


งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ 8 วิทยาเขต
ครั้งที่ 9


$$
\text { 5-7 ธันวาคม } 2528
$$

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว่โรฒ บางแเสน
ทลบุรี

## วับบๆั้สుดที่ 5 ตันวาคม 2528

## ภากเซ้า ๗ โภชนาคารใหญู่

6.30-7.30 น. การตักบาตรสี่ภาคถวายเท็นพระราชกุศล (พระสงม์ 99 รูป)
$9.00-9.55$ น. พิธีถวายราขสคุตี แค่องค์พระบาหสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พิธีเปิดงานและโหมโรงศรีนครินทร์ 8 วิทยาเขต
$10.00-10.10$ น. รำราขาศิรนาฏกรรม แางแสน
10.15 - 10.25 น. รำศรีนครินทร์ บางเขน
$10.30-10.35$ น. ระบำครุด ประสานมิตร
10.40-10.50 น. ระบำครุฯ พลศึกษา
$10.55-: 1.15$ น. โนรา ถงขลา
$11.10-11.20$ น. ระ11าเก็บฝ้าย มหาสารคาม
$11.25-11.35$ น. ระบำจีนรำพ้ด เทุมมัน
$11.40-11.50$ น. ฟือนเง้ยว ตยสโลก
ภาต่าย ณ โภชนาคารใหญ่
$12.00-13.00$ น. การบรรเลงดนตรีไทย โดยวงขนะเลิศการประกวดจากการ ประก วตตนตรีไทยระด้บนักเ รียนภาคตะว้นออก ชิงถ้วย พระราขทาน สมเด็จพระเหพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี
$13.00-14.00$ น. สาธิตคนตรี้ื้นบ้านอีสาน มหาสารคาม
$14.00-16.00$ น. สักวากลอนสด 8 วิทยาเขต บรรเลงดนตรีไหยประกอบ โดย วิทยาเขตบางแสนและประสานมิตร
ภาคค่า 凹 เวหีกลางแจ้ง ศูษ์กิจิการมิสิต

| 19.00-20.00 | สังคีตวิวัตน์ | ประสานมิตร |
| :---: | :---: | :---: |
| 20.05-20.15 น | รำราช่าศิรนาฏกรรม | บางแสน |
| $20.20-20.30 \mathrm{u}$ | ฟ้อนถวาษพระพร | พิษญฺโลก |
| $20.35-20.45$ u | ญวนรำกระถาง | ปทุมวัน |
| 20.50-21.05 4 | ฉุยฉายพราหมณ์์ | บางเขน |
| $21.10-21.25$ น | ฟ้อนกูไทสามเผ่า | มหาสารกาม |
| $21.30-21.40$ u | ระบํากะลา | สงขลา |
| $21.45-22.30$ น | ละครขาตรี "มณาลงกระท่อม" | บางแสน |
| 22.35-24.10 | ละครหลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง |  |
|  | 'อานุภาพแห่งความเสียสละ" | พลศึกษา |

ภาคเ ${ }^{*}$, โภช่าการใหญ่
9.00 - 10.00 น. การบรรเลงคนตรีไทย โคย ประสานมิตร สงขลา บางแสน
10.05 - 10.15 น. รำสุโขทัย บางเขน
$10.20-10.30$ น. รำสีนวล อาหนู ปหุมวัน
$10.35-10.45$ น. รำตารีกีปัส สงขลา
$10.50-12.15$ น. สาธิตอาวุธโบราญ พลศึกษา

ภาคบ่าย ๙ โภชนาการใหญ่

| $12.35-13.30$ น. ดนตรีลานนา | พิษญฺโลก |
| :--- | :--- |
| $13.35-13.45$ น. ระบาสี่ภูเหนือ | พิษญโโก |
| $13.50-14.00$ น. ระบำเข็นฝ้าย | มหาสารคาม |
| $14.05-14.50$ น. เพลงพื้นเมือง | บางเฮน |
| $14.55-15.40$ น. หมอลาเพลิน 'ท้าวสุธน-นางมโนรา" | มหาสารคาม |
| $15.45-16.30$ น. ปี่พาทย์มอญ | ประสานมตตร |


| 19.00-19.50 น | การบรรเลงคนตรีพื้นเมืองอีสาน | มหาสารคาม |
| :---: | :---: | :---: |
| 19.55-20.15 ${ }^{\text {u }}$ | พลองไฟ | พลศึกษา |
| 20.20-20.30 น. | ระบาตามพระประที่บ | พิษญุโลก |
| 20.35-20.45 น. | ระบำเบื้องบรรพกาล | บางแสน |
| 20.50-21.00 น | ฟ้อนลาวษมจันทร์ | ประสานมิตร |
| 21.05-21.15 น. | ฟ้อนอุบล | มหาสารคาม |
| 21.20-21.35 น. | เพลงพื้นบ้าน | บางแสน |
| 21.35-21.55 น. | ลิเกปา | สงขลา |
| 22.00-22.20 น. | การแสดงชุด "ย่าหรันตามนกยูง" | บางเชน |
| $22.25-24.00$ น. | การแสดงโขน ตอน 'นางลอย" | ประสานมิตร |

## วันเสารที่ 7 ธันวาคม 2528

## 

$9.00-10.00 \mathrm{u}$. การบรรเลงคนตรีไทย โดย วิทยาเขตมหาสารคาม ปทุมวัน
10.05 - 10.15 น. รำสีนวล อาหบู ปทุมวัน
$10.20-10.35$ น. การแสดงชุด แผ่นดินธรรม แผ่นคินทอง ขางแสน
10.40-10.50 น. ระบำยระสานมิตรสัมมันธ์ ประสานมิตร
10.55-11.55 น. ละครเวสสันดร กัณห์ชูชก-กักห์มัตรี บางเชน

## ภากย่าย ณ โภชนาถาร์ใหญ่

12.00-13.00 น. การบรรเลงดนตรีไทย "เพื่อนรักนักคนตรีไทย" ร่วม 8 วิทยาเขต
$13.05-14.35$ น. ละครพูด บหพระราชนิพนธ์ 'หาเมียให้ผ้ว" ปทุมวัน 14.35-15.10 น. สาธิตประชันวงปี่พาทย์อาชีพ
15.05-17.00 น. การแข่งขันการละเล่นกีฬาไทยกลางแจ้ง 8 วิหยาเขต

อาทิเช่น

- ตี่จับ - ปิดตาตีหม้อ - ชักคะเย่อ
- ไม้หึ่ง - มอญช่อนผ้า - ลูกช่วง
- ขี่ม้าส่งเมือง - จูงนางเข้าห้อง - มวยลา เป็นต้น
17.05-19.00 น. การบรรเสงตนตรีไทย "น้องพี่ตนตรีไหย" ร่วม 8 วิทยาเขต ภาคค่า ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์กิจการ่นิสิต
$19.00-19.40$ น. การบรรเลงคนตรีไทย โคย บางแสน พิษญุโลก
19.45-19.55 น. ระบาทับทิมสยาม บางแสน
20.00-20.10น. รำรองแง่ง - ประยุกต์ สงขลา
$20.15-20.35$ น. รำมังคละ พิษญุโลก
$20.40-20.50$ น. รำตังหวาย มหาสารคาม
$20.55-21.30$ น. โนรา สงขลา
$21.35-22.20$. โขนสด ตอน 'พาลีชิงนางมณโต' บางเขน 22.25-24.25 น. ละครนอก เรื่อง ไกรหอง ตอน "พ้อล่าง - ห้อบน" ประสานมีตร



# งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย <br> มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

้ั้<br>ครังที $\alpha$

๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๒๒๘
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

## อาเศียรวาทราราชสดุดี

## สัททุลวิกกีพิตฉันท์ 19

สรวมศริศรีตุกกกษ์วโรจนวิเศษ
เนื่องในวาระเฉลิมพระชนม์นๆบดี
ที่ห้าธันะวะมาสอุดมศิริวิมง
เอกองก์ไตัตติยามหาอกิกษัตริย์
บ์าเพ็ญทศพิธราษะธรรมกรุญะเปี่ยม
ทวยราษฏร์พร้อมจิตน้อมประกาศกิรติการ

คุณเด์ยคุณพ่อยู้ก่อเกิด
คุณม่อหลวงิิง ใหญ่่หลือประมาณ
พระพ่อเอ๋ยพระพ่อหตวง
ม้อมรำล๋กพ่อหลวงผู้ทรงนาม
ขออำนาจรัตนตรัยใสพิสุทถิ
ให้พ่อหลวงเกษมสุขทุกเวลา
ขอเดษะข้าพระพุกธเจ้าเหล่านิสิต
กวายฟีพเป็นราษพลี่ั่น
ขอเดษะฝ่าดะอองรุลีพระนาท
ศรีนกรินทร์าจัดวัผนธรรมเพื่อดำเมิน

ทวยไทยนิกรเขต สุปรีย์
ภูมิพลพระัักรั สุวงศ์
คลอันประเสริธุกาง อุบัติ
ราษใดจะเทียมมัด มิเทียม
มากล้านประมวสเยี่ยม ประมาณ
"วันพ่อ" ณ คาขวาร
ฉะนี้

ล้นเลิศเหลีอล้ำเกินคำขาน
เกินกว่าจารจารีกร้อยเป็นถ้อยความ ลูกทั้งปวงทั่วประเทคเขตสยาม ภูมิพอองค์รามกตัญณตา เทพฤทธิรุทธ์โปรรดปกปักรักษา
เดริญชนมายุถิ่งมิงมิรันดร์
ร่วมน้อมอิตปฏิญญาณสมานดันท์
ถายาพระพรแด่ทรงธรรม์ทรงพระเจิิญ
วโรกาสเฉลิมดลองพ้องสรรเสริญ
จรรโลงติลปับให้จำแริญจำรัสรุ่บมิรันดร์กาด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์และนิสิต
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน



## คำขวัญ

นายอาทร ชนเห็นชอบ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ของชาติ คือ การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมร่วมกัน อันเป็นผลงานของชนในชาติได้สร้าง สรรค์ขึ้น โดยผ่านการคัดเลือกปรับปรุงและยืดถือสืบ ทอดกันมา ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นทั้งลักษณะนิสัย ลัทธิความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร การกิน ศิลปะต่าง ๆ และการประพฤติปฏิบัติ ของ คนหรือกลุ่มคนในชาติ

ศักดิ์ศรีแห่งเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจร่วมกัน ของคนไทย ย่อมได้นำมาซึ่งวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้น การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย ครีนครินทรวิโรฒทั้ง ๘ วิทยาเขต จึงแจ้งให้เห็น เจตนารมณ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติมีการ สืบทอดและสถิตย์สถาพรตลอดไป สิ่งสำคัญที่สุดในการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ มิใช่เป็น การเก็บรักษาวัฒนธรรมไว้เป็นประวัติศาสตร์เพืยง อย่างเดียว ที่สำคัญกว่านั้นอยู่ที่ว่าจะต้องค้นหาวิธีการที่ เหมาะสมในอันที่จะเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ เสมือนหนึ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ด้วย ขออำนวยพรให้การ จัดนิทรรศการครั้งนี้ จงสัมฤทธ์ผลตามประสงค์ทุก ประการ.


## คำขวัญ

นายทรงศักดิ้ ศรีกาพถินกุ์ ดธัการบดี
มทาวิทยาลัยศรีนครีนทรวโรฒ

มหาวีทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจะมี หน้าที่ให้บริการทางวิชาการแล้ว ยังมีหน้าที่ทำนบำรง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างเข้มแขึงด้วย ทุก ๆ ปै มหาวิทยาลัยย โดยความร่วมมือของวีทยาเขตต่าง ๆ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนรรรมไทย ในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้ที่ ๙ โดยวิทยาเขตบางแสน ได้กรุณาเป็นเจ้ากาพให้

วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่อทำนุป้ารูง รักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาศิสปวัฒนธรรมไปในทางสร้างสรรค์
 เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นสำนึกในหน้าที่ของคนไทยที่ต้อง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

การจัดงานนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกบี เพวาะก 12 แสดงศิลปวัฒนธรรมได้สะท้อนให้เห็น ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความ เป็นอยู่และอาชีพของท้องถิ่นในหลายแง่มุม และยังมีการ พัฒนาสึ่งใหม่ ๆ ให้เข้ากับกาลสมัยด้วย จึงเป็นที่ชื่นชม ยินดีตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็นทั่วไป

ผู้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นกิจกรรมนี้ เจริญก้าวหน้า มาด้วยดี ทั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ และคณะนิสิตที่ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้า ในด้านนื้อย่างลีกซึ้ง ฝึกฝนจนมีความสามารถ รวมทั้ง ความพยายามและความร่วมมือที่จะทำให้งานนี้ดีเด่นขึ้น ทุกปี ผมหวังว่างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๐ ที่จะมีขึ้นในปีหน้านี้ พวกเราจะร่วมกันให้ความสำคัญ เป็นพิเศษ และระตมพลังเพื่อจัดงานฉลองครบรอบ ทศวรรษของงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของเราให้ยิ่งใหญ่และอย่างพร้อมเพรียงกัน

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับทุก ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ และขออำนวยพรให้ งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ ในวาระส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผมขอส่งความปรารถนาดี และ ขอส่งความสุขปีใหม่ ๒๙ะ มา ณ ที่นี้ด้วย

## คำขวัญ

นายเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร
รองคถัการบดีฝ่ายルริทาร
มทาวิทยาลัยศรีนครีนทรวโรต

การส่งเสริมศิลปปและวัฒนธรรมเป็นภารกิจอย่าง หึึ่งของสถาบันอุดมศึกษา เพราะศิลปะและวัฒนธรรม เป็นมรดกอันล้ำค่าของสังคม หน้าที่ของปัญญาชนคือ การหาแนวทางเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมสิ่งที่ดีงามไว้ ให้แก่มนุษยชาติ

ขอแสดงความชื่นชมกับบุคลากรทุกฝ่ายของ มหาวิทยาลัยที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจกันปฎิบัติ งานเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด ซึ่งเป็นนิมิตหมายว่า สังคมของเราจะเจริญรุดหน้าไปยังทิศทางที่ปรารถนา ร่วมกันสืบไป

ขออำนวยพรให้การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไทยครั้งที่ $\alpha$ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จง ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


## คำขวัญ

นายสมบูรณ์ ชิตพงศ์ รคงอธิการบดีฝ่ายกิอการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย ครีนครินทรวิโรฒเป็นกิจกรรมที่ชาวมหาวิทยาลัย ครีนครินทรวิโรฒ ควรแก่การภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานที่แสดงถึงความ สามารถในด้านนี้ของพวกเราแล้ว ยังเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการที่มหาวิทยาลัยนี้ได้ทำหน้าที่ในการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึง ความเป็นชาติไทยไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปด้วย


## คำขวัญ

นายอนันต์ เจียมเจริญ
รองอถิการบดีฝ้ายว่ชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัฒนธรรม คือ แนวทางในการแสดงออกของวิถีชีวิตทั้งปวงที่ บุดคลของกลุ่มชนคิดขึ้น หรือกระทำขึ้นเป็นต้นแบบหรือเสริมต่อขึ้น แล้วคนส่วนใหญ่ของกลุ่มชนยอมรับสืบทอดจนกระทั่งสิ่งนั้นส่งผล. ต่อนิสัยของการคิด การเชื่อถือ และการกระทำของคนหมู่มากแห่ง กลุ่มชนนั้น 9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ ได้เล็งเห็นว่า วัพนธรรม มี ความสำคัญต่อการพัญนาสังคมการดำรงชีวิต และความเป็นชาตี โดยเฉพาะวัพนธรรมไทย ซึ่งเป็นสึ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันสอบสวน สะสาง ซ่อมเสริม หรือสร้างสรรค์ และสื่อสาร เพื่อไห้รู้จักนำทรัพยากร วัฒนธรรมมาใช้อย่างเหมาะศม ฉะนั้น เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์ วัมนธรรม และเตรียมการทรัพยากรมมุเย์ อ้นได้แก่ บรรดาคณาจารย์ และ นิติตของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ให้สามารถรองรับวัพนธรรม เหมๆ ที่จะมีสวนชวยเตรมมวัฒนธรรมใทย ให้เกิดประโยชน์เต็ม สมรรถนะมากที่สุตเท่าที่จะทำได้ ธงได้จัดตำเนืนการสึบต่อกันมา จนถึงครั้งที่ $\alpha$ นับเป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจของชาว มศว.บางแสน ที่ได้ มีส่วนช่วยกันสึบทอด สิ่งดีงามนี้ต่อไปให้นานเท่านาน


## คำขวัญ

## นายสมพล เล็กสกุล

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## คำขวัญ

นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกกจการพิเศษและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยเจตนาที่ประเสริฐและ ด้วยการวางแผนที่รอบคอบของ คณะกรรมการจัดงานย หวังเป็น อย่างยิ่งว่างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ ๙่อมบรรลุจุด ประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ


## คำขวัญ

นายบันลือ ถิ่นพังงา

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรี่นครินทรว่โรฒ สงขลา

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยนี้ นอก่จากจะ อำนวยให้พวกเราชาว มศว.ได้มาแสดงออกในแง่มุม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศิลปวัญนธรรมไทยแล้ว ยังน่าจะเป็น โอกาสที่เราจะได้ช่วยกันพิจารณาว่ารูปแบบของศิลป วัฒนธรรมไทยที่เราจะส่งเสริมต่อไปนั้นคืออย่างใด และรูปแบบแห่งการส่งเสริมของเราน่าจะเป็นประการใด ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะแก่ความที่เราเป็นมหาวิทยาลัย ขอให้งานนี้บรรลุผลสำเร็จงดงาม เพราะพวกเรา ช่วยกันทำให้คู่ควรแก่การที่งานนี้เป็นงานส่งเสริมศิลป วัฒนธร5มไทย1 ขอบคุณ มศว..บางแสน ที่กรุณารับ ภาระอันหนักมากในการเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน


## คำขวัญ

นายอารีย์ สหชาติโกสีย์
รองอธิการขดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ขางเขน


## คำขวัญ

นายนิพนธ์ กินาวงศ์
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ พิษณุโลก

คิลปวัฒนธรรมเป็นสิงแสดงให้เห็นถึงความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการ และสุนทรียภาพอันมีเอกลักษณ์ เฉพาะ เป็นมรดกอันเกิดจากอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ และได้สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ จึงเป็นสิ่งดีงาม และควรค่าแก่การภูมิใจยิ่ง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่สำคัญและ มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของชาติที่สะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ ชีวิตจิตใจของประชาชนในยุคสมัยต่าง ๆ ที่สืบเนื่อง ต่อกันมาจนถึงสมัยของเราในปัจจุบัน การศึกษาเรื่อง ราวทางศิลปวัฒนธรรมของชาติจึงนับว่าเป็นเรื่อง สำคัญและควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจะเป็นการ ปฏิบัติตามภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย แล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ ชาติ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งดีงาม และการแสดงออกซึ่งความสามารถของนิสิต อาจารย์ ทางศิลปะสาขาต่าง ๆ นับเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ เป็นงานที่ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ในปีนี้ มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้วิทยาเขตบางแสนเป็น เจ้าภาพจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธ รรมไทยระหว่าง วันที่ ธ-๗ ธันวาคม ๒\&๘๘ ซึ่งนับเป็นปีที่ $\propto$ ที่มหา วิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจนี้ต่อเนื่องกันมา

ผมขออำนวยพรให้การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งนี้ จงสำเร็จถุล่วงลงด้วยดี เป็นที่ ประทับใจแก่นิสิต อาจารย์ และประชาชนผู้เข้าร่วม งานทุกท่าน และเป็นงานสำคัญที่เผยแพ่ช่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัย ขอให้ทุกท่านที่ได้เกี่ยวข้องกับงานนี้จง ประสบสุขและเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเทอญ


## คำขวัญ

## นายถวิล ลดาวัลย์

รองอธิการแดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ มหาสาร円าม

## คำขวัญ

คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ ปทุมวัน

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒเป็นงานที่ควรแก่การส่งเสริมสนับ สนุนอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ นิสิตซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รู้จักได้รับการถ่ายทอด และฝึกฝนศิลปแขนงต่าง ๆ ของชาติแล้ว ยังจะเป็นผู้ช่วย อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและเผยแพร่ให้มวลชนได้ เห็นความสำคัญเพื่อจักได้ช่วยกันจรรโลงศิลปวัฒนธรรม ไทยให้สืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลังตลอดไป

ขอให้งานนี้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและ หน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยสมบูรณ์ทุกประการ


คำขวัญ นายบุญเอิญ มิลินทสูต

รองอถิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทางแสน
เสรียรโกเศศ กล่าวไว้ว่า "บุคคลอาจอบรมจิตใจ ในเรื่องรู้รสค่าของความงาม ความไพเราะให้เจริญ งอกงามได้ กีด้วยมีความสนใจในศิลปะ คือให้มีแตต่งิ่งดี งามแวดล้อมตนอยู่เศมอ ผู้รู้รสรู้ค่าแห่งศิลปะมาดี ย่อม เป็นส่วนประกอบอันสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติเกิด ความเจริญงอกงามในทางวัญนธรรม"

ผมขอแสดงความยินดีและเต็มใจยิ่ง ที่มีโอกาส ต้อนรับบรรดาอาจารย์ ข้าราชการ นิสิต จากทุก วิทยาเขต ตลอดจน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งล้วน เป็นผู้ปรารถนา "ให้มีแต่ิิ่งดีงามแวดล้อมตนอยู่เศมอ" ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย ศรีนกรินทรวิโร玉 ครั้งที่ $\propto$ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฐ บางแสน

และผมเชื่อมั่นว่า สิ่งที่เรากระทำร่วมกันอยู่นี้ "เป็นส่วนประกอบอันสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติของเรา เกิดความเจริญงอกงามในทางวัฒนธรรม" อันเป็นยอด ปรารถนาของเราทุกคน


ศิลปวัฒนธรรมเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความเจริญของชาติ
ประเทศไทยมีประวัติทางศิลปวัฒนธรรมอันยาวนาน งานส่งเเริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฌ แม้จะเป็นเพียงด้านหนึ่ง กัเป็นการสึบทอดประวัติ แห่งควมเจริญของชาติให้ยืนยาวต่อไปอีก นับเป็นกรณียกิจ อันควรแก่การภาคภูมิยิ่ง

## คำขวัญ

นายณัฐ อินทรปาณ
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา


# โครงการงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ซ 

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ ๕－๓ ธันวาคม ๒๕ฺ๓ส<br>ณ มทาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร แางเสน

ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงคิดสร้างสรรด์ วิถีทางตำเนินชีวิต และ ได้สื บทอดกันมา อย่างช้านาน ทั้งย้งเป็นการแสดงถึงความมันคงง และความสำนึกในชาติร่วมกันอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตี มหาวีทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว จีงได้ถือเป็นหน้าที่หลัก อันสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยจรรโลงและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มันคงถาวรตลอดไป มหาวิทยาลัย ศรีนครรนทรวิโรฒได้ส่งเสริมและเผยแพรศศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด กิจกรรมดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย ครีนครินทรวิโรฒ ทั้ง ๘ วิทยาเขตได้ร่วมจัดขื้นรวม ๘ครั้งแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ครั้งที่๑ ปีการศืกษา ๒๕๒๐ ที่วิทยาเขตมหาสารคาม
เมื่อปี พ．ศ．๒๕゙○๖ ขณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษานั้น ได้จัดกิจกรรมดนตรี Music Festival ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสฝีกฝนทักษะ เผยแพร่ และแสดงออกซึ่งความสามารถในทางตนตรีงานมหกรรมดนตรีได้ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ．ศ．ฝ์セ๐ ฝ่ายกิจการนิสิตทุกวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดในการขยายของฝ่ายงานมหกรรมดนตรี ให้กว้างขวางยิงขึ้น โดยบรรจุนาฎศิลป์การแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย นิทรรศการ ทางศิลปะตสอดจนการแสดงสินค้าพื้นเมืองของแต่ละท้องถิ่น โดยเปลี่ยนชื่อเป็น＂งานส่งเสริมศิลปาัฒนธรรมไทย＂ และ มศว．มหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งแรก กำหนดตรงกับวโรกาสอันเป็นวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และจากการประเมินผล ปรากฎว่า การจัดงาน ครั้งแรกนั้นได้รับความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ที่วิทยาเขตสงขลา
ในปีการศึกษา ๓ฺ๒の มหาวิทยาลัยได้มอบให้ มศว สงขลา เป็นผู้จัดงาน แทน มศว มหาสารคาม ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถจัดงานได้ กำหนดในระหว่างวันที่ ๒๐－๒๑ มกราคม ๒๕๒ จากการ ประเมินผลปรากฎว่าได้รับความสำเร็จในเกณฑ์ที่สูงมาก

## ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ที่วิทยาเขตสงขลา

ในปีการศึกษา น์ นี้ มหาวิทยาลัยได้มอบให้ มศว สงขลาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก มีประสบการณ์และสามารถแก้ไขข้อบกร่องซึ่งเกิดจากการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่๒ นั้น แล้ว โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ $\Omega-\infty$ กุมภาพันธ์ ๒ざも๓

การจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒๓ ที่วิทยาเขตประสานมิตร
ในปีการศึกษา bocimm มหาวิทยาลัยมอบให้ มศว ประสานมิตรเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ $\alpha-\alpha$ ธันวาคม 1๒๗๓ ซึ่งจัดในช่วงตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ที่วิทยาเขตมหาสารคาม
ในปีการศึกษา ๒๙゙๒๔ มหาวิทยาลัยให้ มศว มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง ครั้งที่ $b$ ปีการศึกษา ๒๕้๒๕ ที่วิทยาเขตพิษณุโลก
ในปีการศึกษา ๒\＆์๒๕ มหาวิทยาลัยได้มอบให้ มศว พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่


## ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕์๒b ที่วิทยาเขตสงขลา

 โดยกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกับการจัดงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ ๔ ในระหว่างวันที่ ค๘－๒๑


ครั้งที่ $\approx$ ปีการศึกษา ๒๕（๒๗）ที่วิทยาเขตพิษญุโลก
ในปีการศึกษา ๒๙゙๒๓ มหาวิทยาลัยได้มอบให้ มศว พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนด จัดในวันที่ ๑๐－๑๒ มกราคม ๒ฮ゙ゃส ซึ่งผลการจัดเป็นที่น่าพอใจ

## วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑．เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
๒．เพื่อสร้างความสำนีกในการอนรักษ์ศิตปวัฒนธรรมประจำชาติ
๓．เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงาม และการแสดงออกซึ่งความสามารถของนิสิต อาจารย์ ทางศิลปการแสดงพื้นเมือง นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง

๔．เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยในการทำนุบำรุงศิศปวัฒนธรรมของชาติ
๕．เพื่อสร้างความสำนึกและซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าชมงาน
เป้าหมายของโครงการ
๑．จัดกิจกรรมเพื่อเทอดพระเกียรติองค์พระประมุขของชาติ
๒．การแสดงพื้นเมือง นาฏิิลป์ไทย และดนตรีไทย
๓．การแสดงนิทรรศการของศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปพื้นบ้านภาคต่าง ๆ
๔．การสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ
๔．การเผยแพร่หัตถกรรมพื้นบ้านภาคต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
๑．รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๒．ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ส วิทยาเขต
๓. อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ๘ วิทยาเขต
๔. นายกองค์การนิสิต ๘ วิทยาเขต
๔. ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ๘ วิทยาเขต

## ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ

กองกีจการนิสิต มหาวิทยาสัยศรีนครันทรวิโรฒ

## ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑. นิสิต สข๐ คน
๒. อาจารย์ ๘๐ คน
๓. ผู้เข้าร่วมชมงาน นิสムต อาจารย์ ประชาชนทัวไป ประมาณวันละ 6,000 คน

## วันเวลาและสถานที่

ระหว่างเวสา ฐ ธันวาคม ๒๕゙๒๔ ณแ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
ผลที่คาตว่จะได้ดับ
๑. ผู้ร่วมงานและผู้ชมจะเกิดความสำนึกและเฉินคุณค่าศิลป วัฒนธรรมของชาติ
๒. นิสีด อาจารย์ ตสอดจนผู้รวมงานจะเกิดทักษะในการดำเนีนงานอันจะชายประ๙านประโยชน์และ ทนุบำรุงศิลปว้ฒนธรรมไทย
๓. ซี่ายส่ง่งเสริม, ฝยแพะทำนุบำรูงและอนรักษ์ศิลป วัฒนธรรมไทย


## หยุดคิด ก่อนก้าวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม หนูทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

## หยุดคิด ก่อนก้าวไป

มีนักสังเกตการณ์บางท่านตั้งข้อสังเกตว่า ทุกวันนี้คนไทยกำลังจะสำลักคำว่า "วัฒนธรรม" แต่คน ส่วนหนึ่งก็รู้สีกว่า ท่ามกลางความผันแปรทางวัฒนธรรมเช่นนี้ ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมก็ดูจะเป็นคนไม่ ทันสมัย ยิ่งได้ลงไปเล่นคลุกคลีด้วยแล้วกียิ่งทำให้อวดตนได้ว่า กำลังทำประโยชน์อย่างสำคัญต่อสังคม องค์กร และกิจกรรมทางวัฒนธรรมจึงถูกจัดตั้งขึ้นและกระทำกันกว้างขวาง ระดับชาติมีสำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ไทย กรมศิลปากร กรมการศาสนา ยลย ระดับรองลงมามี ศูนย์วัฒนธรรมังหวัด ศูนย์และสถาบันทางวัฒนธรรมของสถานคืกษา ต่อไปนัยว่าจะมีกรรมการวัฒนธรรม ถึงระดับอำเกอตำบลและอาจลงไปถึงหมู่บ้านก๊ไม่แน่ ภาครัฐยังยื่นมือให้เอกชนเข้ามาร่วมคิดร่วมทำ โดยทำ ในรูปที่เรียกว่า ก.ร.อ.วัฒนธรรม ก็สนุกดี ภาคเอกชนก็เดินเครื่องแล้วหลายแห่ง แต่ทำงานวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ ซื่งเป็นมิติใหม่ที่น่าสนใจ สื่อมวลชนก็เล่นเรื่องนี้กันมากทั้งโทรทัศน์ วิทยุและสิ่งพิมพ์ จึงขอเหมาเอาว่า ช่วงนี้ บ้านเรากำลังเฟื่องวัฒนธรรม

ความตึนตัวในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งดีที่ควรสนับสนุน แต่ใช่จะจัดเพียงสักว่าจัด แต่ต้อง มีปรัชญาและเป้าหมายที่ถูกต้อง ซึ่งแต่สะกลุ่มแต่ละองค์กรอาจเน้นต่างกัน อย่างภาคเอกชน เน้นธุรกิจทาง วัฒนธรรมเป็นหลัก แด่ภาครัฐในบางองค์กรเน้นการอนุรักษ์บางองค์กรเน้นการส ร้างเส ริมวัฒนธรรมทาง จิตใจ เป็นต้น ในมหาวิทยาลัย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมของนิสิตนักศืกษาเป็นองค์กรกิจกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจำแนกเป็นชุมนุมต่าง ๆ ในรอบปีมีกิจกรรมมากบ้างน้อยบ้าง เล็กบ้างใหญ่บ้าง ปีแล้วปีเล่า ทำกันเป็น ประเพณี จนผู้เขียนเองก็ไม่แน่ใจว่า ผู้ทำกีจกรรมจะได้หยุดคิดตั้งคำถามกันบ้างหรือไม่ว่าปรัชญาและเป้าหมาย "บองการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมคืออะไร กิจกรรมที่จัดเหมาะสมเพียงใด มีปัญหาอะไร และควรจะพัฒนา ในรูปใดในที่นี้ ผู้เขียนใคร่จะชวนให้หยุดคิดถึงเรื่องเหล่านี้ในบางแง่บางมุนกันบ้างสักนิดหนึ่ง

เป็นที่ยอมรับกันทัวไปว่า วัฒนธรรมคือสี่งที่มนุษย์สร้างขื้น ได้รับการยอมรับ สืบทอดและปรับให้ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มชนและสึ่งแวดล้อม เป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และ เป็นตัวกลางในการสร้างความเป็นเอกภาพของกสุ่ม เมื่อเป็นดังนี้ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนักศืกษา จึงน่าจะได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศืกษาเกิดความสำนืกและตระหนักค่าของวัฒนธรรม และเป็นผู้สืบทอด วัฒนธรรมทีดี ทั้งนี้เพือออกไปเป็นบัณฑิตที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังตมในด้านวัฒนธรรมได้ อาจมีผู้แย้งว่า
 ทางาัฒนกรรมกัทำหน้าที่นี้อยูโดยปริยาย แต่ ถ้าพิจารณากันลืก 9 แล้วจะพบว่า การสับทอดมักท่ากันโตย ป่ระเพธีที่เปินรูปรรรม เช่น เมือถึงถดูหล่อเทียนจำนำพรรษา กัหส่อ เวียนเทียน กิเวียน โดยมิได้เข้าใจในลเระ ความเป๋นมา ความตีงามของกิจกรรมนั้น ซึ่งจะทำให้ตระหนักค่าของกิจกรรมนั้น ๆ น้อยาว่าที่ดวรจะเป็น เมื่อสักแต่วาทำตาม ๆ กัน นาน ๆ) ไปกาวสีบทอตกีค่อย ๆ หย่อนคลายร้คยหรอลงเรื่อย ๆ ภารกิจในการรณรงศ์ เพื่อเข้าใจสาระพองวัฒนธรรมจึงน่าจะต้องทำให้บังเกิดขึ้นในกลุ่มชมรมทางวัฒนธรรม แล้วแพร่กระจาย ให้กว้างออกไปถึงนิสิตนักศึกษากลุ่มอื่น ต้องสบล้างความรู้สีกของคนส่านไหญ่าที่เหีนว่า วัฒนธรรมเป็นเครื่อง เล่นอย่างหนึ่ง และมองวัฒนธรรมในขอบเขตแคบ ๆ เพียงงานศิลปะและประเพถี โดยสึมคิดไปว่า วิถีชีวิตที่ เป็นแบบแผนร่วมกันของสังคมทั้งในส่วนที่เป็นวัตถุธรรมและนามธรรมแล้วเป็นวัฒนธรรมทั้งสื้น

มีข้อน่าสังเกตว่า ชมรมทางวัฒนธรรที่มีผลงานเด่นมักจะเกี่ยวกับดนตรีและนาฎศิลป์ แต่บ่อยครั้ง นาฏศิลป์ที่แสดงออกบางส่วนกลับเป็นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ใหม่ซึ่งอาศัยการเลียนแบบวัฒนธรรมพื้นบ้าน มาอีกทอดหนึ่ง มิใช่วัฒนธรรมของสังคมหรือของชาวบ้านซึ่งเป็น "วัฒนธรรมพื้นบ้านแท้" หากเป็น "วัฒนธรรม พื้นบ้านเทียม" ซึ่งเป็นของเล่นของนักนาฏศิลป์และสมาชิกชมรมเท่านั้น ความจริงงานสร้างสรรค์ที่เลียนแบบ ชีวิตเช่นนี้ก็เป็นสิ่งดีถ้าผู้ผลิตนาฎศิลป์ชุดนั้น ๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องไม่หลงไปว่า ตนกำลังสืบทอดมรดกวัฒนธรรม ของสังคม และทุ่มเทให้กับงานสร้างสรรค์นั้นจนลืม หรือให้ความสำคัญกับนาฎศิลป์ที่เป็น "วัฒนธรรมพื้นบ้าน แท้" น้อยเกินไป ที่ผู้เขียนติงในเรื่องนี้กีเพราะเห็นว่า วัฒนธรรมพื้นบ้านเทียมได้รับความสนใจมากกว่าที่ควร จะเป็นในชุมนุมหรือชมรมนาฏศิลป์บางแห่ง และนาฎศิลป์บางชุดได้สร้างความไขว้เขวขึ้นแล้ว กล่าวในที่นี้ เสียก็ได้คือ "ระบำกะลา" ของ มศว สงขลา ชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง ททท.ได้นำออกเผยแพร่ไปทั่ว ประเทคและหลายครั้งหลายหน เผยแพร่จนลืมที่มาว่า เป็นฝีมือของอาจารย์นาฏศิลป์ท่านหนึ่งที่ได้เห็นระบำกะลา
 นามาหัดและดัดแปลงเป็นระบำกะลาของเรา พอลืมที่มาก็อธิบายกันจนเลอะ ว่าเป็นระบำพื้นบ้านภาคใต้ที่ ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนมะพร้าว เป็นอันว่าพาเข้ารกเข้าพงไปเลย ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถ้านิสิตนักศึกษาจะจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมก็ควรศืกษาให้รู้จริงในวัฒนธรรมแต่ละเรื่อง แล้วสีบทอดให้ถูกต้อง และทางที่ดี ควรสิบทอดวัฒนธรรมที่เป็|นของชาวบ้านชาวเมือง เพื่อทำให้มหาวิทยาลั้ นิสิตนักศึกษากับสังคมนอก มหาวิทยาลัยและชาวบ้านประสานสอดรับกันได้สนิท ถ้าชาวบ้านได้ชมผลงานของชาวมหาวิทยาลัย เขาก็จะ ยิ่งภูมิใจในวัฒนธรรมของปู่ย่าตาทวดมากกว่าที่ชาวบ้านจัดกันเองเล่นกันเอง ชาวมหาวิทยาลัยเองก็จะได้สัมผัส กับความเป็จริงของสังคมมากขึ้น เป็นการลดช่องว่างทางวัฒนธรรมระหว่างชาวบ้านกับชาวมหาวิทยาล้ยได้โดย ง่าย ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นของประชาชน และที่สำคัญที่สุตคือ แนวทางนี้จะทำให้สังคมเกิดเอกภาพทาง วัฒนธรรมมากกว่าที่ชาวมหาวิทยาลัยจะคิดทำอะ ใรเพื่อสนองความต้องการของตนฝ่ายแดียวโดยไมดููสังคม ซึ่งเป็นการมอมเมาและปิดขังตัวเองอยู่ในโลกแคบ ๆ ที่มากด้วยความหยิ่งและความหลงผืด

สังคมมหาวิทยาลัย แม้จะเป็นสังคมเคบ ๆ แต่กว้างใหญ่ไพศาลในเรื่องเสรีภาพเป็นสังคมแห่งสติปัญญา ความเป็นไปทางวัฒนธรรมจืงนาจะ ได้ถูกนำมาพิจารณาตรวจสอบกันที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงของ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมทางวัฒนธรรม นี่คือกิจกรรมอันหนึ่งที่ผู้เขียนเซื่อวาท้าทายกูมิปัญญา มิใช่น้อย ไนการตราจสอบทำให้เราเห็นและเข้าใจั๊แนรรรมในระดับลึก และสามารถกำหนตแนวกิจกรรมได้ อย่างนาสนใจ อนื่งในการตรวจสอบนอกจากจละดูสภาพแห้ ๆ ในตัววัฒนธรรมของเราเส้า คงต้องดูสึ่งแาตล้อม อื่น ๆ ต้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมต่างชาติที่ขัตต่อคานิยมพื้นฐานอันดีงามปองเรา บางทีอาจจะลี่งเวลา ที่ต้องส ร้างกระแสต้านวัฒนธรรมอันไม่ชอบมาพากลในบางเรี่องบ้างกระมัง

วัฒนธรรมมีความละเอียดอ่อน เพราะเปีนเรื่องของมนุษย์ มีการสีบทอดง่อกันมายาวนาน และ แปรผันไปตามกาล กิจกรรมทางวัฒนธรรมจึ่งต้องกระท้่าอย่างรอบคอบ ด้วยความเข้าใจในธรรมชาตีभเอง วัฒนธรรม เข้าใจในสารัตถะและสภาพของสังคมที่เป็นสิ่งแวดล้อมของวัฒนธรรมนั้น ทั้งน้้เพือไห้กีจกรรมที่จัดเพั่ม คุณภาพให้แกชชวิตต และเป็นเครืองมือในการดำรงสังคมที่คงเอกลักษถ์และดวามมีเอกภาพเอาไว้


# ความเชื่อเกี่ยวกับกริช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลคึกษา


## ความเชื่อเกี่ยวกับกริช

กริช เป็นอาวุธที่ใช้ในมลายูเมื่อ ๒๐๐ ปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นดาบสองคม ที่ใบกริชจะคดเป็นคลื่น ปลายแหลมใช้แทงศัตรูได้ เป็นงานฝีมือที่ละเอียด ประณีตที่สุด ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่ากริ่ชเดิมมาจากอินเดีย และเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายในมลายู่

กริชจึงเป็นอาวุธคู่มือของชายชาวชวา จนกระทั่วในราชสำนักของพระมหากษัตริย์เช่นประเทศมลายู่ กริชจัดว่าเป็นเครื่องราชกุธภัณฑ์อย่างหนึ่ง

กริชมีหลายประเภท แตกต่างกันคือ
กริชมัชปาหิต มีรูปร่างเหมือนใบหญ้าคา มีความยาว ๔ะ - ๑๐ นิ้ว
กริช เซ็มปานา มีรูปร่างตรงหรือคด
กริช ปานแจง หรือกริชบาหลีมีรูปร่างเรียวตรง เป็นอาวุธที่สุลต่าน ประทานให้แกเพชฒฆาต ประหารชีวิตนักโทษ โดยตอกจากคอเสื้อด้านช้าย $ท ะ$ หัวใจ

กริช ซันแดง เป็นดาบกว้างและหนัก รูปร่างเทอะทะ ใช้ในการต่อูู้เช่นดาบอื่น ๆ
กริช ตุมโบก ลาดา มีความยาว $b-$ ๑๐ นิ้ว ใช้ในพิธีต่าง ๆ เป็นเครื่องราชกุธภัณฑ์ของผู้เป็นหัวหน้า ในรัฐเประ และสะลังงอ

กริช ปิจิต ใบมีรดยเว้า बิ่งสำคัญของกริชชนิดนี้ ใท้เเ็นเครื่องคาง
นอกจากใบของกริชจะต่างกันแล้ว ที่ด้ามของกริชก์มีความแตกต่างกันด้วยโดยปกติน้นใบกริชจะทำ ด้วยเหล็ก ส่วนใบกริชที่ทำด้วยทองนั้น เฉพาะชนชั้นสูงใช้เท่านั้น

กริชเป็นอาวุธสามัญประจำตัวของผู้ชายชวา อาจารย์ธนิต อยู่โพธ์ได้กล่าวถึงเรื่องของกริชว่า เป็น อาวุธสำคัญของ ชาวชวา ต่อมาชาวมลายู และชาวหมู่เกาะอินโดนีเซียอื่น ก็นิยมนำมาใช้ด้วย และชาวมลายู่ ยังถือกันว่าเป็นเครื่องประดับอันมีส่า เช่นเดียวกันชาวยุโรป ซึ่งถือกันว่า การคาดกระบี่ย่อมมีสง่าภาคภูมิ ชาวมลายูจึงมีวีธีตลอดจนท่าทางในการใช้กริช จนกลายเป็นศิลปชนิดหนึ่ง

ดังตัวอย่างตอนที่ท้าวกะหมังกุหนิงยอมรับคำท้าของอิเหนา ที่ชวนให้ต่อศูกกันด้วยกริช และท้าว กะหมังกะหนิงคิดว่าอิเหนาคงจะต้องตายแน่ทั้งนี้เพราะ
อันเพลงกริขขาามะลายู ถู้ส้ดทัดไม่ขัดสน
คิดแล้วบักกริบๆทธิรด ร่ายรำทำกลมารยา
กรขวานั้นกุมกริชกราย พระหัตถ์ข้ายนั้มี่อเชัดหน้า
เท้านยทะกริชค้ายๆทธา
ผ้ดผัน ไปมาไม่ครันคร้าม

ชาวชวาถือว่ากริชเป็นอาวุธประจำตัว มีความสำคัญด้วยชีวิตดังเช่น ตอนที่อิเหนารบกับสียะตรา เพราะไม่รู้จักกันเนื่องจากต่างคนต่างปลอมตัว แต่ยังไม่ปรากฎ่ว่าใครแพ้ชนะเพราะท้าวกาหลังเสด็จมาห้าม เสียก่อน สังคามารตามีความสงสัยว่า ย่าหรัน จะเป็นสียาตราจึงไปทูจอิเหนาว่าจะขอกริช ย่าหรันดู อิเหนา ก็กล่าวว่า

[^0]2. ธนิต อยู่โพร์ อธิบายนามศิลปไไย หน้า ต๐

> มันกรัชสกู่กับวาง?
> ทีไดมย่าแงันมัดจะใด้

## เมื่อสังคามารตาให้พี่เลี้ยงไปขอ กริซ ย่าหรันดู กิเป็นจริงดังที่อิเหนาว่า คือ ย่าหรันไม่ยอมให้ พร้อมกับ

 กล่าวว่า$$
\begin{aligned}
& \text { แグルッグがッ }
\end{aligned}
$$






















 และปัดเป่าความหายนะต่างๆ ปัจจุบันนี้กรัชถือว่างปินเพียงสัญูญูลักษณ์ ที่มีคาในพิพิธกัณฑ์เท่านั้น

# แหล่งอารยธรรุม และศิลปกรรมท้องถิน ภาคตะวันออก 

มารุต อัมรานนท์

ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน


## แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก

อาราบรัเวณท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทคไทยอันประาอบด้วยจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี aعเชิงเทรา ขจบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตินแดนดังกส่าวนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งความเจริญของอารยธรรม ตลอดจนคีสปารรรมแขนงต่าง ๆ สืบต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยที้งหลัก ฐานร่องรอยทางโบราณคดี ศิลปะ









## จังหวัดนครนายก






แทล่งอารยธรรมและคิลปกรรม





 คันพวย สลักไม้ เบ็นเบบศิลปกรรมล้านช้าง
m. วัดเจดีย์ทอง ตำบลท่าข้าง ถำเภอเมือง วันี้ เปีนแหล่งซึ่งได้เก็บรักษาและรวบรวมศิลปะและโบราณ วัตถุต่าง ๆ ทีได้จากบริเวณชุมมซนโบราณที่เมืองตงละคร และนอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์ที่มีรูปทรงและลวดลาย ประดับแตกต่างไปจากธรรมาสน์โดยทั่วไป กส่าวคือมีรูปทรงและสวดลายผลไม้ตกแต่งแบบตะวันตก ตาม คตินิยมในสมัยรัชกาลที่ ะ มีจารีกสลักไป้ว่าสร้งงขึ้นในปี รศ. ๓๓ค
๔. วัดโพธี้ท้ายเมือง อำเภอเมือง มีพระอุโบสกเก่าซึ่งมีลวดลายปูนปั้นบนหน้าบันที่มีความงามน่าสนใจ แห่งหนึ่งในท้องที่แถบนี้
\&. วัดศรีเมือง อำเภอเมือง วัดนี้เป็นวัตเก่าแก่และได้มีการปฏิสังขรณ์ในปี รศ. ๑๒๐ มีพระอุโบสถ

หลังเดิมของวัดซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างทรุดโทรม ภายในมีร่องรอยการเขียนภาพจิตรกรรมผาผนังซึ่งอยู่ใน สภาพที่ค่อนข้างจะลบเลือนไปมาก ลักษณะของจิตรกรรมผาผนังสีที่เด่นชัดคือสีคราม ลวดลายประเภทดอกไม้ ไบไม้ และปรากฎภาพคนเหลืออยู่บ้างในบางแห่ง

## จังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ปรากฎร่องรอยหลักฐานอยู่มากมาย ปรากฎหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-のb) หลักฐานส่วนใหญู่อยู่ในท้องที่อำเภอ ครีมหาโพธี้ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ เมืองศรีวัตสปุระหรือที่เรียกว่าเมืองพระรถ กับชุมชนโบราณที่บ้านโคกขวาง บริเวณชุมชนประกอบด้วยคูน้ำ คันดิน และซากโบราณสถานภายในบริเวณตัวเมื่อง และนอกจากนี้ยังปรากฏ พบศิลปะและโบราณวัตถุต้าง ๆ ในแบบอย่างของศิสปกรรมขอมหรือลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ค๐-๑๘) รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห้นถึงความเจริญที่ต่อเนื่องก้นของชุมชนแถบนี้ ปราจีนบุรีในระยะหล้ง มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรือยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์

## แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรม

๑. วัดสระมรกต อำเภอโคกปีป ภายในบริเวณวัดพบศิลปวัตถุศิลปกรรมแบบขอม (ลพบุรี) ทำด้าย อิฐและศิลาแลงเก็บรักษาเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น ดิวึึงค์ เศียรนาค เสานางเรียง กระเเื้องดิแเผาแบบ กาบกล้วย ฐานสถาบัตยกรวมขน่าตใหแู่
๒. วัดด้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ที่วัดนี้มีต้นพระศรีมหาโพธ์์ขนาดใหญ่ปรากฎอยู่และ ถือเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่กักดิ์สิทร์์ มีเทศกาสฉลองกันในกสางเดือนห้าเป็นประจำทุกปีสีบต่อกันมาโดยตลอด ภายในบริเวณลานต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้มีคิลปะและโบราณวัตถุเก็บรักษาไว้หลายชิ้นที่สำคัญ เช่น คิสาจารืก ศิวลึงค์าขนาดใหญ่ ส่วนฐานและชิ้นส่วนของโบราแวัตถุอีกเป็นจำนวนมาก
๓. บริเวณหน้าสถานีต้ารวจภูธร อำเภอโคกปีป เป็นที่เก็บรักษาศิสปและโบราณวัดถุทีสำคัญูเอาไร้ หลายชิ้น เช่น แท่นและหินบด พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี ธรรมจักรศิลา ฐานเทวรูปทำต้วยศิลาแลง
๔. โรงเรียนลายพระหัตถ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ สิ่งสำคัญืือแท่งศิสาแลงจารีกลายพระหัตถ์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปรรมากิธัยย่อ "จ.ป.ร. รศ. ๑๒๐ข" อันเป็นปีที่ทรงเสด็จประพาสมณฑส ปราจีน
๕. สระแก้ว อำเภอโคกปีป บริเวณนี้เป็นสระน้ำโบราณบริเวณรอบขอบสระซึ่งเป็นศิสาแลงแกะสลัก เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ แบบอิทธิพลอินเดีย เช่น มคร ซ้าง สิงห์ เป็นต้น
๖. คูเมืองพระรถ อำเภอโคกปีป เป็นคูเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออก มีร่องรอย หลักฐานของชุมชนโบราณในบริเวณนี้
๗. กลุ่มปราสาทหินซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบขอม (ลพบุรี) ในท้องที่อำเภออรัญประเทศ ที่สำคัญ เช่น ปราสาทสะล็อกก๊อก ปราสาทเขาสระแจงดงรัก ปราสาทเขาาโล้น ปราสาททับเซียม ปราสาทเมืองไผ่
๘. วัดแก้วพิจิตร อำเภอเมือง พระอุโบสถและสถาปัตยกรรมภายในบริเวณวัดตกแต่งเป็นแบบ ลวดลายศิลปกรรมตะวันตกผสมกับแบบลวดลายไทยที่มีความปราณึตงดงามโดยปรากฏอยู้ั้งผนังด้านนอก และภายในพระอุโบสถ การประดับตกแต่งภายในได้มีการปิดทองทับลงบนลายประดับเหล่านี้ทุกส่วน เช่น หัวเสา และฐานชุกชี เป็นต้น ระหว่างช่องหน้าต่างภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผน้งเรื่องทศชาติเขียนบนผ้าใบ

ขนาดใหญ่เต็มช่องผนังใส่กรอบประดับเอาไว้
๙．โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้เดิมเป็นบ้านพักของเจ้า พระยาอภัยภูเบศ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ลักษณะการออกแบบตามลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบฝรั่งเศสซึ่งยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ สร้างขึ้นภายหลังจากที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศกลับจากเขมร หลังการเสียมณฑลบูรพาให้ฝรั่งเศส

## จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทราปรากฏประวัติความเป็นมาตามหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่รัชสมัยของ สมเด็จพระบรมไตรโลกนากเป็นที่ระดมเกณฑ์ไพร่พลในยามที่เกิดศืกสงคราม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดให้สร้างปัอมปราการขึ้นเมื่อปี พ．ศ．๒๓๗๗ เพื่อให้ เป็นเมืองเขื่อนขันธ์สำหรับปัองกันพระนคร

## แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรม

๑．วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเซึงเทรา

๒．ศาลากลางจังหวัดจังหวัดหลังเดิม ลักษณะเป็นสถาปัดยกรรมในสมัยรัชกาลที่ \＆คเเป็นศาลาว่า การมณฑลปราจีน ปัจจุบันถูกไฟไหม้ กำลังอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลโดยมีกรมศิลปากรเป็นโจทย์ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายและบูรณะให้กลับสู่ภาพเดิมต่อไป

๓．ป้อมและกำแพงเมือง สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำบางปะกง
 พระพุทธรูปสสักไม้ศैลปะล้านช้าง（บริเวณแถบนี้เป็นชุมชนลาว ซึ่งถูกกวาดต้อนอพยพเข้ามาเมื่อครั้งรัชกาส ที่ ๓ ภายหลังจากเกืดศึกเจ้าอนุเวียงจันทน์）

๕．วัดสายชล อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

## จังหวัดชลบุรี

ชสบุรรเป็นชุมชนที่ป รากฏหลักฐานความเป็นมาอันเก่าแก่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัย ทวารวดี（พุทรศตวรรษที のの のb）มีการพบ ร่องรอยของชุมชนโบราณหลายแห่（ชช่นเมื่องพระรถา เมือง ศรีพะโล เมืองพญาเร่ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางศิสปะและโบราเนวัตถุอีกเป็นจำนวนมาก ระยะต่อมาใน อารยธรรมสัยลพบุรี（พุทธศตวรรษที่ ค๐－の๘）ไต้ปรากฎร่องรอยหลักฐานต่อเนื่องจากสมัยทวารวดีอยู่ ในบริเวณเมืองพระรถ หลักฐานสมัยหลัง ๆ ที่น่าสนใจกีคือชุมชนที่อยู่ตามชายผังทะเลบริเวณเมืองศรีพะโล ได้พบศิลปะและโบราณวัดถุสมัยสุโขทัยอยู่มากมาย เซ่น กระปุก แจกัน กาน้ำ เศษเครื่องเคลือบดินเผา ตุ๊กตาเสียกบาล เตาปูนส์ ารัต นอกจากนี้บริเวณท้องที่จังหวัดชลบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้า จากสุโขทัยไปยังต่างประเทศ โดยปรากฎพบเรือที่บรรทุกเครื่องเคลือบดินเผาหรือสังคโลกของสุโขทัยอัปปาง ลงในบรีเวณอ่าวไทยและท้องที่ทะเลแถบจังหวัดชลบุรีมากมายหลายลำด้วยกัน ในสมัยอยุธยามีแผนที่กล่าวถึง บริเวณตำบลสำคัญของชลบุรีเอาไว้ เช่น บางทราย บางปลาสร้อย บางพระเรือ（บางพระ）บางละมุง

ต่อมาจึงปรากฎนามชลบุรีมีฐานะเป็นเมืองจัตวา ส่งส่วยไม้แดงให้แก่กรุงศรีอยุธยา หลักฐานเกี่ยวกับศิลปกรรม ปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น ภายในบริเวณวัดอ่างศิลา วัดใหญ่อินทาราม เป็นต้น

## แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรม

๑. เมืองพระรถ อำเภอพนัสนิคม เป็นชุมชนสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑b) โดยรอบของ ตัวเมืองประกอบด้วยคูน้ำ คันดิน รูปวงรีหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในบริเวณดังกล่าวพบทรากโบราณสถาน ศิลบะและโบราณวัตถุ สมัยทวารวดีและลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ ๑b- ๑๘) เป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป เทวรูป พระพิมพ์ เครื่องประดับ ลูกปัด หินบดและลูกกลิ้ง ระฆังหินและเครื่องปั้นินเผาชนิดต่าง ๆ ที่สำคัฐ ที่สุดก็คือพระพุทธรูปประทับยืนบนดอกบัวเหนือพนัสบดี ซึ่งเป็นศิลปวัตถุที่สำค้ญและมีความงามที่สุตชิ้นหนึ่ง ของสมัยทรารวดีที่ปรากฏพบในประเทศไทย
๒. เมืองศรีพะโล ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง เป็นซุมชนสมัยทวารวดีขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับชาย ผั่งทะเลมากที่สุด ปัจจุบันเกือบจะไม่เหลือร่องรอยหลักฐานปรากฏอยู่เลยเนื่องจากการสร้างสนามกีหาประจำ จังหวัดและถนนสายบางนา-ตราดตัดผ่าน
 ปัจจุบันถูกรบกวนอย่างหนักเพื่อใช้พื้นที่บริเวณนั้นทำไร่ แนวคูน้ำ คันดินถูกไถท่าลายหายไปหลายส่วน
๔. วัดใหญ่อินทาราม อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย หลักฐานที่เหลืออยู่เช่น พระอุโบสก วิหาร ปรางด์ มณณทป ภายในพระอุโบสกมีกาพจิตกรรมฝาผนังที่มีการเขียนและซ่อมแซมต่อเนื่อง
 ฝีมือและคุณค่าควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องทศชาติ ไดรภูมิ จักรวาล มารผจญ และเทพชุมนุม

ถ. วัดค่างศิลา อำเภอเมือง มีหลักฐานจากทรากสถาปัตยกรรมแสดงให้หหนนถึงร่องรอยของศิสปกรรม แบบอยุธยา เซ่น ทรากวิหารเดิม เจดีย์สมัยพระเด้าท้ายสระ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผน้งสม้ย รัตนโกสินทร์ประมาณช่วงต่อระหว่างปลายรัชกาลที่ ๔ ถึง รัชกาลที ๕ มีคุณค่าสูงต้วยฝีมือการตัดเส้น การใช้สี เรื่องราวที่เขียนเป็นเรืองพุทธประวัติจากพระปฐมสมโพธิกถา
๖. วัดราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีกาพจิตรกรรมฝาผนังที่ศูงด้วยฝีมือและคุกค่า ต่อการคึกษา เป็นเรื่องพุทธประวัติ มารผจญู และเทพชุมนุม เขียนขื้นเมื่อปี ร.ศ. ค๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔む) ใน รัซสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. วัดต้นสน อำเภอเมือง พระอุโบสถของวัดจารีกไว้ว่าได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ต๔สี๔ ตรงกับรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนเรื่องพุทธประวัติ มารผจญ เทพชุมนุม และพระพุทธเจ้าตอนเสด็จสงจากตาวดึงส์
๘. วัดเสม็ด อำเภอเมือง จากจารีกบนแผ่นหินอ่อนที่ผนังด้านหน้าของพระอุโบสถกลล่าว่า ได้สร้างนื้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ ในสมัยรัชกาลที่ \& ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผน้งที่มีคุณค่าสูงต่อการคีกษา ถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ มีวิธีการเขียนภาพโดยนำเอาหลักวิชาการสากล แบบตะวันตกมาใซ้ ทำนองเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังที่ขรัวอินโข่งเขียนขึ้นภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเทศวิหาร ซึ่งหาดูได้ยากมากในจิตรกรรมฝาผนังต่างจังหวัด เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องการปลงกัมมฐานของภิกษุด้วย วิธีการพิจารณาอสุภะ ๑๐ การเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทยังลังกาทวีปของพุทธบริษัท พุทธประวัติ ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ เทพชุมนุม และพระอรหันต์
๔. วัดใต้ต้นลาน อำเภอพนัสนิคม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขื้นเมื่อประมาณ ๖๐ ปีเศษ เรื่องราวที่เขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติ และเทพชุมนุม
๑๐. วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นที่ส่วนคอสองของศาลาการเปรียญ โดยรอ่บ เขียนเป็นชาดกเรื่องทศชาติ พุทธประวัติตอนมารผจญ
๑๑. พระจุฑาธุชราชสถาน กั่งอำเภอเกาะสีชัง พระบาทสมเดิจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๓๔๕ ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและการตกแต่งใหเข้ากับธรรมชาติเป็น อย่างดี ทรงสร้างพระตำหนักที่ประทับและเรือนพักอาศัยสำหรับข้าราชการบริหารที่ตามเสดัจหลายหลัง พระตำหนักสำคัญหสังหนึ่งซึ่งโปรดให้รื้อไปสร้างขึ้นที่สวเอัมพรคือพระที่นั่งวิมานเมมในปัจจุบัน
๑๒. วัดอัษฎางค์นิมิตร กิ่งอำเภอเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ สร้างขึ้น ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมผสมกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก ภายในองค์เจดีย์เป็นห้อง โถงประดิษ ฐานพระประธานและมีคูหาสำหรับพระสงฆ์จำพรรษา ประดับตกแต่งภายในด้วยลายปูนปั้นและ กระจกสี
๑๓. พระตำหนักอ่างศิสา ดำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นตำหนักที่ประทับ ลักษณะเป็นอาคารแบบตึก ซั้น รวม หลัง เรียกว่าตำหนักมหาราช และตำหนักราชินี
๑๔. ศาสากลางและศาลจังหวัดหลังเดิม เป็นสถาปัตยกรรมมัยรัชกาลที่ ปัจจุบันศาลากลางได้ ใช้เป็นศาลาเทศบาล และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างดีและถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ ส่วนศาลจังหวัด นั้นปัจจุบันเป็นสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
๑๔. วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง ระหว่างทางขึ้นสู่พระพุทธบาทเขาบางทรายมีสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มีคุณค่าต่อการศึกษา คือ หอระฆัง และศาลาเก้าห้อง ซึ่งเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่ได้ รับอิทธิพลจากตะวันตก
๑. ว. วัดญาณสังวราราม อำเภอบางสะมุง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒cゃ๕ ภายในบริเวณวัดร่มรื่น สวยงาม พระอุโบสถสร้างขึ้นด้วยวัสดุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้ รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่ ๔ ทำนองเดียวกับพระอุโบส ถวัดนิเวศวิหาร นอกจากนี้กีมีเจตีย์ทรงกลมซึ่งมีการออกแบบอย่างสง่างามและเต่นชัดตามลักษณณะของสถาปัตยกรรมที่ดี
๑๗. แหล่งโบราณคดีบ้านโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม กรมศิลปากรได้มีการขุดค้นพบ ร่องรอยหลักฐานว่าอาณาบริเวณแถบนี้ได้เคยเป็นแหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ ซึ่งมีอายุ ประมาณ $๔, 000-m, 000$ ปีมาแล้ว สิ่งปรากฎพบ เช่น โครงกระดูกมมุษย์ข้ำนวนมาก ภาชนะดินเผา ขวาน หีนขัด ลูกปัด กำไลหิน หินดุ หินลับเครื่องมือ กระดูกสัตว์และเปลือยหอยเป็นจำนวนมาก

## จังหวัดระยอง

ระยองมีประวัติความเป็นมาปรากฎอยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก็อยู่ในฐานะเป็นชุมชนขนาดเล็ก ปรากฏเหตุการณ์ในช่องสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคราวที่เจ้าตากตีฝ่าวงล้อมของพม่าจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้งกองกำลังเพื่อเตรียมการยกุกองกำลังกลับไปขับไล่กองทัพพม่า นอกจากนี้ระยองก์เป็นบ้านเกิดของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) กวีเอกสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

## แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรม

๑. วัดโขดทิมธาราม อำเภอเมือง เป็นัดเก่าแก่ภายในพระอุโบสถหลังเก่ามีภาพจิตรกรรมผาผนัง เขียนเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีสมุดข่อยที่มีภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาปรากฏอยู่ด้วย
๒. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เซื่อกันว่าแต่เดิมได้เคยเป็นที่พักกองกำลังของเจ้าตาก ภายในบริเวณวัดมี คาลเจ้าตากซึ่งชาวระยองได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชา
๓. อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ทางการได้สร้างขึ้นในท้องที่ซึ่งเป็นถิ่นกำเนินดของท่านคือ ที่บ้านกร่า อำเภอ กลาง ในลักษ ณะของอุทยานที่ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ และตัวเอกจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

## จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรีมีร่องรอยหลักฐานของความเป็นมาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งทางแถบภาคตะวันออกจากทรากโบราณ สถานศิสปะและโบราณวัตถุหลายชิ้นอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอารยธรรมแบบขอมสืบต่อลงมาจนสมัยกรุงศรีอยุธยา
 กระทั่งถึงเมื่อกรุงศรีอยุธยาพ่ายแพ้ต่อกองทัพพม่าในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ จันทบุรีได้มีบทบาทสำค้ญโดยเจ้าตากได้ เลือกเอาจันทบุรีเป็นที่ส่องสุมผู้คนเตรียมกองกำลังและต่อเรือเพื่อที่จะยกขึ้นไปขับไล่กองทัพพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีการปรับปรุงกำแพงเมืองส ร้างป้อม
 เรียงรายประจำบนเชิงเทินเป็นจำนวนมาก และได้สร้างปัอมปืนที่ปากน้ำแหลมสิงห์เพื่อเตรียมการป้องกันศัตรู ที่จะเข้ามาทางหัวเมืองซายทะเลตะวันออก ต่อมาในรัชสมับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้า คราวเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองกับฝรั่งเศส จันทบุรีถูกฝั่งเศสยึดครองอยูถึง ค๒ ปี โดยตั้งกองบัญูชาการ อยู่ที่ดึกแดงเพื่อเป็นด่านรักษาการณ์ของทหารผรั่งเศสบริเวณปากน้ำแหลมสิงห์

แหล่งอารยธรรมและศิลปกรรม
๑. พะเนียด ตำบลคลองนารายณ์ อำเกอเมือง ปรากฎพบทรากสถาปัตยกรรมแบบขอม ส่านฐานเป็น ศิสาแลงขนาดใหญู่ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นเนินสูง
๒. วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง กายในบริเวณวัดปรากฎพบทับหลังปราสาทขอม
 (พ.ศ. ค๑๘๐ - ค๒๔๐) นอกจากนี้ยังมีหินทรายแกะสสักรูปพระพิมเนศวร์ และส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม
๓. วัดโบส์์เมือง อำเภอเมือง พบทับหลังปราสาทขอมสลักลวดลายบนหินทรายศิลปกรรมขอมแบบ คลัง (พ.ศ. ๑ส๑๐ - ๑ఁเ๐) ตั้งอยู่บนแท่นด้านหสังของพระุุโบสถ
๔. วัดกลาง อำเกอเมือง รอบพระอุโบสถมีเสมาหินทรายแดงอยู่โดยรอบ มีการสลักลวดลายทั้ง ๒ ด้าน เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยา
๔. ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง ประกอบด้วยแนวกำแพง เชิงเทินและป้อมปืน สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ ๓ นอกจากนี้บนเชิงเทินมีปืนใหญู่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเป็นปืนที่สั่งมาจากต่างประเทศ มีจารีกที่กระบอกปืนเกี่ยวกับชื่อบริษัท ประเทศ ปีศักราชที่หล่อปืนจารืกตัวอักษรภาษาไทยทำด้วยเงิน ผังอัดลงในร่องที่ท้ายกระบอกปืนแจ้งรายละเอียดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระสุนที่จะใช้ ขนาดบรรจุดินปืน ของแต่ละกระบอก
๖. วัดพลับบางกะจะ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง ภายในบริเวณวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เช่น ศาลาหรือกุฏิเจ้าอาวาสสร้างด้วยไม้ ภายในส่วนเพดานและคอสองมีการเขียนภาพจิตรกรรมผ่าผนังประดับ เอาไว้ หอไตรกลางสระน้ำ ส่วนบนประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ฝาผนังด้านนอกมีร่องรอยการลง รักปิดทองเป็นลวดลาย ตามลักษณะแบบอย่างของสถาปัตยกรรมไทยที่เรียกว่าศาลาทอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสำคัญเป็นพิเศษของหอไตรหลังนี้ นอกจากนี้กียังมีเจดีย์สร้างขึ้นกลางสระน้ำ และมณฑป
๗. ตึกแดงและคุกขี้ไก่ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ ตึกแดงลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม แบบตะวันตกเป็นตึกชั้นเดียว ฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นเมื่อคราวยืดจันทบุรีเพื่อใช้เป็นด่านรักษาการณ์ที่ปากน้ำ แหลมสิงห์ ส่วนตึกแดงได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมสำหรับคุมขังเซลยและนักโทษ
๘. วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ตั้งอยู่บนเขาซึ่งประกอบด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม และเงียบสงบ ร่มรื่น ภายในบริเวณวัดมีศาลาขนาดใหญ่ภายในจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะและโบราณ วัตถุอันเป็นสมบัติของวัดได้จากผู้มีจิตศรัทธานำมามอบ
$๙$. วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีกาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือค่อนข้างดีเขียนเป็นภาพ พุทธประวัติจากปฐมสมโพธิกถา และชาดกเรื่องทศชาติ เขียนขึ้นประมาณช่วงปลายของรัชกาลที่ ๔ ถึง ตอนต้นของรัชกาลที่
๑๐. วัดเนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือ ช่างพื้นเมือง เขียนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติและชาดกเรื่องทศชาติ
๑๑. วัดเขาน้อย ตำบลคมบาง อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นเมือง เขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติจากปฐมสมโพธิกถา เขียนขึ้นประมาณช่วงปลายของรัชกาลที่ $๔$
๑๒. วัดคลองน้ำเค็ม ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมผาผนัง ฝีมือช่างพื้นบ้านเขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติ ส่วนซุ้มเหนือกรอบประตู หน้าต่างเขียนเป็นลวดลายแบบฝรั่ง ประกอบภาพยักษ์ พญาวานร และภาพจีน เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่
๑๓. วัดตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง ภายในพระอุโบสถซึ่งอยู่ในสภาพที่ค้อนข้างทรุดโทรม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านที่ค่อนข้างดี เขียนเป็นเรื่องชาดกจากทศชาติ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่
๑๔. วัดกลาง ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่ ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๒๔ $b$ มีร่องรอยการ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างเลือนลางมาก มองเห์นได้เพียงบางส่วน
๑๔. วัดบางสะเก้า อำเภอแหลมสิงห์ ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๑. วัดเกวียนหัก อำเภอขลุง ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
๑๗. วัดน้ำรีก อำเภอมะขาม ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

## จังหวัดตราด

ตราดมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คราวเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓ค๐ นั้น เจ้าตากได้ส่องสุมผู้คนและต่อเรืออยู่ที่จันทบุรีและได้เลยไปยืดเมืองตราดเอาไว้ด้วย ขณะ อยู่ที่เมืองตราดนั้นได้มีรับสั่งให้หัวหน้าพวกสำเภาจีนที่จอดอยู่ในแม่น้ำมาเฝ้า แต่พวกสำเภาจีนไม่ยอมและได้ ทำร้ายทหารของเจ้าตาก เจ้าตากจึงได้นำเรือออกไปล้อมจับจนในที่สุดพวกสำเภาจีนก็ยอมแพ้ สมัยกรุงรัตน-

โกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งฝรั่งเศสยีดจันทบุรี ภายหลังถอนกำลัง ออกไปยืดครองเมืองตราดอยู่อีกในระหว่างปี พ.ศ. ๓๔ส๗ - ๒๔๙๐ เพื่อเป็นข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกับดินแดน ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง

## แหล่งาารยตรรมและศิลปกรรม

๑. วัดโบสถ์ อำเภอเมือง ภายในพระอุโบสถมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอยู่ในภสพที่ชำรุด มาก เหลือร่องรอยให้เห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น
๒. วัดบุพผาราม (ปลายคลอง) อำเภอเมือง เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญภายในบริเวณวัดมีกุฏี ขนาดเล็กสร้างตามแบบพุทธบัญญัติสำหรับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลง มีภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียนแบบอิทธิพลจีนปรากฏอยู่


ภาพที่ ๑ แหล่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ (ประมาณ ๔, $, \infty 0-๓, \infty 00$ ปี) บ้าน โคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


ภาพที่ ๒ ธรรมจักรศิลา ศิลปกรรมสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๐) หน้าสถานี ตำรวจภูธรอำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ภาพที่ ๓ เศียรนาคศิลาแลง ศิลปกรรมขอม (พุทธศตวรรษที่ ๑b-๑๘) ที่วัดสระมรกต อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี


ภาพที่ ๔ ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณ โรงเรียนลายพระหัตถ์ จารึกไว้เมื้อปี ร.ศ. ๑๒๓) กราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน


ภาพที่ ๕ ตึกอำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี


ภาพที่ $\succ$ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ ๕ ภายในพระอุโบสถวัตราษฎรบำรุงตอนพระนาง สิริมหามายาประสูตเจ้าชายสิทธัตถะ


ภาพที่ «) พระอุโบสถวัดโพธิ์ท้ายเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ภาพที่ $兀$ ประติมากรรมรูปพระพิมพ์เนศวร์ ศิลปกรรมขอม สลักบนแผ่นศิลาวัดทองทั่ว ตำบล คลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


ภาพที่ ฐ จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นบ้านภายในพระอุโบสถวัดคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เรื้อง พุทธประวัติตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์

## กันตรึม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม


## กันตรึม

## เพลงไหว้ครู

ทำนอง พแรัยชเดิร


กันตรีม เป็นวงดนตรีพื้นมืืองซึ่งเป็นที่นิยมเล่นในแถบอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศุรินทร์ บุรัรัมย์ ศรีสะเกษ โดยเป็นวงดนตรีพื้นเมือง ที่นำเอาจังหวะ ตีโทน โจ๊ะ คะ ครีม ครีม มาเป็นชื่อวงดนตรีเรียกว่า "กันตรึม" ซึ่งหมายถึงโทนนั่นแอง เป็นการละเล่นที่ถือว่าดนตรีมีความสำคัญและบทบาทมากที่ตุดตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน มีการขับร้องประกอบโดยใช้ภาษาของชาวเขมรสูง ระยะหลังนี้ กันตรึมได้รับความนิยมเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย์

## ประวัติการเล่นกันตรืม

ประวัติการเล่นกันตรีมจะเป็นมาอย่างไรนั้น ยังไม่มู้ผู่ใดทราบแน่ชัด เพียงแต่เล่ากันว่า การละเล่นแบบนี้ ได้รับการถ่ายทอดมาจากขอม เป็นวงดนตรีที่มีบทบาทต่อชีวิดประจำวันของคนโบราณมาก ไม่ว่าจะมีงานพิธีแบบ ใด วงกันตรีมมักจะถูกนำไปบรรเลงในงานต่าง ๆ เสมอ เช่นในงานแต่งงาน งานศพ หรืองานทางพิธีกรรม การประกอบการเซ่นสรวงบูชา เวลามีทรงเจ้าเข้าผีก์ใช้ดนตรีกันตรืมบรรเลงเป็นพื้น ปัจุุบัน กันตรืมใช้เป็นการ ละเล่นเพื่อความบันเทิงโดยทั่ว ๆ ไป

กันตรีมที่เล่นกันนั้น แตกต่างกันไปบ้างตามสมัย และนิยมเป็นคณะ ๆ กันตรีมที่เล่นปัจจุบัน เกิดจากการ รับทอดกันไปตามแบบการละเล่นพื้นบ้านโดยทั่วๆ ไป คือเมื่อคณะกันตรีมในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเสื่อมลงด้วย เหตุใดเหตุหนึ่ง เช่นผู้เล่นชราภาพลง คณะเดิมโยกย้ายไปที่อื่น ก็จะมีผู้รับอดไปแทน หรืออาจมีคณะกันตรีมหมู่ บ้านอื่นได้รับความนิยมแทนหมู่บ้านเดิม ปัจจุบันนี้กันตรืมที่ได้รับความนิยมมากดือกันตรึมคณะหมู่บ้านดงมัน คำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดดุรินทร์ และกันตรืมคณะประทุมทอง ซึ่งอยู่ที่บ้านอังกรวง ตำบลปรือ อำเงอกระ สัง จังหวัดบุรีรัมย์

## ลักษณะการเล่น

แต่เดิมนั้นการเล่นกันตรีมจะแบ่งเป็นอย่าง ๆ คือ
๑. เจรียง เป็นการร้องของชาวเขมรสูงในสมัยโบราณเนื้อหาที่ร้องส่วนมากจะเป็นการเกี้ยวพาราสี โต้ตอบกันระหว่างชายหญิง การเล่านิทานหรือการร้องสั่งสอนและเล่าประวัติ ลักษณะทำนองจะช้ากว่าทุกประ เภท
๒. อาไย สมัยก่อน เรียกว่า ตาไย จังหวะและท่วงทำนองจะเร็วกว่าเจรียง และมีดนตรีประกอบคือ ปีอ้อ ซออู้และกลอง เนื้อหาจะมีแต่ทำนองสนุกสนานเป็นส่วนใหญู่และส่วนมากจะมีแต่การเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่างหนุ่มสาว
๓. แกวนอ เป็นการขับร้องที่สนุกสนานมากพอ ๆ กับอาไย มักใช้เมือต้องการร้องเกี้ยวกันระหว่างหนุ่ม สาวเท่านั้น
๔. กระโหนบติงตอง เป็นทำนองร้องแบบใหม่ล่าสุดของกันตร็ม ต้นกำเนิดจะอยู่ในอำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์ วิวัฒนาการมาจากท่าทางของตั๊กแตนตำข้าว มีการร้องในวงเกี่ยวข้าวบ้าง การทำงานรวมกัน บ้าง จนเป็นที่นิยมเป็นการขับร้องในจังหวะที่เร็วกว่าชนิดอื่นทั้งหมด และมีท่าทางประกอบเป็นเอกลักษณ์ คือจะมีลักษ โนะคล้ายกับตั๊กแตน

บทร้องทั้ง ๔ ชนิดนี้จะแยกกันไม่นำมาร้องต้วยกัน เมื่อเล่นเต่ชนิดเดียวกันมาก ๆ คนดูรูึสึกเบือ จึงมีคนคิด เอาบทร้องทั้ง ๔ แบบมารวมกันเรียกว่า กันตรึม และในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก คือจังหวะจะเร็วขื้นและ เนื้อร้องจะเป็นภาษาไทย

การเล่นกันตรีมแต่เดิมจะมีผู้ร้องทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ผู้รำก็คือผู้ร้อง คือ ขณะร้องก็รำไปด้วย ซึ่งแต่เดิมการ รำไม่มีแบบแผนที่แน่นอน คงรำให้เข้ากับจังหวะดนตรีเท่านั้น และคิดถึงความสวยงามของท่ารำตาม ใจชอบ แม้ในปัจจุบันคณะกันตรืมบางคณะที่ยังเล่นกันอยู่ กัมีแบบการร์าไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากกันตรืมไม่เน้น ทางด้านการรำ ที่เน้นที่สุดก็คือ ความไพเราะของเสียงร้อง ความสนุกสนานที่ทำนองหลากหลาย ความไพเราะ ของเสียงซอ

ผู้ที่คิดท่ารำประกอบการเล่นกันตร็มให้เป็นแบบฉบับที่สวยงามคือ นายปิ่น ดีสม และคณะกันตรึมของ นายปื่น ดีสม เป็นคณะกันตรืมที่ได้รับความอุปการะจาก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการรำประกอบโดยใช้ผู้รำเป็น จำนวนมาก ส่วนทางจังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาระดับครุศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ คือ นายสาโรช จารุเศฏฐิโน เป็นผู้ประดิษฐ์ทารำประกอบการแสดงกันตร็มของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ลักษณณะการรำประกอบกัน ตรีม คำนึ่งที่ความสวยงามความพร้อม เหมาะสมกันเป็นรูปแบบที่ดีด้วย

ลักษณนะการเส่นกันตรืมแต่ดั้งเดิมนั้น จะจัดให้เล่นกันบนบ้าน โดยมีแขกที่เชิญมาในงานห้อมล้อมดูอยู่ ข้าง ๆ ต่อมาเมื่อกันตรืมพัฒนาขึ้นเป็นการแสดงเพื่อความสนุกสนานอย่างแท้จริง จึงมีการยกโรงขึ้นโดยมีคนตู อยู่รอบด้าน ทำให้ผู้ดูได้มองเห็นผู้แสดงได้ชัดขึ้น วิธีจัดวงคือผู้เล่นดนดรีจะนั่งเป็นวง ส่วนผู้ร้องและรำยืน ในป้จจุบันการเล่นกันตรืมเล่นกันได้ทุกส ถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นซนิดนี้ขึ้น

## จำนวนผู้เล่น

การเลนกันตรึมแต่เดิมจะมีจำนวนผู้เล่นปวะมาณน $๔ \cdot b$ คน เป็นชายหรือหญิงก็ได้ ส่วนมากไม่นิยมให้ผู้ หญิงเล่นด้วย แต่ถ้ามีผู้หญิงเล่นด้วยก็จะเป็นผู้ร้อง และตีโทน พร้อมกับรำประกอบ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินยิ่งขึ้นและในการเล่นแต่เดิมจะใช้กกลอง $m$ ใบ และจำนวนคนเล่น $\alpha-b$ คนนั้น จะแยกหน้าที่ดังนี้

- ตีกลอง คน
- เป่าปี่อ้อ ๑ คน
- ซออู้ ค คน
- ขลุ่ย คน
- กรับหรือฉิ่ง ค คน
- ผู้ร้องหญิงและชาย (ทำหน้าที่ร้องและรำด้วย)

คณะกันตรืมพื้นบ้านในปัจจุบัน จะมีนักดนตรี $๓$ คน คือ ซอคนหนึ่ง และกลองอีกคนหนึ่ง ผู้ร้องใช้หญิง และชายฝ่ายละ ๑ คน แต่อาจเพิ่มฝ่ายหญิงและฝ่ายชายหลาย ๆ คู่ก็ได้ ยกเว้นกันตรึมที่ทางราชการอุปถัมภ์ เช่นกันตรีมของจังหวัดสุรินทร์ และ กันตรึมของวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จะมีนักดนตรีและนักร้องอยู่กลุ่มหนึ่ง และ นักรำอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ปะปนกัน และนักรำจะมีหลายคู่เพื่อความสวยงาม นับว่าเป็นวิวัฒนาการทางด้านการแสดง กันตรีมอีกด้วย

## การแต่งกาย

- ผู้ชาย น่งผ้าโจงกระเบน มีผ้าไหมคาดเอว และมีผ้าไหมอีกผืนหนึ่งพาดไหล่ทั้งสองข้าง โดยให้ชายผ้า ห้อยอยู่ทางด้านหลัง ส่วนเสื้อใช้เสื้อคอกลม แขนส้้น สีอะไรกีได้
- ผู้หญิง นุ่งผ้าซิ่นไหมพื้นเมือง เสื้อแขนกระบอก ผ้าสไบเฉียง (มีหรือไม่มีก๊ได้)

เครื่องดนตรี ประกอบด้วย

- กลองกันตรีม ๒ ลูก
- จยยู้ ๑ คัน
- ปี่อ้อ ๑ เลา
- ฉิ่ง の คู่
- ขลุ่ย ๑ เลา
- กรับ ๑ คู่

เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นที่นิยมใช้ขลุ่ย และกรับมาประกอบในการเล่นดนตรี ซึ่งแต่เดิมไม่เคยใช้

## จุดมุ่งหมายการเล่นกันตรืมและโอกาสที่แสดง

การเล่นกันตรีม เล่นในโอกาสทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล เช่น

- เล่นตามความเชื่อถือของคนในท้องถิ่น เช่น ความเชื่อทางไสยศาสตร์ ได้แก่ โจลมาม็วด บองบ็อด ซึ่งเป็นการเล่นเกี่ยวกับการทรงเจ้าเข้าผี
- เล่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ทำบุญบ้าน บวชนาค โกนจุก ทำบุญฉลอง อัฐิ กฐิน
- เล่นเพื่อเฉลิมฉลองในงานประจำปี เช่น งานปีใหม่สงกรานต์ ลอยกระทง งานเทศกาลประจำปีอื่นๆ
- เล่นเพื่อเป็นการรักษาศิลปะประเพณีพื้นบ้านมิให้สูญหาย
- เล่นเพื่อส่งเสริมการแสดงทางด้านดนตรี เพราะเนื่องจากถือว่ากันตรีมเป็นดนตรีที่มีความสำคัญมาแต่ โบราณและเป็นดนตรีที่ถือว่ามีความไพเราะเข้าถึงจิตใจและผู้ฬงมากกว่าดนตรีประเภทอื่น กันตรึมจึงสามารถ นำไปเล่นได้ในโอกาสทั่วไป

ในสมัยโบราณ โดยเฉพาะในงานแต่งงาน ถือว่าจะขาดดนตรีกันตรืมมิได้ เจ้าสาวบางคนถึงกับวางเงื่อนไข ว่า หากมิได้กันตรีมกล่อมหอ จะไม่ยอมร่วมหอลงโรงด้วยและถึงกับมีการเลิกร้างการแต่งงานกลางคันก็มี เพราะถือว่าไม่สมบูรณ์แบบ ทำให้เสียขวัญและหมดกำลังใจ หรืออาจมีอันเป็นไปอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

## วิธีแสดง

การเล่นกันตรึมตามพิธีแต่ดั้งเดิม ก่อนการแสดงต้องมีพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นศิริมงคลทั้งผู้เล่นและผู้ดู เครื่องเซ่นไหว้ครูก่อนการเล่นกันตรึมมีดังนี้

- เงิน ๑.ะ๐ บาท กับอีก ๓๐ บาท
- ผ้าขาว ๑ ผืน
- ธูปเทียนอย่างละ ๑ คู่

ในการเล่นกันตรืม ในปัจจุบันการดัดแปลงการเล่นบ้าง เพื่อให้เหมาะลมกับกาลเวลาที่เล่นและเหมาะกับ งานทีแสดงด้วย โดยได้นำบทร้องที่ดี ที่มีความไพเราะน่าสนไจ น่าฬง มาร้องสับเปลี่ยนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดความ เบื่อหน่าย บทที่นิยมร้องกันตรืมในปัจจุบันได้แก่

- เริ่มบทไหว้ครู
- กัดเตรย
- กับจัญเจก
- รำเป็อย
- อมตูกทม
- รำพาย
- โมเว้อดงูดตี๊ก
- แคนาแม
- बักรวาตาเนาไดตร็อง
- อาไยเกลาย

ฯลฯ
ความไพเราะของการเล่นโจ๊ะกันตรีม อยู่ที่เสียงของผู้ร้องและดวามไพเราะของเสียงดนตรี ส่วนบทร์าเป็น เพียงบทประกอบเพื่อความสวยงามเท่านั้น ฉะนั้นกันตรีมที่ดีจริง ๆ จึงต้องประกอบด้วยผู้ร้องหญิงและชายที่เสียง ดี มีลีลาการร้องดี ประกอบกับซอครัวเอก และกลองกันตรืม ที่มีเสียงทุ้มหนัก

ในปจจุบันมีผู้เป่าปี่อ้อน้อย ที่เป่าเพราะจริง ๆ ก็มักเป็นนักเล่นกันตรืมที่มีอายุมาก ด้งนั้นเครื่องดนตรี ประเภทนี้นับวันก็จะต้องสูญหายไปจากวงกันตรึม คงมีแต่ชอตรัวเอกและกลองเป็นพื้นเท่านั้น

## บทเพลง

บทเพลงและทำนองเพลงกันตรีมมีหลายทำนอง และหลายจังหวะ อาจารย์ปิน ดีสม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในทางด้านดนตรีและนามศิลป์ จนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่ยอมรับนับถือของทางจังหวัดสุรินทร์ร ได้รวบรวมบทเพลงกันตรีม กล่าวว่าบทเพลงกันตรีมนั้นมีประมาณถึง 228 ทำนองเพลง ซึ่งนับว่ามากมาย จนบางทำนองเพลงและจังหวะ ไม่มีใครสามารถจดจำเอาไว้ได้ ทั้งนี้เพราะเราไม่มีใครที่บันทีกไว้เป็นสายลักษณ์ อักษร ดังเช่นปัจจุบันคงอาศัยการจดจำถ่ายทอดเป็นมุขปาฐะะสืบต่อกันมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้

ดังที่กล่าวมาแล้ว่าก กันตรึมไม่นิยมร้องเป็นเรื่องเป็นราว มักจะคิดกลอนให้เหมาะกับงานที่เล่น หรือมักจะ ใชับทร้องเก่าๆ ที่จำกันมาซึ่งบทร้องหรือบทเพลงพอจะแบ่งประเภทได้ ๓ ประเภท คือ
๑. บทเพลงชั้นสูง หรือเพลงครู เป็นบทเพลงที่ถือว่ามีความไพเราะ สูงศักดิ์สิทธี่เป็นเพลงสูงชั้นครู มักบรรเลงนำก่อนเพลงอื่น ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงทำนองช้า โหยหวน ได้แก่ สวายจุมเวี้ยด แซร็ยปะเซอร แซร์ย สตีอรฺ ฉซรียสะเดิง กำเปราะ ละลีย ฯลฯ
๒. บทเพลงสำหรับขบวนแห่ เดิมนิยมใช้กันตรีมบรรเลงหรือประโคมเวลามีขบวนแห่ต่าง ๆ ทำนองเพลง

จึงต้องแตกด่างจากเพลงไหว้ครู คือทำนองเพลงมักจะสนุกสนาน และยังใช้บรรเสงประกอบการขับร้อง นิยมรำ ไปด้วยพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ซมโปง เซาะทม รำทาย กร็อมตุม อับซองแชนงบบ เกาะเบอมแบง อีเกิด เกาะ กรอก ออกยม พนมสรวจ ฯลย
๓. บทเพลงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นบทเพลงที่มีทำนองและลีลาที่รวดเร็ว เร่งเร้าสนุกสนานในอีกแบบหนึ่ง มักจะใช้บรรเลงบนเวทีแสดง หรือในงานพิธีได้แก่ เพลง งูดตึก เดมาแม อาไย (อาไยลำแบ อาไยพิมพวง อาไย สาระยัง อาไยกลาย อาไยจ๊ะ) อมตูกตูจ จองมาที รำเป็อย กัญจัญเจก กระโน้บติงต็อง นอระแก้ว แกวนอ มะลุบโดง กัดเตรย กัจปกาซาปดาน ปการักปกาโรย ลูดกระแจก ตำแรีย ยูลได ตะไลยูลสลาม สักระวา ฯลย ต่อไปนี้ขอเสนอตัวอย่างบทเพลงกันตรึมที่ใช้บรรเลงในลักษณะต่าง ๆ และทำนองต่าง ๆ ดังนี้

| เพลงโนมTรจ | ท่านคงเพลงรัมพาย |
| :---: | :---: |
| ตัมเนิรแญญอง | ท่าทางเดินแช่มช้อย |
| รูปปร็อฮตียอง | ผู้ชายแท้ ๆ |
| ตัมเนีรฮะชแร์ย | เดินเหมือนผู้หญิง |
| เมียนเน์ะ เกนา | มีลักษณะ |
| แต็จคเนียเวียแซ็ย | เหมือนกัน |
| เมียนเนีย์ะ นี้นิฮ | มีแต่คนนี้ |
| ยวลแบ่ล์ กด้ตนา | ดูแปลกกว่าคนอื่น |
| ซน็อฮโอ็ยปโอนบอง | สงสารอะไรน้องพี่ |
| โจลพองเกลินปกา | เหมือนกลิ่นดอกไม้ |
| ปีแองเดิมเวีย | นี้แหละต้นเดิม |
| ปีด็อลปุมบัต | ไม่หายไปไหน |
| ปกาเอยเนือมอัญ | ดอกไม้เอยพาข้า |
| เนือมแจ็ญเติ้วทเวิ๊ต | พาออกไปถวาย |
| ออยย์วลโอนเรื้อต | ให้ยลน้อง |
| เนิว์ตือซทานนา | อยู่ทิตสถานใด |
| ชแร์ยซเดิงจัมปรีว | ผู้หญิงบางประเปรี้ยว |
| เนียงบ็องคอซบัย คีว | น้องคล้องคอสไบเขียว |
| เนียงแจ็ญเติว์คองตี้ | น้องออกไปตักน้า |
| มองเมอเติ์ว เฮย | พี่ดูไปแล้ว |
| กัมปล็องแด็จปกาปร์ | เปล่งปลั่งเหมือนดาว |
|  | ประกายพรึก |
| เนียงแจ็ญเติวคองตี | น้องออกไปตักน้ำ |
| กปุมร์ เรียง | ดอกตูมบานเรียงราย |



| ๆแร้ยเดิงจัมเปิร | ผู้หญิงบาง |
| :---: | :---: |
| เนียงต์ร มุ์ ออนยุม | น้องก้มหน้าร้องไห้ |
| บองรีป คู เต็ฮ | พี่เตรียมวัวเกวียน |
| ปชวร จเรียงจรุม | ตั้งไว้เรียงราย |
| เนียงตะมุ์ ออนยุม | น้องก้มหน้าร้องไห้ |
| กืคตามบองปิกรอย | คิดถึงพื่อยู่ข้างหลัง |
| ซแร์ยซออังล้ง | ผู้หญิงผิวขาวสวย |
| แมเนียง ปังดัง | แม่น้องกักขัง |
| กน์องเวียงซัมเริต์ | ห้องวังสำริด |
| คางลือทมอาคาร | ข้างบนหินดินดาน |
| คางกร้อมแต็ยเอิ๋ด | ข้างล่างดินเหนียว (อิฐ) |
| กน์องเวียงซัมเริ์ต | ห้องวังสำริด |
| เทอแม์ะ บองโจลบาน | ทำอย่างไรพี่เข้าได้ |
| ทงัยสะเงียจ ซต็วน | ดะวันเย็นโพล้เพล้ |
| บองแจ็ญรีนม็วน | พี่ออกเรียนคาถา |
| รีนมฮา ซลาล็อป | เรียนคาถาสะกดจีด |
| รียทงัยมีนบาน | เรียนกลางว้นไม่ได้ |
| บองซูรีนยุป | พีสู้เรียนกลางคืน |
| รียมฮาซลาล็อป | เรียนคาถาสะกดจิต |
| บังออนเจิต์ซแร์ย | อ่อนใจหญิง |
| ทงัยระเงียจ ตระซีส | ตะวันเย็นต่ำสง |
| เนียงปกร้ว์ะ คเนีย | น้องพิเคราะห์กัน |
| ปกรัว์ะ คเนียบานแกรล | พิเคราะห์กันได้มาก |
| เนียงแจ็ญเติว์รัวอือฮ | น้องออกไปหาฟืน |
| เนียงเดิรตามเพลิว์ | น้องเดินตามทาง |
| ญูแย๊ย ปิรีง ปร์ออ | พูดถึงเรื่องผู้ชาย |
| เนียงมันเกรังคลูนด็อฮ | น้องไม่กลัวตัวผิด |
| คลูนเนียงจี ซแร็ย | ตัวน้องเป็นหญิง |
| คลูนบองจี ปร็อฮ | ตัวพีเป็นชาย |
| ดือฮปิรแปียกเด็บ | ผิดสองสามคดี |
| คลูนเนียงจี ซแร์ย | ตัวน้องเป็นหญิง |
| ด็อฮมนองอีลกี | ผิดครั้งเดียวอายเขา |

๓. เพลงルกัตเติดัก
ซแร์ยลออตระสุ
มุ์ เนียงตระเลีย
ตัมเนิรจูเจีย
ซัมแดียซแร็ยต็วน

ซัมและซัมล็อฮ
เนียงแบแบกูยกัวน
ซป็วนกน็องเจิต์
กาเนิ์ตปรอฮบอง
นี้คือแฮตกัม
แดลเมียนปจัมกาย
เป่ร งิิยะเดอ์ะ เส็゙แ
ปร็อฮบองตวลเฮย
บองค็อมซัมแด็ย
จนอ็อฮดัมแร์ะ
เนีหงอังกุยกแอ์ะ
มินกึตเซามอง
แฮตแตเจิตปโอน
เนียงซอ็อปบอง
ออยปร็อฮซลัปพอง
ปิปรัวะตันฮา
ซแร็ยลออเจิตคเมา
เวียมินเตร็วการ
เจีตคเมียนปราแน็ย
เนียงจ็อลอยซดัป
เด์เนืว นองแค็ย
ด้ เกิตเจียตทเม็ย
ออยบานเนิว์รูมดเนีย
ปุฮโดง อารเตีย
ออยเนียงเวตเนีย
ออยปโอนปุมเงีย
ซแร็ยเนียงเคิญเจี๊ต
เมตตาด็อลบองน์ะ รูมเรื้อต
ก็อมออยบองเพอลืต
เอ็ตบองซังคึม
เมตตาด็อลบองน์ะ ประลึง
โซ็มออยเจ็ตเดิญนะนิมนวล ขอให้เห็นใจ นะน้อง

ก านลจกันเตีย
ผู้หญิงงามอ้วนอวบ
หน้าน้องอิ่มเอิบ
เดินเฉิดฉาย
คำพูดหญิงอ่อนหวาน
หำชม้อยชายตา
น้องหันมามอง
กลุ้มอยู่ในใจ
สงสารพี่
นี้คือเหตุกรรม
ที่มีประจำตัว
บุญนิ้งท่า
ตัวพี่ถึ่งแล้ว
พี่มันพูด
จนหมดใจความ
น้องนั่งเฉย ๆ
ไม่คิดเศร้าหมอง
เหตุแต่ไจน้อง
น้องโกรธพี่
ให้พี่ตายด้วย
ก็เพราะตัณหา
ผู้หญิงงามใจดำ
มันไม่ถูกต้อง
ไม่คิดปราณี
น้องทิ้งให้พี่พัง
นอนอยู่กับดิน
ตายเกิดชาติใหม่
ให้ได้อยู่ร่วมกัน
ผ่ามะพร้าวดูหัวใจ
ให้น้องเวทนา
ให้น้องยกยอ
ผู้หญิงน้องเห็นใจ
เมตตาต้วพื่นะน้อง
อย่าให้พื่พลาดพลั้ง
ให้พี่วางใจ
เมตตาตัวพี่นะน้อง

## ชื่อสังคีตวิวัฒน์



ดร.เฉลิมพล งานสุทธิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

## ชื่อสังคีตวิวัฒน์

ดั้งแตพพระเจ้าสร้างโลก (ตำนานศาสนา) สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบต้องมีการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดใน बิงแาดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แม้ได้โนเสาร์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งไม่ มามารถพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับ
 ได้ซากหมู่กาะสุมาตรา อินโดนีเซีย เนื่องจากสามารถปรับตัวไให้เข้ากรับลภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้ หันมาดู เรื่องขขอรตนดรีป้าง จนตรี้ทยเราหัฒนาไปมากทีเจียา เมือเทีเมกับจนตรีตั้งแต่สม้ยนำนเจ้า कึ่งว่ากันว่าเป็น





















 คือ เพลงกระแท และท่อมากีททำเพิ่มอีกหลาย ค๐ เพลง เซ่น พรพรหม พายเรือพลอดรัก รักบังไบ นางกรว วญ พุ่มพวงดวงใจ คสูสอนรัก กลึ่นกระทบฝั่ง ดำเนินทราย เป็นต้น

นอกจากห่ามให้หำดนตรีผสมระหว่างไทยและสากลแล้า ท่านย้งให้นำเอาอังกะลุงมาร่วมกับวงดนดรี สากลอีกต้วย เช่น เพลงสนต้อมกม ดนตรีผสมแบบนี้ ทำเป็น $\operatorname{to}$ แบบ คือ ทั้งมีเนื้อร้องและเป็นการบรรเลง ดนตรีล้วน ในระยะหลังรูจักกันไนชื่อที่เรียกว่า สังคีตวิวัฒน์หรือ สังคีตประยุกต์ ดนตรีผสมนี้ได้รับการติและชม

เป็นอย่างมาก ในจำพวกที่ติก็หาว่านำเอาเพลงไทยเดิมของเก่ามาทำลาย ทำให้เสียคุณค่าทางวัฒน ธรรมประจำชาติ ในจำพวกที่ชมบอกว่าดี ทำให้เข้าใจเพลงไทยเดิมของเรามาก สามารถร้องทำนองเปล่า ๆ ได้อย่างคล่องปาก โดยไม่เคยหัดร้องเพลงไทยเดิมมาเลย ครั้นเวลาผ่านไปเพลงผสมเหล่านั้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองว่ามิได้เป็นการ ทำสายศิลปวัฒนธรรม แต่เป็นการสนับสนุนศิลปะเพลงไทยอย่างมาก

เมื่อคราวฉลอง ๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์ อาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร แห่งกรมศิลปากรได้พัฒนารูปแบบ ของวงดนตรีไทยขึ้นไปอีก จัดบรรเลงสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์โดยใช้วงดนตรีไทยที่มีผู้บรรเลงถึง ๕०० คน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของตนตรีไทย

ยุคดนตรีร่วมสมัยดนตรีไทยพัฒนาไปไกลมาก จนบางคนอาจตามไไม่ทัน และถือเป็นข้อติไปในที่สุต อย่างไรกีดีการพัฒนาคือสิ่งที่ดี แต่ทิศทางในการพัฒนานั้นจะดีหรือไม่คงต้องให้ผู้ฟังเป็นคนตัดสิน ในฐานะที่ ผู้เขียนอยู่ในวงการดนดรีไทยคนหนึ่งเห็นว่า ของเดิมควรอนุรักย์ไว้ และควรสร้างรูปแบบเพิ่มใหม่เพื่อให้ทันหู คนร่วมสมัยด้วย


## านักสั้ง

















Foni
G7 emi





$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## ศิษย์ - ครู

| แรกเรียน | เห็นครู | เป็นครู |
| :--- | :--- | :--- |
| เรียนรู้ | เห็นครู | เป็นเพื่อน |
| ทรงตัว | เห็นครู | ลางเลือน |
| ใกล้ตาย | เห็นเหมือน | เป็นครู |
| พบไม้ล้ม | ไม่ห้าม | ข้ามก็ได้ |
| เพราะไม้ไม่ | อาจฟื้น | ข้นยืนต้น |
| พบคนล้ม | ขอห้าม | อย่าข้ามคน |
| เพราะอาจลุก | ปลุกตน | จนเป็นตัว |

## "พรานบูรพ์"



กลองตะโพน และไม้ติ

## หลักการใช้มือฆ้องวง <br> ในประโยคต่าง ๆ ของเพลงไทย



ชฏิล นักดนตรี
อาจารย์ที่ปรืกษาชมรมดนตรีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

## หลักการใช้มือฆ้องวงในประโยคต่าง ๆ ของเพลงไทย

หลักปฏิบัติการแบ่งมือช้ายและมือขวาของม้องวงนั้นจะเห็นได้ว่า เป็นไปเพื่อความสะดวกในการ ใช้หรือการดำเนินทำนองเพลงเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้มีได้หมายถึงจะต้องแบ่งใช้ให้เท่ากันทุกประโยคของเพลง (๑ ประโยคในอัตราจังหวะ $m$ ซั้น ๘ ห้องของโน๊ตเพลงไทย) ในบางประโยคอาจใช้มือขวามากกว่ามือซ้าย หรือในบางประโยคอาจใช้มือซ้ายมากกว่ามือขวาก๊ได้ อย่างเช่น ในประโยคของเพลงหนึ่งมีทำนองเริ่มต้น จากต่ำไปหาสูงครึ่งประโยด ( $\propto$ ห้อง) และอีกครั้งประโยคเริ่มจากสูงลงมาหาเสียงค่ำ ( $\propto$ ห้อง) ในลักษณะ อย่างนี้ครึ่งแรกเขาจะใช้มือซ้ายเริ่ม $๓$ เสียงแรกและเสียงต่อไปจะใช้มือขวาทั้งหมดส่วนครึ่งหลังเขาจะใช้ มือขวาเริ่ม เต เสียงแรกและเสียงต่อไปจะใช้มือซ้ายทั้งหมด เป็นต้น แต่ในบางประโยคของเพลงที่ไม่เป็นลักษณะ ดังกล่าว คือมีทำนองเพลงสูง ๆ ต่ำ ๆ เพียงช่วงสั้น ๆ แค่ ๑ หรือ $๓$ ห้องเท่านั้น เขาก็แบ่งมือซ้ายกับมือขวาให้
 ตัวที่ $๑$ โด กับตัวที่ ๒ เร เขาจะใช้มือซ้าย ส่วนตัวที่ ๓ มี กับตัวที่ ๔ ฟาเขาจะใช้มือขวา หรือในทางกลับกัน ถ้าเริ่มตัวที่ $๑$ ด้วยฟา, ตัวที่ $๓$ มี, ตัวที่ $๓$ เรและตัวที่ ๔ โด เช่นนี้ ตัวที่ $๑$ ฟา กับตัวที่ ธ มี เขาจะใช้มือขวา ส่วนตัวที่ ๓ เร กับตัวที่ ๔ โด เขาก็จะใช้มือซ้าย เป็นต้น จากทั้ง ๓ ตัวอย่างดังกล่าวนี้ถ้าผู้ที่สนใจจะนำไป ทดสอบกับฆ้องวง (ทั้งม้องวงเล็กและฆ้องวงใหญ่) ดู ก็จะพบว่ามันเกิดความคล่องตัวในการดำเนินทำนองเพลง เป็นอย่างมาก หรือถ้าจะพิตูจน์ว่าการใช้มือดังกล่าวจะเกิดความคล่องตัวจริงหรือไม่ ก็ลองเอาทำนองทั้ง เ ตัวอย่างนี้ไปบรรเลงโดยแบ่งมือซ้ายกับมือขวาให้เป็นอย่างอื่นเสีย ไม่ให้ตรงกับตัวอย่างที่ยกมา ข้าพเจ้าคิด ว่าตัวผู้ทดสอบเองคงจะพบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีหน้าที่เล่นม้องวงใหญ่โปรดระลืกไว้เสมอว่า ท่านผู้ชมนั้นไม่ได้ใช้หูสงเพียงอย่างเดียว แต่เขาจะใช้ตาดูการเล่นของทุกคนในวงพร้อม ๆ กันไปด้วย ลำพัง แค่ใช้หูฬงเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะทำนองนั้นอาจจะถูกต้อง แต่ถ้าใช้ตาจูผู้บรรเลงปฏิบิติ เครื่องดนตรีของผู้บรรเลงเองด้วย และผู้บรรเลงแบ่งใช้มือไม่ถูกต้อง มันก็เหมือนกับนักมวยที่ขาดครู ไม่มี หลักเกณฑ์ในการใช้หมัดใช้เท้าและอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะชนะคู่ต่อสู้ก็คงจะไม่เป็นที่ประทับตาประทับใจของผู้ชม เท่าใดนัก และที่สำคัญนอกเหนือจากการใช้มือแบ่งมือดังกล่าวแล้ว ท่านั่ง การจับไม้ตี และท่าทีการบรรเลง เหล่านี้ก๊ล้วนเป็นส่วนเสริมที่สำคัญอีกด้วยถึงแม้เพลงที่บรรเลงจะขาดความไพเราะไปบ้าง แต่ถ้าผู้บรรเลงมี บุคลิกดีปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างงูกต้อง ก็อาจจะหักกลบลบล้างกันได้ แต่ถ้าหากผู้บรรเลงขาดบุคลิกที่ดี ขาดกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ต่อให้เพลงที่บรรเลงนั้นแสนจะไพเราะสักเพียงใดก็ตาม ก็คงจะไม่เป็นที่ประทับตา ประทับใจของผู้ชมเท่าใดนัก อย่างที่ยกเอาตัวอย่างนักมวยที่ขาดครูฉันใด นักดนตรีก็เป็นได้ฉันนั้น


# รายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการ งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ซ 

๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๒๒

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

วิทยาเขตประสานมิตร
๑. สาธิดการสร้างเครื่องแค่งกายยืนครื่อง พระ - นาง
๒. นิทรรศการผลงานการออกแบบและทัตนคิลป
๓. นิทรรศการและการสาริดงานจิตรกรรม

วิทยาเขตปทุมวัน
๑. นิทรรคการพุกรศาสน์

วิทยาเขตบางเขน
๑. นิทรรศการศิลปวัฆนรรรมไทย งานขอกไม้ งานใบตอง งานภาพ.ขียน

๓. นิทรรดการกาพปริดนาฮรรมและลื่น ๆ
๔. ตอบปัญุหาธรรมในพุทธราสหา

วิทยาเขตพิษญุโลก
๑. นิทรรศาารและสาธิดการแกรสลักไม้สัก
๒. ผลงานศิลปกรรมของนิศิต

วิทยาเขตมหาสารคาม
๑. สาธิทการแกะสลักประเพณีการหล่อเทียนและแกะเทียนพรรษา

ษ. นิทรรศการหุทรศาสนากับประว่ติชาวอียาน
วิทยาเขตสงขสา
๑. นิทรรคการศาสนาอิสลาม
๑. นิทรรดตารพุทธศาสน์
๓.. ๔าริตการแกรรูปตัวหนังตลุง

วิทยาเขตบางแสน
๑. นิทรรศการและสาริดการแกะสลักไม้สัก
๓. ผลงานศิลปกรรมของนิิิตพมรมคิลปกรรม

## รายการสินค้าพื้นเมืองของวิทยาเขตต่าง ๆ

## วิทยาเขตประสานมิตร

๑. ขลุ่ยไทย
๒. วีดีโอ. สาธิตแนะนำดนตรีไทย
๓. ลายปักเครื่องแต่งกายละครไทย

## วิทยาเขตปทุมวัน

๑. ของที่ระลืกจากภาคกลาง

## วิทยาเขตบางเขน

๑. สินค้าท้องถิ่น จ.อยุธยา เช่น มีดอรัญญิก ปลาตะเพียน (ใบลาน) ฯลฯ
๒. สินค้าท้องถิ่น จ.อางทอง เซน เครื่องหวาย เครื่องจักรสาน บลฯ
m . สินค้าท้องถิ่น จ.สระบุรี เช่น ผลิตภัณฑ์หินอ่อน ฯลบ

## วิทยาเขตพลศึกษา

〒. ตุกตา
๒. เครื่องจักรสาน
๓. ขนมไทย
๔. สินค้าพื้นเมืองของที่ระลืกภาคกลาง

## วิทยาเขตพิษณุโลก

๑. สินค้าพื้นเมืองภาคแหนือ
๒. กระท้อดอง, มะขามพิจิตร
๓. หมี่ซั้ว
๔. ไม้กวาด

วิทยาเขตมหาสารคาม
๑. สินค้า
๒. อาหารพื้นเมืองอีสาน

วิทยาเขตสงขลา
๑. สินค้าพื้นเมืองภาคใต้
๒. เครื่องถมนครศรีธรรมราช
๓. สินค้าผลิตภัณฑ์ย่านลิเพา
๔. สินค้าผลิตจากจูด
๙. สินค้าผลิตจากใยตาล
b. ผ้าเกาะยอ

## วิทยาเขตบางแสน

๑. พลอยจันทบุรี
๒. เครื่องจักรสานพนัสนิคม
๓. สาธิตการทำเครื่องจักรสาน
๔. สาธิตการทอผ้า
๕. สาธิตการเจียรนัยพลอย


## ขอเชิญชวนพี่น้องไทยร่วมใจปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ธ

๑. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบิติเต่สิ่งที่เป็นประโขชน์และเป็นธรรม

๒อ. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝีกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความดีนั้น
๓. การอดทน อดกลั้น และ อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ๔. การู้จักละวางกวามชั่ว กวามทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส์วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ ของบ้านเมือง

> และ
> ปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน ๕ ประการ
> ของ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
๑. พึ่งตัวเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
๒. ประหยัดและออม
๓. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
๔. ปฏิบิติตามคุณธรรมของศาสนา
๕. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ส่งเสริมและสนับสนุน โดย
จ.ส.อ. ดร.ทวี-พิมพ์ บูรณเขตต์ ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หัวเมืองฝ้ายเหนือ มศว พิษณุโลก

#  <br> 1154 ถนนวรบุตร ข้างโรงภาพยนตร์นครสวรรค์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร. 711142 

จำหน่าย :- เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องกีฬา เครื่องดนตรี เครื่องแบบ เครื้องไฟฟ้า เครื้องใช้ในสำนักงาน โรงเรียน ตู้เหล็กเก็บ เอกสาร กระดาษแบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเรียน-การสอนทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่าย;- เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวนเลข เครื่อง อัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครืองฉายสไลด์โอเวอร์เฮด อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษาพร้อมอะไหล่

รับสั่งตัด ;- เสื้อกองเชียร์ เสื้อนักกีฬา เสื้อวอร์ม กางเกงวอร์ม รวดเร็ว ราคาเยา คุณภาพดี

ก้าวหน้า

## (เอ็ดว้านซ์)

$31 / 1$ (หน้าป้ายทางเข้าวิทยาลัยครู) ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ศูนย์รวมภาพโปสเตอร์, หนังสือเช่า, สื่อการสอน, กระดาษทุกชนิด, เครื่องเขียน เครืองใช้ต่าง ๆ, โฟม, สีทุกชนิด ของใช้เบ็ดเตล็ด, ด้าย, ไหมพรม, เข้าเล่มรายงาน, ออกแบบปก, หุ้มปกพลาสติก, ผนึกรูป, เฟรม, ของขวัญ, ของชำร่วย, ของที่ระลึก - ราคาย่อมเยา และเป็นกันเอง -

# โรงพิมพ์ เฟื่องอักษรการพิมพ์ 

 103 หลังศูนย์โตโยต้า ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.มหาสารคามรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด ตรงต่อเวลาและราศาเป็นกันเอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

## สยามวาทิต

$182 / 6$ ถ.อรุณอมรินทร์ ข้างวัดระฆังโฆษิตาราม
อ.บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทร. 4112664-4121024

- ผลิตและจำนน่ายเครื้องดนตรีไทย คุณภาพดี่ ราคายุติธรรม
- บริการ ซ่อม ตั้ง ปรับเสียงเทียบเสียง

สมาชิกสหกรณ์พึงระลึกเสมอว่า
"เราช่วยตัวเองและช่วยผู้อนไปพร้อม ๆ กัน"

## และ

เราจะเป็นผู้มีคุณธรรม ๕ ประการ คือ
๑. ซื่อสัตย์
๒. เสียสละ
๓. รับผิดชอบ
๔. เห็นใจผู้อื่น
๕. วางใจได้

## อภินันทนาการจาก

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัดขอสนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘

## คณะผู้จัดทำ

```
สมคิด บุญูเรือง
ระพินทร์ ฉายวิมล
    ปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ชํานิ สุวรรณช่าง สมถวิล กล่อมสังข์
ชนิด สุวรรณช่าง ทัศนีย์ ทานตวณิช
พนิดา สงวนบุญู กาญจนา ขจรเดชากิวาท
```

กาญจนา พฤกษพงษ์รัตน์

## ติดต่อประสานงาน

ระพินทร์ ฉายวิมล

## ศิลปกรรมและเทุคิดด

ชำนิ สุวรรณช่าง
มารุต อัมรานนท์
ปัญญาศักติ์ พูลสวัสดิ์

แบบปก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถ วัดอ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี

## ท้ายเล่ม

การจัดทำหนังสือที่ระลืกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรฎไทยครั้งที่ $\propto$ นี้สำเร็จรูปเล่มขื้นได้ก้ด้วยความ ร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าของเรื่องที่นำมาจัดพิมพ์และอาจารย์มารุต อัมรานนท์ ที่ได้ ให้ความกรุณาออกแบบปก และทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในทุก ๆ ครั้งรวมทั้ง ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำขอรำลึกถึงพระคุณในความอนุเคราะห์ไว้ ณ ที่นี้

อย่างไรกีตาม การจัดทำหนังสือในครั้งอาจจะขาดความสมบูรณ์ในบางประการไปบ้างทั้งนี้อาจ เป็นเพราะความจำกัดในเรื่องของระยะเวสา แต่คณะผู้จัดทำก็พยายามให้เกิดความบกพร่องน้อยที่สุดและคิดว่า หนังสือเล่มนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมและมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็น หัวใจสำคัญของชาติอยู่บ้างพอสมควร

คณะผู้จัดทำ

# ขอสนับสนุน <br> งานส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย <br> ครั้งที่ $\alpha$ 



## ทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้สนับสนุนงานส่งงสริมศิลป วัฒนธรรมไทย มาโดยตลอด


[^0]:    1. TEO 1 SLM M KRIS" IN MALAYSIANPANORAMAP, 6
