้า ช้างสีแดง ช้างสีเขียวชูดอกไม้ ภาพนักดนตรีฆ้องวง (ภาพอาจารย์นิกร จันทศร) ภาพบัวขาว และภาพ ขอบคุณ ภาพเขียนจีน "ต้นไผ่" (2533) ทรงแสดง ความฉับไวของรอยพู่กันจีน ต้นไผ่ ใบไผ่ นก และ ตัวหนังสือจีน ประหนึ่งนักเขียนจีน และภาพสีน้ำ มัน "ยักษ์พันธุ์ใหม่" (2533) ที่ทรงเขียนที่หอ


ศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ ในวันสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (19 พฤศจิกายน 2533) ทรงเขียนภาพสีน้ำมันจากสื่อ ดลพระทัยจิตรกรรมไทยเป็นภาพยักษ์จับลิง ทรง ระบายด้วยเกรียงระบายสี บริเวณภาพสีสดใส หนักแน่น และระยายสีบริเวณพื้นด้วยสีผสมขาว รอยพู่กันขนาดใหญ่ และทรงระบายอย่างรวดเร็ว มาก

หลังจากนั้นก็ทรงเขียนภาพเป็นงานอดิเรก รวมทั้งทรงสร้างสรรค์ในวโรกาสต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะ เป็นภาพเขียนสีน้ำ ภาพเขียนจีน ภาพเขียน คอมพิวเตอร์ รวมทั้งงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา

ภาพฝีพระหัตถ์สีน้ำ "เตาผิงที่ผาแดง" (2537) ที่ทรงเขียนขึ้นเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรง เยี่ยมราษฎรที่จังหวัดตาก เป็นภาพสีน้ำสีคล้ำออก แดงและสีน้ำตาลแต่ใสสะอาด จัดภาพในมุมตรง หน้าเตาผิง มองผ่านหน้าต่างเป็นภาพทิวทัศน์เห็น ไกลไปเบื้องหลัง ประมาณครึ่งหน้าต่างสีสดใสตัด กับภาพรวมหน้าเตาผิงและเปลวไฟลุกพลิ้วอยู่ในเตา ทั้งพื้นภาพแสดงความผสมกลมกลืนของมิติตื้น (Shallow dimension) ภาพเขียนจีน "นก และดอกบัว" (2536) การละเลงพู่กันเป็นภาพใบ บัว เส้นก้านที่ลากอย่างฉับพลัน รอยสีแห้งเป็นเส้น ขาด และภาพนก ฉะฉานสวยงาม ภาพเขียนจีน "ช้างพลาย" (2538) เป็นภาพหัวช้าง 2 หรือ 3 ตัว ทรงลงพระนามและวันเดือนปีเป็นภาษาจีน แม้จะ ทรงลากเส้นให้ช้าลง หมึกจีนค่อนข้างแห้ง แต่ก็ได้ ความรู้สึกมั่นคงของเส้นและรูปทรงของช้างเป็น อย่างดี

ส่วนภาพเขียนคอมพิวเตอร์ที่ทรงใช้

คอมพิวเตอร์เป็นสื่อสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นภาพ ช้างที่ทรงวาดในส่วนนิทรรศการของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี 2 พฤศจิกายน 2537 ณ หอสมุดกลาง หรือ "ภาพปีกุน" (2538) ที่ทรงแสดงพระปรีชา สามารถในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ควบคุมเส้นได้ อย่างมั่นพระทัยยิ่ง

แม้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี จะทรงมีพระราชภารกิจมากมายและ

เป็นล้นพ้นอย่างไรก็ตาม ยังทรงสร้างสรรค์งาน ศิลปะอันแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพทางด้าน ศิลปกรรมศาสตร์เป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ดนตรีไทย ดนตรีสากล กวีนิพนธ์ หรือทัศนศิลป์ พระองค์ทรงมุ่งมั่นรังสรรค์สิ่งงดงามประดับไว้ ภายใต้ร่มมหาเศวตฉัตรและสังคมไทย ซึ่งความ ประณีตงดงามเช่นนี้ ได้สะท้อนถ่ายให้เห็นถึงพระ ราชหฤทัยอันงดงามยิ่งของพระองค์อย่างหาที่ เปรียบมิได้

## บรรณานุกรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย. นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย. กทม. : ไม่ปรากฏที่พิมพ์, 2536.
โรงเรียนจิตรลดา. ทอสีเทียบฝัน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี. กทม. : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับริชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2538.
ศิลปากร, กรม. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กทม. : อมรินทร์การพิมพ์, 2527.
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย. ศิลปกรรมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กทม. : บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับริชชิ่ง จำกัด, 2539 .
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัย. นิทรรศการทัศนศิลป์ วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. กทม. : เลิฟ แอนด์ ลิพ เพรส, 2533.

## $\oplus \square$

# วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 พฤศจิกายน 2539


โครงการจัดทำเทปและแผ่นซีดีบทเพลง การบรรเลงดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ปรึกษา
นายพจน์ สะเพียรชัย
นางสุมณฑา พรหมบุญ
นายวิรุณ ตั้งเจริญ
นายอำนาจ เย็นสบาย
ประธานอนุกรรมการ
นางวิภา คงคากุล
อนุกรรมการ
นายเฉลิมพล งามสุทธิ
นายสมเกียรติ สายวงศ์
นายณรงค์ ปรางค์เจริญ
นายธีรศักดื์ วดีศิริศักด์์
การขับร้องถวายพระพร
อนุกรรมการ
นายสมเกียรติ สายวงศ์
นายสมศักด̆์ เกตุแก่นจันทร์
นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
นายณรงค์ ปรางค์เจริญ

อนุกรรมการ
นายเฉลิมพล งามสุทธิ
นายประทีป เล้ารัตนอารีย์
นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
นายมานพ วิสุทธิแพทย์
นายนิกร จันทศร
นายชาญชัย อินทรสุนานนท์
นายรังสี เกษมสุข

## นิทรรศการคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประธานอนุกรรมการ
นายวิรุณ ตั้งเจริญ
อนุกรรมการ
นางวิภา คงคากุล
นายอำนาจ เย็นสบาย
นางสินีนาถ เลิศไพรวัน
นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
นายประทีป เล้ารัตนอารีย์
นายสุพจน์ โตนวล
นางกาญจนา อินทรสุนานนท์
นายอภิธรรม กำแพงแก้ว

| นางนวลลออ | ทินานนท์ |
| :---: | :---: |
| นายจาตุรนต์ | ดำรักษ์ |
| นางสาวชลีนาถ | สิงหเรศร์ |
| นางศิริศศิธร | คัญโส |
| การจัดทำหนังสือ "อัครศิลปิน" |  |
| ที่ปรึกษา |  |
| นายอารี | สุทธิพันธุ์ |
| นายวิรัช | บุณยรัตพันธุ์ |
| นางสุมนมาลย์ | นิ่มเนติพันธ์ |
| นายประพันธ์ | ศรีสุตา |
| นายเฉลิมพล | งามสุทธิ |

บรรณาธิการ
นายวิรุณ ตั้งเจริญ
กองบรรณาธิการ
นางวิภา คงคากุล
นายอำนาจ เย็นสบาย
นายประทีป เล้ารัตนอารีย์
นายพฤทธิ์ ศุภเศรษฐคิริ
นางสินีนาถ เลิศไพรวัน
นางสาวกัลยาณี กาญจนดุล
นางสาวชลีนาถ สิงหเรศร์
นางจินตนา ช่อคง

# รายชื่อคณะนักร้องประสานเสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

## วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

| ชั้นปีที่ 1 |  | นางสาวการะเกด | จรเขตต์ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| นางสาวศรัณยา | ศุภโสภาพันธ์ | นางสาวทัดทรวง | โหมดชัง |
| นางสาวพิมพ์ลดา | พงค์พูนลาภ | นางสาวนันธิดา | ลิ้มเล็ก |
| นางสาวพรนภา | ดามาพงษ์ | นางสาวพรทิพย์ | วัฒนธรรม |
| นางสาวอัญมณี | จรรยาวัฒนวงศ์ | นางสาวเพ็ญศรี | ย่องดำ |
| นายปวัตน์ชัย | สุวรรณคังคะ | นางสาวเรวดี | อึ้งโพธี์ |
| นายวันชัย | จิรคุปการ | นางสาววัลลภา | ณ วารี |
| นายนิคม | คำภีระ | นางสาววาสนา | ใยไหม |
| นายต่อยศ | จงแจ่ม | นางสาววีราภรณ์ | ทองงาม |
| นายคีตะ | จิยะวรนันท์ | นางสาวต้องใจ | พลชนะ |
| นายอดิศร | เอี่ยมบริบูรณ์ | นางสาวตฤณ | วิเศษสมบัติ |
| นายวีรพัฒน์ | บุบผาคำ | นายกฤษ | ทองกลอย |
| นายประยูร | วงษ์เลี้ยง เชื้อสำราญ | นายเกียรติยศ | เฉลิมพงษ์ |
| นายวีรวัฒน์ | ภัทรขจี | นายชาญกฤษณ์ | บุญสิงห์ |
| นายณัฐพล | เฟื่องอักษร | นายชำนาญ | สายสุวรรณนที |
| ชั้นปีที่ 2 |  | นายฐิติพงษ์ | พิบูลย์เวช |
| นางสางจรีรัตน์ | หวังสุข | นายอารักษ์ | หอมชู |
| นางสาวช่อหทัย | มนุษย์จันทร์ | นายแอลเบิร์ต | เดมอน |
| นางสาวณัจยา | กิจจาธร | นายพรสวรรค์ | หยุ่มไธสง |
| นางสาวนิรมล | บุญเสริม | นายเมืองมล | เจือนาค |
| นางสาวบำรุง | ตาดี | นายวีระพันธ์ | อ่อนเอื้อน |
| นางสาวพิมภา | จีนชาวนา | นายสมิทธิ์ | บุญญะยันต์ |

## ซั้นปีที่ 3

นางสาวกรพินธุ
นางสาวกษมาภรถ์
นางสาวปภัสสรา
นางสาวปิยวรรณ
นางสาวพิมลพรรณ
นางสาวมาริสา
นางสาวรวี
นางสาววิมลนารฎ
นางสาวสุดารัตน์ นางสาวอนงค์
นางสาวอินทิรา
นางสาวบุษยมาส
นางสาวปาหนัน
นางสาวอรทัย
นางสาวอโณทัย
นางสาวิลาสพร
นางสาววงษ์อนันต์
นายจิรศักด์์
นายชาตรี
นายธีระพล
นายนิรุจ
นายรุ่งโรจน์
นายวรวฺุิ
นายวิรุณ
นายสุภชัย
นายสิชฌน์เศก
นายอนุรักษ์
นายนิทัศน์

พ่วงโพธ์
บุญส่ง
เกสร์ประทุม
ทับเจริญ
กมุทะรัตน์
ลิมานนท์
คินีมาน
โสภิสเขื่อนขันธ์
ปานแก้ว
จิตรมณี
โพธ์ใบ
รุ่งแดง
คำฝอย
เพชรมาลี
พงษ์หัสบรรณ์
โสพิสเขื่อนขันธ์
คงศรี
ตุ๊สังข์
วานิชกมลนันทน์
คงพันธุ์
เดชบุญ
ปิ่นคง
เข็มเพ็ชร
ทัศน์ทอง
อังสุวรรณ
ย่านเดิม
ฤกษ์สมบูรโณ์ดี
พวงผกา

นายสมชาย
นายสมบัติ
นายสุริยา
นายเธียร
ร้องเดี่ยว
นางสาวซุติมา แก้วเนียม
นายแอลเบิร์ต เดมอน
เปียโนประกอบ
นายวาทิต
ผู้อำนวยการวงและฝึกซ้อม
ดร.วิภา คงคากุล
อาจารย์ณรงค์ ปราค์เจริญ
ผู้ช่วยฝึกซ้อม
นายจักรี กิจประเสริฐ
นายไพรินทร์ กล่อมสกุล
รายชื่อนักดนตรี
นายชัชวาลย์ เมืองทอง Trumpet
นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ Trumpet

นางสาวสุชาดา
นายประพจน์
นายพรทวี
นายพิทักษ์
นายรักศักดี์
นายวรวิทย์
นายวิษณุชัย
นายต้นเถา
นายเลิศศักดิ์
นายชาญสรรค์

สุวรรณสมบูรณ์
วาสุกรี
ไซยมาโย
แก้วสม
ศรีเอี่ยม

เงเ.

| เมืองทอง | Trumpet |
| :--- | ---: |
| เมืองสุวรรณ | Trumpet |
| ศิรัทรัพย์ | French Horn |
| สาโรวาส | French Horn |
| จันทร์ม่วง | Trombone |
| น้อยยาโน | Tuba |
| น้อยจันทร์ | Flute |
| อ่อนพานิช | Saxophone |
| ภาคีธง | Saxophone |
| भ่วยประสิทธี่ | Percussion |
| รักสุจริต | Percussion |
| วรรณะ | Percussion |

## 

