## 



# ทานส่งเสริมคิละวัฒนธรรมไทย ควั้งที่ ๑๓ 

 มหาวิทยาลัยควีนควินทรวิโรฒ ๘ วิทยาเซต๔-c) ถันวาคม เฉสัตาฒ

ณ มคว มาตตารกาม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว

# เนื่องในวโรกสมหามงคณฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวคม ๒๕๓๒ 

## แax

# ที่ระลึกานนส่เสริมคิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ๘ วิทยาเขต



กน ยหาวิทยาลัยศรีนดรินกรริโรต
วิยยาเขตบหาสารดาเ

0735


# ที่ระลีกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ <br> รองศาสตราจารย์ณรงค์ ปัอมบุบผา บรรณาธิการ <br> ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุณี พันทวี . แบบปก <br> พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ จำนวน $\odot, 000$ เล่ม 

> พิมพ์ที่ อภิชาติการพิมพ์ มหาสารคาม โทร.(๐๔๓) ๓๒๑๔๐๓ นายอภิชาติ จำปาเฟื่อง ผู้พิมพ์-ผู้โมษณา ๒๕๓๒

จัคพิมพ์โคย มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม

ข้อมูลบัตรรายการ (CIP)

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, มหาวิทยาลัย.
ที่ระถึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๘ วิทยาเขต.
๑. ดนศรีไทย. ๒. นาฏศิถป๋-ไทย. ๓. วัฒนธรรมไทย.
๔. ณรงค์ ป้อมบุบผา, บรรณาธิการ.
780.9593
2532
ML 345.TH

## พระบรมราโชวาท

## ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

".....งานค้านการคึกษาคิถปและวัผนธรรมนั้น คืองานสร้างสรรค์ความเจริญ ทางปัฏぬาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต่นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาคไม่ได้ ของความเจริมค้านอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให่เรารักษา และคำรงความเป็นไทยไว้ไค้สบไป......."

## คำขวัญ

วัฒนธรรม แสคงให้ทราบถึงพฤคิกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ในการเรียนรุ้แถะการมี วิถีชีวิศร่วมกัน วัพนธรรมยังแสคงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม ความเเ็นระเบียบเรียบร้อย และความสามัคคีกกมเกลียวของประชาชนในชาศิอีกค้วย ประเทศของเรามีความเจิิมรุ่งเรือง และมีเอกลักษณ์ค่างจากชาติอื่น เพราะเป็นชาคิที่มัวัฒนธรรมอันสูงส่ง และมีพระบาทสมเค็จ พระเจ้าอยุ่หัว องค์พระประมุขที่ทรงโน้มน้าวจิตใจของชนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเคียวกัน ฉะนั้น การที่มหาวิทยาลัยรรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ร่วมกับจังหวัค มหาสารคาม จัคงานส่งเธริมศิถปวัผนธรรมไทย และเทิคพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๑๓ นี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญอย่างยิ่ง

ผมหวังว่าการร่วมแรงร่วมใจจัคงานในครั้งนี้คงจะประสบความสำเร็จสมคังปรารถนา ทุกประการ

$$
\ln ^{-\cdots \sim} \sim
$$

(ศาสตราจารย์ ตร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม

## คำขวัญ

พระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายยุ่หัว ไค้ทรงปฏิบัติโดยตลอด ก็คีคกรส่งเสริมศิถปวัผนธรรมไทย ทรงแสคงให้ประธาชนไค้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัม ของงเค้านนี้ว่า การทำนุบำรุงคิถปวัฆนธรรมไทยคึยการรักษาชาศิไทย นับเป็นพระมหากรุฒา ธิคุณนเนล้นพ้นหาที่สุดม่ได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ได้เห้ความสำคัญต่อการทำนุบำรุงศิถปวัฒนธรรม ไทยมาลอค และไค้คำเนินการทำนุบำรุงส่งเธริมคิลปวัผนธรรมไทยค้วยวิธีการค่าง ๆ ทั้งในด้าน การสอน การค้นคว้าวิจัย และการจัคกิจกรรมเผยแพร่ เบ็นความภูมีใจอย่างยิ่งของชาว มหาวิทะลัยศรีนครินทรวิโรผที่ไค์โคยเสคึจพรรราชยุคลบาทในพระบาทสมเจ็จพระเจ้ายยุ่หัว ในส่วนที่ป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัพนธรรมไทยอย่างเต็มสศิปิญఖาความสามารถมาศลอค

งานส่งเสริมคิธปวัฒนธรรมไทย่ แ®ะเทิคพระเกียรดิ ๕ ธันวามหาราช เป็นงานที่ ชาวมหาวิษาลัยศรีนครินทรวิโรม ร่วมแรงร่วมใจกันจัคขึ้นเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าฮยุ่ห่ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา จึงควรที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมแรง ร่วมใจกันจัดานครั้งนี้ให้บังเกิคผลคีสมบุรณใในทุกประการ

## hart anomfor

## (นายชาตรี เมืองนาโพธิ์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คำขวัญ

นอกจากเหตุผลและสติปัญఖาจะเป็นตัวชี้บ่งถึงความเป็นมนุษย์แ้ว ก็คงจะ:พียง คิลปวัผนธรรมเท่านั้นที่ยี้นยันความเหนือกว่าสรรพสตว่ทั้งหลาย่ในโลก และในบรรคากมคคนก์ แคกค่างกันค้วยคิลปวัฒนธรรมประจำชาคิของตนอีกต่างหาก ความเป็นกลุมก้อนเป็หนชาติ แสคงไค่โดยศิถปวัฒนธรรมประจำตน สถาบันการศึกษาชั้นดุดมศึกษานันเป็นสถาบันชั้นงที่เป็น มันสมองของสังคม จึงมีภาระหลักประการหนึ่งได้แก่การทะนุบำรุงศิลปวัพนธรรมของาดิเพื่อ ความเป็นเอกลักษณ์ ในบรรดาสถาบันทั้งหลาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรผนับเดแหห่ง ของการทำกิจกรรมเหล่านี้มากที่สุคแห่งหนึ่งของประเทศ ทุกปีจะมีการร่วมวงในบรรคาวิ่กยาเขต ทั้งหมคเพื่อแสคงถึงวัฒนธรรมไทย และถีอเป็นศุภมงคลในวาระเทิคพระเกียรศิพระบนทสมเค็จ พระเจ้าอยู่วัวที่เป็นที่สักการะบุชาบองเราค้วยพร้อมกันไปในเคือนธันวาคม ในปีนี้ำหนคเอา วันที่ ๕-๕ ธันวาคม ๒๕๓๓ เป็นวันนัดหมาย ณ วิทยาเขตมหาสารคาม ผมขอให้ำลังใจ และขออวยพรให้ผู้กี่ยวข้อง คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ต้งใจปจิบิิตห้าที่ของตน เองอย่างคีที่สุด บรรถุเป้าประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ และขอขอบคุณวิทยาเขตมหาสารกาม ที่ กรุณาวับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกี้เป็นภาระที่หนักทั้งแรงใจ แรงกาย แรงทรัพยากรทั้งหถายที่วิทยาเขต ต้องท่มเทลงมากีคค้วย การทำกิจกรรมนี้ของมหาวิทยาลัยเป็นการจรรโลงสังคมไทยแสะประเทศ ไทยไว้ใหัมั่นคงอีกค้วย

หวังว่าทุกท่านจะปฏิบัศิงานค้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาฮูปสรรคใด ๆ จนเกินไปนัก ฝ่ายกิจการนิสิศพยายามผลักดันสนับสนุนทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปไค้ แต่งบประมาณที่ไดัวับก็น้อย แถมถุกตัคแล้วตัคอีกจนน่าเป็นห่วงว่า เงินเท่านึ้จะทำอะไรได้บ้าง ขอให้เรไได้สร้างประสิทธิภาพ ภายใต้การประสานประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในสิ่งที่เรามี

ค้วยความรักและเข้าใจ


## (นายสมคิด บุญเรือง)

 รองอธิการบดีฝีายกิจการนิสิศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
## คำขวัญ

งานแผคงศิถปวัผนธรรม ที่มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรผ จัดศามวิทยาเขตภูมิภาค แต่ละปีนั้น จะได้รับความสนใจจากป่ระฐาชนในท้องถิ่นอย่างมากจน่าช่่นใจ จากการสอบถาม ความเห็นของผู้พมส่วนใหฆ่ตอบว่า นอกจากจะได้ชมการแสคงจากภาคอื่น ๆ ที่หาชมไค้ยากแล้ว ยังไค้ชมการแสคงและดนตรีของภาคของตนเองอีกค้วย

ที่สำคัญมากก็คือ มหาวิทยาลัยได้นำเอาคนตรีและการแสคงพื้นบ้านมาพัผนาให้ สวยงามเหมาะกับสภาพบัจจุบัน ผุ้แผคงที่เป็นนิสิตัันกีมมีเวถามากพอในการซ้อมไค้แคล่วคล่องถูกค้อง และสวยงาม จริงะยู่ การแสคงเป็นของพื้นบ้าน แต่ชาวบ้านย่อมต้องทำอาชีพจนหาเวลาซัอม ไค้ยาก ะะมีแศ่นักแสดงอาพีพจริง ๆ เท่านั้นซึ่งก็มีนีอยนับวันจะสูญไป ประกอบกับการสร้าง และเก็บรักษาเครื่องแต่งภายยังเบ็นภาระแก่เขาอีกค้วย คิลปวัพนธรรมในค้านการแสคงจงงตก เป็นหน้าที่ทองสถาบันการศึกษาที่ยีคเบ็นแบบฉบับได้

ด้วยเหตุข้างต้น การที่มหาวิทยาธัยศรีนครินทรวิโรผของเราจัคงานเช่นนี้ขี้น จงงควร แก่การสรรเสริญเป็นยย่างยิ่ง

(นายวีระ บุณยะกาญจน) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรพ

วิทยาเขศมหาสารคาม

## คำขวัญ

คิถปวัผนธรรมไทย เบ็นสิ่งที่แสคงถึงความเจวิญสงส่งทางงิิใจจองชาวไทย นับแต่ โบราณกาถมาตราบจนปัจุุบัน การสืบทอคมรคกทางศิลปวัผนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำ อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งที่คีงาม สิ่งที่แสคงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเคียวกันของชนในชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ได้ตระหนักถึงความธ่าคัฆของศิลปวัผนธรรมไทยเป็นอย่างอิ่ง จงงไค้จัคงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยมาเป็นเวถานาน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ จ๓ แล้ว ขออวยพร ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจงมีกำลังกายและกำลังใจเพื่อปถิบัติภารกิจอันศีงามนี้ศถอคไป

sols
(นายดำรง ศิริเจริญ)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก

## คำขวัญ

ถักษแะความเป็นชาคิที่เจริฉก้าวหน้า มั่นคง และยืนยงอยุ่ใด้ นอกจากจะประกอบค้วย อาณาเทต การเมือง การปกครอง กำลังป้องกันประเทคแล้ว ศิลปวัผนธรรมประจำชาติก็เป็น ปัจจัยที่สำคัญยิ่ง ประกอบค้วยการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ได้คำเนินกิจกรรม ศิถปวัผนธรรมมาเป็นวฉานานต่อเนื่องกันมิได้ขาคนั้น นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ ถ่ายทอด และ พัฒนาศิถปวัพนธรรมประจำชาติแล้ว ยังไดืซือว่าได้ค้ำจุนปจจัย ในลักษแะความเป็นชาติไทย อันมั่นคงอีกประการหนึ่งค้วย

ขอให้ผุเี่ส่วนร่วมทั้งหลาย รักษาสืบทอคให้ยีนยงถาวรตตอดไป

(นายเชาวน์ มณีวงษ์)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

## คำขวัญ

การทำนุบำรุงศิถปวัฒนธรรมไทย ถีอเบ็นบทบาทแถะหน้าที่ ที่สำคัญประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย ผู้ที่จะจบการศึกษาออกไปเป็นบัณทิศที่สมบุรณ์นั้น จำเป็นจะต้องมีความรั้ ความเข้าใจในศิลปวัผนธรรมไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมและธำรงรักษาไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ของไทย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ ไค้ตระหนักลึงความสำคัญของ การส่งเสริมศิถปวัฒนธรรมไทย จึงนับไค้ว่าเป็นแบบอย่างที่คีของสถาบันถุดมศึกษาที่จะไค้ปจิบันิ ภารกิจหน้าที่ ที่สมบุรณ์ ในโอกาสที่ในปีนี้มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฆ มหาสารคาม ได้รับ มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัคงานส่งเหริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ และงานเทิดพระเกียรคิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จึงใคร่ขออวยพรให้งานสำเร็จถุ内่วงสมคัง วัศถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
sumbi gun oreyces
(นางชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรผ วิทยาเขตปทุลวัน

## คำขวัญ

ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกสำคัญอย่างหนึ่งของชาติ ซึ่งบรรพบุรุษของไทยได้ริเริ่ม พัฒนา สั่งสม และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ นับเบ็นความภาคภมิใจของชาวไทยทั้งชาติ ที่ศิถปวัผนธรรม ของเราเป็นที่ยอมรับของอารยประเทศต่าง ๆ อันเป็นครรชนีบ่งซี้ว่า ชนชาติไทยได้มีความเจริญ รุ่งเรือง มีอารยธรรมมาช้านาน จึงสามารถสั่งสมและสืบทอดงานศิถปวัฒนธรรมได้อย่างงคงาม เป็นที่ปรากฎแก่ตาชาวโลก

มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับสุงสุดของชาติ ไค้ตระหนักถึงความสำคัญ ของศิถปวัฒนธรรม จึงกำหนคหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรเข้าเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อปถุกฝังนิสิตให้เกิดความรัก หวงแหนเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และ เป็นผู้นำสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิถปวัฒนธรรม เพื่อจะไค้ช่วยกันรักษา และสืบทอด ศิถปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจของอนุชนรุ่นหลังสืบไป
(นายธานี ทับทิมโต)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน

## การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ $\sim$ วิทยาเขต

ครั้งที่ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ œ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่

| $\cdots$ ธั | ธันวาคม | ๒¢¢） | ณ วิทยาเขตมหาสารคาม |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ๒๐－๒® ม | มกราคม | ｜¢¢¢0） | ณ วิทยาเขตสงขถา |
| －¢ ก | กุมภาพันธ์ | ம¢゙もの | แ วิทยาเขตสงขถา |
| ๕－¢ ธ | ธันวาคม | リ¢゙ャの | ณ วิทยาเขตประสานมิตร |
| ๕－๗ ธั | ธันวาคม | ம¢゙も๔ | ณ วิทยาเขตมหาสารคาม |
| ๕ーツ ธั | ธันวาคม | ๒¢゙り¢ | ณ วิทยาเขตพิษณุโถก |
| －๘－๒ | ธัน | \％lo | ณ วิทยาเขตสงขลา |
| －－ه๒ ม | มกราคม | ๒\＆゙ロ | ณ วิทยาเขตพิษณโโลก |
| ๕゙ーか ธั | ธันวาคม | ๒¢゙のढ | ณ วิทยาเขตบางแสน |
| ๔－る ธั | ธันวาคม | ๒¢゙り | ณ วิทยาเขตพิษณุโลก |
| ๕ーッ ธั | ธันวาคม | ๒๕ャ๐ | ณ วิทยาเขตมหาสารคาม |
| ๑®－®๓ ม | มกราคม | ๒๕๓セ | ณ วิทยาเขตสงขถา |
| を゙－๗ ธั | ธันวาคม | ๒®๓๒ | ณ วิทยาเขตมหาสารค |

ในการเตรียมงานของแต่ละวิทยาเขตเพื่อร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๓ มีโดยคร่าว ๆ ดังนี้

วิทยาเขตประสานมิตร มีการบรรเลงคนศรีไทย การแสคงบนเวที จัดนิทรรศการ โคยภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า

วิทยาเขตปทุมวัน มีการบรรเลงคนตรีไทย การแสคงบนเวที การจัด นิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า

วิทยาเขตพลศึกษา มีการแสดงบนเวที การจำหน่ายสินค้าราคาถุก จำหน่าย ของที่ระถึกและเครื่องจักสาน

วิทยาเขตบางเขน นิทรรศการของชมรมพุทธศาสนา ศิถปประดิษจ์ สาธิตการทำใบตอง การแกะสถัก และ จิตรกรรมสีน้ำมัน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ไค้แก่ จำพวกเครื่อง จักสาน เครื่องเหล็ก เครื่องใช้ในครัวเรีอน เบ็นต้น

วิทยาเขตบางแสน
สินค้าพื้นเมืองของภาคตะวันออก

วิทยาเขตพิษญุโลก มีการบรรเถงดนตรีไทย การแสคงบนเวที จัคนิทรรศการ ทางค้านคิลปะ สาธิตหัตถกรรมพี้นเมือง จำหน่ายสินค้าของทางภาคเหนือ เช่น เสื้อผ้า ผลไม้ เป็นต้น

วิทยาเขตสงขลา มีการบรรเลงคนตรีไทย การแตคงบนเวที นิทรรศการ เกี่ยวกับประเพถีของภาคใต้ ไค้แก่ ประเพณีกินเจ ประเพแืชักพระ ๆลา

วิทยาเขตมหา๔ารคาม มีการบรรเถงคนตรีไทย คนศรีพี้นเมือง นาฏคิลปปพี้นเมือง นิทรรศการทางวิชาการและโครงการพระราชคำริ สาธิตศิถปะพื้นบ้านอีสาน เช่น สาธิศการ ทำแคนจากถุงทุย สาธิศงานไม้ สาธิคงานผ้า สาธิตงานโลหะ สาธิตงานไม้เผ่ ๆลๆ


## เรียนรู้เรื่องลายไทย

โดย ชำนิ สวรรญช่าง
การเรียนรุ้เรื่องของถายไทย ก็เหมีอนการเรียนรุ้เรื่องคนศรี้ นาฏศิลปัของไทย ถีอว่า เบ็นความจำเบ็นพี้นฐานที่จะต่องเรียนรุ้เพื่อการคำรงชีวิศของคนไทย เพื่อการสืบทอคค่านิยมไทย เพื่อการเซื่อมโยงยคีตกับบัจจบัน เพื่อระลึกถึงภมิปัญฆาของบรรพบรษที่ไค้เพียรพยายามสร้างสิ่ง สุนทรไว์ให้ชนรุ่นหลัง เพื่อให้มองเห็นเทคนิควิธีการของคิลปไทย เพื่อให้เห็นความคิควิเริ่ม สร้างสรรคใในคิลปไทย และส่งผลให้เข้าใจถีงแก่นแท้ของรสพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้าพระบรมศาสคาของพุทธคาสนา เพราะศิถปไทยค้านทัศนศิลป ชึ่งประกอบด้วย จิตรกรรม ประดิมากรรม และสถาปัตยกรรม เป็นสื่อนำให้ห้ที่ไค้พบเห็นเกิคศรัทธาเลื่อม่ใสในพระพุทธศาสนา คิลบไทย จึงมีจุดมุ่งหมายหลักอย่างหนึ่งคีอรับใช้ศาสนาโคยตรง เพราะคนไทยเซื่อว่าพุทธศาสนา จะช่วยหล่อหลอมจิศใจใหคคนไทยเป็นคนที่สมบุรณ่ มีความเห็นยกเห็นใจกัน มีเมตตาต่อกัน ไม่ เบียคเบียนกัน พึ่งพาอาคัยซึ่งกันและกันได้ มีความรักใคร่ปองคองสามัคคีกันคุจญาติอันสนิท ความสูบของคนไทยนับแต่อคีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีการเปลี่ยนทางค้านวัตถุช้า แศ่ความเจริมค้าน จิศใจสง ส่งผลให้คนไทยมีความมั่นคง รักษาเอกลักษณขของความเป็นไทยได้ยืนยงมั่นคงตลอคมา

จุคเลีก ๆ ของการถะเลยไม่รุเรื่องของลายไทยเ ศิลปของไทย มีผสสะท้อนกลับไปใน ทางใด ถองคิคคุเอาเอง ทุกวันมีเหตุการณ่ส่แสคงให้เห็นถึงความคิด การกระทำของคนไทยใน ชาศิ มีความเห็นแกัตัว เบียคเบียนกัน โกงกัน หักหลัง ม่ากันอย่างทารุณ ไม่มีความจริงใจ ไม่ ซื่อสัตย่ต่อกัน สาเหตุมาจากการไม่เข้าถึงหถักธรรมของศาสนา จึงไมีมีจิตใจที่ถะเอียคอ่อนประณีต มีแต่ความหยาบกระด้าง สีมวัผนธรรมอันดึงามของไทย จิคใจจงงไม่สงบ ขาคสมาธิจงไมมีมปัญญา แม้ต่อใหร่าําเรียนสงเพียงไร ก็เรียนรุ้เพื่อสนองตอบกิเสส เรียนรุ้เรื่องวัตถุ หาได้สนใจเรียนรุ้กีง การพัพนาจิคใจให้สูงข้นได้ จึงน่าเสียคายที่เกิคมาเบ็นคนไทย แต่ไมีมีทางริวิธีการคำเนินชีวิต เยี่ยงบรรพบุะะได้เลย

ที่กล่าวข้างต้นมานี้ หวังจะให้สั่นสะเทีอนอารมณ์ เพื่อให้หยุคคิคสักนิด มองเห์น ทางรำไรว่าการเรียนหุ้เรื่องคิลปไทย มีคุแคค่าขริงแท้แน่หรีอเปถ่า

ปัจจุบันเบ็นที่นายินคีที่เยาวซนไทย หันมาเรียนดนตรีไทย ฝึกหัคร่ายรำนาฏคิถป์ของไทย แต่ใคร่ขอแนะนำใหสสนใจจึกผนเรียนรุ้เรื่องการเขียนลายไทยไว้บ้าง อย่างน้อยก์เบ็นการเพิ่มการ
*
อาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายศิถปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนิสิต มศว บางแสน
$\omega$
ฝึกสมาธิ บังคับมือ บังคับใจตนเองให้อยุ่ในกรอบ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นการเรียนรุ้ที่ค่อย ๆ ซึมซับเอา วัฒนธรรมไทยตั้งแต่ยังเยาว์ แล้วจะรุ้ได้ด้วยตนเองว่าวัฒนธรรมไทยเกิดจาการบังคับใจตัวเอง แล้วจะมีผลถึงการบังคับกาย บังคับพฤคิกรรม ให้เป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมศน มีสัมมาคารวะ รุจจักกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวคล้อมได้ดีอยุ่เสมอ นี่เป็นลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพของ คนไทย ที่บรรพบุรุษหวังจะถ่ายทอดไว้ให้

ต่อจากนี้ขอเสนอแนวฝึกปฏิบัติ การเรียนรุ้เรื่องถายไทยเบี้องต้นพอสังเขป เริ่ม จากการวาคเส้น ให้เกิดเป็นลวดถายง่าย ๆ แสคงให้เห็นขั้นตอนเริ่มจากโครงสร้างไปหาราย ละเอียดมากขึ้นตามลำดับ จากรุปตัวอย่างข้างล่างนี้ พอจะมองออกได้ถึงลำดับขั้นตอนการเขียน ถายไทย ผู้ฝึกต้องอดทน ต้องฝึกเขียนบ่อย ๆ เขียนซ้ำจนแม่นยำ โคยเริ่มคัดลอกจากแบบก่อน ต่อไปจึงหัด คิดริเริ่มสร้างสรรค์ค้วยตนเอง เพื่อให้เกิดปัญぬา เกิดทักษะ อยากคิดเขียนให้ได้ ค้วยตนเองเพื่อความภูิใจ แล้วบุคลิกความเป็นคนไทยจะค่อย ๆ พอกพุนเพิ่มขี้น ความผูกพัน ห่วงใยกับอดีต ความเคารพยกย่องความสามารถของบรรพบุรุษจะมีมากขึ้น เลีอครักชาติ หวงแหนแผ่นคินบ้านเกิคเมืองนอนจะเข้มข้นขึ้น

บทสรุปมาถึงแล้ว การเรียนรุ้เรื่องลายไทย อันเบ็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จำเป็นที่เยาวชนไทยต้องศึกษาให้เห็นคุณค่า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้เคิบโศ มีลักษณะเป็นคน ไทยอย่างสมบุรณ์ งานส่งเสริมศิถปวัฒมธธรมไทยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง ๘ วิทยาเขต ร่วมกันจัคขึ้นมาเป็นปีที่ ๑๓ แล้ว กีเพราะมีจุดประสงค์หลักที่สำคัฏตรงจุดนี้อยู่ค้วย

## \%

## แบบฝึกหัด การเขียนลายไทย

## 



## จะเตรียมตัวอย่างไรดี เมื่อจะไปดูการแสดง

## กาญจนา อินทรสุมานนท์

การแผคง มีหลายรุปแบบ เซ่น การแศคงกลางแจ้ง การแสคงในโรงละครใหญ่ การแสคงในโรงถะครเเ็ก และยังมีการแสคงในที่พิสคารอีกหถายอย่างเช่น การแสคงใต้ทะเลลืก การแสคงโชว่บนท้อษฟ้า เป็นต้น

การแผคงเหล่านี้ มีผู้จัคขี้นเพื่อจุดมุ่งหมายแตกค่างกันไปตามความประสงค์ของผู้ดัด การแสคงกถางแจ้งจัดว่าเป็นที่นียมชมชอบของผุ๊ชมจำนวนมากที่จะเข้ามาชมได้อย่างอิสระ มีถาน กว้างเท่าใด ก์ให้คนเข้ามาเบียดเสียดกันพออะลุ้มอล่วยไม่ว่ากัน มีการปรบมือ ส่งเสียงแสคง ความพอใจ ไม่พอใจ จะนำม้าว ขนม น้ำ เข้ามากินกีได้ บางแห่งก็รีร้านค้าย่อยหาบเร่เข้ามา วางขายอยุ่ติด ๆ รายรอบเวทีการแผคงก็มี คนคจะถุกนั่งไค้ตาม่ใจชอบ นึกจะเคินไปกี้เคิน ถุก ขื้นเต้นเข้าจังหวะเพลงที่บรรเลงอยุ่บนเวทีกียังได้

การแสคงกถางแจงงนี้ คุจะเข้ากับนิสัยของคนไทย ที่ชมชอบการมีอิสระเสรี ไม่อยุ์ใค้ บังคับกฎเกแฑ์อะไร คีอสามารถทำอะไรไค้ตามความพยใจ แต่อย่างไรก็ตาม การแสคงกถาง แจงงนี้ คุจะเหมาะกับคนระดับวัยรุ่นที่ต้องการแสคงออก ไค้ส่งเสียง ไค้เค้น หรืยนิยมเรียกกันว่า คิ้นประกอบกับจังหวะเพลง น่านิยมและตึ่นเต้นตามความเข้าใจบขงเขา ซึ่งนับเป็นทางออกที่ น่าสนใจทางหนึ่งที่ให้กลุ่มวัยร่รนไค้สนใจคนศรี และได้แผดงออก แทนที่จะเก็บกดความริสกกไว้ เงยบบ ๆ แล้วมันก็จะระเบิดให่ยุ่งยากในภายหถัง

การแสคงแบบอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้นัังมีอีกหถายรุปแบบ ที่จัคว่า เป็นงานเป็นการหน่อยก์คือการแสคงในโรงละคร มีการขายบัตรนั่งคุศามเลบที่ คามราคาของบัตร การแสคงในโรงละครใหมู่นั้นมีทั้งโรงละครขนาคใหม่มาก โรงละครขนาคกลางและโรงละครขนาคเส็ก โรงสะครขนาคใหญ่มากนี้ในประเทศไทยเรายังไม่มี แต่ที่ต่างประเทคเขามีอยุ่หลายแหล่ง เช่น ที่ประเทศอังกฤษ ที่เขาเรียกชื่อว่า รอเยิล อัลเบิท ฮอลล์ นี้เป็นโรงละครที่ใหม่มาก ขนาค อย่างกับสนามกีฬาย่อย ๆ ทีเดียว คนคุจะเข้าไปชมไปดุการแสคงได้จำนวนมาก เป็นพัน ๆ คน แต่ก็จะมีข้อเสียที่ว่า ถ้านั่งไกลก็มองไม่ได้ชัคเจน ต้องใช้กล้องส่องทางไกลคุ กีน่าจะคุไม่ถนัคนัก อาศัยว่า พังเสียงคจะเหมาะกว่า ดังนั้นการแสคงในโรงละครใหฆ่ ๆ แบบนี้ ส่วนใหม่แล้วจะ เป็นการแผคงคนศรี ไม่ใช่ละคร เน้นการฟังเสียงเป็นสำคัญ แต่โรงละครจนาคกลางเหมาะที่จะ จัดการแผคงโชว่ หรียการแสคงถะครที่ต้องการอวคฉากวิจิตรพิสคารและต้องการให้คนดุมาก ๆ กาหรับละครโรงเส็กเหมาะที่จะจัดแสคงละครหรีอรีวิวเป็นชุค ๆ ที่ต้องการคนจุพยสมควรไม่ งอัดคนคุดไค้ทั่วถึง พิจารณา เสื้อผ้า หน้าศา ฉาก ๆลง ได้ละเอียคถี่ถ้วน และโรงละครขนาคเถ็ก
$*$
อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ มศว ประสานมิตร

นี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะจัคแสดงหุ่นกระบอก หรือหุ่นแบบอื่น ๆ เพราะหุ่นมีขนาคเล็กกว่าคนธรรมดา รายละเอียคก็เล็กลงไปอีก คนดุต้องการเห็นรายละเอียดให้ชัคเจน จึงต้องคุใกล้ ๆ ถึงจะเห็นไค้ชัด การแสคงละครหุ่นนี้จะจัดในโรงใหญ่ไม่ได้เลย เพราะคนข้างหลังจะเห็นเป็นจุด ๆ ไม่ทราบว่า อะไรเป็นอะไร ตัวแสดงตัวไหนออกมา การแสดงถะครหุ่นจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับโรงละคร

การจัดการแสดงในโรงถะคร ผู้จัดต้องมีการคาคหมายในเรื่องต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า เช่น คนจุจะมากน้อยมีการขายบัตรถ่วงหน้า มีการเช็คบัตรเหลือ หรือถ้าคนดุมีความต้องการเพิ่มกี ต้องจัดเก้าอี้เสริม ทั้งนี้ต้องตระเตรียมล่วงหน้า ไม่ใช่ให้คนดุมารออยุ่หน้าโรงถึงเวถาแล้วยังไม่ เปิคให้คนเข้าไป เพราะทางโรงยังมัวจัดเก้าอี้อยุ่ อย่างนี้กีทำให้เสียแผนเสียเวถา ผู้จัดต้องคำนวณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่นค่าเช่าโรงถะคร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าคนเคินตั่ว ค่าคนงานห้องน้ำ ค่า กระดาษชำระ ๆลๆ เพื่อจัคการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย่ให้เรียบร้อยก่อน และคาคคะเนเกี่ยวกับ การขายบัตรไว้ล่วงหน้า เก็งกำไร ขาดทุน ถ้าเก็งว่าขาคทุนแน่คงต้องยกเลิกการจัคในครั้งนั้น

การจองโรงละคร เรื่องนี้สำคัญมาก ถ้าผู้จัดคาคการณ์อย่างอื่นหมคแล้ว เช่นเตรียม ผู้แสดง เตรียมการเงิน เตรียมงานประกอบอื่น ๆ แต่ลีมจองโรงละครตามคาดการณ่จะแสคง คามวันเวถาที่ต้องการไม่ได้ เพราะโรงละครเขามีคิวการจองที่ยาวพอสมควร ยิ่งเป็นโรงถะคร แห่งชาติด้วยแล้วเขาว่าต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียว

เรื่องเกี่ยวกับผู้จัดนี้จะไม่เขียนไว้มาก แต่อยากจะเน้นเกี่ยวกับผู้ดุมากกว่า
จะเศรียมตัวอย่างไรดีเมื่อจะไปดุการแสดง เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการแสดงอะไรทีไไหน และเมื่อไรแล้ว ควรจะดิดตามสอบถามรายถะเอียดให้แน่ชัด เกี่ยวกับวันเวถา สถานที่ ราคาบัตร รวมถึงระยะเวถาในการแสดง สภาพของสถานที่ แม้แต่ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ จะได้ เตรียมตัวไว้ไค้ถุกต้องและเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง การเศรียมตัวให้เหมาะสมนั้นมีอยุ่ค้วย กันหถายประการ คังต่อไปนี้
๑. ควรมีการจองตั่วล่วงหน้านอกจากงานนั้นจะไม่มีการรับจองตั่ว หรือไม่มี เวถาจองตั่วจริง ๆ และคาดคะเนว่างานนี้จะมีตั่วเพียงพอ
๒. แต่งกายให้สุภาพถุกต้องตามกาลเทศะ ถ้าในโรงถะครมีเครื่องปรับอากาศหนาว มาก ควรเตรียมเสี้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวไปด้วย เมื่อเวถาดุการแสดงจะได้สุขกายสบายใจ ยิ่งถ้าเป็นคนขี้หนาวด้วยแส้ว ไม่เครียมเสื้อกันหนาวมานั่งสั่นอยุ่ในโรงละคร คงไม่สนุกแน่
๓. เมื่อถึงกำหนควันแสดงต้องไปให้ถึงก่อนเวถาอย่างน้อย เ๓๐ นาที เพื่อเตรียม ศัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้านั่งในโรงถะคร เช่น รับประทานอาหาร เข้าห้องน้ำ ๆลๆ เสร็จแล้ว จึงเตรียมเข้าไปนั่งรอ์ในโรงละคร ถ้าไปช้าเขาจะปิคไม่ให้เข้า เพราะจะไปเคินหาที่นั่งรบกวน คนที่เขาตั้งใจคุซึ่งนั่งอยุ่ก่อน
๔. เตรียมตัวเองให้มีความรุ้มาบ้างเกี่ยวกับการแสดงที่เราจะมาจุ เช่น มาจุโขน ควรมีความรุ้เกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ่บ้าง รุ้ว่าตัวแสดงตัวไหนแสดงเป็นตัวอะไร แต่งตัวอย่างไร แสดงเป็นตัวอะไร หรือมาฟังเพลงที่บรรเลงเพถงประเภทต่าง ๆ ที่เป็นแบบอย่างมาตรฐานสากล

โดยวงดนตรีวงใหญ่ เช่นวงออเคสตร้าเขาจะบรรเลงบทเพลงของคีตกวีคนเก่งที่มีชื่อเสียงของโลก บทเพลงของท่านเหล่านี้ เราควรได้ศึกษาและรุ้พื้นฐานมาก่อนจึงจะฟังได้สนุก และได้รสของเพลง ทั้งยังไค้รู้ช่วงเวถาที่ควรปรบมือให้ถูกต้อง

การปรบมือนี้นับว่าสำคัญมาก จะเป็นข้อเชยเป็นอย่างมากถ้าปรบมือผิดช่วงจังหวะ ที่จะปรบมือได้ บางทีเพลงยังไม่จบก็ไปปรบมือซึ่งเชยมาก ต้องคอยฬังให้ดี ถ้าเราไม่รุจัก เพลงก็อย่าผลีผสามปรบมือนัก ถึงแม้ว่าเขาจะบรรเลงเพลงได้ไพเราะถุกอกถูกใจเราขนาดไหน ขอให้หยุดรอสักครุ์ให้เขาจบจริง ๆ รอดุผู้คนรอบข้างปรบมือพร้อม ๆ กันมาก ๆ จะไค้ไม่พลาด
๕. ควรเตรียมตัวเองให้มีสุขภาพดี เพราะในการไปชมการแสดงนั้น ถ้ามีการไอ จาม หรือสั่งน้ำมุกจะทำให้คนรอบข้างรวมทั้งตัวผู้กระทำนั้นเสียอารมณ์ในการจุเป็นอย่างมาก ทั้งเป็น ที่รังเกียจของคนที่นั่งใกล้ ๆ เราค้วย เพราะฉะนั้นถ้ารุะกึไม่สบายไม่ว่าน้อยหรือมาก ควรงคไป ดุการแสดงแม้จะเสียค่าบัตรไปแล้ว มิฉะนั้นท่านจะเสียมิตรภาพ และเสียมรรยาทในการเข้าชม การแสดงไปด้วย
๖. การรุ้ัักสำรวม ไม่จุ้นจ้าน เดินไปเดินมา หรีอไปหาเพื่อนที่นั่งอยุ่ในโรงถะคร ค้วยกัน หรือแม้แต่โบกไม้โบกมือส่งเสียงทักทายให้เกิดเสียงคัง เป็นที่น่ารำคาญของผู้อื่น โคย เฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสียงคุยกันด้วยเสียงดังทำให้เกิดความรำคาญกับคนรอบข้างเพราะเขาตั้งอก ตั้งใจพังดนศรีกัน แต่กลับม่าได้ยินแต่เสียงคุยที่ดังจยุ่ข้างหู

การนั่งก็สำคัญ บางคนนั่งตามสบาย เหยียดยาว ยื่นขามาถึงเก้าอี้ตัวหน้าหรือเอาขา ไปพาคไว้กับเก้าอี้ตัวหน้า ดุกีดขวางทางเคิน และไม่สุภาพอย่างยิ่ง การถุกนั่งควรจะให้ได้ตาม เวถา ไม่ควรถุกไปไหนก่อนเวถาพักครึ่ง เพราะขณะที่เขาแสดงอยู่บนเวที มีคนถุกเคินไปเดินมา เข้าห้องน้ำ ก็จะบังคนนั่งไปตลอดทาง ดุขวักไขว่ ไม่เหมาะสม นอกจากมีความจำเป็นอย่างมาก จริง ๆ เท่านั้น
๓. เด็กเล็ก ๆ ไม่เหมาะสมที่จะพาไปชมการแสดง เพราะเด็กไม่มีความอดทน อยู่ นิ่ง ๆ ไม่ได้นาน ธรรมชาติของเขาจะต้องซนวิ่งเถ่นและส่งเสียงดัง การแสดงที่เหมาะสมกับเด็ก เท่านั้นจึงควรพาเด็กไป เพราะเด็กจะสนใจการแสดงเกี่ยวกับเด็กเช่นละครสำหรับเด็ก สำหรับ การแสดงดนศรีประเภทเพลงยาว ๆ ไม่ควรพาเด็กไป เพราะเขาจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้ได้นานนัก
๘. ขนม น้ำ ของกินจุกจิกจะทำให้เกิคความรำคาญให้กับคนนั่งใกล้เคียง เช่น กลิ่น อาหาร และเสียงดังกรอบแกรบ และถ้านำไปแล้วจะมีเศษอาหาร น้ำจะเลอะเทอะ บริเวณพรม หรือพื้นในโรงละคร แต่ทั้งนี้ถ้าเป็นโรงละครมาตรฐานเขาจะมีกฎห้ามนำของกินต่าง ๆ เข้าใน บริเวณโรงละครอยุ่แล้ว นอกจากแอบเอาเข้าไปโดยเขาไม่เห็น

อีกอย่างหนึ่งคือบุหรี่ เขาจะห้ามสูบเด็ดขาดในโรงละคร เพราะจะทำให้เกิดมลพิษ ในอากาศที่ต้องใช้กับคนจำนวนมาก ในโรงถะครนั้นอากาศอับ อบอ้าวอยุ่มากแล้ว อาศัยเครื่อง ปรับอากาศ ยิ่งถ้าคนดุมากจะอืคอัดมากตามไปด้วย ถ้ามีใครสุบบุหรี่จะทำให้เกิดความรำคาญ และหายใจไม่ออก เพราะส่วนมากแล้วเขาแพ้บุหรี่กัน
๕. อย่าถุกกลับก่อนการแสดงจบหรือพักครื่ง เพราะจะเสียมรรยาทในการเข้าชม เป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าถุกออกกันเป็นทีมแล้วจะทำให้เสียกำลังใจแก่ผู้แสดง เขาจะคิคว่าเขาแสดง ไม่ดี คนเลยหนีกลับหมด ควรให้เกียรติผู้แสดงค้วยการไม่ถุกกลับก่อนเวถาเลิก ถ้าจำเป็นจริง ๆ ที่จะดุการแสดงไดไม่จบ ก็ไม่ควรมาดุการแสดงในครัังนั้นเลย
๑๐. ปฏิบัติตัวตามธรรมเนียมที่ดีของสังคมไทย นั่นคือการยืนทำความเคารพบรม ฉายาลักษณ์ก่อนหรีอหลังการแสคงจนจบเพถงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง

การปฏิบัติตัวทั้ง $\odot ๐$ ประการนี้ จะทำให้เกิดความเหมาะสม ทั้งกับตนเองและผูออ่น ในเมื่อเราต้องการไปดุไปชมการแสดงอย่างจุใจ ไม่มีใครมารบกวนให้เสียอารมณ่ และเราไม่ ไปรบกวนใคร่ให้เสียอารมณ่ในขณะชมการแสดงเช่นเดียวกัน

ถิาได้เรียนรุ้มรรยาทในการเข้าชมการแสดงแล้วจะทำให้เกิดความเรียบร้อย่ในสังคม ได้อีกอย่างหนึ่ง

ภาควิชาคุริยางคศาสตร์ มศว ประสานมิตร ไค้จัคสอนวิชาพื้นฐาน่ให้กับนิสิต ชื่อวิชา ดุริยะ $\odot \circ ๒$ สังคีตนิยม ซึ่งจะมีรายเถะเอียดวิชาส่วนหนึ่งให้นิสิตไค้เรียนรุ้เกี่ยวกับมรรยาท่ใน การเข้าชมการแสดง และรุ้จักพังเพลงจากวงคนตรีระคับมาตรฐานของสากล ซึ่งจะช่วย่ใหน้สิตผู้ ซึ่งอยุ่ในวัยรุ่นวัยเรียน ได้เรียนรุ้ในเรื่องเหล่านี้ไว้เพื่อปฏิบัติตนให้ถุกต้องอยุ่ในสังคมไค้อย่างมีความสุข

ข้อบกพร่องในการไปชมการแสดงของคนไทยในบัจจุบันนี้ เท่าที่ผู้เขียนไค้สังเกคเห็น ได้แก่ การไปไม่ตรงเวถา ไม่ทันเวถา ทำให้เสียอารมณ์ในการชมการแสดง ทั้งผู้นั่งอยุ่ข้างใน ถุกรบกวนเดินผ่านไปมา ผู้มาไม่ทันก็ดุการแสดงไม่ต่อเนื่อง บางที่ใกล้จะจบการแสดงแล้วยังมี คนเพิ่งมา นับเป็นข้อเสียมาก เพราะเหตุผลดังกล่าวแล้ว ถ้าหากเราติดธุระจะมาไม่ทัน หรีอทราบ ว่ารถติดมาก ต้องรีบมาให้เร็วขื้น ถ้ามาไม่ทันจริง ๆ ควรงคการชมการแสดงในครั้งนั้นไปเสีย เลยจะเป็นการดีกว่า

## 

## การฟ้อนศิลปาชีพ

## โดย ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ

การพ้อนศิถปาธีพ นับเนื่องได้ว่าพัผนาขี้นมาจากการประสุมของยูเนสโก คือเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕ฺ๓ เพื่อที่จะส่งเสริมและพื่นฟูศิลปวัผนธรรมประจำภาค หรีอในท้องสิ่นต่าง ๆ จึง ได้มีการนำเอาการประกอบอาซีพต่าง ๆ มาจัคทำเป็นธุคฟ้อนขี้น การพ้อนศิลปารีพนี้จะสะท้อน ให้เห็นบั้นคอนในการประกอบอาชีพนั้น ๆ

ชุดพ้อนศิถปาชีพ มีการแสคงในหลายภาค เช่น ในภาคเหนือก็มีพีอนสาวไหม จ้อง บ่อสร้าง ในภาคตะวันอยกก็มีระบำข้าวหถามหนองมนระบำพัคพนัณนิคม ระบำทอผ้า ระบำ คิลปาชีพ ส่วนในภาคใต้กีมีระบำคิลปาชีพที่มีชี่อเสียงมากคือ ระบำปาเค็ะ ระบำทำศาลบ้าน ระโนด ระบำร่อนแร่ ระบำปั้นหม้อ ส่วนในภาคอีสานก็เช่นเคียวกัน มีการประดิษฐระะบำ คิลปาชีพ ขื้นมาใหหถาย ๆ รูปแบบค้วยกัน ซึ่งระบำศิลปาชีพของอีสานนั้นจะเน้นให่เห็นถึง อาชีพหถักของชาวอีสาน คืออาชีพการทอผ้า ชาวฮีสานส่วนให่่มีอาชีพทางเกษตรกรรมโคย เฉพาะการทำนา เพราะฉะนั้นหลังถดุการเก็บเกี่ยว ชาวอีญานจะว่างจากการทำงานก็จะทำยาชีพ รอง เช่นการทอผ้า การจักสาน การทอเสื่อ ๆลๆ ซึ่งพอจะทำให้มีรายไค้เสริมเพิ่มขื้นไค้อาชีพรอง ที่ชาวอีสานทำกันในแทบทุกจังหวัดของภาคฮีสานคือการทอผ้า ดังนั้นุุจพ้อนของภาคอีสาน จึง มีชุดฟ้อนศิลปาชีพที่เกี่ยวกับการทอผ้ามากที่สุด เช่นร่าต่ำหุกผูกขิคเซิิงสาวไหม พ้อนเก็บผ้าย พ้อน เข็นฝ้าย และฟ้อนแพรวา ฟ้อนศิลปารีพจึงเป็นการอนุรักษ์อาชีพของชาวอีสาน และเป็น การเผยแพร่ให้คนในท้องถิ่นอื่นเห็นความสำคัญบองหัตถกรรมพี้นบ้านอีกค้วย ฟ้อนศิถปาชีพอีสาน มีหถายหุดคัวยกัน เช่น

## ๑. รำต่ำหูกผูกขิด

การทอผ้าขิด เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากชับช้อนเป็นอย่างมาก ต้องใช้ความพยายาม อย่างสูงในการทอผ้าจิด ชาวอีสานจึงถีอว่าผ้าจิคเบ็นของสูง จะใช่ในพิธีสำคัญ ๆ เท่านั้น เช่น พิธีแต่งงาน เป็นค้น

## อุปกรณ์ที่สำคัญในการทอผ้าลายขิด

๑. ค้าย ในสสัยก่อนค้ายที่จะนำมาทอผ้าไม่ว่าจะทอผ้าชนิคใดกโศาม ผู้ทอจะต้อง ปถุกฝ้ายเอง แล้วนำฝ้ายมาผ่านกรรมวิธีค่าง ๆ จนได้เป็นเส้นด้ายออกมา แล้วจะนำมาย้อมสี ส่วนมากจะย้อมเป็นสีคำ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ผ้าย้อมหม้อนิล"

[^0]๒. หลอดปั่นค้าย ใช้วัสคุที่หางาย ๆ ไม่สิ้นเปลือง เช่น ไม้ลำปอ ที่มีงนาคพองาม มีรุกถวงข้างในพอที่จะสอคใสใส้กระสวยได้ หลอคปันค้ายมี ๒ ขนาค และใช้ต่างกัน คีอบนาคสั้น ที่ยาวประมาณ๒ นิ้ว ใช้สำหรับกระสวยที่จะทยผ้า ซึ่งวันหนึ่ง ๆ จะใช้ประมาณ $\odot \circ-$-๒๐ หตอด ส่วนขนาคยาวนั้หใช้สำหรับคันค้ายใส่หลักเผือ เพื่อเอามาทำเป็นเครือหูกใส่พืมทอ
๓. กระสวย คือเครื่งงมีอใส่หลอคค้าย ทำค้วยไม้เนื้อแข็งบัดมัน เพื่อสะดวกในการ สอคเข๋าไปในผืนผ้า ขนาคความยาว $๑ ๔-จ$ นิ้ว หนา ๒ ช.ม. เจาะรุเบ็นรุบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงก®างกระสวยกว้างประมาณ ๑๕-๑๓ ช.ม. ส่วนปลายทั้งสองข้างของกระสวยนั้นทำ คล้ายหัวเรีอขุดคีอเหถาให้งงนมื่นทั้งสองข้าง เพื่อสะดวกในการสอคด้ายพุ่งเข้าไปในพืมหวี
๔. อัก เป็นอุปกรณณ์ำหรับเก็บเส้นค้าย
๕. กง เป็นธุปกรณใส่ค้าย "ปอย" เพื่อจะสาวใสยัก
๖. ไน ใช้สำหรับปันด้ายใ่ใหลอคเพื่อจะนำไปทอหูก บางทีเรียกว่า "หถา"
๗). หลักเผืย คีอที่ค้นหูก การค้หหูกคีอการหำด้ายจาก "อัก" ต่าง ๆ มาเกาะกับ หลักเผือ แล้วสาวค้ายกลับไปกลับมา เพื่อให้ไค้หกยาวศามต้องการ การสาวด้ายไปตามหลัก ต่าง ๆ นี้ ค้ายจะฯาคไม่ไค้ถ้าขาดก็ค้องต่อใหม่ แล้วสาวศ่อไปจนครบจำนวนเส้นศามต้องการ หลักเผืยทำค้วยไม้ทั้ง ๔ ค้านเป็นรุปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๑๕๐ เซนดิเมตร ยาวประมาณ ตฺ๐ เซนคิเมตร ๒ ค้านทำเป็นเคีอย่ให้สูงขี้นประมาณ ๔ นิ้ว ระยะระหว่างเดีอยห่างกันประมาณ ๔ นิ้ว จะทำกี่เคียยกีไค้ แล้วแต่ความเหมาะสมและความพอใจของผุ้ทอ
๘. ฟึม (พันหวี) มีหถายขนาคแล้วแต่ผู้ทำ หน้าผ้ากว้างหรีอแคบอย่างไร์เเลีอก เอาพีมขนาคที่ต้องการ เช่นค้องการให้หน้ำผ้าแคบก์ใช้สีม จ๒ นิ้ว หรีอ จ๓ นิ้ว ก็พอ ถ้า ต้องการให้ผ้าหน้ากว้างก์ใช้ฟืม ๔๐ นิ้ว หรือ ๔ย๒ นิ้ว
૬. เขา (ไม้เก็บเขา) คือเส้นค้ายที่ถักฮี้นเพื่อกันค้ายที่ทอหูกให้อยู่คงที่ ไม่ให้ค้ายที่ เป็นเครือหูกยุ่ง "เข่า" แต่ละเส้นจะเก็บด้ายไว้เส้นละ $\square$ เส้น ค้าย "เขา" จะเท่ากับพีม พืมเส็ก ก็มีเขาน้อยเส้น ฟีมใหฆ่มีเขาหลายเส้น
๑๐. กี่ คีอที่สำหรับรึงค้ายให่หูก ทำค้วยไม้ต่าง ๆ ประกอบเป็นโครงที่แขึงนรง จนสามารถนั่งทอได้ แถะเคลื่อนย้าย่ไปไหนมาไหนไค้ แม้แค่บนบ้าน

จ๑. แปรงหวีหุก คีอแปรงทำค้วอเส้นใยต้นศาล ทำเป็นแปรงโต ๆ ใช้ไนการหวี เส้นค้าย ทำให้ทอง่ายรื้นค้ายจะไม่ยุ่ง
๑๒. ไม้เก็บขิด คือไม้กำเป็นพื้นแบน ๆ กว้างประมาณ ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ เมตร ปลายของไม้เก็บบิคนี้แหลมบัางหนึ่งเพื่อสะดวกในการเก็บด้ายตามลวคถาย ซึ่งเรียกว่าการเก็บจิด ไม้นี้จะทำค้วยไม่ไผ่ ปถายทั้งสองบ้างเหมือนไม้ค้ำขิด
๑๓. ไม้ค้ำขิด คือไมีที่ทำเป็นพื่นแบน ๆ เหมือนกับไม้เก็บจิดแค่กว้างกว่า คีอกว้าง ประมาณ๕้นิ้ว ยาวประมาณ ๑ เมตร ปลายแหลมข้างหนึ่งเหมือนกัน เพื่ยสยดตามไม้เก็บจิด แล้วค้ำไม่ใหัยกขึ้น เพื่อสอดกระสวยค้ายสีที่ทำเป็นลวคตายค่าง ๆ
๑๔. ไม้ไขวั (ไม้ขนัค) คือไม้เล็ก ๆ ๒ อัน กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ยาว ประมาณ $\odot$ เมตร ใช้สอดด้ายเครือหุกให้ไขวักันข้างบนและข้างล่าง เพื่อกันด้ายเครือหูกยุ่ง ทำด้วยไม่ไผ่เหลากลม ๆ เพื่อสะดวกในการร้อยด้ายหรือเชือก ใช้สำหรับขัดเส้นยืนให้เป็นลายบัด
๑๕. ไม้เหยียบหุก คือไม้ไผ่กลม ๆ ๒ อันยาวประมาณอันละ $\odot$ เมตร สำหรับ สอคใสในเชือกร้อยเขาถงข้างล่าง ให้ผู้ทอหุกเหยียบให้เส้นค้ายเครือหุกเปิดอ้าขึ้นอ้าลงตามแรงเหยียบ เพื่อสอดกระสวยด้าย ทำจากไม้ไผ่ทั้งลำขนาคเส้นผ่าศุนย์กลาง เต่ เซนติเมตร ใช้ สอคสายหรือบ่วงที่ต่อจากเขา (ตะกรอ) ของพันหวี (ฟืม) ถงไปเพื่อใช้เท้าเหยียบเส้นยืนให้ แยกออกจากกันเพื่อสะดวกในการพุ่งเส้นด้าย
๑๖. ไม้หาบหูก คือไม้ที่แข็งแรงสำหรับสอดหูเชือกที่ร้อยพืมและเขาแขวนไว้บนกี่ บางที่เรียกไม้หาบ (ถุกกกิิ้ง) ทำจากไม้ไผ่ขนาดไม้เหยียบหุก ส่วนความยาวสั้น ยาวประมาณ ๑๘๐ เซนติเมตร
๑๓. ไม้ทำลายจิด คือไม้กลม ๆ เล็ก ๆ หถาย ๆ อันเท่ากับจำนวนลายของลายจิด ถ้าถวคถายสลับชับซ้อนนักก์ต้องใช้ไม้เล็ก ๆ นี้หถายอัน
๑๘. ไม้กำพั้น (ไม้ม้วนผ้า) บางที่เรียกว่าไม้พันผ้า คือไม้ที่ม้วนเก็บผ้าที่ทอ เสร็จแล้ว ทำจากไม้จริงขนาดหนาประมาณ ๒.๕ นิ้ว $\times$ ๒.๕ นิ้ว ปถายข้างหนึ่งเหลาให้กถม อีกด้านหนึ่งเป็นรุบี่สี่เหี่ยมเพี่อกันไม่ให่ล่่น เมื่ถพันผ้าหรือม้วนผ้าเข้าไป ไม้นี้จะค่อจากด้าย เส้นยืนจากพันหวี (ฟืม)

## ขบวนการในการเตรียมฝ้ายก่อนทอ

๑.การเลือกซื้อค้าย ก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดในการทอผ้าลาคบิด เราจะต้องทำการ เลีอกซื้อค้ายสีค่าง ๆ ตามที่เราชอบ เช่น สีเหลือง สีสัม สีชมพ สีคำ สีฟ้า แศ่สีที่จะขาคไม่ได้ คือสีขาว ที่ใช้เป็นสีพื้นตามความกว้างความยาวของหูก ตามที่เราต้องการ
๒. การม่าค้าย หถังจากที่เราเลือกค้ายไค้ตามต้องการแล้ว แต่ค้ายที่เราซี้อมานั้น เป็นค้ายที่จะนำไปทอเลยไม่ไค้ เพราะยังมีความคงทนของเส้นค้ายไม่มากพย และการเรียงกัน ของเส้นค้ายกียังไม่เรียบเสมอกัน ถ้าหากเรานำค้ายนีไปกวักในขั้นต่อไปจะขาคได้ง่ายมาก เพื่อ แก้ไขจุคนี้ เราจะต้องนำค้ายเหล่านั้นมาม่าโดยการต้มข้าวเจ้เเะ ๆ เทน้ำค้มข้าวลงไปในด้าย คถุกให้เข้ากันแส้วนำไป "ทก" โดยสอคค้ายใส้ในไม้กั้นประตุบ้าน กระแทกไม้นั้นไปเรเ่ยย ๆ ค้ายจะแตกกันออก เรียงเส้นค้ายจะคียี่งยี้น นำค้ายไปตากให้แห้ง เป็นเสร์จกระบวนการม่าด้าย
๓. การกวักค้าย นำค้ายที่ม่าแล้วศากแห้งใส่ลงไปใน "กง" กวักค้ายออกจากกง ให้เข้าไปอยุ่ในอัก โคยการหมุนอักไปเรี่อย ๆ ค้ายจากกงก็จะเคลื่อนที่ออกมาเข้าธู่กักตาม ต้องการ เมื่ยกวักด้ายเสร์จแล้ว เราก็จะได้ค้ายไปอยุ่ในอักหลาย ๆ อัก
๔. การค้นหูก เป็นชั้นตอนของการทำค้ายออกจากอัก ใส่ลงไปในไม้หันหุก เพื่อให้ ได้ความยาวของหูกศามที่ต้องการ โคยนำค้ายใส่ลงไปในชีกช้ายแล้ววกไปซีกขวาทำไปเรื่ยย ๆ ตามต้องการความยาวที่ต้องการ
๕. การปันหลอด เป็นบั้นตอนในการให้ "ไน" ปันค้ายจากกงใส่ลงไปใน "หลอค" เพื่อใส่งงไปในกระสวยสำหรับทอ ถาาไม่.ช้วิธีบี่นค้ายจากกงจะใช้วิธี่บด้ายจากอักก์ได้
๖. การสิบหูก เป็นการทำค้ายที่ค่นเรียกร้อยแล้ว ได้ตามความยาวที่ต้องการทำ นำปลายค้ายมาติคกับเขา เพื่อให้ได้ความกว้างตามต้องการ ถ้าต้องการความกว้างมาก ก็เอา ปลายค้ายติคกับเขามาก ถ้าต้องการความกว้างน้อย ก็เฮาปลายค้ายคิคกับเขาน้อย การทำค้าย ให้ดิดกับเขาให้วิธีเอามีอหมุน โคย์ใช้ข้าวสุกช่วย
๗. การกางหูก หถังจากเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการทอหูก ตามมั้นตอนที่กล่าวมา แล้ว ก็ถึงบั้นการกางหุก ชาวบ้านนิยมทำกี่ไว่ไต้ถุนบ้าน เพื่อสะดวกในการทอหูก เวถาฝนตก หรียแดคออกชาวบ้านก็จะนั่งทอหูกไค้สบายไม่เคือคร้อนกับฝนหรีอแดดด

ในขั้นกางหูกนี้ จะเป็นการนำค้ายที่สืบหูก เริยบร้อยแล้วไปกางใส่กี่ โคยมีอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น หลөคค้าย เศรียมไว้ข้าง ๆ ที่นั่ง เพื่อจะได้เริ่มทำการทอต่ยไป
๘. การท๒ การทอผ้าถายิิคจะเป็นการทอผ้าทางยึน ยาวตามความต้องการของผุ้ทอ การทอผ้าถาคขิดค่างจากการทอผ้าอย่างอี่นตรงที่จะต้องมีไม้แบน ๆ ประมาณ ๒๑/๒ นิ้ว ช่วย นยกจากนี้จะมีไม้เถ็ก ๆ ขนาดก้านมะพร้าว เป็นไม้สอคตามไม้เก็บจิดอีก ต๐-๓๐ อัน ขั้นแรกจะใชักระสวยสอดไปธรรมดาก่อน โคย่ใช้สึๆามต้องการ พอถึงตอนที่เป็นลายิิดถ้าตรง ไหนเราต้องการให้ค้ายกี่โผล่ก์สอคไม่มี้น ถ้าต้องการให้ค้ายขาวโผล่ ก็สอคไม้ลง ทำไปเร่่อย ๆ จนหมดก็จะใช้กระสวยสยคไป กระตุกพืม ทำไปเรื่อย ๆ ก็จะไค้ลายศามต้องการ

ถายงิด มีอยุ่มากมายแต่แบ่งออกเป็นถายใหญ่ ๆ ได้ ๔ ประเภทคีอ
๑. ขิคคายสัศว์
๒. ขิคถายพันโุไไม้
๓. จิคณายสิ่งของ เครื่องใช้
๔. ขิด่ลายเบ็คเตต็ด

การแสคงจุค "วําต่ำหูกผูกขิด" เป็นการแสคงให้เห็นขั้นตอนค่าง ๆ ในการทอผ้า ถายขิด ตั้งแค่เริ่มเก็บฝ้าย การกวักผ้าย การค้หหูก การปั่นค้าย จนกระทั่งทอเป็นผืน

เครื่องแต่งกาย ผู้แสคงหญิงล้วนเสื้อแขนกระบอกคอกลมนุงจิ่น ใช้ผ้าผูกเอว ผม เกล้ามวยทัคคอกไม้

เครื่องดนตรี ใช้คนตรีพี้นเมืองอีสาน ใช้ลายลำเพลิน และทำนองเชิ้ง

## ๒. ฟ้อนทอเสื่อบ้านแพง

ชาวบ้านแพง อำเภยโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีอาซีพหลักในการทำนา ส่วน อาชีพรองที่ทำชื่อเสียงให้กับหมุ่บ้านคีอการทอเสเอกก "กก" หรีอที่ชาวบ้านเรียกว่าไหล ซึ่งเป็น วัสคุสำคัญในการทอเสื่อนั้น ชาวบ้านแพงจะปถุกเอง โคยนำหน่อกกไปปถุกบนผักตบชวาที่นำ มามัดรวมกันเป็นเกาะลอยน้ำกลบค้วยคินโคณน และหาไม้ค้ำไว้ไม่ให้ผักตบชวาลอยไปตามน้ำ

การปจูกลักษแนนี้จะได้กกที่มีความสมบุรณ์ มีคุณภาพคีและสามารณเก็บเกี่ยวกกได้ตลอคทั้งปี เมื่อกกโคเต็มนึไม่แก่หรีอย่อนจนเกินไป ชาวบ้านใช้เคียวเกี่ยวกกโคยเกี่ยวลำต้นจนติคคินให้ เหลื่ตอสั้นที่สุด เมื่อได้มาแล้วก็จะมาคัดขนาด แล้วนำไป "สยย" คีอการจักกกให้เป็นเส้น ๆ โดยใช้มีดค้ามเล็ก ๆ เอาเฉพาะเปลีอกข้างนอก ใหีมเเนื้อสูขาว ๆ ข้างในติดเถ็กนัอย กกที่ "สยย" แล้วจะนำไปตากแคคจนแห้งกกจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาว เมื่อกกแห้งได้ที่แล้วก็จะนำกกไปมัดเป็น กำ ๆ พรมน้ำแล้วนำกกไปย้อมสีโดยย้อมเป็นกำ ๆ นำไปตากแดดจนแห้งเสร์จแล้วก็น์ำไปทอ วิธีทอเสื่อกกที่บ้านแพงจะใช้คนสองคน คนหนึ่งเป็นคนสอคกก อีกคนหนึ่งเป็นคนทอหรีอต่ำกก การทอจะสอคกกทีถะเส้นให้เส้นหัวและหางกกสลับกันไป หลังจากสอคกกจนเป็นผืนเรียบร้อย แล้วก็นำไปไพ คือการพับเก็บริมเสื่อทั้งสองข้างให้เรียบร้อยสวยงาม

ฟ้อนทอเสื่อบ้านแพงไค้แรงบันคาลใจจากอาชีพการทอเสื่อบองชาวบ้านแพง อำเภอ โกสุมพิสัย ซึ่งเป็นสินค้าที่ขี้นหน้าขี้นศาของจังหวัคมหาสารคาม ทางวิทยาลัยคณาสวัสศิโดย อาจารย์พัชราภรณ์ จันทร์เหลือง และอาจารย์สนอง จิตรโคกกรวด จงงได้นำมาทำเบ็นชุดฟ้อนบี้น ต่อมาทางมหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรพ มหาสารคาม โคยอาจารย์ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ และ อาจารย์ชัชราภรณ์ จันทร์เหลือง ได้ร่วมกันปรับปรุงซุคฟ้อนให้สวยงามยิ่งขี้นและเปลี่ยนมาใช้ เพลงทำนองสาวแพนน้อย และในปี พ.ศ. ๒๕ฺฺ๑ ไค้เพิ่มทำนองสำเพลินและเซิ้งบั้งไฟ เพลง ลาวแพนน้อยเดิมก็มีการเล่นดนศรีทั้งจังหวะเร็วและข้า เพื่อไม่ให้คนศรีประกอบการฟ้อนมี ความซัำชากจนเกินไป ท่าซ้อนทอเสื่อบ้านแพงจะเริ่มต้นดังนี้ คือ ชาวบ้านจะนำกกไปปถุก เกี่ยวกก ส่อยกกหรีอจักกก นำกกไปตาก พรมน้ำกก ย้อมสีกก ตากกก ต่ำกกหรีอทอกกจน เป็นผืน

เครื่องแต่งกาย ผู้แศคงจะใช้ผุ้แสคงหญิงล้วน ห่มผ้าแถบสีสคจับจีบหน้าอกค้านซ้าย นุ่งผ้าถุงยาวสีพี้นมีเชิง คาคเอวค้วยผ้าขิด ผมเกล้ามวยคิคคอกไมีสีเหลือง

เครื่องดนตรี ใช้ดนศรีพี้นเมืองอีสานใช้ประกอบกัน ๓ ทำนองคีอ ทำนองเพลงถาว แพนน้อย ทั้งจังหวะช้าและเร็ว ถายลำเพลินและลายเชิ้งบั้งไฟ

## ๓. เรือมกลอเดียล (ระบำเสื่อ)

อาชีพทอเสื่อเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งรวมทั้งอีสานเหนือและอีสาน ใต้ ทางอีสานเหนือที่มีการทอเสื่ยกันแพร่หถายก์ได้แก่ที่บ้านแพง ยำเภอโกสุมิิสัย และบ้าน ท่าสองคอน อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม ส่วนทางยีฮานใค้ที่หมุ่บ้านโคกเมือง อำเภอ ประโคนชัย จังหวัคบรีรัมย์ เป็นหมุ่บ้านที่ได้รับยกย่องว่าทอเสื่อไค้สวยที่สุดในเขตอีสานใต้ ทางภาควิชา นาฏศิถป์วิทยาลัยครุบรีรัมย์ เห็นว่าเป็นรุปแบบที่น่าสนใจ จึงเอาอาชีพพื้นบ้านนื้มาจัคแสคงใน รุปแบบของการูฟ้อนประกอบคนตรีพื้นเมื่องของอีสานใต้ คือวงกันศรืม

เครื่องแต่งกาย ฝ้ายหญิงนุ่งชิ่นพื้นเมืองของอีสานใต้ สวมเสื้อแขนกระบอกคอกลม ห่มสไบทับ ผมเกล้ามวยคิคคอกไม้ ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขาสามส่วน สวมเสื้อคอกถมใช้ผ้าขาวม้า

คาคเอว และสวมหมวก
อุปกรณ์การแสดง เสื่อผืนเล็ก ๆ ซึ่งเขียนชื่อย่อของวิทยาลัยครุบุรีรัมย์
เครื่องดนตรี ใช้ดนตรีพี้นเมีองของอีสานใต้ คือ วงกันตรึม ใช้เพลงชื่อว่า แฮเนี้ยก (แห่นาค) ซึ่งมีจังหวะคล้าย ๆ ทำนองเซิ้งของอีสานเหนือ

## ๔. เซิ้งสาวย้อต่ำสาด

ชาวย้อเบ็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่อาศัยกระจายทั่วไปในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน เช่น ในจังหวัดนครพนม อุดรธานี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุกดาหาร และสกลนคร ชาวย้อ ในจังหวัดสกลนครนอกจากจะมีอาชีพในการทำไร่ทำนาแล้ว ยังมีการทอผ้าและทอเสื่อไว้ใช้ใน เวถายามว่าง ทางภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครุสกลนครจึงประดิษฐ์ชุดฟ้อน "เซิ้งสาวย้อต่ำสาด" ขึ้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการต่าง ๆ ในการ "ต่ำสาด" หรือการทอเสื่อ

เครื่องแต่งกาย ผู้แสดงเป็นหญิงถ้วนตั้งแต่ $๖$ คนขึ้นไป โคยแต่งกายแบบชาวย้อ คือนุ่งซิ่นมัดหมี่ทบชายข้างหนึ่ง ใช้ผ้าขาวม้าห่มแบบผ้าแถบ ผมเกล้ามวย

เครื่องดนตรี ใช้ดนตรีพื้นเมืองอีสาน เพถงตังหวายและเพลงเต้ยหัวโนนตาถ ลำดับขั้นตอนของการแสดง
เริ่มตั้งแต่สาวชาวย้อชวนกันออกไปหาต้นกกหรือต้นผือ เพื่อได้แล้วจะแบกกกกลับบ้าน นำมาซอยกก แล้วนำกกไปตาก เมื่อกกแหังได้ที่ก็นำไปย้อมสี แล้วจึงนำไปทอหรือต่ำสาด เมื่อ ไค้เป็นผืนแล้วก็จะนำไปตัดริมให้เรียบ

## ๕. รำปั้นหม้อ

ชาวบ้านหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีถิ่นฐานเดิมอยุ่ที่นครราชสีมาโคย อาศัยอยุ่แถบบริเวณอำเภอพิมาย อำเภอบัวใหญ่ อำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย จังหวัดนคร ราชสีมา ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าประเภทผ้าแพร ถ้วยชาม และเครื่องปั้นดินเผาได้เดิน ทางมาชายที่จังหวัคร้อยเอ็ค กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม พบว่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ จังหวัดมหาสารคามมีหนองน้ำและดินคิบมากมาย จึงมาตั้งรกรากขึ้นที่นี่ ต่อมาได้ทำการบั้น หม้อและเครื่องมีอเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น ครก ถ้วย ๆลๆ ปรากฎว่ามีผู้นิยมกันมากจนทำให้มี ชื่อเสียงจึงตั้งชื่อหมุ่บ้านว่า "บ้านหม้อ"

อุปกรณ์ในการปั้นหม้อมีดังนี้ คินเซื้อ คินคิบ แกลบ น้ำ ไม้กลิ้ง ไม้ตีราบ ไม่สักถาย หินดุ ครกหรือแท่นไม้ หนังควาย ถุงพลาสติก เขิงหรือตะแกรง ค้อนทุบดิน อ่างใส่น้ำเวถาบั้น และ ครกมอง

## ขั้นตอนการปั้นหม้อ

๑. จัดทำดินเซื้อ โดยใช้ดินเหนียวมาทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผสมกับแกลบใน อัตราส่วนเท่ากัน เคล้าให้เข้ากันบั้นเป็นก้อนขนาดพอเหมาะ นำไปตากให้แห้งแล้วจึงนำไป

เผาไว้ หถังจากทิ้งไว้ ๒ วันก์นำคินเชื้อมาตำให้ถะเยียคโคยใช้ครกมอง
๒. นำคินดิบมาทุบค้วยค้อนให้เป็นก้อนเถ็ก ตากแคคให้แหังพอหมาค ๆ นำไป แช่น้ำพอคินอมน้ำกีนำไปทุบให้แตกแล้วย่าดินคิบผสมกับดินเซื้อ ย่ำบนหนังควาย กระสอบ หวีอเสื่อรำแพน
๓. เมื่อนวคจนเข้ากันดีแล้วก็นำมาปั้นเป็นเบ้า คือการหล่อเป็นแท่งใหญ่หรีอเถ็กขื้น อยุ่กับขนาคของหม้อ
๔. ทิ้งไว้พอหมาค ๆ แล้วนำมาสวีปากและส่วนคอของหม้อโดยการนำใบสับปะรด ซึ่งต้มและขุดเปลือกเขียว ๆ ออกซึ่งจะมีถักษณะเกลี้ยง จะไคคล่นสะควกในการสวีปากหม้อ โคย นำใบสับปะรคทาบลงบนป่ากหมัอจับสองมีอเคิหหมุนไปรอบหม้อ
๕. สวีเสร็จก็นำไปตากแคคพอหมาค ๆ จงงนำเบ้ามาตีค้วยไมีตีราบและใช้หินคุคัน ไว้ค้านใน คีเบ็นรุปร่างหม้อจนสมบุรณ์
๖. นำไปสักลายโดยใช้ไม้สักถายบริเวณคอหม้อ นำไปตากแคคให้แหังรอการเผา
๗. การเผาของชาวบ้านหม้อ นิยมเผาง่าย ๆ ในที่โล่งทั่ว ๆ ไปมีแคคส่องถึงโคยนำ หถักกองเศามาวางเรียงกันจัดระยะห่างเพื่อวางเป็นฐานสำหรับวางพืนและฟาง นำหม้อที่จะ เผาไปวางบนกองพืน โคยคว่ำปากหมัอลงชุดไฟทางด้านล่างใช้เวลาเผาประมาณ ๓๐ นาที

รำบี้นหม้อจึงได้แนวคิดจากวิธีการบั้นหม้อ ซึ่งมีเอกลักษณ์และยังคงวิธีการอันดั้งดคิม ซึ่งแตกต่างจากการปั้นหม้อในสมัยใหม่ และในบัจจุบันยังคงทำสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้ทาง วิทยาลัยคณาสวัสคิ์ โคยอาจารย์สนอง จิศโคกกรวค และฮาจารย์พัชราภรณ จันทร์เหลือง จึงไค้ประดิษฐ์ชคคำบั้นหม้อขี้นเพื่อเป็นตัวแทนของอาชีพที่ควรอนรักษ๋ไว้ของชาวมหาสารคาม

เครื่องแต่งกาย การแต่งกายฝ้ายชายจะใส่เสื้อม่อย่อมกางเกงขากัวย ใช้ผ้าขาวม้า คาคเอว ส่วนฝ้ายหญิงจะนุงโจงกระเบนสีพื้น ใช้ผ้าขาวม้ารัดอกแถะโพกศีรษะ ซึ่งเป็นลักษแะ การแต่งกายของชาวโคราชเคิม

เครื่องดคนตรี ใช้คนตรีพี้นเมืองอีสาน โคยใช้ลายลำเพลิน

## ถำดับขันตอนของการแสคง

ขบวนการฟ้อน เริ่มจากการที่ชายหน่มไปขนคินมาให้ฝ้ายหญิง ฝ้ายหญิงจะเริ่ม กระบวนการบั้นจนเป็นรุปหม้อ และฝ้ายชายจะนำฟืนมาเพื่อเตรียม่เผาหม้อ ในระหว่างที่รอให้ เผาหม้อให้เรียบร้อยจะมีการเกี้ยวพาราสักัน

## b. ระบำปั้นหม้อ

ระบำบั้นหม้อนี้ทางภาควิชานาฏคิลป วิทยาถัยครุศุรินทร์ก์ได้จัดทำเป็นชุดฟ้อนขี้นเช่นกัน โคยนักศึกษาระดับปวิฆญาศรี อคป. รุ่น ๗ ไค้เขียนจี้นเป็นวิทยานิพนธ์ เคิมเป็นลีลา ท่วงทำนองสำเนียงถาว ทางภาควิชานาฏคิลป็จงได้นำมาปรับปรุงให้เป็นสำเนียงเขมรสุรินทร์ ให้เหมาะสมกับอาชีพของชาวบ้านใหม่ ต.คอโค อ.เมือง จ.สุรินทร์ โคยมีถำคับขั้นตอนการ

แสคงคังนี้ ท่าฟ้อนเริ่มตั้งแต่การขดคิน นำคินมาร่อน นำคินมานวคจนไค้ที่แส้วจึงนำมาบั้นขี้น เป็นรุปหม้อเสร์จแล้วเขียนลายปากหม้อ นำหม้อไปเผาให้คินสุก เมื่อคินแกร่งจึงนำไปจำหน่าย และใช้สยยต่อไป

## ๗). ฟ้อนเข็นฝ้าย

ชาวอีสานไค้รั้กักทำเครื่องนุ่งห่มนี้นใช้เองมาแต่โบราณแล้ว นับได้ว่าชาวอีสานเป็น ผ่เชี่ยวชาญในเรื่องผ้า ซึ่งมีการทอผ้าทั้งที่เป็นผ้าไหมและผ้าผ้าย จังหวัคเเยนับเป็นจังหวัคที่มี การปถูกฝ้ายมากที่ถุด จนเป็นที่รั่จักกันโคยทั่วไปในงาน "คอกผ้ายบานที่เมืองเถย" การปลูกผ้าย นั้นนิยมปถุกราวเคือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อถึงราวเดียนพถคจิกายน-ธันวาคม ฝักผ้ายก็แก่และ แศกปุพอดี ชาวอีฝานก็จะลงมีอเก็บฝ้ายโคยมีบั้นตอนคังนี้

จ. เก็บฝ้าย จะเริ่มเก็บฝ้ายเมื่อเห็นว่าฝ้ายแตกสมอและมีปุยฝ้ายฟุเต็มที่แล้ว เก็บ โคยดึงเอาเฉพาะปุยผ้ายออกจากกลีบสมอใสตตะกร้าหรีอถูงผ้าซึ่งคล้องไหล่ไว้ข้างหลัง
๒. ตากผ้าย นำฝ้ายที่เก็บไค้ออกผึ่งแดคเพื่อให้นุยผ้ายที่เก็บไว้นั้นฟุฮี้นเพื่อสะควกใน เวถาแยกเม็ดผ้ายออกจากปุยย นำปุยผ้ายไปแยกเมล็คออกเรียกว่า อิ้วฝ้าย
๓. คีคผ้าย นำผ้ายที่แยกเมล็คอยกแล้วนำมาคีคโคย่ใช้ไม่ไผ่ทำเป็หคันโคังเหมีอน คันธนุโคยเอาเชือกผูกปลายให้โค้งเขาหากัน คีคฝ้ายเพื่อให้ฝ้ายมีเนื้อละเอียคเหมือนตำลี แล้ว เอาผ้ายที่ได้ไปล้อเป็นจิ้วกณม ๆ ยาวประมาณ ร นิ้ว
๔. เข็นฝ้าย การเข็นฝ้ายจะใช้ "หถา" การเป็นฝ้ายต้องเอาปณายของฝ้ายที่ล้อเป็นติ้ว ข้างใดข้างหนึ่งไปข่อที่เหล์กไนพร้อมกับหมุนกงหลาซึ่งมีสายต่อมาถึงเหล์กใน ซึ่งก็จะหมุนปั่น เอาฝ้ายซึ่งติ้วนล้วออกเป็นเส้นเล็ก ๆ เมื่อบั่นไค้เต็มเหล์กในก์จะใช้ไม้ซึ่งเรียกว่า "เบีย" เปีย ออกจากเหลักไนเพื่อจะนำไปเป็นไนฝ้าย นำฝ้ายที่ไค้ไปย้อมสี円ากให้แหังสนิท นำเอาไปใส่กงปั่น ฝ้าย เรียกว่า "การกวักฝ้าย" แล้วนำเส้นค้ายไปขีงกับ "เผือ" เพื่อให้เส้นค้ายไม่ยุ่ง แล้วเยา เส้นค้ายที่เเือนั้ไปกรอเข้ากับฟืมโคยกรอจนเด็มฟีมและนำไปสืบหุกคือการร้อยเส้นผ้ายจากรุ แล้วสอคกับพันฟึม
๕. การทอ เมื่เเครียมเส้นยืนแณะเส้นพุ่งรียบร้อยแส้วจะหวีค้ายเพื่อให้แผ่กระจายออก เป็นแผ่นเรียบเสมอกัน เมื่อจึงค้ายเข้ากี่เรียบรัอยแล้ว์ใช้กระสวยซึ่งบรรจไไ้ในร่องของกระสวย สำหรับสอคเส้นด้ายในแนวทางขวาง การสอคก์จะต้องสอดสลับกลับไปกลับมาเสมอ เวถาสอคครั้งหนึ่งกี้เหยียบครั้งหนึ่งแะะใช้พืมกระทบเพื่อให้เส้นค้ายแน่น เมื่อทอผ้าไค้ยาวจนฟืม ยุคออกไปไม่ถีงก็ม้วนผ้าเก็บไว้ กระทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสำเร็จ

ฟ้อนเข็นผ้าย จึงได้นำเอาวิธีกาวเก็บผ้ายและเบ็นฝ้ายของชาวอีฮานมาจัดทำเป็น ชุคพ้อนขึ้น

เครื่องแต่งกาย การมสคงใช้ผู้แสคงหญิิล้วน สวมเสื้อแขนกระบอกสีคำนุ่งผ้าถูงมัดหมี่ โคยนุ่งให้เห็นหัวชิ่นสีแดงคาคเง็มขัคเงิน โพกหัวคัวยหัวจิ่นสีแดง คล้องค้วยฝ้ายเฉลียงไหล่

เครื่องดนตรี ดนตรีที่ใช้ประกอบการฟ้อนจะใช้ทำนองเพถงคอนสวันทำนองเซิ้ง และทำนองตังหวาย ซึ่งในการฟ้อนเข็นผ้ายของวิทยาถัยครุอุบลราชธานีจะมีเพถงประกอบการฟ้อน

## ลำดับขั้นตอนของการแสดง

การฟ้อนชุดเข็นฝ้ายเป็นการนำวิธีการและขั้นตอนของการทอผ้าฝ้ายใช้ผู้แสดง $\odot ๐$ คน แบ่งเป็น ๕ คู่ ดังนี้

จ. คุ่แรกจะแสคงขั้นตอนของการเก็บผ้าย โคยใช้กระทอห้อยข้างหถัง
๒. คุ่ที่ ๒ จะแสคงขั้นตอนของการตากผ้าย โคยใช้กระจาดแล้วนำฝ้ายไปเรียง ในกระจายเพื่อตากฝ้าย
๓. คุ่ที่ ๓ จะแสดงขั้นตอนการดีดฝ้าย โคย่ใช้ไม้ไผ่โค้งเป็นรุปธนุแสดงวิธี คีคฝ้ายให้ฟู
๔. คุ่ที่ ๔ จะแสดงการษั่นฝ้าย
๕. คุ่ที่ ๕ จะแสดงวิธีการทอฝ้าย

## ๘. เซิ้งสาวไหม

ผ้าไหมเป็นผ้าพื้นเมืองของชาวอีสานที่เป็นที่รุ่จักกันอย่างแพร่หลาย ชาวอีสานส่วนใหญ่ รุจักวิธีทอผ้า ทั้งที่ใช้เองในครอบครัวและประกอบเป็นอาชีพในครัวเรือน โคยชาวบ้านอีสาน จะเลี้ยงไหมเอง เมื่อได้รังไหมแล้วก็จะนำมาสาวไหม

วิธีการสาวไหม โคยนำหม้อมาใบหนึ่งใส่น้ำต้มให้เคือค นำฝักไหมหรือรังไหม่ใส่ ถงไปในหม้อพอประมาณ ปากหม้อนั้นทำเป็นวงโค้งคล้ายวงครุมีไม้อันหนึ่งลักษณะแบน ๆ เจาะรุไว้ตรงกลาง เมื่อน้ำเดือดแล้วเอาเส้นไหมสอดรุไม้ที่ปากหม้อ สาวขี้นมาพันกับรอกรอบ หนึ่ง ซึ่งที่บนรอกมีไม้ซึ่งเรียกว่าไม้ปืน ยาวประมาณ คต คืบ ใช้มือหนึ่งสาวไหมจากรอกลงไป ในภาชนะที่รองรับ อีกมือหนึ่งถือไม้จืนกดและเขย่ารังไหมที่ลอยตัวอยุ์ในหม้อเพื่อทำให้ใหมไม่แน่น การสาวไหม แบ่งเป็น $๒$ ชนิคคือ การสาวไหมหลืบ และการสาวไหมลวด ซึ่งเป็นไหมน้อย เมื่อสาวไหมเสร์จจะนำไปไส่ไว้ในกระบุง แล้วจึงทำเป็นเข็คเป็นไจ โคยใช้เครื่องมือ ที่เรียกว่า เล็ง เมื่อทำไหมเป็นไจแล้วจึงเอามาใส่กงแล้วนำอักมาสาวเส้นไหมออกจากกง เพื่อให้ เส้นไหมแน่นขึ้น

ก่อนที่จะย้อมไหมให้เป็นสีต่าง ๆ ต้องซักฟอกให้ขาวเสียก่อน วิธีการฟอกไหมของ ชาวบ้านแบบพื้นเมืองนั้นใช้ผักหม เหง้ากล้วย ใบกล้วย ก้านกล้วย งวงตาล ไม้ปี้เหล็ก ใบเพกา ทั้งหมคนี้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ นำมาหั่นฝานให้บางตากแดคให้แห้ง แล้วเอาไปเผาจน กระทั่ง เป็นเถ้า จากนั้นจึงนำเถ้าไปแช่ในน้ำ ตั้งทิ้งไว้ให้นอนก้น แล้วจึงเอาไหมที่จะฟอกลงไปแช่ในน้ำ ค่าง พอไหมเปียกชุมคีแล้วก็เอาใส่หม้อต้มไค้เวถาพอสมควร จึงเอาไหมขึ้นจากหม้อไปแช่ถ้างน้ำ เย็นล้างให้สะอาดสงไหมขี้นจากน้ำใช้มือกระทกให้ใหมหายยุ่ง แล้วใส่ไหม ถงในกระเส่า เขย่า ให้แห้งหมาด จึงนำไปผึ่งให้แห้ง หากไหมยังไม่สะอาดก็เอาไปแช่น้ำด่างตามวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่ง

การย้อมไหมบองธาวพื้นเมืองอีสานในสมัยโบราณนนั้น ย้อมสีค่าง ๆ คัวยครั่ง เข คราม ถูกกระจายคินแคง แถะแถงง ซึ่งมีวิธีการอย่างเดียวกันกับการย้อมผ้าฝัาย แค่เเื่องจากการย้อม ไหมและฝ้ายค้วยรากไม้และสุกไม้ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นวิธีการที่ยากและกินเวสามาก ทำให้ชาว พื้นเมืองในบัจจุบันที่ยังทอผ้าใช้อยุ่หันมาใช้สีวิทยาศาสตร์ที่มี มายอยุ่ศามท้องตถาดทั่วไป ซึ่งสะดวกสบายกว่ามาย้อมุไหมแทนวิธีการย้อมแบบคั้งเคิม

## วิธีการทอผ้าซิ่นมัดหมี่

เครื่องมือที่ใช้ทอ ชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทอผ้าผ้าย แต่มีวีธีการแตกต่างกว่าคึยกก่อนที่ จะทอเป็นชิ่นหมี่ จะต้องมัดหมี่เยียก่อนแล้วจึงนำไปทอ คีอคัคเลืยกไหมที่ฟอกแล้วเอามาคันใส่ หลักหมี่ วิธีค้น ๆ ไหมค้นกลับไปกลับมาสองหน เรียกว่าหนึ่งค่่ เรียงลำดับไปจนพอผืนไหมที่ ต้องการจะทอ เยาเชือกกล้วยมาผูก แล้วแต่จะเอาลวดถายอย่างไร เช่น หมี่ขอ หมี่นาค หมี่ คอกหญ้าหมี่เื้อ หมี่หงส์ เป็นต้น การที่เอาเซือกกล้วยมาผูกไว้นั้นเพื่อบ้องกันมิใหสสีถูกีี่ผูก เวถาย้อมสีต้องเอาสีแต้มตามถาย เสร์จแล้วเอาไหมที่ฝุกทำใว้แล้วนั้นม ากรอเข้ากับหลอด เวถาทอก็เอาหลอคที่กรอไว่พุ่งไป กีจะได้ลายไปในตัว ส่วนผ้าผืนสำหรับนั้นจะเอาสีะะไรสูด แค่ความพอใจของผุ้ทอ ถายต่าง ๆ ของผ้าชิ่นมัดหมี่ เช่น ถายหมี่นาคน้อย หมี่นาคต้นสน หมี่ดอกแก้ว หมี่บอ ๆลา
"เชิ้งสาวไหม" ไค้แนวความคิคจากการทำผ้าไหมพื้นเมืองของชาวอีสาน ทางภาควิชานามคิถป วิทยาลัยครุสกลนครจึงได้ประดิษฐ์เป็นหุดฟ้อนบี้นเพื่อถ่ายทอคลีลาของการทอผ้าใหม

เครื่องแต่งกาย ผู้แผคงใช้ผู้หถิงล้วนใช้ผ้าขาวม้าห่มแบบผ้าแถบนุ่งชิ่นมัดหมี่ ใช้ผ้าพันรอบเอว ผมเกล้ามวยทัคคอกไม้

> เครื่องคนตรี ใช้คนศรีพื้มเมืองอีฐานลายเซิ้ง

## ๕. ฟ้อนแพรวา

"แพรวา" คือผ้าขิดชนิคหนึ่งของชาวอีสาน ซึ่งนิยมทำกันในหมู่ของชาวผู่ไท เพื่อ ใช้ห่มไปในงานพิเศษ เช่น งานแต่งงาน ที่เรียกว่า แพรวานั้นเพราะขนาคความยาวของผืนผ้า แค่เคิมนี้ความยาวขนาด "วา" ของผู้ทอซึ่งมักจะอยุ่ในเกณฑ์ ๒ เมตร กว้าง ๕๐-๖० ซ.ม. ถิ่นแพรวาที่มี่ี่อเสียงอยู่ที่บ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาหสินธุ การทอผ้าแพรวานับ เป็นศิลปการช่างที่มีมาแศ่บรรพบรษ ถีอว่าผ้าแพรวานั้นเป็นของสูงที่มีค่ามาก ชาวผุ้ไทยเก็บ รักษาเป็นอย่างดี เปรียบได้กับของมีค่าอื่น ๆ การจะใชใก๊จะใช้ในงานพิธีธีาคัฐ เช่น งานบญ ประจำปี หรืองานแต่งงาน ชาวยีสานถีอว่า "การก้าวข้ามผ้าขิค หรือนั่งบนหมอนขิค ไม่เหมาะสมยิ่ง" การทอผ้าแพรวาต้องใช้ความประณีตบรรจงสะเอียด ผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก ชับช้อนและต้องอาศัยความเพียรพยายามยย่างมาก ค้วยเหตุนี้ชาวอีสานจึงถือว่าผ้าที่ทอด้วยลาย จิคเป็นของฐูง และจะเก็บไว้ในที่อันควร

ฟ้อนแพรวาเป็นชุคฟ้อนที่ประดิษจุ๋ี้นใหม่ โคยมหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรผ มหาสารคามไค้หำวิธีการทอผ้าแพรวาแพคงให้เห็นทุกขั้นตอน ผ้าแพรในที่นี้หมายถีงผ้าที่มีความยาว - วา ปรกคิใช้คถุมไหล่ผุ้หญิงหรือทำผ้าสไบ มีทั้งทำด้วยผ้ายและทำด้อยไหม ท่าพ้อนแพรวา จะแผคงลำคับขั้นของการทอผ้าแพรวาศามแบบพื้นเมืองโดยเริ่มจากการเก็บฝ้าย การศากฝ้าย ถ้อฝ้าย เปียฝ้าย ย้อมฝ้าย ค้นหูก จนกระทั่งถึงการทอเบ็นผืน ผู้ประดิษร์ท่าฟ้อนคือ คุณรริยา เปาว์อินทร์และผุ้ช่วยศาตราจารย์วีณา วีณเพ็ฐ

เครื่องแต่งกาย ผุ้แสคงใช้ผู้หฟิงล้วน แค่งกายค้วยผ้าถุงมัดหมี่สคำ สวมเสี้อคอ กระเช้าสีขาว ซึ่งเง็นเสื้ยที่ชาวบ้านอีสานนิยมสวมอย่กับบบ้าน คถุมไหล่ค้วยผ้าแพรวา

เครื่องดนนตรี ใช้คนศรีพื้นเมืองอีสาน ทำนองเพลงถาวอุบล
ลำดับขั้นตอนของการแสดง
ท่าที่ ๑ การเก็บคอกผ้าย - ชาวอีสานจะต้องออกไปเก็บคอกฝ้ายที่ในไร่ ฝ้ายแก่ จัคและเริ่มแตก
ท่าที่ ๒ การตากฝ้าย - ฝ้ายที่เก็บมาใหม่ ๆ จะต้องนำมาตากให้แห้ง เพื่อให้ ปุยฝ้ายร่วนดี
ท่าที่ ๓ อิ้วผ้าย - เมื่อดอกฝ้ายแห้งดี ก็นำมาอิ้วเพื่อรีคเอาเมล็คออก แล้วคีคในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ไค้ปุยสำลี
ท่าที่ ๔ ล้อฝ้าย - แล้วนำสำลีมาปั่นให้เป็นหลอค เพื่อใช้เข้นให้เบ็น เส้นด้าย
ท่าที่ ๕ เข็นฝ้าย - ดึงสำลีที่ใช้ศิดปลายเข็มที่หลาเข็นฝ้าย เพื่อให้ใด้ เส้นด้ายที่ยาวติดต่อกัน
ท่าที่ $\mathfrak{\text { เปียฝ้าย } - \text { ใช้วาเปียคล้องเส้นด้ายเพื่อให้ไค้ไจฝ้าย พร้อมที่ }}$ จะนำมาย้อมสีค่าง ๆ
ท่าที่ ๗ ย้อมฝ้าย - ใช้ผ้ายชุบสีต่าง ๆ ตามที่ต้องการแล้วตากให้แห้ง กระตุกไจฝ้ายเพื่อไม่ให้เส้นฝ้ายติดกัน
ท่าที่ $\varsigma$ ค้นหุก - ปันใสักักแล้วนำมาจึงเส้นยืน เพื่อทอเป็นผืนผ้าต่อไป
ท่าที่ ร ทอผ้า

- เมื่องึงเส้นยืนเสร็จนำมาศรึงที่กี่ สอคกระสวยค้าย กระตุกเขาที่ผ่านเส้นค้าย ขื้นลงสสับกับการสอคค้าย กระทบให้แน่นค้วยฟึม ก็จะได้ผืนผ้าตามต้องการ


## ๑๐. เซิ้งข้าวปุ้น

ข้าวบุ้นหรีอขนมจีน เป็นอาหารที่ชาวอีสานโคยเฉพาะในจังหวัดมหาสารคามนิยม ทำกันในงานบุญพระเวสหรือบุゅมหาฐาติ และงานกุินของทุก ๆ ปี จนเรียกกันติดปากของ ชาวมหาสารคาม ว่า บุญข้าวบุ้น

นุม้าวปุ้นจะมีพีธีการแบ่งออกเป็น ๒ วัน วันแรกหรีอวันโซมนั้น ชาวบ้านจะ เศรียมอาหารพวกข้าวต้ม ข้าวปุ้น พอเวถาประมาณ ๔โมงเย็นกีจะมารวมกันที่วัด แล้วมีพิธี แห่พระเวสสันดรและพระอุปคุต เข้ามาในเมือง หลังจากนั้นจะมีพิธีเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน พระสงม่เจริญพระพุทธมนต่ ตามบบานต่าง ๆ ชาวบ้านจะมีการกินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนาน

การทำข้าวปุ้น มีอุปกรถคัคงนี้คือ เผียซึ่งทำค้วยโลหะ กระชอน ถาคหรือบม ครกมอง ถุงผ้า ตระกรั้ ข้าวสารเจ้า ใบตอง ปื่บ มีขั้นตอนการทำคือ จะนำข้าวสารเจ้า แช่น้ำหมักในตระกร้าโคยใช้เบตองปุรองปีคไว้ประมาณ ๒-๓ วัน เพื่อให้ข้าวที่หมักไว้นั้นยฺ่ย เปี่อย จากนั้นนำมาตำโคยใช้ครกมอง แล้วนำแปังมาผสมกับน้ำโคยใช้มือขยี้ จากนั้นนำถุง ผ้าใส่แปงงเก็บทิ่งไว้ในตระกร้าประมาณ ตต-๓ วัน ซึ่งเรียกว่า การนอนแปังเพื่อให้แปังจับตัวกัน นำแปังมาทำเป็นก้อนบนาคพอเหมาะ แล้วไปต้มในปีบ ประมาณ ๑๕ นาที นำไปบคหรีอ ตำด้วย ครกมองอีกครั้งหนึ่งจนกว่าแปังจะกลายเป็นเนี้อเดียวกัน นำมานวคบนถาคไม้หรีอบม ให้มีความ เหนียวพอประมาณ โคยใช้น้ำร้อนและน้ำเย็นผสมลงทีถะนิด นวคไปเรื่อย ๆ จนไค้ที่ แส้วนำไปบีบเป็นเส้นลงไปในน้ำเด็อด พอแบ้งตุกก็จะฟูปี้นใช้กระชอนตักไปใส่ลงในน้ำเย์น เพื่อนำม้าวบุ้หที่ได้มาม้วนเป็นไจหรีอหัวอีกครั้งหนึ่ง นำไปใสสไว้ในตระกร้าที่มีใบตองรองไว้

ทางวิทยาลัยครุมหาสารคาม เห็นว่าเพื่อเป็นการอนุรักษษประเพถีมองชาวอีสานไว้ ให้รุ่หหลังได้รุ้จักบั้นตอนในการทำม้าวบุ้นแบบคั้งเคิม อาจารย์ทิวา นวราช จึงไค้จัจทำชุคเซิ้ง ข้าวบุ้นขี้น

เครื่องแต่งกาย ใชช้ผู้แคคงผู้หฟิงล้วนนุ่งผ้ามัดหมี่ สวมเสื้ยแขนกระบอก ห่มสไบเฉียง เครื่องดนตรี ใช้คนศรีพื่นเมื่องอีสานลายลำเพลิน

## ๑๐. รำบ้านประโดก

บ้านประโดก ศ.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราศสีมา มีชื่อเสียงมากในเรื่องทำขนมจีน ซึ่งมีเส้นเหนียวแณะน้ำยาหอมรสกลมกล่อม และน้ำยาบ้านประโคกก็แตกต่างจากที่อื่นคือแทนที่ จะนำเครื่องแกงสคมาโขลกทันที แต่กลับนำเอาไปต้มให้สุกก่อนจึงจะนำมาโขลกใหลละเอียด ส่วนทางภาคกถางนิยมต้มเครี่องแกงและปลากับน้ำปลาร้าก่อน แต่น้ำยาบ้านประโคกไม่ใส่ ปลาร้าจงงศ้มเครื่องแกงและปลากับหางกะทิ

การทำเส้นขนมจีนบ้านประโดก มีขั้นตอนคังนี้
เครื่องปรุงเส้นขนมจีน ข้าวเจ้า (ใช้ปลายข้าวถะเเียย) ประมาณ ๑๐กิโลกรัม วิธีทำ ๑. นำปถายท้าวแช่น้ำประมาณ ๑ ชั่วโมง
๒. สงปถายข้าวขึ้นจากน้ำที่แช่ไว้ ใส่ตะกร้าไม้ไผ่ที่สานค่อนข้างถี่
๓. หมักไว้ $๓$ คืน
๔. เมื่อหมักไค้ตามกำหนคแล้ว นำมายีค้วยฝ่ามีอพร้อมกับน้้าเพื่อให้ ละลายเป็นน้ำแปัง

๒๐
๕. นำน้ำแปังมากรอง เพื่อจะได้น้ำแป้งที่ละเอียคและสะอาคขื้น
๖. นำน้ำแป้งที่กรองดีแล้วใส่ถุงผ้า แล้วใช้ของหนักทับเพื่อให้น้ำที่ ผสมกับแป้งออก เหลือแต่เนี้อแปัง
๗. เอาเนี้อแป้งมายีให้เป็นเนี้อเดียวกัน บั้นเป็นก้อนกลมโคพอสมควร (ระยะนี้เรียกว่าถูกแป้ง)
๘. นำถุกแป้งนั้นลงต้มในน้ำร้อนให้สุกสักครุ่หนึ่ง
૬. นำแปังที่ต้มแล้วนั้นมาใส่ครกขนาคใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็นครกไม้ ใช้ตำข้าวตามชนบท)
๑๐. โขลกแปังที่ต้มแล้วจนเหนียวดี แล้วใส่แปังที่โขลกลงในเครื่องมีอ ที่ใช้บีบโรยเส้นขนมจีน
๑๑. ศ้มน้ำร้อนในหม้อบนาคใหญ่พอสมควร พอน้ำร้อนจัค (แต่ไม่ถึง ขั้นเดือดพล่าน เพราะจะทำให้เส้นขนมจีนขาด กีโรยเส้นขนมจีน ถงในน้ำที่ต้มนั้น
๑๒. พอเส้นขนมจีนสุก ก็ตักเส้นขนมจีนนั้นแช่ในน้ำเย็นที่เตรียมไว้ หยิบ เส้นขนมจีนทำให้เป็นตับ จัควางเรียงในกระจาด
การรำบ้านกระโดก . ได้แนวคิดมาจากการประกอบอาชีพที่ขี้นหน้าขี้นตาของชาวบ้าน ทางภาควิชานาฏศิถป์ วิทยาลัยครุนครราชสึมาจึงได้นำถีถาการประกอบอาชีพโคยประดิษฐ์ท่าฟ้อน แสดงขั้นตอนการทำขนมจีนตั้งแต่การแช่แบ้ง โขลกนวคแปัง ทำขนมจีนแล้วนำไปขายที่ศลาด

เครื่องแต่งกาย ฝ่ายหฏิงสวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบนุ่งซิ่นมัดหมี่ ฝ่ายชายสวมเสื้อคอกลมแขนสั้นนุ่งกางเกงขาก๊วย ใช้ผ้าขาวม้ามัดเอว เครื่องดนตรี ใช้ดนตรีพี้นเมืองอีสาน

## ๑๒. เซิ้งปลาจ่อม

"ปลาจ่อม" เป็นอาหารชนิดหนึ่งของชาวอีสานซึ่งชาวอีสานส่วนใหญ่เรียกว่า "ส้ม ปลาน้อย" ปลาจ่อมเป็นอาหารซึ่งประกอบด้วยปลาตัวเล็ก ๆ หมักด้วยเกลือและข้าวคั่ว ใช้ เป็นเครื่องจิ้ม ซึ่งอำเภอประโคนชัยไค้ชื่อว่า "เมืองข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมประโคนชัย" การทำปลาจ่อมส่วนใหญ่นิยมใช้ปลาชิวแก้ว ปลาอีด ถูกปถาช่อน ถูกปลาหมอ เกลือและข้าวคั่ว นิยมใช้ข้าวคั่วป่นที่ทำจากข้าวสารเจ้า

วิธีการทำปลาจ่อม จะนำปลาที่เตรียมไว้มาคถุกเคล้ากับเกลือให้หมดคาว คนให้ เข้ากันหมักทิ้งไว้หนึ่งคืน แล้วนำข้าวคั่วป่นมาเคล้าให้เข้ากับปลาที่หมักไว้ โคยใช้ใม้พายคนให้ ทั่ว ๆ นำไปบรรจุขวคโหล ปิดปากขวคให้มิดชิดค้วยถุงพถาสติกขนาคใหญ่ ใช้เชือกฟางรัด ปากขวดให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ ๑๕ วัน ก็สามารถนำมารับประทานได้

ปลาจ่อมหรีอส้มปลาน้อย เป็นอาหารพื้นบ้านอีสานที่รุ้จักกันดี ทางศุนย์วัฒนธรรม จังหวัดบุรัรัมย์จึงไค้จัคทำเป็นชุดฟ้อนขึ้น

เครื่องแต่งกาย ฝ่ายหญิงนุ่ชิ่นใช้ผ้าแถบรัคอก สวมหมวก
ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขากัวย สวมเสี้อม่อย่อมใช้ผ้าขาวม้าคาดพุง
อุปกรณ์การแสดง อวน (คาง) ไซ กระซัง ไห
ล่ำดับขั้นตอนของการแสดง
เซิ้งปลาจ่อมเริ่มโคยชายและหญิงนำอวน (คาง) และไซไปดักปลา ซึ่งจะได้ปลาที่มี ขนาดเล็ก หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็จะนำปลาที่ได้มาทำเป็นปลาจ่อม ฝ่ายชายจะเอาไหมาใส่ปลา จ่อมเพื่อหมักไว้จนกว่าจะไจ้ที่
๑๓. เซิ้งแหยูไข่มดแดง

อาหารอีสานส่วนใหญ่จะได้มาจากธรรมชาติ ทั้งที่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยและพืชพันธุ์ ต่าง ๆ นับได้ว่าชาวอีสานเป็นนักกินผู้หนึ่งทีเดียว ไข่มคแคงนับเป็นอาหารประจำถิ่นอีสาน สามารถนำมาขายจนกถายเป็นอาชีพได้ ทางภาควิชานาฏศิลป์ วิทยาลัยครุบรีรัมย์เห็นว่าควรจะ อนุรักษ่อาชีพแหย่ไข่มคแคงนี้ในรุปของการแสคง จึงได้ทำการศึกษาถึงขั้นตอนการนำไข่มด แดงลงมาของชาวบ้าน โดยฮาจารย์ประชัน คะเนวัน และอาจารย์ครรชนี อุบลเลิศ เป็นผู้ เขียนรายละเอียดของขั้นตอนการแหย่ไ่่มดแดงโดยละเอียด การแสคงเซิ้งแหย่ไข่มคแคงเป็น การอนุรักษ์อาชีพของชาวอีสานอย่างหนึ่ง

เครื่องแต่งกาย ฝ่ายชายนุ่งกางเกงขากัวย เสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคาด เอว และใช้ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ ฝ่ายหญิง สวมเสื้อแขนกระบอก $๓$ ส่วนคอกลม ห่มสไบ นุ่ง ผ้าซิ่นมัดหมี่สั้นแค่เข่า

## อุปกรณ์สำหรับการแสดง

ครุใใส่น้ำ ตะกร้าผูกปลายไม้ยาว ผ้าสำหรับกวดมดแดง การจัดการแสดงลำดับขั้น ตอนดังต่อไปนี้

- เคินทางออกจากบ้าน หญิงถีอครุใใ่น้ำ ชายถือไม้ยาวสำหรับแหย่รังมคแคง และเหน็บผ้าสำหรับกวคมคแดง
- มองหารังมดแคง
- แหย่มคแคงไค้เทลงในครุใส่น้า
- นำผ้ากวดมคแดง เพื่อแยกตัวมดออกจากไข่มดแคง
- เทน้ำออกจากครุ
- เก็บอุปกรณ์เดินทางกลับบ้าน

เครื่องคนตรี ใช้ดนตรีพี้นเมืองอีสาน ลายเซิ้ง

๒๒

## ๑๔. เรือมศรีพ้ทสมันต์

ชาวอีสานรั้จักการปถูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือ หรืออีสานใต้ ถึงแม้ อีสานใต้จะไม่มีผ้าไหมที่โคคเค่นในทางลวคถายเช่นอีสานเหนือ แต่ผ้าไหมของอีสานใต้กีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ซึ่งพอมองเห็นก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นผ้าไหมจากอีสานใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเรือมครีพไทสมันศ์นี้เป็นชุดฟ้อนที่ประดิษฐ์ท่าฟ้อนมาจากอาชีพการเลี้ยงไหมและการทอผ้าของ ชาวอีสานใต้ ตั้งแต่เริ่มปถูกต้นหม่อน การเลี้ยงไหม จนทอผ้าเป็นผืน ซึ่งคณาจารย์โรงเรียน สิรินธร และโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ เบ็นผุ้ประดิษฐ์ท่าฟ้อนขึ้น นับเป็นชุดฟ้อนศิลปาชีพอีกชุด หนึ่งที่มีความสวยงามแปลกตาทั้งในด้านซุดการแสดงและจังหวะดนตรี

เครื่องแต่งกาย ผู้แสดงใช้หญิงล้วนสวมเสี้อคอกลมแขนกระบอฺกสีออกชมพุ นุ่งผ้า ซิ่นมัดหมี่พื้นเมืองของสุรินทร์ ใช้ผ้าเบี่ยงโพกศีรษะ และพาคไหล่ด้วยผ้าขาวม้าพื้นเมืองสุรินทร์ เครื่องดนตรี ใช้ดนศรีพื้นเมืองอีสานใต้ วงกันตรีมหลายเพลงประกอบท่าฟ้อน

## 

# แหล่งสนทตตางวัฒนธรรม : ศูนย์เอกสารอีสาน สำนักวิทยบริการ มหาิิทยาลัยศรืนกรินทรวิโรฒ 

โดย พรพิมล ศุภสิทธิ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน นับเบ็นคินแคนที่มีความกว้างใหฆ่ไพศาสถึง - ใน ๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีพื้นที่ถึง ค凶๐, ตต่ตร คารางกิโลเมตร ภาคอีสานใช่ว่าจะมีความ ยิ่งใหม่เฉพาะพื้นที่เท่านั้น ค้านศิลปวัผนธรรมกีถีอได้ว่ามีความอิ่งใหญ่จนเป็นแหล่งวัผนธรรม เก่าแก่ของโลกเลยทีเดียว คังจะเห็นไค้จากการขุดค้นพบเครื่องปั้นคินเผาที่บ้านเชียง จังหวัด ถุดรธานี การขุดค้นพบเคร่องประดับประเภทรัตนชาดิที่ อำเภอภเวียง จังหวัคขอนแก่น การคันพบเสมาหินโบราณที่เมืองฟ้าแคคณูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัคกาหสินธ์ คลอคจน การค้นพบริปเขียนสี รุปฝ้ามือพ่นสีแคงที่ผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัคอุบลราฐธานี ๆถา ซึ่งวัตถุโบราณที่กล่าวมานี้มียายุเก่าแก่ก่อนสสัยประวัคิศาสตร์มาแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ภาคยีสาน ยังมีเอกลักษณ์ค้านวรรณกรรมพี้นบ้านตถอคจนศิลปการรัองรำทำเพลง หวีอที่เรียกกันว่า นาฎคิลปป และคนศรีพี้นเมือง ที่บรรพบุรษสืบทอดต่อมา มีถักษณะโคคเค่นและแตกค่างจากภูมิภาคอื่นอย่าง ชัคเจน สิ่งเหล่านี้จึจคควรที่จะได้รับการจคจำ บันทึก และรวบรวมไว้ เพื่อให้ชนรุนหลังได่ศึกษา และทำความเข้าใจต่อไป ซึ่งนับเป็นความภาศเูมิใจของชาวอีสานอย่างยิ่ง ที่บัจจบันไค้มีการจัด ตั้งแหถ่งสนเทศที่มุ่งจัดเก็บสะสมขัอสนเทศของชาวอีสานปี้นหถายแห่ง ตัวอย่างเช่น การจัดตั้ง ศุนย์วัผนธรรมประจำจังหวัดต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม วิทยาเขตมหาสารคาม ไค้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเบ็นของการจัคตั้งแหล่งสนเทศอีสานศึกษาอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีการเก็บรวบรวม สะสมข้อสนเทศเกี่ยวกับอีสานไว้ อีกไม่นานสิ่งเหล่านี้ย่อมสูมหายไปกับกาผเวณาอย่างแน่นอน คังนั้นสำนักวิทยบริการจึงริเริ่มจัคตังโครงการศุนย์เอกสารอีสานขี้น

## ศูนย์เอกสารอีสาน : ความเป็นมา

เนื่องจากเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับฮีสานไค้รับการถ่ายทอคจากผุ้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจใละ ผู่ที่ไค้พบเห็น ในรุปของคำบอกเล่า เอกสาร หนังสือพิมพ รูปภาพ หนังสือ ใบสาน ต้หฉบับ ตัวเปียน กระจัคกระจายอยุ่ในที่ต่าง ๆ มากมาย จึงเป็นการยากสำหรับผู้ที่สนใจต้องการที่จะ
*
บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม)

๒๔
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอีสาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ร่วมกับคณาจารย์ ข้าราชการ และนิสิต ของมหาวิทยาลัยจึงคิดดำเนินการที่จะจัดตั้งศุนย์กลางความรุ้เกี่ยวกับอีสานขื้น แนวความคิดที่จะจัคดำเนินการเกี่ยวกับศุนย์เอกสารอีสานนี้ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ แต่มาเริ่มจัดทำเป็นรุปร่างขี้นในปี พ.ศ. ๒๕้า๐ โคยคำเนินงานในรุปของ งานเอกสารอีสาน ซึ่งก์ได้รับความสนใจและขอใช้บริการจาก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ทั้งภายใน มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ปี พ.ศ. ๒๕ฺฮ๓ ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรีกษา ของศุนย์ และพัฒนางานเอกสารอีสานเป็น ศุนย์เอกสารอีสาน และได้ย้ายศุนย์เอกสาร อีสานขึ้นไปไว้บนชั้นสองของอาคารสำนักวิทยบริการ สามารถรองรับผู้มาใช้บริการไค้เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕้๒๕ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายก รัฐมนครี ได้มอบรางวัลให้เป็นเกียรดีในการผลิตผลงานเพื่อเยาวชนประเภทสื่อชาวบ้าน ซึ่งนับเป็น ความภาคภูมิใจของศุนย์เอกสารอีสานอย่างยิ่ง

## สาเหตุสำคัญของการจัดตั้งศูนย์เอกสารอีสาน

๑. โดยหน้าที่หลัก ๔ ประการ ของมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากจะทำการสอนแล้ว การศึกษาวิจั凶 การบริการชุมชน และการทะนุบำรุศิถปและวัฒนธรรมของหาติ โคยเฉพาะ อย่างยิ่งของภูิมาคท้องถิ่น นับเป็นหน้าที่หลักที่มหาวิทยาลัยคำเนินการร่วมกันและเอื้อต่อกัน มาโคยศลอด การคำเนินงานจะจัคทำในชีดความสามารถที่มีอยุ่แม้จะค่อยเป็นค่อย่ไปกี๊ตาม มหาวิทยาลัย โคยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักวิทยบริการ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร่ สถาบันวิจัยศิถปแถะวัพนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาศะวันอยก ภาควิชาศิถปและวัผนธรรม ภาควิชาคุริยางคศาสตร่ ภาควิชาและคณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอคจนนิสิศชุมนุมชมรมค่าง ๆ ได้ช่วยกันคำเนินงานต่อเนื่องและเอื้อต่อกันตผอคมา
๒. ในการศึกษาวิจัยในระดับสุง มักจะมีนักวิชาการทั้งภายในแถะภายนอกประเทศ แวะเวียนไปเยี่ยมชมและร้องขอข้อสนเทศเกี่ยวกับฮีสานจากมหาวิทยาถัยอยุ่เป็นประจำ คังนั้น การเริ่มก่อศั้งศุนย์เอกสารอีสาน จึงเป็นจุดสำคัฐที่จะรวมข้ขสนเทศอีสานศึกษา ให้เป็นระบบ และมีระเบียบวิธีในการเก็บสะสมและให้บริการแก่ผุ้สนใจ ในระยะแรกได้เก็บสะสมวัสคุดุพิมพ์ ทุกรุปแบบ แถะเริ่มสะสมวัสคุไม่ตีพิม์เมื่อมีดความสามารถของศุนย์สูงขี้น ในปัจจุบันมีวัสคุ ตีพิมพ์แถะไม่คีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ไว์ให้ผู้สนใจไดคคศึกษาค้นคว้าศามความต้องการ

## วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์เอกสารอีสาน

๑. เพื่อจัคหา รวบรวมข้อมุล เอกสาร สิ่งพิมพ์ค่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีสาน ในค้านชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพเี วัผนธรรม คิถปะ วรรณคคี เศรษรกิกนละ สังคม
๒. เพื่อจัคระบบการเก็บข้อสนเทศและการให้บริการแก่ผู์ใช้ให้สามารถใช้ได้อย่าง สะควกและรวคเร็ว


๒b
๓. เพื่อดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพถีไว่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
๔. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนผู้ สนใจศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของอีสาน
๕. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดึงามของภาคอีสานกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖. เพื่อเป็นศุนย์กลางของการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน

## การดำเนินงาน

ศุนย่เอกสารอีสาน มีวัสดุการศึกษาที่อยุ่ในความรับผิดชอบของศูนย่ฯ ๑๐ ชนิด คือ
๑. หนังสีอ
๖. เทป
๒. งานวิจัย
๗. สไลด์
๓. บทความ
๘. วิศีโอเทป
๔. กจตตราก
๘. ไมโคเวิิ์ส
๕. ภาคนิพนธ์
๑๐. หุ่นจำลองและของตัวอย่าง
-. การจัดหา จากวัสคุการศึกษาคังกล่าว ศุนย์เอกสารอีสานใช้ว้อีจัคหาทุกรุปแบบ เท่าที่โอกาส กำถังเงินและความสามารถของบุคถากรจะอำนวย นับตั้งแต่การเสาะหาจาก ท้องถิ่นซึ่งบางครั้งได้อาศัยนิสิตที่อยุ์ในชุมชนนั้น ๆ เข้าสุชุมชนที่มีทั้งตัวบุคคลและสถานที่จริง มีการจัดประกวดเอกสารอีสานที่มีคุแค่าและหายาก การสำรวจหนังตือ บทความจากวารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ภาย่ในสำนักวิทยบริการ และจากหอสมุดอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศที่ ต้องการ นอกจากนี้ศุนย์เอกสารอีสานยังตระหนักว่า ข้อสนเทศอีสานศึกษาน่าจะมีอยุ์ในสถาบัน ค่าง ๆ ทั่วไปจึงสำรวจและเก็บข้อสนเทศจากหอจคหมายแห่งชาติ สยามสมาคม หอสมุคแห่งชาติ หอเอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาถงกรณ์มหาวิทยาลัย และแห่งอื่น ๆ ที่กำหนค อยุ่ในโครงการ

ในปัจจุบันศุนย์เอกสารอีสาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยครีนครินทรวิโรฒ มหาสารคามมีวัสดุการศึกษาที่เป็นข้อสนเทศอีสานศึกษาไว้ให้ผู้สนเจได้ศึกษาค้นคว้าเป็นจำนวนมาก คังแสดงในตารางต่อไปนี้


๒．ระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร
（๑．จ）หนังสือและงานวิจัย จัดเก็บเรียงตามเลขเรียกหนังสีอ ซึ่งจัดหมุ่ในระบบ ทศนิยมของติวอี้（Dewey Decimal Classification）พร้อมกับมีบัตรรายการไว้สำหรับ ค้นคว้าตามแบบห้องสมุดทั่ว ๆ㸚 แต่เราเพิ่มอักษร ส ไว้เหนือเลขเรียกหนังสือภาษาไทย และอักษร $S$ ไว้หนีอเกขเรียกหนังสีอภาษาอังกฤษเพื่อแสดงวาเป็นเอกสารอีสาน โดยหนังตือ และงานวิจัยขะจัดเก็บแยกโั้นกัน

10．｜ต 2ทความ เป็นเำเนาบทความจากเอกสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ จัคเก็บตามลำดับ อักษรมองหัวเรื่อง ส์เครืองมีอชวยค้นเบ็นบัตรหวเวเรื่อง ซึ่งนอกจากจะมีรายละเอียดทาง บรรถามุกรมแล้ว ยังมีณาระสังเขบไว้สำหรับค้นคว้าอีกด้วย เอกสารทั้งหมดจัดเก็บเนต้ $\epsilon$ ถิ้นชัก ผุ้ต้๒งการ์。ส้ต้อง์เห้เจ้าหน้าที่หยิบให้เป็นราย ๆ ไป
（ต．ตา กเด｜ราคา จัคเก็บเรียงตามอักษรของหัวเรื่อง และมีบัตรสำหรับค้นเรือง โดยสะเอียด เอาสารทั้งหหมดเก็บในตู้ ๔ ลิ้นชัก ให้บริการเหมีอนบทความ

6．๔ ภาคนิพนธ์ เป็นงานค้นคว้าของนิสิต จัดเก็บเรียงตามถำดับเลขทะเบียน ของภาคน์พนธ์ มีบัตรรายการสำหรับค้นและมีสาระสังเขปสำหรับค้นเรื่องย่อของภาคนิพนธ์นั้น ๆ อีกต้วย

ต．ส้เลด์และเทป พวกหนึ่งเป็นส่วนประกอบของภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็น งาหค้นคว้าของหิสิต และอีกพวกหนึ่งจัดทำเป็นสไลค์และหรือเทปโคยเฉพาะ จัคเก็บเรียงตาม ถำดับเลขทะเบียนของวัตคุนั้น，ๆ มีบัตรรายการสำหรับค้น


๒. 6 วิคีโอเทปและไมโครฟิล์ม จัดเก็บเรียงตามลำคับเลขทะเบียนของวัสดุ และมี บัตรรายการสำหรับค้น สำหรับโมโครฟิล์มนั้นเป็นการถ่ายจากต้นฉบับตัวเขียนต่าง ๆ และ จจหมายเหตุในยุครัตนโกสินทร์
๒.๗ หุ่นจำลองและของตัวอย่าง ศุนย์เอกสารอีสานไม่มีจุดมุ่งหมายในการเก็บ สะสมวัสคุในถักษณะของพิพิธภัณฑ์แต่จะเก็บเฉพาะของจำถองหรือของจริงที่มีขนาดเล็ก ๆ โดย จัดทำเป็นพิเศษเพื่อให้ความรุ้แก่ผุ้ที่ได้เข้ามาใช้บริการที่ศุนย์ในเวถาสั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อประหยัด เนื้อที่ในการเก็บ วัสดุประเภทนี้จึงเก็บเป็นหมวคหมุ่ตามเนื้อเรื่อง มีป้ายแสดงให้เห็นขั้นตอน ส่วนประกอบและประโยชน์ใช้สอยของวัสคุนั้น

โดยสรุปเกี่ยวกับระบบเก็บและระบบค้นก็คือ จะคำนึงถึงทุกระดับ นับตั้งแต่ผุ้ที่มี ความสนใจอย่างผิวเผินซึ่งต้องการชมเพื่อความเพลิดเพลิน หรือต้องการความเข้าใจและซาบซึ้ง เบ็นการส่วนตัวเรื่อยไปจนถึงผู้สนใจที่จะศึกษาและวิจัยในระดับสูง ทั้งนี้อาจเบ็นชาวไทยหรือ ชาวต่างประเทศก็ได้
๓. การเผยแพร่และบริการ ขณะนี้ศุนย์เอกสารอีสานพยายามที่จะเผยแพร่บริการ และเสนอข้อสนเทศเกี่ยวกับอีสานออกไปให้กว้างขวาง แต่ยังมีข้อจำกัดในหสาย ๆ ประการ และข้อสำคัญคือ จำเป็นจะต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมากเพื่อประมวลวิเคราะห์ และผลิตสื่อ ดังนั้น ในบัจจุบันการให้บริการที่มีอยุ่เป็นประจำคือ เปิดให้ผู้สนใจศีกษาค้นคว้าได้ตลอดเวถาทำการ มีผู้สนใจเข้าชุมเป็นจำนวนมาก มาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานและภาคอื่น ๆ รวมทั้งชาว ต่างประเทศ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่ง ในขณะนี้ศุนย์เอกสารอีสาน ได้ผลิต เอกสารออกเผยแพร่แล้ว ๓ เล่มคือ "อีสานวันนี้ : บรรณานุกรมภาคนิพนธ์ เล่ม $\odot$ และ เล่ม ๒" และ "บรรณานุกรมวัสคุไม่ศีพิมพ์ ศุนย์เอกสารอีสาน" และ "บรรณานุกรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อีสาน เล่ม $\odot$ เล่ม ต และเล่ม $๓ "$ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าใช้อย่างมาก

## ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ศุนย์เอกสารอีสาน เป็นสมาชิกของข่ายงานสนเทศไทยศึกษาร่วมกับแหล่งสนเทศ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกลาง โดยแลกเปลี่ยนข้อมุลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และทำหน้าที่เป็น แหล่งชี้แนะเอกสารดังกล่าวที่มีในแหล่งสนเทศอื่น ๆ ให้แก่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

## การให้บริการ

จันทร์ พุธ
อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ปีควันนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

๓๐

## การติดต่อ

ศุนย์เอกสารอีสาน
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐®



## โครงการที่จะดำเนินการต่อไป

-. พัฒนาศุนย์เอกสารอีสาน ฮันคับแรกก็คือ การพัผนาศุนย์เอกสารอีสานใหหมีมีด ความสามารถสูงี้น จนสามารถให้บรีการแก่ผู้สนใจไค้กุกระคับ นั่นคือศูนย์จะต้องทุ่มเททุกอย่างที่มี (น้อยอยุ่แล้ว คังจะกล่าวในข้อปัญหาต่อไป) ให้กับทุกงาน นับศั้งแต่การจัคหา (เสาะหา) การจัค ระบบเก็บและค้น ตลอคจนการเผยแพร่แถะบริการ เป้าหมายในระยะใกล้นี้น็คือ การจัค พิมพ์บรรณนิทัศน์ ออกวารสารเพื่อพิมพ์บทความตถอคจนจัดทำหนังสือเล่ม (ทั้งภาษาไทยและ กาษู้อังกฤษษ) การเผยแพร่โครงหุ่น (Mode!) วิชาซีพในชุมชนและภุมิภาคอีสาน คือให้ทราบ รายละเอียคเกี่ยวกับวิธีการดำเนินอาชีพของชาวอีสาน การขยายขอบเขคเพื่อเสาะหาข้อสนเทศ เช่น การเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันหรีอศุนย์หน่วยเกษตรกรรมในภมิภาค เช่น สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
๒. พัฒนาโครงการเสริม ทั้งนี้เพื่อขยายขอบเขศและขีคความสามารถการให้บริการ โดยเป้าหมายระยะใกล้ ไค้แก่ การเร่งคำเนินการศามโครงการสวนสูขภาพและสนเทศพันธุ้ไม้ อีสานม่งที่จะปถูกต้นไม้อันเป็นพืชประจำท้องถิ่นของชาวอีสาน พร้อมทั้งเก็บสะสมข้อสนเทศ เกี่ยวกับพืชนั้นในทุก ๆ รปแบบ ตลอคจนโครงการบริการวิชาชีพที่จะเก็บข้อสนเทศเกี่ยวกับ อาชีพของชาวอีสานไว้เพื่อการเรียนรุ้ ค้นคว้าศึกษาและวิจัย
๓. สร้างข่ายงานระหว่างแหล่งสนเทศอีสานศึกษา โครงการนี้หากมองผิวเผินแล้วน่าจะ ทำไค้โคย่าย เพราะเป็นเรื่องภายในภูมิภาค แค่เมื่อลงมีอทำก็คาคว่าจะพบกับบัญหา และ อุปสรรคมากมาย เพราะแหล่งสนเทศแค่ละแห่งต่างก็มีถักษณะ มีจุดม่งหมายเฉพาะของตนเอง แม้จะมีส่วนที่รววมกันหรีอคล้ายคลึงกันคือ เก็บข้อสนเทศเพื่อเผยแพร่ แต่หถายแห่ง เริ่มงาน ค้วยแรงคลใจส่วนตัว มุ่งที่จะเผยแพร่ข้อสนเทคเฉพาะขอบเขตที่ศนต้องการเท่านั้น ระบบใน กาวเก็บและค้นก็มักจะเป็นไปตามสะควก เมื่อบุคคถอื่นหรีอหน่วยงานอื่นต้องการใชขข้อสนเทศ เหล่านั้นบ้างก์ต้องสอบถามจากตัวบุคคล ไม่ค่อยมีระบบระเบียบเป็นสากลที่พามารถใช้ร่วมกันได้ การสร้างข่ายงานร่วมมีอคังกล่าวหมายความรวมทั้งแหล่งสนเทศอีสานศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย เอง อันไค้แก่ ศุนย่เอกสารอีสาน (สำนักวิทยบริการ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) สถาบัน วิจัยศิลปและวัพนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาควิชาภาษาไทยแถะภาษาตะวันออก

ภาควิชาคุริยางศาสตร์ ซึ่ง ๒ แหล่งหถังนี้เบ็นแหล่งข้อสนเทศในรุปการแสดงและการละเล่นด้วย นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (จากคณะวิทยาศาสตร์) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (จากคณะสังคมศาสตร์) ที่จะร่วมดำเนินงาน ตามโครงการ พฤกษศาสตร์อีสาน และภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (จากคณะศึกษาศาสตร์) ที่จะร่วม ในโครงการบริการวิชาชีพอีสาน นอกเหนีอจากนั้นยังมีนิสิตระดับปริญญาโทสาขาไทยคดีศึกษา ที่ศึกษาเจาะถึกถงไปในเรื่องราวของอีสาน ซึ่งนับว่าเป็นแกนนำในเรื่องศุนย์กลางแหล่งสนเทศ อี๔านศึกษาอีกส่วนหนึ่ง

ส่วนแหล่งสนเทศอีสานศึกษา ภายนอกมหาวิทยาถัย ได้แก่ ศุนย์วัฒนธรรมที่มีประจำ อยุ่ทุกจังหวัด ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมขอนแก่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งแหถ่งสนเทศส่วน บุคคถอีกหถายแห่ง ตัวอย่างเช่น แหถ่งสะสมวัตถุโบราณ ณ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพระอริยนุวัตร เขมจารี ปริญญาการศึกษาดุษภีบัณทิตกิตติมศักดิ์ เบ็นองค์รวบรวม

แนว่ในการสร้างข่ายงานร่วมมีอระหว่างแหถ่งสนเทศอีสานศึกษาดังเล่าว อาจกำหนด ให้เด่นชัดได้ดังนี้
๓.® จัดทำทำเนียบนามแหถ่งสนเทศอีสานศึกษา เพื่อเสนอชื่อหน่วยงาน สถานที่ตั้งชื่อบคถากรผู้รับผิดชอบ และขอบเขตงานที่ทำ ให้ผุ้สนใจได้ทราบ
๓.๒ แลกเปลี่ยนทะเบียนและรายละเอียดของข้อสนเทศที่แต่ละแห่งมีอยุ่ ทั้งนี้ อาจเบ็นบรรณานุกรม บรรณนิทัศน์ บัตรรายการ ๆล9 พร้อมกับร่วมกันสร้างระบบเก็บและ ระบบค้นให้สามารถใใชัร่วมกันได้
๓.๓ จัคทำระเบียบบริการเพื่อใช้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผุ้สนใจสามารถใช้ ประโยชน์ได้ไนทุกแหล่งสนเทศ
๓.๔ สร้างระบบสื่อสารและสร้างข่ายงานบริการให้เชื่อมโยงตรวจสอบได้ในระหว่าง แหล่งสนเทศด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อประหยัดเวถาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้

## ปัญหาในการพัฒนาและดำนินงาน

สำหรับแหถ่งสนเทศที่เริ่มก่อตั้งดังเช่นศุนย์เอกสารอีสานหรือแหถ่งสนเทศอื่น 7 ดัง กล่าวมาแล้วนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนาและดำเนินงานอยุ่มากมาย ปัญหา ที่จะกถ่าวต่อไปนี้มักเบ็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกัน จนยากที่จะกล่าวให้แน่นอนไปว่าควรจะ แกับัญหาใคก่อน สรุปได้ดังนี้
๑. ขาดบุคลากรและขาดผู้ชำนาญการประจำแหล่งสนเทศ บัจจุบันศุนย์เอกสาร อีสานใช้บุคถากรของสำนักวิทยบริการ ซึ่งสำนักฯ เองก์ได้อาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตมหาสารคาม มาช่วยดำเนินงาน ซึ่งอาจารย์ทั้งหมดจะต้องสอน วิจัย และดำเนินงานของศุนย์เอกสารอีสานไปพร้อม ๆ กัน

[^1]๓๒
ของศุนย์เอกสารอีสานที่ผ่านมามีเงินสนับสนุนเพียงเล็กน้อย หรือมิฉะนั้นก็ต้องใช้เงินจากหน่วยงาน อี่น ๆ ทั้งสิ้น การมึงบประมาณเป็นของตนเองย่อมเป็นผลดีต่อการคำเนินงานอย่างแน่นอน แต่จะได้งบประมาณจากที่ใดนั้นนับเป็นสิ่งยากยิ่ง
๓. ความเข้าใจในระบบงานมียยุ่ในวงแคบ ผู้ที่มีโอกาสเข้ามากึกษาและคถุกคลี เป็นเวถานานเท่านั้นจึงจะเห็นคุณค่าของการมีแหล่งสนเทศอีสาน การให้การสนับสนุนโดย บุคถากรหรีอหน่วยงานอื่นจึงมีขอบเขตไม่กว้างขวางดังต้องการ
๔. สถานที่ในการจัคเก็บข้อสนเทศเอกสารอีสาน ค่อนข้างเล็กและคับแคบ ซึ่งไม่ เหมาะในการจัดเก็บ สถานที่และห้องที่จัคเก็บเอกสารเหล่านี้ควรจะมีอุณหภูมิคงที่ เพราะต้น ฉบับจะได้คงทนถาวรอยุ่นาน ค้วยเหตุผลเช่นนี้ศุนย์เอกสารอีสานจึงสมควรจะเป็หห้องหหึงค่างหาก ที่มีอิสระในการจัคเก็บรวบรวม ยุณหภูมิคงที่ และสามารถบริการทุกอย่างในตัว แต่ในสภาพ ปัจจุบันศุนย์เอกสารอีสานยังไม่มีห้องจัดเก็บเอกสารโคยเฉพาะ เพียงแต่ใช้มุมหนึ่งของห้องหนัง สืออ้างอิงเท่านั้น แต่คาคว่าคงจะได้บรรถุเป้าหมายคามวัศถุประสงค์ในอนาคตอันใกล้นี้


## หมอลำ

## สมพงษ์ บุตรโรจน์

ถำ เป็นศิถปะการร้อง การแสคงอย่างหนึ่งของภาคอีสาน เกิดจากการอ่านหนังสีอผุก พุดผぬาภาษิตสั่งสอน เรื่องตถก ตลอคจนเรื่องชาดก เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมต่าง ๆ เวถา มีงานก็จะเชิญคนพุดเก่งมาพูด ซึ่งการพุคนี้จะพุคหรืออ่านกันในงานงันกรรม (ออกลูก) งันเฮือนดี (งานศพ) จากนั้นก็พัตนาการอ่าน คิดทำนองการแสดงท่าทางประกอบ โคยใช้หมอลำคนเคียว เป็นผู้พูด ผุ้แสดง ซึ่งผู้พุดคนนี้จะพูดเป็นตัวแสดงทุกตัวที่เขาผูกเป็นเรื่องขึ้นโคยเปลี่ยนบุคลิก เสียงพุคให้เข้ากับตัวถะครที่เขาพุดถึง

ถำมีหถายประเภท ไค้แก่
๑. ลำผีฟ้า เป็นการถำรักษาโรค ซึ่งความเชื่อทางอีสาน เชื่อว่า คนที่ป่วยไข้เป็น เพราะผีมาเข้าสิง จะต้องทำพิธีรักษาโคยการลำไผ่ผีออกจากตัวคนป่วย ซึ่งเป็นพิธีกรรมรักษาโรค ทางดนตรี ให้คนป่วยเกิดกำถังใจจนหายจากโรคได้ ถือว่าเป็นการใช้จิตวิทยาของชาวบ้าน ประกอบการรักษา
๒. ลำกลอน เป็นการล่าใช้ทำนอง ถำให้คล้องของหรือไม่คล้องจองก็ได้ แต่เป็น ทำนองลำ เคล้าคลอไปกับจังหวะเสียงแคน ผุ้ลำกลอนจะกล่าวถึงประเพณีวัศนธรรม นิทาน พื้นบ้านสอนคติธรรมชาวบ้าน ประวัติศาสตร์ หรือเชิญชวนต่าง ๆ แต่ละเรื่องเรียกว่า กลอน ลำ กลอนยังแยกออกเป็นลำชนิดต่าง ๆ เช่น
๒.® ลำคู่ จะมีหมอลำชายหญิงมาถำเป็นเรื่อง ในงานประเพถีค่าง ๆ แล้ว แต่จะตกลงกันว่าจะลำเรื่องอะไร ถ้าหากเป็นการลำปะทะคารมกันระหว่างชายหญิงแล้ว จะ เป็นลำที่สนุกมาก ผู้ฟังจะพอ์ใจ โคยที่ผุ้ฟังจะถือหางข้างผู้ถำ แล้วแต่ว่าผุ้ฟังจะพอใจฝ่ายไหน ขณะที่หมอลำกำลังถำอยุ่นั้น ผู้ฬังจะทำบ่วงถีอเอาไว้ เพื่อใช้ถากคอหมอถำที่ตอบคำถาม ของฝ่าย ตรงกันข้ามไม่ได้ จะปรากฏให้เห็นเสมอว่า หมอลำฝ่ายสุ์ไม่ได้จะกระโคคลงเวทีหนีใน คืนนั้น โดยไม่รับค่าจ้างถำ เพราะเกิดความถะอาย เพราะในการถำจะมีการถามตอบประวัติ ความเป็นมาของประเพถีค่าง ๆ ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อ ถ้าไป ถำในงานกจิน จะถามเกี่ยวกับผลบุญที่ไค้รับจากทำนุญกจิน ว่าได้ผลบุญอะไรบ้าง ถ้าลำในงาน ทำบุญบวชนาค ก็จะถามถึงผลบุญของการบวชว่า ได้มากน้อยเพียงไร นอกจากนั้น อาจจะถาม เกี่ยวกับบุญพระเวส (นฉมมาชาติ) ถามเกี่ยวกับนิทานประเพถีของไทย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภุมิศาสตร์ การเมืองและอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้หมอลำกลอนจะต้องทันสมัย ฟังข่าวคราวเหตุการณ์ บ้านเมีองอยุ่ศลอคเวถา จึงไม่เป็นสิ่งแปลกที่ชาวบ้านจะยกให้หมอลำเป็นผู้มีความรุ้ มีเกียรติ เทียบเท่าครุสมัยก่อน ที่สามารถบอกสอน เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขื้น รู้เรื่องหลักคำสอน

* อาจารย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

๓๔
ทางพระพุทธศาสนา เรื่องในชีวิตประจำวัน คำสอนต่าง ๆ ตลอดจน ขนบธรรมเนียม ประเพณี หมอลำจึงเทียบได้กับนักปราชญ์คนหนึ่ง

๒ะ. เฉ จำชิงษ้ การลำชนิคนี้จะต้องใช้ผุ้ลำสามคน เป็นหญิงหนึ่ง ชายสอง โคยให้ หมอถำฝ่ายชายเป็นผู้ถำเกี้ยว ที่พุดถึงความดี ความสามารถ ความร่ำรวยของตัวเอง พยายามยก ตัวเองให้เหนือคู่ชิงเข้าไว้ พยายามใช้ใหวพริบเพื่อให้สาวหมอถำมีความเห์น มีความคิดคล้อยตาม ตัวเอง การลำชนิคนี้หมอลำชายต้องมีไหวพริบ ปฏิภาณดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไค้ทัน ท่วงที เวถาลำต้องลำค้น ลำสาด (กลอนสด) ได้ คือ สามารถลำออกมาโคย่ไม่ต้องจำจากกลอนลำเลย การลำชิงช้จะลำจนถึงรุงสว่าง เมื่อถึงตอนเช้าผ่ายผุ้หญิงจะตัดสินว่าคนใดคนหนึ่งที่มีวาทศิลป เหนือคู่ต่อสู้ เป็นผู้ชนะ หรืออาจจะไม่ตัดสินก็ได้ ถือว่าเสมอกัน

เ๓.๓ ลำล่อง คือลำคนเดียว อาจจะเป็นถำถาหรือลำพรรณนาถึงสิ่งต่าง ๆ ทำ ให้ผู้ฟังมองเห็นภาพพจน์คล้อยตามไปด้วย การลำล่องมักลำในเวถาจวนจะเลิกการแสคง ผู้ชมที่ ฬังบางคนซาบซึ้งถึงกับร้องไห้ ตัวอย่างการถำล่องที่มีคนนิยมมากที่สุดในอดีต คือ "ถำล่องโขง" ของหมอถำคำปุ่น ซึ่งผู้ถำได้พรรณนาถึงแม่น้ำโขง ถึงผู้คน ถึงธรรมชาติภุมิประเทศในท้องถิ่นนั้น ว่ามีวิถีการดำเนินชีวิตคุ่กับธรรมชาติอย่างไรบ้าง
๓. ถำหมู่ เป็นการถำหลายคนที่แสดงบทบาทตามท้องเรื่อง เนื่องจากมีคณะผู้ที่ถำ ประกอบกันหลายคน จึงเรียกว่า "หมอลำหมู่" ถำหมู่แยกออกเป็น
๓.จ ลำเวียง เป็นการลำท่วงทำนองเอื้อนยาวเป็นช่วง ๆ ลำเรื่องนิทานของ อีสานที่รุจจักกันดี เช่น แก้วหน้าม้า จำปาสี่ต้น คุถูนางอั้ว ผาแดงนางไอ่ ๆลๆ ถำเวียงได้ รับความนิยมมากในช่วงสามสิบปีก่อน การลำใช้ตัวคำเนินเรื่องตัวพ่อ ตัวแม่ นางเอก พระเอก ตัวผูร้าย และจะขาดไมได้คือ ตัวตลก เครื่องแต่งกายคล้ายกับลิเก คนจึงเรียกว่า "ลิเกลาว"
๓. $ะ$ ลำเรื่องต่อกลอน เป็นหมอลำอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง โดยการนำเอาคนตีกลองชุดเข้ามาเพิ่ม กับกลองทอม แคน ซอ และพิณ การลำประเภทนี้ มีตัวเล่นตัวแสดงไม่มากนัก โดยจะหาตัวแสดงเค่น ๆ เล่นบทไค้คีเยี่ยมมาแสคง เวถาพูดจะใช้ คำผญาตอบโต้ เกี้ยวพาราสี การลำจะให้ข้อคิด เบ็นคติสอนใจ ซึ่งอาจจะนำมาจากเรื่องนิทาน พี้นบ้านอีสานไปจนถึงซีวิตความเบ็นอยู่ของคนปัจจุบัน เช่น ถำเรื่องต่อกลอนที่ได้รับความนิยม อย่างสูงเมื่อไม่กี่ปืมานี้ คือเรื่อง "หัวดำออกก่อน หัวด่อนนำหลัง" ของคณะหมอลำหงษ์พ้ามหาราช ซึ่งอยุ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ผุ้ประพันธ์เรื่องได้หยิบเอาหัวคำ คือ คนรุ่นใหม่หรือคนสมัยปัจจุบัน ที่ได้รับการศึกษาสูง โคยพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือในตัวเมือง มีความคล่อง ปราดเปรียว เปรียบเทียบกับหัวค่อน คือคนหัวหงอก ซึ่งนักปราชญ์หมายถึงคนหัวสมัยโบราณที่ไม่ทันสมัย ไม่ว่าจะเบ็นการพุดจา การกระทำ เวลาเดินไปมาก็เก้งก้าง ซื่อ ๆ เซ่อ ๆ

ในเนื้อเรื่องได้ช้ให้ผุ้ชมเห็นความแตกต่างระหว่างหัวดำคือหนุ่มสมัยใหม่ ที่พยายาม รับเอาวัฒนธรรมเมืองจากเมืองหลวงหรือจากต่างประเทศเข้ามาในหมุ่บ้าน จึงมีความนิยมเห่อ เหิมของใหม่เกินไป มีแต่ความหลอกลวง ไม่มีความจริงใจ เอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน ไม่มีความ

เห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนเอง มีแต่ฉวยโอกาส เป็นคนมือยาวสาวไค้สาวเอา ส่วนหัวค่อนถึงแม้จะชื่อเช่อ แต่ก็เเป็นคนมีคุณธรรม มีความเห็นอกเห์นใจเพื่อนบ้านในหมุ่บ้าน การผูกเรื่อง การเดินเรื่อง ผู้ประพันธ์ได้พยายามใหัตัวพระสองตัวนี้เซือคเนือนบทบาทกันอย่างเต็มที่ แต่คอนสุดท้ายของเรื่อง ผู้ประพันธ์ก็จะชี้ใหเห็นว่า สมัยใหม่ที่เจริญอยุ่ทุกวันนี้ เจริมแต่วัตถุ ในค้านของจิศใจและความมีน้ำใจููสสมัยเก่าไม่ได้

การลำเรียงกับลำเรื่องต่อกลอน มีสำเนียงร้องหรีทที่คนอีสานเรียกว่า "วาคลำ" ซึ่ง แตกต่างกันออกไปดามท้องเรื่อง ที่มีคนนิยมกันมากในขณะนี้คือ ถำวาดจุบล วาคขอนแก่น วาคสารคาม และวาดกาหสินธุ ซึ่งลำได้ทั้ง ๒ ทำนอง คีอ ถำทางสั้น และสำทางยาว
๓.๓ ลำเพลิน เป็นการประยุกตโดยอิทธิพลของเพลงจูกทุ่ง ที่กระตุ้นให้หมอลำ เกิดการแสคงในรุปแบบใหม่ ที่เรียกว่า ถำเพลิน ซึ่งได้พัมนามี่นโคยมีนักเค้นนุงกระโปรงสั้น การเดินกลอนกักระชับเร็ว จังหวะกลอนเคินก็เร้าใจ เควี่องคนตรีที่นำมาใชีมีแคน พิณ กลองหุด แชกโชโฟน ออร์แกน เบส กีตาร์ ซึ่งสามารถเล่นเพลงถุกทุ่ง ถูกกรุง เพลงสตริงได้ ก่อนจะลำนั้น ทางคเณะหมอลำเพลินแค่ละคณะจะต้องมีการเต้นโชว่ ประกอบการร้องเพลงถูกทุ่ง หางเครื่องที่ เต้นโชว่จะเปลี่ยนชุดเต้นทุกเพถงที่ออกมาโชว่ ซึ่งไคับับความนิยมอย่างสูงจากผุ้ชม หมอสำเพลิน ที่โค่งคังมากคืย คณะทองมี มาลัย ส่วนกลอนที่โค่งคังมาก คือ ชมรมแท็กซี่ และบักสองชาว

กลอนชมรมแท็กซี่ เป็นกลอนที่เจาะเอาชีวิศของคนยีสานที่ยอกจากบ้าน ห่างจูกเมีย ถงไปทำงานกรุงเทพๆ เพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งสามารถสะกคคนขับแท็กซึ่ชาวอีสาน ไค้เป็นอย่างคี ท่วงทำนอง น้ำเสียงของผู้ลำก้องกังวานมีเสน่ห์ ประกอบกับคนศรีที่ใช้แซกโซโฟน เข้ามาช่วย ทำให้ผู้พังอยากถุกขึ้นพ้อนประกอบ

ส่วนกลอนบักสยงซาว ของทองมี มาลัย เป็นอีกกลอนหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่าง สูงเช่นกัน ซาว คือ ยี่สิบ "สองซาว" คือ สี่สิบ ความหมายของกลอนนี้ คือ "เหล้าส้สิิบดีกรี" เขาได้บรรยายลีงความทุกข์ยากความลำบากต่าง ๆ ที่ศ้องลงมาทำงานกรุงเทพๆ แค่เมื่อดื่ม เหล้าสี่สิบคีกรีเเ้าไปแล้ว จิศใจจะสบายใจหายทุก์ กถอนบักสองซาวจึงไควับความนิยมอย่างสูง จากพวกนักดื่ม เพราะไปเจาะชีวิศจริงของพวกเขา

การลำเพลินที่หมอลำนำเอาไปล์า และคนนิยมดุมากอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องจุนช้าง ขุนแผน เมี่อสมัยผุ้เขียนเป็นเค็กได้ดุหมอลำเพลินหถายคณะที่ถำเรื่อง ขุนช้างขุนแผน แต่ละ คณะมีการเล่นบทบาทเฉพาะคณะของตน การเคินกลอนก์ค่างกันออกไป

การลำเพลินที่ไค้ปถูกวงการหมอลำให่โคคเค่นในสมัยแรก ๆ คือ กลอนสาวเข็ญฝ้าย ของบานเย็น รากแก่น ซึ่งกลอนนี้ได้ใช้คนศรีถูกทุ่งเข้ามาประยุกต์ผสมกับทำนองเพลงถูกทุ่ง อีกกลอนหนึ่งคือ กลอน "อีสานลำเพลิน" ของ อังคนางค์ คุณไชย ซึ่งประยุกต์นำคนศรีถุกทุ่ง ผสมกับหมอลำ โคย่ใช้ท่วงทำนองของลำสลับกับทำนองเพลงถูกทุ่ง ผสมผสานกลมกลืนกัน อย่างเหมาะสม นับว่าเป็นการพัฒนาการลำให้เข้ากับยุคสมัย โคยนำเสียงพิณแคนเข้ามาผสม กับคนตรีสากล
nb
-กลอนลำที่สะท้อนชีวิตของชาวอีสานในปัจจุบันกลอนหนึ่ง คือ "กลอนน้ำตาเมียซาจุ" ตัวอย่างกลอนน้ำตาเมียซาอุ (พิมพา พรศิริ) ไค้แก่

คิดมาอุราซ้ำหนัก
รุ้ข่าวปวคร้าวเหลือเกิน
พ่อแม่ผัวรับเต็มที่
ส่งไปให้ใช้กันนัวเนีย
ก่อนไปใช้เงินเป็นฟ่อน
เอาไปจำนองค่าประกันนายหน้า
เสียใจเค่ อกเพแตกล่น

พ่อแม่น้องย้องไล่เมียหนี ซังถูกเขยอัปรีย์ไล่หนีสู่แลงเช้า
แก้ไม่ตกกีคือหัวอกผู้เป็นเมีย
เรื่องใดเสียก็ว่าแต่เมียซาญุ
สิ่งที่คี ทำไมไม่มีใครรั้
เมียซาจุใช่จะชั่วทุกคน
ที่เขาชั่วเนื่องผัวไม่กลับมา
คอยตั้งตาไม่เห็นผัวมาหาตน
ทราบภายหถังแทบคลั่งในกมล
ว่าผัวของตนมีเมียน้อยคอยรอ ฮุ้แล้วท่อ ฮุ้แล้วท่อ แทบที่บ่ยังเหลือ นี่คือหัวอกเมียแม่นบ่มีไฝยุ้...."

นับว่าเป็นกลอนสะท้อนชีวิศของคนอีสานอย่างแท้จริง นอกจากจะสะท้อนสภาพทาง เศรษฐกิจแล้ว ยังสะท้อนถึงเหตุการณึในสังคมบัจจุบันค้วย
๓.๔ ลำเต้ย เป็นการลำชนิดหนึ่งที่ท่วงทำนองเร้าใจ ตื่นเต้นอยุ่ตลอดเวถาการ ลำเต้ยมีหถายอย่าง เช่น เต้ยพม่า เต้ยโขง เต้ยหัวโนนตาถ ๆถฯ

ไค้มีการนำลำเต้ยมาประยุกต์เข้ากับเพลงถุกทุ่ง โดยใช้ท่วงทำนองของเต้ยผสมผสาน กับเพลงและดนศรีแบบถูกที่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของนักฟังเพลงเป็นอันมาก

เมื่อไม่นานมานี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไค้เสนอข่าวเพลงที่มีคนนิยมมากที่สุด และ การจำหน่ายเทปได้มากกว่าล้านศลับ ซึ่งก์คือลำเต้ย "สาวจันทร์กั้งโกบ" ของพรศักดิ์ ส่องแสง การลำเต้ยของพรศักดิ์ ส่องแสงนี้ ใช้ดนตรีที่เร้าใจ โคยนำคนตรีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ทำนอง เต้ยผสมกับเพลงไทยถูกทุ่ง ท่วงทำนอง และน้ำเสียงของพรศักดิ์ แปลกแตกต่างจากคนอื่น

ประกอบกับการโฆษณาเทปใในเชิงธุรกิจด้วยเงินเป็นล้าน ถำเต้ยสาวจันทร์กั้งโกบจึงไค้รับความ สำเร็จอย่างสูง คัวอย่างกลอนสาวจันทร์กั้งโกบ (พรศักดิ์ ส่องแสง) มีดังนี้

| ไม่อยากจะคิดสงสาร | ไม่อยากจะคิคสงสาร |
| :---: | :---: |
| มาเห็นสาวจันทร์นั่งซึม | มีแฟนแล้วเขากีถีม |
| เขายืมร่างกายสาวจันทร์เซยชม | หมคสิ้นความสาว ความรักของเราถอยลม |
| สาวจันทร์คร่าครวญโศกตรม | เขาเบื่อเขาชมหนีไปไม่ลา |
| เขาเบื่อเขาชมหนีไปไม่ลา |  |
| เมื่อยามเขาป๋าหนีนั่น | โอ้นอสาวจันทร์เจ้ากั้งโกบส่อง |
| ให้เขาลองจนหมคทุกท่า | ทุกท่า อ้อทุกท่า ทุกท่า |
| ให้เขาหย่อจังแม่นสม | หัวอกเจ้าตรม สมใจอ้ายเด่ |
| หัวอกเจ้าเพสมใจอ้าย | สมใจอ้าย |
| พอใจหรือยังสาวจันทร์ |  |
| หรือฝันหาชายคนใหม่ |  |
| โหยหวนชวนให้สงสาร |  |
| เฝ้าบ้านท้องนับวันจะใหญ่ |  |
| ไผเห็นเขากะแห่งคิคซัง |  |
| นอนนั่งเจ้ากะหมองหัวใจ |  |
| กะจั่งว่าไผกันหล่า | สิขันอาสารับเบ็นแฟนเก่า |
| สาวจันทร์เอ้ยอ้ายนี่บ่อยากเว่า | อยากเว่า |
| โอ้ยบ่ออยากเว่าให้เขาเศร้าจนหม่ | ม่นหมอง |
| บ่อยากสำรองเพราะเธอคนเก่ง |  |
|  |  |
| จช้า |  |

จากเนื้อร้อง สะท้อนให้เห็นถึง การกระแนะกระแหนหญิงชาวบ้าน ที่ไปหถงแสง สี ถืมบ้านนาไปรักหนุ่มเมืองกรุงจนถุกทอคทิ้ง มีท้องซวนเซกลับบ้านอย่างผิดหวัง ขาคคนเหลียวแล กลอนลำสะท้อนสังคมปัจจุบันทั่วไปอีกกลอนหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันนี้ไม่ ว่าจะเดินทางไปที่ไหนจะได้ยินเสียงลำกลอนนี้เสมอ ทั้งขณะโคยสารรถยนศ์ หรือในภัตตาคาร ร้านอาหาร เมื่อเสียงลำกลอนนี้ขี้นก็จะไค้รับการปรบมืออย่างพอใจ นั่นก็คือกลอน "ตามใจแม่ เถิดน้อง" ของเฉลิมพถ มาลัยคำ ที่แต่งเองร้องเอง จนไค้รับความนิยมเกินคาด

ผู้เขียนไค้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษเมื่อไม่นานมานี้ พอขี้นรถบัสได้ยินเสียง ถำกลอนนี้ไนรถ เด็กกระเป๋ารถคนหนึ่งร้องตามอย่างมีความสุข สังเกศเห็นเด็กกระเป๋ารถคน อื่น ๆ ก็ร้องตามค้วย เมื่อถึงจังหวัดศรีสะเกษถงจากรถก็ไค้ยินลำตามใจแม่เถิดน้องอีก ผู้เขียน

๓๘
สนใจคิดว่าเบืนเสียงมาจากเครื่องขยายเสียง แต่พอเข้าไปใกล้ก็เห็นคนตาบอคดีดพิณและลำ ขอทานอยู่ จึงเข้าไปนั่งใกล้ ๆ ดุถีลาการถำของเขา อีกสักครุ่หนึ่งมีเด็กหนุ่มสามคนเคินเข้ามา ให้เขาลำกลอน ตามใจแม่เถิดน้องให้ฬัง เมื่อลำจบเด็กหนุ่มยิ้มอย่างพอใจ รีบไปซื้อน้ำมาให้ คนศาบอด พร้อมกับหยอดเงินลงขัน ผู้เขียนนั่งสังเกตอยู่ชั่วโมงกว่า ๆ คนตาบอคร้องกลอนลำ นี้ถึงสี่ครั้ง และเมื่อเวถาผู้เขียนไปจำหน่ายเทป คนหนุ่มจะถามหาถำชุดนี้ตถอดเวถา ซึ่งมี เนื้อร้องดังนี้

> ตามใจแม่เจ้าเถิดหล่า
> ผู้เิิ่นพาน้องใหญ่
> เป็นเขยนั้นบ่แม่นชาย
> ก็ฮุ้อยู่นอเต็มใจ
> พ่อแม่นางเผิ่นซังอ้าย
> พ่ออ้ายเป็นชาวนา
> บ่มีแนวอวดโอ้เทียมท่านท่านผู้มีน้องสาวเอย เจ้าแต่งกับเชาเถิดน้อง แม่ท่านคงหมายมั่น พี่รุ้อยู่แก่ใจ
> ชีวิตคนข้างถนน
> ว่าไอ้เศษเคนคน
> คุ่ครองที่สมกัน
> อยากให้ถูกนั้นได้คนดี
> ว่าพี่ไม่คู่ควรน้องนาง ขอไปตามทาง สมกับแม่น้องด่า คำนี้ก้องอยุ่ทุกคน จนแล้วต้องเจียม
> เตรียมเถิดหล่าวันวิวาห์กินดองของน้องรออยู่
> อ้ายสู่เขาบ่ได้ คนไพร่ต่ำสกุล
> โลกนี้วุ่นเผิ่นอวดแข่งศักดิ์ศรี
> พี่นี้เป็นคนทุกข่คุ่หงส์บ่มีที่ใด
> ไล่มันไปถุกเอ๋ยอย่าสนมันเลยให้เสียเวลา ไอ้คนขี้เหล้าเมายา อย่าให้มาชายคาบ้านเรา
> เศร้าสุดทรมาน
> ถูกค่าเหมือนคังคอยแกล้ง
> เสียงคำประจานจากคุณนายเธ็บแดง
> ไปเถิคหล่าให้ตามใจแม่สาว เอาหน้าให้แม่ฟังเถ้าแก่เผิ่นเว้า
> โคเจ้าอย่าถีมคอง ให้แม่น้องหน้าใหม่เท่ากองเพธ กับเศรษฐีเงินถัง อย่าห่วงหถังเกาะเด้อ....น้อง

เป็นกลอนลำสะท้อนถึงฐานะของชายหนุ่มที่ยากจน ไปหลงรักกับสาวที่มีฐานะดีกว่า ตนถุกกีดกันจากพ่อแม่ของหญิงสาว เพื่อให้ถูกสาวไปแต่งงานกับหนุ่มที่มีฐานะเท่าเทียมกัน

## ดนตรีที่ใช้ประกอบการลำ


 ถายโป้ซ้าย ถายแมงภู่คอมดอก ถายอ่านหนังสือใหญ่ ถายถมพัดพร้าว ถายหัวตกหมอน

ถายใหญ่เป็นทำนองช้า ๆ ทึ่ม ๆ ไม่มีถูกเล่นแพรวพราว เป็นถาย (เพถง) เศร้า ๆ ถายนี้ใช้เป็นเพถงเดี่ยว เป่าลำกลอนก์ได้

 อีสานมานานแล้ว
 ถีงกับหัวคกหมงอน ซื่งเรียแนคณายนี้ว่า ถายหัวดกหมอน

อีกถายหนึ่ง คือ สายสาวหยิกแม่ เมื่อหนุ่มจะไป "เล่นสาว" (แอ่วธาว) เขาจะเป่าแคน ไป พอไปถึึงบ้านสาว หนุ่มออกจะโชคร้าย เพราะพ่อ-แม่สาวไม่ชอบหนุ่ม แม่ของสาวจึงพยายาม หาทางกีดกันเพื่อไม่ให้หนุ่มได้พุดกับถูกสาวของตน โดยจะพุดในทำนองว่า ถูกสาวไม่สบายหรือ ไม่ก็บอกว่านยนหลับแล้ว เมื่อหนุ่มได้ฬังก็เกิดความผิดหวังที่ความตั้งใจของตัวเองพังทลายลง เมื่อหนุ่มหันหถังกลับบ้าน เขาก็จะเป่าแคนทำนองกระชั้นระริกระรี้ เพื่อให้สาวที่กำถังนอน อยุ่ ได้ยินเสียงแคนของเขาที่กำถังพรรณนาถึงความรักที่มีต่อสาว ค้วยทำนองเสียงแคนที่กระซิก กระซี้พิรีพีไรทำให้อารมณ์ของสาวไหวสะท้อนอยากฟังใกล้ ๆ อยากเห็นคนเป่า เผลอหยิก แม่ของตัวเอง จึงเรียกถายนี้ว่า ถายสาวหยิกแม่ หมอแคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในภาคอีสานคือ หมอแคน ทองจันทร์ อยุ่กับคณะหมอถำ ป.ฉถาดน้อย อยุ่ในเมีองอุบถราชธานี

พิณ เป็นคนครีอีกชิ้นหนึ่งสำหรับดีด ตี (ดีด) ใส่หมอลำ พิณที่นิยมกันมากในสมัยก่อน ทำจากไม้หมากมี่ (ต้นขนุน) ทำให้พิณมีเสียงไพเราะ ส่วนตัวพิณก็เบา พิณสามารถตี (ดีด) เข้า กับหมอลำผสมกับหมอแคนได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจังหวะลำเพลินหรือจังหวะลำเต้ย หมอพิณ ที่ดีดได้ดีที่สุดคนหนึ่งในภาคอีสานคือ ทองใส ทับถนน อยุ่กับคณะเพชรพิณทอง ของนพคล ควงพร

การพัฒนาเครื่องดนตรีเกี่ยวกับพิณไม่ไค้หยุคยั้ง คังนั้นนพดถ ดวงพร ได้ทคลองนำ เครื่องขยายเสียงมาใช้บระกอบกับพิณ ทำให้มีเสียงคังไพเราะเหมือนกับกีตาร์ และเป็นคน แรกที่ทำขึ้นในประเทศไทย

สำหรับหมอลำ ได้วิวัฒนาการไปจากการพูดการอ่านในหนังสือผูกโบราณ มาแสดง ประกอบตามท้องเรื่องคนเคียวเป็นลำพื้นลำกลอน แล้วไค้พัผนาขึ้นเป็นหลายรุปแบบจนกลาย มาเป็นหมอลำหมุ่ ถำเพลิน ลำเคิน ลำประยุกต์ มาเป็น "หมอลำเพลง" หรือ "หมอลำถูกทุ่ง" โคยนำเอาทำนองเพลงถุกทุ่งยอคนิยมมาใส่ทำนองเข้าไป ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเรื่องลำ ยัง นำเอาทำนองใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อให้ผุ้ฟงได้รับความแปลกใหม่ซึ่งหมอลำภาษาอังกฤษก๊ได้บันทีก
$๔ 0$
เทป โคยอังคนางค์ คุณไชย เป็นผู้ขับร้อง มีเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษล้วน ๆ และบางกลอนใช้ ภาษาอีสาน ภาษาไทย ผสมกับภาษาอังกฤษ โคย่ใช้ชังหวะดนตรีแนวใหม่ นำเอาเพลงยอคนิ ยมของ ผู้ลำมาประยุกต์เข้า แต่ท่วงทำนองยังเป็นลำเต้ย ลำเพลิน

ตัวอย่างกลอนลำภาษาอังกฤษ (รอน โพนทองแต่ง) ถำโคย อังคนางค์ คุณไชย มีดังนี้

The moon is in the sky
But you can fly to the moon
You know that the moon (2)
It's too far away,
But you can go to see,
If you want really (2)
You want to see the moon
You can go in June,
We will see the moon together,
And after June
We will come back to the world
We will come back to the world

## การใช้หมอลำเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้

หมอลำ เป็นสื่อที่เผยแพร่บอกกล่าวให้ผู้ฬังได้เข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเมือง อาจพุคได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของการศึกษานอกระบบในภาคอีสานตั้งแต่อดีต เนื่องจากหมอลำ สามารถลำเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสอคแทรกความรุ้ใหม่ ๆ ให้เกิดความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน โดยนำมาในรุปแบบของความบันเทิง นอกจากจะสนุกสนานในการฟังลำแล้ว ผู้ฬังยังไค้ข้อคิด ข้อเตือนใจ เมื่อกลับไปบ้านแล้วด้วย

ช่วงหนึ่ง ทางราชการได้ใช้หมอลำชักจุง ชี้แนะให้ประชาชนไค้เห็นความแตกต่าง ระหว่างลัทธิคอมมุนิสต์กับประชาธิปไตย โคยชี้ให้เห็นว่า คอมมุนิสต์คืออะไร มีผลเสียอย่างไร เพื่อให้ประชาชนเมื่อได้ฟังลำแล้ว เกิดความเข้าใจ นอกจากนั้นยังแต่งกลอนลำให้พวกที่หลงเข้า ป่ากลับออกมาอยู่บ้านของตน ซึ่งกลอนลำนั้นนับว่าได้ผลทางจิตวิทยาสังคมเป็นอย่างมาก

เมื่อมีการเลือกตั้งผุ้แทนราษฎร ก็ลำเผยแพร์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือก ตั้งเป็นการลำเชิญในรุปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนไปลงคะแนนสรรหาคนดี เข้าไปในสภา

ส่วนตัวผู้สมัครเป็นผู้แทนในเขตภาคอีสาน ยังลงทุนจ้างนักแต่งกลอนลำ แต่งเชียร์ตัวเอง เพื่อให้ชนะในการเลือกตั้ง เมื่อแต่งเสร็จ ต้องวิ่งหาหมอถำไปอัดเทปเผยแพร่ตัวเองในช่วง หาเสียง ซึ่งได้ผลมามากแล้ว หรือแม้แต่ตัวหมอลำเองยังไปลำหาเสียงจนไค้เป็นผู้แทนมาแล้วกี

## มีหลายคน

อีกกรณึหนึ่งััฐบาลมีนโนบายต้องการลคจำนวนประชากรของประเทศโโคยการคุมกำเนิด เพื่อไม่ให้มีถูกมากเพราะจะทำให้ยากจน สื่อสารที่สำคัฐอีกอย่างหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนของภาคอีสานไค้เข้าใจก์คือ แต่งกลอนลำออกอากาศทางวิทยุ เพื่อใหัประชาชนไค่รับ ความบันเทิง มีทั้งความรั้แทรกบทขำบันที่ไค้เนื้อหา ควบค่กับการเซฮาที่มีถูกมากอันเกิคจาก ความพลั้งเผลอของพ่อแม่ที่ไม่มีความรัเรื่องการคุมกำเนิด มีการแทรกวิธีคุมกำเนิคเข้าไป เพื่อ ให้ประชาชนไค้ปปิญิบิติตาม เพราะการมีถูกมากนั้นนอกจากจะทำให้ตัวเองไม่พอกินแล้ว ยังจะ ทำใหหเด็กทุกข่ยากลำบาก เคือคร้อนลึงทางราชการที่จะต้องชัวยเหลีอค้วย จึงต้องใหัประชาชน มีถูกเพียงพยดี เพื่อความยยุ่คกกินคีของประชาชน

นยกจากนั้น หมอลำยังมีส่วนในการเชิญชวนชาวบ้านให้รีถีงผลร้ายของโรคภัยต่าง ๆ เช่นเมื่อมีโรคระบาด ทางราชการจะประกาศเคือนประชาชนให้ระวัง แ่ค่กจจไม่ซึ้งเท่ากับหมอลำ ที่ลำออกอากาศทางวิทยุ ที่สามารถอธิบายถึงโรคภัยไข้เข็บต่าง ๆ ว่ามีผลร่ายอย่างไร หมอลำ จะเดือนให้ประชาชนไปฉีควัคซีน ซึ่งคนแก่คนเม่า หรีอคนอายุตั้งแต่สามสิบปีจีนไป ยังนิยม พังหมอลำกันอยู่ กลอนลำแบบเชิญชวนนี้จงงไค้ผลเป็นอย่างมาก

การถำเชิษชวนต่าง ๆ เพื่อให้สอคคล้องกับทางราชการนั้น พ่อเสาร์ พงษ์ภาพ หรือหมอลำเสาร์ คนเมืองอุบลราชธานี เป็นบุคคลที่มีความสามารถในกถอนเหล่านี้มาก นอกจาก จะแศ่งกลอนเก่งแล้วยังเป็นหมอลำที่เก่งอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีถุกคิษย์มาเรียนลำแล้วไปประกอบอารีพ โค่งคังกัหถายคน

ในโครงการอีสานเขียว หมอลำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ อย่างมาก ทั้งในเรื่องโทษของการศัดต้นไม้ที่ทำใหอีสานแล้งอยุ่ทุวันนี้ และประโยชน์ของตันไม้ ซึ่งทำให้ประชาชนเข้าใจ แล้วเชิญชวนให้ประชาชนปถูกตันไม้เพื่อถูกหลานของตนค่อไป

สิ่งที่รัฐบาถพยายามแก้มากอีกเรืองหนึ่งก็คือ อาหารการกินของคนภาคอีสานที่นิยม กินเนื้อคิบ ปลาคิบ ปลาร้าคิบ ซึ่งอาหารดิบพวกนี้จะทำให้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ เนื่องจาก คนอีสานได้ชื่อว่าเป็นมะเร็งในตับมากที่สุดในโถก การใช้ส่ตต่าง ๆ โหมโรงก็เพียงแศ่บอกว่า อย่ากินของคิบนะ มันไม่คี มันทำให้เป็นพยาธิ ซึ่งคนอีสานมักจะเชื่อว่าเป็นพยาธิแล้วเพียง กินยาถ่ายก็หายแล้วพยาธิจะอยกหมค เนื่องจากไม่ไค้แจกเอกสารไปอย่างทั่วถึงหรีอเอกสารแจก ไปคนกีไม่นิยมย่าน มีทางเคียวคือ แต่งกลอนลำออกลำเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อจะ ได้อถิบายถึงผลเสียของการกินของคิบ ว่ามีโทษมากมายขนาดไหน คนฬังกลอนลำแล้วจะเข้า ใจไค้คีกว่าสื่อสารทางอื่น ๆ เพราะฉะนั้นการแต่งกลอนลำเรื่องการกินของคิบประกวดประชันกัน จึงมีให้เห็นบ่อยทางหน้าหนังสือพิมพ์และทางวิทยุต่าง ๆ ในท้องถิ่นอีสาน

ในเรื่องการเกษตร หมอลำกีมีบทบาทค้วยเช่นกัน การเลี้ยงไก่บ้านในจังหวัด มหาสารคามไค้มีการรณรงค์เพี่ยให้ชาวบ้านเลี้ยงไกไโคยได้แต่งกลอนลำวิธเเลี้ยงไกี่บื้น แล้วให้หมอลำ ถำใส่เทปแจกแก่ชาวบ้านผู้สนใจ เมี่อผู้ชังไค้พังลำแล้วเขาไค้รับความสนุกเพลิคเพลิน ในขณะ

๔๒
เคียวกันเขากัไค้ความรุ้วีธีกรเลี้ยงไก่ค้วยว่าเขาจะปฏิบัติต่อไก่ จะดีคยาอย่างไร และเม่่ใใด
ในเรื่องคณิิศศาสตร์หมอลำมีส่วนในสอนกฏค่าง ๆ ไค้เป็นอย่างดี จะเห์นไค้จาก โรงเรียหหัวคะพาน จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งกลอนลำเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บันทึกเป็น เทปจำหน่าย แก่โรงเรียนต่าง ๆ ค้วย

ค้านภาษาไทย อาจารย์ประสิทธิ ไชยกาล โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัด จุบลราชธานีไค้แต่งกลอนคำราชาศัพท์สอนแก่นักเรียนด้วย

ค้านภาษาอังกฤษ อาจารย์วาสนา แท่งทอง โรงเรียนลือคำหาฐ จังหวัด อุบลราซธานีไค้แต่งกลอนลำเรื่อง Tenses ต่าง ๆ ลำสอนนักเรียนค้วยเช่นกัน

## ปัจจุบันและอนาคตของหมอลำ

ความนิยมฟังหมอลำในภาคอีสาน ผู้นิยมจริง ๆ ไค้แก่ชาวบ้านทั่วไป ส่วนผู้จี การศึกษาสูงและผุ้ที่อยุ่ในสังคมเมืองนั้น มีคนที่ชอบหมอลำน้อยกว่า ซึ่งมักจะมีการพูคอยุ่เสมอ ว่าคนที่นิยมหมอลำคีอคนบ้าหนอก มีรאนิยมต่ำ และกลอนลำจะออกมาให้เข้ากับความริตกก ความชอบ ในสังคมของคนบ้านนอกเบ็นส่วนมาก ซึ่งเบ็นสังคมชาวบ้านทั่วไป โคยจะไม่กล่าวถึง พวกในเมืองมากนัก

จะสังเกตได้ว่าคนที่นิยมหมอลำ มีความริสึกต้อยต่ำ มีปมค้อย หรีอแม้แต่จะลำกั๋รุสกก อาย เคี่ยวนี้จะหาเค็กหนุ่มเค็กสาวเรียนลำจริง ๆ นั้นแทบไม่มีเลย เพราะความนิยมในสภาพ เคิมของตนมีน้อยลง ต้องเปลี่ยนไปตามกาถสมัย

คนที่นิยมฟังหมอถำ ถ้าอยุ่ในสังคมเมือง หมุ่บ้าราชการ หรีอนักเรียน เวสาเปีด เพลงตามสถานีวิทยุ เมื่อเปีคไปพบหมอถำก์จะหมุนคลื่หหนีทันที หรีอไม่ถ้าไปพบกลอนลำที่ ตัวเอง ชอบก็จะต้องหรี่เสียงลงเบา ๆ เพื่อฟังคนเดียวโดยพยายามไม่ให้คนอื่นได้ยิน เพราะ รุ่สึกอับอาย ที่พังหมอถำ

เสียงลำ เสียงแคน ที่ไค้วับความนิยมอยุ่อย่างมากในขณะนี้ ก็เพราะคนอีสานที่เป็น ชาวบ้านมีการศึกษาน้อยมีเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าเพลงสตริง ๆ เพลงถูกกรุง ตามสมัยนิยม กำลังเป็นที่นิยมของเค็กวัยรุ่น และพยายามซึมเข้าไปในกลุ่มรัยรุ่นที่ชอบหมอลำ แต่หมอถ่าก์ยัง เป็นที่ซื่นชอบของวัยรุ่นชาวบ้านอยู่อย่างไม่เเื่อมคลาย เพราะหมอถ์าไม่ได้หยุคนิ่งยยุ่กับที่ ได้ พยายามสรรหาสิ่งแปถก ๆ ใหม่ ๆ เข้ามาในการลำ เพื่อให้ได้รับความนิยมอยุ่ตถอคเวถา ซึ่งเนี้อหาท่วงทำนองเคิมกีกังคงไว้ แต่ลีถาบางยย่างตถอคจนคนตรี ก็ต้องปรับปรุงให่ทันสมัย นิยมเช่น แคน กีนำเอาออร์แกนมาใช้แทน พิแก็นำเอาเบส กีตาร์ มาประยุกต์ใช้แทน และ กลองหุดธรรมดาก็เเปลี่ยนเป็นสุดไฟฟ้าราคาเป็นแสน เพื่อใหได้วับความนิยมเพิ่มขี้นนั่นเอง

ตัวนุคคล คือตัวหมอลำนั้น ก็เปลี่ยนจากหมอลำธรรมคาที่คนกำลังเสื่ยมความนิยม หันมาเป็นหมอลำเพลง หมอลำถุกทุ่ง เค็กหนุ่มสาวชาวอีสานมีความนิยม่ใฝ่ผैนอยากจะเป็น หมอลำเพลงกันมากกว่าเพราะลำใด้ง่ายกว่าลำกลอน และคนที่เป็นหมอลำเพลิน หมอลำเพลง

และหมอลำถูกทุ่งนั้นหนุ่มสาวจะนิยมชมชอบมาก เพราะถือว่ามีหน้ามีตา และทำเงินได้มากกว่า ส่วนกลุ่มผู้สร้างหมอถำนั้น ก็พยายามเสาะแสวงหาเค็กหนุ่มเค็กสาวที่มีเสียงดี หน้าตาดี มาเข้าในวงการ เพื่อจะปั้นให้เด็กเหล่านี้ไค้รับความนิยมในกลุ่มชาวบ้านภาคอีสาน

คนอีสานส่วนใหญ่ที่นิยมหมอลำคีอ ชาวบ้านที่อยุ่ตามชนบท หรือที่ไปทำงานใน กรุงเทพๆ และตามภาคต่าง ๆ หรีอใใน่างประเทศอีกหลายล้านคน เมื่อเขาคิดถึงบ้านก็จะฟัง หมอลำจากเทป ทำให้เขามีความสุบที่ได้คิดถึงความหลังครั้งเมื่อเขาอยุ่บ้าน และเนื่องจากคน อีสาน ชอบสนก จะเสียเงินสำหรับซื้อความเพลิคเพลินจากการฟังลำเท่าไหร่กีไม่เสียดายเงิน เคี่ยวนี้หมอลำเข้าไปยึดครองความเบ็นหนึ่งในวงการเทปเพลงถูกทุ่งมากขึ้น และ อาจจะยึคครองความเป็นหนึ่งต่อไปเพราะได้พัผนาตัวเองอยุ่ศลอคเวถาโดยไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ กับที่หรือล้าหถัง และยังจะอยุ่ไปไค้อีก แศ่จะต้องไม่หยุคนิ่ง ต้องวิ่งไปตามสมัยนิยม และจะ ต้องรักษาสาระเค้าโครงเดิมเอาไว้ จึงจะยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมในรุปธุรกิจด้านเทปลำเพลง ต่อไปไค้อีกนานเท่านาน

## 

## ดนตรีพื้นเมืองอีสาน *

"พระยาแถนหลวงให้ศรีคันธพะเทวคา ลาลงมาบอกสอนคนทั้งหลายให้เยีด ม้อง กลอง กรับ เจงเวง ปี่พาทย์ พิณ เพี้ยะ เพลง กลอน ได้สอนให้ดนศรีทั้งมวล และเล่า บอก ส่วนครุอันขับช้อนฮ่อนนะสิ่งส่วงละเมงถะมางทั้งมวลถ้วนแล้ว ก็จงงเมีอเล่าเมือไหว้แก่พระ ยาแถนหลวงสู่ประการหั้นแล"

จากข้อความในหนังสือประธุมพงศาวคารของไทยภาคที่ ๑ เรื่องพงศาวคารถานช้าง ไค้พุคธีงการดนตรีของคนอีสานไว้คังข้อความข้างต้นนี้ แสคงให้เห็นว่าฐาวอีสานนั้นมีวัผนธรรม ค้านศิลปะการแสคงและการดนศรีมานานหถายพันปี คิลปะดังกล่าวนี่ได้สืบทอดศกมาถึงถูก หถานในปัจจุบันค้วย จนเราอาจกล่าวไค้ว่า ภาคอีสานมีความร่ำรวยค้านศิถปะการดนศรีและ การฟ้อนรำ อันแสดงวิธีธีวิคแถะเอกลักษณ่ประจำถิ่นอย่างไม่ซ้ำแบบใคร

## เครื่องดนตรีอีฮาน

ตามหลักฐานในพงศาวดารข้างต้น ถึงแล้จะ:บ์นเรี่องราวบรัมปราก็ตาม แต่ทำให้ เห็นเค้าความจริงว่า ชาวอีสานมีเครื่องคนตวีเล่นกันแล้ว แต่เครื่องคนตรีที่เล่นกันโคยทั่วไปใน ปัจจจบันเป็น แคน พิณ ชอ โปงถาง และเคร่องกำกับจังหวะได้กก่ ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง ต่อ ไปนี้จะกล่าวถึงเครื่องคนศรีแต่ละชนิดคังนี้

## แคน

ในบรรดาเครื่องคนตรีทั้งหลายของอีสาน แคนเป็นเครื่องคนตรีีี่ถ่าคัญโดยชาวอีสาน ถีอว่า แคนเป็นคนศรีประจำครอบครัว ประจำชีวิต และเป็นคนศรีที่เก่าแก่มาแต่โบราณ แคน ของคนไทยอีสานเป็นต้นแบบคนศรีจีนชนิดหนึ่งเรียกว่า "เซ็ง" และเซ็งเบ็นต้นแบบของออร์แกน ซึ่งเน็นครี่องคนตรีของยุโรปอีกทอดหนึ่ง ชื่อของแคนเรียกตามเสียงที่เป่าซึ่งจะออกมาท่วงทำนอง "แคน แล่น แคน แล่น แคน แล่น แคน" แม้ว่าแคนจะเป็นคนตรีท้องถิ่น แต่สามารถ เทียบเสียงได้ครบตามระบบเสียงดนตรีสากล คือมีครบ ๓) ระดับเสียง (Pitch)

## วิธีเป่าแคน

แคนเป็นคนศรีประเภทเป่าที่มีลิ้น (Woodwind instrument หรีอ Reed)

## ถักษณะของแคน

แคนประกอบค้วยไม้กุ่แคนหรีอถุกแคน เค้าแคน ชันนะรงหรือชี้ญูด (คังรุป)

[^2]

## ไม้ถู้แคน

ทำจากไม้ชางซึ่งเป็นพืชตระกุถไม้ผ่ลำเล็ก ๆ มีปล้องยาว โคยเลือกเอาลำบหาด หัวแม่มีอเป็นขนาคโคที่สุด แต่ส่วนใหญ่ใช้ขนาคนิ้วชื้หรือนิ้วนาง นำมาลนไฟแล้วคัคให้ตรง ตัด ให่มีความยาวตามขนาคบองแคน ซึ่งจะยาวตั้งแต่ ๘๐ เซนศิเมตร จนถึง ๓ เมตร โคยทะดุ ข้อยอกเพื่อให้ถมผ่าน ฝังสิ้นทองเหลืองหวีอลิ้นเงินห่างจากปปายข้างบนประมาณ ๕๐-b๐ เซนศิเมตร โคยบริเวแนั้นจะบากเป็นช่องสู่เหลี่ยม ๒ ช่อง จะห่างหรีอใกลักันตามลักษษนของระดับเสียง ตรงกลางของไม้ํํแคนจะเจาะรุกลมเล็กๆ ถำละ ๑ รุ เพื่อใช่นิ้วปีดเปิดเวถาบรรเลงเรียกว่า รุนับ ส่วนรุที่บากจะอย่ค้านในเมื่อประกอบเป็นแคนแล้วจะมองไม่เห็น

## เต้าเคน

ทำค้วยไม้เน้้อแข็ง มีไวเพื่อประกบดูกแคนทุกถุกเข้าด้วยกัน และหุมสลินถูกแคนไว้ เต้าแคนจะเจะะรุกลมเส้นผ่าศูนย่กถางประมาณ $\odot$ เซนติเมตร ที่หัวเต้า เพื่อใช้ปกกเปาให้ถม ผ่านเข้าไปข้างใน แล้วผ่านลิ้นแคนทุกลิ้นภายในเค้า

๔๖

## ชันนะรงหรือขี้สีด

เป็นอี้ผึ้งเหนียาสีคำ ได้จากรังของแมลงชนิดหนึ่งตัวเเ็็กกว่าผึ้ง รังผึ้งชนิคนี้มน้ำหวานน้อย ใหัประโยชนใในการทำแคนมาก จิ้สูคนี้เหนียวแต่ไม่คิคมือและไม่แห้งกรอบ จี้พูคใช้ผนีกช่องว่าง ระหว่างถูกแคนและเต้าแคน เพื่อไม่ให้ถมที่ผ่านเข้าทางปากเป่ารั่วไหลอยกจากเต้าไปที่อื่นนอก จากผ่านเข้าไปในลิ้นแคนเท่านั้น

## ประเภทของแคน

แคนแบ่งเป็นประเภทตามจำนวนไม้กุ่แคนไค้คังนี้
-. แคนหก
เป็นแคนที่ทำค้อยไม้กุ่แคน $๓$ คุ่ รวมเป็น 3 ถำ แคนประเภทนี้มีขนาคสั้น มี เสียงไม่ครบ จึงไม่นิยมเป่าเพราะมีเสียง ๕ เสียงเท่านั้น ส่วนมากเป็นแคนสำหวับเด็กเล่น

## เ.. แคนเจ็ด

ทำด้วยไม้กุ่แคน () คุ่ รวมทั้งหมด $\odot ๔$ ถำ มีความยาวตั้งแต่ประมาณ $\odot$ เมตร ถึง $๓$ เมตร แคนยาวมีระดับเสียงตำกว่าแคนสั้นเพราะสามารถเจาะรุบังคับเยีงงใหห่างจากลิ้น แคนได้มาก แคนเจ็คมีเสียงครบทุกเสียงคือ โค เร มี พา ซอล ถา ที โคยมีเสียงต่ำสูงคุกัก ต่ ค่ จึงสามารถบรรเลงไค้ทั้งเพลงแคนแบบอีสาน เพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงถูกทุ่ง แต่ ปัจจุบันแคนเจ็คไม่ค่อยมีจำหน่ายเพราะผู้ซื้อนิยมใช้แคนแปดมากกว่า เพราะแคนแปดมี เสียงประสานเพิ่มขี้นอีก ๒เสียง
๓. แคนแปด

ประกอบด้วยไม้กุ่แคน ธ ค่ รวม $\odot$ อ ถำ การวางระคับเสียงตั้งแต่ค่ที่ ๑ ถึงคค่ที่ ๑) เหมือนกับแคนเจ็คทุกประการ คุ่ที่ ๘ เพิ่มขึ้นมาเป็นระดับเสีงงสุง ซึ่งเป็นคู่แปคของเสียง บางเสียงที่มีอยู่แล้วในแคนเจ็ด การเพิ่มคุ่ที่แปดนี้มีเพื่อใช้เสียงคุ่นี้เป็นเสียงประสานในการ บรรเลงเพลงพื้นเมือง

## ๔. แคนเก้า

เป็นแคนขนาคใหญ่ประกอบด้วยไม้กุ่แคน ร ค่ รวม จ๘ ถำ เป็นแคนที่มีเสียง ทุ้มหรีอเสียงใหญ่ ใช้สำหรับเป่าประสานเสียงกับการลำเท่านั้น จะใช้เป็นแคนวงไมได้ เนื่อง จากหนักและใช้ณมเป่ามาก ปัจจุบันไม่นิยมเป่ากัน ต้องสั่งเป็นพิเศษเพราะไม่มีจำหน่าย

## วิธีเป่าแคน

วรรณคคีอีสานเรื่อง "ท้าวกำกาคำ" ได้พรรณนาถึงอำนาจความไพเราะของเสียงแคนไว้ว่า


ฝูงพ่อฮ้าง
เหลือทนทุกข์
เป็นที่อัศจรรย์แท้
ไผได้ฟังม่วนแม้น
ฝูงกินข้าว
ผู่อาบน้ำ

คิดย่ำคะนิงเมีย
ผู่เคียวนอนแล้ง
เสียงแคนท้าวก่ำ
ใจสล้างว่างเว
คาคอค้างอยู่
ปะผ้าแล่นมา

อานุภาพของแคนจะเกิดขึ้นเช่นนี้ได้อยู่ที่ความชำนิชำนาฆู่ในการเป่า และการเลือกท่วง ทำนองลายแคนมาเป่า การเป่าแคนอาศัยเทคนิค $\mathfrak{\square}$ ประการคือ

จ. การผ่านลมไปยังลิืนแคน แคนจะมีเสียงต่อเมื่อมีลมผ่านเข้าออกที่ถิ้น ผู้เป่าแคน จะต้องใช้ถมเป่าเข้าและดุดลมออกตรงรุที่เค้าแคน การเป่าและดุดจะต้องสม่ำเสมอ เพื่อให้แคนมี เสียงคังและมีเสียงต่อเนี่องกันสม่ำเสมอ กรณีที่ต้องการให้เสียงสั้น ๆ และเร็วจะต้องใช้ลิ้นช่วย คัคถมให้ขาดเป็นห้วง ๆ ผู้เป่าที่ชำนาญสามารถเป่าแคนค้วยการหายใจเข้าออกทางปากแทน การใช้จมุกขณะที่บรรเถง
๒. การใช้นิ้วปิดรูบังคับเสียง รุบังคับเสียงจะอยู่เหนือเต้าแคนขึ้นไปประมาณ $3-$ ๓ เซนศิเมตรถูกแคนละ ๑ รุ เมื่อลมผ่านเข้าออกที่ลิ้นแคนศามข้อ ๑ แคนจะยังไม่เกิคเสียง เมื่อ ใช้นิ้วปิครุจึงจะเกิดเสียง ถ้าปิดทั้งสิบสี่รุพร้อมกัน ถูกแคนก็จะดังขี้นพร้อมกันทั้งสิบสี่ถูก

การใช้นิ้วปิครุขณะบรรเลงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสับสน เพราะการจัดตำแหน่งเสียงไม่ได้ เรียงถำดับเป็น โด เร มี ฟา ชอล ถา ที โด เหมือนเครื่องคนศรีบางชนิด หรือคนตรีสากล ทั้งนี้เพราะแคนเป็นของที่มีมาแต่โบราณ การจัคเรียงเสียงได้ทำสืบทอดกันมาและจำกันมา เรื่อย ๆ การจัคเรียงเสียงของแคนมีลักษณะดังนี้

|  | มือช้าย | มือขวา |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| คุ่ที่ $\omega$ | ซอล | ถา |
| คุที่ ๗ | ฟา | มี |
| คุที่ 3 | ชอถ | เร |
| คุ่ที่ | ฟา | ที |
| คุ่ที่ ๔ | มี | ถา |
| ค่ที่ ๓ | เร | ชอล |
| คุที่ ๒ | ที | โค |
| คุ่ที่ © | โค | ถา |

๔๘
ความยากของการเป่าแคนอยุ่ที่การจดจำตำแหน่งเสียงของถูกแคน และจับคุ่เสียง เดียวกันให้ถุกคค่นี้เอง ผู้หัดเป่าต้องจดจำตำแหน่งเสียงของถูกแคนให้ได้แม่นยำเสียก่อน โคยใช้ นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาบิดคุ่ที่ ค นิ้วชี้ปีดคู่ที่ ๒, ๓ นิ้วกลางปิดคุ่ที่ ๔, ๕ นิ้วนางปิดคุ่ที่ท, ๓) นิ้วก้อยใช้ดคคุ่ที่ $ఒ$ นิ้วมือที่ใช้ปีดรุบังคับเสียงนี้จะต้องรับผิดชอบสองรุที่อยู่ติดกัน จะ ก้าวก่ายหน้าที่กันไม่ได้ นอกจากจะเป็นการบรรเลงเพถงพื้นเมืองหรือถายต่าง ๆ

การเป่าแคนโคยปรกติใช้เสียงครั้งถะสองเสียง คือเสียงสูงกับเสียงต่ำคู่กัน เช่นใช้เสียง โคสูงพร้อมกับเสียงโดต่ำ ฉะนั้นจะต้องบีดรุระดับเสียงละ $๒$ ผู้ฝึกหัดเป่าจึงจำเป็นต้องฝึก การใช้นิ้วตามแผนภูมิที่กำหนคจนเกิดความชำนาญ ในการไล่เสียงขึ้นลงคือ โค เร มี ฟา ซอล ถา ที โด หรือ โด ที ถา ชอถ ฟา มี เร โด จนกระทั่งสามารถเป่าโน้ศต่าง ๆ โดยไม่ ต้องเรียงลำดับอย่างรวคเร็วเช่น มี ซอล ที เร ฟา โด ๆลๆ แล้วจึงฝึกหัดบรรเลงเป็น เพลงในขั้นต่อไป

## ลักษณะพิเศษของแคน

แคนเป็นดนตรีที่ชาวบ้านสร้างขึ้นค้วยมีอไม่ใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วย แคนจึงมีจุดอ่อน และลักษณะพิเศษหลายบ่ระการคือ
๑. แคนมีความบอบบางและชำรุดง่าย เพราะไม้กุ่แคนมีถักษณะกลวงบาง แตกง่าย ถ้าไม้กุ่แคนจูกใคแตกเลยรุแพเข้าไปหาลิ้น แคนถูกนั้นจะไม่มีเสียงดังอีกต่ไป นอกจากนี้ลิ้น แคนมีลักษณะบอบบาง ถ้าใช้ไปนาน ๆ ลิ้นของแคนจะเผยอขึ้น หรือลงไปจากตำแหน่งเคิม ทำให้เกิดเสียงเมื่อถมผ่านโคยที่ไม่ปิดรู เรียกว่า "แคนนอง"
๒. เสียงขั้นที่หนึ่งหรือเสียงโคของแคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยุ่กับช่างแต่ละคน ดังนั้น แคนที่ซื้อตามท้องตถาดจะมีระดับเสียงไม่เท่ากัน นำมาเล่นรวมวงกันไมได้ ถ้าต้องการรวมวง ต้องสั่งทำพิเศษให่มีเสียงตรงกัน
๓. ระดับเสียงของแคน บางครั้งจะเพี้ยนไปมากบ้างน้อยบ้าง ตามความชำนาญของช่าง เพราะช่างไม่มีเครื่องเทียบเสียงมาตรฐานสากล

## เพลงแคน

ชาวอีสานนิยมเป่าแคนทั้งเป่าเดี่ยวแถะเป่าประสานเสียงกับหมอลำ ผู้ที่เป่าแคน เก่ง ๆ เราเรียกว่าหมอแคน ท่วงทำนองที่เป่าเรียกว่า ถาย ถายแคนโคยทั่วไปเมี่อพังทำนอง แล้วจะมีเพียง $\mathfrak{ต}$ ถายเท่านั้นคือ
ลายกลุ่มที่ ๑ ไค้แก่ ลายสุดสะแนน
ลายโปไซ้าย
ถายส้อย
ลายแมลง ภู่ตอมดอก ลายเหล่านี้มีท่วงทำนองเดียวกันแต่ต่างบันไดเสียงกันคือมีเสียงคนละระดับ

```
ลายกลุ่มที่ เ ได้แก่ ถายน้อยและลายใหญ่
ซึ่งแต่ละลายมีรายละเอียดดังนี้
```


## จายกลุ่มที่ จ

ลายสุดสะแนน ถายโป้ซ้าย ถายส้อย ถายแมลงภู่ศอมคอกนี้ใช้ประกอบการลำทางสั้น

- ถายสุดสะแนน จะมีเสียงระดับต่ำ ถายนี้อาจให้ความหมายได้ว่า สายสัมพันธ์ ที่มีมาแต่ชาติปางก่อน เป็นถายที่มีจังหวะเร็ว ทำนองโลคแล่น รักระทึกใจ สนุกสนานร่าเริง
- ถายโป้ซ้าย มีระดับเสียงสุงกว่าถายสุดสะแนน ๔ เสียง เป็นเพลงที่มีจังหวะ ค่อนข้างเร็ว แสคงอารมณ์โศกครวญ รำพึงรำพัน ที่เรียกว่าโป้ซ้ายเพราะใช้นิ้ว หัวแม่มีอซ้ายเป็นนิ้วนับบ่อย ๆ
- ถายแมลงภู่ตอมคอก เหมีอนลายโป้ช้าย แต่เสริมเสียงทุ้มดังนึ่ง ๆ เหมือนแมลงภู่ กำลังบินตอมคอกไม้เข้ามา บางตอนก์เติมเสียงแหลมบางตอนก์มีทั้งทุ้มทั้ง แหลมพังราวกับได้ยินเสียงแมลงภ่บินมาเป็นฝูง ๆ
- ลายส้อย เป็นลายที่มีท่วงทำนองจังหวะเร็ว แสดงอารมณ์โศกขยื้ใจ ฟังแล้วทำ ให้คิคถึงความหลัง เป็นถายที่ผุ้เป่าแคนจะตกแต่งถูกเล่นเข้ามามาก เรียกว่ามี สร้อยมาก


## ลายกลุ่มที่ ๒

ถายนอยและถาย่ใหญ่ จะมีท่วงทำนองเดียวกันแต่คนละระดับเสียงคือ ถายน้อยจะมี เสียงสูง ถายใหญ่จะมีเสียงทุ้ม

- ถายใหญ่มีชี่อเรียกต่างกันหถายชื่อ โคยเรียกตามความมุ่งหมายของการใช้ เช่น ถ้าเป่าเดี่ยวตอนดึก ๆ จะมีเสียงโศกสะอื้นวังเวง ชวนให้คนที่กำถังอยุ์ในที่นอน เคลิบเคลิ้มจนหัวตกหมอน เลยเรียกว่า ถายหัวตกหมอน

ถ้าเป่าคลอลำทางยาว ซึ่งเป็นลำที่ช้าเศร้า ๆ ถำทางยาวเรียกหลายชื่อคือ ลำยาว ถำล่อง ลำล่องของ ถำถา ถำอ่านหนังสือใหญ่ เลยเรียกลายแคนที่ประกอบ ถำทางยาวว่า ถายยาว ถายล่อง ถายล่องของ เป็นต้น

ลายใหญ่นี้ถ้าเป่าเวถาดึกสงัด เช่นเป่าตอนที่ชายหนุ่มอำถาจากบ้าน สาวคนรักและเดินมาระหว่างทาง ถายนี้ให้อารมณ์เศร้าโศก เสียใจ อาลัยอาวรณ์ อย่างที่สุด ถายใหญ่นี้จะอยู่ในบันไคเสียงเอไมเนอร์ (A Minor)

- ถายน้อยมีชื่อเรียกต่างกันหลายชื่อ บางทีเรียกลายแม่ย้างกล่อม่ถูก ถายอ่านหนังสือ น้อยก็มี ถายน้อยนี้จะมีท่วงทำนองเคียวกับถายใหญ่ แต่มีระดับเสียงสูงกว่า

เป็นลายที่อยู่ในบันไดเสียงคีไมเนอร์ (D Minor) มีเสียงแหลมสูง ชาวอีสาน เรียกว่าเสียงน้อยหรือเสียงหอง เป็นถายที่นักแต่งกลอนลำแต่งให้แม่ฮ้างคือหญิงที่ สามีทิ้ง รำพึงรำพันกล่อมลุก ลายนี้เป็นที่นิยมมากคนจึงเรียกว่า ถายแม่ย้างกล่อมถุก

นอกจากนี้ยังมีถายแคนเพิ่มปี้นมา ซึ่งไม่เข้าพุดคังกล่าวข้างต้นคือ
ถายรถไฟ ถายโปงถาง ลายวัวขี้นภ ถายลมพัดพร้าว เป็นลายที่ประดิษฐ์ให้แตกต่าง จากถายที่กล่าวมาแล้ว ถีอว่าเป็นลายเกร็ดที่เพิ่มขี้นมา

ลายลำเต่ย เช่น เต้ยธรรมดา เต้ยโขง เต้ยพม่า เต้ยหัวโนนตาล มักเป่าลายนี้ต่อ จากลายยาว เมื่อจบการเป่าแต่ละครั้งจะลงท้ายค้วยถายลำเต้ยเป็นส่วนใหญ่

ลายลำเพลิน เป็นท่วงทำนองที่ใช้ประกอบการลำเพลินที่เป็นลำหมุ่เคินนรี่องรวคเร็ว มีทั้งจังหวะช้า ปานกถางและเร็ว

การเป่าแคนประกอบการลำนั้นมี ๓ ถักษณะคือ
๑. เป่าประกอบลำกลอน คือหมอลำชาย-หพิง ค ค่ ถำเกี้ยวพาราสีกันหรีอเสนอ ข่าวสารศ่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน มักจะเป็นถายสุดสะแนน เพราะมีจังหวะเร็ว ตอนใกล้จะ จบก์มีการลำถา จะใช้ทำนองลำยาวแล้วจบลงค้วยลำเต้ย เรียกการเป่าแคนนี้ว่าเป่าประกอบการลำกุ่
 ฝายชายผลัคกันเกี้ววููหญิงคนเดียวกัน โคยต่างหากลเม็คเค็คพรายเพื่เเอาชนะใจหญิงใหไไ้้
๓. เป่าประกอบหมอลำหมู่ คีอการถำที่เป็นเรื่องราว มีการแต่งฉาก แต่งตัวให้ เหมาะสมกับท้องเรื่อง ต่อมาหมอลำหมุว่วัวัพหาการเป็น ถำเพลิน คือฝ่ายหญึงมักน่งน้อยห่ม น้อยและลำเป็นเรื่องยาว ๆ มีผู้แสคงหลายคน แคนกียังเป็นดนศรีหลักที่สำคัญอยู่ ถึงแม้จะมี เครี่องคนศรีอื่น ๆ ก็ตาม

## แคนวง

แคนวงเป็นการรวมแคนหลายเต้า ซึ่งมีเสียงระคับเดียวกัน มาบรรเถงพร์อมกันและ ผสมกับเครื่องคนศรีอี่น ๆ เซ่น พิแ โปงถาง ฉิ่งฉาบ กั๋บแก้บ (กรับ) กผอง จัคว่าเป็นวิวัผนาการค่อนข้างใหม่ของคนครีพื้นเมีองอีสาน เพลงที่ใช้บรรเถงนิยมอยู่ ๓ประเภทคือ
๑. เพลงถูกทุง
๒. เพลงไทยสากล
๓. เพลงไทยเดิม

นยกจากนี้งังสามารถบรรเถงเพลงของต่างชาติได้ค้วย เพราะระคับเสียงแคนมีครบทุกเสียง แคนวงนี้กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน

## พิณ

"จักกล่าวถึงภไชยท้าว<br>ยินฟัง มนศรีประดับ

"พิณพาทย์พ้อม
หนัวหนัวซม

เนาว์แท่นเปงจาน ก่อนแล้ว กล่อมซอชุงไค้" (ลำศิลป์ไชย)

แถมปี่สวนไล
แพ่งแกกินแกัม"
(ท้าวฮุ่งท้าวเจือง)

พิณเป็นเครื่องดนศรีประเภทดีดค้วยบี้ก (Pluked Strings) ชาวอีสานบาง ถิ่นเรียกพิณว่า "ชุง" ตัวพิณทำจากท่อนไม้เนื้อย่อนเพื่อให้เจาะถากค้วยสิ่วได้ง่าย พิณมีรุปร่าง ดังนี้


ชั้นแบ่งเสียงทำจากซึไม้ไผ่แบน ๆ หันด้านติวขี้นรองรับสายยึดติดคอพิณค้วยขี้สูด หย่องทำจาก ซีกไม้ไผ่เหลา ให้แบนมีติวด้านหนึ่ง แต่ให่โค้งเล็กน้อย ความสูงให้พอเหมาะกับการพาคสายให้ ห่างจากระดับคอพอที่จะกดนิ้วได้สะดวก ถูกบิดขี้นสายทำจากไม้เนี้อแข็ง สายพิณทำจากลวคเส้น เล็ก ๆ ชาวบ้านนิยมใช้ลวดจากสายเบรครถจักรยาน ขนาคของชุง ขึ้นอยู่กับขนาคของท่อนไม้ที่ นำมาประดิษฐ์ ถ้าเต้าซุงมีขนาคใหญ่และลึก จะได้ซุงที่มีเสียงคังดี

ซุงมีทั้งแบบใช้สาย ๒ สาย ๓ สายและมี ๔ สาย
ถ้าชุงมี ๒สาย สายที่ $\odot$ เป็นสายเอก สายเปล่าเป็นเสียง "มี" สายที่ ๒ เป็นเสียงทุ้ม สายเปล่าเป็นเสียง "ถา"

ถ้าซุงมี ๓ สาย สายที่ ๑ เป็นสายเอก ขึ้นสายเปล่าเป็นเสียง "มี" สายที่ ๒ เป็นสายทุ้ม ขี้นสายเปล่าเป็นเสียง "ถา" สายที่ ๓ จะขึ้นสายเป็นเสียงประสาน

วิธีดีดพิณนั้นทำเหมือนกับการดีดกีศาร่ คือมีอซ้ายจับคอพิณ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอยอย ทำหน้าที่กดสายใหมีระดับเสียงต่าง ๆ ส่วนมีอขวาจะดีคสายพิณบริเวณรุเสียงเหนือ หยองพาคสาย

เพถงที่ใช้บรรเถง พิณสามารถบรรเถงไค้ทั้งเพลงแคนคือถายแคนต่าง ๆ เพลงถูก ทุ่งและเพลงไทยสากล โดยบรรเลงเดี่ยว และรวมวงกับแคน

## โปงลาง

โปงณางเป็นเครื่องคนศรีทำด้วยท่อนไม้ร้อยต่อกัน จ่๒ ท่อน แต่ละท่อนจะมีความยาว ถคหลั่นกันลงมา เป็นเครื่องคนตรีประเภทตี โคยเคาะทำนองและจังหวะไปพร้อมกัน ถุกระนาค ทำด้วยไม้เนี้อแข็ง เวถาตีจะเอาสายเชือกแขวนที่ต้นไม้หรือต้นเสา โคย่ให้ค้านถูกใหญ่อยุ่ตอนบน และด้านลุกเล็กสั้นเสียงแหลมอยู่ตอนล่าง การเคาะโปงถางมักใช้ผู้เล่น ๒ คน คนแรกเล่น ทำนองเพลงหลัก เราเรียกว่า "หมอเคาะ" อีกคนหนึ่งนั่งเคาะทางด้านขวามือทำหน้าที่เคาะ ประสานเสียงและทำจังหวะ เรียกว่า "หมอเสิร์ฟ"

เสียงของโปงลางมี ๕ เสียงคือ โด เร มี ซอล ลา ไม่มีเสียงฟา ที เสียงจะเรียงกัน ๓ ระดับคือ ต่ำ กลาง สูง เริ่มจากเสียง เร มี ซอล ถา โด เร มี ซอถ ถา โด เร มี ซอล คังนั้นโปงลางจะเล่นเพลงได้บางเพลงเท่านั้น เพราะเสียงไม่ครบตามระบบสากล เพลงที่ใช้ บรรเลงมักเป็นลายแคน

ดนศรีชนิดนี้เกิดขี้นที่เทีอกเขาภูพานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จึงค่อย ๆ แพร่หถายไปยังจังหวัดต่าง ๆ โปงถางเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นยังหาคำตอบที่แน่นอนไม่ได้ มีแต่ข้อ สันนิษฐานที่มีเหตุผลเชื่อถือไค้ว่า โปงลางเคิมเป็นชื่อของกระดิ่งที่แขวนคอวัว เพื่อเป็นสัญญาณ ให้เจ้าของรุ้ว่า วัวควายของตนอยุ่ที้ไหน มักจะแขวนให้จ่าฝูงเมื่อจ่าฝูงไปทางไหนถูกน้องหรีอตัว เมีย ก็จะตามกันไปด้วย นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้วัวแตกตื่นค้วย เพราะเวถาวัว ควายอยู่ชายป่าหรือชายทุ่ง ถ้าได้ยินเสียงแปลก ๆ มักจะตื่น แต่ถ้ามีเสียงโปงลางกล่อมหมันจะ มีสมาธีในการหากิน

เคิมเครื่องคนศรีชนิคนี้เรียกว่า "ขอลอ" โปงถางเป็นชื่อทำนองเพลงซึ่งเรียบเรียงขึ้น จากเสียงกระดิ่งที่คอวัว เมื่อบรรเถงบ่อย ๆ เข้า เลยกลายมาเป็นชื่อเครื่องคนศรี ไม่นิยมเรียก "ขอลอ" อีก


ตำแหน่งเสียงของถูกโปงถาง

ถายโปงถางที่บรรเสงนั้น ทำนองได้จากการเลียนเสียงธรรมชาติและชีวิตประจำวัน และนำมาเป็นชื่อถายได้แก่
๑. ถายถมพัดพร้าว
๒. ถายโปงถาง
๓. ถายช้างขี้นภ
๔. ถายแม่ร้างกล่อมถูก
๕. ถายนกไทรบินข้ามทุ่ง
๖. ถายฎไไทเถาะตุบ
๗. ถายแมลงรู่ตอมคอก

ลีลาของเพถงแสดงถึงเสียงถมที่พัดมาถูกใใมมะพร้าว และ ใบมะพร้าวจะแกว่งสะบัดตามแรงลม กลายเป็นเสียง และลีถาที่น่าฟังยิ่ง
ขณะฟังถายนี้จะทำให้นึกถึงเสียงของกระดิ่งผูกคอวัวที่ คังอยุ่ไม่ขาดระยะ มองเห็นวัวเดินศามกันเป็นทิวแถว ข้ามท้องทุ่งไป
ถายนี้แสดงให้เห็นลีลาการเดินของช้าง ที่กำลังเคินจี้น ภุเขาสูงโคยความเนิบช้าแต่สง่างาม
ลีถาของเพถง สะท้อนให้เห็นถึงความอ้างว้างว้าเหว่ของ หญิงที่สามีถะทิ้งไป ต้องกล่อมถุกอยุ่แต่เดียวดาย
ถายนี้บรรยายถึงลีถาของนกที่บินเบ็นหมุ่ ข้ามท้องทุ่งอัน เขียวขจีด้วยนาข้าว
แสดงสภาพชีวิตหนุ่มภูไท ที่ตกค่ำมักจะไปพุดคุยกับหญิง สาวตามบ้านต่าง ๆ
ลีลาของเพลง จะทำให้มองเห็นแมลงภุ่บินวนเวียนจุด เกสรดอกไม้เป็นหมุ่ ๆ พร้อมกับส่งเสียงค้วยความสคชื่น

โดยทั่วไปโปงถางมีไว้สำหรับต์ในยามว่าง ต่อมาได้ประยุกต์ให้มีการรำประกอบลาย ต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้ใค้รับรสอันสุนทรทางหุและทางตาประกอบกัน รำนั้นมีชื่อว่า รำโปงลาง

## พระพิมเนศวร์

## โดย สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์

พระพิมเนศวร์ หรือพระคเณศ เป็นเทพแห่งถุปสรรคผู้สามารถบันดาลให้เกิดหรือ ขจัดเสียซึ่งอุปสรรคทั้งปวงและอำนวยความสำเร็จให้บังเกิดขึ้น เบ็นเทพในศาสนาฮินจุมีกาย เป็นคน เศียรเป็นช้าง ชาวฮินจุ ส่วนใหญ่ก่อนการประกอบพิธีกรรมตลอดจนการศึกษาศิถปว่ทยา จะต้องบุชาพระคเณศเป็นเบื้องแรก และค้วยเหตุที่ไทยเราไค้รับศาสตร์ แขนง "นาฏเวท" มา จากอินเดียทำให้เรารับเอารุปแบบคตินิยม ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมในศาสตร์แขนงนี้มาด้วย ฉะนั้นในการศึกษาเล่าเรียนศิถปวิทยาจึงมีบทสวดบุชาพระคเณศเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ ปราศจากอุปสรรคทั้งปวง พิธีไหว้ครุและครอบทางโขนละคร ซึ่งมีมาแต่โบราณ จะอัญเชิญ ศีรษะพระคเณศมาประดิษฐานไว้ที่โต๊ะหมุ่บุชา แยกจากศีรษะเทพองค์อื่น ๆ เพื่อให้มีการบุชา สังเวยเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะศิลปินทางโขนละครถือกันว่า พระคเณศ มีความศักคิ์ สิทธิมาก เชื่อกันว่า "ครุแรง" ศิลปีนผู้ใด ที่ทำการลบหถู่ ไม่เคารพบุชา หรีอกระทำการใด ๆ อันเบ็นการผิดบท บัญญัติของศาสตร์แขนงนี้จะเกิดภัยพิบัติ หรือมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา เกิดอาการแน่น จูกเสียค คังมีเรื่องเล่ากันต่อ ๆ มา ต่าง ๆ นานา วิธีแกัไข คนที่ผิดครุจะต้องจุดธุปจุดเทียนขอขมาต่อ พระคเณศ แล้วอาการต่าง ๆ จะหายเป็นปกติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำตามแบบอย่างของชาวฮินดุ ใน การประพันธ์ทุกชนิคจะต้องอัญเชิญและกล่าวคำบุชาพระคเณศดังพระราชนิพนธ์ ในลิลิตนารายณ์ สิบปางความว่า

| อีกเชิญเทวราชเจ้า | คชเกศ |
| :--- | :--- |
| ผู้ปราบพิมนะภัย | หมคถ้วน |
| ทรงนามพระคเณศ | สิทธิ บดีแฮ |
| สุดประเสริฐลักษณ์ล้วน | เลิศดี |
| กวีใดตัังจิต | ประพนธ์ |
| เคารพคเณศร | ก่อนแล้ว |
| อาจแต่คั่งกมล | มุ่งมาตร์ |
| จิตสว่างคั่งแก้ว | ก่องตา |

ข้าจึงขอพระเจ้า
ทรงช่วยเสริมปัญฆา
ยามแต่งเรื่องทรงครุท จงสฤษศิ์ลิคิตได้

คิวบุตร
เกิคไท้
ทั้งสิบ ปางหา
คั่งจินต์ค้วยเทอญ

ๆลๆ
ในสมัยรัชกาลที่ $b$ จะเห็หไค้ว่าวรรณกรรมนั้นเพื่องฟุเป็นอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ ท่านทรงสนพระทัยในภารศวิทยาเป็นพิเศษ กวีส่วนใหญู่ จึงสีแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็น มาของเทพในศาสนายินจ

พระคเแศ มาจากคำว่า "คณป่ติ" หมายถึงเทพเจ้าผู้นำความรอบรั้ และนำไปส่ ที่ธุดแห่งความรัของโถกนี้ คำว่า "คณปติ" นี้ต่อมารุ้จักกันในนามว่า "คเณศ" เทพที่มีเศียรเป็นช้าง พระคเณศมีหถายพระนาม เช่น

| เอกทันตะ | หมายถึง ผู่มีงาเคียว | รักต-ตุณฑะ | 的 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| แทะ | หมายถึง ผู้มีงวงคคโค้ง | วินายกะ | ายถึง ผู้ขัดอุปสรรค |
| เนศวร | หมายถึง ผู้เป็นใหฆ่แห่งจุปสรรค | พพ | ผู้มีหยาน |

ประวัติของพระคเณคในเทพหิยาย ตามคัมรีร์ ทางศาสนากล่าวไว้ว่า พระคเณศ ถียกำเนิคมาจาก พระคิวะ และ พระนางปารวตี แต่ละคัมภีร์จะมีรายละเอียคแตกต่างกันออกไป

คัมภีร์ลิงคปุราณะ กล่าวไว้ว่า อสูรและรากษสได้ทำการบวงสรวงพระศิวะ จนได้ รับพร ทำให้อสูรและรากษสเหล่านั้นทำความเคืคคร้อนรุกรานเทวดา ทำให้พระศิวะศ้องแบ่ง ส่วนหนึ่งของพระองค์ำใหห้เกิดบุรุษร่างงามออกจากครรภ่ของปารวตี พระคิวะให้นามว่า "วิฆ เนควร" และไค้ประทานพรให้เป็นผุ้จัคขวางอสร รากษส และคนชั่ว

คัมภีร์ คิวปุราณะ กล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่ง พระหางปารวตี ไคครับคำแนะนำว่า แม้ว่า พระนางจะมีบริวารมากมาย แต่ถ้าพระนางจะมีคนรับใช้บองพระนางเองก็จะดียิ่งขึ้น พระนางกี เห็นค้วย ขณะที่พระนางกำลังสรงน้ำอยุ่กี่นึกถึงคำเตือนของพระสหายที่แนะนำจึงนำเหงอไคคล จากพระฉวีของพระนางมาสร้างเป็นบุษษงาม และสั่งให้เผ้าอยุ่หน้าประต ห้ามม่ให้ใครเข้ามา โคยลิไค้รับอนุญาต พระคิวะเสคศจมา พระคเแศจึงบัคขวางถูกตัดศีรษะ พระนางปารวตี ทรงพระพิโรธมาก พระศิวะสั่งให้เทวคาเคินทางไปทางทิศเหนือนำศีรษะสิ่งลีชีวิตสิ่งแรกที่พบ มาต่อศีรษะพระคเณศ เทวคานำศีรษะช้าง มีงาเคียว มาต่อ พระคเณศ จึงได้นามว่า เอกทันศะ แปลว่า มีงาข้างเคียว เมื่อพื้นงื้นมาพระคเแศไค้ขอขมาพระศิวะ

บางตำนานเล่าว่า พระวิศวกรรมมาทุถเชิฆพระนารายณ๋ไปงานมงคลเกศากันศ์ ของพระคเฌศ พระนารายณ์เพิ่งคื่นบรรทม จึงบริภาษว่า ถุกหัวขาคนี้กวนนัก เศียรพระคเแศ จึงษาคไป พระวิศวกรรมต้องไปเที่ยวหาเศียรใหม่ พบช้างตัวหนึ่งนอนหันหัวไปทางทิศศะวันตก จงงตัดหัวช้างมาต่อกับองค่พระคเแศ เรื่องนี้จึงเป็นต้นเหศุแห่งการเชื่อถือว่าการนอนหันศีรษะไป

๕๐
ทางทิศตะวันตกนั้นเป็นอัปมงคถ
เหตุที่มีงาช้างเดียวบางตำนานเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่ง ปรศุราม หรือรามสุรขึ้นไปเฝ้า พระอิศวรที่เขาไกรถาศ พระอิศวรบรรทมหลับอยู่ พระคเณศจึงห้ามมิให้เข้าไป ปรศุรามถีอว่า ตนเป็นที่โปรดปราน จึงดึงคันจะเข้าไปให้ได้ เกิดวิวาทสู้รบกับพระคเณศ พระคเณศจับปรศุราม ด้วยงวงบั่นขว้างไปจนปรศุรามสลบ พอพื้นปรศุรามกีจับขวานขว้างไป พระคเณศเห็นขวานกี จำได้ว่า เป็นของพระอิศวรประทานจึงไม่ต่อสู้ แต่ก้มลงรับไว้ค้วยงาข้างหนึ่ง งาก็ขาด สะบั้นไป ฝ่ายพระอุมากริ้วปรศุรามมาก จะทรงแช่ง พอดี พระนารายณ์ แปลงเป็นกุมาร มาวิงวอน ขอโทษไว้

จะเห็นได้ว่ากำเนิคของพระคเณศนั้น คงเนื่องมาจากลัทธิศาสนาที่แตกต่างกัน ใคร นับถือลัทธินิกายใดก็ผุกเรื่องยกย่องความเป็นใหญ่ให้กับเทพสูงสุดตามลัทธิของตน แต่อย่างไร ก็ศาม สิ่งที่เหมือนกันก็คือ พระคเณศมีกำเนิดขึ้นมาในฐานะเทพเจ้าแห่งอุปสรรค หรือในชื่อว่า "พิม เนศวร์ ซึ่งแปลว่าผู้ใหญ่แห่งความติดขัดหรืออุปสรรค ผู้สามารถขัดขวางมนุษย์ สัตว์เทวคา และมารร้ายต่าง ๆ ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถขจัดสิ่งกีดขวางทั้งปวงได้ด้วย ต่อมาเราได้รุ้ จักพระคเณศในนามของเทพเจ้าแห่งอักษรศาสตร์เบ็นบรมครุช้าง ดังพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ $b$ กฺไได้ทรงแสดงให้เห็นว่าพระคเณศทรงเบ็นบรมครุช้างต้วยดังความว่า

"อนึ่งพระพิมเนศเดชอุดม เป็นบรมครุช้างผู่ใหญ่<br>เธอสร้างสรรพะกะรีที่ในไพร เพื่อให้เป็นสง่าแก่ชาตรี"

พระคเณศในฐานะบรมครุช้างนี้มักจะรู้จักกันในนามของ . "พระเทวกรรม" จาก หลักฐานทางโบราณคคีจะพบรุปเคารพพระเทวกรรม ปรากฏบนด้ามมีด ซึ่งเชื่อว่าเบึนมีด สำหรับหมอช้าง และนอกจากนั้นพระคเณศยังมีฐานะเป็นเทพผุ้คุ้มครองเด็ก เบ็นทวารบาล เป็นรุปเคารพไว้หน้าประตูทางเข้าวัดในพุทธศาสนา

ลักษณะขององค่พระคเณศ มีรุปกายเป็นมนุษย่ อ้วนเตี้ย ท้องพถุ้ย หุยาน มีเศียร เป็นช้าง มีงาข้างเดียว มีสีกายแดง สี่กร กรเบื้องบนทั้งสองยกขึ้นสุงระดับพระนถาต กรขวา ถือวัชระ กรซ้ายถือบ่วงบาศ กรเบื้องถ่างทั้งสองข้างหันเข้าหากันอยุ่ในระดับบั้นพระองค์ กรขวาถืองาที่หัก กรซ้ายถือหม้อน้ำ ดังในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ $\mathfrak{z}$ ที่กล่าวถึงพระคเณศ ใน บทเสภา สามัคคีเสวกว่า

แถลงเรื่องพระคเณศวิเศษศักดิ์ เรืองอิทธิฤุทธิไกรวิชัยชาญ เศียรเธอเป็นเศียรกะรีสีแดงชาค แต่เยาว์วัยเธอไซร้ได้เสียงา

จกหระจจมไตรงักรมหาศาล ชำนะําํานามเงหิทิิทยา แสนประหกาคน่าจุเงืหหนักหหา เพราะแกล้วกล้าสามิภักดิ์พระบิตุรงค์

ด้วยรามปรศุมาไกรถาศ จะเข้าไปในวิมานบรรยงค์ จึงไค้โกรธขึ้งถึงวิวาท พระคณาธิบคีเสียทีพราหมณ์ คเณศเห็นขวานเพชรระเห็จมา<br>ประทานพราหมณ์รามรงค์ให้คงกร<br>จึงกัมเศียรคอยรับให้มั่นเหมาะ<br>จึงคงงาข้างเคียวแต่ปานนั้น<br>กายาเธอข้ำม่ำและล่ำสัน<br>ทรงเครื่องเรืองงามอร่ามแคง เป็นใหญ์ในปวงวิทยา<br>เนืองนิตย์ประสิทธิ์ประสาทพร<br>ชนใคหวังข้ามอุปสรรค<br>สำเร็จเสร์จสมดังจินคา

จะเผ้าพระบีตุราชดังประสงค์
พระคชพักตร์จึงตรงเข้าห้ามปราม
ต่างคนต่างอาจไม่เกรงขาม
ปรศุรามขว้างขวานไปรานรอน
ก็รุ้ว่าพระบิดามหิศร
จะสู้ขวานพระบิดาไม่ควรกัน
ขวานจำเพาะถุกงาข้างหนึ่งสะบั้น
เลยมีนามว่าเอกทันต์บรรฤาแรง
ผิวโรหิตพรรณกันกำแหง
แสงกายจับแสงวราภรณ์
สง่าทรงซึ่งวินัยสโมสร
สถาวรสวัสดิ์วัฒนา
พึงพำนักพิมเนศนาถา
พระองค์พาข้ามพิมนะจัญไร

## 

## สารบัญ

เรื่อง หน้า
เรียนรุ้เรื่องลายไทย ..... 1
จะเตรียมตัวอย่างไรดี เมื่อจะไปดูการแสดง ..... 4
การฟ้อนศิลปาชีพ ..... 8
แหล่งสนเทศทางวัฒนธรรม : ศุนย์เอกสารอีสาน
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ..... 23
หมอลำ ..... 33
ดนๆรีพี้นเมืองอีสาน ..... 44
พระพิมเนศวร์ ..... 54

## คณะบรรณาธิการ

ณรงค่ ป๋อมบุบผา
มุณี พันทวี

สมทรง ดีรัศมี
พรพิมล ศุภสิทธิ์
กิพวรรณ วิจิตรเขริญ
กาญอนา พูลเจริญ



[^0]:    *บรรณารักษ์สำนักหอสมุคกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เคยเป็นบรรณารักษ์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาสารคาม) และเป็น ที่ปรึกษาชมรมคนตรีนาฏศิลปพื้นเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรริโรฒ มหาสารคาม

[^1]:    ๒. ขาคเงินทุนดำเนินงาน

    การพัฒนาหน่วยงานและการสนับสนุนงานข้างเคียง

[^2]:    * ตัดตอนมาจาก รายงานผลโครงการทะนุบำรุงศิลปวัญนธรรม เรื่องโครงการ ทะนุบำรุงคิถปะการแตดงภาคอีสาน โคยวีณา วีณเพ็ญ และคณะ

