


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก

# พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชักาลบ้จจุบนน (ะ) เกี่ยวกับ การเผยแพ่ร่ศิลปะและวัฒนสรรม่ไทย 

## *




















(๔) พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรซึ่งจะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและ
 ๒๕๐ต (เรยบเรียงชื้นตามที่ได้บนที๋กพระสุรเสียงไว้)

6
เบ็นเครองมือสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนชาวต่างประเทศนบถือศิลปไทยและนับลือ คนไทย การที่เขานับถือคนไทย เขาก็จะมีความรูสรกหลายอย่าง ม็ความรูสึกว่าคนไทยเบ็น มิตร คนไทยเบ็นคนที่น่ารักเบ็นคนที่น่าที่จะคบไว้เบ็นเพื้อนเขาจะนบถี้อเราว่าเราน่าเกรงขาม เพราะว่ามีวฆนธรรมมาช้านาน เบ็นชาต๋ที้นตัวมาเบ็นเวลาหลายศตวรรษ และทำให้เขา เกรงขามว่าเราเบ็นชาติเจรญแท้ๆ ไม่ใช่ชาต่ทบ้าเถือน และก็โดยเฉพาะสำหรับประเทศที่ เราไปน้ เขาเบ็นประเทศที่ได้ร่วมมือกับประเทศไทยในด้านการพัฒนา ในด้านการบ้องกัน ประเทศก็ช่วยเรา และกำลังอยู่ในเวลาทื่อยากที่จะรูจักคนไทยและจิตใจคนไทยมาก การที่ ส่งคณะวัฒนธรรมไทยไปแสดงให้ประชาชนชาวออสเตรเลียเห็นในตอนนี้ กี้เบ็นเวลาที่
 ผูททไปแสดง รวมทั้งู้ทึ่ควบคุม จะต้องแสดงตนว่าเบ็นคนไทยที่แท้ เบ็นคนไทยท่ เม่ วัฒธรรม คือว่าเมืออยู่ในคณะวัฒนธรรม แต่ละคนก็ต้องมีวฆนธรรม คำว่า "ว้ฒนธรรม" นึ จะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่จะตีคความ ความจริงแปลว่าความ เจริญ ความก้าวหน้า แต่วัฒนธรรม ในที้นก็คงจะบ่งถึงว่ามี่ความเจริญมาช้านาน ไม่ใช่ว่ามี ความเจริญก้าวหน้า เต่มี่ความเจริญมาเบ็นเวลาช้านานต่อเนื่องมา และจนกระทั่งผ้้งอยู่ใน สายเลือด แต่ว่าถ้าเราไปแสดงตนว่ามีวัฒนธรรม ว่ามีผืมือเท่านน้นเองก็ไม่พอ ต้องแสดงว่า วัฒนธรรมของเราอยู่ในเลือด วัฒนธรรมไทยมีความอ่อนโยน ก็ต้องเบ็นคนอ่อนโยนทั้งใน เวลาทั่มาแสดงทั้งนอกเวลาแสดง วัฒนธรรมหมายถึงว่าเบ็นคนที่มีความคิดสูงด้วย อย่าง เราบอกว่า คนนมี่วัฒนธรรม หรือคนน้้ไม่มี้ฒนธรรม หมายความว่า คนนหยาบคาย หร๋อ คนนี้อ่อนโยน มีความสุภาพเรี่ยบร้อย ก็ต้องแสดงความสุภาพอ่อนโยนทั้งในเวลาการแสดง และนอกเวลาการแสดงเหมือนกัน ใหเห็นว่าความสุภาพอ่อนโยนน้นอยู่ในเลือดของคนไทย อันนจจะำให้การไปแสดงศิลปไทย

รท่ไข้ม่งหมายที่จะใหเบ็นการติดต่อสัมพันธไมตรือย่างดีกับต่างประเทศ เบ็นผลสำเร็จอย่างดีที่สุด

นะนั้น ขอให้ทุกคนจงระล๋กถึงว่า ศิลปวัฒนธรรมไทยขด่กลามาเบ็นเวลาช้า นาน สมควรทั่จะปฏิบตตตามสั่งทด่งที่มนี้ และทั้งในเวลาทีเรียว่าเวลาราซการ หมายถึง เวลาไปแสดง และนอกเวลาราชการ แม้จะไปเที่ยว เพราะว่าก็คงต้องมี่เวลาว่างไปตามที่เขา จัดให้เราไปเที่ยว ไปดูอะไร ๆ ในเวลานนันก้องแสดงตนว่ามีวัฒนธรรมอันดี่งาม อันน้เบ็น

สึ่งสำคัญในการไป ถ้าทำได้ครบถ้วนแล้ว ก็นบว่าทุกคนจะได้ทำหน้าที่ของตนโดยเต็มที่และ เคร่งครัด จะเบ็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่บ้านเมือง ทำใหชชวต่างประเทศทั่เราไม่มี ความนับถีอ เกรงขาม รักคนไทย เบ็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในทางการเมืองหร้อในทาง ความเบ็นอยู่ของบ้านเมือง ทำให้มืองไทยอยู่ยงได้ เละทำใหศิลปวัฒนธรรมไทยก็ยงอยู่ ยงต่อไป เราจะสามารถจะแสดงตนว่าเบ็นคนไทยแท้ได้ต่อไปอีกเวลานาน

ขอให้ทุกคนมีกำลังใจและกำลังกายสมบูรณ์ ที่จะไปปฏิบติงานของตนใหดที่สุด มีความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดเวลาที่อยู่ ณ ต่างประเทศ เพือจักได้สามารถปฏิบติ งานทั่สำคัญขอใหมีความสำเร็จในหน้าทั และมีคความสุข ความบันเทิง ความสบายทุก ประการในการเดินทาง ในการไปแสดงให้เบ็นที่พอใจแก่ตนเองและเบ็นท่พพอใจเบ็นผล สำเรจสำหรับราชการสำหรับประเทศไทยเบ็นส่วนรวม ขอให้ปลอดภัย ใหมีความสำเร็จ ทุกประการ.

## คำขวัญ

## *

ผมรู้สึกกูมิใจท่เห็นว่างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อันเบ็นภารกิจที่สำคัญ อันหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง นับเบ็นครั้งที่ 8
 ทุก ๆ ครังที่ใด้อดงานน้ เราได้รับความสำเร็จด้วยดีตลอดมา เป็นที่กล่าวขวัญของผู้บเห็น โดยทั่วไป

การจัดงานส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมไทย นอกจากจะมี่จุดมุ่งหมายเพื่อการ อนุรักษ่และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถึ่นแล้ว ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปประยุกต่ซึ่ง เข้าสมัยและให้ประโยชน์ต่อชี่วิตมากขื้นด้วย งานนี้จึงเบ็นศูนย์่แสดงผลงานที่สำคัญที่ คณาจาร์์และนิสิตได้สร้างสรรค์ร่วมกันทุกบื เราน่าจะหวังได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ เรา จะสามารถพัฒนาศิลปและวัฒนธรรมไทยให้กว้างขวางและน่าสนใจมากย่งข้้น

ในการจัดงานลักษณะนี้ กว่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ต้องอาศัยบัจจัยและกระบวน การบริหารที่มี่ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเละสังณมไทย ผนวกกับการใช้จินตนาการประยุกต์ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สึ่งใหม่ที่มี่ความหมายต่อ ชีวิตแบบไทยและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์่ี่ได้ตั้งไว้ ฉะนันคุณค่าของการจัดงานนี้จึงมี ความหมายและคุณค่ามากกว่าทึ่หลายคนจะคาดคิด ผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชม ยินดี และขอบคุณทุกผ้ายที่ได้ร่วมมือกันทำงานนี้ด้วยความอุตสาหะวิริยะตลอดมา ผมขอ อำนวยพรให้งานครั่งน้ำเร็จลงด้วยความราบรื่น เบ็นที่จดจำของผู้พบเห็นโดยทั่วไป และ ขอถือโอกาสส่งความสุขปื้ใหม่ ๒๕์๒ळ แด่ทุกท่าน ขอจงประสบสุข โชคดี มี่ความก้าวหน้า ในชี่วิตและการงานยึ่ง ๆ งึนไปเทอญ

ดร. ทรงศักด้้ ศรี่กาพสินธุ อธิกรบดีี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

## คำขวัญ

## 然


 ไทยกำลังได้รับความกระทบกระเทือน เพราะกระแสแห่งความเจริญทางด้านวัตถุและการ ไหล่าของค่านิยมต่างประเทศอันเบ็นตัวการสำคัญทำใหสึ่งเชื่อมโยงสังคมในออีตขาด ตอนไป คนไทยในบัจจุบันโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มวัยสาวและวัยเด็กเริ่มไม่เข้าใจตนเอง ไม่ รู้จักความดี่งามทางศิลปะประเพณี่ และไม่ม่นใจในตนเอง

การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลป วัฒนศรรมไทยเบ็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยู่งมหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรมมี่บทบาทสำคัญย่่งในการจรรโลง ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมไทย โดยได้จัดงานส่งสสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเเ็็นประเพณีมาทุกบี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก มี่ความภูมิใจที่ได้รับเกียรติ
 มกราคม ๒ะ์้อณ ณ จังหวัดพิษณโลก เราอือว่าการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของ เรา ซึ่งได้รับความสนับสนุนอย่างดี่ยึ่งจากทบวงมหาวิทยาลัยเบ็นมหกรรมประจำบีทึ่พวกเรา ชาวศรี่นครินทร์ทุกภาคของประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งสุนทรียยะของศิลปะ ประเพณี่ วัฒนธรรมอันดี่งามให้ชาวไทยได้ชื่นชม เบ็นมหกรรมทั่จักช่วยเชื่อมโยงสังคม ดีงามในอดีตสู่สายตาของคนในบัจจุบัน ขอขอบคุณแทนนักเรี่ยน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพิษณโลกท่่มีโอกาสได้ชื่นชมกับศิลปวัฒนเรรมไทย ในครั้งนี้

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครังที่ $\kappa$ ของพวกเราเสมื้อนหนึ่งการจุดประกาย แห่งความเจิจจ้าของสิ่งดี่งามของสังคมไทยในด้านศิลปฺะ ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อ บดบังแสงแห่งค่านิยม และอารยธรรมต่างประเทศที่มี่อู่ในสังคมไไทยให้ริรหรร่ลงไป

ดร. นิพนธ์ กินาวงศ์<br>รองอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยศรรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

## คำขวัญ

| งนส่งเสริมศิลปววอมนเรรมไทย | ที่วมใใกับํามาสง่าศรี |
| :---: | :---: |
| ได้ปลุกสังศรัทธสสามัคี่ | ต่างปรบมปรู้ดื้ชืนชมนิยมกัน |
| ได้เผยแพร่งนหสร้งสรรค์อนยู่ใหญ่ | ปลูกรักไไบยรักประเทศรักเขตขัณฑ์ |
| รสนิชมความเบ็นไทยใจผกพัน | ตรัทธามั่นแผ่นดินทองของทุกคน |
| แม้มชาติใดไร้วัตนธรรมประจำจิต | ศิกปนิบิตด้ชคคุดค่าอย่าลงน |
| เบึ้นชาติออนความคิดปกุช | ไม่เคิศล้นอารยธรรมน่าสังคม |
| ส่งเสริมวัตนธรรมให้ล้าลิศ | เบ็มบ่อเกิดความดีที่สุบม |
| ตจรรโลงปวงสันติรรรมนิยม | ชาติรี่นรูช์ใเร้อาญาพาราจริญ |
| ขอบคุณทบวงหหววททยากัย | ที่เข้าใชช้งกุมค่าน่าสรรสสรฐ |
| คดหนคค่าใช้จยาให้งานเดิน | ตีหหลือเกินมอศซวอขอวันา |
|  | เกี้อหนุนให้เกิดผลดุ่นเบืนหนักหนา |
| ขอให้ท่ำนปราดเบรื้องเรืองบึญูา | ธุบกายาสุขทั่งใบื้ใหม่เอย |

## ตร. วิจิตร สินสิริ



## คำขวัญ

## *

ศิลปวัตนเรรม คือเครื้องหมายแสดงเอกลักษณ่ของชาติ งาน
 กิจกรรมที่เบ็นปประโยชน์ยึ่ง ในการถนอมรักษา และทำนำำรูง เอกลักษณ่ของชาติไทย สมควรทึ่กณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวขข้องทุก ผ่ายจะได้ร่วมกันกากภูมิใด

## ดร. บุญเอิญ มิลินทสูตร

มหาวิทยาลัยศรึนกรินทรวิโรฒ บางแสน

# กำขวัญ 

## *

เนื่องในโอกาสงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งทึ่ ఙ วันท่่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒ะะ๒๓ ข้าพเจ้าอดคิดม่ได้ว่า ศิลปวัฒนธรรม จะช่วยผ่อนคลายความคับข้องใจในชีวิตของเรา ประการใดบ้าง

ประเทศไทยกำลังประสบภาวะการปรับตัวทางเศรษฐกิจ คนไทยทุกคนจะต้อง ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลัง ตรงนี้กระมังที่ศิลปวัฒนธรรมจะช่วยได้เบ็นเบ้้องต้น ช่วยให้สู้ หรือชักให้ยอมแพ้ก็ตามแต่ เศรษฐิกิจของเราจะแกร่งได้หรือไม่ หากวัฒนธรรมของเรา ไม่แกร่ง วัฒนธรรมนั้นเล่า จักไปทางใดหากเศรษรูกิจอ่อนเปลี้ย ข้าพเจ้าขอฝากแด่มิตร สหายชาว มศว และท่านทึ่มาในงานนี้ได้พิจารณา

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพ คือ ชาว มศว พิษณุโลก เบ็นอย่างสูง ทั่กรุณา รับภาระการจัดงาน ข้าพเจ้ขอตั้งข้อสังเกตแก่มิตรสหายทึ่มาร่วมงานว่า เราควรดูปริมาณ ขยะมูลฝอยในงานศิลปวัฒนธรรมไว้เบ็นดัชนี่แห่งความสัมพันธ็ระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับ เศรษฐกิจ โดเเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ค่าของเงินบาทเพึ่งจะลดลงสด ๆ ร้อน ๆ นี ความ สัมพันธ์ดังกล่าวะะมีนยสำคัญู็ป็นประการใด นิสิตชั้นบันฑิตศึกษาที่ มศว พิษญุโลก อาจ จะเก็บไปหาคำตอบก็ได้

ในการชมรายการต่างๆ ที่ผู้แสดงได้ตระเตรี่ยมมาด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างมากนั้ ข้าพเจ้าขอชักชวนให้พวกเราผู้ดู้ทั้งหลายช่วยกันชื่นชมผลงานด้วยจิตโสมนัสและคารวะ กิริยาอากัปอันแสดงการให้กำลังใจนั้น เบ็นยาวิเศษนัก ทั้งการกระทำต่าง ๆ ซึ่งรบกวนผู้ดู ด้วยกัน ก็จงบรรเทาลงจนสูญูส้นไป สมศักดี่แห่งผู้ชมที่เบ็นชาวมหาวิทยาลัย ขอพวกเราชาว มศว ในงานศิลปวัฒนธรรม ครั้ทท่่ะ จงเจริญด้วขบัญญาสามัคคี่ มีคารวะ และน้ำใจไมตรี่ เพื่อชี่วตที่เบ็นสุขทั่วกัน

> ดร. บันลือ ถั่นพังงา
> รองอิการบดี
> มหาวิทยาลัยรรีนครินทรวริโรฒ สงขลา

## คำขวัญ

## 8

 เบี้นไทยและเอกลักษณ็ของชาติ จึงเบ็นการ สมควร อย่างย่งที่จะต้อง บำรงรักษาใหคงไว้ นะนน การที่มหาวิทยาลัยได้จัดงานแสดงศิลป วัฒนธรรมประจำทุกบืมานน เบน เท่าระจักษ์แล้ว่าทางมหาวิทยาลยยด้
$\qquad$ ข่
วิทยาลัยที่ต่อสังคม นอกเหนม่อ ตระหนกกถูงทบาทและหนาทของมหาวทยาลยทม ตอสงคม นอก
 อย่างในการรักษาเอกลักษณของไทยให้เบ็นที่แพร่หลาย และ ภูม่ใจ ของ อนชนรุ่นหลังต่อไป่

กุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์<br>รองอธิการบดี<br>มหาวิทยาลัยศรร้นครินทรวิโรต วิทยาเขตปไุมวัน

## คำขวัญ

## *

"งานส่งเสริมศิลปววัตนตรรมไทย เบ็นงานทั่จัดประสบการณ์ ตรงให้แก่นิสิต และประชาชนในด้นสร้างสรรค์สึ่งอันเบ็นสุนทรียะ ซึ่งนับว่าเบ็นภารกิจอันสำกัฏร่งของมหาวิทยาลัย $ง$ ทึ่จตต้องทำนบำรงง
 สร้างรรร์่ใว้"

ดร. ณัฐ อินทรปาณ รองอธิการบดี มหวิทยาลัยศรีนครินทริโรต วิทยาเขตพลศึกษา

## คำขวัญ

## *


#### Abstract

 ศรีนครินทรวิโรมท่่จะเรียนรู้วมนธรรมพื้นบ้้านของกันและกกน ทุกคน  ทั่ทรงคุดค่า พร้อมทั้งรูจักับล่อยวางส่วนทึ่บกพร่องและะไรคคณม่าโดย สื้นเชิง"


ดร. ถวิล ลดาวัลย์<br>รองอธิการบดี่<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว่โรฒ มหาสารคาม

## คำขวัญ

## *

ความเจรญูทางจิตใจของมนยย์เบ็นนามตรรม ที่ไม่สมมารถมอง

 อยู่ในทุกกากของประเทศ การจัดงานส่งเสริมศลลปวัผนธรรมไทยของ มหาวิทยากัย ศรีนครินทรวิโรต คือโอกาสทิ่นิสิตทุกวิทยาเขตจะได้ แสดงออกซึ่งกวพบดึงามทางศิกปวัตน ธรรมมึ่มรรพบรูบของใทยใด้ สร้างสมเอาใว้ ขอให้กิจกรรมที่ดี่งมอย่างนีจดดทำเบ็นปประเพณีต่อไป เพื่อเผยแพรหมู้อเสีงงสกาบันของเรา

ตร. วิษัย ดิสสระ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี่นกรินทรวิโรฒ บางเขน

## 00446

เอกสเร มศว.

## งานส่งสริมศิลปวัตนธรรม่ไทย

เมื่อ พ.ศึ. ๒๕๕จะส ขณแที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ย้งมีฐานะเน็นวิทยาลัย วิชาการศึกษาน้น ได้ดัดให้มีงานมหกรรมดนตรี (Music Festival) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นิิิทได้มีโอกาสผืกฝนทักษะเผยแพร่ แถะแสดงออกซึ่งความสามารถในทาง ดนตรี่ งานมหกรรมคนตรีนี้ดำเนินเรื่อยมา จนกระทั้งบี พ.ศ. ๒๕์๒๐ มหาวิทยาลัยและผ่าย กิจการนิติตทุกวิทยาเขต ได้มีแนวความคิดในการขยายขอบข่ายของงานมหกรรมดนตรีให้กว้าง ขวางขึ้น โดยบรรจุนาฏศิลป การแสดงที่สะท้อนให้เห็นประเพณีแเะะวัฒนธรรมไทย นิทรรศการ ทางศิลปะ ต่ลอดจนการแศคงสินค้าพ้้นเมืองของแต่ละท้องถี่นและเปล่ยนชื่อเบ็น "งานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย" ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฐ มหาสารคาม รับเบ็นเจ้าภาพ ใน การจัดงานคร้งแรกโดยจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเค็จพระเจ้าอยู่ทัวภูมิพลอตุณยเดช และจากการประเมินผลปรากฏว่าได้รับผลสำเร์จอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่า พอใจของประชาจนและผู้ที่มาชม

ในบีกรศึกษา ๒๕์๒จ มหาวิทยาลิย้ได้มอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงบลา เบ็นเจ้าภาพ จัดงานแทนมหาวิทยาลัยศรืนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ซึ่งประสบบัญหาน้ำท่วม และไม่สามารถจัดงงานได้ โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒ด มกราคม ๒ย์๒๒ จากการประเมินผล
 ศิลปวัฆนธรรมไกย ครังที่ ๒ คังกล่าว จึงได้รับเกียรติให้เบ็นเจ้ภาพอีกุครังหนึ่งในการจัด

 บึการศึกษา ๒๕์๒๓ มหาวิกยาละยได้มอบหมายให้วิทยเเขตกลางเบ็นเจ้าภพดำนิิน งานจัดงานส่งเสริมศิลปวัฆนธรรมไกย คร้บี่ ซึ่งจัดให้ตรงกับวโรกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หววภูิมิพลอดุดยเดด โดยจัอข้น ณน บริเวณมหาวิทยาลัย


บีการศึกษา ๒๕๕๒๔ มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย้ห้วิทยาเขกมหาสารคามเบ็นเจ้ภาพ ร่วมกับจังหวักมหาสารคาม จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คร้งที่ ะ ข้้ เพื่อเบ็นการ เฉลิมฉลองกรุงรัทนโกสินทร์ในวาระครบ ต๐๐ บี โดยจัดระหว่างวันที่ ค๑－จ๓ มกราคม ๒๕ものば

บึการศึกษา ๒๕์๒ย มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ วิทยาเขทพิษณุโลก เบ็นเจ้าภาพ
 ของสมเด็จพระเจ้อยู่หัวภูมิพลอกฺุยเดช และเบ็นการร่วมฉลองสมโภชกรุงรักนโกสินทร์ครบ


บึการศึกษา ๒๕ยออ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ วิกยาเซตสงขลา เบ็นเจ้ภาพ จัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย คร้งที่ ๗ และกำหนดให้จัดพร้อมกับงานส่งเสริมดนตรีไทย

 เบ็นเจ้าภาพคำเนินการจัดงานส่งเสริมศิธปวัฒนธรรมไทย ครังที่ ๘ โดยจัคระหว่างวันที่ ๑๐－ ๑ธ มกราคม ๒๕์๒ฺณ

# โศรงกาารสึ่ใเสเริมศิลปวัฒมนธรรมมไทย \% ${ }^{\circ}$ <br> ครงท ๘ <br> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

~<br>วันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕ฺ๙<br>ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษญุโลก

## หลักการและเหตุตล






 ในความเบ็หชากิ และจะบัพผลลึงคามมมนนคงของราติอีกค้วย













อนึ่ง สำหรับการจัดดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยยังคงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย อันจะเบ็นแรงสนับสนุนมหาวิทยาละยให้ได้ดำเนินงานครงน้ให้สำเร์จลุล่วงไปด้วยดี

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อสร้างความสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
๓. เพื่ธ่งเสริมความคิดริเรีมสร้างสรรค์ในสีงดีงามและการแสดงออกซึ่งความ สามารถของนิสิต อาจารย์ ทางศิลปการแสดงพึ้นเมือง นาภศลูปไทย คนตร์ ไทย และการแสดงนิทรรศการ
๔. เพี่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ในการทำนุบำรงศศลบ่วัฒนธรรมของซาติไทย
๕. เพื่อสร้างความสำนึกและซาบซี้ในคุณค่าของศิถปวัฒนธรรม ไทยแก้ผูเข้าชม งาน

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. รองอธิการบดีผีายกิจการนิสิต
๒. ผู้ช่วยรองอธิการบดีผีายกิจการนิสิต ๘ วิทยาเขต
๓. อาจารย์ที่ปรึกษาผ้ายศิลปวัฒนธรรม ๘ วิทยาเขต
๔. นายกองค์การนิสิๆ ๘ วิทยาเขต
๕. นิสิตประธานผ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ว วิทยาเขต

## ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๔

## ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. นิสิฑ ๖๓๐
๒. อาจารย์ ๑๓๐ คน
๓. ผู้เข้าร่วมชมงาน นิสิต อาจารย์ ประชาชนทั่วไปประมาณวันละ ๒, $ฺ 00$ คน

## วัน เวลา และสถานท่่

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕์๒๘ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

ผลทึ่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ร่วมงานและผู้ชมเกิดความสำนึกในคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย
๒. นิสิต อาจารย์ ตลอดจนผู้ร่วมงานเกิดทักษะในการดำเนินงานอันจะช่วยประสานประโยชน์ และทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. ช่วยส่งเสริมเผยแพร่ทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปว่ฒัฒธรรม่ ไทย

# d <br> รายละเอยดการแสดง <br> งานส่งเสริมศิลปวัตนนธรรมไทย ครั้งที่ ส <br> ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๒๙ ณ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 

มศว ประสานมิตร
๑. รำประเลง
๒. โขน "คอนหนุมานถวายแหวน"
๓. ระบำ
๔. การะะเล่นพื้นบ้านไทย "เพลงเหย่ย"
๔. การบรรเลงงนทรีไทย
๖. ละครนอกเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน "สร้อยพ้า-ศรีมาลา"
๗. ขับร้องประสานเสียเพลงไทย

มศว ปทุมวัน
๑. รำดอกไม้เงินดอกไม้ทอง
๒. การบรรเถงดนตรีไทย
๓. รำฉุยฉฉยเบ็มจกายแปลง
๔. การละเล่นพื้นบ้านไทย "เพลงอีเซว"
๕. การบรรเลงดนตรีไทยพัฒนา
b. ระบำนางกอย

มศว บางเขน
จ. รำพลายชุมพลแปลง
๒. การบรรเลงดนตรีไทย
®b
๓. ร่าซัดชาตรี
๔. ถำตัด
๕. โขนสด เรื่อง รามเกียรต์ ตอน "ศึกสัทธาสูร"
๖. โขนสด ตอน "ศึกกุมภกัณฑ์"

มศว พลศึกษา
๑. รำชวา
๒. ละครหลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี"
๓. สาธิตการใช้อาวุธโบราณ
๔. พลองไฟ

## มศว บางแสน

๑. ระบำเบื้องบรรพกาล
๒. มวยบ์า
๓. การบรรเลงดนตรีไทย
๔. เพลงพพ้นืมือง
๕. การวาดภาพประกอบเพลง
b. ระบำทับทิมสยาม
๗. ระบำแดนไทย
๙. ละครชาตรี เรื่อง "ไชยเชษฐ์"

## มศว มหาสารคาม

๑. พือนแมงตับเต่า
๒. ระบำทอเสื่อบ้านแพน
๓. อีสานแคนวง
๔. รำภูไทเขาวงกาพสินธุ
๕. หมอลำเรื่อง "ท้าวผาแดงนางไอ"
b. การบรรเถงดนตรีไทยพัพนา
๗. พ้อนคอนสวรรค์
๘. สวดสารภัญญะ
๙. ลำเพลินเจริญใจ
๑.. เซิ้งหมอผี

## มศว สงขลา

๑. ระบำร่ม
๒. การบรรเลงจนตรีไทย
๓. ระบำเทียนเกสุมา
๔. การบรรเลงดนทรีไทย
๕. ละครชาตรีเรื่อง "พระสุธนเลือกคู่"
b. ดนทรีพื้นเมืองภาคใต้
๗. สาธิตการแสดงโนราห์แถะหนังตะถุง

## มศว พิษณุโลก

๑. การแสดงของศูนย์วัฒนธรรม
๒. ดนตรีพื้นเมืองเหนือ
๓. ระบำสู่ภูเหนือ
๔. กลองสะบัดไชย

ต. พ้อนสาวไหม
๖. ระบำเก็บใบชา
๗. พ้อนม่านมุ้ยเชียงตา

รายการอน ๆ
๑. สาธิตการตักบาตรพื้นบ้านไทยสี่ภาคและร่วมกกันตักบาตรพระสงส์
๒. พิธีไหว้วรูดนตรีไทย
๓. การประกวกกลองยาว
๔. มหกรรมกนตรีไทย ๘ วิทยาเขต

# กำหนดรายการแสดง วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๙ 

## เวทีโภชนาคาร

ภาคเช้า
-b.ต๐-oธy.mo น. สาริตการตักบาตรพื้นบ้านไทยสส่งาคแลรร่วมกันตักบาตรพระสงส์
ค凶.00-จ0.00 น. พิธีไหว้ครูศนตรีไทย
จ.०๕-จ๐.๒๕ น. พิธีเบีด
จ๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. การบรรเลงคนตรีไทย "โหมโรงศรีนครินทร์"

๑๐.๕๕-จ๐.๑๐ น. การแสคงของศูนย์วัฆนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จะ นาที

จจ.จะ-จ๑.๒๐ น. รำชวา (พลศึกษา) ๕ นาที
จ๑.๒๕๐-จ๑.๓๐น. พ้อนเมงตับเท่า (มหาสารคาม)
๕ นาที
จจ.๓๕ั-จจ๔๔๕ น. ระบำเบื้องบรรพกาล (บางแสน)
๑๐ นาที
จจ.ะ๐-๑๒.00 น. รำพลายุุมพณแปลง (บางเขน) ๑๐ นาที
จ๒.๐๕-จ๒.๑๐ น. รำคอกไมมเงินดอกไม้ทอง (ปทุมวัน) ๕ นาที
๑๒.จ๕-จ๒.๒๐๐ น. ระบำร่ม (สงงลา) ๕ นาที

ภาคบ่าย
๑๓.00-๑๗..๐๐ น. มวยบ่าจาก (บางแสน)

การประกวดกลองยาว

## เวที่หน้าหอสมุด

จ.๓.๓๐-จ๘.๐๐ น. การบรรเลงกนตรีไทย (บางแสน-ปทุมวัน)

## ภาคกลางคืน <br> เวที่กลางแจ้ง

| ๑ส．ロ0－๑สู．๓๐ น．การบรรเลงจนครีไทย（สงขถา－บางเขน） | mo |
| :---: | :---: |
| ๑ส．ต๕－๑๙．๔๐ น．รําซักชาตรี（บางเขน） | 2 |
| ๑ส．๔๕゙－๒๐．๑๐ น．จนกร์พ้นเมืองเหนือ（พิษณโลก） | ๒๕゙ |
| ๒๐．๑๕゙－๒๐．๓๕ น．ระบำสี่ภหหนือ（พิษณโโลก） | ๒๐ |
| ๒๐．๔๐－๒๐．๕๐ น．รำฉุยฉาย่เบญจกายแปลง（ปทุมวน） | $\bigcirc \bigcirc$ |
| ๒๐．๕๕－๒๑．०๕๐น．ระบำทอเสื่อบ้านแพน（มหาสารคาม） | ๑๐ |
| ๒๑．๑๐－๒๑．๑๐ น．ระบำเทียนเกสุมา（สงขลา） | b |
| ๒จ．๒๑－๒จ．๔๐ น．เพลงพนบบ้น（บางแสน） | ๒o |
| ๒๑．๔๐－｜๒๒．๓๑ น．โขน＂ตอนหนุมานถวายแหวน＂（ประสานมิตร） | ๔\＆゙ |

๒๒．๓๖－๒๓．๓๖ น．ละครหลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง
＂เจ้าหญิงแสนหว＂（พลศืกษา）bo นาที

## วันศุกรั่ ๑๑ มกราคม่ ๒๕เ๑ส

## เวทโกชชนาคาร

## ภาคเช้า

จ๘．ต๐－оส．ต๐ น．อีสานแคนวง（มหาสารคาม）bo นาที


๑๐．๑๒－๑๐．๒๒ น．รำภไไทเขาวงกาฬสินธุ（มหาสารคาม）
๑๐．๒๗－๑๐．๓๗ น．รำนวาภรณ์พิไลยไทยพระราชนิยม（ประสานมิตร）
Q๐．๔่๒－๑๒．๐๒ น．สาธิตการใช้อาวธโบราณ（พลศึกษา）
จ๒ นาที
๑๐ นาที
๑๐ นาที
๑．๒๐ ชั้วโมง

๒o

## ภาคบ่าย

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. การวาดภาพประกอบเพถง (บางแลน) ต๐ นาที ๑๓.๓๕-จ๗. 00 น. "การละเล่นพ้นน้านไทย"

เบ็นการนำเอาการละเล่นพื้นบ้านในท้องถี่น ซึ่งมีการประดิษฐ์แบบแผน สำเนียงภาษาต่าง ๆกันไป มาแสตงร่วมกันดังนุ

- สาธิตการแสตงโนราห์และหนังงะะุง (สงขสา)
- เพลงเหย่ย (ประสานมิตร)
- เพลงอีแซว (ปทุมวัน)
- หมอลำเรื่อง "ท้าวผาแดง นางไอ" (มหาสารคาม)


## เวที่หน้าหอสมุด

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. การบรรเลงดนตรีไทย (สงขลา-ประสานมิตร)

## 4 <br> ภาคกลางคน

## เวทีกลางแจ้ง

$\begin{array}{ll}\text { ๑๙.00-๑๙ ๓๐ น. การบรรเถงดนตรีไทยพัฒนา (ปทุมวัน-มหาสารคาม) , ๓o นาที } \\ \text { ๑ส.๓๕-จ๙.๕๐ น. พถองไฟ (พลศึกษา) } & \text { ๑๕ นาที }\end{array}$
จ๙.๕๕-๒๐.๐๕ น. พैอนคอนสวรรค์ (มหาสารคาม) ๑๐ นาที
๒๐.๑๐-๒๐.๒๕ น. ระบำเก็บใบชา (พิษณุโลก) ๑๕ นาที
๒๐.๓๐-๒๐.๔๕ น. ระบำทับทิมสยาม (บางแสน) ๑๕ นาที
๒๐.๕์-๒จ.๒๐น. ลำตัด (บางเขน) ตo นาที

๒จ.๒๕-๒๒.จ๐ น. ละครชาตรีเรื่อง "พระสุธนเลือกคู่" (สงขลา) สะ นาที ๒๒.๑๕-๒๓.๔๔น. ละครนอกเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

## น ส่ส่ <br> วันเสารท ๑๒ มกราคม ๒๕๒ส

## เวที่โกชนาคาร

ภาคเช้า
๐ส.ต๐-๐๙.ต๐ น. ดนตรีพ้นเมืองภาคใต้ (สงขถา)
○๙.๓๕-○๙.๕๕ น. ระบำแรนไทย (บางแสน)
จ०.00-๑๐.จ० น. สวดสารภัญญะ (มหาสารคาม)
๑๐.๑๕-จ๐.๒๒ น. รำเพลินเจริญใจ (มหาสารคาม)
๑๐.๓๐-๑จ.๓๐ น. โ甲นสดเรื่อง รามเกียรติ์


ทาน "ศึกสัทธาสร" (บางเขน)
๖๐ นาที
ภาคบ่าย
จ๓.๓๐-๑๙.๐๐ น. "มหกรรมดนฑรีไทย ๘ วิทยาเขต" เบ็นการบรรเลงโดย วงคนตรีไทย ๘ วิทยาเขต อันจะเบ็นการแลกเปลี่ยน ความรู้ความสามารถทางดนตรีไทยสร้างความสนุกสนาน ไพเราะ ทั้งแก่ผู้บรรเลงและผู้เข้าชมด้วยเพลงต่างๆ เช่น เพลงโสมส่องแสง เขมรละออองค์ แขกอาหวัง อาหนู ราตรีประดับดาว และรายการดนตรีไทยนิทรรศ เบ็นต้น

## ภาคกลางคื่น

## เวทีกกลางแจ้ง

จ๙ง.00-๑๙.๓๑ น. การบรรเลงดนตรีไทย (บางแสน-ประสานมิตร) ต๐ นาที
จ๙.๓๕-๑๙.๕๐ น. พ้อนม่านมุ้ยเชียงตา (พิษณโลก) ๑๕ นาที
จ๙์.\&ะ-๒๐.ロ๕ น. ระบำนางกอย (ปทุมวัน)
๒๐.๑๐-๒๐.๒๐ น. เซ้งหมอผี (มหาสารคาม) ๑๐ นาที
๒๐.๒๕-๒๐.๙๔น. ขับรองประสานเสียงเพลงไทย (ประสานมิตร) ๒๐ นาที
๒๐.๕๐-๒๑.๓๐ น. โขนสดตอน ศึกกุมภกัณฑ์ (บางเขน) ๔๐ นาที
๒๑.๓๕-๒๓.०० น. ละครชาตรีเรื่อง "ไชยเชษฐ" (บางแสน) ๑,๒๕ ชัวโมง

## รายการสินค้าพ้นเมื่องของวิทยาเขตต่าง ๆ

## บางแสน

สึนค้าพ้นเมือง
๑. น้ำปลา
๒. กะบี
๓. ของทะเลแห้ง เช่น ปลาหมึกแห้ง, ปลาไส้ทัน, ปลาหวาน
๔. ผ้าทอจากอ่างศิลา
๕. เครื่องจักสานจากพนสนิคม
๖. เสื่อจากจันทบุรี
๗. ของที่ระถึกจากหาดบางแสน

## บางเขน

สินค้าพ้นเมือง
๑. มีดอรัญญิก จากยยุธยา
๒. ปลาทะเพียนใบลาน จากอยุธยา
๓. เครื่องหวาย จากอ่างทอง
๔. ดินสอพอง จากถพบุรี
๕. ปลาช่อนแห้ง จากสิงห์บุรี

ปทุมวัน
สินค้าพ้นเมือง
๑. ผ้าแถะเสือผ้าสำเร็จรูป
๒. ของที่ระสึก

9ลฯ

## พิษณุโลก

สินค้าพ้นเมือง
๑. เส้อผ้าพื้นเมืองชาวเหนือ และชาวเขา
๒. กระเปาบักลายเหนือ
๓. ร่ม
๔. เครื่องจักสาน
๕. คอกไม้เหนือ
๖. ผ้าปู-ผ้าคลุม
๗. หมวก
๓. เครื่องประดับ

## พลศึกษษา

สินค้าพ้้นเมือง
๑. ของที่ระลึก
๒. เครื่องจักสาน
๓. ของใช้ของเล่น ที่ประดิษฐ์จ้วยย้า
๔. ขนมไทย และเครื่องใช้อื่นๆ

## มหาสารคาม

สินค้าพื้นเมือง
ธ. ผ้าไหมมัดหมี่
๒. ผ้าผ้ำยพื้นเมือง
๓. ผ้าซีนลายจิด
๔. กระเป่าลายขิด
๕. เชิงผ้าถงงายขิด (ตีนผ้าซึ่น)
๖. เศรื่องจักสาน
๗. หมอนขิด

## ๒๔

## สงขลา

สินค้าพ้นเมือง
จ. เครื่องจักสานจากพัทลุง
๒. รปหนังตะลุง
๓. ผ้าเกาะยอ
๔. สินค้าย่านลิเพา
๕. สินค้าจากภเก์ต


แผนที่ 17 จังหวัดภาคเหนอ

#  

## รองศาสตราจารย็นคร พันธุ็ณรงค์

## สภาพทางด้านภูมิศาสตร์ของภาคเหนือ



 คิดเบ็นร้อยละ ๓๑.๑๒ ของประเทศ และมปประชากรคิดเบ่นร้อยละ ๒๑ ของประเทศ จาก สภาพทางด้านภูมิศาสตร็บริเวณภาคเหนึอสามารถไบ่งพนที่ออกเบ่น ๒ บริเวณ คือ















เหนือตอนล่าจจะลาดเอียงจากเหนือลงใด ส่วนบริเวแขอบด้านๆะวันตกและด้านตะวันออกของ ภูมิภาคเบ็นที่ราบถูกคลื่นท่อเนื่องไปยังกูเขาซึ่งเบ็นขอบที่สูงทั้งสองค้านของภูมิภาคน้้ จังหวัดที่ นับว่าเบ็นศูนย์กลางหางจำนเศรษฐกิกิงแสะความเจริญคือจังหวัดพิษณโลก

ความสำคัญของภาคเหนือในทางประวัตึศาสตร์
ในอคีกบริเวณภาคเหนือเคยเบ็นศูนย์กลางของศุมชนและอาณาจักรใหญ่ที่ปรากฎ ชื่อในประวึตึศาสตร์ฮนชาติไทยคือ อาณาจักรลานนาไทยและอาณาจักรสุโขทัย โกยเฉพาะ อาณาจักรสุโขทัยนับว่าเบ๊นอาณาจักรของคนไทยอาณาจักรแรกที่ปรากฏชื่อเสียงในภูมิภาคแหลม ทอง ในบัจจุบันน้บริเวแจังหวดวที่เบ็นที่ต้งของอาณาจักรทั้งสองยังปรากฏฐากโบราณสถานซึ่ง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอคีค์
๑. อาณาจักรลานนาไทย ก่อนที่จะมีการรวบรวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเบ็นอาณาจักรลานนาไทยในบ์ พ.ศ. จส๒๔ นัน บริเวณภาคเหนือตอนบนมีอาณาจักรและเมืองที่สำคัญ หลายแห่งเช่น อาณาจักรโยนกเชียงแสน (ตั้งที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย) อาณาจักร หริภุฒชัย (จังหวัดถำพูน) อาณาจักรพะเยา นอกจากน้เมืองแพร่ เมืองน่าน ก็นับว่าเบ็น เมืองอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเอง จนถึงสมัยพระเจ้ามังรายได้รวบรวมดินแดนต่างๆ เข้าด้วย กันและสถาปนนเมืองเเียยงใหม่เบ็นเมืองหลวงทางลุ่มแม่น้ำบี่ง เมืองเชียงราย เชียงแสนเบ็น เมืองหลวงทางลุ่มแม่น้ำกก แม่น้ำโขง อาณาจักรลานนาไกยปรากฎม่อเสียงมากที่สุดในสมยย พรเเจ้าิโลกราชเพราะเบ็นสมัยที่เร็มรุกรานอาณาจักรอยุธยา หลังจากนันก็ถคความสำคัญลง จนตกไปอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพม่า

อาณาจักรถานนทไทยตกอยู่ใต้อำนาจการปกครองของพม่าบ้าง ของไทยอยุธยาบ้าง และเบ็นอิสระในการปกครองตนเองบ้าง จนถึงสมัยกรุงธนบุรีอาณาจักรถานนาไทยก็กลับมาอยู่ ใต้อำนาจการปกครองของไทย และเมืองเชียงใหม่นนเเบ็นศูนย์กลางในการปกครองและบ้องกัน อันตราะจากการรุกรานของพม่า
๒. อาณอักรสุโขทัย อาณจักรสุโขทัยมีศูนย่กลางอยู่ที่เมืองสุโขทัยซึ่งเบ็น จังหวดหนึ่งในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง อาณาจักรสุโจทัยมีอำนาจอยู่ในระยะบี พ.ศ. จ๗เต-

๒ส
๒๐0b ขณะที่อาณาจักรสโโขทัยมีอำนาจเต็มที่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนน อาณาจักร สุโขท้ยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาถ มีพืนที่ของอาณาจักรมากกว่าเขตแดนของประเทศไทยใน บ้จจุบนออีก แต่ภายหลังที่เสี่อมอำนาจแล้วอาณาเขตของอาณาจักรได้ลดลงเหลือแต่เมืองสำคัญๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่างเท่านน ในที่สุดอาณาจักรสุโขทัยก็ถูผนวกเบ็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร อยุธยา

ภายหลังจากที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอำนาจลงแล้วศูนย์กลางความเจริญได้ยายมาอยู่ ที่เมืองพิษณุโลกซึ่งต่อมามีฐานะเบ็นหัวเมืองชันเอกของไทยทางเหนือ ในบ๋จจุบ้นปรากฏชื่อ เมืองเก่าสำคัญ ๆในเข๓ภาคเหนือๆอนล่างหถายเมืองเซ่น เมืองศรีเทพ (จังหวัดเพชรบูรถ์) เมืองสองแคว (จังหวัดพิษณุโลก) เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองไตรตรึงษ์ (จังหวัด กำแพงเพชร) เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชชนาลัย (จังหวัดสุโขทัย) เมืองทุ่งยั้ เมืองพิชัย (จังหวัดอุตรดิตถ์) เบ็นต้น

จึงนบได้ว่าบริเวณภาคเหนือในอดีตนั้น เบ็นบริเวณที่มีประวิติความเบ็นมาที่ สำคัญอย่างมาก และทุกจังหวัดในภูมิภาคนีในอดีตเบึนแหล่งชุมชนและเมืองสำคัญทั้สส้น ดัง ปรากฏซากโบราณสถาน โบราณวัตถุอยู่ทั่วไปในเขตภาคเหนื่อ

## สังคมเเละวัฒนธรรมของภาดเหน้อ

จากสภาพทางด้านภูมิศาสตร์และประวตึความเบ็นมาของบริเวณภาคเหนือจะเห็นได้ ว่าบริเวณภาคเหนือนนได้แบ่งแยกกันออกเบ็น ๒ ส่วนมาตั้งแต่อดีต ด้วยเหตุนสภาพทางด้าน สังคมและวัฒนธรรมของบริเวณภาคเหนือจึงแบ่งแยกออกได้ ๒ บริเวณคือ
๑. ภาคเหนื่อตอนบน สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือนนนนับว่าเบ็นสังคม และวัฒนธรรมย่อยของสังคมไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนนมีสภาพทางด้านสังคมที่ สำคัญสรุปได้งน ๑.๑ คนภาคเหนือ คนภาคเหนือส่วนใหญ่เบ็นคนไทยเช้อสายหนึ่งที่เรียกว่า ไทยยวนหรือไทยลานนา หรือที่นิยมเรียกกันในบูจจุบันว่า คนเมือง คนภาคเหนือโคยทั้วไปมี รปลักษณะที่แตกต่างไปจากคนไทยภาคอื่นที่พอสังเกตเห์นได้คือ มีผิวพรรณค่อนข้างขาวไปจน ถึงขาว รูปร่างสันทัด
๑.๒ ภาษา ชาวเหนือมีภาษาท้องถีนของรเนเองและมีภาษาเขียนดั้งเดิมของ ทนเบ็นอักขระไทยยวน แต่บ้จจุบนนนยมเขียนด้วยภาษาเขียนไทยกลาง
๑.๓ กรปลูกสร้างบ้านเรือน นิยมปลูกบ้านใต้ถุนต่ำและนิยมมุงหลังคาด้วย กระเบ้องมากกว่าสังกะสี แต่ผู้ที่มีฐานะยากจนก็มุงด้วยใบตองตึง ฝาอาจใช้ฟากหรือไม้สัก
๑.๔ อาชีพ ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมคือการทำนา การทำสวนผลไม้และการปลูพืชเพื่อขาย สำหรับการอุตสาหกรรมที่นับว่าเด่นคือการทอผ้าการ ทำเครื่องเขินรวมทั้งเครื่องเงินต่างๆ และการแกะสลักไม้เบ็นรูปสัตว์ๆ รวมทังทำเบ็น ภาชนะ เครื่องใช้ในครัวเรือนด้วย
๑.๕ การแต่งกาย คนภาคเหนือมีลักษณะพิเศษของตนที่แตกต่างไปจากคน ภาคอื่นคือ ชายนิยมแท่งกายด้วยกางเกงขายาวแถะเสือแขนสั้นผ่าอกหรือสวมหัวสีน้ำเงินที่เรียก ว่า เส้อม่อฮ่อม ส่วนสทรีชาวพพ้นเมืองนิยมนุ่งผ้าถงยาว สวมเสือผ้าผ้ายมีลวดดลายดอกงตงาม แบบพื้นเมีอง
๑.๖ ด้านศิลปและดนตรี ภาคเหนือกีมีลักษณะเด่นของตนเองที่กลมกลืนไป กับวัฒนธรรมส่วนอื่น ๆ ของภาค ดังเราจะพบว่าดนตรีพ้นเมืองของภาคจะมีลักษณะสุ้มเสียง แสดงถึงความอ่อนโยนละมุนละม่อม ไม่โลดโผนฉูดฉาดมากนัก พังดูแล้วรูสึกสบายใจไม่เร้า อารมณ์ให้ตื่นเต้นวบวาบหรือเปลี่ยนอารมณ์ให้กลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วเหมือน จนตรีบาง ท้องที่ การพ้อนรำก์เบ็นไปแบบช้าๆแต่ว่าสวยงามมาก เช่น การพ้อนเล็บ การพ้อนเทียน เบึนตฺ้น

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรมภาศเหนือที่ควรกล่าวก็คือความอ่อน น้อมยอมเชื่อพังต่อผู้มีอำนาจ กับความรักสงบและเอื้ออารีต่อคนทั่วๆ ไปโดยเฉพาะคนต่างถิ่น ความเอืออารีของชาวเหนือต่อคนต่างถ็นเช่นนจึ่งทำให้ใคร ๆ อยากไปเที่ยวเมืองเหนือกันทั้งนน
๒. ภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากลักษณะสังคมของบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เบ็นสังคมที่มีพ้น ฐานมาจากอาชีพเกษตรกรรมและจากสภาพที่ตั้งอันเบ็นศูนย์กลางจึงทำให้ วัฒนธรรมซึ่งปรากฏในบริเวณนมีลักษณะความเบ็นเอกภาพเฉพาะตน กล่าวคือมิได้เบ็นการ ผสานผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทยเดิม อินเดีย จีน และตะวันตกเท่านน หากมีลักษณะ

สะเทินของวัฒนธรรมลานนาไทย พุกาม ลานช้างและไทยเดิมภาคกลางอยู่ด้วย การกลมกลืน กันของวัฒนธรรมดังกล่าวเบ็นมาไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ บี เบ็นผลให้เกิดวัฒนธรรมสะเทินอันมี คุณสมบติแตกต่างจากวัฒนธรรมต้นเค้าเดิม

หากจะได้มีการศึกษาค้นคว้าในทางศิสปะแล้ว ก็น่าเชื่อได้ว่าจะได้รายถะเอียตอัน เบ็นประโยชน์ทางวิชาการโโยตรงในด้านของภาษา ท้งภาษาถีน เช่น เหนือ โซ่ง พวน ภาษา ชาวเขาแถะภาษาชนบท อาจศึกษาวรรแกรรมมุขปฐฐแแถะวรรณกรรมลยยลักษณซ์พม่งมีการ สะสมรวบรวมไว้ตามวัดต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งก็กระจัดกระจายรอการรวบรวมและท้าทายการ ศึกษา ส่วนทางด้านจิทรกรรม สถาบัตยกรรม คีกกรรมแถะปะติมกกรรมน้น ปรากฏั้งใน ระดับช่างหลวงและผีมือพ้นบ้าน ผู้ค้นคว้าท้งทางค้านศิกปะแสะคติชนวิทยาจะได้พบกับแหล่ง ข้อมูลอันสมบูรณ์แหล่งหนึ่ง

ในเชิงมนุเยศาสตร์ คินแดนภาคเหนือตอนล่างมังคคงไปด้วยงนบธรรมเนียม ประเพณื้พบ้าน คุณธรรม คีถธรรม ปรัชฆา มารยาทในสังคคม ระเปียบปฏิบติในสังคม เบ็นเฉพาะตนไม่คล้ยยาคกลางเถ่ยทีเดียว แต่กแตกต่างจากภาคเหนีอตอนบน นอกจากน้แล้ว หลัฐฐานทางประวัคศาสตร์และโบราณคคีอันจะเบ็นสึ่งคลี่คคายความเบ็นมาของอารยธรรมไทย นันมีอยู่พรังพร้อมในคินแดนแห่งนิ้ ทั้งที่ได้สำรวจศึกษาแล้วและยังมิได้มีการศึกษา

ส่วนเรื่องของการช่างผีมือนน ดินแดนแห่งนีมีความน่าพิศวงชวนให้ศึกษายง่งนัก ไม่ว่าจะเบ็นการเย็บบักถักร้อย การแกะสลัก การทอผ้า การจักสาน การทำเครื่องเงินเครื่อง ทอง การทอเสื่อ ซลอคจนการทำเครื่องบิ้นคินเผา

การถะเล่นพื้นบ้านของดินแดนภาคเหนือตอนล่างเบ็นที่รูจักแพร่หลายกันในหมู่นัก คติชนวิทยา เพถงพื้นบ้านของอุทัยธานีแสะนครสวรรค์เผยแพร่ไปทัววภาคก่ลาง คนตร์พ้นบ้าน ของพิษณุโลกและสุโขทัยท้าทยยการค้นคว้ว้วและตรวขสอบ ความรู้ในเชิงการใช้สมุนไพรของ ดินแดนภาคเหนือตอนล่างมีมาช้านานด้วยเหตุที่เบ็นแหล่งที่อุคมสมบูรถณ้ว้ยสมุนไพรน้เองจึง ทำให้การศึกษาการแพทย์พ้้นบ้านยังคงคำเนินอยู่

วัฒนโรรมของดินแดนภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะเบ็นสมบัตของคนไทยทุก คนในบัจจุบันแล้ว ยังเบ็นทรัพยากรของคนไขยในอนาคต การศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมแห่ง น้ไว้ นอกจากจะเบ็นการทำให้เกิดความเบ็นชาต้ไทยแล้ว ยังเบ็นการปกบ้องสิทธิของเยาวชน ไทยซึ่งมีสิทธธอนชชอบธรรมทึ่จะได้เชยชมความดี่งมมและความจริงของชาติของเขาอีกด้วย

## 

รองศาสตราจารย์เฉลิม พงศ์อาจารย์ ${ }^{\text {. }}$

วัดจุพามณ์เบ็นวัดเก่าแก่ท่มีความสำคัญทางประวัตาสตร็ ตั้งอยู่ห่างจากตววเมือง พิษณุโลกไปทางทิศใต้ประมาณ ๔ กิโลเมตร ภายในบริเวณวดมีโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้าง อยู่ใกล้เคียงกันหลายยุคหลายสมัย จากหลักฐานต่าง ๆ พอประมวลเรืองราวของวัดจุฬามณี ได้งังนี้

วัดจุฬามณีแต่เดิมเบึนเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ องค์พระปรางค์สร้างตาม แบบปรางค์ขอม คงจะสร้างข้นมารุ่นเดียวกันกับพระปรางค์วัดศรีสวาย และพระปรางค์วัด พระพายหลวงที่เมืองสุโขทัย ในสมัยขอมเรืองอำนาจ กล่าวคือประมาณพุทธศักราช จ๕ะ๐๑๗๕๐ อาณาจักรพระนครหลวงของพวกขอมรุ่งเรืองและมีอำนาจ พวกขอมได้ขยายอำนาจ เข้าครอบคลมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายคร้ง และในช่วงที่พวกขอมเรืองอำนาจนน บริเวณ เมืองเก่าสุโขทัย และบริเวณเมืองพิษณุโลกคงจะเบ็นชุมชนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น เบ็น บ้านเบีนเมืองแล้ว แหล่งชุมชนคงกระจายอยู่ทางวัดจุฬามณีบริเวณตัวเมืองพิษณุโลกบ้จจุบน และคงจะกระจายไปทางตะวันออกจนถึงเขาสมอแครง เมื่อไม่นานมานชชมรมผ้สนใจประวตัตศาสตร์เมืองพิษณุโลก ซึ่งนำโดยพลตรีรวมศักด์ ไชยโกมินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ประธาน ชมรมฯ ได้ไปสำรวจค้นหาหมูบ้านพราหมณ์ที่ปรากฏในพงศาวดารเหนือ ปรากฏว่าได้พบซาก โบราณสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเบ็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ในบริเวณร้องโพธิ์ ทางแยก ไปอุตรดิตถ์ จากซากพระปรางค์แบบของขอมและซากเทวสถานที่พบส้นนิษฐานว่าพวกขอม คงจะมีอำนาจครอบคลุมมาถึงสุโขท้ย และพิษณุโลก ชุมชนในเมืองพิษณุโลกคงจะเล็กกว่า และมีความสำคัญนอยกว่าเมืองสุโขทัย

- รองศาสตราจารย์ภาควิชาประว็ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว พิษณโลก

かね

> ครันมาถึงสมยยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์สถาปนากรุงสุโขทัยเบ็นราชธานี และขับไล่ อิทธิพถของข่อมออกไป เทวสถานแบบขอมได้รับการปรับปรุงให้เบ็นพุทธสถาน มีการสร้าง วิหาร เจจียียูนในบริเวณเทวสถานต่าง ๆ เช่น ที่วัดพระพายหลวง วัดศรีสวาย เบ็นต้น แต่ ที่พระปรางค์วัดจุหามณีคงมิได้รับการเอาใจใส่ ไม่มีร่องรอยการสร้งพพุทธณถานในบริเวณว้ด จุหามณีที่สรังงในสมัยสุโขทัยเเย เข้าใวว่าในสมัยสุโขทัยตัวเมืองพิษณุโโกคงตั้งอยู่รริเวณตัว เมืองบีจจุบัน มีคู่นย่กลางของเมืองคือบริเวณวัดพระศรีมหาธาต

มาถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโถกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งเบ็นสมัยที่อาณาจักร กรุงศรีอยุธยาดำเนินการรวมอาณาจักรสุโจทัยเจ้าเบึนอาณาจักรเดียวกัน ในคร้งน้นพระยาเมือง เชลียงได้คบคิดกับพระเจ้ติโลกราช มหาราชเมืองเชียงใหม่ยกกองทัพมาโจมเีเมืองสุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร ในบี พ．ศ．จสส๔ และยกมาตีอีกคร้งในบี พ．ศ．๒๐0๔ สมเด็จ พระบรมไตรโลกนาถได้ยกกองทัพช้้นมาชับไล่กองทัพเชียงใหม่ออกไปพ้นหัวเมืองผ่ายเหนือได้ จากการที่มีศึกเชียงใหม่ยกมารุกรานหัวเมืองทางผ่ายเหนือน้้เองทำให้สมเด็จพระบรมไตรโกก นาเเสด็จมาเสวยราชสมบิตี่เมื่องพิษแุุโก ในบี พ．ศ．๒๐ob แล้วโปรดเกล้าให้สมเด็จพระ บรมราชา ราชโอรส เสด็จไปป่กครองกรุงศรีอยุธยา และในบีนีพระเจ้ติโลกราชยกกองทัพ ลงมาศีหัวเมืองผ้ายเหนืออีกเบ็นคร้้ที่ $m$ ๘มเด็จพระบรมไตรโลกนากได้ทรงชนช้างกับหมื่น ด้งนคร แม่ทัพใหญ่ของกองทัพเชียงใหม่ และสามารถบ้องกันหัวเมืองผ้ายเหนือเอาไว้าได้อีก ครัง

พระราชพงศาวดาร ฉบบบหลวงประเสริฐูล่าวว่า＂ศ้กราช ๘๒๖วอกศก（พ．ศ． ゅ๐๐๙）สมเด็จพระบรมไตรโลกนาแเจ้าสร้างพระวิหารวัดจุพามมีี คักราช ะ๒๒ ระกาศก （พ．ศ．๒๐๐๘）สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจจ้ททรงผนวช ณ วัดจุพามฝี ๘ เดือน แล้วากา ผนวช＂ข้อความในพระราชพงศาวดารกล่าวถึงวัดจุพามณีเพียงเท่าน้ แท่ในศิลาจรรกววัุุพา มณีซึ่งสร้างข้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้กล่าบบรรยายให้รายละเอียยยู่งกว่าว่า ＂बุศักราช ๘ต่ บีวอกนักษัตร อันดับน้นน สมเด็จพระรามาธิบดีครีบรมไตร โถกนาถบพิตรเบ็นเจ้า ได้สร้างอารามจุหาม่ณีที่จะเดีจจออกทรงมหาภิเนษกรม ขณะนนน เอกราชทังสามเมืองคือพระยาล้านช้างแลมหาราชพญาเชียงใหม่ แลพぬาหงสาวฉี ชมพระราช． ศรัทธา ก็แค่งเครื่องอัฐบริขารให้มาถวาย

ข้าพระจำนวน ๑๘ คน ไว้สำหรับพระอารามด้วย เพราะไพร่ข้าพระแต่เดิมนน้ได้แตกฉาน ซ่านเซนสููหายไป จึงได้พระราชทานไพร่ข้าพระสำหรับทางวัดได้ใช้สอยต่อไป คังความใน ศิลจจารีกว่า
 แล้วห้าโมง หลวงสิทธิมหาดเล็กรับพระราชโองการแถะหมี่นราชสังมการีรับหมายรับผ้าพระราช ทาน ให้พระครูธรรมไตรโลกนารถรามมุนีสีลวิสุทธาจารย์ อธิการณอารามจุพามณีทาบรอย พระพุทธบาท ด้วยพรเใดชสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารธรรมิกราชากิราชเจ้าผู้ประเสริฐ ในภพมีพระโองการตรัสให้อนุญาต ให้ไปประดิษฐานไว้ ณ อารามวัดจจุพามณีเบ็นที่นมสสการ แท่สมณะพราหมณาจารย์และประฐาราษฎรอันมิได้มานมัสการพระพุทธบาท แลจึงพระราชทาน แผ่นศิถาควร (ถุทุณา) พระพุทธบาท แลแผ่นศิลาแผ่นหนึ่งให้ลงจาฤกพระราชพงศารดาร และพระราชต่าราแลกลลปนาข้าพระจุหามณี อันประจุพระเกษ่า และเบ็นข้าพระพุทธบาท ถุศักราช ๑๐๔๓ บีระกาตรีณิศก วันศุกร์ ขึ้นคำหนึ่งยามศุกร์ ๑๐ ข้นถกษ ๒ด รับพระพุทธ บาทประดิษฐานไว้ในมแฑป

ศกเคือนอ้ายขึ้นสิบเอ์คค่า
ระกานักษัตรตรีณิศก จึงพระศรีสรรเพ์ชญ สมเจ็จพระรามาธิบดีศรีสินทรบรมมหาจักพรรดิ ศวรราชาธิราชเมศวรธรรมิกราซเดโชชัย บรมเทพาจิเทพตรีกูวนาธิเบศร โลกเชษฐวิสุทธิมุกฏ พูทธรางกูรบรมจักรพรรดิศวรธรรมิกราชาธิราชอ้นประเสริริเสด์จอยู่ในพระที่นังศรี สริยาสน์ อมรินทราชมหาสถานโคยอุตรราภิมุข จึงพระพิมกธรรมอนันตญาณสุทธอุดมราชกระวี ครี สงมบรินายกกิบีฏกธรวรญาณคำภีรสธรรมราชมุณีบพิตร ถวายพระพรทูลพระกรุณาว่าเมือง พิษณโลกแท่ก่อนน้นน มีข้าพระเบ็นกัลปนาพระราชทานอุทิศไว้วําหรับพระอาราม แลบัดน้ ข้าพระท้งปวงแตกฉานซ่านเซนอยู่ แลคนเบึนเดิมข้าพระไปอยู่อื่นน้นควรภกษษุ...........(ศิถา-
 พระสิบแปดคนอันพระกัลปนา...........ไปใช้สอยกิจราชการ...........(ชำรุด)............ไปทำสึงใด สึงหนึง............(ชำรุด) จะไปตกนรกหมกไหม้ใต้บากาลได้ทุกข์นิรันดร แล้วอย่าได้พบพระพุทธพระธรรม พระสงม์จงทุกชาติเธยク"

๓๔
วัดจุผามถีจะเบ็นวัดสร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาต้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน จนถึงสมัรรัชกลถที่ ๔ เมื่อคนไทยเร็มสนใจศึกษาประวัตึศาสตร์แถะโบราณคดี จึงมีกรรค้นหา วัดุุหามถีที่กรุงเก่าแต่ไม่พบ จนกระทังได้หน้สืสือพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐึจึงดด้ทราบ ว่าวัดจุพามเฉีอยู่ที่เมืองพิษณุโลก และในขณะที่กำลังโจทขานกันเรื่องนอยู่ สมเค็จพระเจ้น้อง ยาเธอเจ้าพ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ เสคดจง็นมาตรวจราชการมหาดไทยที่เมืองพิษณุโลก ไป พบศิถาจารึกที่วัดจุหามณีจารึกเรื่องราวการสร้งงวัดซึ่งตรงกับความในพงศาวดารฉบับหลวง ประเสริฐ จิงได้ค้ดข้อความในศิลจจารึกมาลงพิมพ์พร้อมกับการพิมพ์พระราชพงศาวดารฉบับ หลวงปรเสริฐ

บัจจุบนววดจุพามณีได้มี่พระสงฆ์มาจำพรรษา มีการสร้างกุฏิศาลาข้้นมาใหม่ และกรมศิลปากรได้ทำการปฏิสังขรณ์โบราณสถานของวัดจุหามณี่จนกลายเบ็นโบราณสถาน ทึ่นักทัศนาจรจากที่ต่าง ๆ ไปเที่ยวชมเบ็นจำนวนมาก

## 

จ.ส.อ. ดร.ทว๋ บูรณเขตต์

พระพุทธรูป คือ พระรูปจำลองแทนองค็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหลาย ประเทศ หลายยุค หลายสมัย ท่่มีพลเมืองนับถือพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยโบราณจน ถึงบ้จจุบัน ได้มีการสร้างพระพุทธรูปไว้เคารพสักการะจำนวนมากมาย มีขนาดและแบบ แตกต่างกัน มี้ั้้งองค์เล็กทส่สุดจนถึงองค์ใหญ่มาก
 ไม้แกะ และโดหะ

## พระทุทธูปไในประเทศใnย

 แะะรักนโกลินทร์





 ปางมรริับบ พรยย์มนนดีคา

ราชาศัพท่์พุทธลักษณะ
พระเกตุ $=$ เปลวที่เศียร, พระเศียร $=$ หัว, พระศก $=$ ผม, พระเกศา $=$ ผมไร พระเกศา $=$ ขอบผม,$\quad$ พระโมพี $=$ จุก,, พระจุไร $=$ ไรจุก,, พระพักร์ $=$ หน้า, พระนลาฎ - ทปรืกษาศูนย์ศึกษาและวัจัยวัฒนกรรมพี้นบ้านหัวเมืองผ้ายเหนีอ มสว. พิษณุโลก

๓b
$=$ หน้าผาก, พระขนง $=$ ค้ว,$\quad$ พระอุณาโลม $=$ ขนระหว่างค้ว, พระเนตร $=$ ตา, พระนาสิก $=$ จมูก, พระโอษฐ์ $=$ ปาก, พระปราง $=$ แก้ม, , พระกรรณ $=$ หู, ต้นพระหนุ $=$ ขากรรไกร, พระหนุ $=$ คาง, พระกรรเจียก $=$ จอนหู, พระศอ $=$ คอ, พระรากขวัญ $=$ ไหป่ลาร้า, พระ อุระ $=$ อก, พระทรวง $=$ อก,, พระถัน $=$ นม, พระเต้า $=$ เต้านม, พระอุทร $=$ ท้อง, . พระ นาภี $=$ สะดือ, บึ้นพระองค์ $=$ เอว, พระกฤษฎี $=$ เอว, เระปรัศว์ $=$ สีข้าง, พระอังสา $=$ บ่า, พระพาหา $=$ แข่น, พระพาหู $=$ ต้นแขน, พระกร $=$ ปลายแขน, , พระเพลา $=$ ตัก, พระอูรา $=$ โคนขา, พระหัตถ์ $=$ มือ, พระชนุ $=$ เข่า, พระชงฆ์ $=$ แข้ง, หลังพระชงฆ์ $=$ น่อง, พระบาท $=$ เท้า

## สัดส่วนในการสร้งพระพุทธรูป

 การสรางพระพุทธรูปในสมัยโบราณน้นมีสัดส่วนในการสร้างพระพุทธรูปแตกต่าง กันไป แต่นิยมมากที่สุดและถือว่าเบ็นการใช้ต้ตส่วนหรือเบ็นรูปแบบที่มาตรฐานในการสร้าง พระพุทธรูป จะวัดัดส่าวนโดยยีควิธการดังเช่น หากจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มนาดหน้า (เข่า) ทั้งสองข้าง แล้วนำระยะห่างจากพระชานุ้้งตองตั้งเน็นแนวดึง จากข้อพระบาท (ข่อ เท้า) ตอนล่างขึ้นไปเบ็นส่วนของพระขนง (ค้ว) และใช้ระยะส่วนเดียวกันน้วัดัทแยงจากพระ ชานุไปที่ต้นพระพาหา (ต้นแจน) ด้านทแยงอีกด้านหนี่งก็วดัโดยวิธีเดียวกัน ส่วนพระพักตร์ซึงถือว่าเป็นจุดรวมแห่งความสนใจของพระพุทธรูป ซึ่งประชาชน จะพิจารณาจูเบ็นอนกับแรก เบ็นส่วนที่ก่อให้เกิคความเถื่อมใสศรัทธาในตัวแทนของพระพุทธเจ้าจำเบ็นอย่างยีงที่ผู้บ้นจะต้องพิถีพิถนนบ้นรูปแบบให้งดงาม ยีงพิจารณาก็ยึงศรัทธา น่า เถื่อมใสทำให้จิทใจสงบสุฯดังเช่น พระพกตร์ของหลวงพ่อพุทธชินราชในวัดพระศรีรีตนมหา ธาตุวรวิหาร จังหวัคพษษณุโลก เบึนต้น

ซึ่งผู้นนจะใช้สัดส่วนในการสร้างดังน้ จะแบ่งระยะของควงพระพักตร์พระพุกตรูป โดยวัดแนวดี่งเบ็น $๓$ ส่วนเท่าๆกัน วัดระหว่างไรพระเกศา (ขอบผม) ไปจนถึงพระหนุ (คาง) แล้วจงงแบ่งเบ็นระยะเท่าๆ กันออกเบ็น $๓$ ส่วนจะวัคจากไรพระเกศาไปจคแนวพระเนตร $(ต) ๑$ ส่วน วัคจากแนวพระเนตรไปจจปลายพระนาสิก (จมูก) ๑ส่วน วัดจากพระนาสิก

ไปจดพระหนุ จ ส่วน ในส่วนพระเศียรก็เช่นเดียวกันให้วัดระยะเบ็นอีก $๑$ ส่วน ระยะห่าง ดังกล่าวก์นำมากำหนดความยาวของพระโอษฐ (ปาก) ของพระพุทธรูป อาจถือได้ว่าเบ็นสัด ส่วนพระพุทธรูปที่ถูกต้องและสวยงาม

แท่ผู้บ้้นพระพุทธรูปอื่น ๆ อาจไม่คำนึงในส้ดส่วนนักกด้ด้แล้วแต่ความพอใจของแต่ ละสมัย

## วัธี่การหล่อพระพุทธรูป

๑. การสร้างพระประธาน

สำหรับประธานองค์ใหญ่ ๆ ต้องต่อไม้กระดานเบ็นพ้นที่แข็งแรง พอที่จะรับ น้ำหนกได้ วางบนพื้นที่เรียบโดยใช้ระดับน้ำจับเบ็นหลัก จากนันก็เตรียมทรายหยาบ ๓ ส่วน ดินเหนียว ๑ ส่วน ผสมกับน้ำให้เข้ากันดีแล้วบ้้นเบ็นรูปกลม ๆ วาดรูปส่วนที่เบ็นมาตรฐาน ลงบนพื้นที่เตรียมไว้ ใช้ดินที่ผสมเตรียมไวบ้้นตามรอบฐานข้นมาจนเบ็นองค์พระแล้วกกแต่ง ให้เรียบร้อย

เตรียมรีดข้ผื้ง (พาราพีล, ชัน, ข้วัว) ให้เบ็นแผ่น ๆ กว้างพอเหมาะกับองค์พระ ที่ต้องการ แล้วนำเอาข้ผ้งที่รีดเตรียมไว้มาบุตามองค์พระให้ัว สำหรับรอยต่อใช้เหล็กเผาไฟ ให้ร้อนและจ้ไปที่ขผ้งเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างแผ่นข้ผึ้งให้ติดกันแล้วบึ้นแต่งส่วนต่างๆ ให้สวย งาม พระจะสวยงามอยู่ที่ข้นน้
๒. การเข้าดินพระ

เมื่อได้หุ่นพระข้ผแง้ล้ว จากนันกัใช้นนวลผสมกับน้าข้ววว ทาให้ทั้วประมาณ ๕ครรง เพื่อให้ผิวพระเรียบ เวถาเอาดินผสมทรายหุ้มจะได้ไม่เบ็นรอยเม็ดทรายแล้วนำหุ่น พระข้ผ้้งมาต่อชนวนตามที่ต่างๆ พร้อมกับตอกตะปู (ตอกทอย) ที่มีขนาดเหมาะสมกับหุ่นพระ ที่แต่งเสร์จตอกให้ทั้วทั้งองค์พระ เพื่อไม่ให้ดินชันในกับดินชั้นนอกเคลื่อน เพราะเวลาเผาไฟ ร้อนขี้ผ้้จจะละลายไหลออกหมดกลายเบ็นที่ว่าง

จากนนนำดินนวลผสมทรายละเอียดในอัราส่วน $๑$ ท่อ ๓ ผสมน้ำพอประมาณ ใหเข้ากัน เรียกว่า ดินอ่อนหรือดิน ๑ จากนนกีต่อชนวนตอที่ติดไว้ฑามที่ต่าง ๆกับองค์พระ เบ็นทางให้น้ำทองไหลลงสู่พิมพ์แทนข้ผ้ผ

๓ส
ต่อไปนำดินเหนียวผสมกับทรายละเอียคในอัตราส่วน $๑$ ต่อ $๓$ ผสมน้ำพอ ประมาณ ย่ำให้เข้กกันแล้วแปะทับดินผิวครงงแรกเรียกว่า คิน ๒ หรือคินแก่แล้ว้ช้เหถ็กเส้น เล็ก ใหญ่ ตามขนาดหุ่นพระเพื่อกันหุ่นแกกเวลาเคลื่อนย้ายหรือเททอง เมื่อคิน เะ แห้งดี แล้วึจงจะเอาคินเหนียวผสมทรายหุ้มทันเหล์กลงไป เรียกว่า ดินทับปลอก เมื่อคินช้นน้แห้ง คีแล้ว็กรร้อมจะนำไปหล่อได้
๓. การหล่อพระ

ข้นแรกต้องเตรียมเตาเผาหุ่นพระ โคยการใช้อิฐมญเรียงสลับกันก่อเบ็นแท่น สี่เหล่่ยมเพื่อวางหุ่นพระแล้วคว่าพระเศียรลง ใช้แป็ปน้ำค้ายันไว้ไม่ให้หุ่นล้ม เอาลวดมดดให้ แน่น จากนนก่ออิฐมอญสลับเบึนเตาข็นให้ห่างจากองค์พระพอประมาณ ค้านเซาพอนล่างทำ เบ็นประตูตำหรับใส่พีน เด้าน

 ขึ้น ถ้าพิมพ์หุ่นสุกดีแล้วจะไม่มีควันจำกิคอยู่ (ปากจอก คือ คินที่ผสมแล้วทำเบ็นรูปกรวย ตำหรับเทน้ำทองสงไปตามชนวนและทำเบ็นที่ระบายอากาศค้วย)

ในขณะเดียวกันต้องก่อเตาหลอมโลหะโคยใช้ถิฐมอญก่อเบ็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง ยาวตามความเหมาะสมกบขขนาคเบ้าหลอม ใช้ดินเหนียวสสมทรายฉาบอิฐข้างนอกแถะข้างใน เพื่อไม่ให้เตาพัง ก่อไฟใช้ถ่านเบ็นเช้้อเพลิง ใช้พัดณมเบ่าจนกระทั่งโลหะละลายเบ็นน้ำทอง มีเปลวสีเหลืองขึ้นมาแสดงว่าน้ำทองใช้ได้ ก่อนที่จะเททองน้นจะต้องคับไฟรื้อแผ่นจินรอบเตา ออกคับไฟด้วยน้้าและเอาคินเหนียวอุดตามรอยที่แฑกร้าวต่าง ๆ เสียก่อน จากน้นก็เอคค็มเอน เบ้าออกจากเฑา นำน้ำทองมาเทที่ปากจอกหุ่นท้งงไว้ให้เย็นแล้วุุดดินนอกออก .แก้ลวดออก เพื่อส่งไปยังแผนกขัต่ต่อไป
๔. การขัดพระและลงรักบีดทอง

เมื่อทุบดินออกหมดแล้วักัจะได้องค์พระแต่ยัไมม่เรียบร้อย ดังนนต้องใช้ เครื่องมือตักก้านชนวนออก สกักเศษทองที่แลบออกมา จัด้ว้อเครื่องมือและตะไบผิวพระจะ เรียบ ถ้าเนื้อพระเบ็นหลุมหรือบ่อขนาคเล็กใหญ่ซึ่งจะต้องใช้เม็ดไข่ปลาใส่ลงไปย้้าค้วยเหล์กส่ง

ให้แน่น จากนนก็ตกแต่งลวดลายที่ไม่ขัด ถ้าส่วนใดหล่อไม่ติดก์ใช้ลวจทองเหลืองเชื่อมหรือ หล่อเนื้อตอนที่เสียไปมาเชื่อมติดใหม่แล้วลงตะไบ ลงขอให้เรียบเล้วนำไปขัดเงาต่อไปให้ 4 ขึนเงา

ถ้าจะบ้ดทองก็นำพระไปโป็วสี่และขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย โป๊วสีต้องทา สีเสียก่อนเมื่อโป้ำวสีเรียบร้อยแล้วตากแดดให้แห้ง ขัดซ้ำให้เรียบร้อย จากนั้นก็ทำรักน้ำ เกลียงงและบ้ดทองต่อไป

# รายงานผลการวิจัยเพลงเด็กเมืองแพร่ 






















[^0] รวมไ้วเถ้ว

ความม่งหมายของการคึ่ษาวจ้ย






จ. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. สำรวจแหถ่งจ้อมล คือ จังหว้ดแพร่ ซูงประกอบด้วย อำเภอต่าง ๆ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสงเม่น อำเภอสอง อำเภอถอง อำเภอวงช้น แน และอำเภอ เด่นชัย



 ถิงเดือนมีนาคม ๒๕ ๒ด
๔. จำแนกประเภทัองเพถงเด์ก วเคราะห์เน้อหา และเสนอผถเบบพรรสนาวิคราะห์

สรูผลการจำยนกประเรตเงสดงดัก
๑. เพถงกาต่อมเดัก มทังหมต ๔ะ เพลง จำเแกเบ้น
๑.จ เพถงกถิอมเด์กท่ม ม่นอหาทำนองปถอบโยน อยอนวอนใหหลับ โทยไม่


๔6
๑.๒ เพลงกล่อมเด็กที่มีเนอหาอ้อนวอนให้หลับ และสัญญาว่าเมื่อหลับแล้ว จะมีรางวัลหรือสี่งตอบแทนให้ มี ๒๓ บท
๑.๓ เพลงกล่อมเด็กที่มีเนื้อหาอ้อนวอนใหหลับ และขู่ว่าถ้าไม่หลับจะถูก

ลงโทษ หรือมีอันตราย มี ๑๒ บท
๒. เพถงเด็กร้องเล่น มีทั้งหมด ส๖ บท จำแนกเบ็น
๒. เ เพลงเด็กร้องเล่นเพื่อความสนุกสนาน มี ๓๒ บท จำแนกเบ็น ๒.๑.๑ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับธรรมชาติ มี ๑๐ บท จำแนกเบ็น ๒.๑.๑.๑ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับพระจันทร์ มี ๘ บท ๒.๑.๑.๒ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับฝนตก มี ๒ บท
๒.๑.๒ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับสัตว์ มี ๒๐ บท จำแนกเบ็น ๒.๑.๒.๑ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับตักแก มี จ๔ บท ๒.๑.๒.๒ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับสุนข มี ๑ บท ๒.๑.๒.๓ เพลงร้องเล่นเกี่ยวกับสัตว์อื่น ๆ มี ๕่ บท ๒.๑.๓ เพลงร้องเล่นอึ่น ๆ มี ๓ บท
๒.๒ เพลงเด็กร้องล้อเลียนกัน มี ๖๔ บท จำแนกเบ็น
๒.๒.๑ เพลงร้องล้อเลียนเด็กพ้นหลอ มี ๑๘ บท
๒.๒.๒ เพลงร้อง ล้อเลียนเจ็กที่โกนหัว มี๗ บท
๒.๒.๓ เพลงร้อง ล้อเลียนเด็กผิวดำ มี ๑ท
๒.๒.๔ เพลงร้องล้อเลียนเด็กอ้วน มี ๑ บท
๒.๒.๙ เพลงร้องล้อเลียนเดีกข゙เหนียว มี ๙ บท
๒.๒.๖ ร้องเพลงล้อเลียนเด็กข้เย มี ๒ บท
๒.๒.๗ เพลงร้องล้อเลียนเด็กที่พูดหรือหวัวเราะยามที่เขาไม่อยากให้

พูดหรือหัวเราะ มี ๓ บท
๓. เพลงประกอบการเล่น มีทั้งหมด ๗๓ บท จำแนกเบ็น
๓.๑ เพลฺประกอบการเล่นที่ไม่มีกติกา มี ๔๕ บท จำแนกเบ็น ๓.ญ.๑ เพลงประกอบการเล่นชิงช้า (ซิกจุงจา) มี ๒๘ บท

## สรุปผลการว่เคราะห่เนื้อหาเพลงเด็ก

๑. เพสงเด็กเมืองแพร่ ได้ช้ห้เห็นถึงสภาพสังคมและชีวิตความเบ็นอยู่ของชาว แพร่ ดังน
๑.๑ การอาชีพ มีการทำไร่ทำนา การเก็บหาของบ้า การจับบลา การเลืยง สัตว์ การค้าขาย การทอผ้า
๑.๒ อาหารการกิน เบ็นอาหารที่ปรุงง่ายๆ ประหยัด และอร่อย เมื่อรับ ประทานกับช้าวนึ่ง (ข้าวเหนียว) เช่น แกง ตำ หมก ย่าง เบ็นต้น
๑.๓ สุขภาพอนามัย โรคภัยไข้เจีบที่กล่าวถึง คื่ โรคพ้น โรคพยาธิ โรค กลากเกล้อน ชาวแพร่คำนึงถึงการรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัยมาก คนที่สกปรก ผอมข้โรค หรืออ้วน เบ็นที่รังเกียจ หรือถูกล้อเลียน

จ.๔ การเลืยงดูและอบรมสั่งสอนเด็ก คู้ที่ทำหน้าที่เลียงดูเด็กมีท้งพ่อแม่ บู ย่า ตา ยาย และพี่ของเด็ก แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ของเด็กมกจะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จึงปล่อยภาระการเลียงดเด็กไว้ใหกับ บู้ ย่า ทา ยาย หรีอพี่ของเด็ก แต่ผ้เล้ยงดูเดีกจะเบ็นใคร ก็ตาม ล้วนแต่เอาใจใส่ทะนุถนอมเด็กเบ็นอย่างยิ่ง เอาใจใส่ในการขับกล่อมให้เด็กหลับ เซา ใจใส่ด้านความเบ็นอยู่ เล่นกับเด์ก หรือสอนให้เด็กเล่น ในด้านการสังสอนอบรมเด็กนั้นมี ทั้งการสอนโคยตรงและโดยอ้อม เช่น สอนให้รักพ่อ แม่ บู้ ย่า ตา ยาย ให้เบึนคนขยันขัน แข์งให้มีความเอ็อเฟอเผื่อแผ่ ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ใหรูจักเคารพในกติกา ไม่ใหประพฤติผิด ทางเพศ ไม่ให้เบ็นคนลักเล็กขโมยน้อย ให้ยึดมั่นในศาสนา ใหร้จักสำรวมสงบปากสงบคำ ๒. เพลงเด็กเมืองแพร่ สะท้อนให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองแพร่ ดังน้ ๒.๑ มีภูเขาและบ่าไม้อยู่มากมาย

๔๔
๒.๒ มีไร่นามาก
๒.๓ มีแม่น้ำลำคลองหลายสาย
๒.๔ มีพืชพรรณหลายชนิด ทั้งที่ชาวบ้านปลูกเบ็นการอาชีพ และที่งอกงาม เติบโฑข้นเองตามไร่นาบีาเขา
๒.๕ มีสัตว์หลายชนิด ทั้งสัตว์เลียงและสัตว์บ้า
๒.๖ กล่าวถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เดือนหงาย ฝนตก น้ำท่วม
๓. เพลงเด็กเมืองแพร่ ให้คุณค่าทางอารมณ์ในด้านต่าง ๆ คือ อารมณ์รัก อารมณ์กดดัน อารมณ์ข้น อารมณ์ประชดประชันกระทบกระเทียบ

## เคล็ดลางที่เชื่อถูอกันในการแสดงโขน

# ละคร ป็พาทย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธั๋

ในการแสดง โขน ละคร ดนตรี หรื่อป่พาทย์นั้น ได้มีบทบัญถูต อันนับ เนื่องมาจาก คติ ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เบ็นวิชาลืกลับ เกี่ยวกับลัทธิ ปาฏิหารัย์ เวท มนต์ คาถา อำนาจจิต ที่มี่อยู่ในคัมภภร็พระเวทของอินเดีย การปฏิบติทางไสยศาสตร์ เบ็นคตั ความเชื่อท่่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นำมาซึ่งโชคดี ความสุข ความสำเร็จขจัดสึ่ง อัปมงคล และภัยกิบิตตต่างๆ

ฉะน้้นในการแสดงโขน ถะคร ปี่พาทย์ จึงได้มีเทบัญญึคเกี่ยวกับความเชื่อตาง ไสยศาสตร์ ดังน้้คือ
๑. โหมโรง ตามประเพณีการแสกงจะต้องมี ดนตรี บรรเลงโหมโรง เพื่อให้ ทราบว่า งนมหรสพได้เรีมแล้ว ดังในทำรานาฏยศาสตร์ ของรรกมุนีตอนพระพรหม จัด การแสดงละครคร้ง้แรก ถวายพระศิวะะล่าวไว้ว่า
"ข้าแต่พราหมมผู้ปูะเสริฐ ครันแล้วกกไไก้เร็มโหมโรง เบ็นคร้งแรกข้นในสถานที่ หลังููเขาหิมวันต์" และอีกตอนหนึ่ง กล่าว่า "ในการโหมโรงนี้ท่านจะประกอบให้จี ในอัน จะขับร้อง และพียนรำ ซึ่งจะทำให้เจริฒรุ่งเรือง อนึ่งท่านจะได้บรรยายเน้อความในพระเวท ทังหลายได้เบ็นอย่างดี เพระะะะน้นการโหมโรงเร็มแสดง ครั้งแรกน้ท่านท้องประกอบให้ บริสุทธ์์"

เพลงโหมโรงน้นอาจแตกต่างกันไปแม่เพลงโหมโรงที่มีกลองทัด ก็ยังแยกออกไป หลยยอย่าง เช่น โหมโรงกลางวัน โหมโรงเย์น และโหมโรงโนการแสกงมหรสพ เข้าพิจารณา ตามเพลง ที่บรรเลงอยู่ในชุโหมโรง ก็จะทราบความหมายอันลีกซั้ง โดยเฉพาะ เพลงชุด

[^1]๔b






 "ประลง"
 อันเบ็นเร่งอันัมงคค


 nind ทีนนเเสี่งแบย

บทเบิโโงพรรรารนิพนธ์ในพระบทกสมเด็จพระจจมเกค้าเจ้อยู่หัว ได้แก่ "บท นงนารายด" "เรื่องภรรถาชษาษ"

บทเบิกโรพรรราชนิพนธ์ กรมพระราฯวับบรงมหศักคิพมเสพ ได้แก่ เรื่องบับ

 นุ้ดัคิวงร์ ได้แทกเรื่องกรฺงพหนชมทีีปป


๓. หน้พาทย์ ในาวาแสกงงะครร่า และโุน และกรบบรเเงกนนตรี ถีอว่า




ต้องบวช เรียแแล้ว ฝีมือต้องอยู่ในช้นดี ต้องมีของกำนลครููได้แก่ ขันล้างหน้าหนึ่งใบ ผ้า เช็กหน้าสีขาวหนึ่งผืน ดอกไม้ธูปเทียน หฟ้าแพรก ดอกมเเขือ เงิน ๖บาท หรือ จะ บาท เงินบูชาครูน้ ต้องนำไปทำบุญอุทิศให้ปรมาจารย์ เหนือข้นไป มิฉะนนจะผิคครู จะ ได้รับภอหรืออเสนียดจัญไรต่าง ๆ ผู้ผืกหัต เพลงหน้าพาทย์ จะต้อง "การครอบ" มาแล้ว
"การครอบ" ถ้เปรียบกับการศึกษาทางด้านวิชาการ ก็เท่ากับพิธีประสาทปริมญา หมายความว่าครูยอมรับว่าศิษย์มีความรู้ โดยครอบหน้ฤาษี หน้าพระพิราพ เทริดชาตรี การ ครอบถ้ามอบวิชาให้ทำหน้ำที่ครอบศิษย์ต่อไป ครูต้องมอบสมุดทำรให้ห้ว้ย ถ้าครอบมอบวิชา ให้ทำหน้าที่สอนศิษย์่ต่อไปก็ครอบท่าครูให้ แล้วครูเจิมมือ ถ้วยกระแจะลงอักขระ ประกาศ อนุญาต ให้กรรมสิทธิในการผืกสอน มอบศร พระขรรค์ และอาวุธท่างๆให้กับมือ เสร์จ พิธีศิษย์ต้องสรงน้ำทวรูป แล้วร่าถายมือ ตามวิชาที่ผืกหัด ถือเคร่งครัดว่าผู้ไม่ได้ครอบจะ ออกโรงแศคงมิได้

หน้าพาทย์ พระพิราพ เบ็นเพลงหน้าพาทย์มีช้นสูง ท่านมีความกักดิ์สิทธิมาก เพราะท่านเบ็นเทพเจ้ที่ทรงอิทธิฐทธิ์ เพลงของท่านเบ็นเพลงที่บรรเลงแล้วมีที่วงทำนองที่ยาว มาก ไช้เวถา จ๐-จ๒๒ นาที ท่าของท่านก์เบ็นท่าพิเศษ ก่อนจะรำเพลงของท่าน ต้องต้้ง เครื่องสังเวยก่อนเบ็นการบูชา จึงจะรำได้ และออกได้ครั้งเดียว แล้วเถิกกัน ถ้าจะแสดงอีก กีท้้งเครื่องสังเวยก่อนจึงจะแสดง ท่านมีความศักดิ์สิทธ์ เช่นน้นจจงเบ็นบทบัญญึกมาแต่โบราณ

อาจารย์อาคม สายาคม ผู้ได้รับกรอบองค์พระพิราพจากนายรง ภักคี และเบ็น ผู้ทำพิธีไหว้ครู ได้เล่าว่า " . . . . เคยมีมาหาพ่อ เวลานอนจะมีความรู้สีกคล้ายๆ มีทัวคำๆ มาเหยียบอยู่ นอนไม่หลับ อิคอัดมาก เท้าใหญ่ . . . . เรียกว่าพวกผิคครู โบราณเขาถือ มาก" ท่านกล่าวท่อไปว่า " . . . . หน้พาทย์พระภิภพ คนที่ไม่เข้ใจอย่าไปยุ่งให้ท่านอยู่ เช่นน้นดีกว่า"

คนที่ผิคครูทางองค์พระพิราพ อาจถึงตายได้ แม่เพทย์ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ นอกจากน้้นย้งมีบัญมึ่ศัวนเห็นอีกหลายประการที่ถีอว่าเบ็นการผิดครู้ดด้แก่ - ห้ามข้ามอาวุธ เครื่องแต่งตัวละคร

- ห้ามนำอาวุธ เข่น ศร พระขรรค์ กระบองมาเล่นนอกเวลาแสดง

๔డ

- ห้ามนั่งเล่นบนเตียง หรือบนราวโขน (สำหรับโขนนั้งราว) ในเมือยังไม่ ถึงบท
- ห้ามเจาะทะลวงตา หรือแก้ไขหน้าโขนโดยลำพ้ง ต้องให้ครูจัดทำให้ การเก็บเครื่องโ甲นละคร นิยมแบ่งเบ็นส่วนส้ด อาวุธมีระบอกเก็บไม่ที้งกอง เรี่ยราด หน้ายกษ์ถิงต้องเก็บไว้คนละด้าน. มีหน้ฤาษีคันกลาง มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัย รัชกาลที่ $\square$ ห้องเครื่องโขน คราวหนึ่งมีคนอุริยกหน้าถาษชซึ่งคันกลางไปไว้ที่อี่น รุ่งเช้า กระจกแฑกเกือบหมด หน้าโขนตกลงมาฉีกขาด ส่วนมากหน้ายักษ์ชำรุดมากุกว่าหน้าถิง คน ที่อยู่ใกล้เคียง เล่าว่าตอนกลางคืนได้ยินเสียงตึงตัง โครมคราม ในห้องเครื่องโขนซื่งเบ็น
เรื่องน่าประหลาดมาก

 ชนรุ่นใหม่เห็นว่าทำไว้ล่ล่มล่าม ช้ายีกยาดก์คิดจะทัดของเก่าให้กระทัดรัด รวดเร็วทันใจย่อม ทำไม่ได้หรือไม่น่าจะกล้าทำ เพราะมีข้อห้ามไว้ว่า "การตักต่อของเก่าที่เห็นว่าทำไว้ลุมล่ามช้า ยีดยาด ในการแสดงจะเบ็นภัยกิบต แก่ผู้จัดการละคร"

ผู้ที่ศึกษาศิลปการแสดงโขนละคร คนตรีปี่พาทย์อย่างลีกซ้้ง จะมีความกลัวเกรง บทบัญมึต้ข้อห้ามเคล็คลางต่างๆ เพราะกรริิคครูอาจจะเสียชีวิตได้ แต่ผู่ที่กึษาไม่ถึงแก่น จะมีความกล้า ตัต่อลีอกาท่ารำ ดนตรีปี่พาทย์ลีกการแสดงให้ทันสม้ย ไม่ช้ายียยาด ในการ แสคงให้ทันสมัย ไม่ช้ายีดยาด พิธีไหว้ครูร บูชาครู ครอบก็มองเห็นว่าเบ็นเรื่อยยุ่ยยาก หมด เปลืองค่าใช้จ่าย ไม่ยอมปฏิบิิตามข้อห้ามุหรือบทบัญญัตโบราณถือว่า "ผิจครู" หรือ "แรงครู" ฉะนันผู้ดัดการแสดงละครประเถทต่าง ๆ เช่นละครชาตรี ละครนอก ละครใน ละครดึกดำบรรพ์ โขน การบรรเลงดนตรีควรอนุรักษ์ของเก่าใว้อย่างเคร่งครัด ส่วนจะ ประยุกต์ใช้กีควรจัดการแสดงในรูปแบบใหม่และตังชื่อชนิดประเภทของการแสดงข้้นใหม่จะ ปลออภัยกว่า

## 

## ศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์

 คงจะทราบว่า เมือ สo,000 บืมาแล้วคนเราคุ้นกับไฟพอสมควร คือพอพกพา "ไฟ" ไป ไหน ๆ ได้ แต่ส่วนหนึ่งยังไม่รูจักการ "ก่อไฟ" เราอาจจะทราบต่อไปได้ว่า การค้นพบจน ถึงการเบ็นนายแห่งไฟนั้นจัดเบ้นการค้นพบก้าวแรกในจำนวนทั้งหมดเพียง ๓ ก้าวของ มนุษยชาติ นับตั้งแต่เร่มต้นมีมนุษย่มาจนถึงบ้จจุบัน

จริงอยู่ ไฟนนจำเบึนอย่างยึงแก่ชีวิต การร้องรำทำเพลงที่เราจะพูดถึงกันต่อไปน ไม่มีความสำคัญเท่าไดดอก นั่นเบ็นของแน่ แต่กีจัดได้ว่าเบ็นของจำเบ็นพอสมควรสำหรับชีวิต การค้นคว้าเสาะหาการร้องรำทำเพลงถึงเม้จะเบ็นก้าวน้อยๆ ในก้าวยักษ์ ก็ย้งเบ็นก้าวอยู่นันเอง ซึ่งก็ควรแก่การบันทึกไวอางอิงหรือศึกษาต่อ ถ้าสมมติจะมีหนงเรื่อง คนล่าดนตร Quest For Music ก็คงจะดีเหมือนกัน แต่มีแต่ดนตรีอย่างเดียวไม่มันส์ ต้องเติม "และการพือนร่า" เข้า ไปด้วย เสียแท่มันจะยาวไปหน่อยเท่านน้ ทั้ง "คนล่า" หมายถึงนายพราน ดนทรี (และ พ้อนรำ) นนไม่ใช่เหยื่อที่ต้องหนีหวซุกหัวซุน กรงกันข้าม เพียงแต่เราแสดงความจำนงจะได้ มันก็จะรีบมาหาทันทีซ้าไป

ความหมายของ "ร้องรำทำเพลง" คำพดน้้ด้ดเจนอยู่พอสมควรแล้ว และดี กว่า "พ้อนรำทำเพจง" ตรงที่ "พ้อน" ก็คือ "รำ" อย่างหนึ่งนันเอง เมื่อเบ้นอย่างนน้นใน กระบวนการทำเสียงให้เกิดความรื่นรมย์ก็จะขาดการ "ร้อง" ไป เมื่อเบ็นดังนั้นจะอธิบายคำว่า "ร้องรำทำเพลง" กัยังได้ แต่ขอได้โปรดสังเกตว่าผู้เขียนใช้คำว่า "คำอธิบาย" เท่านน ไม่ได้ พูดว่าจะให้ "นิยาม" เลย ผู้เขียนไม่บังอาจ เพราะไม่สามารถพอ และถึงแม้นักร้องนักร้า นักดนตรเองก็คงไม่สามารถเช่นกัน ยูงเบ็นนกเหล่านนช้นยอดๆยีงแล้วใหญ่ เพราะวิชาการ เหล่านั้ยยังแยกย่อยออกไปอีก ศึกษากันไปกี่ชัวคนก็ไม่รูจักจบ ยกตัวอย่าง นกัดนตรี-ไทย ปี่ หัตแค่อย่างเดียวก็เกือบตายแล้ว เบ็นต้น

[^2]\&o

















 เหมื่อนกัน คังแนเบ็นท้น
เมี่เราได้อิิบทยคำ "รตง" ไปแล้ว "ทำเพลง" ไปแล้ว กัเหลือเต่ "ร่า" "รา"






ว่า "รำพัด" เลย (ยกเว้นจะหมายความอย่างอื่น) แต่ถึงจะเรียกก์คงไม่แปลกประหลาดอันใด หรือจะพูดเล่นสำนวนก็ว่าคงแปลกหน่อยแต่ไม่ประหลาคอันใด

สาเหตุเห่งการร้องรำทำเพลงมีผู้ถกเถียงกันอยู่ ผู้เชียนรักที่จเเื่อว่าเกิกเพราะ ความรู๋สึกสบายอกสบายใจมากกว่าเกิกเพราะความหวาดกลัว ที่ว่ากลัวนนเเขาว่าคนกลัวไปทก สึงทุกอย่างในสมียโน้นรวมทั้งกลัวสัสงที่มองไม่เห์น กลัวสสึงที่ยงไม่รู้ เช่นกลัวตาย เพราะฉนน้ กีหาที่พึ่ง คือศาสนา สีงที่จะทำให้ศาสนาหรือเจ้แห่งศาสนานน ๆ เมตตาปราณีท่องนก็คือการ ร้องรำทำเพลง เบ็นการทำด้วยตัวเอง เสียสละกัวเอง คำพูดน้น่าพัง แต่ผู้เขียนคิดว่าเบ็นการ ย่นเวถออยุที่คนแรกเร็มมีในโลก สำหรับผู้เขียน ให้เวลาไกลออกไปอีก ก่อนที่คนจะถึงงนาด พ่งพาศาสนา คือยงงไม้รู่วาจะพึ่งอะไร ไม่รู้เม้กระทั้ง่าที่กลัวนนกลัวอะไร ได้แต่อยู่ไปด้วย ความหวาดหวั้นลังเลไม่แน่ใจอะไรท้งส้น แต่คนจจอยู่ยย่างน้นตลอคเวลาไม่ได้ จะต้องมีเวสา พักผ่อนให้หายเครียดบ้าง ขอนน้นที่เกิดการร้องรำทำเพลงขึ้น ถามว่าศิลปะเหล่าน้ไหนเกิด ก่อนกัน ตอบว่าก์ ร้อง รำ ทำเพลง ไปตามลําดับนันเอง คือข้นแรกจักสรรคำพูดให้มีเสียงสูง ต่ำเบ็นทำนอง ไม่ท้องไปทำอย่างอื่น ออกจากตัวเองแท้ๆ กลายเบ็น "ร้อง" ส่วนจะร้อง ไพเราะหรือไม่เบ็นอีกเรื่องหนึ่ง จากน้นไปกีคคกดประดิษจ์ลีลาท่าทางกลยยเบ็นเรื่องหรือไม่ อย่างไรก็เบ็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นกัน แล้วคิลปะอย่างที่สามคือการใช้เครื่องมือเข้ามา ในชันแรก นนศิิปปะท้งสามนีไม่จำต้องเกี่ยวข้องกันก์ได้ คือคนยังนีกไม่ถีงว่าควรจะเกี่ยวข้องกัน จนต่อ มาเห็นความสัมพันธ์ จนถึงบัจจุบบน ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะทังสามน้นสนิทแนบแน่นจน แทบแยกไม่ออก จนพูดเบ็น "ร้องรำทำเพลง" ไปเลย สาเหตุและที่มาของศิถปะเหล่าน้้ดึง ๓ 4 เบ็นเช่นนื้

วิวัฒนาการของการร้องรำทำเพลงนั้น เราจะไม่พูคถึงกนนในที่นี แม้จะพูดโดย ย่อก็ตามเพราะมีความย่กยาว ซับซ้อน และอาจหาอ่านไจ้ตามหนังสือวิชาการดนตรีแเะ/หรือ เรียนในรายวิชาน้นๆ เพียงแต่จะขอต้งข้อสังเกตว่าบัจจุบนนน้ังเน้นมากข็นทั้งในจ้นความ สามารถส่วนรวม อย่างที่สองก็คือไฟพ้ามีบทบาทมากขึ้นๆ ในการร้องรำทำเพลง แม้ารร้อง ก็อาจมีการใช้ไมโครโฟนแบบใหม่ๆ อีเล็คโทรนิคต์อาจกลายเบ็นส่วนหนึ่งที่จะบังคับให้นัก คนตรีหากินได้ยากขึ้น อีเล็คโทนทำให้คนทัวไปเข้ใจว่าเพียงแท่คัวเองได้อีเล็คโทนมาเบ็น

สมบัตัตนก็อาจเก่งคนตรีได้ ซึ่งเบ็นความเข้าใจผิดอย่างน่าสงสาร ประการที่สามที่จะขอต้งข้อ สังเกเกีคือว่า ญ่บุ่นกำลังมีอิทธิพลท่อวงการดน์ๆรีสกกลโดยเฉพาะในอาเซีย อิทธิพลน้เบ็น ในทางเครื่องคนศรีนน้นอง ประการที่สีนีเบ็นของใหม่ที่ มศว สงขลา กำลังทำอยู่ คือ มศว สงงลา ไม่มีการสอนนิสิตทางวิชาการดนตรีแม้จะมีภาควิชากียังมีอาจารย์น้อย และไม่เบีด รับนิติทของตน ถ้ามีถ้ารับก๊อาจเบ็นไปอีกอย่างอย่างประสานมิตร เมื่ไม่มี และมีเสียงเรียก ร้องจากภายนอก ทางที่เราจะทำได้กสคืคร่วมมือกับเอกชนหรื่อบริษัท คือ มศว สงขถา ร่วม มือกับ "สยามชัย" หาจใหญ่ (ในเครือ "ทวีสินมอเตอร์) เบีดโครงการบริการแก่ชุมชนสาขา วิชาการดนตรี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่แถ้วน้้ โคยใช้สถานที่ของคณเมนุษยศาสตร์ มศว สงขถา ใช้บุคลากรของ "สยามชัย" ซึ่งจะจักการตบแต่งปรับปรุงสถานที่ ทำการผืกสอนการ เล่นจนตรีสากลให้แก่ผู้สนใจทั้งภายนอกแถะภายในมหาวิทยาลัย ต่อไปจะเบีกการตอนการเล่น คนตรีไทยคัวย เท่าที่ปรากฏผลในขณะน้นีคคือว่ามีนกกเรียนมากจนล้น เกินความสามารถที่จะ ให้บริการได้ทั้วถง ถามว่าก้าเรียนจบแห้ว้จะได้อะไร ตอบว่าถ้สอบไล่ได้ทามหลักสูตรการ เรียนคนตรีของสถาบัน (ของญู่บุ่นตามเคย) ก็จะได้รับประกาศนียบัตรออกให้โดยมหาวิทยาลัย วิทยาเขกนี้ เมื่อพิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ว เห์นว่าทุกผ้ายที่เกี่ยวข้องมีแต่ทางได้ ไม่มีใคร ขาจทุน ทางมหาวิทยาลัย์ได้สถานที่ๆ ปรับปรุง ได้งงินทองบ้าง ได้บริการชุมฐน โดย เฉพาะข้อหลังนี้เป็นหัวใจของงานน้้ ผู้เขียนขอพยากรณ์ (อย่างที่ใคร ๆ กีอาจพยากรณ์ได้) ว่าในกาล่อไป ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเอกชนในกิจกรรมอันอาอยังประโยชน์ ให้แก่นิสิตนกศศกกษาและประชาชนจะมีมากจ้้นเบ็นถำดับ อย่าทที่แม้ สปช. ของกระทรวงศึกษา ธิการก์เร็มทำในแนวนี้แล้วเหมือนกันแม้จะไม่ใช่อย่างนีกตาม

## การร้องรำทำเพลงในเมืองไทย จะขอพูดอย่างง่ายๆ ซื่อๆ และตามความรู้ความ

 สามารถของผู้เขียน ว่าการร้องรำทำเพลงในเมืองไทยนน้น เมื่อก่อนพวก "ผู้คีมีทรัพย้" ไม่ นิยมว่าเบ็นของควรหัด แต่กระงหัดกกนน คือถือว่า "อันลิเกลามกตถกเล่น รำเต้นสิ้นอายน่างาย หน้า นน้าจะเบ็นดอกสร้อยสอนเด็กพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาคำรงราชานุภาพ ซึ่งถ้า ผู้เขียนจำผิดก์ได้แต่ขอประทานอภัย คนที่ได้พังได้อ่านเช่นน้ในชันแรก (และแม้ช้นต่อมา สำหรับบางคน) ก็เกิคความรู้สีกว่าท่านกำลังุดหมี่นคนของท่านเอง แล้ว้รู้สึกเสียใจหรือโกรธ























 อิถธพผตขงงรมผคลล์ 9 แท้า

๕る
เล็กลักมองหน้ากัน แต่ก่อมากร้รู้ความจริง ในประเทศนนเองในอีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่เคร่งเท่า เขากีปปรบมือกนนดี

ผู้เขียนได้แฑะต้อง มศว ภูธร แห่งอื่นๆมาแล้วอย่างงะนิคละหน่อย คือสงงลา พิษณุโถก มหาสารคาม ยังเหลือบางแสน อันที่จริงบางแสนเมื่อประมาณ ธ๐ บีมาแล้ว้กดได้ ประดิษฐัระบำใหม่ง้นมาชุดหนึ่ง ชื่อ ระบำข้าวหลามหนองมน ซึ่งมีที่มาจาก "ระบำกะถา" ของมหาวิทยาลัยมะลายา โบ่รดเข้าใจด้วยว่านำมาจาก "ระบำกะลา" ยองมหาวิทยาลัยมะลยยา ไม่ใช่จาก "ระบำกะลา" ที่เราดัดแปลงมาจากของมหาวิทยาลัยมะลยาแล้วคนหลงนึกว่าเบ็น ของไทยแท้ๆ ข้าวหลามหนองมนมีชี่อ เราก็เอาความคคดที่เขาใช้กะลามาเบ็นเราใช้ข้าวหถาม แต่ารพือนรำจังหวะจะโคน่น็นไทยแท้เท่าที่จะเบ็นได้ "ระบำกะลา" น้ต่อมาภายหลังจะได้ เล่นกันหรือเปล่าก์ไม่ทราบ แต่ผู้เขียนได้เห็นอีกครั้งในงนดนตรีไทยอุดมศึกษาคร้งที่ จง
 อีกกรังหนึ่ง

เบ็นที่น่าสังกตว่า มศว ภูธร ทั้ง๔ แห่ง ประดิษฐ์การร้องรำทำเพลงข้นใหม่ สำหรับตนโดยเฉพาะ แต่ละแห่งก็มีเอกลกกงณ์ของศน ซึ่งก็นับว่าน่าสรรเสริญอย่างยึ่ง สมมติว่า เราจะรวมคณะ รวมทังส่วนกลาง แล้วำไปเผยแพร่ตามที่ต่างๆ ก็จะน่าสนใจไม่น้อยเลย จะ เบ็นที่หอประชุม มศว ประสานมิตร ก็ได้ ศูนย์สังคีติลป์ของธนาคารกรุงเทพก์ได้ หรือถ้า จะได้โรงละครแห่งชาตีกีี พูคถึงการเผยแพร่แล้ผู้เขียนก็อศไม่ได้ที่จพพูดต่อ มศว ภูธร ถีนไหนกีรับถึ่นนัน แล้วข้ามถ็นได้ค้วย จะทำให้เกิกความรู้สึกคีๆ หลายประการ ย่งถ้าจะเลย ไปประเทศเพื่อนบ้านได้กี่ยงดี แท่นนนแหละ มศว สารคาม จืนเข้าไปในเขมรตอนนี้ก่ท่าจะไม่ ได้การ ไปลาวก์ อ.๓.ร. ทั้งๆที่ มศว สารคาม ควรจะไปเผยแพร่ได้ถึงสองประเทศ มศว พิษณุโจกนั้น มุ่งพะม่าท่าจะดี แท่ทอนนี้งไม่ดี กีเหลือแต่ มศว สงขลา ที่การไปมาเฉเซีย นน ทำได้สะดวกแลเทำมาหลายต่อหลายครังแล้ว ส่วนอีกประเทศหนึ่งคือพะม่าน้นเรากีอ้าง ว่าให้พิษณุโลกเขาจัการไปปองกี่แล้วกัน

(กลาง) ก็ทำให้ยียงข้นอีกได้แทนที่จะเล่นดนตรีพนเมืองเหนือ ซื่ ซึกไม่ใช่ของพิษณุโลกไป

























\&๘
ของเชียงใหม่โน่น คือ "ระบำสะบัดชัย" ผู้เขียนยี่งคิดกี่ย์งปลื้ม จนกระทั้งรรยาต้องมาปุุ ให้ที่นเสียที

คราวน้ผู้เขียนพูดได้ยาวพอสมควร เรีมต้งแต่ คนล่าไฟ โน่น แล้ววเกิคอยากให้ มี คนล่าดนตรี ขึ้นมาบ้าง จากนนนก็อธิบายคำ "ร้อง" "รำ" "ทำเพลง" อธิบายต่อไปถึง สเหทุุเห่งการร้องรำทำเพลง แล้ก็ถึงวิวัฝนาการของการร้องรำทำเพลง รวมถึงการเบีด โครงการบริการแก่ชุมชนสาขาวิชาการดนตรีของ มศว. สงขถา ร่วมกับริษ้ทคือ "สยามชย" สำหรับในเมืองไทยน้นได้พุคถึ่งกรมศิลปากรและชาวบ้าน โคยเน้นว่าเราอยู่ตรงกถาง ซึ่ง ศิลปากรจจจงใจหรือไม่กีแล้วแต่ในยามที่ศิลปากรไม่มีงบประมาณพอ เมื่อมาพิจารณาผลงานที่ เราทำกันอยู่นกี้มีหหายชุกระบำ จึงควรที่จะรวมคณะแสดงให้ทัวประเทศถ้าทำได้ เช่น มวศ สงขลา เอา "ระบาชาวเล" มศว พิษณุโลกเอา "ระบำชาวเขา" มศว สรคามเอา "ระบำบ้าน เฮียง" และ มศว บางแสน เอา "ระบำข้าวหลามหนองมน" นี้เบ็นแค่ข้วอย่างเท่านน จากนน ไปก็ถึง มศว พิษณุโลก ผู้เขียนเสนอให้มี "โหมโรงนเรศวร" หรือ "โหมโรงจุพามณถ"" แล้ว กีมี "ระบำจุหามณี" ถ้าจะจัดเบ็นภาคเหนือส่วนล่างก์มีทางทำได้เช่นกัน หรือจจจัดเบ็นชุดติด ต่อกันก็เช่น วี่รมหาราช มีระบำจุหามถี ระบำหาจเส้ยว ระบำลับแล ค้อมค่าย แล้วระบำ สะบัดชัย ซึ่งกเบ็นเพียงข้อเสนอยามว่าง เท่านนเอง

ผู้เขียนนึกถึงว่า ถ้า มศว ยังเป็นอยู่เช่นนี้ คือมีหลายวิทยาเขต มีงานส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยกันทุกบื ดีไม่ดี่ราอาจจะได้เห็นความพยายามสร้างสรรระบำใหม่ๆ ที่มี่ เอกลักษณ์่ของตัวเองมากข้น ๆ ซึ่งน่าดูไปแนวหนึ่ง ความคิดผันด้งที่ผู้เขียนเล่ามานั้ ทำ ได้ง่าย ข้อสำคัญ่านพร้อมแล้วหรือยัง เพราะการจะทำเช่นน้้นได้ เราต้องอาศัยคนกลุ่ม ใหญ่ คือท่าน จึงจะสำเร็จสมบูรณ์

## 0 <br> ร包思聞定胃

## รองศาสตราจารย์ประเสริฐ สุทธิประสิทธั๋

เม่อเอ่ยคำว่า＂วัฒนธรรม＂ขี้นมา ผู้เขึยนเช่อว่าทุกคนคงเคยได้ยิน บาง คนได้ยินจนคุ้นห้ หรือ พูดจนคุ้นปาก แต่เมี่อถามถึงความหมายแล้ว หลายคนอาจลังเล ใจที่จะระบุความหมายให้แน่นอนตายตัวได้ แต่ผู้ขข้ยนก็เชือว่าเม่อได้ยนคำว่า＂วัฒน－ ธรรม＂แล้ว เราคงพอมฉความเข้าใจร่วมกันไดว่าเรากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรกันอยู่

ความหมายของวัมนธรรมในทางวิชาการ ซามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 หมู่ผลิตสร้างชึ้นด้วยการเรี่ยนรู้จกกกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน＂

ในบทความเรื่องน้้ ผู้เขียนจะยึคความหมายตามที่กล่าวข้งทท้นเบ็นหลัก เพราะว่า สอคคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิกของมนษย์ในสังคม

เนื่องจากจุดมุ่งหมายี่แท้จริงของวิถีการจำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังกมบัจจุบน ก็ คือ เพื่อให้สามารถคำรงชีวิทอยู่ได้อย่างมีความสุบและความสะดวกสบาย โดยกรที่ได้มาซึ่ง ความสุขความสะควกสบายน้น ท้องไม่รบกวนความสุขแเะความสะดวกสบายของสมาชิกอ่่นๆ ของสังคมท้้งภายในสังคมเดียวกันแถะสังคมอื่นโดยส่วนรวมด้วย

วัฒนธรรมของสังคมใดย่อมเหมาะกับสังคมน น ทังนน้นื่องจากเงื่อนไขและสภาพ วิถีารคำเนินชีวิกในสังคมเต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ศาม เมื่อสังคมหนึ่งได้ ยอมรับเงื่อนไข และสภาพวิถีกรรดำเนินชี่วตของอีกสังคมนนึ่งมาใช้แล้ว ก็จะเกิดบัญหา
 ขैนมาว่าวัฒนธรรมดั่งเดิมที่เคยใช้มาน้นจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไร และอึกบึญหาหนึ่งก็คคอ จะยอมรับวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่งมาใช้จะเหมาะสมหรื้อไม่อย่างไร

[^3]ในการตอบบัญหาทังสองประการข้างต้นน้น เราจำเบ็นต้องวิเคราะห์ โดยาาศัย หลักความจริง ซึ่งกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมของสังคมใดย่อมเหมาะสมกับสังคมนน แน่เม่่อ เงื่อนไขแเะสภาพวิถีการคำเนินชีวิขของสังคมน้นเปลี่ยนไปแล้ว แน่นอนที่สุกการนำวัฆนธรรม คังเดิมมาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงหรือพพะนา หรือเลือกใช้ให้เหมาะสมน้นย่อมเบ็นไปไม่ได้ อย่างแน่นอน อันนีเองที่ทำให้เกิดพพมนาการทางวัฒนธรรมขึน

สำหรับบัญหา การขอมรับวัฒนธรรมตองสังคมอืน ซึ่งได้รับเงื่อนไขและสภาพ วิธีการดำเนินชี่วขของเขามาใช้แล้วนั้น ถ้าหากนำหรื่อยอมรับของเขามาใช้ในลักษณะ "Good second" (ของเขาดีอยู่แล้ว และเมือนำมาใช้ก็ทำให้ดี่ยงงขึ้น) อาจจะก่อให้เกิด ผลกระทบไม่มากนัก แต่ถ้าหากว่าเบ็นการนำมาใช้ในลักษณะ "Bad second" (ของเขาดี อยู่แล้ว แต่คนที่เลียนแษบเขามาใช้นั้นนำมาใช้ผิดไปจากเงื่อนไขที่เขาใช้อยู่ เลยทำให้เกดด ผลไม่ดี้ขึ้น) แล้ว ก็จะเกิบบัญหาข้้นใด้อย่างมากมาย

ผูเเียยนไม่ธบายใจเลย เมื่อได้ยินคนบางคนกล่าวในทำนองทำหนิติเซียนวัฒนธรรม ของชนชาตีอนหรือสังคมอื่น ทั้งๆ ที่ชนชาตินนนรือสังคมนนเบ็นสังคมพัฆนาแล้ว ในสังคม ของเขามีระเบียบวินยยดี ความจริงแล้วควรจะมองตัวเราองมากกว่า ว่าเราใด้นำวัฒนธรรม ของเขามาใช้ในลักษณะ Good second หรือ Bad second (ผู้เขียนค่อนข้างจะแน่ใจว่าถ้า ลองเบ็นแบบ "ทำอะไรตามสบายคือไทยแท้" แล้วละก็ ไม่แคล้ว Bad second) และที่ สำคัญกีคืือการท⿱่งไไมม่ได้เอาสึ่งที่เบ็นวัฒนธรรมที่ดีของเขามาใช้ แต่ไปเอาสึ่งที่ไม่น่าจะเรียกว่า เบ็นนวัฒนธรรม แต่จะเบ็นทำนอง "เศษเหลือแห่งวัฒนธรรม" ของเขามาใช้

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแถะสภาพวิถีการดำเนิน ชีวิกกับการยอมรับวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วพบว่า เกือบร้อยท้งงร้อย ไม่ว่า ยาก-ดี-มี-จน หรือ เด็ก-วัยรุ่น-ผู้ใหญ่ตลอดจนคนเม่าคนแก่ล้วนแต่พอใจการรับเื่อนไงแถะสภาพวิถีการ คำเนินชีวิทจากตะวันตกมาใช้เพราะให้ความสะดวกสบาย ทุกคนคงยอมรับว่าการนังรถเก๋ง สะควกสบายกว่าการนังสามล้อหรือเกวียนอย่างแน่นอน

แต่เมื่อพิจารณาสึงการยอมรับวัผัผธรรม (ทั้งวัฒนธรรมที่คีของเราเองและวัฒนธรรมของอารยประเทศ) พบว่าแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มชน ไม่ว่าจะเบ็นด้านแนวคิด

หรือการปฏิบติตัว อย่างไรก็ตาม อาจจะแบ่งอย่างคร่าว ๆ ออกเบ็นสองพวกด้วยกันคือ กลุ่ม ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุพวกหนึ่ง กับกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวคนอีกพวกหนึ่ง

กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สงอายุ ถึงแม้ว่าพอใจที่จะยอมรับเงื่อนไขและสภาพวิถีการดำเนิน ชีวีตแบบตะวันตก แต่บางส่วนของชนกลุ่มนีพอที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรม (ส่วนที่ดี) แบบตะวันตก ในขณะที่อีกบางส่วนยังไม่พอใจที่จะปรับตัวเองใหเข้ากับวัฒนธรรม (ส่วนที่ดี) แบบตะวันตก และชนกลุ่มนี้เองที่มักแสดงออกซึ่งการติเตียนวัฒนธรรมแบบตะวันตกอยู่เนืองๆ โดยไม่แยกแยะว่าส่วนใดคือวัฒนธรรมที่ดีของเฆา และส่วนใดคือเศษเหลือแห่งวัฒนธรรมของ เขา

อีกพวกหนึ่งคือ วัยรุ่นและคนหนุ่มสาว ซึงความจริงแล้วชนกลุ่มนค้อผูทจะ กำหนดทิศทางและความเบ็นไปของสังคมไทยในอนาคต ดังนั้นแนวคิดและการปฏิบตตัว ของชนกลุมน ้ จึงเบ็นภาพสะท้อนที่จะบอกทิศทางและความเบ็นไปของสังคมไทยในอนาคต ได้เบ็นอย่างดี

วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในสังคมไทยยังมีความแตกต่างกันออกไป ตามแต่ว่าจะได้ รับแนวความคิดและแบบฉบับจากผู้ใหญ่และคนสงอายุมาอย่างไร วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวที่ได้ รับแบบจากผู้ใหญ่และคนสูงอายุทัพอใจทั่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม (ส่วนท่๋ด) แบบ ตะวันตก (ซึ่งเบ็นที่มาของการเปลียนแปลงเงือนไขและสภาพวิถีการดำเนินชีวตในสังคม ไทย) โดยยังคงยอมรับและปฏิบตตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีและไม่ขาดตอนนั้น จะเบ็นวัยรุ่นและคนหน่มสาวทั่สมบูรณ์และดี่ที่สุด ในความคิดข่องผ้้ขียนเองคิดว่า วัยรุ่นและ คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้เองทั่จะเบ็นผู้ทัจะช่วยให้สงคมไทยเจริญรุ่งเรื้องต่อไป สามารถปรับตัวให้ เข้ากับวัฒนธรรมของอารยประเทศได้ ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมที่ด ของไทยเราควบคู่กันไปอย่างเด่นชัดด้วย

ส่วนวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวประเภทที่ได้รับแนวคิดและอิทธิพลจากผู้ใหญ่และคน สูงอายุกลุ่มที่ไม่พอใจที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั้น ถ้าหากว่าได้าับการวาง รูปแบบในการปฏิบตตตัวให้อยู่ในกรอบแห่งขนนธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ทั่ง น้โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวประเภทนี้อาจช่วยรักษาเอกลักษณ์ แห่งวัฒนธรรมไทยทั่ไว้ได้ ถ้าหากว่าไม่ปล่อยให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสออกไปสัมผัสกับรูป แบบของวัฒนธรรมจากสังคมอีน ๆ อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าการวาง รูปแบบในการปฏิบตตัว

## blo

ให้อยู่ในกรอบขนบธรรมเนี่ยมประเพณี่และวัฒนธรรมไทยดังกล่าวทำได้ไม่เข้ากับเงื่อนไข และสภาพวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ในขณะที่ไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด แล้ว วัยรุ่นและคนหนุ่มสาวประเภทนี้เองทึ่จะเบ็นตัวก่อบ๋ญหาทำให้เกิดรอยต่อทางวัฒนธรรม ขึ้ในสังคมไทย กล่าวคือวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวเหล่าน้จะไม่สามารถจำแนกได้ว่าสึงใดคือ วัฒนธรรม (สึงที่ดี) และส็งใดคือเศษเหลือแห่งวัฒนธรรมจากอารยประเทศ ดังนนัการแสดง ออกหรือการปฏิบิิตัวของคนเหล่าน้มักจะดูเสมือนหนึ่งเบ็นคนไร้วัฒนธรรม

ผู้เขียนรู้สึกเศร้าใจเบ็นที่สุดเมื่อเห็นภาพของว่ยรุ่นและคนหนุ่มสาว (โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความรู้) ปล่อยตัวตามสบาย ซึ่งนอกจากจะไม่ปฏิบตตตัวให้อยู่ในกรอบของ วัฒนธรรมไทยที่ดี่แล้ว ยังไม่ได้แสดงออกซึ่งการเบ็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี่ของอารยประเทศอี่ก ด้วย เช่น ขาดสัมมาคารวะและความเอืออารี เข้าสังคมไม่เบ็น (ในที่น้หมายถึงการไม่รู้จัก มารยาทในสังคม) ถ้าเบ็นผู้ชายนนนอกจากไม่รู้จักคำว่า "Lady first" แล้ว ยังชอบแสดงออก ซึ่งลักษณะของ "Gentleman only" อีกด้วย เบ็นต้น

ดังนนแนวทางส่งเสริม-ทำนุบำรุงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อให้สัมฤทธิผล นั้น จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพและวิถีการดำเนินชิวิตของคนในสังคม ต้อง ทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดไป ผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและดูแล เยาวชนทุกคน จะต้องยอมรับเบ็นภาระหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบติ มิใช่ปล่อยให้เบ็นหน้าที่ของนัก วัฒนธรรมเท่านน ทั้งนี้จะต้องมีการพินิจพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าวัฒนธรรมที่ดึ่งามของ ไทยเราส่วนใดบ้างที่ยังคงเหมาะกับสภาพและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในบ้จจุบัน ก็จะ ต้องรักษาและยืดถือปฏิบติกันต่อไปอย่างเคร่งครัด ส่วนใดที่สมควรดัดแปลงให้เหมาะสมก็ ควรทำ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ในรูปแบบของไทยเราเอง ถ้าไม่เช่นน้้นวัฒนธรรม ส่วนนี้จะถูกแทนทึ่ด้วยวัฒนซรรมจากอารยประเทศ อย่างไรก็ตาม ในกรณีจำเป็นจริง ๆ เรา ก็มิบังควรกระทำแบบบีดประตูฆ่าตัวตายโดยไม่ยอมรับวัฒนธรรม (ส่วนที่ดั) จากอารยประเทศเสียทุกกรณีไป

ถ้าทำได้ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนเชื่อเหลื่อเกินว่าลูกหลานไทยในอนาคตจะถึง พร้อมด้วยการเบ็นบุคคลผู้มี่วัฒนธรรม (ที่ดี) ในสายตาของอารยชน ในขณะเดียวกันก็จะ เบ็นบุคคลผู้มี่เอกลักษณ่แห่งวัฒนธรรมที่งึ่งามของไทยควบคู่กันไปด้วยอย่างเด่นชัด

##  * ง ㄴ พนบานหว่เมองยายเหนอ

# มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต พิษญุโลก 

 ผ่ว่าศาสตราจารย่ สนม ครฑเมอง ผูชวยศาสตราจารย สนม ครุเมอง
## หลักการและเหตุผล

ดินแดนหววเมืองผ้ายเหนืออันประกอบด้วยพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์และนครสวรรค์ เบ็นแหล่งประสานประสม กลมกลืนของวัฒนธรรมลานนา ถานช้าง พุกาม อยุธยาและสุโขทัย ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันมี ลักษ ณะเฉพาะซึ่งมีรายละเอียดหถากหถายควรแก่การศีกษาไม่ว่าจะเบ็นทางด้านวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมและศิลปการแสดง วัฒนธรรมดังกล่าวยังคงมีอยู่ในรูปแบบ วัมนธรรมพ้นบ้าน ซึ่งเบ็นการแสดงถึงวิถีชีวิฑของชาวบ้านได้ปฏิบติในสังคมแบบชนบทให้ เห็นเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถี่นบีจจุบันมีแนวโน้มจะลดน้อยถอยถงไปเพราะมีการรับ วัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามาแทนที่ ด้วยเหตุนน้การศึกษาและการวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านหวเมืองผ้าย เหนือ จึงเห็นความสำคัญที่จะศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้านใน ๗ จังหวัด เพื่อส่งเสริม วัฒนธรรมของกลุ่มชนในท้องถิ์น ให้ประชาชนมีความเข้าใจเห็นคุณค่าและยอมรับวัฒนธรรม ของท้องถีนซึ่งกันและกัน เบ็นสื่อกลางเชื่อมโยงให้คนในชาติเกิดความรักถีนฐาน รักพวก พ้องทำให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวเบ็นน้ำหนึ่งใจเดียว อันเบ็นการสร้างความมันคงให้แก่ ประเทศชาฑิและมีความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยยึงขึ้น ผลของการศึกษาวิจัยยังใช้เบ็นเครื่อง มือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษษอีกด้วย
แต่เดิมงานศึกษาและวิจัยวัฒนธรรม พื้นบ้านยัง ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบอย่าง
b๔
แท้จริง มหาวิทยาลัย จึงให้ศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพนบ้านหัวเมืองผ้ายเหนือเบ็นผู้รับผิด ชอบในการดำเนินงานฑั้งแต่บี พ.ศ. ๒๕゙๒๒

## จุดประสงค์

๑. บริรักษ์วัฒนธรรมพ้นบ้านหัวเมืองผ่ายเหนือทั้งเอกสารและวัตถุที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมพื้นบ้านมิใหู้ญหาย
๒. ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้น รวมทังเบ็นแหล่งกลางในการค้นคว้าวิจัย งานวัฒนธรรมพื้นบ้านแก่นกกเรียน นิสิต นกศึกษาและประชาชน
๓. เพื่อเบ็นแหล่งกลางในการบริการ แลกเปลี่ยน เผยแพร่งานวัฒนธรรมพน บ้าน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๔. เพื้ฝ้นฟููและเผยแพร่วัฒนธรรมพนบ้านให้เบ็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
๕. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถที่จะใช้วัฒนธรรม พืนบ้านให้เบ็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ

## การดำเนินงาน

๑. จัดโครงสร้างของศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพนน้านหว้วเมืองผ้ายเหนือใหมี หน่วยงานการศึกษาและวิจัยใน ๗ จังหวัด เพื่อประสานงานอนุรักษ์ ส่งเสริม รวบรวม จัด เก็บเอกสารและวัตถุที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้าน
๒. จัดให้มีคณะอนุกรรมการของศนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพนบ้านหัวเมือง ผ้ายเหนือเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการปฏิบิงาน
๓. ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้น้านใน ๗ จังหวัด ทั่งในเชิงเฉพาะรายและเชิง เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมในถิ่นอื่น ๆ ของไทยและเอเซียอาคเนย์
๔. รวบรวมเอกสารและวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำมาจัดระบบหมวดหมู่เพื่อการศึกษาและวิจัย
๕. ประสานงาน ผดุงรักษา รวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ บริการแถะวิจัย

## ๖๕

๖. จัดทังศูนย์กลางเพื่อเบ็นพิพิธภัณฑ์เสียงและพิพิภัณฑ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพ เบ็น คลังข้อมูลทางวัฒนธรรมพนบ้าน

การศึกษาและวิจัย วัฒนธรรมพ้้นบ้านหัวเมืองผ่ายเหนื้ออยู่ในขอบข่ายต่อ ไปนี้
๑. คฑิชนวิทยามุขปปฐะ (Oral falklore) ครอบคถุมถึงกรวิจัยกวีนิพนธ์พ์น บ้านมหากาพยส้นบ้าน สุภาษท ปริศนาคำทาย นิทานและสุนทรพจนพพ้นบ้าน
๒. ประเพณีสังคมพื้นบ้าน (Social Folk custom) ครอบคณุมึ่งการศึกษาและ จิจัยงงนเทศกาล งานเฉลิมฉลองการแพทย์และศาสนพิธีพื้นบ้าน
๓. วัฐนธรรมพ้นบ้านทางวัตถุ (Material culture) ประกอบด้วย หัตถกรรม จิทรกรรม สถาบัตยกรรม เครื่องเก่งกาย แณะการประกอบอาหารแบบพื้นบ้าน
๔. ศิลปการแผคงพื้นบ้าน (Folk arts) ประกอบด้วยละครพ้้นบ้านคนตรีพพ้น บ้าน และการพ้อนรำพื้นบ้าน

หน่วยงานต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพ้นบ้านหัวเมืองผ่ายเหนือ
๑. ศูนย์ศึกษาแณะวิจัยวัฒนธรรมพ้นบ้านหววเมืองผ่ายเหนือ มหาวิทยาลัยศรีน-
 ทำหน้าที่เบ็นศูนย์กลางการบริการส่งเสริมและประสานงานกับพิพิธภัณฑ์พ์นบ้านในเขตหววเมือง ผีายเหนือ, รวมท้งเบ๊นคลังข้อมูลทางพิพิธภัณทัวัตถุ พิพิธภัแฑ์ภาพแถะพิพิภัณฑ์เสียง โดย มีผูอำนวยการ รองผู้อำนวยการและเลขานุการเบ็นผู้คำเนินการและประสานงาน
๒. พิพิธภัณฑ์พ์นบ้าน จิตรเกษม สีบุญเรือง ๑. สถานที่า้งิิพิธภัแฑ์โรง
 ทางแพทย์พ้นบ้าน และรวบรวมโบราณวักถุพิ้นบ้านโดยมีอจจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีคีรีมาศ เบ็น ผู้จำเนินการแถะประสานงาน
๓. พิพิธภัณฑ์พ์นบ้าน จิทรเกษม สีบุมเรือง ๒. สถานที่ตงพิพิธภัณฑ์ร้าน พืนเมืองเทศบาลและอำเภอลับแล จังหวดดอุตรกิกก์ เมื่อบี พ.ศ. ๒๕์ออ ท่าหน้าที่ศึกษาและ
bb
วิยัยกี่ยวกับการทอผาพ้านเมืองลับแล โดยมี นางเฉลียว ป็นเวหา เบ็นผู้ำาเนินการและประสานงาน

 ไม้กวาด โดยมีนายนิยม วานิชสรรพ์ และอาจารย่ทองเครื่อง วานิชสรรพ์ เป็นผุ้คำเนินการ และประสานงาน
๔. พิพิธภัแฑ์พ์นบ้าน จิทรเกษม สีบมเรือง ๔ สถานที่งงพิพิธภัแฑ์โรงเรียน เทศบาล ๔ วัดหนองผา ต่าบลห่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิต์ ทำหน้าที่ รวบรวม พิพิธภะณฑ์โบราณวัตถุ นิทานพ้้นบ้าน การถเล่นพ้นบ้านการแพทย์พื้นบ้าน หัตถกรรมพ้น บ้าน และเบ็นศูนย์อบรมบุคลากรพ้้นบ้านในจังหวัดอฺตรดิตถ์ โดยมีอาจารย์ใหม่โรงเรียน เทศบาล ๔ วัดหนองผา เบ็นผู้คำเนินการและประสานงาน
๖. พิพิธภณต์พ้หบ้าน พระครูวินิจ วชิระคุณถานกระบือ จังหวักกำแพงพชร ทำหน้าที่รวบรวมโบราแวัตถุพ้้นบ้านโดยมีพระครูวินิจ วชิระคุณ แณะนายพินิจ อินทรภาษิท เบ็นผู้ประสานงาน
๙. พิพิธภัณฑ์พ์นบ้านโรงเรียนโกสัมพี อำเภอเมือง จังหวัคำแพงเพชร ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูกทางว้ฆนธรรมพ้นบ้น โดยมีอาจรยย์หห่โรงรียนโกสัมพี เบ็นผู้ ปรสสานงาน
๘. พิพิธภัณฑ์พ์นบ้าน จ.ส.อ. คร. ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ อำเภอเมือง จังหวัค พิจิตร ทำหน้ที่ทีเก็บรวบรวมศิกเะพ้้นบ้าน และข้อมุลทางวัฒนธรรม โดยมีนางสาวพรทิพย์ ทิมพงษ์ เบ็นผู้ประศานงาน
๙. พิพิธภัณฑ์พ้นบ้าน จ.ส.อ. ดร. ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ต้งอยู่ที่โรงเรียน ทุ่งกะโล่วิทยา ตำบลหาดกรวด อำเภอเมื่อง จังหวัดดฺุรดิตถ์ ทำหน้าที่เบ็นศุนย์กลางผลิต หัตถกรรมพ้นบ้าน และรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งกะโล่ วิทยา เบ็นผู้ประสานงาน `

## ขอสนับสนุน

การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยศร่นครินทรวิโรฒ พิษณโโลก

จาก
พลโท พิจิตร กุลละวณิชย์
แม่ทัพกองทัพภาคทึ่ ค

ขอเชิญชวนพื่น้องไทยร่วมใจปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ซ



 ของบทานมื่ง

และ
ปฏิบติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ
ของ
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
จ. พึ่งตัวเอง ขย้นหมั่นเพียรและมฉรวามรับผิคชอบ
เ. ประหยดัดเละออม
๓. มี่ระเบียบวินัแและเคารพถฎหมาย
๔. ปฏิบตึตามคุณธรรมของศาสนา
๔. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ส่งเสริมและสนับสนน โดย
จ.ส.อ. ดร. ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ท่่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและวัอยวขฒนธรรมพื้นบ้าน

หัวเมื้องผ้ายเหนื้อ มศว พิษญุโลก

# อุเบนแเพเอร์นื่เจตอร์ <br>  




## ปทุมพพรสุโุขภัณแท์

ตัวแทนจำหน่าย เครื่องสุขภัมฑ์ อาร์มิเทจแชงค์์




#  ๔๓๒ー๓ ถนนนพมาศดำรส อ.เม่อง จ.มหาสารคาม 

 Inร. $\begin{gathered}\text { coooma } \\ \text {. }\end{gathered}$

## องินันทนกกร

 จาก

## เสริมคุณค่าเพื่อกุณ

## จ.มหาสารคาม

# อภินันทนาการ 

## จาก

## ッ 2 ! - 

๒๖/๖๑ ถ.สนามบิน ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิษณโลก

 รั้ท่้ ๘

 .เมือง พิษณฺโลก โทร์ ๒๕ะ๐๓๐ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอลิมเบีย เครีองถ่ายเอกสารริโก้ แคนน่อน ขอสนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ เครื่องถ่ายเอกสารออฟเซท ริโก้

 โทร. ๒๓๕ั๔о๔๐

## ขอสนับสนุน

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั่งที่ ๘

## บริษัท วรวัฒน์จักรกล จำกัด ทะเบยนการคา $๐$ ๔๐ ๑ซ๐ต เลขที่ เ๐ด ถนนนวรจักร เยอง Y.M.C.A. กรูงทพ ฯ 

 เครองมู่อช่างกล, จักรกล, เครองม่อบริการอัดนีด, เครูองสูบลม, เครองเช่อม, รอกแม่แรงไฟพ้า, และแม่แรงไฮดรอลิก อุปกรณ์ในการก่อสร้าง เครัองอาหลั่ยจักรกล อาหลั่ยรถยนต่ สัต่าง ๆ และเคร่องมือสำรวจทุกชนด

## ขอสนับสนุน

## งานส่งเสริมเสริมศิลปว้มนธรรมไทยครงที่ง ๘

## แพอาหารสองแคว

หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษญุโลก
(()) บริการอาหารกลางวันและเย์นพรอมเครองดม ( )

- รากาเป็นกันเอง •

ขอสนับสนุน

## งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย กรั้งท่่ ผ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษญุโลก

จาก


๔๐๖-๔๓๓ ถนนเพชรเกษม (วงเวยนน้ำพุ) หาดใหญ่่ จ.สงขลา โทร. ๒๔ะสะ๓


## อภินันทนาการจาก

๕๓/๓-๕ั ถนนนเรศวรร อ.เมือง จ.พิษญุโลก

## ผู้แทนจำหน่าย

 ปูหซี่เมนต์ตตางูเห่า ตราพญานาค เหล็กเส้น สังกะสี ไม้อดด เป็ปน้ำ สีน้ำมัน สีน้ำพลาสติก ซินแคลร์ โจตัน เครื้องเหล็ก เกรื้องมือโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ ก่อสร้างทุกชนิด พร้อมอะไหล่ เกรื้องยนต์ เกรื่องสี่ข้าว
# ห้าแหุ้นส่วนจำากัต อีระฮัพพพงายสส์ 

 ผูแบนจำเหน่ายย อุปกรณ่โสตทัศนศึกษา และเครื่องมือสำรวจทุกชนิด จำหน่าย ปลี่ก ส่ง ราชการ บริการซ่อมพร้อมอะไหล่ห้าดหู้นส่วนจำกัด อีระยัพพลาย ๙ึ-ส๓ ถนนเฉลิมเขต ๑ สวนมะลิ กรุงเทพ ๑๐๓๐๐


นายนคร พันธุ่ ณรงค์
นายสมชาย ธัญูนกุล
นายบุญญา เพี่ยรสวรรค์
น.ส. บุษกร สุวรรณศรี่
น.ส. ปราณี นุชท่าโพธ
ออกแบบปก : คุณหมื่น


พิมห์ที่โรงพิมพ์ทั่มเมศ ธ๓-ธธ แพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว กรูเทพมหานคร


#   

ทั่สนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

# งานส่งเสฮิมติลปวัฒนธรฐมไทตย ครั้งที่ 8 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10-12 มกราคม ${ }^{1 / 2528}$ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโธฒ พิษณุโลก> เอกสาร มศว。 00446


พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโถก


[^0]:    

[^1]:    - ท่ปรีกษาผ้ายศิลปวัฒนธรรม มศว พลศึกษา

[^2]:    - ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว. สงขลา

[^3]:    

