การสะท้อนภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
Traditional Folk Song : The Reflection of Societies and Cultures.

ภิญโญ ภู่เทศ*

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม และวัฒนธรรมของตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาทางดนตรี ซึ่ง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก ประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต รวมทั้งศึกษาข้อมูลจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนำผลการศึกษาที่ได้มาเขียนพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา พบว่า เพลงพื้นบ้านตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีการร้องเล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการถ่ายทอด ด้วยวิธีมุขปาฐะ จากพ่อเพลงแม่เพลงรุ่นเก่า โดยมี คุณวันเพ็ญ วัดตูม เป็น ผู้ถ่ายทอด และมีการฝึกหัดกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นเพลงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เฉพาะตัว เป็นการร้องที่มีการใช้ท่ารำประกอบเพลงตามความหมายของ บทร้อง จนทำให้เพลงพื้นบ้านเขาทองยังคงปรากฎจนถึงปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์ด้านดนตรี พบว่า ทำนองเสียงหลักที่มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เป็นเพลงท่อนเดียวหรือเพลง ทำนองเดียว ส่วนวิธีการขับร้องมีการซ้ำคำ ซ้ำวรรค ซ้ำท่อน มีร้องสร้อย มีลูกคู่ และมีการร้องที่ไม่มีลูกคู่ช่วย

ผลการวิเคราะห์ด้านภาพสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ตำบลเขาทองเป็นสังคมเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมยังมีความเป็นธรรมชาติ อยู่มาก ชีวิตต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อปากท้อง ทางด้านวัฒนธรรมของชาวตำบล เขาทองนั้นพบว่า มีความเชื่อทางศาสนาพุทธเป็นหลัก มีค่านิยมในการรักนวล สงวนตัว มีประเพณีการแต่งงานที่ฝ่ายชายต้องสู่ขอฝ่ายหญิง และยังคงมี ลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักสนุกสนาน มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ปัจจุบันบทบาทของเพลงพื้นบ้านในปัจจุับน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่เคยรับช้สังคม ให้ความบันเทิงสนุกสนาน และเป็นเคื่องมือควบคุมสักคม ในการรวมกลุ่มกัน กลายมาเป็นเพียงนำมาแสดงเพื่อการอนุรักษ์ โดยเล่น เฉพาะในโอกาสที่ได้รับชิญฺไปแสดงในงานของจังหวัด แนวโน้มในอนาคต เพลงพื้นบ้านตำบลเขาทอง อำเภอพยุหคคีรี จังหวัดนครสวรรค์ คงเป็นเพียง ศิลปวัมนรรรมมื้นบ้านที่อนรักับ์ไว้เีียงเป็นสัญลักษณ์ของ ชาวตำบลเขาทอง เท่านั้น

คำสำคัญ : เพลงพื้นบ้าน, การสะท้อนภาพทางสังคมและวัฒนธรรม


#### Abstract

This main purpose of this research was to study the social and cultural reflection of Khoa Thong subdistrict, Phayahakiree district, Nakhon sawan Province.

This research in an ethnomusicology study using a qualitative research methodology. The procedure of the research included a study of related documents and a field study suing interviews and participant observation of a target group.

The results of this research are as follows : The Khoa Thong 's folk songs have been sung since the former time and they have been handed down as an oral tradition from the old head of singer by Mrs. Wanpen Wattum, the most senior singer in the community, to the yonger generation. Khoa Thong's Folk songs with their in dividuality simple hand and body movements are exhibited accordingly with the meaning of the songs when thon songs were sung which is obviously existing in the locality.

The analysis of folk songs were all simple, had special indigenous characteristics, were single part or sing melody, and that many different songs had the same melody. The songs are sung by repeating various words and parts of the songs. Some songs have Sroy and Luk-Khu while others do not.


An analysis of the social and cultural background showed that Khoa Thong subdistrict is a farming community. Most area are composed of natural environment. Villagers's live are rather difficult. Villagers believe in Buddhism. They are kind and helpful. Concerning marriage tradition, men ask women to marry them. Womens's behavior is restricted by tradition.

Present, the research found that the role of folk songs has changed. Formerly folk songs served a social purpose by entertaining and uniting groups of people, but now they are only performed occasionally at provincial festival. In the future folk songs will only be a symbol of Traditional culture.

Keywords : Traditional folk song, The reflection of societies and cultures.

มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตาม หรือชนเผ่าที่มี อารยธรรม ทั้งที่สูถุชติพันธุ์ไปแล้ว หรือยังคงสืบทอดเผ่าพันธุ์อยู่ในปัจจุบัน ต่างก็์มววัฒนธรรมทางดนตรีซึ่งมีความแตกต่างกันไปตตมลักษณะทาง องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของตน โดยที่พัฒนาการของ ชนเผ่าต่าง ๆจะสัมพันธ์กับพัมนาการทางประวัติศาสตร์ของชนเผ่าเหล่านั้น ประเพณีวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นมีอยู่กับโลกมาช้านาน มีการปฏินติตื้ทต่อ กันมา โดยไม่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเพราะยัไม่มีการจดบันทึก มีแต่การ สืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความบันเทิง ในด้านของดนตรีกี์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง

สังคมไทยเธ็นสังคมที่รักคววามสนุกสนานมาตั้งแต่ไบราณ เพราะว่า ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ย่อมมี ความต้องการที่จะแสสงหาความบันเทิง หรือต้องการผ่อนคลายอารมณ์ แต่ ความต้องการที่เสดงออกนั้นจะต้อเป็นที่พอใจของสังคม ดังเช่นการ้องอเพลง เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาและเซื่วว่าเสียงร้องของมนุษย์เป็นดนตรี ชิ้นแรกของโลกที่มนุษย์สร้าสสรรคึ้น ม มนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่า้าหลัง หรือีีอารยธรรม ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและสูญพันธุ้ไปแล้วนั้น ก็จะมีวัฒนธรรม ทางดนตรีที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของวัฒนธรรมที่กลุ่มคนได้สร้างสม ขึ้นมาเพื่อความัันเทิงและธิธีกรรมต่างขขงสังคมตนเอง จะเห็นได้จากีีฝือ และความสามารถในการคิดค้นและประดิษธ์ำรละล่่นเพลงที่ใช้ในงนพิิี ต่าง ๆ หรือทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีทีีมีความเกี่ยข้องกับ การคำเนินชีวิตของคนเราั้งแแ่เริ่มเกิดที่คนไทยนิยมโกนจุกเมื่อย่างเข้าวัย หนุ่มสาว หาเเป็นชายจะมีงานบวช หรือชายและหญิงจะมีพีธีแต่งงาน แม้ กระทั่งถึงความตายก็มีมีนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่กักษณะการใช้แตกต่าง กันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและพิธีกรรมต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตของคน

ในชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือคนชนบทย่อมจะมีความผูกพันกับ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีการพึ่งพิงธรรมชาติมาเป็นเลลานาน เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตจึงเป็นลักษณะการดัดแปลงธรรมชาติ มาใ้สร้างวัมนธรรมและประเพณีให้เกิดความเหมาะสมในสังคม

ประเพณีเป็นรากฐานหนึ่งที่ทำให้เกิดัวัฒนรรม ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งปรุงแต่งให้เกิดความงอกงามขึ้นในลักษณะที่ยอมรับนับถือ ว่าเป็นสิ่งดีงาม ประเพณีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของวัณนธรรมซึ่งเป็น วิถีวีวิตของคนในสัคคม ลักษณะองค์ประกอบนี้จะปรากฏอยู่ในทุก ๆ ขั้นตอน ของการดำรงชีวิตจนกลายเป็นกระบวนการทางสังคม ประเพณีกับสังคม จึงมีความเซื่อมโยงกันก็เมื่อเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน ดังนั้น การศึกษาประเพณีในอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจถึงประเพณีในขัจจุบัน (สมปราชญ์ อัมมะพันธ์ 2516 : 15)

วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการเรียนรู้การสร้างสมการสืบต่อและ การถ่ายทอด วัฒนธรรมมีการเกิดมีการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง การเสื่อมสลาย เช่นเดียวกันกับชีวิตคนและสัตว์แต่อาการต่าง ๆ ที่เกิขขึ้น และเปลี่ยนแปลงหรือพัมนาการนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ และ ต้นกำเนิดของวัฒนธรรม คือ การค้นพบ (discovery) กับการประดิษฐ์ (Invention) ลักษณะที่เริญเติบโตของวัณนธรรมคือการะะสม (Accumulation) สื่อกลางของวัฒนธรรม คือ การคมนาคม (communication) กลไกของ วัฒนธรรมคือการเลียนแบบ (Imitation) และการพร่ำสอน (Inculcation) เนื้อหาของวัฒนธรรม คือ กระสวนหรือแบบจบับความคิด (Pattern of behavior) และผลสุดท้ายของวัฒนธรรมคือแบบแห่งบุคลิกภาพ (Types of Personality) และตัวความเชื่วถือรวมทั้งการปฏิบบิิ ความเช่อถือยี่งเกี่ยวยยงกัน (Bodies of interrelated belief and practice.) (สุชาติ แสงทอง 2544)

ปรานี วงษ์เทศ $(2525: 63)$ ได้ให้ความหมายของเพลงพื้นบ้านว่า เพลงพื้นบ้าน หมายถึง เพลงที่แพร่หลายอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือ มากกว่าหนึ่งหมู่บ้านก็ได้ แต่ทั้งเนื้อหา ผู้ร้อง ผู้ฟังจะอยู่ในหมู่บ้านที่ทุกคน รู้จักกัน และจะแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะหมู่บ้านนั้น ๆ มีบทบาทหน้าที่หรือ เป็นผู้ที่รูจักในวงแคบ ๆ ของชุมชนระดับหมู่บ้าน ซึ่งเพลงพื้นบ้านสามารถ เป็นสื่อสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม เป็นเครื่องควบคุมรักษาสถาบันสังคม ทำให้เกิดความสืบเนื่องทางสังคม ทั้งยังเป็นเครื่องผ่อนคลายความตึงเครียด ทางจิตใจได้อีกด้วย

ไพบูลย์ ช่างเรียน $(2516: 39)$ ได้กล่าวถึง เพลงพื้นบ้านว่าเป็น วรรณกรรมมุขปาฐะที่ถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของสังคมในการที่จะถ่ายทอด วัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพราะนอกเหนือจากความบันเทิง ซึ่งเป็นความมุ่งหมายหลักแล้ว เพลงพื้นบ้านยังเปรียบเสมือนกระจกสะท้อน ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ ความนึกคิด ความเชื่อ ประเพณี และค่านิยม ของกลุ่มชน ผู้เป็นเจ้าของวรรณกรรมอีกด้วย

กาญจนา อินทรสุนานนท์ และคณะ (2543) ได้ศึกษาวิเคราะห์ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเพลงระบำบ้านนา พบว่า ในบทเพลงระบำบ้านนา กล่าวถึง ค่านิยมในการนับถือศาสนาพุทธ พ่อแม่ ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มารยาท ในการต้อนรับ การแต่งกาย อาชีพ เศรษฐิกิจ การเมือง ยาเสพติด ความรัก ระหว่างชายหญิง ผัวเมีย พ่อแม่ลูก ความรักชาติพระมหากษัตริย์ และเรื่อง เพศ นอกจากนั้นเพลงระบำบ้านนายังมีบทบาทต่อสังคมในการสร้างความ บันเทิง ความสามัคคี การแจ้งข่าวสาร บันทึกเรื่องราวและให้ความรู้ในด้าน ต่าง ๆ

บัวผัน สุพรรณยศ (2535) ได้ศึกษาวิเคราะห์เพลงอีแซวของจังหวัด สุพรรณบุรี พบว่า เพลงอีแซวเป็นเพลงพื้นบ้านประจำถิ่นของจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งมาไม่น้อยกว่า 100 ปี เดิมเป็นเพลงปฏิพากย์ยาว ลักษณะเด่น ของเพลง คือ มีจังหวะเร็ว กระชั้น มีคำประพันธ์เป็นกลอนหัวเดียว ที่นิยม เล่นสัมผัสอักษรแพรวพราวเป็นพิเศษ เพลงอีเซวมีบทบาทต่อสังคมในฐานะ เป็นสิ่งบันเทิงให้การศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นสื่อมวลชนของ ชาวบ้านที่ทำหน้าที่กระจายข่าวสาร และวิพากษ์วิจารณ์สังคม และมีบทบาท ในการจรรโลงวัฒนธรรมของสังคม

สุมาลย์ เรืองเดช (2518) ได้วิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เพลงพื้นบ้านของตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ที่ได้จากการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นแนวคิด ค่านิยม และการปฏิบิติของ ชาวบ้าน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า เพลงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ในชนบท ในปัจจุบันเพลงพื้นบ้านของตำบลพนมทวนได้ที่รับความนิยมมี 2 เพลง คือ เพลงพวงมาลัยกับเพลงฉ่อย ซึ่งใช้เล่นกันในงานต่าง ๆ เช่น งานมงคล โกนจุก บวชนาค ทอดกฐิน วิธีเล่น นิยมเล่นกันเป็นวงกลม ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงฝ่ายละครึ่งวงกลม มีพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่ ฝ่ายใด ร้องก็ออกมารำอยู่กลางวง ผลัดกันไป ลูกคู่จะร้องรับและปรบมือให้จังหวะ เพลงพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมทางดนตรี ซึ่งมีความเก่าแก่ สืบทอดจากปากต่อปากมาหลายชั่วอายุคน โดยอาศัยการจดจำไม่มีกำเนิด ที่แน่ชัดแต่มีการยอมรับและถ่ายทอดกันอย่างแพร่หลาย ลักษณะเด่นของ เพลงพื้นบ้าน คือ ความเรียบง่ายและความเฉพาะถิ่น ความเรียบง่ายนั้น ปรากฏอยู่ทั้งในรูปแบบและทำนองเพลง ความเรียบง่ายของรูปแบบ คือ การซ้ำคำ ซ้ำวรรค ซ้ำโครงสร้างของจังหวะผสม (Isorhythmic structure) ภาษาที่ใช้เป็นภาษพูดธรรมดา ส่วนความเรียบง่ายนั้นในท่วงทำนองเพลง คือ มีทำนองไม่ซับซ้อน และมีระดับเสียงซ้ำไปซ้ำมา (สุกัญญา สุจฉายา 2525 : 1)

```
\(10 \mid\) วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
```

เพลงพื้นบ้านในประเทศไทยมีหลายประเภท เช่น เพลงประกอบพิธี (เพลงแห่นางแมว เพลงทำขวัญต่าง ๆ) เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่น เพลงรำวง เพลงปฏิพากย์ เป็นต้น (กฤษณา แสงทอง $2540: 1$ ) เพลงรำวง เป็นเพลงพื้นบ้านอีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วพื้นที่ของประเทศไทยและเป็น วัฒนธรรมทางดนตรีที่แตกต่างและมีความหมายของแต่ละพื้นที่ของชุมชน ตนเอง ซึ่งถ่ายทอดผ่านการละเล่นและการสืบทอดจากปากต่อปากมาหลาย ชั่วชีวิตคน มีการสั่งสมและปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน โดยอาศัย การจดจำ มีการถ่ายทอดและพัฒนามาจากประสบการณ์ของชาวบ้านจาก อดีตสู่ปัจจุบัน กลายเป็นความชัดเจนและเป็นองค์ความรู้แขนงหนึ่งที่ได้รับ หรือรอบรู้ที่ตกผลึกอยู่ในจิตสำนึก แม้ไม่มีต้นกำเนิดที่แน่ชัดแต่ก็เป็นที่ยอมรับ และถ่ายทอดกันอย่างแพร่หลาย ความเรียบง่ายมีลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของ เพลงรำวงที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งสืบเนื่องทางสังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจ และอารมณ์ได้อีกด้วย

การรำวงเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่ร่วมกันเล่นเพื่อ ความสนุกสนานและเพื่อความสามัคคี นิยมเล่นกันในระหว่าง พ.ศ. $2484-$ 2488 รำวงนั้นเดิมเรียกว่า "รำโทน" เพราะได้ใช้โทนเป็นเครื่องดนตรี ประกอบจังหวะ โดยใช้โทนเป็นจังหวะหลัก มีกรับและฉิ่งเป็นเครื่องดนตรี ประกอบ แต่ไม่มีเนื้อร้อง ผู้รำก็รำไปตามจังหวะโทน ลักษณะการรำไม่มี กำหนดกฎเกณฑ์ เพียงแต่ย่ำเท้าให้ลงจังหวะโทน ต่อมามีผู้คิดทำนองและ บทร้องประกอบจังหวะโทนขึ้น จึงทำให้รำโทนได้รับการพัฒนามาเป็น "รำวง" ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ มีโต๊ะตั้งอยู่กลางวง ชาย-หญิงรำเป็นคู่ ๆ ไป ตามวงอย่างมีระเบียบ เรียกว่า "รำวงพื้นเมือง" เล่นได้ทุกงานเทศกาล ทุกฤดูกาล หรือจะเล่นกันเองเพื่อความสนุกสนาน ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2484

ซึ่งอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นได้เจรจาขอตั้งฐานทัพใน ประเทศไทย เพื่อเป็นทางผ่านสำหรับการลำเลียงเสบียง อาวุธ และกำลังพล เพื่อไปต่อสู้กับฝ่ายพันธมิตร โดยยกพลขึ้นที่ตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น จำเป็นต้องยอมให้ทหารญี่ปุ่นตั้งฐานทัพมิฉะนั้นจะถูกฝ่ายอักษะ ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นอยู่ด้วยนั้นปราบปราม ประเทศไทยขณะนั้นจึงเป็น เป้าหมายให้ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตี ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดทำลาย ทำให้ ชีวิตผู้คน บ้านเรือน ทรัพย์สินเสียหายพังยับเยิน โดยเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้กับ ฐานทัพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝ่ายพันธมิตรจะส่งเครื่องบินมารุกรานบริเวณ จุดยุทธศาสตร์ในเวลาค่ำคืนเดือนหงาย สาเหตุเพราะจะทำให้สามารถ มองเห็นจุดยุทธศาสตร์ได้ง่าย ในช่วงเวลานั้นชาวไทยเต็มไปด้วยความรู้สึก หวาดกลัวและตึงเครียด จึงได้ชักชวนกันเล่นเพลงพื้นเมือง คือ การรำโทน เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ที่ตึงเครียดให้เพลิดเพลินสนุกสนานขึ้นบ้าง การรำโทน นั้นใช้ภาษาที่เรียบง่าย เนื้อร้องเป็นเชิงเย้าแหย่ หยอกล้อเกี้ยวพาราสีกัน ระหว่างหนุ่มสาว ทำนองเพลง การร้อง ท่ารำ การแต่งกายก็เรียบง่าย มุ่งความสนุกสนาน พอผ่อนคลายความทุกข์ไปได้บ้างเท่านั้น จอมพล ป. พิบูลสงครามเกรงว่าชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นจะเกิดความเข้าใจว่า ศิลปะ การฟ้อนรำของไทยมิได้มีความประณีตงดงาม ท่านจึงได้ทำการพัฒนาการ รำโทนขึ้นอย่างมีแบบแผน ประณีตงดงาม ทั้งท่ารำ คำร้อง ทำนองเพลง และ เครื่องดนตรีที่ใช้ ตลอดจนการแต่งกาย จึงเรียกกันว่า "รำวงมาตรฐาน" เพื่อ จะได้เป็นแบบอย่างต่อไป

จะเห็นได้ว่า ดนตรีกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง ดนตรีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์และสิ่งที่สร้างสรรค์นี้จัดว่าเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดนตรีได้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคน

```
\(12 \mid\) วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
```

ในทุก ๆ ระัับ ซึ่อาวเกิดจากแรงบันดาลใจที่พยายามสะท้อนภาพความเป็น จริงของตนหรือสะท้อนภาพความเป็นจริงของสังคม โดยมีปจจัยความเป็น อยู่ และสภาวะแวดล้อมเป็นตัวกำหนด หรือเป็นวัตถุดิบที่ผสมผสานกับ แนวคิดทางศิลปะที่สะท้อนผ่านออกมาทางดนตรี และบทเพลงในแง่มุม ต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ หรือสะท้อนแนวคิดอุดมการณ์ในแต่ละ ยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง

ดนตรีเป็นเรื่องของเสียง เสียงของดนตรีนั้นถ้าเป็นเสียงที่มี ความงดงามไพเราะก็จะก่อให้เกิดการสร้างพลัง การพัฒนา ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเเริญในมิติต่าง ๆ จากประสบการณ์ของมนุษย์ขาติ ตั้งแต่อดีตมาเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของ มนุษย์ให้กระชับได้ดีเท่ากับเสียงดนตรีมีมนุษย์กีมีเสียงดนตรี เสียงดนตรีเป็น เสียงที่รวมมมนุษย์ ดังที่ขงจี้อนักปราชญู์ชาวจีนได้กล่าวเอาไว้ว่า "ดนตรีเป็น ภาษสสากลที่ทุกคนรับูู้ไ้้สัญลูกัษณ์เป็นสื่อภาษาทางัญญูาในขณะที่คนตรี เป็นเสียแแห่งจิตใจ" (สุกรี เจวิญสุข $2532: 8$ )

เพลงพื้นบ้าน คือ บทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่าง ๆ คิดรูปแบบ การร้องการเส่นขึ้นเป็น บทเพลง ที่มีท่วงทำนอง ภาษาเรียบง่ายไม่ซับซ้อน มุ่งคคามสนุกสนานรื่นเริง ใช้เล่นกันในโอกาสต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ตรุษจีน ลอยกระทง ไหว้พระประจำปี หรือแม้ากะทั่งในโอกาสที่ได้มาช่วยกันทำงาน ร่วมมือร่วมใใเพื่อทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น เกี่ยวข้าว นวดข้าว ซึ่งลักษณะ ของเพลงพื้นบ้านส่วนมากเป็นการเกี้ยวพาราสี หรือการซักถามโต้ตอบกัน หรือเป็นการเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง ความเด่นของเพลงพื้นบ้าน อยู่ที่คววมมไพเราะ คารม หรืออ้อยคำง่ย ๆ แต่มีความหมายกินใจจ ใช้บฏิภาณ ไหวพริบในการ้้อโโ้ตอบกัน เพลงพื้นบ้านส่วนใหญู่อะมีเนื้อร้อง และทำนอง ง่าย ๆ ร้องล่นได้ไม่ยาก ฟังไม่นานก็สามารถร้องเล่นตามได้ การเล่นเพลง

ชาวบ้าน จะเล่นกันตามลานบ้าน ลานวัด ท้องนา ตามลำน้ำ แล้วแต่อกาส ในการเล่นเพลง เครื่องคนตรีที่ชช้เป็นเพียงเครื่องประกอบจังหวะ เช่น ฉิ่ง กรับ กลอง หรือเครื่องดนตรีที่ประดิษธ์ขึ้นเอง บางทีกีไมมมีเลยใช้การปรบมือ ประกอบัังหวะ สิ่งสำคัญในการร้องเพลงชาวบ้านอีกอย่างก์คือ ลูกคู่ที่ร้อง รับ ร้องกระทุ้ง หรือร้องสอดเพลง ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความสนุกสนาน ครึกครี้นยิ่งขึ้น

เพลงเต้นกำรำเคียว เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เก่าแก่ของ ชาวนครสวรรค์ โดยเป็นเพลงที่มีการร้องเล่นกันในกลุ่มชาวบ้านที่มีอาชีพ ทำนา มีเล่นในสมัยรัชกาลที่ 7 (ประมาณ พ.ศ. 2475) กำเนิดเป็นครั้งแรก ที่บ้านสระทะเล ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดย หลวงศรียุรีขวัญเป็นผู้ประดิษฐ์เนื้อร้อง เล่นกันแพร่หลายในบ้านสระทะเล และตำบลใกล้เคียง เช่น ตำบลเขาทอง ซึ่งเนื้อเพลงแต่ละตอนสะท้อนให้เห็น สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างชัดเจน ลักษณะการรำไม่อนอนข้อย เหมือนการรำไทยทั่ว ๆ ไป จะถือเอาความสนุกเป็นหลัก มีทั้งเต้นและรำ ควบคู่กันไป ส่วนมือทั้สสองของผู้รําข้างหนึ่งจะถือเคียว อีกข้างหนึ่งถือรวง ข้าวที่เกี่ยวแล้ว จึงได้ชื่อว่า "เต้นกำรำเดียว" (วิเซียร เกษประทุม 2528 : 119)


ภาพที่ 1-2 การเล่นเต้นกำรำเคียว


ภาพที่ 3 การเล่นเต้นกำรำเคียว

การเล่นเพลงเต้นกำรำคียวของชาวบ้านตำบลเขาทองในปัจจุบัน มีความเป็นมาจากการรวมกลุ่มชาว้านซึ่งมี นางวันเพ็ญ วัตููม ข้าราชการ บำนาญอดีघผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเขาทองเป็นผู้คิคิเริ่มการอนุรักษ์ การละเล่นพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์ได้รวมกลุ่มชาวบ้านที่ทำบลเขาทอง ไปศึกษาการเล่นเพลงเด้นกำรำเคียวที่ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์อันเป็นสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดการเล่นเพลงเต้นกำรำเคียว โดยมีนายเจวิิญ ทองขาว และนายฉลวย ทองขาว (เป็นพี่น้องกัน) ซึ่งเป็น ชาวบ้านตำบลสระทะเเเป็นผู้ถ่ายทอดการเล่นเพลงที่เคยเล่นกันในอดีท และ ต่อมาได้เข้ามารวมกลุ่มชาวบ้านเขาทองเพื่อแสดงการละเล่นพื้นบ้านของ จังหวัดนครสวรรค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ชมในวันสำคัญต่าง ๆ นับว่าเป็น จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มชาวบ้านที่เล่นเพลงเพื่อการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน ในจังหวันนครสวรรค์ให้คงยยู่สืปไป ปัจจุบันเพลงเต้นกำรำเคียวของอำเภอ พยุหะคีรี มีกลุ่มชาวบ้านในตำบลเขาทองประมาณ 22 คน และชาวบ้าน ที่อยู่ในตำบลสระทะเลอีกประมาณ $2-3$ คน เท่านั้นที่ยัยสามารถร้องเพลง เต้นกำรำเคียว และแสดงการละเล่นเพลงพื้นบ้าน อื่น ๆ ได้

ผู้เล่น : เป็นชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำนา มีภูมิลำเนายยู่ในตำบล เขาทอง ผู้เล่นเป็นชายและหญิงที่ออกจากบ้านไปท้องทุ่งนาเพื่อเกี่ยวข้าว โดยต่างฝ่ายต่างไปช่วยกันเกี่ยวข้าว ในลักษณะการเอาแรงกันจะไม่มีการ ว่าจ้าง ซึ่งชาวนามักใช้เลลาพักหลังจากการเกี่ยวข้าวในแต่ละวันร้องเพลงกัน โดยจะแบ่งเวลาพักออกเป็นช่วง คือ ช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลาบ่าย ประมาณบ่าย 2 หรือ บ่าย 3 โมงเย็นจจะเล่นเพลงที่ลานในนาข้าว หรือ ใต้รม่ไม้กลางทุ่งนา เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ในนาข้าวมาทั้งันัน โดยร้องแก้กันระหว่างฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ผู้ชม : ในอดีตผู้ชมเป็นผู้ที่เี่ยวข้าวอยู่ในท้องนาใกล้ ๆ กับที่ว่า เพลงกัน มีทั้งชายและหญิงที่ยยู่ในวัยหนุ่มสาวจนถึงวัยกลางคน ผู้ชมบางคน อาจจะมีส่วนร่วมในการเล่นด้วยการปรบมือเป็นลูกคู่ถือว่าได้ผ่อนคลาย ความตึงเครียดไปด้วย ผู้ขมที่เปนฝ่ายหญิงและชายส่วนใหณู่จะเข้าข้างฝ่าย เดียวกันกับตน คือ ผู้หญิงเข้าข้างฝ่ายแม่เพลงด้วยกัน ส่วนผู้ขายกี้เข้าข้างฝ่าย พ่อเพลง ในปัจจุบันผู้ชมเป็นชาวบ้านทั่ว ๆ ไปทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านและ ประชาชนทั่วไป แทนผู้ขมที่เคยชมขณะที่ตนเองกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ใน้้องนา หรือในขณะที่ตนเองกำลังพักผ่อนหลังจากเกี่ยวข้าวในลานนาข้าว เนื่องจาก ไม่มีการเล่นเพลงในลานนาข้าวเหมือนดังแต่ก่อน เพราะการเก็บเกี่ยวใช้ เครื่องจักรกล และคนเพียงเล็กน้อย รวมทั้งไมมี่ผู้สนใจร้องเล่นเหมือนดังแต่ ก่อน มีเพียผู้ที่เคยร้องลล่นเท่านั้นที่ยังร้องเล่นอยู่ แต่ก็ไม่ได้ร้องอยู่ในทุ่งนา ดังเช่นแต่ก่อน (วันเพ็ญ วัดตูม, สัมภาษณ์)

โอกาสเล่น : ในอดีตจะลล่นกันในดดูเกี่ยวข้าวเมื่อถึงเวลาพักในช่วง เวลาเช้า กลางวัน และตอนบ่าย มีเคียวเป็นเครื่องมือประกอบการเล่น แต่ ปัจจุับันโอกาสของการเล่นเปีี่ยนไปเป็นการเล่นเพื่อการแสดง ซึ่ไมม่ได้ลงไป เล่นเพลงช่วงพักการเกี่ยวข้าวเหมือนดังแต่ก่อน มีเพียงการเล่นตามงาน

ที่ได้รับเชิญูใให้ไปแสดงที่มุ่งเพื่อการอนุักก์์เป็นหลัก และมีการเล่นเฉพาะ ที่มีการเิิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานทางราชการ หรือหน่วองาน เอกชนให้ไปแสดง โดยยังยีดหลักการร้อง การแต่งกาย และวิธีการเล่นเพลง ตามรูปแบบการเล่นในอดีต เหตุผลหนึ่งที่โอาสการเส่นเพลงเปลี่ยนไปไั้นมี สาเหตุมาจาก ในปัจจุบันการทำนามีการใช้เครื่องทุ่นแรงจากเครื่องจักรกล มากกว่าแรงงานที่มาจากคน ซึ่งช่วยในด้านเฉลาของกาเเก็บกี่ยวให้ด้เร็วั้ขึ้น ดังนั้นการเล่นเพลงในนาข้าวที่เคยมีการรวมกลุ่มพ่อเพลงแม่เพลงได้มากก็มี การรวมกลุ่มน้อยลงตามไปด้วย จนไม่ปรากฏให้เห็นว่าในปัจจุบันจะมีการ เล่นเต้นกำรำเคียวในลานข้าวเลย คงเหลือแต่ภาพเหตุการณ์ไว้ดดยแสสดงไว้ ในระบบของเทคโนโลยี เช่น วีดิทัศน์ โดยสมมติสถานที่ที่ลานบ้านเป็น สถานที่า่ายทำแทนการเล่นในสมัยก่อน หรือใชัสถานที่อื่นตามแต่จะสมมติ

การเล่นเพลง : จะลล่นกันหลังจากการเล่นเพลงเกี่ยวข้าวแล้ ผู้เล่น ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะยืนคนละฟากเป็นรูปครึ่งวงงลม แต่ละคนถือเคียว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้าว เครื่องแต่งกายของทั้งสองฝ่ายอยู่ในชุด ที่ลเกี่ยวข้าว คือ ผู้ชายใสเเสื้อม่อฮ่อม นุ่งกางเกงขาสั้น ผ้าขาวม้าคาดเอว สวมหมวก มือขวาถือเคียวมือซ้ายถือรวงข้าว ส่วนฝ่ายหญิงใสเสื้อแขนยาว นุ่งจจงกระเบน ใส่งอบ มือขวาถือเคียว อีกข้างหนึ่งืือรวงข้าว การร้องเพลง จะไม่มีการร้องบทไหว้ครููะะเริ่มจากฝ่ายชายเน็นผู้อ้อง่่อน โดยมีพ่อเพลง จะเป็นผู้ที่ออกไปกลางวงรำตามจังหวะปรบมีอของลูกคู่แล้วร้องเชิญฝ่ายหญิง หลังจากลูกคู้อ้อรรับฝ่ายชายแล้วแม่เพลงฝ่ายหญึงเมื่อได้ยินการร้องเชิญ ก็จะร้องรับฝ่ายชายพร้อมกับรำประกอบการร้องคู่กับฝ่ายชายไปที่กลางวง โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะร้อรรับและรำคู่กันไป ผู้ที่ยืนอยู่รอบวจจะเป็น ลูกคู้องรับปรบมือเต้นไปตามจังหวะเพลงแล้วจะเปลี่ยนคู่ใหม่ไปรื่อย ๆ โดยลักษณะของการเต้นรำกำเคียว เรียกว่า "ท่าล่อกำ" คือ มือที่กำข้าวอยู่

จะส่ายไปส่ายมา
บทเพลง : บทเพลงที่ร้องมีหลายบท เช่น เพลงมา เพลงเดิน เพลงไป เพลงรำ เพลงบิน เพลงร่อน เพลงแถ เพลงย่อง เพลงย่าง เพลงถอง เป็นต้น ใครร้องเพลงอะไรก็ทำท่าไปตามเพลงนั้น เป็นการเล่นที่ไม่มีดนตรีประกอบ มีเพียงลูกคู่ปรบมือและร้องรับเท่านั้น ต่อมากรมศิลปากรได้นำเพลงเต้นกำ รำเคียวไปประยุกต์ดัดแปลงท่ารำและเนื้อร้องเสียใหม่ โดยใช้ระนาด เป็นดนตรีประกอบในตอนต้นและตอนจบ และได้บรรจุจข้าไปอยู่ในหลักสูตร การเรียนการสอนของเด็กในปัจจุบัน

ตัวอย่างบทเพลงเต้นกำรำเคียวของชาวเขาทอง ที่เนื้อเพลงร้องโดย ชาวบ้านเขาทองแท้ ๆ ไม่มีการดัดแปลงแต่อย่างใด

## เพลงเดิน

พ่อเพลง เดินกันเถิดนางเอย เอ๋ยลา แม่เดิน เดินหรือเดิน แม่เดิน ที่ลุ่มกระไร้คุ้มบ่อ น้องอย่าท้อตีนเดิน จะพานวลน้องไปท้องพระเนิน ชมเล่นให้เพลินใจเอย ลูกกู่ (ช,ญ) เอ่อเอ๋ยวงเอย จะพานวลน้องไปท้องพระเนิน ชมเล่นให้เพลินใจเอย ลูกคู่ (ช) เอาละวะ โหยย โหยย โหยย โหยย วักตาละล่า แม่เพลง เดินกันเถิดเอย นายเอย เอ๋ยลา พ่อเดิน เดินหรือเดิน เดิน หรือเดิน

หนทางก็เนิ่นเป็นเนินระเถิน ต่างคนต่างเดินไปเอย ลูกคู่ (ช,ญ) เอ่อเอ๋ยวงเอย หนทางก็เนินเป็นเนินระเถิน ต่างคนต่างเดินไปเอย ลูกคู่ (ช) เอาละวะ โหยย โหยย โหยย โหยย วักตาละล่า

การแต่งกาย : ในสมัยก่อนการเล่นเพลงเต้นกำรำเฉียวจะเล่นใน ช่วหหน้าเกี่ยวข้าว ดังนั้น ผู้ที่ว่าเพลงจึงสวมชุดสำหรับเกี่ยวข้าวโดยใส่เสื้อ แขนยาวทั้งหญิงและชาย ฝ่ายหญิงิ่งุ่จจงกระเบน ใส่งอบทั้สสองฝ่ายในมือ ถือเคียว ไม่สสเเครื่องประดับ สวมรองเท้าที่ทำจากหนังควาย แต่ปัจจุบัน การแต่งกายแตกต่างออกไปเนื่องจาาเป็นการแสดงให้ขม ดังนั้นการแต่งกาย ก็จะมีการตระเตรียมเครื่องประดับที่ทำจากเงินเป็นสร้อยคอ กำไลข้อมือ กำไลข้อเท้า มีการแต่งหน้าทำผม สวมเสื้อผ่าที่เป็นผ้าม่ออ่อมทั้งชายและหญิง ฝ่ายหญิงนุ่งิจจงกระเบน ฝ้ายชายนุ่งกางเกงขาก๊วย นอกจากนี้ตำบลเขาทองยังมีเพลงพื้นบ้านที่ใช้เล่นในเทศกาล สงกานต์ทั้งหมด 3 เพลง คือ เพลงพิษฐาน เพลงช้าเจ้ามะโลม และเพลง ระบำบ้านไร่ เป็นเพลงที่เคยทิ้งช่วงการเล่นมาบ้าง แต่กลับมาเล่นใหม่อีกครั้ง และเป็นเพลงที่ยังเล่นกันอยู่ขจจจุันของทุก ๆ วันที่ 15 เมษายนของทุกปี ในงานฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านตำบลเขาทอง ซึ่งนำมาเล่นในวัดหลังจาก ขบวนแห่ของงานมาถึงัดัเขาทอง จะมีการเล่นเพงงทั้งหมดที่กล่ามมาข้างต้น จุดเริ่มต้นของงานประเพณีนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ที่โรงเรียนเขาทอง จัดให้มีการรวมตัวกันระหว่างครู่ในโรงเรียนทำการึฝกร้องเพลงพื้นบ้านของ ชาวของแล้วแต่งกายแบบสมัย่อ่อน คือ นุ่งโจงกระเบนและออกแสดงการเล่น เพลลพื้นบ้านในวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ชาวบ้านในหมู่้านที่ร้องล่น ได้เข้ามาร่วมเล่นเพลงด้วย ทางโรงเรียนจึงร่วมมือกับชาวบ้านที่จะฟึ้นฟู ประเพณีและวัฐนธรรมของชาวบ้านขาทองขึ้นมา ดังนั้น การเล่นเพลงต่าง ๆ ของชาวเขาทองจึงได้เริมมีีการร้องเล่นกันอีกครั้งในช่วสสงกรานต์


ภาพที่ 4 การแต่งกายในการเล่น เพลงพื้นบ้าน


ภาพที่ 5 ตะโพนเครื่องดนตรีสำคัญ ในการเล่นเพลงพื้นบ้าน

ในเรื่องของการแต่งกาย การร้องหรือเนื้อหาของเพลงที่มีใจความ ในเชิงเถี้ยวพาราสียัคครักษษารูปแบบการเล่นอย่าเดิมที่เคยเล่นกันมาในออีต มีเพียงผู้เล่นในอดีตเท่านั้นที่แตกต่างจากปัจจุบัน คือ ผู้ที้องอเล่นในอดีต ส่วนใหญ้รูวงได้ดั้งแต่อายุ 15 ปีขั้นไป แต่ในปัจจุบันผู้ที่เล่นได้มีอายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป และการเล่นเพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อการอนรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ด้วยการไปแสดงการเล่นเพลงในงานต่าง ๆ ที่ได้รับชิญจจากหน่วยงานราชการ และเอกชน ลักษณะของเพลงเป็นเพลงที่มีเนื้อความในการร้องไม่ยาวนัก เป็นการร้องเต้ตอบกันโดยไมม่มีการผูกเรื่องราผู้เล่นสามารถจำความในการ ร้องได้ง่าย

## เพลงระบำบ้านไร่

เพลงระบำบ้านไร่ สันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดมาจากตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไรัจังหวัดอุขัธธานี มักจะร้องเล่นในช่วงเย็นของเทศกาลสงกรานต์ หลังจากทำงานเสร็วแล้วจะมีการนัดกัน่ว่าะไปเส่นที่น้านของใคร การเล่นพลง จะร้องเล่นกันไปจนถึถมืดถึง $3-4$ ทุ่ม จึแแยกย้ายกันกลับบ้าน

มีลักษณะของการร้องที่มีการใช้คำร้องที่ขึ้นต้นว่า "ระบำที่ใหน เล่าเอย ระบำของชาวบ้านไร่" ทุกครั้ง เป็นลักษณะของเพลงที่ร้องเต้ตอบ กันระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชาย เนื้อหาของเพลงจะเป็นไปในเรื่องของ การเกี้ยวพาราสี

ผู้เล่น : ชาวบ้านในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนา
ผู้ชม : ชาวบ้านในหมู่บ้าน
สถานที่เล่น : ลานบ้าน หรือลานวัด
โอกาสในการเล่น : เล่นในงานรื่นเริงั่วไป หรือเล่นผ่อนคลาย หลังจากเสร็จงานในตอนเย็น

การแต่งกาย : การเล่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทำงนนนักมา ดังนั้นชุดที่แต่งจึงเเ็นผ้าที่เธ็นชุออยู่ับบ้าน ชายใสเเเื้อ นุ่งกางเกง ฝ่ายหญิงสวมเเื้อ และนุ่งผ้าโจงกระเบน

การเล่นเพลง : ฝ่ายชายเป็นผู้เร่มร้องก่อนแล้วร้องรับด้วย ฝ่ายหญิงสลับกันไปทั้ง 2 ฝ่าย จะขึ้นต้นด้อยคำว่า "ระบำที่ไหนเล่าเอย ระำ ของชาวบ้านไร่" ก่อนทุกครั้งที่จะร้องเต้ตอบกัน


ภาพที่ $6-7$ การเล่นเพลงระบำบ้านไร่

กล่าวโยยสรุป เพลงพื้นบ้านเป็นผลงานเพลงของชาวบ้านที่ไม่มี การฝึกผนเพื่อความเป็นเลิศทางคิลปะแต่อย่าใด มุ่ง่เน้นที่ความสนุกเป็นหลัก นับบรรเลเเพลงพื้นบ้านสืบต่อกันมาด้วยการเลียนแบบ ลอกเลียนตามกันมา โดยเด็กทำตามผู้ใหญ่ ในระบบครอบครัวหรือระบบชาวบ้าน เนื้อร้องของ เพลงพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับชีวิต การงาน ความรัก ความสนุกสนาน เฮฮา การดื่มกินสังสรรศ์ การเกี้ยวพาราสี่ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมด เป็นเรื่องของวิถีซีวิตของชาวบ้าน เน้นไว้ฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อ นิทาน พื้นบ้าน วรรณคดีที่เป็นรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรม ความมีเสน่น์ของเพลง พื้นบ้านก็คือ การพูดถึงเรื่องชีวิตตัวอง การเล่าเรื่งแและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของชีวิต ทำให้ทุกคน ในสังคมของมมู่บ้านมีความผูกพันซึ่งกันและกัน นอกจากเนื้อร้องเพลงพื้น บ้านเป็นสื่อแล้ว เนื้อว้องยังเป็นศิลปะรากเหง้าของคิลปวัฒนธรรมของคน ในหมู่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่เมช่องว่างให้แต่ละครอบครัวมีความผูกสัมพันธ์กัน

## บรรณานุกรม

กฤษณาแสงทอง. เพลงปฏิพากย์ : วัฒนธรรมดนตรีและภาพสะท้อนสังคม ของชาวตำบลเขาทองอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์. นครสวรรค์: สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2540.
กาญจนา อินทรสุนานนท์และคณะ. การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบำบ้านนา ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายก. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2543.
บัวผัน สุพรรณยศ. "การวิเคราะห์เพลงอีแซวจังหวัดสุพรรณบุรี." วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535. ปรานีวงษ์เทศ. พื้นบ้านพื้นเมือง. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยา, 2525. วิเชียร เกษประทุม. เพลงพื้นบ้านจากพยุหะคีรี.นครสวรรค์: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2528.

วันเพ็ญ วัดตูม. แม่เพลง. สัมภาษณ์, 5 กรกฎาคม 2556. สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. ประเพณีและพิธีกรรมในวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2516. สุกรี เจริญสุข. เพลงชาติ.กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2532. สุกัญญา สุจฉายา. เพลงปฏิพากย์ : บทเพลงแห่งปฏิญาณแห่งชาวบ้านไทย.

กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2525.
สุชาติ แสงทอง. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีเพลงปฏิพากย์.
นครสวรรค์: สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2544.
สุมาลย์ เรืองเดช. เพลงพื้นบ้านจากพนมทวน.กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2518.

แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยง
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
(The Process of Conserving the Music
Culture of Karen,
Tombon Ban Chan,
Ganlyaniwattta District,
Chiang Mai Province)

ธนพชร นุตสาระ*

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณในการหาค่าร้อยละ ใช้ระเบียบวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา (Anthropology) และมานุษยวิทยาดนตรี (Ethnomusicology) โดยมี วัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2) ศึกษาแนวทาง อนุรักษ์ปัฒนธรรมดนตรีของชาวกระเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) ศึกษาแนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่




 สายเบรกรถจักรยานระหว่างลูกปิดกับแกนกลางแผ่นฝาที่ปิดกล่องเสียง สายมีจำนวนตั้งแต่ 6-10 สาย ตั้งสายด้วยระบบบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 5 เสียง บางครั้งอาจตั้งถึง 7 เสียง บรรเลงโดยการดีดสายมือซ้ายทำหน้าเป็น เสียงเบสหรือเสียงประสาน รวมทั้งเสียงโครน(Drone) ส่วนมือขวาดีดเป็น ทำนองหรือเป็นเสียงคอร์ด บรรเลงประกอบการอื่อธาหรือบรรเลงบทเพลง ทั่วไป

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงนั้น สำหรับ โรงเรียนควรให้เครื่องดนตรีเตหน่ากูถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรดนตรีท้องถิ่น หน่วยงานรัฐควรจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เครื่องดนตรีเตหน่ากูมีเวทีสำหรับ การแสดง รวมทั้งวัดเมื่อมีงานประเพณีควรให้มีเครื่องดนตรีเตหน่ากูมีบทบาท หน้าที่ในงานประเพณีนั้น ๆ เพื่อให้ชาวปกาเกอะญอเห็นคุณค่าในตัวดนตรี

ในด้านการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเข้าสู่ การท่องเที่ยว เนื่องจากตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีจุดขายทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ชุมชนควรมีความร่วมระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ และโรงเรียน ทั้งสามที่จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เครื่องดนตรีเตหน่ากูีีเวทีสำหรับ การแสดงในฐานะเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ของชาวกะเหรี่ยงที่มีศักยภาพ เหมือนเครื่องดนตรีอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของเครื่องดนตรี ประจำชาติพันธุ์ของตนเอง

คำสำคัญ : ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอ มนุษยวิทยาดนตรี

Abstract

The research on " The Process of Conserving the Music Culture of the Karen, Ban Chan Sub-District, Ganlyaniwattana District, Chiang Mai Province" is a mixed-method research using both anthropological and ethno-musicological studies. The objectives are to study: 1) the music cultural knowledge of the Karen 2) the process of conserving the music culture of the Karen 3) the process of applying the music to the tourism at Ban Chan, Ganlyaniwattana District, Chiang Mai Province.

The collected data from the documentary, the interviewer and the questionnaire from Te-hna-ku workshop, at Ganlyaniwattana school shows that the physical appearance of Te-hna-ku has the resonance box like a boat, the neck bend to protrude from the sound box. The front of the resonance box is covered with the aluminium pad. The tuning pegs are made from the bamboo stretched between tuning pegs and the lid of the sound box by the bicycle break cables. The Te-hna-ku has 6-10 strings and using the major and minor pentatonic scales or sometime tuning 7 scales in string setting. Te-hna-ku is played by both hands: that is the right hand plays the melody or chord and the left hand plays bass or harmony and drone. Te-hna-ku is played accompanying the Aeu-Ta or other songs.

According to the musical culture conservation of the Karen, the school should contain the Te-hna-ku in the folk music curriculum, and the government or the public agencies should promote the Te-hna-ku shows in any public activities, including the temple fairs or the traditional activities in order to make the Pgazkoenyau or the Karen people realize the value of the musical culture and conserve it.

For the application of the Te-hna-ku for to the tourism, it is found that Baan Chan, Ganlyaniwattta District is one of the natural tourist attractions and also the Karen culture, so the cooperation between the community, the government, the private agencies and the three community schools should created to support the activities in promoting the music culture and to give opportunity to the Te-hna-ku shows as the potential Karen ethnic music. Moreover, it is important to help make the young Karen absorb the value of its own ethnic musical culture and conserve it.

Keywords : Folk music, Ethnomusicology, Anthropology, Music Karen, Ethnic music

## 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดนตรีเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกชาติพันธุ์และความรุ่งเรืองของมนุษย์ ได้เป็นอย่างดี ความมีอารยธรรมของแต่ละสังคมจะต้องมีดนตรีเข้าไปมี องค์ประกอบร่วมกันเสมอ การแสดงออกทางดนตรีจึงเป็นสิ่งที่คนในสังคม สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อการบันเทิงหรือเพื่อใช้ประกอบในพิธีกรรม

กะเหรี่ยงเป็นชื่อที่คนทั่วไปใช้เรียกกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัย อยู่หนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย "กะเหรี่ยง" หมายถึง "ดึกดำบรรพ์" มีชนเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเอง ว่า "ปกาเกอะญอ" ซึ่งแปลว่า "คน" ชาวปกาเกอะญอเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ หนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มารวมกัน

องค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวปกาเกอะญอที่ได้สืบทอดกัน โดยการจดจำต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยการเรียนรู้ผ่านระบบการฟัง การปฏิบัติ และการนำไปใช้

ตำบลบ้านจันทร์เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีสถานที่ ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งธรรมชาติและมีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดึงดูด ผู้ที่ต้องการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ทำให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปตั้งรกราก ทำมาหากินมากขึ้น มีร้านค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นความเจริญจาก ภายนอกเข้าสู่สังคมภายในของชาวปกาเกอะญอ ตำบลบ้านจันทร์

ปัจจุบันวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอเริ่มมีการปรับตัวทางด้าน ต่าง ๆ ทำให้วัฒนธรรมดนตรีกำลังสูญหายไปจากวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ด้วยคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ได้รับวัฒนธรรมจากภายนอกไม่ว่าด้วยการเข้าไป อยู่ภายนอกชุมชนหรือได้รับจากสื่อรูปแบบต่าง ๆ

วัฒนธรรมดนตรีของชาวปกาเกอะญอที่กำลังสูญหาย จึงต้องมีการ ปรับประยุกต์เพื่อให้เกิดมูลค่า รวมทั้งการอนุรักษ์เพื่อให้การดำรงอยู่ของ วัฒนธรรมดนตรีของชาวปกาเกอะญอเอง

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์และแนวทางการปรับประยุกต์เพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยว ของตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

## 2. วัตถุประสงค์

2.1 ศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ๆ
2.2 ศึกษาแนวทางอนรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกระเหรี่ยง ๆ
2.3 ศึกษาแนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรีของชาว กะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยว ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

## 3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต จดบันทึกเป็นหลัก ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการอนรุรษ์วัฒนธรรมดนตรีของ ชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เป็นการสร้างแนวทางเพื่อให้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบล บ้านจันทร์ สามารถดำรงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และปรับประยุกต์เพื่อให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสอดคล้อง กับวิถีชีวิต รวมทั้งพื้นฐานวัฒนธรรมเดิมของชาวกะเหรี่ยงเอง ผู้วิจัย จึงดำเนินการวิจัยตั้งแต่สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีของ ชาวกะเหรี่ยง ตลอดจนการนำเอาวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงไป ประยุกต์ใช้ในมิติมุมมองต่าง ๆ โดยเน้นให้สมาชิกในชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่จะศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาบริบทและแนวทางในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการ วิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของชาว กะเหรี่ยงฯ

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีชาวกระเหรี่ยงฯ ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรีของชาว กะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรีของชาวกะเหรี่ยงฯ โดยการสำรวจสภาพปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี จะเป็นการสำรวจสภาพปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเครื่องดนตรี บทเพลง หรือวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงที่มีดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ใน กระบวนการ

## 1.1 วัตถุประสงค์การดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1

 เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน ดังนี้1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานของวัฒนธรรม ดนตรีชาวกะเหรี่ยง เช่น ปัญหาการดำรงอยู่ของดนตรี การเข้าถึงความรู้

กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ในงานวิจัยเพิ่มเติม
2) เพื่อระบุและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการดำรง อยู่หรือการสูญหายของวัฒนธรรมดนตรี องค์ประกอบของปัญหา

## 1.2 ขอบเขตการวิจัยของขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งเป็นขั้นตอน

 ดังนี้1) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ชาวกะเหรี่ยงที่พักอาศัย อยู่ในตำบลบ้านจันทร์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวกะเหรี่ยงในด้านต่าง ๆ จำนวน 10 คน และกลุ่มนักดนตรี
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา

- สภาพข้อเท็จจริงของวัฒนธรรมดนตรีของชาว กะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์
- สภาพปัญหาด้านการดำรงอยู่ การถ่ายทอด การสะท้อนอัตลักษณ์ การประยุกต์และปรับตัว

3) ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

## 1.3 วิธีการทำวิจัยขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพใน

 ภาพรวมของปัญหา ซึ่งขั้นตอนกล่าวมีดังนี้1) สำรวจข้อมูลทั่วไป

- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

2) ภาคสนาม

- การศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ศึกษาภาคสนาม ศึกษากิจกรรมของชาวกะเหรี่ยงที่ทำอยู่ในพื้นที่ โดยเน้นวัฒนธรรมดนตรี

ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม ตลอดจนการดำรงอยู่ การถ่ายทอดและ การปรับตัวต่อบริบทต่าง ๆ ของสังคม

- สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง (In-depth interview) ในเรื่องปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข โดยเลือกแบบเฉพาะ เจาะจง (Purposive sampling) ข้อมูลได้จากปราชญ์ชาวบ้านของหมู่บ้าน ที่มีปราชญ์นักดนตรีของตำบลบ้านจันทร์ ครู เจ้าหน้าที่การปกครอง เพื่อให้ ได้ความคิดและแนวทางที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรม ดนตรี
- การสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มปราชญ์ นักดนตรีชาวบ้าน ตัวแทนชาวบ้าน โดยเน้นการสัมภาษณ์ในประเด็นบทบาท และความสำคัญของวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
- การสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย องค์การ

บริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ครู และสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อสัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์ในอนาคต สร้างการมีส่วนร่วม การสนใจ โดยให้บุคคลต่าง ๆ ตระหนักถึงปัญหาที่ดำเนินการในอนาคตถึงการเปลี่ยนแปลง ความสำคัญต่อ การมีคุณค่าในมิติต่าง ๆ แบบองค์รวม ความสำคัญต่อการพึ่งตนเองด้วย ภูมิปัญญา

## 1.4 ประชากรเป้าหมาย ในการดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1

 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ1) ปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดนตรีของ กะเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตำบลบ้านจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้านจำนวน 10 คน โดยการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงที่สะท้อนอัตลักษณ์
2) ศึกษาชุมชน วิเคราะห์ชุมชน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง คือ ผู้นำท้องถิ่น ผู้รู้ ผู้นำที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการใน พื้นที่ โดยทำการวิเคราะห์ชุมชนในพื้นที่
1.5 วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ค้นหาปัญหาสถานภาพ ของวัฒนธรรมดนตรีประเด็นปัญหาสำคัญหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ การปรับเปลี่ยน ตลอดจนการประยุกต์เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเลือก มาแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 1.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

1) ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ผู้วัจัยได้ จากการลงภาคสนามที่ศึกษา ซึ่งระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลรวมระยะเวลา 12 เดือน
2) ศึกษาจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary source) ศึกษาจากเอกสารที่นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์จากผู้เขียนโดยตรง ได้แก่ ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อด้านอินเทอร์เน็ต จากบทความทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมีสื่อจากฐานข้อมูลแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาจากเอกสารเชิง พื้นที่ศึกษา

## 1.7 วิธีการเก็บและประมวลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

 ภาคสนาม1) สำรวจสภาวะวัฒนธรรมดนตรี สำรวจข้อมูลพื้นฐาน ทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำรงอยู่ การปรับเปลี่ยนตลอด จนการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
2) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
3) เก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่ม สนทนากลุ่มปราชญ์ ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ ในวัฒนธรรมดนตรีชาวกะเหรี่ยง
4) เก็บข้อมูลจากการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการเก็บข้อมูลใช้ การจดบันทึก บันทึกวิดีโอ การสนทนา บันทึกเสียงการสนทนา สัมภาษณ์บุคคลและภาพถ่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์ รายละเอียดจำแนกประเด็นต่าง ๆ และสรุปเป็นประเด็นการวิจัย

## 1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1) แบบสัมภาษณ์สภาวะของวัฒนธรรมดนตรีชาว กะเหรี่ยงร่วมกับการใช้วิธีทางมานุษยวิทยา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมและ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวัฒนธรรม
2) แนวทางสัมภาษณ์เชิงลึก ประเด็นการสนทนา และ ประเด็นการประชุมกลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง

## 1.9 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

1) วิธีวิเคราะห์เชิงคุณภาพ นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงที่เก็บจากการสัมภาษณ์มา วิเคราะห์เชิงเนื้อหา รวมถึงการใช้แนวคิดทฤษฎีการตีความปรากฏการณ์ทาง วัฒนธรรม ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา และแนวคิดอื่น ๆ
2) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ พบปัญหาสาเหตุปัจจัย สรุปจากการศึกษาเชิงคุณภาพ สอดคล้องกับผลข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อสรุปเป็นเป้าประสงค์ทางด้าน องค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง

วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ผู้วัจัยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาเรียงลำดับประเด็นหลัก ๆ และเลือกประเด็นที่สำคัญมาวิเคราะห์ พร้อมกับ ศึกษาจากเอกสารที่ค้นคว้ามาประกอบ การพิจารณาเพื่อคัดเลือกประเด็น ที่สำคัญ และสรุปผลออกมาเป็นปัญหาสาเหตุปัจจัย

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจะได้จากปราชญ์ ชาวบ้านโดยวิธีเก็บข้อมูลจากการจดบันทึก บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียง การสัมภาษณ์บุคคลและภาพถ่าย วิเคราะห์จำแนกประเด็น

การสรุปข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยง สภาพสาเหตุปัญหาปัจจัย และแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นำข้อมูลมาเรียงลำดับเพื่อให้ได้ประเด็นหลักในการศึกษา

## 2. ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาว

 กระเหรี่ยงฯ สำหรับขั้นตอนนี้มีวีธีการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
## 2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อกำหนดเป้าหมายและออกแบบ

 แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
## 2.2 ขอบเขตการวิจัย ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยขอกำหนดขอบเขต

 ดังนี้1) ขอบเขตด้านประชากร ใช้ข้อมูลที่เก็บจากเป้าหมาย ที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยจากปราชญ์ชาวกะเหรี่ยง ครู อาจารย์ในโรงรีียน ที่อยู่ในชุมชน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ วัฒนธรรมดนตรีชาวกะเหรี่ยงเพื่อให้การดำรงอยู่ของวัฒนธรรมดนตรี

## 2.3 วิธีการทำวิจัยขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางอนรักักธัวัฒนธรรม

 ดนตรีชาวกะเหรี่ยง ๆ มีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้1) ขอบเขตด้านประชากร อาจารย์และนักเรียนของ โรงเรียนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยง ดังนี้

- มีการรับสมัครและการคัดเลือกกลุ่มการทดลอง ที่เข้ารับการอบรม
- จัดการอบรมเนื้อหาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง
- สรุปผลการทดลองและเผยแพร่กลุ่มการทดลอง ที่ได้รับการอบรมต่อสาธารณะ

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา นำผลจากการวิเคราะห์องค์ความรู้ วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงมาปรับประยุกต์ เพื่อให้มีการดำรงอยู่โดย ให้อาจารย์และนักเรียนช่วยกันยกระดับความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติ ในด้านวัฒนธรรมดนตรีและการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเอง

## 2.4 ประชากรเป้าหมาย

1) ประชากรช่วยกันออกแบบหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระ ศิลปะ (ดนตรี) เพื่อเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
2) ตรวจสอบแนวทางด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี กะเหรี่ยงประกอบด้วยปราชญ์ชาวกะเหรี่ยง ครูอาจารย์ที่สอนในโรงเรียน ชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.5 รูปแบบการประเมินผลโครงการ ใช้แบบสอบถามประเมิน ผลเป็นค่าร้อยละ โดยใช้กลุ่มการอบรมจากจำนวนของนักเรียงชาวกะเหรี่ยง จำนวน 15 คนโดยอบรมจำนวน 20 ครั้ง รวมกันเป็นระยะเวลา 80 ชั่วโมง
2.6 การเก็บและรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามจากอบรมและการสัมภาษณ์ บุคคล รวมทั้งกลุ่มที่นำมาทดลองจำนวน 15 คน

## 2.7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมด้านการ เรียนรู้ คือแบบสอบถามวัดความรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ สำหรับการประเมิน การเรียนรู้ของชาวกะเหรี่ยงที่เข้ารับการอบรมทางด้านทักษะด้านดนตรี กะเหรี่ยง

## 2.8 การวิเคราะห์ข้อมูล

1) วิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการเรียนรู้และ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอบรมโดยใช้ความถี่ร้อยละจากการตอบแบบสอบถาม

## 3. ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรี

 ของชาวกะเหรี่ยง เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขั้นตอนนี้สรุปได้จากการศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรี ชาวกะเหรี่ยง และแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีชาวกะเหรี่ยง เพื่อ นำเข้าสู่การปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

## 3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีชาวกะเหรี่ยง มาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2) เพื่อนำแนวทางการอนุรักษ์มาปรับกระบวนการให้ เข้าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

## 3.2 ขอบเขตการวิจัย

1) นำผลการสำรวจข้อมูลทั่ว ๆ ไป และสภาพปัญหา เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มากำหนดแนวทางร่วมกันในการปรับประยุกต์เพื่อ ให้เข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยว
2) การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เพื่อออกแบบแนวทางเพื่อ สามารถใช้ในการปรับประยุกต์ เพื่อใช้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

## 3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การจดบันทึก บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียง การสัมมนา ถ่ายภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์รายละเอียด

## 4. สรุปผล

4.1 สรุปผล
4.1.1 ศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยงฯ

## ลักษณะกายภาพ

1) กล่องเสียงเตหน่ากู ในปัจจุบันทำจากไม้สักหรือไม้เนื้อ อ่อน ไม้ที่เป็นท่อนจะนำมาเป็นตัวเตหน่ากู
2) คอหรือทวน จะเป็นแผ่นไม้มีความหนาประมาณ 2 นิ้ว กว้างไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว เนื่องจากจะต้องนำมาตัดให้โค้งงอ ถ้าไม้มีความกว้าง มากจะได้ความโค้งเยอะเช่นกัน
3) อะหน่าวี่หรือลูกบิดมักทำจากไม้ไผ่ที่มีอายุ $3-4$ ปี หรือ แกนไม้เนื้อแข็ง มีตั้งแต่ 6-12 อัน
4) อะโข่เจ่อหรือฝาปิดโพรง ทำจากหนังสัตว์ ต่อมาทำจาก สังกะสีไม่ว่าจะเป็นปี๊บหรือหลังคาสังกะสีทั่วไป เนื่องจากหนังสัตว์มีปฏิกิริยา กับอุณหภูมิรอบข้าง ถ้าหนาวหนังจะแข็งตัว ถ้าร้อนหนังจะอ่อนตัวมีผลต่อ การตั้งสาย
5) อะปลีหรือสายเตหน่า แต่เดิมทำจากรากจอชื่อซึ่งเป็น พืชที่อยู่ในตระกูลเถาวัลย์หรือหวายโดยแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งวันเพื่อเพิ่ม ความเหนียวนุ่ม หรือทำจากเอ็นของสัตว์ซึ่งจะมีขั้นตอนในการทำยุ่งยากและ เมื่อนำมาแช่น้ำจะส่งกลิ่นเหม็นจึงไม่นิยมนำมาทำ ต่อมานำสายเบ็ดมาทำ สายเตหน่ากู จากนั้นจึงนำสายเบรกรถจักยานมาเป็นสายเตหน่ากู ด้วย คุณสมบัติของสายเบรกรถจักรยานที่เป็นเกลียวของแต่ละเส้นจึงทำให้เสียง ของเตหน่ากูเป็นเอกลักษณะเฉพาะเครื่อง

การทำเตหน่ากู

1) นำท่อนไม้มาตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เจาะไม้ด้าน ในให้เป็นโพรง กล่องเสียงของเตหน่ากูมักทำจากไม้ที่มีเนื้อไม้แข็งและไม่อ่อน จนเกินไป ขึ้นรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยงคางหมูขุดภายในจะมีรูปร่างคล้ายเรือ ขัดผิวไม้ ให้เรียบ
2) คอทำจากไม้เนื้อแข็งรูปโค้ง ที่คอเจาะรูเพื่อใส่ลูกบิด ที่มักทำจากไม้ไผ่แก่ นำแผ่นไม้มาตัดให้โค้งงอ และลบเหลี่ยมไม้แล้ ขัดผิวไม้ ให้เรียบ
3) ใช้แผ่นเรียบสังกะสีเพื่อปิดกล่องเสียง โดยนำสังกะสี มาตัดให้ได้ขนาดของกล่องเสียงเตหน่ากู จากนั้นจึงปิดด้านบน ด้านที่คล้าย หัวเรือต่อกับเตหน่ากู ขึ้นสันตรงกลางให้ตรงและเจาะรูเพื่อจะใช้หมุดตึง ระหว่างทวนกับตัวกล่องเสียง
4) นำกล่องเสียงและคอมาประกบโดยใช้หมุดยึดข้างใน เพื่อไม่ให้คอหรือทวนขยับหรือเคลื่อนที่หลังจากนั้น นำฝามาปิดใช้หมุดตอก ยึดกับกล่องเสียง แล้วใช้สายเบรกรถจักรยานโดยที่สายข้างหนึ่งยึดตรึงกับ กล่องเสียง สายอีกข้างหนึ่งถูกตรึงกับคอที่มีรูปโค้ง คอยึดติดโดยตรงกับกล่อง เสียงสายของเตหน่ากู


การตั้งสายเตหน่ากู

- แบบบันไดเสียงเมเจอร์ 5 เสียง (Major pentatonic scale) เริ่มต้นสายตั้งแต่ 6-8สาย โดยสายที่ 1 ตั้งสาย $E$ และสายสุดท้าย จะเป็นสาย $C$
- บันไดเสียงไมเนอร์ 5 เสียง (Minor pentatonic scale) เริ่มต้นสายตั้งแต่ 6-8 สาย โดยสายที่ 1 ตั้งสาย


## วิธีการฝึกบรรเลงเตหน่ากู

การวางเตหน่ากูโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้บรรเลง ส่วนมากจะวางไว้บนหน้าขาของผู้บรรเลง

นิ้วมือขวา
นิ้วหัวแม่มือ หมายถึง นิ้ว 1
นิ้วขี้ หมายถึง นิ้ว 2
นิ้วกลาง หมายถึง นิ้ว 3
นิ้วนาง หมายถึง นิ้ว 4
ทั้งนี้การใช้นิ้วมือขวาดีดเส้นนั้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับความถนัด ของผู้บรรเลงอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้บรรเลงไม่ได้มีการกำหนดนิ้วให้เป็น มาตรฐาน มือขวาจะดีดทำนองหรือคอร์ด

นิ้วมือซ้าย
นิ้วหัวแม่มือ หมายถึง นิ้ว 1 ซ้าย
ให้ผู้เรียนใช้มือซ้ายให้นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อยแตะ ไว้ระหว่างลูกปิดของเตหน่ากู ส่วนนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วที่ 1 สำหรับดีดเป็น เสียงเบสหรือส่วนที่ใช้ประสานกับทำนอง รวมทั้งเสียงโดรน

โน้ตเทคนิคการบรรเลงเตหน่ากู

4.1.2 ศึกษาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาว กระเหรี่ยงฯ

## 1) การจัดหลักสูตรดนตรีท้องถิ่น

การจัดเครื่องดนตรีเตหน่ากูเข้าสู่หลักสูตรดนตรี ท้องถิ่น เนื้อหาสำคัญของกลุ่มสาระดนตรี คือ มีความรู้ความเข้าใจ องค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ และอื่น ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีเข้าสู่ระบบ การเรียนการสอน ที่สอดแทรกให้อยู่ในหลักสูตรในท้องถิ่นตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้

การจัดแผนการเรียนรู้นี้ เมื่อนักเรียนจบชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ดนตรี เครื่องดนตรี บทบาทหน้าที่ รูปแบบของจังหวะ ทำนอง องค์ประกอบ ของดนตรี ศัพท์สังคีตของดนตรี วิธีการบรรเลงดนตรีและการแสดงพื้นเมือง การใช้และการรักษาเครื่องดนตรี อ่านและเขียนโน้ตไทยและโน้ตสากล ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการบทเพลงหรือการบรรเลง สามารถใช้ดนตรี

ประกอบกิจกรรมทางนาฎศิลป์และอื่น ๆ จากสาระการเรียนรู้ในส่วนของ ดนตรีท้องถิ่นได้นำองค์ความรู้เรื่องเตหน่ากูสู่สาระการเรียนรู้ในหลักสูตร นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าสู่ชั่วโมงเพิ่มเติมหรือชั่วโมงชุมนุม
2) จัดอบรมการบรรเลงเตหน่ากู

จากการอบรมการบรรเลงเตหน่ากูของนักเรียน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาจำนวน 15 คนและอาจารย์ 1 คน โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความพึงพอใจ โดยมีวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้ คือ อาจารย์พนา พัฒนาไพรวัลย์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเตหน่ากูเป็นที่ยอมรับของชุมชน

## จากผลการตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 1
เพศ ชาย 10 คน 66.67 เปอร์เซ็นต์
และหญิง 5 คน 33.33 เปอร์เซ็นต์

## ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน 100.00 เปอร์เซ็นต์ ตอนที่ 2
ผลการประเมินผลโครงการการบรรเลงเตหน่ากู ดังนี้

1. นักเรียนเคยบรรเลงเตหน่ากูมาก่อนเรียนมีจำนวน น้อยถึงร้อยละ $40.00 \%$
2. นักเรียนที่เข้ามาอบรมการบรรเลงเตหน่ากูมีความรู้ เกี่ยวกับเรื่องราวของเตหน่ากูมีจำนวนมากถึงร้อยละ $33.33 \%$
3. นักเรียนที่เข้าอบรมเตหน่ากูมีความรู้เกี่ยวกับ เครื่องดนตรีอื่น ๆ มีจำนวนมากที่สุดและมากถึงถึงร้อยละ $33.33 \%$
4. สถานที่มีความเหมาะสมการเรียนเตหน่ากูของ นักเรียนที่เข้ามาอบรมเตหน่ากูมีความเหมาะสมมากถึงร้อยละ $66.67 \%$
5. วิทยากรมีความรู้ในการอบรมเตหน่ากูให้กับ นักเรียนมากถึงร้อยละ $100.00 \%$
6. ระยะเวลาในการอบรมเตหน่ากูมีความเหมาะ สำหรับในการอบรมครั้งนี้มากถึงร้อยละ $66.67 \%$
7. นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการบรรเลงเตหน่ากูได้ ปานกลางถึงร้อยละ 53.33 \%
8. นักเรียนสามารถบรรเลงเตหน่ากูเบื้องต้นได้ปาน กลางมีจำนวนถึงร้อยละ $53.33 \%$
9. นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเตหน่ากู

ได้ปานกลางจำนวนถึงร้อยละ $53.33 \%$
10. นักเรียนมีความพึงพอใจในการอบรมเตหน่ากูครั้ง นี้มากที่สุดถึงร้อยละ $73.33 \%$

## ข้อเสนอแนะ

- จำนวนเครื่องดนตรี
- ต้องการผู้สอนเตหน่ากู


### 4.1.3 แนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรีของชาว กะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

1. การส่งเสริมกิจกรรมการบรรเลงเตหน่ากู โดยผ่าน โรงเรียนในชุมชนเพื่อปรับประยุกต์เข้าสู่การท่องเที่ยว ดังนี้
1) การจัดเตหน่ากูเข้าร่วมในกิจกรรมของตำบล บ้านจันทร์
2) การประกวดการบรรเลงเตหน่ากูในรูปแบบ ดั้งเดิมและรูปแบบใหม่
3) การประกวดการนำเตหน่ากูเข้าร่วมกับวง ดนตรีในรูปแบบสมัยนิยม(Contemporary)
2. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีโดยให้ เตหน่ากูเข้าร่วมในงานที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจัดขึ้น เช่น งานชาวเขาสัมพันธ์ หรืองานพิธีที่เกี่ยวประเพณีต่าง ๆ ที่ทางวัดบ้านจันทร์ได้จัดขึ้น

การปรับประยุกต์ใช้เพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยว เตหน่ากู เป็นเครื่องดนตรีได้รับอิทธิพลจากชาวปกาเกอะญอที่อยู่ภายนอกตำบล บ้านจันทร์ ซึ่งอาจารย์พนา พัฒนาไพรวัลย์ และอาจารย์ทองดี ธุระวร เป็น ผู้นำเข้ามาเผยแพร่ในตำบลบ้านจันทร์

ด้วยวัฒนธรรมประเพณีชาวปกาเกอะญอในตำบล บ้านจันทร์มีความหลากหลาย ซึ่งประเพณีที่อยู่ในตำบลบ้านจันทร์นี้มีความ ผูกพันกับศาสนาหรือความเชื่อเป็นหลัก รวมทั้งพิธีกรรมที่ยังดำเนินอยู่อย่าง ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าพิธีกรรมบางอย่างเริ่มหายไปทำให้มีผลกระทบไปถึง วัฒนธรรมอื่นด้วย

เตหน่ากูเป็นเครื่องดนตรีที่มีทำนอง จังหวะอยู่ใน เครื่องเดียวกันการปรับประยุกต์ระหว่างเตหน่ากูกับวัฒนธรรมการอื่อธา ย่อมมีความกลมกลืนและน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งการนำเข้าสู่ประเพณีของ ชาวตำบลบ้านจันทร์ ทำให้การดำรงอยู่ของประเพณีและวัฒนธรรมดนตรี ยังคงสืบทอดต่อไป

เมื่อประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่างเริ่มหายไปทำให้ การนำเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกันเริ่มหมดไป รวมทั้งการหาผู้สืบทอดไม่มี การขาดผู้สืบทอดย่อมเป็นการส่งสัญญาณของการสูญหายทางวัฒนธรรม การจัดโครงการอบรมการบรรเลงเตหน่ากูเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับเยาวชน ชาวปกาเกอะญอมีความสนใจในวัฒนธรรมของตนเอง

การส่งเสริมการเล่นเตหน่ากูเขื่เข้าสู่กาารท่องเที่อวนั้น ต้องได้ร้บความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่อยู่ในตำบลบ้านจันทร์ จากการ จัดกิจกรรมงานประเพณีและเทศกาลของชุมชนนั้น มีส่วนที่จะผลักดันให้ เตหน่ากูหรือวัฒนธรรมอื่นัังดำรงอยู่ในตำบลบ้านจันทร์โดยการนำออกมา เผยแพร่สู่สายตาของชุมชนและผู้ที่มาร่วมงาน แนวทางการปรับประยุกต์ เตหน่ากูเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวนั้นเป็นการเติมเต็มให้งานประเพณีมีความ งดงามและสมบูรณยิ่งข้้น

## 4.2 อภิปรายผล

### 4.2.1 ศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะหหรี่ยงฯ

 เตหน่ากูเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในตระกูลเครื่องสาย ประเภทฮาร์พ ถิ่นฐานเดิมอยู่ในตะวันออกกลาง อินเดียและเข้าสู่พม่า การแพร่กระจายวัฒนธรรมนี้เข้าสู่ชาวปกาเกอะญอ ที่อยู่ในประเทศพม่า มีการดัดแปลงโดยประดิษฐ์จากเครื่องดนตรีจากธรรมชาติ และหลังจากนั้น ได้แพร่กระจายเข้าสู่ตำบลบ้านจันทร์ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา เตหน่ากูเป็น เครื่องดนตรีที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างเรียบง่าย โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติ จากการสร้างเตหน่ากูจะมีตำนานการสร้างเตหน่ากู ซึ่งถือว่าเป็น กุศโลบายที่ไม่ทำให้เกิดการทำลายป่าไม้ขึ้นอย่างมักง่าย มีความสอดคล้อง กับยงยุทธ ชูแว่น $(2521: 314)$ กล่าวว่า ประเพณีจากการบอกเล่า (Oral tradition) คือ การบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยการถ่ายทอด ในลักษณะคำพูด คำร้อง สืบต่อมาหลายชั่วอายุคน เป็นข้อมูลที่ผู้เล่าไม่ได้ เห็นมาด้วยตนเอง แต้ได้จากการเล่าต่อ ๆ กันมาจนในที่สุดก็อาจจะมีการจด บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้ที่เข้าไปศึกษาก็ได้ ตัวอย่างจากประเพณีการบอกเล่าได้แก่ นิยายปรัมปรา ปริศนา บทสวดและคำพังเพย เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากประเพณีการบอกเล่าจึงมีหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพ การเมือง เศรษฐกิจ สภาพสังคมและความเชื่อทางคติชน ลักษณะที่แท้จริง ของประเพณีจากการบอกเล่าก็คือ การถ่ายทอดถ้อยคำจากปากต่อ ๆ กันมา ถึงจุดสุดท้ายปลายทาง ตรงที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เรื่องราว ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดกันมาอาจใช้เวลานานหลายชั่วอายุคนนับเป็นร้อย ๆ ปีก็ได้ สำหรับเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ถ่ายทอดกันมาโดยเฉพาะในสังคมที่สมาชิกส่วน ใหญ่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็มักจะเป็นเรื่องราวทางด้านความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม นิทาน เพลงและการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น

คำว่า เตหน่า หมายถึง เครื่องดนตรีที่มีคอโค้งงอ ส่วนหัวของเตหน่าจะแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเชื่อ เดิมตัว เตหน่ากูระหว่างคอกับตัวเตหน่าจะเป็นไม้ท่อนเดียว แต่บจจจุบันไม้ที่มีลักษณ์ ท่อนเดียวที่นำมาทำเตหน่ากูนั้นหายากจึงใช้ไม้ 2 ชิ้นนำเข้ามาประกอบกัน ใช้สายเบรกรถจักรยานทำเป็นสาย เตหน่ามีสายตั้งแต่ $6-12$ สาย ส่วนมาก จะบรรเลงแค่ 8 สาย ใช้สังกะสีแผ่นเรียบนำมาปิดส่วนหน้าของกล่องเสียง ตั้งเสียงในระบบเมเจอร์ 5 เสียง และระบบไมเนอร์ 5 เสียง บรรเลงประกอบ การอื่อธา หรือใช้บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้

### 4.2.2 ศึกษาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาว

 กระเหรี่ยงฯแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง เตหน่ากูเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้รับความนิยมในการบรรเลงเหมือนเครื่อง ดนตรีตะวันตกเครื่องอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เตหน่ากูไม่ได้รับความนิยมนั้น อาจเป็นเพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีของชาวปกาเกอะญอเอง จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยม

แนวทางอนุรักษ์เตหน่ากูอีกแนวทางหนึ่ง คือ การนำ เตหน่ากูเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) ดังนั้น การจัดอบรมการบรรเลงเตหน่ากูให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิ วัฒนธรรมนั้นถือได้ว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเผยแพร่ให้เตหน่ากู มีพื้นที่ในการดำรงอยู่ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการอนุรักษ์ เกี่ยวกับเตหน่ากู ซึ่งเตหน่ากูนั้นถือว่าเป็นดนตรีที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต ของชาวปกาเกอะญอ แต่เตหน่ากูมิได้เป็นวัฒนธรรมดนตรีที่อยู่ในประเพณี ชาวปกาเกอะญอ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เดิม แต่เป็นวัฒนธรรมดนตรีของชาวปกาเกอะญอที่ได้ตั้งถิ่นฐานกระจายกัน อยู่ทั้งในประเทศไทยและประเทศพม่า

ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีบุคคลภายนอก เข้าไปอาศัยอยู่และทำมาหากิน ทำให้พื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ชาวบ้านที่นี่รูจักใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องเสียง รถยนต์ รวมทั้งการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือในเมือง การเข้ามาเรียน หนังสือในเมืองทำให้เยาวชนปกาเกอะญอได้รับทั้งทางด้านความรู้และ วัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกัน ทำให้เยาวชนในพื้นที่เริ่มห่างไกลจากวัฒนธรรมที่ เคยสืบทอดต่อกันมา แต่มีการรับรู้วัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างกันวัฒนธรรม ดั้งเดิมจนเกิดการต่อต้านวัฒนธรรมเดิม ทำให้วัฒนธรรมบางอย่างได้สูญหาย ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับสัญญา สัญญา วิวัฒน์ (2551 : 6) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) ความคิด (Idea) ได้แก่ ความเชื่อ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์
2) การกระทำ (Behavior) ได้แก่ บรรทัดฐานทาง สังคม ซึ่งอาจแบ่งย่อยออกไปเป็นวิถีประชา (Folk ways) จารีตประเพณี (Mores) และกฎหมาย (Laws)
3) วัตถุ (Material) ได้แก่ ส่วนที่เป็นวัตถุของ วัฒนธรรม เช่น บ้านเรือน เครื่องใช้ เครื่องมือ เครื่องประดับ แนวทางในการอนุรักษ์โดยการจัดอบรมการบรรเลง เตหน่ากู เพื่อให้องค์ความรู้ยังคงดำรงอยู่และได้รับการสืบทอด ผู้วิจัยบันทึก โน้ตดนตรีสากลและบันทึกประวัติที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้ง ได้จัดทำสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรเลงเตหน่ากู เพื่อเป็นแนวทางในการ อนุรักษ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

### 4.2.3 ศึกษาแนวทางการปรับประยุกต์วัฒนธรรมดนตรี ของชาวกะเหรี่ยงเพื่อนำไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว ต่างประเทศให้ความสนใจ ตำบลบ้านจันทร์มีการจัดงานเทศกาล และมีที่พัก รีสอร์ต ร้านอาหาร เพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีรูปแบบที่หลากหลายกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการนำวัฒนธรรมดนตรีเข้าไปเพื่อสร้างสีสันและเป็น อีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์

เตหน่ากูเป็นเครื่องดนตรีที่มีความนุ่มนวลไพเราะเป็น เครื่องดนตรีที่สามารถบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากลอื่น ๆ ได้ การนำ เตหน่ากูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลของชนเผ่าสัมพันธ์ นอกจากนั้น ยังสามารถบรรเลงกับเคื่่องดนตรีชนิดอื่นถือว่าเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เตหน่ากู ยังดำรงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการนำเสนองาน

รูปแบบของการปรับประยุกต์ให้เข้ากับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งอมรา พงศาพิชย์ (2542:16-17) อธิบายว่า การปรับตัว (Adaptation) เป็นความหมายของการปรับเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเพื่อให้ ความสัมพันธ์ลงตัว โดยพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

- การปรับตัวด้านองค์ประกอบด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรม รวมทั้งสังคมวัฒนธรรมที่เป็น วิถีชีวิต ความเชื่อ ๆลฯ
- องค์ประกอบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมที่ร้อยประสาน เข้าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นองค์รวม มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมวัฒนธรรม
- การปฏิสัมพันธ์กับสังคมข้างเคียง หรือการค้นพบ สิ่งใหม่ภายในสังคมของตนเองและทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อความคงอยู่ ของสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ
- วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์องค์ประกอบแต่ละ ส่วนมีความหมายและสื่อความหมายที่กึกซึ้งและกว้างขวางกว่าข้อเท็จจริง
- การดำเนินชีวิตต้องดำเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปลี่ยน สังคมวัฒนธรรม เป็นการปรับเปลี่ยนในกลุ่มมากกว่าในระดับปัจเจกบุคคล การสืบทอดวัฒนธรรมต้องถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง เป็นกลุ่ม การปรับตัวทางวัฒนธรรมจึงเป็นการปรับเปลี่ยนของกลุ่ม
- พฤติกรรมของมนุษย์ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีพฤติกรรมใดที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย
- การถ่ายทอดวัฒนธรรมมีจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง มีกระบวนการและขั้นตอน

การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีมนุษย์เป็นตัวควบคุมปรากฏการณ์นี้

นอกจากนั้นแล้วการนำสิ่งที่มียยู่เดิมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทางวัฒนรรรม การนำเตหน่ากูเข้าสู่การท่องเที่ยวืือได้ว่าเธ็นการจัดการทาง ด้านวัฒนธรรมที่มีเจ้าของชุมชนมีส่วนร่วมในการพัมนาเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์มากที่สุดและัังคงให้เครื่องดนตรีชนิคนี้ยังคงอยู่ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงของสังคมดังที่กาญจนา แก้วเทพกล่าวว่า วัฒนธรรม หมายถึง วิถีทางและแบบฉบับในการดำเนินชีวิตของชุมชนที่ได้บฏิบัตัสั่สมมกันมา รวม ทั้งความคิดต่างๆ ที่ตนได้กระทำ สร้างสม ถ่ายทอด และรักษาไว้จากคนรุ่น หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะได้ในรูปของความรู้ การปฏิปัติ ความเชื่อ ตลอดจนัวดดุสิ่งของที่เกิดจากการคิดประดิษฐ์ และการกระทำของมนุษย์ที่ ครอบคลุมถึงิวิธีชิวิต การทำมาหากิน และระบบเศรษฐกิจโดยได้จำแนกวิธี การทำงานพัฒนาแนววัฒนรรรมชุมชนออกเป็น 3 แบบใหญ่ คือ

1) การนำเอาวัฒนธรรมดั้งดิดใในด้านรูปแบบและเนี้อหา มาใช้ในงานพัมนาโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ผลลำเร็วของงานพัฒนา
2) การถือออาวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายในตัวเอง เป็น เครื่องมือสำหรับการพัฒนา
3) แนวทางการพัมนาที่มีมิติของวัฒนธรรมสอดแทรก เป็นยาคำในเนื้องานทุกอย่างโดยเฉพาะ่่นของคุณค่าวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาแนวัฒนธรรมไไม่ว่จะเป็นรูปแบบใด ควรจะหมายถึงึการเคารพ และ เชื่อมั่นในศักยภาพ พลังสร้างสรรค์ของชุมชน อันมีคุณค่าที่ดีงามเป็นพื้นฐาน และในการศึกษาถึงแนวัมัฒนรรรมชุมชน ในงานพัฒนาควรจะพิจารณาใน เนื้อหาและรูปแบบ 2 ประเภท (กาญจนา แก้วเทพ $2538: 80$ ) คือ
4) ทัศนะแบบการนำเอาวัฒนธรรมชุมชนเป็น เครื่งมมือ โดยมองว่างานพัมนาจะสามารถนำเอาวัฒนธรรมมาใช้ในลักษณะ โครงการพัฒนา โดยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการทำงานที่ตอบสนองกับ

ผลประโยชน์และความต้องการของประชาชน และการทำงานพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ระบบคิด โลกทัศน์ ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมของประชาชน 2) ทัศนะแบบโครงสร้าง ต้องมีความผูกพันอยู่กับ โครงสร้างของสังคม วัฒนธรรมการผลิต กระบวนการผลิต และผลิตซ้ำ โดย การผลิตวัฒนธรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบทต่าง ๆ ของสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมดนตรี ชาวปกาเกอะญอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เตหน่ากู รวมทั้งการนำเตหน่ากูมาปรับ ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งจะทำให้ยังคงดำรงอยู่เตหน่ากู ได้ในปัจจุบัน

## 5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมการบรรเลงเตหน่ากู

5.1 ควรจัดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) ของ โรงเรียนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์
5.2 ควรมีการอนุรักษ์และส่งเสริมเตหน่ากู โดยส่งเสริมให้มี การสืบทอดจากปราชญ์ เพื่อนำไปใช้ในประเพณีของหมู่บ้าน
5.3 ด้านหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล สมควรให้นำ เตหน่ากูเข้าสู่ประเพณีดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา ร่วมทั้งปรับประยุกต์เพื่อให้ เหมาะสมกับยุคสมัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

## 6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

6.1 ควรมีการศึกษาความแตกต่างของเตหน่ากูในแต่ละพื้นที่ที่ยัง มีการอนุรักษ์ไว้
6.2 ควรมีการวิจัยด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับเตหน่ากูของชาวปกาเกอะญอในแต่ละพื้นที่

## บรรณานุกรม

กาญจนา แก้วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน : โดยถือมนุษย์เป็น ศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา จัดพิมพ์, 2538.
ยงยุทธ ชูแว่น. ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคต ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย ว่าด้วยความเป็นมา สถานภาพ แนวคิด วิธีการศึกษาและบทบาทในสังคมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:
ซีโนพับลิซซิ่ง, 2521 .
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 8 . กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
อมรา พงศาพิชญ์. วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทย แนวมานุษยวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

วิชาปฏิบัตีกีตาร์กับการจัดการเรียน แบบใฝ่รู้ และแนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น
(Guitar lessons in the Active learning \& Teach Less, Learn More methods.)

ชัชชญา กัญจา*

[^0]
## บทคัดย่อ

กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นวิธีจัดการเรียน การสอนโดยที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการแสดง ความคิดเห็น ทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีชีวิตชีวา และไม่เคร่งเครียดจน เกินไปซึ่งนำไปสู่การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More หรือเรียกชื่อย่อว่า TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนในประเทศจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด สามารถสร้างสรรค์งานเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

กีตาร์คลาสสิค เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เทคนิคในการบรรเลงที่ซับซ้อน ตั้งแต่ง่ายไปถึงยาก ซึ่งหนึ่งในเทคนิคการบรรเลงนั้นคือ เทรโมโล เป็นเทคนิค ขั้นสูงของศิลปะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิค ผู้สอนจึงนำการจัดการเรียนแบบ ใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคบัตรคำช่วยจำ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคผัง เรียงลำดับ เพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เทคนิคการสร้างแบบ เพื่อนำเสนอ ความรู้ และเทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว นำไปสู่การลงมือ ปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ โดยคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยพัฒนา ผู้เรียนในการบรรเลงเทคนิคนี้ อีกทั้งได้ประยุกต์ใช้แนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนจัดทำคลิปวิดีโอการบรรเลง บทเพลง Tremolo Study แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น จากนั้นให้แสดงต่อสาธารณชน กิจกรรมนี้จะกระตุ้น ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมให้แม่นยำที่สุด ก่อนที่ จะบันทึกการแสดงลงในคลิปวิดีโอ ซึ่งจะต้องมีการเสาะแสวงหา หรือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรเลงเพิ่มเติมจาก แหล่งความรู้ทางอินเตอร์เน็ต ฝึกการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาช่วยในการสร้างผลงาน ไปจนถึงการแสดงต่อสาธารณชน จะช่วย เพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรีมากขึ้น

คำสำคัญ : กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้, สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น, การบรรเลงกีตาร์คลาสสิค


#### Abstract

Active Learning is the method which students will be a part of the learning procedure by sharing their opinions and perform a classroom discussion leading to the enjoyable and efficiency classroom environment.

The Teach Less, Learn More (TLLM) method is the Singaporean's teaching technique focusing for all schools to organize the education system that can develop the learners to become thinkers with ability to create knowledge that can be applied in their real life.

The complicated playing techniques are needed to perform Classical guitar. One of the technique is called "Tremolo" which the teacher usedthe Active Learning to help students to accomplish the tasks. The Active Learning techniques that had been used are memory card for exchanging experiences, sorter diagram forbrainstormingthe knowledge, model builder for presenting the knowledge and group work, pair work as well as one person work for applying their knowledge to the task. By doing all the techniques, students should accomplish the Tremolo technique and can apply their knowledge to do the activities. The activities that students needed to do is making the video clip while they played the tune with tremolo technique and publish through public website;


namely Youtube or Facebook also they needed to perform in front of live audiences. These activities would encourage students to practice the tune along with to do some research concerning the Tremolo technique. In conclusion, students would practice using Information Technology along with other technology to create their work and also get the more experience from performing in front of live audiences.

Keywords : Active learning, Teach Less, Learn More methods, Thai erotic scenes, tremolo

การศึกษาเรียนรู้ในสังคมปัจจุบันได้มีการพัมนาวิธีการจัดการเรียน การสอนอย่าหหลากหลาย เพื่อการเรียรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ ดังจะพบในประเทศที่พัพนา แล้ว ล้วนแต่ให้ความส์าคัญกับคุณภาพศึกษาเป็นอย่างมาก แม้แต่กระทั่ง ในประเทศที่าำลังพัฒนากีให้ความสำคัญในการวางรากฐานการศึกษา เพราะ ระบบการศึกษาที่ดีย่อมสามารถพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถพัมนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้

เทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงแแกต่าง ไปจากอดีตอย่างมาก ความรู้ต่าง ๆ ไม่ได้มีออู่เพียงแค่ในห้องรียนเท่านั้น บทบาทขอผผู้สอน และผู้เรียนจึงเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย ทำให้การจัดการ ศึกษาในสถานศึกษาต่าง $ๆ$ มีการปรับปรุง และพัฒนา จากห้องเรียนเดิม ๆ ที่เคยมีเพียงเตัะ เก้าอี้อี่วางเรียเเ็็นแถวบรรยากาศในการจัดการรียยกการสอน เป็นแบบ Passive learning ผู้เรียนต้องรอคอยความรู้จากการบรรยายของ ผู้สอนเท่านั้น แหล่งความรู่อื่นกี์มีเพียงห้องสมุดของสถานศึกษานั้น ๆ ทำให้ การเรียนรู้รั้นมีีดจำกัด แต่้้อเรียนปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น เช่น โตัะกลมสำหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเน็น สื่อสสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และสัญญาณ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้แล้ว บรรยากาศในการ จัดการเรียนการสอนจึงเธ็นแบบ Active learning หรือการเรียนแบบใฝู้้ ผู้สอนจะต้อมีีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายไม่เพียงบรรยายหน้าชั้นเรียน อีกต่อไป มีการผสมผสานศาสตร์ความมรู้า้นอื่น ๆ (Cross discipline) ตลอดจน แหล่งความรู้บนโลกอินเตร์เน็ตได้ถูกนำมาช่วยในการเรียนการสอนอย่าง มากมาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ้ร้้จงนนำไปสู่ประสิทธิผล

ในการเรียนที่ดี และความรู้นั้นต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความ เป็นจริงได้ (Bring to the real world)

กระบวนการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นวิธีจัดการเรียน การสอนโดยที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ แบบใฝ่รู้นี้ จะกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ สรุป และลงมือปฏิบัติจริง อันก่อให้เกิดประสิทธิผลมากกว่าการฟังและการปฏิบัติตามเท่านั้น ผู้สอน จะเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ ส่วน ผู้เรียนจะมีบทบาทและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแสดง ความคิดเห็น ซึ่งมีส่วนทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนมีชีวิตชีวา และไม่เคร่งเครียด จนเกินไป นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นยังเป็นการสร้าง ปฏิสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน และได้ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้เรียนจะได้ ฝึกการคิดและการวางแผนซึ่งนำไปสู่การเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More หรือเรียกชื่อย่อว่า TLLM) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ทุกโรงเรียนในประเทศจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างสรรค์งานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญ และพัฒนาแล้ว ซึ่งหาก ศึกษาทางกายภาพของประเทศนี้ จะพบว่า สิงคโปร์เป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ ที่เพิ่งแยกตัวออกมาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อไม่นานมานี้หรือเรียกได้ว่าเป็น ประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ มีลักษณะทางภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะ มีพื้นที่เท่ากับ จังหวัดภูเก็ต ของประเทศไทย ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศที่เล็กมาก ไม่มีพื้นที่เพียง พอสำหรับทำการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม แม้กระทั่งพื้นที่อยู่อาศัย ของประชากรใน ซึ่งมีความหนาแน่นของประชากรสูงมาก อีกทั้งไม่มี

ทรัพยากรรรรมชาติใด ๆ มีเพียงทำเลที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์การขนส่ง ทางทะเลเท่านั้น แต่สิงคโปร์สามารถสร้างรายได้ประชาชาติได้สูงติดอันดับ โลก อันเกิดมาจากการเน้นสร้างคุณภาพของคนในประเทศ โดยมีรากฐาน ของการจัดการระบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพสูง ทำให้ชาวสิงคโปร์เป็น คนที่เก่ง มีความรู้ความสามารถสูง เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารลพัฒนา ประเทศให้เงริญรฺดหน้าได้อย่างรวดเร็ว


แผนที่ประเทศสิงคโปร์

เนื่องจากที่สิงคโปรีไม่มีีรับยากรทางธรรมชาติ ประชาชนจึงึเป็น ทรัพยากรที่มีค่า และความสำคัญที่สุด รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสำคัญกับ การศึกษามาก จนกลายเป็นประเทคผู้นำด้านการศึกษา และถูกจัดอันดับอยู่ ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนามนุษย์ระดับสูงมาก (ข้อมูลจาก Human Development Report 2011 ของ UNDP พิจารณาเฉพาะดัชนีการศึกษา)

โดยสูงเป็นอันดับที่ 26 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในทวีปเอเชีย มีการ อุดหนุนด้านการศึกษาในประเทศจนเสมือนกับเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า โดยมีนโยบาย "สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น" (Teach Less, Learn More.) มีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและลึกขึ้น เช่น วิธีแบบปฏิสัมพันธ์ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แบบประสม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงาน ของสมอง การเรียนรู้จากปัญหา และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาผ่านการทำงาน เป็นทีม หรือที่ เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งนโยบายดังกล่าว เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อีกทั้งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ทำให้ประชาชนของประเทศสิงคโปร์ ได้เปรียบในการแข่งขันเป็นอย่างมาก

ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More บทบาท ของผู้สอนจะมีการปรับเปลี่ยนคือ สอนให้น้อยลง (Teach Less) แต่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้มากขึ้น (Learn More) ผู้สอนต้องมีการวางแผนและออกแบบ กิจกรรมเรียนการสอนที่ดี มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน และแหล่ง ความรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน ตลอดจนคำถาม ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ วิธีการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด Teach Less, Learn More สรุปดังตารางต่อไปนี้

## ตาราง 1

| 1. ทำไมต้องสอน ? | 2. สอนอะไร ? | 3. สอนอย่างไร ? |
| :---: | :---: | :---: |
| เพื่อให้เกิดการเรียน รู้มากกว่ารีบร้อนให้ผ่าน เนื้อหาในหลักสูตรเพียง อย่างเดียว | ให้เข้าใจภาพรวม และการเชื่อมโยงกันของ เนื้อหา มากกว่าเนื้อหา แยกกันเป็นเรื่อง ๆ | ให้มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองมากกว่าการเรียนรู้ จากการทำตามแบบฝึกหัด |
| เพื่อกระตุ้นให้เกิด ความชอบ ความสนใจ มากกว่าการกลัวความ ล้มเหลว | ให้คำนึงถึงคุณค่าของ ความรู้ มากกว่าระดับ คะแนนเพียงอย่างเดียว | ใช้วิธีการสอนอย่าง หลากหลาย แตกต่างกัน ออกไป มากกว่าวิธีสอน แบบเดียวกันกับผู้เรียน ทั้งหมด |
| เพื่อเน้นความเข้าใจ มากกว่าการท่องจำ | ให้เน้นที่กระบวน การของการเรียนรู้มากกว่า การเน้นไปที่ผลการเรียนรู้ เพียงอย่างเดียว | แนะนำ ส่งเสริม <br> จำลองสถานการณ์จริง มากกว่าบอกเล่าเพียง อย่างเดียว |
| เพื่อเน้นทดสอบของ ชีวิตมากกว่ามีชีวิตเพื่อ การทดสอบ | ให้เกิดคำถาม และ คิดหาคำตอบ มากกว่า การให้ปฏิบัติตามคำสั่ง เท่านั้น | มีการประเมินผลใน ทางพัฒนาการ และ คุณภา พ ของผู้ เรียน มากกว่าการประเมินจาก คะแนนการสอบเพียง อย่างเดียว |
|  |  | ปล่ อยให้ เป็ นไป ตามสถานการณ์ ของ กระบวนการสอนและ สภาพในห้องเรียน มากกว่าแบบแผน หรือ คำตอบที่ตายตัว |

## การประยุกต์ใช้ความรู้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active learning)

กระแสความนิยมและแนวโน้มในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรี ที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้มีคนสนใจเลือกที่จะเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขนงดนตรีสากลส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษา วิชาเอกดนตรีในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมากขึ้น กว่าในอดีต ทำให้ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้เรียน จากจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งนักศึกษา แต่ละคนยังมีทักษะด้านการปฏิบิติเครื่องดนตรีในระดับที่แตกต่างกันนี้เอง ผู้สอนจึงต้องพัฒนาปรับปรุงสื่อและวิธีจัดการเรียนการสอนให้มีความ หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดกระบวนการไฝ่รู้ไฝ่เรียน (Active Learning) และสามารถ ฝึกฝนด้วยตนเองได้

วิชาปฏิบัติกีตาร์ 5 (2163407) เป็นหนึ่งในวิชาเอกเลือกที่อยู่ในระดับ 5 จากจำนวนทั้งหมด 6 ระดับ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เอกกีตาร์ คลาสสิค และเป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากวิชาปฏิบัติกีตาร์ 4 รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิคที่สูงกว่า ระดับ 4 สามารถปฏิบัติเทคนิคการบรรเลงขั้นสูง และบรรเลงบทเพลงที่มี ความยาวและซับซ้อนมากขึ้นได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ บทเพลง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถสำหรับการเรียนรู้ต่อ ไปในระดับ 6 ได้ กลุ่มผู้เรียนที่เรียนรายวิชานี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี แขนงดนตรีสากล ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากประสบการณ์ของผู้สอนที่ได้สอนนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เอกกีตาร์คลาสสิค ในรายวิชาปฏิบิติกีตาร์ 5 (2163407) พบว่า นักศึกษา

ยังไม่สามารถปฏิบิติเทคนิคการบรรเลงกีตาร์คลาสสิคขั้นสูงได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากทักษะการบรรเลงในระดับ 5 นั้นมีความยากและซับซ้อนมากขึ้น จากระดับ 4 ทำให้นักศึกษาจำเป็นต้อฝึกฝนมากขึ้น อีกทั้งนักศึกษาแต่ละ คนมีทักษะความสามารถในระดับที่ต่างกัน เมื่อต้องฝึกเทคนิคการบรรเลง ขั้นสูง จึงทำให้นักศึกษาบางคนเกิดความท้อ และไม่สามารถรียบรู่ได้ดันตาม มาตรฐานของรายวิชานี้



จากััญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้สอนจึงเห็นว่าควรนำวิธีการจัดการ เรียนรู้แบบใฝ้้รู้ และแนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น มาประยุต์ใช้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกึกษาในด้านทักษะการบรรเลงให้สูงขึ้น ซึ่งเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้นันศึกกษาด้มีม่ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษามากขึ้น การแลกเปีี่ยนเรียนรู้

ในชั้นเรียนทำให้นักศึกษาสามารณนำความรู้เดิมีี่มีอยู่มาผสมผสานกับองค์ ความรู่ใหม่ได้มีการพัพนาทักษะของตนเองได้อย่างมีเป้าหมาย มีความเข้าใจ ในบทเพลงและสามารถลิเคราะห์ได้อย่างถูตต้อง ซึ่งทำให้สามารถบรรเลง บทเพลงได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้นำวิธีการจัดการรียยรู้เนื้อหาเรื่งง เทคนิค Tremolo (เทรโมโล) เพื่อให้้เู้เียนสามารถปฏิบิตได้ดังนี้

1. สามารถปฏิบิติเทคนิค tremolo ได้
2. สามารถบรรเลงบทเพลงที่มีเทคนิค tremolo อย่านน้อยจำนวน

## 1 เพลง

เทคนิค tremolo (เทรโมโล) คือ หนึ่งในหลายเทคนิคการบรรเลง กีตาร์คลาสสิก ผู้บรรเลงจะต้องฝึกดีดสายกีตาร์ด้วยการรัวอย่างรวดเร็วและ พลิ้วไหว เทคนิคเทรโมโลนี้จึึงถือว่าเป็นเทคนิคขั้นสูงของศิลปะการบรรเลง กีตาร์คลาสสิค ดังนั้นการบรรเลงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงของเทรโมโลที่ดี จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ถูกวิธีและการฝึกฝนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น ผู้สอนจึงสนใจในการนำการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยเลือก ใช้เทคนิคบัตรคำช่วยจำ เทคนิคผังเรียงลำดับ เทคนิคการสร้างแบบ และ เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว มาประกอบในรายวิชาปฏิบัติ กีตาร์ 5 (2163407) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี เอกกีตาร์คลาสสิค โดยมีความคาดหวังให้กระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด และ ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการบรรเลงกีตาร์คลาสสิคที่สูงขึ้น ตลอดจนนำไป ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 2

| ขั้นตอนในการจัดกิจกรรม | เทคนิคที่ใช้ในการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ |
| :--- | :--- |
| 1. การแลกเปลี่ยน | เทคนิคบัตรคำช่วยจำ |
| ประสบการณ์ | (Color-coded co-op cards) |
| 2. การสร้างองค์ความรู้ |  |
| ร่วมกัน | เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และ |
| 3. การนำคนเดียว (Team-pair-solo) |  |
| 4. การลงมือปฏิบัติหรือ |  |
| ประยุกต์ใช้ |  |$\quad$| เทคนิคการสร้างแบบ (Formations) |
| :--- |
| เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ |
| และทำคนเดียว (Team-pair- solo) |

## 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ใช้เทคนิคบัตรคำช่วยจำ)

บัตรคำช่วยจำ เป็นเทคนิคที่ฝึกให้นักเรียนจดจำข้อมูลจากการ เล่นเกมที่ใช้บัตรคำช่วยจำถาม บัตรคำช่วยจำตอบ ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่ม เตรียมบัตรมาเป็นผู้ถาม และมีการให้คะแนนกับกลุ่มที่ตอบได้ถูกต้อง (Kagan 1995: 38)


ตัวอย่างบัตรคำช่วยจำ

## กิจกรรมในห้องเรียน

แบ่งคู่ผู้เรียนโดยให้แต่ละคู่คิดหาคำถามและคำตอบมาสร้างบัตรคำ ช่วยจำ จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่นเกมทายปัญหา แล้วบันทึก คำตอบที่ถูกต้อง ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค การ tremolo ที่ได้จากกลุ่มอื่น

## 2. การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (ใช้เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำ คนเดียว)

เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และทำคนเดียว เป็นเทคนิคที่ครูกำหนด ปัญหาหรืองานให้แล้วนักเรียนทำงาน ร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานสำเร็จ จากนั้น จะแยกทำงานเป็น คู่จนงานสำเร็จ สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาทำเองจน สำเร็จได้ด้วยตนเอง (Kagan 1995: 10 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2541: 41-45)


นักศึกษาฝึกซ้อมเป็นกลุ่ม เป็นคู่ และทำคนเดียว

## กิจกรรมในห้องเรียน

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกซ้อมรวมกลุ่ม จับคู่ และฝึกเดี่ยวโดยผู้สอน จะเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ผู้เรียนจะฝึกปฎิบัติเทคนิค tremolo ด้วยตนเอง ตามหลักวิธีการที่อธิบายไว้ในแบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติบทเพลง Tremolo Study ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในการเรียนรู้สำหรับเทคนิค tremolo

## 3. การนำเสนอความรู้ (ใช้เทคนิคผังเรียงลำดับ และเทคนิคการสร้างแบบ)

 ผังเรียงลำดับ เป็นเทคนิคที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูล ที่เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ หรือขั้นตอนโดยให้ผู้เรียนช่วยกันระดมสมอง ในการแยกแยะข้อมูล หลังจากนั้นจึงจัดลำดับความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละ ส่วน แล้วนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบคาแกน (Kagan 1998: 3-4)

ตัวอย่างผังเรียงลำดับ

การสร้างแบบ เป็นเทคนิคที่ครูผู้สอนกำหนดวัตถุประสงค์หรือ สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนสร้าง แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และทำงานร่วมกันเพื่สสร้างชิ้นงานหรือสาธิตงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้นักเรียนสาธิตว่าดดูกาลเกิจขึ้นได้อย่างไร สาธิตการทำงนของกังหันลม สร้างงงงรของห่วงโซ่อาหาร หรือสายใยอาหาร (Kagan 1995 : 22)


ตัวย่าชชั้นางนการสร้างแนบ

## กิจกรรมในห้องเรียน

ให้ผู้เรียนแต่ละคนจะคิดวิธีการฝึกซ้อมเพลง Tremolo Study ของ ตนเอง ว่าจะฝึกซ้อมเพลง Tremolo Study อย่างไรให้สำเร็จภายในเวลา 7 วัน แล้วบันทึกวิธีการของตนเองโดยทำในรูปแบบของผังเรียงลำดับ เมื่อทำ เสร็จแล้ว ผู้เรียนแต่ละคนจะนำเสนอผังเรียงลำดับของตนเองหน้าชั้นเรียน

จากนั้นให้ผู้เรียนจับคู่ช่วยกันเขียนอธิบายวิธีบรรเลงบทเพลง Tremolo Study มาคู่ละหนึ่งท่อน ให้แต่ละคู่บันทึกองค์ความรู้ที่ได้ทั้งจาก คู่ของตนเองและคู่อื่น ๆ

## 4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (ใช้เทคนิคทำเป็นกลุ่ม ทำเป็นคู่ และ ทำคนเดียว)

## กิจกรรมในห้องเรียน

ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อมบทเพลง Tremolo Study โดยซ้อมเป็นกลุ่มและซ้อมเป็นคู่ และให้ร่วมกันสรุปเทคนิค วิธีการหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกันฝึกซ้อม ต่อมาให้ผู้เรียนจับคู่ หมายเลขเดียวกัน (เช่น 1 คู่กับ 1) กับเพื่อนต่างกลุ่มเพื่อฝึกซ้อมบทเพลง Tremolo Study หลังจากนั้นให้ร่วมกันสรุปเทคนิควิธีการหรือองค์ความรู้ ที่ได้รับจากการร่วมกันฝึกซ้อม

หลังจากนั้นให้ผู้เรียนฝึกซ้อมเดี่ยวในบทเพลง Tremolo Study หลังจากนั้นให้สรุปเทคนิควิธีการหรือองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกซ้อม ด้วยตนเอง

การประยุกต์ใช้แนวคิดสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)

กิจกรรมเรียนการสอนคือ ให้ผู้เรียนจัดทำคลิปวิดีโอการบรรเลง บทเพลง Tremolo Study แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น จากนั้นให้แสดงต่อสาธารณชน กิจกรรมนี้จะกระตุ้น ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ดังต่อนี้

1. มีความกระตือรือร้น และแรงจูงใจในการฝึกซ้อมให้แม่นยำที่สุด ก่อนที่จะบันทึกการแสดงลงในคลิปวิดีโอ
2. มีการเสาะแสวงหา หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยว กับวิธีการบรรเลงเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ทางอินเตอร์เน็ต
3. มีการนำความรู้ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างผลงาน
4. การแสดงต่อสาธารณชน จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรี มากขึ้น องค์ความรู้ความสามารถต่าง ๆ จะถูกไปใช้ในชีวิตจริงได้

## บรรณานุกรม

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. "การประยุกต์ใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ Application of Teach Less, Learn More to Learning Management in Mathematics Classroom."
วารสารศึกษาศาสตร์ 23, 1 (2554): 1.
Kagan, S. Cooperative Learning \& Wee Science.
San Clemento: Kagan Cooperative Learning, 1995.
$\qquad$ . Cooperative Learning and Mathematics. San Juan Capistrano: Kagan Cooperative Learning, 1996.
"การศึกษาอาเซียน $A E C$ และการศึกษาของประเทศสิงคโปร์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http//www.Thai-aec.com/93 2555. สืบค้น 18 พ.ค. 2559.
"แผนที่ประเทศสิงคโปร์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http//www.boi.
go.th/thai/asean/Singapore/capt 1_m1.html. สืบค้น 18 พ.ค. 2559 .
วัชราภรณ์ วัตรสุข. "Teach Less Learn More ตอน 5 : กรอบคิดของ การสอนน้อย เรียนรู้มาก." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:
http://sitawan112.blogspot.com/2013/06/teach-less-learnmore_8.html 2556. สืบค้น 18 พ.ค. 2559.
"Singapore Vision สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.schoolguide.in.th/index.php?option= com_school\&view=contentdetail\&id=3\&ltemid=56. สืบค้น 18 พ.ค. 2559 .

# เพลงเฉลิมพระเกียรติ : กลวิธีนำเสนอ 

 และวรรณศิลป์Honoring His Majesty King's song :
Technique and Literary Art

อาทิตย์ ดรุนัยธร*

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


## บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบคำประพันธ์ เนื้อหา กลวิธีการนำเสนอ และวรรณศิลป์ในเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จำนวน 135 เพลง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านกลวิธีการนำ เสนอ มี 5 ลักษณะ คือ การนำเสนอแบบตรงไปตรงมา การนำเสนอแบบ เปรียบเทียบ การนำเสนอแบบใช้การตั้งคำถาม การนำเสนอแบบสร้าง เรื่องราว และการนำเสนอแบบนิทานนิทัศน์ ด้านวรรณศิลป์ มี 8 ลักษณะ ได้แก่ การใช้สัมผัส การซ้ำคำ การสรรคำ การใช้ภาพพจน์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ประโยคปฎิเสธเพื่อเน้นความ และ การอ้างถึง

คำสำคัญ : วรรณกรรมยอพระเกียรติ, เพลงเฉลิมพระเกียรติ

## Abstract

This research aims to study 135 pieces of lyric song collected from songs, honoring His Majesty King Bhumiphol Adulyadej in order to analyze their techniques of presentation and literary art. The study was found that there were 5 techniques including, presenting the matters straightforward, comparison, question, narration and exemplum. In the aspect of literary art, the following 8 forms have been found. They favor using rhythms, repeating words, word selection, figure of speech, using symbols, using rhetorical question, using refusal sentence to emphasize and using reference.

Keywords : honoring literature, honoring His Majesty King's song

## บทนำ

ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช มีต่อปวงชนชาวไทย ทำให้เกิด การสร้างสรรค์งานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองทั้งขนาดสั้นและยาว เพื่อ เทิดพระเกียรติถวายเป็นราชสดุดีจำนวนมาก แม้ว่างานประพันธ์เหล่านี้ จะมีลักษณะเนื้อหาและกลวิธีในการเทิดพระเกียรติในแง่มุมที่เหมือนและ แตกต่างกันตามทัศนคติ ความสามารถและความสนใจของผู้ประพันธ์ แต่งาน ประพันธ์ทั้งหมดล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชๆ มหาราช

นอกจากงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองแล้ว พบว่า มีการแต่งวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาในการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวๆ เช่นกัน คือ เพลงเฉลิมพระเกียรติ จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเพลงที่มีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในโอกาสปกติ และในโอกาสพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น วโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี วโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา เป็นต้น เพลงเฉลิมพระเกียรติ บางเพลงได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าและคณะกรรมการเอกลักษณ์ ของชาติได้เลือกสรรให้เป็น "เพลงสำคัญของแผ่นดิน" ได้แก่ เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อให้ทราบถึง กลวิธีการนำเสนอและวรรณศิลป์ในการสรรเสริญพระเกียรติ โดยได้เก็บข้อมูล

เป็นเพลงที่มีเนื้อหาในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสามารถรวบรวมได้ทั้งหมด 135 เพลง จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ อัลบั้ม เพลง หนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ

## เพลงเฉลิมพระเกียรติในฐานะวรรณกรรมยอพระเกียรติร่วมสมัย

วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นวรรณกรรมที่มีจุดประสงค์ในการ แต่งเพื่อสรรเสริญสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันอันที่รักเคารพและเทิดทูน ยิ่งของคนไทย ดังนั้นผู้แต่งวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรตึจึงมักใช้ความพิถีพิถัน และความประณีตในการแต่งวรรณกรรมประเภทนี้ ทั้งในด้านกลวิธีการนำเสนอ และการใช้วรรณศิลป์ เพื่อให้เกิดวรรณกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งในการศึกษา เพลงเฉลิมพระเกียรติในด้านกลวิธีการนำเสนอและวรรณศิลป์ ก็พบว่าผู้แต่ง หรือผู้ประพันธ์เพลงมีความพิถีพิถันและความประณีตคล้ายคลึงกับ วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ได้กล่าวมา ดังจะกล่าวรายละเอียดตามเป็น รายหัวข้อต่อไปนี้

## 1. กลวิธีการนำเสนอในเพลงเฉลิมพระเกียรติ

กลวิธีการนำเสนอเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของงาน วรรณกรรม เพราะกลวิธีการนำเสนอที่ดีไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟัง สามารถเข้าใจสารนั้นได้ง่ายและชัดเจนเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดึงดูด ความสนใจของผู้อ่านให้รู้สึกอยากติดตามและเกิดความประทับใจกับตัว เนื้อหาของวรรณกรรมนั้นด้วย จากการศึกษากลวิธีการนำเสนอในเพลง เฉลิมพระเกียรติ พบว่าผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงได้ใช้กลวิธีการนำเสนอที่ แตกต่างกัน สามารถแบ่งได้ 5 ชนิด คือ การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไป ตรงมา การนำเสนอเนื้อหาแบบเปรียบเทียบ การนำเสนอเนื้อหาแบบใช้ การตั้งคำถาม การนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว และการนำเสนอเนื้อหา

แบบนิทานนิทัศน์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

## 1.1 การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา

การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไปตรงมานี้ เป็นกลวิธีการ นำเสนอที่พบมากที่สุดในเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลง จะกล่าวสรรเสริญพระเกียรติ พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ แบบตรงไปตรงมา ซึ่งการนำเสนอ เนื้อหาแบบตรงไปตรงมานี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การกล่าว สรรเสริญโดยรวม และ การกล่าวสรรเสริญเฉพาะด้าน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

### 1.1.1 การกล่าวสรรเสริญโดยรวม

 การกล่าวสรรเสริญโดยรวม หมายถึง การที่ผู้แต่ง กล่าวสรรเสริญพระเกียรติ กล่าวถึงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตร อยู่ในบทเพลงเดียวกัน เพื่อให้เห็น ภาพรวมของพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมิได้เลือก กล่าวสรรเสริญพระเกียรติเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นเพลง พ่อแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติที่แต่งขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อพิจารณากลวิธีการนำเสนอเนื้อหาของ เพลงดังกล่าว จะพบว่าเพลงพ่อแห่งแผ่นดินใช้การนำเสนอเนื้อหาแบบ ตรงไปตรงมา โดยการกล่าวสรรเสริญโดยรวม เพราะกล่าวถึงพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลาก หลายด้าน ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิล์์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล ตราบฟากฟ้า ครั้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้มี่สุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดา ชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้ชชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่งงของกีฬา ล้ำเลิคสื่อสาร พลังานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี ทรงนำเศรษฐฐจจจพอเพียง หล่อเลี้ยชซีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องฐฐี
ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเธ็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครงงไทย (พ่อแห่งแผ่นดิน)

### 1.1.2 การกล่าวสรรเสริญเฉพาะด้าน

 การกล่าวสรรเสริญเฉพาะด้าน หมายถึง การที่ผู้แต่ง หรือผู้ประพันธ์เพลงได้เลือกกล่าวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เพลงนักประดิษฐ์อาศิรวาท ซึ่งปป็นการกล่าวสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์หรือ เพลงคีตะราชัน ซึ่งเป็นการกล่าวสรรเสริญพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้สมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช กังหันชัยขัฒนาสง่างาม
ทรงเป็นเอกกษัตริย์ขัตติยะชาติ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ข้าพระพุทธเจ้านักประดิษฐ์ถ้วนหน้า 2 กุมภาพันธัวันนี้

หนึ่งในถิ่นสยาม
คือองค์นวมินทร์
เสด์จเลิิงจวัลย์
มากด้วยบารมี
เป็นหนี่งในพื้นธานินทร์
สุนทรียศาสตร์มหาราชของปวงชน
ปราชญ์แห่งชาติสยาม
เลิศด้วยฎูมิบัญญา
จงทีมะ ทีฆา มหาราชาคีตาองค์ราชัน

พระบารมีปกเกศชาวสยาม ล้้าเลิศนามนักประดิษธ์กิติิชัย เปรื่องปราชญ์คคดค้นวิมลสมัย ทั่วโลกไซร้สรรเสิญษสดุดี อาศิรวาทบูชาวารดิถี ศรี้รรันนักบประดิษฐิไดย (นักประดิษซ์อาศิรวาท)

ลือนามไปทั่วแผ่นดิน
อัครศิลปินแห่งงงศ์จักรี
ราชันคีตะกวี
ศาสตร์ศิลป์ดนตรีพระภูมิพล เอกองค์คิลิินปรมินทร์ภูมิพล
พสกทุกคนสดุดีจักรีราชา
ทรงธรรมองค์กษัตรา
มหาราชาคีตาองค์ราชัน
(คีตะราชัน)

นอกจากการกล่าวสรรเสริญพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในลักษณะ เฉพาะด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยัพพบ่ามีการกล่าว สรรเสริญพระราชกรณียกิจของพระองค์ในลักษณะ เฉพาะเรื่องด้วย ยกตัวอย่างเช่น เพลงฝนหลวง ที่กล่าวถึงพระราชกรณียกิจเรื่องฝนหลวง และเพลงโรงเรียนร่มเกล้า ที่กล่าวลึงพระราชกรณียกิจในการตั้โรงงรียน ร่มเกล้าข้นในลิ่นทุรกันดาร ดังมีเนื้อเพลงต่อไปนี้

จ่ำยย็นหยาดฝนเหมือนมนต์ทิพย์ารารวรรค์
หลั่งความสุขสันต์ชุ่มนองคลองห้วยละหาน
สุดปลื้มกมลน้ำฝนพรรราชทาน
ฝนจากโครงการพ่อหลวงห่วงใยประชา
ไร่นาใหญ่น้อยเฝ้าคอยผนมาเนิ่นนาน
เมี่อฝนตกพลันตื้นตันสุดกลั้นน้ำตา
โอ้ภูวไนยผู้ให้ชีวิตประชา
ทั่วถิ่นพาราได้ม้น้ำใช้น้ำกิน
ปลาบปลื้มดดี พระบารมีลีนเกล้า
ไทยสุขนานเนามีข้าวมีนำไหลริน
ธารน้ำพระทัยรินไหสไม่เคยสร่างสิ้น
หลั่งโลมพื้นดิน ถิ่นทองเรืองรองล้ำค่า
มอบใจสุดรักพิทักษ์และเทิดทูน
ร่มโพริ์ร่มบุญซึ้พพระคุณพระเมตตา
ทวยราษฎร์ร์มเย็นพระเป็นมิ่งววัญศรัทธา
กราบกรานบูชา ขอพระองค์ทรงพระเจวิญ (ฝนหลวง)
โรงเรียนในถิ่นกันดาร
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์
ทรงมีพระราชประสงค์
ให้สงเคราะห์กับเด็กยากจน มีที่ได้ศึกษา
เรียนวิชาหาเลี้ยงพึ่งตน
ความรู้เท่าเทียมทุกคน ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
พระราชปณิธานทรงเริมโครงการก่อสร้างโรงเรียน
ดั่งจุดประทีปโคมเทียนส่องสว่างให้ปวงประชา
ชื่อว่าโรงเรียนร่มเกล้า ชาวไทยร่มพัฒนา
ธงไตรรงค์คงคู่ฟ้า เพราะการศึกษานำไทยเจริญ
โอ้.... พ่อหลวงท่านทรงห่วงลูกหลาน
เราร่วมปฏิญาณเลือกทางดีเดิน
สิ่งใดชั่วช้า เราหนีเมินหน้าจะดำเนินชีวิตด้วยคุณความดี
มาร่วมเฉลิมฉลองเจ็ดสิบสองพรรษา
ภูมิพลมหาราชา รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์จักรี
พวกเราชาวไทย สุขได้ด้วยพระบารมี
ขอถวายสดุดี พระชนมายุยิ่งยืนนานขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
(โรงเรียนร่มเกล้า)

## 1.2 การนำเสนอเนื้อหาแบบเปรียบเทียบ

 การนำเสนอเนื้อหาแบบเปรียบเทียบ เป็นกลวิธีการนำเสนอ ที่ใช้การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง เพื่อช่วยสร้างมโนภาพขึ้นในใจของผู้ฟังได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น เพลงต้นไม้ของพ่อ ซึ่งผู้แต่งเพลงได้ใช้ การเปรียบเทียบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำไว้ว่าเหมือนกับพระองค์ได้ทรงปลูกต้นไม้ให้กับคนไทย ซึ่งบัดนี้ ได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้คนไทยใช้เป็นร่มเงา บังลมหนาว ตลอดจนสามารถ เก็บผลมาบริโภคได้ และคนไทยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลต้นไม้ที่พ่อปลูกนี้ งอกงามเติบโตยิ่งขึ้นไป ดังมีเนื้อเพลงต่อไปนี้

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา<br>เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว<br>และคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้ให้พวกเรา ทุกทุกคน<br>พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป<br>เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล<br>ให้เราทุกทุกคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา<br>ผ่านมาแล้ว ห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่<br>ลมแรงเท่าไรก็บรรเทา<br>ออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงา<br>คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวันต่อไป<br>จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่<br>ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัย<br>แผ่นดินอันกว้างไกล<br>แต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่า<br>ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่<br>และยังอยู่เพื่อคอยรักษา<br>จะรวมใจเข้ามา

$100 \mid$ วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จะมีเพียงสัญญาในหัวใจ
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม
จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
ต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
เหื่อเราจะเทไป จากหัวใจ
เหงื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ของพ่อ ยังงดงาม
(ต้นไม่ของพ่อ)

ในเพลงของขวัญจากก้อนดินก็ได้ใช้กลวิธีการนำเสนอแบบเปรียบเทียบ เช่นเดียวกัน โดยผู้แต่งได้กล่าวเปรียบเทียบประชาชนชาวไทยว่าเหมือนกับ ก้อนดินแต่ละก้อน ที่เปราะบาง ไม่มีคุณค่า แต่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวก้อนดินแต่ละก้อนให้รวมกันและกลายเป็นผืนแผ่นดินไทย ดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงควรสามัคคีและร่วมกันทำความดีกันเพื่อเป็นของ ขวัญให้กับพระองค์ ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้

> เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง
> เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย
> อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป
> เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง
> มีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา

เหนี่ยวรั้งเราไว้ให้กล้าแข็ง<br>รวมผู้คนมากมาย ให้ทรงพลังแข็งแรง<br>รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน<br>*เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน<br>ต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้น<br>เพราะพ่อรู้ พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน<br>ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป<br>หากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่อง<br>เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม<br>บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ<br>ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา<br>ช่วยกันทำความดีให้พ่อได้สุขใจ<br>ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา

(ของขวัญจากก้อนดิน)

## 1.3 การนำเสนอเนื้อหาแบบใช้การตั้งคำถาม

การนำเสนอเนื้อหาแบบใช้การตั้งคำถาม เป็นกลวิธีการ นำเสนอที่สร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหาด้วยการตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นให้ ผู้ฟังหรือผู้อ่านได้คิดตาม ยกตัวอย่างเช่น เพลงต้นน้ำ ที่เริ่มจากการบรรยาย ถึงหยาดเหงื่อที่ถูกสายลมพัดพาเป็นเมมและตกลงมาเป็นฝนและกลายเป็น แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงทุกสรรพชีวิตบนแผ่นดิน โดยผู้แต่งได้ตั้งคำถามในช่วง ท้ายเพลงว่า หยาดเหงื่อที่เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต บนแผ่นดินไทยให้มีความสุขนั้นคือหยาดเหงื่อของผู้ใด โดยมีการบอกใบ้ ด้วยการตั้งคำถามว่า ผู้ใดทำงานหนักจนเหงื่อไหลท่วมกายและรดทั่วแผ่นดิน

102 ว วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และในฝ่ามือนั้นถือแผนที่ประเทศไทย ซึ่งแม้ผู้แต่งจะไม่ได้เฉลยคำตอบของ คำถามดังกล่าวไว้ แต่ผู้ฟังที่เป็นประชาชนชาวไทยย่อมสามารถตอบคำถาม นั้นได้ เพราะคนไทยทุกคนย่อมเคยเห็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงานหนัก จนพระเสโทไหล และมักทรงถือแผนที่ประเทศไทยตลอดเวลา ที่ทรงงาน เนื้อเพลงต้นน้ำมีดังต่อไปนี้

เหหื่อกลั่นจากใจที่รั่กแผ่นดิน
รักทุกชีวินไหลรินท่วมกาย
สายลมผ่านมาพัดพากลับกลาย
เป็นมหาเมฉหมอกคล้ายร่มััตรสวรรค์
ล่องลอยโปรยปรายสายธารา
แด่มวลพฤกษาในพนาวัลย์
เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิน
ส่ำสัตร์หฤหรรษ์ด้วยฝนกรุณา
เป็นห้วยละหานเป็นธารน้ำใส
น้ำตกน้อยใหญ่ไหลเย็นขัดข่า
เป็นน้ำในอ่างเป็นแม่น้ำาจ้าพระยา
หล่อเลี้ยงไร่นาให้เขียวขจี
เป็นสระน้อยๆ สองฟั่งมม่น้ำ
เก็บไว้ช้ย้ามขาดสายชลีี
แบ่งปันธาราลงสู่มหานที
หล่อเลี้ยชีวีพี่น้องต่างแดน

* รู้ไหมหยาดเหื่อผู่ใด

หยาดเหื่อผู้ใดหล่อเลี้ยทุกสิ่ง

> เป็นต้นน้ำที่แท้จริง
> เป็นต้นน้ำที่แท้จริง
> ** ให้ชาวไทยสุขแสน
> ถ้าหากอยากรู้ดูสิว่า
> ใครเหงื่อไหลท่วมกายรินรดทั่วแดน
> ฝ่ามือและอ้อมกอดแขนมีแผนที่ประเทศไทย
> (ต้นน้ำ)

เพลงสดุดีพระเกียรติ เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติอีกเพลงหนึ่งใช้กลวิธี การนำเสนอเนื้อหาแบบใช้การตั้งคำถาม โดยผู้แต่งได้เริ่มต้นเพลงด้วยการ ตั้งคำถามในลักษณะของคนนอก คือถามว่าผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์นี้เป็นของ ใคร ประชาชนที่มีมิตรไมตรีเป็นของใคร ผู้ใดที่ทำงานหนักทุกๆ วัน ผู้หญิง ที่งามกว่าผู้หญิงอื่นใดนี้เป็นคู่ของใคร จากนั้นผู้แต่งก็เฉลยคำถามต่าง ๆ ข้างต้นว่าคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพร ดังเนื้อเพลง ต่อไปนี้

แผ่นไผทใครกัน
คนของใครอารี
ท่านผู้ใดเพียรทำ
คู่ของใครโสภา
หากผู้ใดรู้ว่าใครจงแจ้งยุบล จุ่งพระองค์สำราญ
ขอพระรัตนตรัย

พืชพันธุ์สมบูรณ์ดี
มิตรไมตรีทั้งพารา
ตรากตรำทุกทุกทิวา
ล้ำสุดาในสกล
อ๋อพระภูมิพลพระโพธิ์ทองแห่งผองชาวไทย ตระการพระยศเกรียงไกร คุ้มพระชนม์ยืนยิ่งนาน (สดุดีพระเกียรติ)

## 1.4 การนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว

การนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว หมายถึง การที่ผู้แต่ง ได้ใช้กลวิธีการผูกเรื่องราว มีการสร้างตัวละคร หรือบทสนทนา เพื่อกล่าว สรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกตัวอย่างเช่น เพลงพระเจ้าแผ่นดินแห่งดวงใจ ที่ใช้การนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว โดยสมมติสถานการณ์เป็นเสียงเพลงของยายที่ร้องกล่อมหลาน โดยในเพลง กล่อมนั้นได้กล่าวสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้

นกเขาเอยนกเขาชวานาดอน
จับต้นรังบินร่อนไปจับต้นโพธิ์ต้นไทร
เจ้าโผไปจับต้นแก้ว แล้วส่งเสียงใสใส ว่าสุขจริงมิ่งไม้ นี้ด้วยบุญใดกันเอย เสียงเพลงคุณยาย ร้องสื่อสายใยไร่นา กล่อมแก้วใจแก้วตา ให้สุขนิทราอยู่ในเปลสาน เล่าบอกเนื้อความในสร้อยลำนำธรรมชาติสราญ ว่าได้ร่มบุญร่มขวัญในหลวงองค์นั้นประทานแผ่นดิน ยายเห็นพระองค์เสด็จแดนดงป่าดอย
พระบาทรักฝากรอยพระเสโทย้อยหยดลงรดหิน
พระฉายาลักษณ์ยายสะสมรักรูปปฏิทิน
กราบไหว้ด้วยใจถวิล พระเจ้าแผ่นดินแห่งดวงใจชน
เสียงลือระบือพระคุณเช้าค่ำ
ทุกครั้งคนไทยขาดธรรม พระการุณย์นำคลี่คลายสับสน
ดั่งพ่อห่วงใยลูกทุกคน

เป็นรมมโพธ์์ไทไม้ผลประเสริฐีเเิศล้นกว่าจำนรรจา เสียงเพลงคูณยาย ขับกล่อมหัวใใแว่วฟัง หยาดน้ำตารินหลั่ง ปลาบปลื้มประดังเพราะจังยายจ๋า
ชื่นอิ่มกมล รักภูมิพลมหาราช
พระมิ่งมงคลเกศา คู่คินคู่ฟ้าบูชาิิ่งอย
(พระเจ้าแผ่นดินแห่งดวงใจ)
เพลงรูปที่มีทุกบ้าน เป็นเพลงเฉิมิมพระเกียรตีอีกเพลงหนึ่งที่ไช้กลวิวี การนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว และมีการใช้มุมมองผู้เล่าเรื่องเล่า เหตุการณ์ที่เกิขึ้้นในชีวิตของตนเอง โดยในช่วงต้นเพลงเป็นบทสนทนาของ ระหว่างแม่และผู้เล่าเรื่อง โดยผู้เล่าเรื่องได้ถามแม่ว่ารูปที่ข้างฝาบ้านซึ่แแม่ ได้กราบไห้บู้านั้นเป็นรูปของใคร และแม่กีได้คำตอบและสั่งสอนผู้เล่าเรื่งง ว่าบุคคลผู้นั้นคือ "เทวดาที่มีลมหายใจ" ผู้ซึ่ซคอยดูแลคนไทยให้อยู่ดีีีีุุข มาทุกวันนี้ ดังเนื้อเพลงต่อไปนี้

> ตั้งแต่เถ็กยังเคยได้ถามแม่ว่า
> บนข้างฝาบ้านเานั้นติดรูปใคร
> ที่แม่คอยบูชาประจำ
> ก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้
> แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน
> ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ
> ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้
> ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จำไว้
> เป็นรูปที่มีทุกบ้าน

> จะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกล
> เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
> ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ
> เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน
> ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน
> เมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อ
> แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้กำลังใจ จากรูปนั้น
> เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
> จะรวยหรือจนหรือว่าจะใกล้ไกล
> เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
> ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ
> จะขอตามรอยของพ่อ
> ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ
> เป็นลูกที่ดีของพ่อ
> ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป

(รูปที่มีทุกบ้าน)

เพลงพ่อเจ้าอยู่หัวของหนูเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติอีกเพลงหนึ่ง ที่ใช้กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว และมีการใช้มุมมอง ผู้เล่าเรื่องที่เป็นเด็กและใช้คำแทนตนเองว่า "หนู" โดยเริ่มต้นเพลงด้วยการ กล่าวว่าหนูเห็นแม่กราบไหว้บูชาพระฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จึงถามว่าเป็นรูปของผู้ใด แม่จึงสอนให้หนูไหว้รูปนั้น และ บอกว่าเป็นรูปของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขมากว่า 60 ปี และจบเพลงด้วยการให้หนูปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นคนดี ดัง เนื้อเพลงต่อไปนี้

พ่อเจ้าอยู่หัวของหนู
ถามแม่ว่าใครกันหนอ แม่จับมือสองของหนู สอนว่าพ่อเป็นพ่อฟ้า บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี พ่อเจ้าอยู่ตัวของหนู
หนูจะทำตามม่อสอน

หนูเคยแหงนดูปปฟ่อ เห็นแม่ละพ่อกราบบูชา พนมและชูแหงนหน้า
ปกครองชาติมาหกสิบปี
หนูเล่นสนุกได้ทุกที่
หนูต้องทำดีตามพ่อสอน
หนูจะไม่รอโดก่อน
ไม่เก ไม่อ้อน เป็นคนดี (พ่อเจ้าอยู่นัวของหนู)

## 1.5 การนำเสนอเนื้อหาแบบนิทานนิทัศน์

การใช้นิทานนิทัศน์ (exemplum) หมายถึงเรื่องเล่าสั้น ๆ สำหรับแสดงคติสอนใจ ซึ่งในบางโอกาสนิทานนิทัศน์ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของวรรณกรรมด้วย เพลงเฉลิมพระเกียรติที่ใช้กลวิธีการนำเสนอเนื้อหาแบบ นิทานนิทัศน์ คือ เพลงไผ่รวมกอ ซึ่งเล่าเรื่องชายชราคนหนึ่งมีลูกหลายคน แต่ลูก ๆ มักทะเลาะเบาะแว้งกัน ชายชราจึงสั่งให้ลูก ๆ ไปหาไม้เผ่มาคนละลำ และให้ลองหักไม้เผ่ดู ปรากฏว่ไไ้้ไผ่นั้นสามารถหักได้อย่างง่ายดาย ชายชรา จึงให้ลูกลองเอาไม้ไผ่มามัดรวมกันและให้ลูกลองหักดูใหม่ ปรากฏว่าไม่มีใคร หักได้ ชายชราจึงเตือนสติให้ลูกทุกคนสามัคคีกัน เพลงดังกล่าวมีการสรุป ความคิดในช่วงท้ายเพลงว่าคนไทยทุกคนควรจะสามัคคีเหมือนไผ่รวมกอ เพื่อตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเหนื่อยเพื่อคนไทยและ ต้องการให้คนไทยมีความสามัคคีกัน ดังปรากฏในเนื้อเพลงต่อไปนี้
มีนิทานเรื่องเก่าฟังงล่ากันสืบต่อมา
พ่อใหม่วัยชราอยู่ปลายนามีลีกมากมาย
กินข้าวจากหม้อเดียวกันแต่ทุกวันทะเลาะุ่นวาย
ไม่ฉิใครยอมให้ใคร ผิดใใกันเป็นประจำ
พ่อขราแสนห่วง วันล่วงและผ่านเลยไป
ยิ่เหนื่อยในหัวใจออกอุบายจะสอนสั่งคำ
จึงเรียกลูกๆ เข้ามาให้ไปหาไผ่มาสักลำ
เลือกไผ่ชนิดงามๆ หนึ่งคนหนึ่งลำเหมือนกัน
แล้วพ่อก็หยิบไมผน้นมาหักกลางลำให้ลูกจำได้
ให้หูกลองหักไผผ่ดู ลูกๆจึงรู้ว่าหัก่งายดาย
หนึ่งลำสองลำผ่านไป ลำแกร่งเข็งแรงเท่าไร
ถ้าวยู่เดียวดายก๊ไร้แรงต้านทาน
แล้วพ่อก็หยิบเชือกมามัดไผ่แน่นหนาใ้้อู่รู่วมกัน
ให้ลูกลองหักอีกทีสุดแรงที่มีกี่สะท้านพ่อบอกล้าเฮาฮักกัน เหมือนไผ่อยู่รมมก่อกัน
ก๊ไมมมีวันจะถูกทำลาย
ฟังนิทานเรื่องเก่าที่เล่ากันสืบต่อมา
น่าจะถึงเฉลาก้าวเข้ามาเพื่อร่วมแรงใจ
ร่วมถิ่นแผ่นดินดดียวัน แต่ทุกวันทะเลาะเพื่อใคร
แบ่งพรรคแบ่งพวกทำไมแบ่งไปกีไทยบอบช้ำ
พวกเฮาเป็นเหมือนไผ่หักง่ายถ้าแตกกอกัน
พ่อเหนื่อยล้ามานานกับความนันที่เฝ้าเพียรทำ
ดึงเขือกด้วยแรงแห่งใจอยากให้ไทยเเ็นกอบเป็นกำ
บ่อยู่า่างคนต่างลำตรากตรำเพื่อร้อยเป็นกอ
มัดไทยไม้ให้ร้ววฉานพ่อสร้างมานานให้เราสานต่อ

## มัดใจให้เป็นไผ่รวมกอสามัคคีเพื่อพ่อจะได้วางใจ

## (ไผ่รวมกอ)

เพลงพ่อเล่าให้ฟังเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติอีกเพลงหนึ่ง ที่ใช้กลวิธี การนำเสนอเนื้อหาแบบนิทานนิทัศน์ โดยมีการนำนิทานเรื่องพระมหาชนก มากล่าวเล่าแบบตัดทอนไว้ในบทเพลง โดยกล่าวว่าเป็นนิทานของ "พ่อ" ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สั่งสอนให้คนไทยได้ตระหนัก ว่าชีวิตของคนเราจะพ้นผ่านความทุกข์ไปได้ด้วยการเพียรพยายาม ดังเนื้อ เพลงต่อไปนี้

ชายคนหนึ่งมีความตั้งใจ เดินทางไปได้เพียงไม่นาน ต้องลอยคอฝ่าลมฝนเดียวดาย กลางทะเลที่ไม่เห็นฝั่ง มีแรงใจที่จะสู้ต่อ ผ่านเวลาเจ็ดคืนที่ยาวนาน จำเรื่องราวทุกคำที่พ่อสอน จำไว้คอยเตือนใจให้มันซึ้ง กลางทะเลที่ไกลแสนไกล กำลังใจและความพากเพียร และสักวันก็คงถึงปลายทาง จำเรื่องราวทุกคำที่พ่อสอน จำไว้คอยเตือนใจให้มันซึ้ง

ล่องเรือมุ่ไปปไขว่คว้าบางสิ่งที่ใฝัน แล้วพายุแรรก็พัพเเรือแตกและจมหาย แต่เขาไม่าลัวไมมนึนหวั่น เขายังว่ายไปแหวกว่ายไปไม่เคยท้อ เพราะัังพากเพียรจะคว้าบางสิ่งที่ใจัน สุดท้ายก็ไปได้จนสึง จดจำไว้ จำนิทานสอนใจรื่องชายคนหนึ่ง ชีวิตคนจะล่งงุุกข์ได้เพราะความเทียร ลึกและกว้างใหญ่หากท้อใจอาจจมหาย คือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผ่านสิ่งเลวร้าย ให้พบกับวันที่สดใส จดจำไว้
จำนิทานสอนใจเรื่องชายคนหนึ่ง
ชีวิตคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเซียร (พ่อเล่าให้ฟัง)

จากการศึกษาเรื่องกลวิธีการนำเสนอในเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่าผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงได้ใช้กลวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกัน สามารถ แบ่งได้ 5 ชนิด คือ การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา การนำเสนอ เนื้อหาแบบเปรียบเทียบ การนำเสนอเนื้อหาแบบใช้การตั้งคำถาม การนำเสนอ เนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว และการนำเสนอเนื้อหาแบบนิทานนิทัศน์โดยกลวิธี การนำเสนอที่พบมากที่สุด คือ การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา

## 2. วรรณศิลป์ในเพลงเฉลิมพระเกียรติ

วรรณศิลป์ หรือศิลปะการใช้ภาษาเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับงานวรรณกรรม โดยลักษณะทางวรรณศิลป์จะช่วย ทำให้วรรณกรรมมีความไพเราะ มีความงาม และมีความน่าสนใจ ซึ่งจาก ศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่ามีการใช้วรรณศิลป์ในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ การใช้สัมผัส การซ้ำคำ การสรรคำ การใช้ภาพพจน์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ประโยคปฏิเสธเพื่อเน้นความ และการอ้างถึง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

## 2.1 การใช้สัมผัส

สัมผัส หมายถึง พยางค์ที่คล้องจองด้วยเสียงของสระหรือ เสียงของพยัญชนะ หากคล้องจองด้วยเสียงสระเรียกว่า สัมผัสสระ หาก คล้องจองด้วยเสียงพยัญชนะเรียกว่า สัมผัสอักษร ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติ และลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบพูดเป็นคำคล้องจอง ยกตัวอย่างเช่น ทำมาหากิน อยู่ดีมีสุข น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา ค้าง่ายขายคล่อง เป็นต้น จากการศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่าการใช้สัมผัสทั้ง 2 ลักษณะ คือ การใช้สัมผัสสระ และ การใช้สัมผัสอักษร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 2.1.1 การใช้สัมผัสสระ

การใช้สัมผัสสระ คือ การใช้คำที่มีเสียงสระพ้อง หรือคล้องจองกัน เช่น สระอะ ก็ต้องพ้องกับพยางค์ที่ประสมด้วยสระอะ เช่น /กะ/ กับ /จะ/ หรือ /ปลา/ กับ /กา/ และหากมีตัวสะกด ตัวสะกด ก็จะต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น/ฉีก/ กับ/ปีก/ หรือ /ปน/ กับ / รณ/ ถึงแม้เสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ตาม เช่น/ต้น/ กับ/คน/ จลๆ จาก การศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่ามีการใช้สัมผัสสระเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น

> ธ ทรงงาน บันดาลไทย ได้อยู่สุข
> ทรงเสด็จ ดับทุกข์ ทุกแห่งหน
> ทรงตรากตรำ พระวรกาย เพื่อปวงชน พระเสโทหลั่งล้น บนผืนแผ่นดินไทย
(จอมราชัน)

### 2.1.2 การใช้สัมผัสอักษร

การสัมผัสอักษร (alliteration) หมายถึง การเล่นคำ ด้วยการซ้ำเสียงพยัญชนะต้น ซึ่งเป็นการใช้เสียงพยัญชนะพ้องกัน โดย เสียงพยัญชนะต้นนั้นอาจจะเขียนรูปต่างกันหรือใช้เสียงสระต่างกันก็ได้ เช่น /ซุง/ /ทราบ/ /สร้าง/ หรือ /ภา/ /พบ/ /พิมพ์/ ๆ จากการศึกษา เพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่ามีการใช้สัมผัสอักษรเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่าง เช่น

| รรมมศพิธ | ราชกิจประเพณี |
| :---: | :---: |
| ปกข้องประชาชี | หกสิบปี่ี่ผ่านมา |
| นวมินทร์พระปิ่นปราชญ์ | สวยราชย์นานพรรษา |
| เอกองค์เดียวในโลกา | ไม่มีที่เปรีย |

น้อมเกล้าเคารพ
เบื้องบาททรงธรรม์
หกรอบๆ ชันษา
ถวายพระพรองค์อคููย์
(ถวายราชสดุดี)
ราชกิจประเพณี
หกสิบปีที่ผ่านมา
เสวยราชย์นานพรรษา
หาไม่มีที่เปรียบปาน

น้อมนบอภิวันท์
องค์ราชันอองไทยเทิดทูน
ห้าธันวา ประชาพร้อมพูน
ทรงค้ำคูณคู้มเกล้าเหล่าไทย
(ใต้ร่มพพะบารมี)

เกียรริพระนามอุโฆษ เรืองโรจน์ไทยเทศเขตขันต์ พระคุณอเนกอนันต์ สุขสันต์วจี น้ำพระทัยเปรียบปานหยาดฝน (นวรัชจักรีมหาราชา)

## 2.2 การซ้ำคำ

การซ้ำคำ หมายถึง การใช้คำเดียวกันกล่าวช้ำหลายแห่ง ในบทประพันธ์หนึ่งบท เพื่อย้ำความให้หนักแน่นขึ้น การซ้ำคำในแง่วรรณศิลป์ มักจะซ้ำคำที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารที่กวี ต้องการสื่อ (เเนศ เวศร์ภาดา 2559:38) จากการกึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่ามีเพลงจำนวนมากที่นำลักษณะของการซ้ำคำมาช้ชเพื่อเพิ่มน้ำหนักและ ความชัดเฉนในสิ่งที่ทู่แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงต้องการจะสื่อให้ผู้พัได้เข้าใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หกสิบปี ที่พ่อหลวงครองราชย์ พระมหากรุณาธิคุณอนันต์ หกสิบล้าน ประชาตั้งปณิธิน หกสิบล้านทำความดีกอกลุศล น้อมลวายเป็นราชพลี พระภูมิพล เกษมพระชีพชนม์ ยิ่งืนยงทรงพระเริญ ( 60 ปี พ่อหลวงครองราชย์)
หกสิบล้าน ไทยทั้งชาติ ได้สุขสันต์ พระเป็นมิ่งขวัญ แห่งชาติแห่งชน
พ่อเธ็นมากกว่าพ่อคนไหน เป็นภาพจำดดงามอยู่ในสายตา

เหมือนขาดน้ำได้น้ำในแล้ง เหมือนขาดแสงได้แสดงเดือนเยือนผ่องใส เหมือนขาดร่มสมหมายได้ม่มไทร เหมือนป่ยยไข้ได้หมอพอบรรเทา เหมือนหลงหางพบทางในกลางง่า เหมือนธาราหลั่งพิภพอบแดดเผา เหมือนเรือแตกเห็นฝึ่งยังทำเนา เหมือนผู้เม่าได้ด้ม้เท้าไว้ก้าวเดิน (ร่มเกล้า)

## 2.3 การสรรคำ

การสรรคำ หมายถึง การเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะแก่ เนื้อความ บริบท ตัวละคร เช่น เลือกสรรคำที่มีศักดิ์สูง สร้างลีลาที่งาม ตระการ เลือกสรรคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง (ธเนศ เวศร์ภาดา 2549: 24) จากการศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติพบว่ามีลักษณะการสรรคำที่โดดเด่น 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำเรียกแทนพระนาม การใช้คำศัพท์สูง การใช้คำ สามัญ และการใช้ภาษาต่างประเทศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 2.3.1 การใช้คำเรียกแทนพระนาม

ในวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยทั่วไปมักไม่เรียก พระนาม หรือพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง แต่ จะมีคำและวลีที่ผู้แต่งเลือกสรรใช้เป็นคำเรียกแทนพระนามพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคำและวลีเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ล้วน แสดงถึงความสูงส่ง ความสง่า ภาคภูมิสมควรแก่พระเกียรติยศ ขณะเดียวกัน ก็มีความหลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซากจำเจของถ้อยคำ และมีส่วน สร้างจินตนาการ ให้อรรถรสและอารมณ์แก่ผู่อ่าน (ธงชัย ดิษโส 2547: 220-221) จากการศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติพบว่าู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ เพลงมีการสรรคำใช้เรียกแทนพระนามอย่างหลากหลาย โดยคำที่เลือกใช้ นั้นล้วนให้ความหมายที่ยิ่ใให่ แสดงถึงการยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวไว้สูงยิ่ง เช่น องค์นรินทร์ปิ่นนเรศ มหาราชเจ้าจอมราชัน องค์พระบิดา เจ้าหัวใจ องค์ไอศูรย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

องค์นรินทร์ปิ่นนเรศปกเกศพสุธา ดุจบิดาแห่งประชาทุกชนชั้น ภูมิพลมหาราชเจ้าจอมราชัน องค์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่นำไทยเรืองรอง ( 5 ธันวามหาราช)

> เทิดไท้นวมินทร์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม สุขล้ำทุกชีวินผองถิ่นเผ่าไทย ทั่วเขตคามองค์ราชันพระทรงธรรม์พระทรงไทย ถวายพระพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ (60 ปีเเลิงราชองค์ภูมิพล)

### 2.3.2 การใช้คำศัพท์สูง

การใช้คำศัพท์สูง ได้แก่ การใช้คำบาลี-สันสกถต และคำเขมร นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการใช้คำที่มีความงดงามในด้าน รูปคำ มีเสียงไพเราะ และมีความหมายที่เด่นชัด กล่าวคือ แนะให้ผู้อ่าน เห็นและสร้างภาพได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมในบท ประพันธ์นั้นได้เป็นอย่างดี โดย สาเหตุที่มีการเลือกสรรใช้คำศัพท์สูงนั้น สืบ เนื่องมาจากการที่วรรณกรรมประเภทเฉลิมพระเกียรติมีเนื้อหาที่มุ่งกล่าว สรรเสริญสดุดีพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ซึ่งคนไทยมีความเคารพรักและ เทิดทูนสูงสุด ทั้งยังมีคติความเชื่อมาแต่โบราณสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันว่าทรง เป็นเทพหรือสมมติเทพ ดังนั้นผู้แต่งวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติจึงมัก เลือกสรรคำศัพท์สูงมาเพื่อมุ่งให้เกิดความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ (ธงชัย ดิษโส 2547: 215-217)

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเพลงเฉลิมพระเกียรติ แล้ว จะพบว่าคำศัพท์สูงที่นำมาใช้นั้นไม่ยากหรือมีความซ้ำซ้อนเหมือนใน วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติประเภทอื่น ส่วนมากมักเป็นคำบาลี-สันสกฤต หรือคำเขมรที่ทราบความหมายโดยทั่วกัน ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเพลง เฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสื่อความหมายกับผู้ฟังในวงกว้างซึ่ง มีระดับความรู้ความเข้าใจในภาษาแตกต่างกัน ประกอบกับเพลง เฉลิมพระเกียรติใช้การรับสารโดยการฟัง ซึ่งต้องใช้สมาธิมากกว่าการอ่าน ผู้แต่งหรือประพันธ์เพลงจึงระมัดระวังในการใช้ศัพท์สูงในเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยไม่ใช้คำที่ต้องแปลความหมายอย่างซับซ้อน แต่มุ่ใช้คำศัพท์สูงที่คนทั่วไป คุ้นเคยเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เป็นการกล่าวสรรเสริญพระเกียรติของ พระมหา กษัตริย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

> เกียรติพระนามอุโฆษ เรืองโรจน์ไทยเทศเขตขัณฑ์
> พระคุณอเนกอนันต์
> สุขสันต์วจี น้ำพระทัยเปรียบปานหยาดฝน
> ชโลมกมลไทยทั่วธาตรี
> อยู่แห่งไหนถวายความภักดีท่วมท้น
> เลิศศรีศุภลักษณ์วาระวันเฉลิมพระชนม์
> มหาราชพระภูมิพลพระมิ่งขวัญ

(นวรัชจักรีมหาราช)

ขาดเข็ญเย็นทั่วธาษตรี
ประโยชน์แด่ราษฎร์ประชา
ทรงตริโดยพระกรุณา
สมบัติสมบูรณ์พูนผล
บำรุงพิภพมณฑล เสพสุขสากล
เกษตรทุเรศรมย์สถาน
(เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

### 2.3.3 การใช้คำสามัญ

การเลือกใช้คำสามัญ หมายถึง การเลือกสรรคำ ที่มีการใช้ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป ซึ่งหากพิจารณาแต่เพียงผิวเผินนั้น อาจคิดว่าไม่เหมาะสมกับสถาบันกษัตริยัอันเป็นที่เคารพเทิดทูนของคนไทย แต่เมื่อพิจารณาจากเจตนาของบทเพลงที่ต้องการสื่อสารกับคนในวงกว้าง การใช้ศัพท์สูงอาจจะไม่สามารถสื่อสารกับคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ทางด้านภาษา ดังนั้นจึงมีผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงเฉลิมพระเกียรติเลือกใช้

คำสามัญในการสื่อสารเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นการเลือก ใช้คำสามัญ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และ ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการใช้คำลักษณะดังกล่าวเป็นแสดงความ รู้สึกใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชน และสื่อถึงความรู้สึกของ ประชาชนว่าพระมหากษัตริย์เป็นมนุษย์ เป็นผู้มีเลือดเนื้อสามารถสัมผัส ได้จริง ไม่ได้รู้สึกว่าพระมหา กษัตริย์เป็นเทพหรือสมมติเทพดังแต่ก่อน ยกตัวอย่างดังเพลงต่อไปนี้

> มองปฏิทินพ่อแห่งแผ่นดินตรงหน้า
> ยังจำติดตาหยาดเหงื่อของพ่อหยดริน ที่ปลายจมูกหลั่งรดหยดลงพื้นดิน
> เหงื่อพ่อหยดไปทั่วถิ่นเหนื่อยเป็นอาจิณเพื่อใคร
> ในมือพ่อมีแผนที่พร้อมสะพายกล้อง
> ลัดเลาะริมคลองสอดส่องไปทั่วถิ่นไทย
> พ่อไม่เคยบ่นอดทนพระวรกาย
> โครงการของพ่อมากมายช่วยให้ลูกใช้ทำกิน ทุกตารางนิ้วเหนือใต้ออกตกอีสาน
> พ่อดำเนินผ่านสร้างงานชี้ทางชีวิน
> ส่งเสริมอาชีพให้เรามีอยู่มีกิน
> พระคุณพ่อแห่งแผ่นดินท่วมท้นผืนดินแผ่นฟ้า
> วอนลูกทุกคนให้เราอดทนเหมือนพ่อ
> รวมพลังถักทอสานต่อแนวทางชีวา
> รู้รักสามัคคีพ่อนี้เพียรสอนสั่งมา
> ชาติไทยจะพัฒนาสมค่าหยาดเหงื่อของพ่อ

### 2.3.4 การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีปรากฏในเพลง

 เฉลิมพระเกียรติเพียง 2 เพลงเท่านั้น คือ เพลง 80 ปีพ่ออยู่หัว และเพลง King of Kings เป็นที่น่าสังเกตว่าเพลงเฉลิมพระเกียรติที่มีการใช้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองที่ทันสมัยและเกิดขึ้นใน สมัยหลัง อย่างไรก็ตามคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในเพลงนั้นก็เป็นคำ ศัพท์ง่าย ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักและทราบความหมายกันเป็นอย่างดี การนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษมาใช้นี้ นอกจากจะมองได้ว่าเป็นการเพิ่มสีสันให้กับบทเพลง เฉลิมพระเกียรติแล้ว อาจยังเป็นการสื่อนัยยะว่าพระเกียรติคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่รับรู้และประจักษ์เป็นสากล ดังตัวอย่างต่อไปนี้เราคนไทยทดแทนไมิ้น
เราคนไทยพร้อมใจสรรเสริญ

พระเจ้าแผ่นดินทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัว

King of kings King of kings Long live the king (80 ปี พ่ออยู่หัว)

King of Kings, King of Kings
ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง
King of Kings, King of Kings
ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
พระทรงครองในทศพิธราชธรรม พระชี้นำให้มีใจรักและสามัคคี King of Kings.

## 2.4 การใช้ภาพพจน์

ภาพพจน์ (figure of speech) เป็นสำนวนภาษารูปแบบ หนึ่ง เกิดจากการเรียบเรียงถ้อยคำด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้ผิดแผกไปจากการ เรียงลำดับคำหรือความหมายของคำตามปรกติ เพื่อให้เกิดภาพหรือให้มี ความหมายพิเศษ (ราชบัณฑิตยสถาน $2545: 182$ ) ลักษณะของการใช้คำ แบบสร้างภาพนั้นเป็นลักษณะพิเศษจะเน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากตัวภาษา ส่งผลให้ผู้รับสารสามารจินตนาการภาพและรับรู้อารมณ์ของ สารนั้นได้ชัดเจน และยังทำให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งอีกด้วย จากการ ศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติพบว่ามีการใช้ภาพพจน์ จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ และบุคลาธิษฐาน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 2.4.1 อุปมา

อุปมา (simile) หมายถึง การเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือน อีกสิ่งหนึ่ง โดยใช้คำเชื่อมว่า เหมือน ราว ราวกับ เปรียบ ดุจ ประดุจ ดัง ดั่ง เฉก เช่น เพียง เพี้ยง ประหนึ่ง ถนัด กล เล่ห์ ปิ้มว่า ปาน ครุวนา ปูน พ่าง ละม้าย แม้น (ธเนศ เวศร์ภาดา 2549:41) ในเพลง เฉลิมพระเกียรติมีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเป็นจำนวนมาก เพราะสามารถ ช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตภาพที่ชัดเจน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

องค์นรินทร์ปิ่นนเรศปกเกศพสุธา ดุจบิดาแห่งประชาทุกชนชั้น ภูมิพลมหาราชเจ้าจอมราชัน องค์มิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่นำไทยเรืองรอง
(5 ธันวา มหาราช)

เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง เปราะบาง ไร้ค่า ไร้ความหมาย อ่อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื่อยไป เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง

### 2.4.2 อุปลักษณ์

อุปลักษณ์ (metaphor) หมายถึงการนำเอา สิ่งที่ต่างกัน 2 สิ่งหรือมากกว่า แต่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกันมา เปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยตรง เช่น เขาเป็นสิงห์ทะเลทราย หรือ เธอเป็นแก้วตาและดวงใจของพ่อแม่ (ราชบัณฑิตยสถาน $2545: 261$ ) ดังนั้น อุปลักษณ์จึงมักจะมีคำว่า "เป็น" หรือ "คือ" อยู่ในประโยคด้วย แต่ขณะเดียวกันก็สามารถตัดหรือละคำว่า "เป็น" หรือ "คือ" ออกไปก็ได้ การใช้อุปลักษณ์ในเพลงเฉลิมพระเกียรติ ทำให้ผู้ชมสามารถนึกภาพหรือจินตนาการตามได้ง่าย เช่นเดียวกับการใช้ อุปมา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (ป่ารักน้ำ)

โอ้ละหนอพ่อหลวงเอย พระบารมีเป็นที่ลือไกล

 (เทิดพระเกียรติสมเด็จพ่อ)

### 2.4.3 อธิพจน์

อธิพจน์ (hyperbole) หมายถึง การเปรียบเทียบ โดยการกล่าวข้อความที่เกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณว่ามีมาก เหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความนั้นให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น เช่น ร้อนตับแตก คอแห้งเป็นผง รักคุณเท่าฟ้า (ธเนศ เวศร์ภาดา 2549: 46) มีเพลง

เฉลิมพระเกียรติที่ใช้ภาพพจน์แบบอธิพจน์ในการสรรเสริญพระเกียรติของ พระมหากษัตริย์หลายเพลง เพื่อเป็นการเน้นน้ำหนักของการสรรเสริญ ให้ทวีหรือเข้มข้นมากกว่าปกติ ดังปรากฏในเพลงต่อไปนี้

พระผู้สลิตในใจราษฎร์ทั้งแผ่นดิน เหนือเมฆินทร์ใต้ธรณินทร์ต่างแช่ซ้อง
( 5 ธันวา มหาราช :)

> กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลั่งเพื่อคนไทย กี่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ
> ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ
> อาบเหงื่อต่างน้ำนำทางเพื่อลูกเรื่อยมา

(เดินตามพ่อ)

### 2.4.4 บุคลาธิษฐาน

บุคลาธิษฐาน หรือ บุคคลวัต (personification) หมายถึง การสมมติสิ่งที่ไม่มีชีวิต ความคิด นามธรรม หรือสัตว์ให้มีสติ ปัญญา อารมณ์ หรือกิริยาอาการเยี่ยงมนุษย์ (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 324) จากการศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติพบว่ามีการใช้ภาพพจน์แบบ บุคลาธิษฐานในหลายลักษณะ ทั้งการทำให้ธรรมชาติ และสัตว์มีความคิด ความรู้สึก กิริยาอาการ หรือสามารถพูดได้เหมือนมนุษย์ ซึ่งการใช้ บุคลาธิษฐานช่วยทำให้งานเพลงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏในเพลง ต่อไปนี้

ลมพัดไกวพัดใบไม้หล่น
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินท่วมกาย

ได้ยินเสียงบ่นของใบไม้
ด้วยจุดหมายชุ่มชโลมดิน (80 ปีพ่ออยู่หัว)

นกเขาเอยนกเขาชวานาดอน เจ้าโผไปจับต้นแก้ว แล้วส่งเสียงใสใส ว่าสุขจริงมิ่งไม้ นี้ด้วยบุญใดกันเอย
(พระเจ้าแผ่นดินในดวงใจ)

## 2.5 สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ (symbolic) หมายถึงสึ่งมีชีวิตหรือไม่มีวีวิต ซึ่งเป็นตัวแทนหรือสิ่งแทนของสิ่งหนึ่ง สัญลักษณ์บางอย่างอาจมีความเป็น สากลกล่าวคือเป็นที่รูักักรือตีความได้โดยทั่วกัน แต่สัญลักษณ์บางอย่างอาจ จะมีลักษณะเฉพาะตน คือ นักเขียนสร้างและกำหนดใช้สัญลักษณ์พิเศษนั้น ขึ้นมาเอง ซึ่งผู้อ่านต้องตีความโดยอาศัยข้อความในบริบทเป็นตัวช่วย (ราชบัณฑิตยสถาน 2545 : 423) จากการศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงเฉลิมพระเกียรติได้มีการใช้สัญลักษณ์จำนวนมาก โดยสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถตีความได้ง่ายโดยพิจารณา จากบริบทแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คือประมุขของปวงประชา
คือเพชรหนึ่งในโลกาล้ำเลอค่าสากล
เพชรแห่งแผ่นดิน สยามินทร์พระภูมิพล ศูนย์รวมใจผองชน มิ่งมงคลเทิดไว้

# อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง <br> ปกครองอย่างทรงพระเมตตา <br> ดุจบิดรเหล่าประชาทุกข์ร้อนใดใดกรายมา <br> โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ 

(ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา)

## 2.6 การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์

การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ (rhetorical question) หมายถึง คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเพราะรู้คำตอบชัดเจนอยู่แล้ว ที่ใช้ รูปประโยคคำถามก็เพื่อเป็นการเน้นให้ข้อความมีน้ำหนักดึงดูดความสนใจ หรือให้ข้อคิด (ราชบัณฑิตยสถาน $2545: 366$ ) จากการศึกษาเพลง เฉลิมพระเกียรติพบว่ามีการใช้คำถามเชิงวาทศิลป์เป็นจำนวนมาก ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

เราก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน เพราะพ่อรู้ พ่อคือพลังแห่งแผ่นดิน หากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่อง บวกกันเป็นดินเดียว ให้พ่อได้สุขใจ

จะมีไหมใครใคร่ตอบแทน
ขอจงร่วมใจรักห่วงใยชาติไทยนี่

ต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้น ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป เราทั้งผอง จะพร้อมกันได้ไหม ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา (ของขวัญจากก้อนดิน)

ให้เหมือนแม้นที่ท่านทรงปรานี จงสร้างความดีเพื่อแทนพระคุณ (ด้วยพระปรีชาชาญ)

## 2.7 การใช้ประโยคปฏิเสธเพื่อเน้นความ

 มีเพลงเฉลิมพระเกียรติจำนวนมากที่ใช้ประโยคปฏิเสธเพื่อ เน้นความ หรือเพื่อสรรเสริญพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ยิ่งใหญ่และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมักจะกล่าวในลักษณะว่าไม่มีพระกษัตริย์ ใดยิ่งใหญ่เท่าพระองค์ ไม่มีแผ่นดินจะมีบุญเท่าแผ่นดินไทย ไม่มีใครที่จะ ทรงงานหนักเหมือนกับพระองค์ ดังปรากฏในเพลงต่อไปนี้> ไม่มีแคว้นใดทั่วโลกา
> จะมีบุญเหมือนเทพมาบันดล
> พระเจ้าแผ่นดินทรงเหนื่อยยากโดยไม่บ่น เพื่อให้ปวงชนเป็นสุขร่มเย็น

(ด้วยพระปรีชาชาญ)

แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน
ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป
เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง
(เดินตามพ่อ)

## 2.8 การอ้างถึง

การอ้างถึง (allusion) หมายถึง การกล่าวถึงเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่เขียน เช่น กล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ นิทาน หรือ วรรณกรรมอื่น ๆ ซึ่งการอ้างถึงที่พบมากที่สุดในเพลงเฉลิมพระเกียรติ คือ การอ้างถึงพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม" ดังปรากฎในเพลงต่อไปนี้

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
แว่วสถิตอยู่ในใจประชา

พระราชดำรัสมหาราชภูมิพล ชาวสยามทุกคนซึ้งในพระบารมี
(พลังแห่งแผ่นดิน)

พระสุรเสียงโรยฉ่ำทั่วฟ้า ชุบวิญญาณ์ปวงข้าชาวไทย
(รากแก้วของแผ่นดิน)

นอกจากการอ้างถึงพระปฐมบรมราชโองการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การอ้างถึงอีกลักษณะหนึ่งที่พบในเพลงเฉลิมพระเกียรติก็คือการอ้างถึง พระบรมฉายาลักษณ์ต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมักมีผู้ขอ พระราชทานพระบรมราชานุญาตินำมาเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ จนที่ประทับ ตาและประทับใจประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน ดังปรากฏในเพลงต่อไปนี้

> มองปฏิทินพ่อแห่งแผ่นดินตรงหน้า
> ยังจำติดตาหยาดเหงื่อของพ่อหยดริน
> ที่ปลายจมูกหลั่งรดหยดลงพื้นดิน
> เหงื่อพ่อหยดไปทั่วถิ่นเหนื่อยเป็นอาจิณเพื่อใคร
> ในมือพ่อมีแผนที่พร้อมสะพายกล้อง
> ลัดเลาะริมคลองสอดส่องไปทั่วถิ่นไทย
> พ่อไม่เคยบ่นอดทนพระวรกาย

โครงการของพ่อมากมายช่วยให้ลูกใช้ทำกิน

> ภาพพ่อยิ้มภาพพ่อหัเราะ ภาพพ่อเล่นดนตรี ภาพพ่อย่าโคคนภาพพ่อตรากตรำไปทุกพื้นที่ ภาพพ่อก้มลงไปจับมือ เด็กน้อยกราบสวัสดี ภาพเห่านี้ประทับใจเราไม่เคยเลือนหาย ภาพพ่อทำงานกลางแดดกรำ เหื่อไหลเต็มหน้า ภาพคนชราที่พ่อโน้มตัต เพื่อไปรับไหว้ ภาพพ่อเป็นลูกที่กัตญญู ภาพความรักีอกมมากมาย ที่ยังคงเรียงร้อยในดวงใจเราทุกคน... ภาพของรองเท้า ที่พ่อนั้น ซ่อมแล้วซ่อมอีก ภาพหลอดยาสีฟัน ที่พ่อบีบรีดใช้จนหมด ภาพของชิวีตที่เพียงพอ จากพ่อที่เราได้พบ ไม่อาจลบออกไป จากใจของเรไได้เลย พ่อไม่ได้เพียงแค่พร่ำสอน แต่ข่อย้งทำเป็นตัวอย่างให้เรได้เเห็น... (เพลงของพ่อ)

## บทสรุป

จากการศึกษเเพลงเฉลิมพระเกียรติในด้านกลิวิีการนำเสนอ พบว่า ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงได้ใช้กลวิธีการนำสนอที่แตกต่างกัน สามารถ แบ่งได้ 5 ชนิด คือ การนำเสนอเนื้อหาแบบตรไปตตรมา การนำเสนอ เนื้อหาแบบเปียยบเทียบ การนำเสนอเนื้อหาแบบชช้การตั้งำถาม การนำเสนอ เนื้อหาแบบสร้างเรื่องราว และการนำเสนอเนื้อหาแบบนิทานนิทัศน์จาก ศึกษาเพลงเฉลิมพระเกียรติ โดยกลวิธีการนำเสนอที่นิยมใช้มากที่สุดก ก็คือ การนำเสนอเนื้อหาแบบตรงไปตรงมา โดยสามารถแบ่ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การกล่าวสรรเสริญโดยรวม และการกล่าวสรรเสิิญฉฉพาะด้าน

ในด้านวรรณศิลป์ในเพลงเฉลิมพระเกียรติ พบว่ามีการใช้วรรณศิลป์ ในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ การใช้สัมผัส การซ้ำคำ การสรรคำ การใช้ ภาพพจน์ การใช้สัญลักษณ์ การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การใช้ประโยค ปฏิเสธเพื่อเน้นความ และการอ้างถึง

หากพิจารณาในด้านกลวิธีการนำเสนอและวรรณศิลป์ในเพลง เฉลิมพระเกียรติ จะพบว่าในขณะที่วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติประเภทอื่น ยังคงลักษณะการใช้ภาษาที่เข้มขลัง การใช้คำภาษาบาสีสันสกฤตมีเน้นความ อลังการของรสคำรสความ แต่เพลงเฉลิมพระเกียรติในสมัยหลังมักไม่ใช้ ถ้อยคำที่เป็นศัพท์สูง และนิยมใช้คำสามัญมากขึ้น เช่น เพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงของขวัญจากก้อนดิน เพลงรูปที่มีทุกบ้าน เพลงเพลงของพ่อ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากเจตนาของบทเพลงที่ต้องการสื่อสารกับคนในวงกว้าง การใช้ศัพท์สูงอาจจะไม่สามารถสื่อสารกับคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจทาง ด้านภาษา ดังนั้นจึงมีผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงเฉลิมพระเกียรติเลือกใช้คำ สามัญในการสื่อสารเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นการเลือกใช้ คำสามัญ ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และ ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะการใช้คำลักษณะดังกล่าวเป็นแสดงความ รู้สึกใกล้ชิดระหว่างพระมหา กษัตริย์และประชาชน และสื่อถึงความรู้สึก ของประชาชนว่าพระมหากษัตริย์เป็นมนุษย์ เป็นผู้มีเลือดเนื้อสามารถสัมผัส ได้อริง ไม่ได้รู้สึกว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทพหรือสมมติเทพดังแต่ก่อน

## บรรณานุกรม

กุสุมา รักษมณี. "พระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์," วารสารภาษาและหนังสือ. 38 (2550): 9-17.
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. "คติเรื่องพุทธราชาในวรรณคดีไทย," ใน วรรณกรรม - ศิลปะสดุดี. หน้า $57-75$. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538.
ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์. "วิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี กาญจนาภิเษกจากวารสารและนิตยสาร." มหาสารคาม: คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543. ธงชัย ดิษโส. "การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช." วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. ธเนศ เวศร์ภาดา. หอมโลกวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ: ปาเจรา, 2549. ยุพร แสงทักษิณ. วรรณคดียอพระเกียรติ. กรุงเทพฯ: ครุสภา, 2537. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพข: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2545.
เสาวณิต วิงวอน. "การศึกษาวรรณกรรมยอพระเกียรติ." วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 . อำนวย นันทะเสน. "การวิเคราะห์บทร้อยกรองอาเศียรวาทร่วมสมัยระหว่าง

ปี พ.ศ.2513-2542." วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543.

## อาหารบนจานยักษ์

## Food on the Giant Plates

สุชาติ พงษ์พานิช*

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


## บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาจินตนาการของผู้ประพันธ์ เรื่อง รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช เกี่ยวกับชนิดของอาหารของเมืองลงกา ว่าจะมีความพิเศษพิสดาร ต่างจากอาหารของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ยักษ์ก็มีอาหาร เช่นเดียวกับมนุษย์ เช่น ข้าว แกง พะแนง อั่ว ทอดมัน และเหล้า ส่วนกรรมวิธีในการปรุงก็มี หุง ต้ม ปิ้ง จี่ ทอด ต่างแต่เพียงวัตถุดิบที่นำ มาปรุงเป็นเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ให้สมกับเป็นอาหารของยักษ์ ยังมี ช้าง กระทิง โค ลา ชุมพา เป็นต้น

คำสำคัญ : รามเกียรติ์ อาหาร

## Abstract

The purpose of this article is to study the imagination used in Ramayana; the royal work by King Rama I, focusing on how special and different of the food serving in the Lanka or the Giant City from the normal human food. The study found that Giants have the same food as human such as rice, curry, red curry, spicy sausage, fried fish patty and liquor. The culinary methods are cooking, boiling, toasting, roasting and frying which are all the same with human. There are only difference in ingredient that using meat from large animals such as elephant, wild ox, cow, donkeys and sheep.

จินตนาการเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของวรรณศิลป์ ซึ่งเป็น เคื่องประกอบรูปแบบให้หนังสือเล่มหนึ่งมีคุณภาพมากน้อยต่างกันตามีีีืือ ของผู้ประพันธ์ เราอาจแบ่งจินตนาการออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ จินตนาการสมจริงและจินตนาการเหนือจริง จินตนาการสมจริงสามารถ พบเห็นได้จากวรรณกรรมบางประเภท เช่น นวนิยาย เรื่งสสั้น วรรณกรรม ประเภทนี้มี้ผู้เรียว่า วรรณกรรมแนวสัจนิยม (Realism) เป็นวรรณกรรม มุ่ง่เสนอภาพชีวิตอย่างตรงไปตรงมา โดยผู้เสพจะยอมรับและรู้สึกไได้ว่าเป็น เรื่องที่อาาเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้ ส่วนจินตนาการเหนือจริงหากปรากฏใน วรรณกรรม ก็เรียกกันว่า วรรณกรรมแนวจินตนิยม (Romanticism) เป็น วรรณกรรมที่ไม่นิยมเหตุผล มุ่งเสนอเรื่องราวที่มีกังษณะที่พิเศษแตกต่างไป จากปกติธรรมดาทั่วไป เป็นเรื่องเหนืออำนาวมนุษย์และเหนือธรรมชาติ เป็น เรื่องที่ใช้สถานที่ต่างแดนต่างโลก เป็นเรื่องของนีสางเทวดา จิติิญญาณ เรื่องแปลกพิสดาร เป็นต้น

รามเกียรติ์ บทพรรราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดผ้า จุหาโลก เป็นวรรณกรรมแนวจินตนิยมเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร ฉาก และอื่น ๆ ในลักษณะเหนืออริงเกือบทั้งเรื่งง ตัวละครก็มีอมมนุษย์ที่เป็นทั้งเทวดา ยักษ์ พญานาค รวมทั้งสัตวหหลายชนิด ที่มีความรู้สึกกนึกคิดและพฤติกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ ในด้านฉากมีทั้งสวรรค์ บาดาล ด่านน้ำกรด เป็นต้น ส่วนพตติกรรมของตัวละครก์มีหลากหลาย เช่น การแปลงกาย การเหาะเนินเดินอากาศ การต้อคคำสาป การถอดดวงใจ และด้วยเหตุผลีี่วรรณกรรมข้างต้นอุดมไปด้วยจินตนาการแบบเหนื้อจริง จึงทำใหูู้้้เียนอยากทราบเรื่งงอาหารการกินของยักษ์ว่าจะเป็นเช่นไร พจนานุกรมฉบับราขบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวว่า กักษ์เป็น อมนุษย์พวกหนึ่งมีรูปร่างใหณฺโตน่ากลัวมีเี้ยวงอก โดยมากมักมีฉทธิ์เหาะด้

สามารถจำแลงแปลงตัวได้ ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหาร แต่เมื่อได้ศึกษารามเกียรติ์ฉบับดังกล่าวแล้ว กลับพบว่ายักษ์ก็มีอาหาร เช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่เคยปรากฏว่ายักษ์ได้นำเอามนุษย์หรือลิงไปเป็นอาหาร เหมือนที่สหัสเดชะร้องตะโกนว่า "จับไอ้ลิงขาวบ่าวรามลักษมณ์ กูจะหักคอ เคี้ยวเสียเดี๋ยวนี้" กล่าวคือเมื่อทศกัณฐ์จะใช้หรือชักชวนให้ลูกหลานญาติมิตร สหาย ช่วยออกรบกับฝ่ายพระรามแทนตน ก่อนออกรบทศกัณฐ์ก็จะจัดเลี้ยง ตัวแทนเหล่านั้นให้อิ่มหมีพีมันเสียก่อนแทบทุกครั้ง ดังนี้

เมื่อจัดเลี้ยงท้าวสหัสเดชะเจ้าเมืองปางตาล และ มูลพลัมอุปราช ทศกัณฐ์ก็

## แล้วมีพระราชวาที <br> จงบอกเจ้าพนักงานทั้งนั้น <br> มาถวายสมเด็จพระเชษฐา <br> ข้าวเหล้าเป็ดไก่ชัยบาน

บัดนั้น
บ้างคั่วบ้างแกงแพนงปิ้ง
แกล้มกับเมรัยชัยบาน

เมื่อนั้น
เสวยเสร็จโภชนาสาลี

สั่งมหาเสนีคนขยัน
ให้แต่งเครื่องอันโอฬาร
เลี้ยงทั้งโยธาทวยหาญ ของคาวของหวานทุกสิ่งไป

นางวิเสทนอกคนขยัน แบ่งปันกันตามพนักงาน ครบสิ่งของคาวของหวาน เทียบทานแต่ล้วนโอชา

สหัสเดชะยักษี
อสุรีปราศรัยทศกัณฐ์

ส่วนของแม่ทัพนายกองและพลทหาร

บัดนั้น
หุงต้มปิ้งจี่เป็นโกลา
ช้างสารคั่วแกงแพนงอั่ว
แกล้มกับสำหรับเมรัย ตั้งเป็นระเบียบเรียบเรียง
ของหวานของคาวครบครัน

ฝ่ายนางวิเสทนอกซ้ายขวา ยำพล่าอุตลุดวุ่นไป ควายวัวทอดมันชุบไข่ เสร็จแล้วยกไปตามกัน ในหมู่ที่เลี้ยงพลขันธ์ เหล้าต้มเหล้ากลั่นอย่างดี

อาหารก็มีข้าว หากแปลตามรูปศัพท์ สาลี ก็คือข้าวสาลี ซึ่งเป็น ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเป็นพรรณไม้ต่างประเทศ นิยมนำเมล็ดมาบดเป็นแป้ง เรียกว่า แป้งสาลี ใช้ทำขนมปัง เป็นต้น นอกจากของหวานซึ่งไม่ได้บอก รายละเอียดแล้ว ก็มี กับแกล้ม คือของกินกับเหล้า ซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียด เช่นกัน ส่วน กับข้าว คือสิ่งที่ปกติใช้กินพร้อมกับข้าวนั้น กรรมวิธีในการ ปรุงก็ไม่ต่างจากกับข้าวของมนุษย์เพราะมีแกง คั่ว พะแนง ปิ้ง จี่ หุง ต้ม ยำ พล่า อั่ว ทอด ส่วนวัตถุดิบที่นำมาปรุงก็เป็นเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ให้สมกับเป็น อาหารของยักษ์ เช่น ช้าง วัว ควาย

หุง คือ การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สุกด้วยวิธีต้มหรือเคี่ยว เป็นต้น เช่น หุงข้าว หุงยา

ต้ม คือ การนำเอาของเหลว เช่น น้ำ ใส่ภาชนะแล้วทำให้ร้อน ให้ เดือดหรือให้สุก เช่น ต้มน้ำให้ร้อน ต้มน้ำให้เดือด ต้มน้ำให้สุก ถ้าเอาของ อื่นใส่ลงในน้ำนั้น ก็เรียกว่าต้มของนั้น ๆ เช่น ต้มไข่ ต้มไก่ ต้มข้าว ต้มเข็ม ฉีดยา ต้มผ้า

แกง คือ กับข้าวประเภทที่เป็นน้ำมีชื่อเรียกต่าง ๆ ตามวิธีที่ปรุงและ เครื่องปรุง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ม แกงคั่ว แกงต้มส้ม แกงเป็นอาหาร ที่มีส่วนประกอบ คือ เนื้อสัตว์ ผัก เครื่องปรุงรสและกลิ่น

คั่ว มี 2 ความหมาย ความหมายที่ 1 คือ การเอาของใส่กระเบื้อง หรือกระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วคนไปจนสุกหรือเกรียม ของที่นำมาคั่วมักจะเป็น ของแห้ง เช่น ถั่ว งา มะพร้าวที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ การคนบ่อย ๆ จะทำให้ ของที่คั่วเหลืองทั่วกัน ในการคั่วควรใช้ไฟอ่อนเพื่อไม่ให้ของที่นำมาคั่วไหม้ ง่าย ของที่นำมาคั่วอาจไม่ใช่อาหารก็ได้ เช่น ในการสู้รบสมัยโบราณ มีการ คั่วกรวด คั่วทราย เพื่อสาดใส่ข้าศึกที่ปีนกำแพงเมือง ส่วนความหมายที่ 2 คือ ชื่อแกงที่ใส่กะทิชนิดหนึ่งคล้ายแกงเผ็ด แต่มีรสออกเปรี้ยว ในการแกง ใช้น้ำพริกแกงเผ็ด จะใช้ปลามาโขลกใส่น้ำแกงหรือบางครั้งเพิ่มกระชาย เข้าไปด้วยก็ได้ แกงคั่วมี 3 ประเภท คือ

1. แกงคั่วที่ไม่ใส่กระชาย มีรสเค็ม เผ็ด มัน หวานเล็กน้อย เช่น แกงคั่วสับปะรด แกงอ่อมมะระ
2. แกงคั่วที่ใส่กระชาย มีรสเค็ม เผ็ด มัน หวานเล็กน้อย หอม กระชาย เช่น แกงอ่อมใบยอ แกงขี้เหล็ก แกงลูกตำลึง แกงฟักทองกับปูม้า
3. แกงคั่วที่มีรสเปรี้ยว เรียกว่า แกงคั่วส้ม มีรสเค็ม เผ็ด มัน เปรี้ยว หวานเล็กน้อย ใช้น้ำพริกแกงคั่ว รสเปรี้ยวมาจากมะนาว น้ำส้มมะขาม หรือน้ำมะกรูด เช่น แกงเทโพ แกงคั่วส้มหน่อไม้ดอง

น้ำพริกแกงคั่วจะใช้ พริกแห้ง ตะไคร้ ข่า ผิวมะกรูด กระเทียม หอมแดง เกลือ พริกไทย กะปิ (กระชาย) หรือใส่ปลาย่าง ปลาเค็ม หรือกุ้ง โขลกในน้ำแกง

พะแนง คือแกงคั่วไก่หรือเนื้อสัตว์อื่น เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เป็นแกง น้ำข้นโดยใช้ถั่วลิสงคั่วโขลกปนไปกับน้ำพริกเพื่อให้ข้นและมัน อ่อนรสเผ็ด มักปรุงให้ออกหวาน บางครั้งใส่มะขามเปียกให้มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย โดยปกติ ไม่นิยมใส่ผักเป็นส่วนประกอบ แต่ใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงหั่นแฉลบและใช้ ใบมะกรูดฉีกหรือซอยโรยแต่งหน้า

อั่ว คือชื่แแกงคั่วชนิดหนึ่ง เป็นแกงโบราณที่ปจจจุบันไม่ค่อยเป็น ที่รูวักก เกิดจากการนำของเหลือมาปรุรุใหม่ โดยเอาน้ำยาขนมจีนที่เหลือ เป็นน้ำแกง แล้วช้เนื้อปลาและถั่วักกยาวผสมลงไป ในภาษาเหนือ อั่ว มีความหมายว่า สอดแทรกเข้าไปในระหว่าง เรียกไส้กรอกว่า ไส้อั่ว ซึ่ง เป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งเช่นดียยวกับการทำแหนม การทำไส้อั่วนิยมใช้ เนื้อหมูคลุกเคล้ากับเครื่องปรุรึ่งมีพริก กระเทียม หอมแดง ข่า ตะไคร้ รากผักชี เกลือ ขมิ้น กะปิ (บางครั้ใสดดีีปลี้วย) ที่ได้ขอกกจนละเอียดแล้ว หั่นผักชีและต้นหอมผสมด้วย เสร็จแล้วยัดใสไไส้ที่ไมใช้ไส้อ่อนสึ่งล้างสะอาด และเคล้าใบตะไค้ไห้หายกลิ่นคาว ในการอัดไม่ยัดให้แน่น หากแน่นจะแตก เวลาปิ้ง หลังจากนั้นผูกรัวท้ายขดเป็นวงกลมเล้วนำไปย่าง โดยใช้ไฟอ่อน เมื่อสุกแล้วหั่นเป็นชิ้นหรือพอคำสำหรับรับประทาน

ทอด คือการทำให้อาหารสุกด้วยน้ำมันที่ร้อนจัดนรือน้ำมันเดือด มักใช้กระทะใส่น้ำมันตั้งบนเตาไพ อาจจะใช้น้ำมันน้อย ๆ พอไม่ให้ของ ที่ขอดติดกระทะ หรืออาจจะใช้น้ำมันมากๆ และทอดในน้ำมันเดือดกก๊ได้ ไม่ว่าจะทอดของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ จะต้องทอดทีละด้าน เมื่อด้านหนึ่ง เหลืองหรือเกรียมแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งให้ถูกน้ำมัน แต่จะไม่ใช้ยะหลิว คนไปมาเหมือนรวน คั่วหรือผัด การทอดน้ำมันน้อย ๆ เช่น ทอดปลา ทอดเนื้อที่ใส้น้ำมันมากขึ้นเล็กน้อย เช่น ทอดไข่ดาว ทอดหมู ทอดหอย และ ที่ใส้น้ำมันมากจนท่วมของที่ทอด เช่น ทอดปาท่องโก๋ ทอดกล้วยแขก ทอดข้าวเม่า ในการทอดหากไฟแรงมากของที่ทอดจะไหม้ หากไฟอ่อนจะอม น้ำมัน

จี่ ในทางภาษาหมายถึ เผา เข้าคู่กันเป็นคำว่า เผา เป็น เผาจี่ ในด้าน การทำอาหาร หมายถึง การทำอาหารให้สุกในกระทะที่ทาน้ำมันน้อย ๆ โดย การกลับไปกลับมาให้สุกตามต้องการ เช่น การทำขนมแป้งจี่ ขนมบ้าบิ่น

การจี่ควรใช้ไฟปานกลางอาจลดไฟลงบ้างในบางระยะ เพื่อให้อาหารสุก ทั่วกัน

ปิ้ง คือการทำให้สุกโดยวางไว้บนตะแกรงเหนือไฟ โดยปกติใช้ไฟ ปานกลางใช้เวลาน้อยกว่าย่างเพราะไฟแรงกว่าย่าง การปิ้งมี 2 ลักษณะ คือ แบบห่อใบตองและไม่ห่อใบตองในการปิ้งต้องหมั่นกลับไปกลับมาจนข้างนอก อ่อนนุ่มหรือแห้งกรอบ ข้างในสุกแต่อย่าให้สุกมาก หากสุกมากจะไม่อร่อย อาหารที่นำมาปิ้งอาจเป็นของแห้ง เช่น ข้าวเกรียบ เนื้อเค็ม ปลาแห้ง หรือ อาหารในลักษณะงบ คืออาหารประเภทแกงที่ไม่ใส่น้ำหรือกะทิ แต่ใส่ มะพร้าวขูดผสมพริกแกง ใส่วัตถุดิบที่จะทำอาหาร เช่น ปลา เห็ด ผึ้งอ่อน

ยำ คือชื่ออาหารที่ปรุงด้วยผักและเนื้อสัตว์ เป็นต้น มี 3 รส คือ เปรี้ยว เค็ม หวาน ในสมัยโบราณนิยมยำใส่มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว เช่น ยำถั่วพู ยำหนังหมู ต่อมามียำที่ไม่ใส่มะพร้าว เช่น ยำวุ้นเส้น การคลุกยำ ต้องทำน้ำยำให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดเข้าด้วยกัน และควรรับประทานทันที หากทิ้งไว้นานจะชืดไม่อร่อย

พล่า คืออาหารประเภทยำ เพราะมีกรรมวิธีและรสชาติคล้ายกัน ต่างที่พล่าเนื้อสัตว์จะสุกน้อยกว่าหรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น พล่ากุ้ง บางครั้งใช้ เนื้อสด ๆ ทำให้สุกโดยใช้ของเปรี้ยว เช่น มะนาว

อาหารหรือกรรมวิธีการปรุงอาหารอีกอย่างหนึ่งคือ ทอดมัน (ชุบไข่) ทอดมันเป็นของกินชนิดหนึ่ง เอาปลาหรือกุ้งผสมกับน้ำพริกแกง โขลกให้ เข้ากันจนเหนียวแล้วทอดในน้ำมัน ทอดมันของแต่ละท้องถิ่นอาจมีลักษณะ พิเศษแตกต่างกัน เช่น หลายท้องถิ่นทอดมันจะจิ้มอาจาด (ของเคียงแก้เลี่ยน ปรุงด้วยแตงกวา หัวหอม เป็นต้น แช่น้ำส้มหรือน้ำกระเทียมดอง ปรุงรส เปรี้ยว หวาน เค็ม) บางท้องถิ่น เช่น ชลบุรี ปรุงรสหวานผสมในเนื้อทอดมัน จึงไม่ต้องใช้อาจาด ส่วนชาวจังหวัดเพชรบุรีนิยมรับประทานทอดมันกับ

ขนมจีน พร้อมอาจาดเป็นของว่างหรือของกินภายในมื้อ หรือเลี้ยงกันเป็น กรณีพิเศษ ด้านการเรียกชื่อนั้นบางท้องถิ่น เช่น นครสวรรค์ ตาก พิจิตร เรียกทอดมันว่า ปลาเห็ด บางท่านอธิบายว่าที่เรียกว่า ปลาเห็ด เพราะเมื่อ นำไปทอดขอบของแผ่นปลาบิดไปบิดมาคล้ายขอบของดอกเห็ด ส่วน "ข้อมูล สนับสนุนจากหนังสือ 108 ซองคำถามของสำนักพิมพ์สารคดี" กล่าวว่า

คำอธิบายของอาจารย์บรรจบ พันธุเมธา และอาจารย์ทองสืบ ศุภะมาร์ค ดูจะน่าเชื่อถือมากกว่า ทั้งสองท่านอธิบายว่า "ปลาเห็ด" เป็น คำที่มาจากภาษาเขมรซึ่งเขียนว่า "ปฺรหิต" เวลาอ่านออกเสียงว่า "ปฺรเฮด" ในพจนานุกรมภาษาเขมรเขาได้อธิบายไว้ว่า "เครื่องประสมหลายอย่าง เป็นเครื่องช่วยอาหารทำให้มีรสอร่อย เป็นเครื่องช่วยกับข้าว ทำด้วยปลา หรือเนื้อสับให้ละเอียด แล้วคลุกให้เข้ากันกับเครื่องผสมหลายอย่าง เช่น แป้งข้าวเจ้า ปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ แล้วทอดน้ำมันหรือนำไปแกง

คำอธิบายของท่านผู้รู้ทั้งสองท่านนี้ ดูน่าเชื่อถือกว่าคำสันนิษฐาน ที่เกี่ยวกับดอกเห็ด เพราะในการปรุงทอดมันของไทยบางท้องถิ่นนั้น นอกจากจะมีเนื้อสัตว์และน้ำพริกแกงแล้ว ยังผสมแป้งข้าวเจ้า ผักหั่นฝอย บางอย่างเช่น ถั่วฝักยาวหรือถั่วพูผสมลงไปด้วย นอกจากนี้ยังใช้ไข่เป็นส่วน ผสมด้วย สิ่งที่น่าสนใจ คือ ทอดมันของกรุงลงกานั้นเป็นทอดมันชุบไข่ เช่นเดียวกับอาหารทอดบางชนิด เช่น พริกหยวกชุบไข่ กะปิชุบไข่ ซึ่งใช้เป็น กับข้าวของข้าวแช่ หรือผักต่าง ๆ ชุบไข่ซึ่งใช้เป็นเครื่องจิ้มของน้ำพริกต่าง ๆ ปัจจุบันมีผู้พลิกแพลงนำเอาทอดมันไปหุ้มไข่ อาจเป็นไข่นกกระทา ไข้ไก่ ไข่เป็ด ไข่ที่ใช้ก็มีทั้งรสจืดและไข่เค็ม แล้วนำลงทอด เรียกว่าทอดมัน ลักษณะนี้ว่า ทอดมันซ่อนไข่

ส่วนน้ำเมาที่ใช้เลี้ยงองทัพท้าวสหัสเดชะในครั้งนั้น ก็ม็ทั้งเหล้าต้ม เหล้ากลั่น และเมรัย เหล้า คือน้ำเมาที่กลั่นหรือหมักแล้ว น้ำเมาที่กลั่นจาก โรงานมักมีความเข้มข้นของเอิิลแอลกอฮอล์ประมาณ 28 ดีกรีหรือ 40 ดีกรี เรียกโดยทั่วไปว่า เหล้าโรงหรือเหล้าขาว ภาษาทางการใช้ว่า สุรา ส่วนน้ำเมา ที่เกิดจากการหมักหรือการแช่ที่ไม้ได้กลั่นเรียกว่า เมรัย ตัวอย่างน้ำเมา ประเภทเมรยรกัเช่น กะแช่ ซึ่งใช้ข้าวเหนียวนึ่งหมักกับแบ้งเซื้อ ส่วน ชัยบาน มีความหมายว่า เครื่งงดื่มในการมีจัย บาน มาจากคำว่า ปานะ ภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า เครื่องดื่มหรือน้ำสำหรับดื่ม คำนี้ปรากฏในคำว่า น้ำปานะ (น้ำที่ จัดให้ผู้ปฏิบติกักมัมฐานดื่ม เช่น น้ำผลไม้ น้ำเต้านู้) อัฐบาน (น้ำผลไม้ 8 อย่างที่ถิกษุสามารถฉันได้ไนเวลาวิกาล คือหลังเที่ยงจนถึงอรุณขึ้น) และศรีสัดบานกาล (การดื่มน้ำสาบานตนต่อพระมหากษัตริย์)

อนึ่ง แม้การจัดเลี้ยงยักษ์ตนอื่น ๆ ที่มาช่วยรบ คือ แสงอาทิตย์ ท้าวสัตลุงและตรีเมะ วิรุญจำบัง ท้าวทัพนาสูร พวกวิเสท (ผู้ทำกับข้าวของ หลวง) ของกรุงลงกกก็ยัง แกง คั่ว พะแนง ปั้ง พล่า และทำทอดมันเหมื่อน เช่นเดิม เพียงแต่มี หัน และ น้ำยา เพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนี้
-ของคาวของหวานก็ครบครัน สารพันมีรสโอชา
-ตั้งเว้ในหน้าพระลาน หมู่ไกัวัวคายชุมพา
-เร่งตั้งเครื่องต้นอันโอชา
-ตั้งเรีงงเคียงไว้เป็นอันดับ ทั้งควายพล่าโคลาทอดมัน

ซัยบานช้างขิ้งกระทิงพล่า เป็นแถวกลาดดาษดาเกลื่อนไป

พร้อมทั้งสุราเมรัย
แกล้มกับสำรับข้าวเหล้ากลั่น ช้างหันเกลื่อนกลาดดาษไป

-จงแต่งโภชนาสาลี ทั้งเครื่องชัยบานมาถวาย กับองค์พระราชนัดดา

-ช้างคั่วแกงแพนงทอดมัน
จัดแจงแต่งใส่เครื่องอาน
-ตั้งไว้ในที่พระลาน
ช้างพล่าช้างแกงช้างทอดมัน
-พร้อมทั้งของคาวของหวาน
มาถวายสมเด็จพระพี่ยา
-ตั้งเรียงเคียงไว้ในหน้าฉาน
ช้างปิิงกระทิงทำน้ำยา

อันมีเอมโอชโอชา
พระสหายผู้ร่วมสังขาร์ เลี้ยงพลโยธากุมภัณฑ์

ครบครันสำเร็จทั้งของหวาน เทียบทานแต้ล้วนโอชา

ทั้งเป็ดห่านควายปิ้งกระทิงหัน เหล้ากลั่นใส่ตุ่มเต็มไป

เมรัยชัยบานกลั่นกล้า เลี้ยงทั้งโยธาอสุรี

ทั้งเมรัยชัยบานกลั่นกล้า
เนื้อพล่าแลเสือทอดมัน

หัน คือ หมุน เช่น หมูหัน การเตรียมสัตว์ที่นำมาหันจะต้องนำเอา เครื่องในทุกชนิดออก ล้างน้ำให้สะอาด แล้วนำมาเสียบเหล็กหรือไม้ยาว ซึ่งมีที่จับหมุนได้ ต่อจากนั้นทาเครื่องปรุงซึ่งประกอบด้วยกระเทียม พริกไทย รากผักชี น้ำปลา ซีอิ๊วดำ น้ำสะอาด เสร็จแล้วนำไปย่างบนเตา ใช้ไฟ ปานกลาง โดยค่อย ๆ หมุนไม้ตลอดเวลาให้เหลืองเกรียมทั้งตัว

น้ำยา คืออาหารประเภทแกงชนิดหนึ่งรับประทานกับขนมจีน ปรุงด้วยน้ำพริกคล้ายแกงคั่ว แต่ไม่ใส่ผิวมะกรูด รากผักชี และพริกไทย การทำน้ำยาหากใส่กระชายมากก็จะหอมน่ารับประทาน น้ำยาใส่ปลาต้ม

และกะทิ เป็นต้น มีผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ใบแมงลัก พริกสด และพริกป่น เป็นเครื่องชูรส ในการรับประทานหากน้ำยาชุ่มและเคล้าให้เข้ากับขนมจีน ก็มีรสอร่อย จะว่าสิ่งใดดีกว่ากันไม่ได้ คือทั้งคู่พอดีกัน จึงเกิดสำนวนว่า ขนม พอสมน้ำยา น้ำยาต้องร้อนจึงจะอร่อย หากเย็นจะเสียรสจึงมีสำนวนว่า น้ำยาเย็น มีความหมายว่า เฉื่อยชา เป็นต้น สัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหารนอกจาก เป็ด ไก่ ช้างสาร วัว (โค) ควาย หมู ลา ห่าน กระทิง เสือ ที่คนทั้งหลายรูจักกันดีแล้ว ยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่ง ที่เข้าใจว่าคนทั้งหลายไม่รูจักก็คือ ชุมพา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 เรื่อยมาจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย ไว้ในแนวเดียวกันว่า ชุมพา คือ สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง ขนยาวคล้ายขนแกะ เข้าใจว่าพจนานุกรมข้างต้นน่าจะนำคำนี้มาจากอักขราภิธานศรับท์ ของ แดนบิช แบรดเลย์ เพราะในเอกสารฉบับนี้มี "ชุมภา เป็นชื่อสัตว์อย่างหนึ่ง ขนยาว, รูปเหมือนแกะ,มาแต่เมืองเทศ". แต่ในพจนานุกรมฉบับมติชนได้ กล่าวว่า "ชุมพา น. แกะตัวผู้ เช่น เมื่อเสดจออกฬ่อช้างรันแทะ วัวชน กระบือชน ชุมพาชน ช้างชน คนชน ปรบไก่ (ตราสามดวง กฎมณเฑียรบาล)"

การที่ ชุมพา มีความหมายว่า แกะ นั้น สอดคล้องกับพระคัมภีร์ ไบเบิลฉบับภาษาไทย ที่กล่าวว่า ชาวยิวมองว่าพระเจ้าคือนายชุมพา (ชุมพา บาล) ที่ทรงเลี้ยงดูพวกเขาดุจเลี้ยงแกะ ผู้เขียนมีความเห็นว่า คำว่า ชุมพา น่าจะเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษ คือ sheep ที่ออกเสียงว่า ชีพ - เพอะ โดยออกเสียงสะกดเป็นเสียงระเบิด - ริมฝีปากทั้งคู่ - ไม่ก้อง - หนัก ทำให้ คนไทยในสมัยโบราณฟังและลากเข้าความเป็น ชุมพา ในลักษณะเดียวกับ ฟอสฟอรัส เป็น ฝาศุภเรศ เฮนรี เบอร์นี เป็น หันแตรบารนี หรือมาดาม เป็น หมาดำ เป็นต้น

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ เหตุใดพวกวิเสทของกรุงลงกา จึงทำ ทอดมัน เลี้ยงเขกบ้านเขกเมืองอยู่เ็็นประจำ เหตุใดจึงึไม่ทำห่อหมก หลน มัสัั่น หรืออาหารชนิดอื่นที่ปรากฏในกาพย์เห่รือ บทพรรราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทเลิศหล้านภาลัย อาหารที่ปรากฏในกาพย์เห่เรือ ดังกล่าวัังไม่มีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุพาโลกหรือ อย่าไไร หรือจะเป็นเพราะว่าองค์พรผผู้ทรงพระราชนิพนธ์ทรรโปรดเสวย ทอดมัน ?

## บรรณานุกรม

กาญจนา นาคสกุล. "คลังคำไวพจน์." วารสารภาษาและวรรณคดี1, 4 (2528): 108-113.
"แกงอั่วโบราณ."โออนไลน์..เข้าถึงได้จาก: http//rueanthai2.lefora.com/ topic/3263032/. สืบค้น 3 มิถุนายน 2558.
จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์. "ขนมจีน."สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 2 (2542): 513-519.
"นายชุมพาบาล." [ออนไลน์..เข้าถึงได้จาก: http//www.kamsonbkk.com/ index.php/bible/ecclesialn-asia/4174-2013-09-19-02-28-18. สืบค้น 3 มิถุนายน 2558 .
บุญมี พิบูลย์สมบัติ. "ทอดมัน - ห่อหมก, ขนมจีน." "สารานุกรมวัฒนธรรม ไทยภาคกลาง6 (2542): 2480-2481.
"ปลาเห็ดคืออะไร."[ออนไลน์.เข้าถึงได้จาก: http//guru.sanook. $\mathrm{com} / 13283 /$. สืบค้น 2 มิถุนายน 2558.
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครรามเกียรติ์ เล่ม 3 . กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2540 .
$\qquad$ . บทละครรามเกียรติ์ เล่ม 4 .กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร, 2540.
$\qquad$ . บทละครรามเกียรติ์ เล่ม 1 .กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2544 .
$\qquad$ . บทละครรามเกียรติ์ เล่ม 2 .กรุงเทพฯ: เพชรกะรัต, 2544 .
พจนานุกรมฉบับมติชน.กรุงเทพฯ: มติชน, 2547.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2519.
$\qquad$ . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2525.
$\qquad$ . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2546.
$\qquad$ . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 .พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546.
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรมคำแหง, 2523.
สุวัฒนา เลียบวัน. อาหารท้องถิ่นภาคกลาง.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2542.
"หมูหัน." [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก: https://th.wikipedia.org/
wiki/\%E0\%B8\%AB\%E0\%B8\%A1\%E0\%B8\%B9\%E0\%B8\%A $\mathrm{B} \% \mathrm{E} 0 \% \mathrm{~B} 8 \% \mathrm{~B} 1 \% \mathrm{E} 0 \% \mathrm{~B} 8 \% 99$. สืบค้น 4 มิถุนายน 2558.
หมอปรัดเล. อักขราภิธานศรัพย์ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416.กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรมคำแหง, 2514.
อุทพินธุ์ จิตราทร. "ทอดมันปลากราย." สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง6 (2542): 2481.

# อุปลักษณ์อาหารการกินในบทอัศจรรย์ 

## The food conceptual metaphors

 in Thai erotic scenesปัทมา ดำประสิทธิ์*

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


## บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้อุปลักษณ์ เกี่ยวกับอาหารการกินในบทอัศจรรย์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัย อยุธยาตอนต้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผลการศึกษาพบว่าในบทอัศจรรย์ มีการใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับอาหารมาใช้ในเชิง เปรียบเทียบเพื่อกล่าวถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะของอาหาร รสชาติของอาหาร และกิริยาการกิน สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็น ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับอาหารการกินของมนุษย์

คำสำคัญ : อุปลักษณ์, อาหารการกิน, บทอัศจรรย์


#### Abstract

The discussion of this paper is focused on the use of food as erotic metaphor in traditional thai literature, beginning in the early Ayutthaya period and ending in the early Rattanakosin period. This study shows that the connection between food and sexuality has been explored in classical thai literature's erotic scenes by using beautiful language, simile and food metaphors to describe the love-making scenes. Foods are symbolic or act as metaphors in sexual relations into 3 types of metaphors; Types of food, Tastes of food and Eating behaviors. Therefore, sexual relations is an important part of human life as eating


Keywords : The food conceptual, Metaphors, Thai erotic scenes

## บทนำ

วรรณคดีไทยปรากฏ "บทอัศตรรย์" เป็นขนบทางวรรณศิลป์ในการ พรรณนาฉากการมีเพศสัมพันธ์ที่วาบหวิว โดยใช้วหารสื่อความเปรียบเป็น สัญลักษณ์ที่เพเราะ ละเมียดละไม กลบเกลื่อนความอนาจารด้วยศิลปะ อย่างแยบยล กล่าวอีกนัยหนึ่งบบอัศตรรย์เสมือนช่องทางการบอกเล่าเรื่อง กิจกามในที่สาธารณะโดยไม่ต้องกริ่งกกรงคำครหา ไม่ห้้ข้ดกับความรู้สูกกและ จารีทประเพณีของสังคมไทยที่ถี่อเรื่งงเพศเป็นเรื่องหยาขโลน ต้องห้าม ควร ปิดบังอำพรางนับเป็นการแสดงภูมิบัญญาด้านวรรณศิลป์แห่งการประพันธ์ ในการสื่อสารความถึงงเรื่องต้องห้ามในสังคม เนื่องจากเป็นบทที่แสดงฉาก สังวาสด้วยการพรรณนาความงามและซ่อนความนัยที่ลึกซึ้งนอกเหนือจาก ความงามด้านวรรณศิลป์ ดังที่ดวงมน จิตร์จํานง ( $2554: 111$ ) เสนอว่าคิลปะ การประพันธ์บทอัศจรรย์สะท้อนถึงความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และ ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติผ่านงานศิลปะ การใช้ธรรมชาติ เป็นวัสดุำให้เห็นว่ากวีมีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของพตติกรรมนี้ ในขณะเดียวกันก็็ื่อค่อวามน่า "อัศจรรย์" ในควมมรู้สึกของมนุษย์ผู้ยัไไหว สะเทือนอยู่ในโลกีียสข ธรรมชาติในความเปรียบชชนนี้งึงงเป็นสัญลักษณ์ บอกความเป็นพิเศษออนผาดโผนในทางคิลปะ (ดวงมน จิตร์จำนงค์ $2554: 111$ อ้าถึงใน เสาวณิต จุลวงศ์ 2555: 177)

ราชบัณทิตยสถาน (2556: 649) อธิบายความหมายบทอัศจรรย์ ไว้ว่า หมายถึง บทร้อยกรองตามธรรมเนียมนิยมในวรรณคดี พรรณนา เพศสัมพันธ์ของชายหญิงมักกล่าให้เป็นที่เข้าใจโดยใช้วิหารเเ็็สัญลักษณ์ หรืออุปมาอุงไมย เป็นต้น โดยบทอัศจรรย์ที่ปรากฏในวรรณคดีมักนำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์มาเซื่อมโยงเพื่อการกล่าวถึเรื่องเพศ ในเชิงอุปลักษณ์สอดคล้องกับงานวิอัยของการุญญ์ พนมสุข (2549: 166)

ซึ่งศึกษาเรื่อง "การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ของ วรรณกรรมไทย" พบว่า

อุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ที่นำมากล่าวถึงเรื่องเพศ มักเป็นอุปลักษณ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์หรือความสำคัญต่อมนุษย์ ดังจะเห็นได้จากการนำอุปลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ มากล่าวถึงเรื่องเพศ ได้แก่ สัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่มีความรู้สึก และสามารถแสดงกิริยาอาการหรือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองและเป็น อาหารของมนุษย์รวมทั้งพืช ซึ่งในที่นี้คือดอกไม้ซึ่งเป็นส่วนสืบพันธุ์เพื่อสร้าง ผลไม้อันเป็นอาหารของมนุษย์ และธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่แวดล้อมมนุษย์และ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก หรือสภาพภูมิประเทศ เช่น แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสร้างน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทาง ต่างก็มีความสำคัญต่อมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจจัยที่มนุษย์ใช้ดำรงชีวิตและ เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น

อุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ึึงมีการกล่าวเปรียบเทียบอย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วมีที่มาจากธรรมชาติในวิถีชีวิตมนุษย์ทั้งสิ้น ตราบใดที่มนุษย์ยัง ข้องอยู่ในโลกียวิสัย ตราบนั้นก็อดมิได้ที่จะบริโภคกามารมณ์เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ อันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับการบริโภคอาหารเพื่อ ดำรงชีวิต ต่างแต่จริตของบุคคลที่จะเลือกสรรการบริโภคทั้งอาหารและ กามารมณ์รูปแบบใด ดิบเถื่อน เนิบนาบ สามัญ หรือวิลิศมาหรา อุปลักษณ์ อาหารการกินในบทอัศจรรย์ จึงเป็นเสน่ห์เย้ายวนยิ่งที่ชวนลิ้มชิมรส คุณค่า ในการบริโภคไม่เพียงแค่ทำให้หายหิว แต่ทะยานสู่สวรรค์เสวยรมณ์ให้ "อิ่มทิพย์" ดังเหตุการณ์ตอนพระพันวษาให้พลายงามยกทัพไปตีเมือง เชียงใหม่ พลายงามขอเบิกตัวขุนแผนที่ติดคุกให้ไปช่วยรบด้วย แล้วแวะเมือง

พิจิตรขอคืนม้าสีหมอก ที่ฝากไว้กับพระพิจิตรตกกลางคืนพลายงามลอบเข้า ห้องนางศรีมาลา แล้วมีความสัมพันธ์กันครั้งแรก ดังความที่ว่า

ทั้งหนุ่มสาวคราวแรกภิรมย์รัก
กำเริบรักเหลือทนทุรนร้อน
เหมือนเกิดพายุกล้ามาเป็นคลื่น พอฟ้าแลบแปลบเปรี้ยงงงทันควัน นทีตีฟองนองั่งฝา
โลกธาตุหวาดไหวในกมล
ครานั้นนวลนางศรีมาลา
แอบผัวเคียงข้าไม่ห่างไกล
พัดพลางถามผัวกลัวอิดโรย
เจ้าพลายสวมสอดกอดประคอง กินอยู่มม้องกล่าวทั้งคาวหวาน ต่างพะนึงคลึงเคล้าเฝ้ากระซิบ

> ไม่ประจักษ์เสน่หามาแต่ก่อน พอร่วมหมอนกี่เห็นเป็นอัคจรรย์ ครืนครืนฟ้าร้องก้องสนั่น สะเทือนลั่นดินฟ้าจลาจล ท้องฟ้าโปรยปรายด้วยสายฝน ทั้งสองคนรสรักประจักษใจ 9 เสนหาพะวงหลงใหล เอาสไบชับเนื้อที่เหื่อนอง หิวโหยตข้าจะหาของ ได้แนบน้องเนื้อนิ้มที่อิ่มทิพย์ ขึ้นสวรรค์เห็นวิมานอยู่นิบหวิบ งุบงิบกันจนม่อยผ์อยหลับไป ๆ (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน)

จะเห็นได้ว่า การนำเสนอบทอัศครรย์ในวรรณคดีนั้น กวีมักนำ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาเชื่อมโยงในเชิงอุปลักษณ์ ซึ่งเป็นกลวิธี หนึ่งและขณะเดียวกัน การใช้อุปลักษณ์อาหารการกินกีเเ็็นกลวิธี่ที่วีีนิยม นำมาใช้จนกลายเบ็บรูปแบบที่นิยมทั่ว่ไในวรรณคดีดังจะได้กล่าวถึงการนำ เสนอดังนี้

## การเชื่อมโยงบทอัศจรรย์กับธรรมชาติ

พฤติกรรมทางเพศเป็นอารมณ์และความต้องการตามธรรมชาติ ของมนุษย์ บทอัศจรรย์จึงมีประดับคู่วรรณคดีสืบกันมา มากบ้างน้อยบ้าง แต่ มิอาจละเลยขาดหายไปได้โดยมีต้นกำเนิดตั้แต่วรรณกรรมพื้นบ้าน ประเภท เพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งกล่าวถึงเรื่องเพศศึกษาเป็นแก่นสำคัญ เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงปรบไก่ เพลงโคราช เพลงเทพทอง ฯลฯ มีเนื้อหาแวดล้อมอยู่ที่การเกี้ยวพาราสีระหว่างหญิงชาย และการเอ่ยถึง พฤติกรรมทางเพศ โดยอาศัยความเปรียบทั้งสิ้น เหตุใดการกระทำทางเพศ จึงมีความสำคัญเพียงนี้ไม่สามารถจะอธิบายได้ อาจเป็นไปได้ว่า ครั้งหนึ่ง การกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมทางเพศเหล่านี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อ ความอุดมสมบูรณ์ก็ได้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์2538: 64) และในวรรณกรรมลาย ลักษณ์ ซึ่งยืนยันได้จากงานวิจัย "วิเคราะห์บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น" ของ สุชาติ พงษ์พานิช (2517: บทคัดย่อ) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมาย ลักษณะ ประวัติต โอกาส ที่ปรากฏบทอัศจรรย์ วิเคราะห์ลักษณะการใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์ กลวิธี การประพันธ์ของกวี บทอัศจรรย์ในวรรณคดีการละครและในการแสดง คุณค่าทางด้านสุนทรียะ ผลการวิจัยนี้เป็นสิ่งยืนยันที่แสดงให้เห็นว่า เรื่องราว เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์สอดผสานอยู่ในวรรณคดีไทยอย่างมีศิลปะ แนบเนียน งดงาม สิ่งสำคัญคือเป็นเครื่องตอบสนองอารมณ์ของมนุษย์ด้วยเห็นว่าเป็น เรื่องธรรมดา

วรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้นอย่างเรื่อง ลิลิตพระลอที่มีการกล่าว ถึงฉากสังวาสเป็นครั้งแรกจนกลายเป็นขนบของวรรณคดีไทยที่มีบทอัศจรรย์ ในเรื่องต่อมานั้น มีความเปรียบเทียบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ โดยกล่าวถึง ดอกไม้ สระ เป็นสัญลักษณ์อวัยวะเพศหญิง ใช้แมลงภู่ ปลาเป็นสัญลักษณ์ อวัยวะเพศชาย ดังความที่ว่า

## ตอนพระลอได้พระเพื่อนพระแพง

> บุษบาบานคลี่คล้อย สร้อยแลสร้อยซ้อนสร้อย เสียดสร้อยสระศรี ๆ

> ภุมรีคลึงคู่เคล้า กลางกมลยรรเย้า ยั่วร้องขานกัน ๆ

> สรงสระสวรรค์ไป่เพี้ยง อาบโอ้เอาใจ ๆ แสนสนุกในสระน้อง ปลาชื่นชมเต้นต้อง ดอกไม้บัวบาน ๆ

> ตระการฝั่งสระแก้ว หมดเผ้าผงผ่องแผ้ว โคกฟ้าฤปูน ๆ
> (ลิลิตพระลอ)

การเชื่อมโยงกับธรรมชาติยังแสดงออกในลักษณะของอารมณ์และ บรรยากาศที่เป็นไปในทิศทางหลากหลาย เช่น ประหวั่นพรั่นพึง ละเมียด ละไม ลุกรี้ลุกลน หรือสะเทือนเลื่อนลั่น เหล่านี้ย่อมประกอบสร้างจาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง ไม่เฉพาะในวรรณคดีราชสำนักแม้แต่วรรณคดี ยั่วล้ออย่างเรื่องระเด่นลันได ก็ปรากฏการเชื่อมโยงบทอัศจรรย์กับธรรมชาติ ซึ่งแสดงออกเป็นลักษณะเฉพาะที่สร้างความตลกขบขัน ดังความที่ว่า

## ตอนระเด่นลันไดได้นางประแดะ

อัศจรรย์ลั่นพิลึกกึกก้อง
เกิดพายุโยนยวบสวบสาบไป
ฝนตกห่าใหญ่ใสู่ซู่
คางคกขึ้นกระโดดโลดลองชิง
นกกระจอกออกจากวิมานมะพร้าว
ขนคางหางปีกเปียกจนมอซอ


#### Abstract

ฟ้าร้องครั่นครื้นดังปืนใหญ่ หลังคาพาไลแทบเปิดโปง ท่วมคูท่วมหนองออกนองเจิ่ง อึ่งอ่าเริงร่าร้องแล้วพองคอ ต้องฝนทนหนาวอยู่งอนหง่อ ฝนก็พอขาดเม็ดเสร็จบันดาล"


(ระเด่นลันได: พระมหามนตรี (ทรัพย์))

ฉะนั้นพฤติกรรมทางเพศจึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เกิดจาก สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์และอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์ ดังที่ นิตยา แก้วคัลณา (2557: 232) กล่าวว่า "การสื่อความคิดที่เห็นว่าการเสพเสน่ห์ หรือการมีเพศสัมพันธ์เป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ปรากฎคำ พร่ำสอนหรือบทมารดาสอนลูกสาวก่อนจะส่งตัวเข้าหอ เช่น คำสอนของนาง สีจันทร์สอนนางบัวคลี่ไม่ให้กลัวและเข้าใจความเป็นธรรมดาของพฤติกรรม การร่วมรักว่า ‘ไม่ต้องเรียนต่อครูดอกรู้ง่าย เหมือนหนึ่งด้ายร้อยสนเข้าก้นเข็ม ที่ยังเพิ่งหัดเย็บต้องเก็บเล็ม พอรู้รสหมดเล่มก็แล้วกัน' "วรรณคดีเป็นภาพ สะท้อนเรื่องราวชีวิตมนุษย์ บทอัศจรรย์ย่อมแสดงความเป็นธรรมชาติของ มนุษย์

## อุปลักษณ์อาหารการกินในบทอัศจรรย์

ผู้เขียนได้ศึกษาอุปลักษณ์อาหารการกินในบทอัศจรรย์จาก ภาคผนวกก.บทอัศจรรย์จากวรรณคดีเรื่องต่างๆ ใน "การวิเคราะห์ บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น" ของ สุชาติ พงษ์พานิช (2517: ภาคผนวก ก.) โดยวิเคราะห์ อุปลักษณ์อาหารการกินจากการใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวข้อง กับอาหารมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อกล่าวถึงเรื่องเพศ(การุญญ์ พนมสุข 2549:63) จากการศึกษาพบว่ามีการใช้คำหรือข้อความเชิงอุปลักษณ์ในบท อัศจรรย์ 3 ลักษณะคือ(1) ลักษณะของอาหาร (2) รสชาติของอาหาร และ

## (3) กิริยาการกิน

## 1. ลักษณะของอาหาร

ลักษณะของอาหารปรากฏ 2 ลักษณะ คือ กล่าวโดยระบุชื่อ อาหาร และกล่าวโดยไม่ระบุชื่ออาหาร ดังนี้
1.1 กล่าวโดยระบุชื่ออาหารปรากฏการใช้คำว่า กะทิสด กะทิ หมายถึง น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อย (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 93)

สด หมายถึงใช้แก่ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสีย คุณภาพของสิ่งนั้นคือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคและใช้ได้ดีใน สภาพของขณะนั้น เช่น ไข่สด กุ้งดด ปลาสด (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1156)

กะทิสด ถือเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารไทย ซึ่งกะทิที่มี ความสดใหม่ย่อมมีรสชาติอร่อยหอมมัน เปรียบได้กับความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง กับการมีเพศสัมพันธ์ หมายถึงความรู้สึกมีความสุขและรู้สึกประทับใจ (การุญญ์ พนมสุข $2549: 64$ ) ดังความที่ว่า

## ตอนท้าวอภัยนุราชได้นางศรีสาหง

ได้เชยน้องสองผมสมกับพี่ ไม่มีที่ตำหนิกะทิสด
พลางกอดเกี้ยวเกลียวกลมภิรมย์รศ
เหมือนแม่มดเจ้าเข้าเมาสุรา
(อภัยนุราช: สุนทรภู่)

ความอิ่มเอมในกามรสไม่จำกัดขอบเขตความสัมพันธ์เฉพาะมนุษย์ กับมนุษย์เท่านั้น การสมพาสข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์ (พระอภัยมณี) กับ อมนุษย์ (นางผีเสื้อสมุทร) ก็ปรากฏความเปรียบที่เกี่ยวข้องลักษณะอาหาร โดยระบุชื่ออาหารปรากฏการใช้คำว่า มัน

มัน หมายถึงชื่อเรียกไม้เถาหรือไม้ต้นหลายชนิด หลายสกุล หลาย วงศ์ หัวใช้เป็นอาหารได้ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 898 )

แม้นางผีเสื้อสมุทรจะแปลงโฉมให้สวยงาม แต่รูปร่างมหึมาดู่ากลัว ก็ยังเป็นภาพหลอนจำติดตา พระอภัยมณีจึงขัดขืนไม่ยอมตกล่องปล่องชิ้นกับ นางผีเสื้อสมุทรง่าย ๆ แต่เมื่อนางผีเสื้อสมุทรดื้อด้านรุกเร้าแบบเจ้าชู้ยักษ์ จะเอาให้ได้ พระอภัยมณีจึงจำยอมเอาก็เอา "ต้องแข็งใจกินเกลือด้วยเหลือ ทน" และในที่สุดก็ปล่อยเลยตามเลย ดังความที่ว่า

ตอนพระอภัยมณีได้นางผีเสื้อสมุทร

พระฟังคำจำจิตพิศวาส
การโลกีย์ดีชั่วย่อมมัวเมา
เกิดกุลาคว้าว่าวปักเป้าติด
กุลาส่ายย้ายหนีตีแก้เอียง

ฝืนอารมณ์สมพาสทั้งโศกเศร้า
เหมือนอดข้าวกินมันกันเสบียง
กระแซะชิดขากบกระทบเหนียง ปักเป้าเหวี่ยงยักแผละกระแซะชิด

กุลาโคลงไม่สู้คล่องกระพล่องกระแพล่ง ปักเป้าแทงแต่ละทีไม่มีผิด จะแก้ไขก็ไม่หลุดสุดความคิด สมพาสยักษ์รักร่วมภิรมย์สม เป็นวิสัยในภพธรนินทร์ ประกบติดตกผางลงกลางดิน เหมือนเด็ดดอกหญ้าดมพอได้กลิ่น ไม่สุดสิ้นเสน่ห์ประเวณี ๆ
(พระอภัยมณี: สุนทรภู่)

ปรามินทร์ เครือทอง (2558: 104) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทอัศจรรย์ตอนนี้ว่า "อีตอนเริ่มต้นก็กล้ำกลืนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่พอตอน ‘นั่น’ จนจบชักจะยังไง ๆ แต่สุนทรภู่ก็ใจร้าย ไม่วายแก้แทนให้พระอภัยมณี ว่านางผีเสื้อเป็นเพียง ‘แก้ขัดชั่วคราว’ ที่ว่า "เหมือนอดข้าวกินมันกันเสบียง' กับ 'เหมือนเด็ดดอกหญ้าดมพอได้กลิ่น' เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระอภัย ไม่แฮปปี้กับนางผีเสื้อเท่าไร" ก่อนที่จะเตลิดเพลิดเพลินเรื่องยอมไม่ยอม ถึง คราวเข้าเรื่องอาหารการกินที่ว่า"เหมือนอดข้าวกินมันกันเสบียง"ด้วยวิถีไทย อาหารหลัก คือ "กินข้าว" แต่ในยามจำเป็นที่ไม่มีข้าวให้กินก็กินอย่างอื่น ทดแทนได้ คือ "กินมัน" แม้จะเป็นอาหารที่ต่างกันแต่ก็ทำให้อิ่มได้เหมือน กันความเกี่ยวโยงในเรื่องเพศ คือ เมื่อไม่ได้สมพาสกับคน (อดข้าว) ก็ยังดีที่มี อมนุษย์ (กินมัน) ให้สมพาสพอแก้ขัดไปได้
1.2 กล่าวโดยไม่ระบุชื่ออาหาร เป็นการกล่าวโดยรวมไม่ได้ ระบุจำเพราะเจาะจงว่าอาหารประเภทไหน ชื่ออะไร ปรากฏการใช้คำว่า สุธา สุธา หมายถึงอาหารทิพย์ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1244) ดังความว่า

## ตอนสังคามาระตาได้นางกุสุมา

เมื่อนั้น<br>ได้ว่วมรสรักมูวไนย<br>หมอบชม้อยคอยให้ชช้ชิด<br>ดังสุธาทิพย์รสหลั่ลง

(อิเหนา: พระบาทสมเด็จพระพุทธธลิศหล้านภาลัย)

## 2. รสชาติของอาหาร

รสชาติของอาหารปรากฏการใช้คำว่า รสอร่อย จืด และชืด รสหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้อยลิ้น เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด (ราชบัมทิตยสถาน2556: 973)

อร่อยหมายถึงมีรสดี (ชช้แก่ของกิน) (ราชบัณฑิตยสถาน2556:
1378)

จืดหมายถึงมีรสไม่เค็มไม่เปรี้ยเยเป็น้น เช่น น้ำจืด ไขขอืด (ราชบัมทิตยสถาน2556:327)

ชืดหมายถึงืดด, หมดรสชาติ (รชชบัณฑิตยสถาน2556: 384)
รสอร่อย จืด และชืด เป็นรสชาติอาหารที่หมายถึงความรู้สึก สุขสมที่เกิดจากการีีเพศสัมพันธ์ดังความว่า

## ตอนไกรทองได้นางวิมาลา

อัศจรรย์บันดาลอยู่บ่อยบ่อย พิรุณร่วงตวงไว้จนเต็มแล้

รสอร่อยมิได้จืดให้ชืดแช่
รักกันคุ้มแก่ไม่แชเชือน

## (ไกรทอง: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

การใช้คำว่า อร่อย ยังปรากฏในตอนพระอุเทนได้นางสามาวดีดัง ความที่ว่า

| $\quad$ เสพสร้อยสาโรช | ตระอรเอมโอช <br> มลายจาบัลย์ | อร่อยยวลยรร <br> พิไลใหหหื่นหรรษ |
| :--- | :--- | :--- |
| รหวลหาใจ |  |  |

(อุเทนคำฉันท์: พระยาอิศรานุภาพ)

สังเกตคำว่า "รส" ที่ปรากฏในบทอัศจรรย์อาจไม่ใช่ รส ที่หมายถึง สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นสัมผัส เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 973) แต่รสในที่นี้หมายถึง "รสรัก", "รสเสน่หา" ที่บ่งบอกถึงอารมณ์ความ รู้สึกที่เคลิบเคลิ้มหลงใหลซึ่งพบคำว่า "รส"ปรากฏอยู่จำนวนมากและหลาก หลาย อาจกล่าวได้ว่าการใช้คำว่า "รส" ขาดเสียไม่ได้ที่จะกล่าวเชิงอุปลักษณ์ ในบทอัศจรรย์ ดังความว่า

## ตอนพระเพชรมงกุฎได้เมียของชายผู้หนึ่ง

| พระหมุนฉวยยุดแก้ว | กันยา |
| :---: | :---: |
| กรประกองกานดา | แนบเนื้อ |
| จุมพิตประโลมสา- | ทรเสน่ห์ |
| รีบร้อนรสเร่าเกื้อ | ที่ร้างแรมมาฯ |
| ราชาชมชื่นชู้ | นางจร |
| นางภิรมย์รสภูธร | ผ่องแผ้ว |
| พระหลงเลสสายสมร | ยามเมื่อ แคลนนา |
| จึ่งประทานแหวนแก้ว | ค่าแท้ควรเมืองฯ |
| พระเพชรมงกุฎได้นางประทุมวดี |  |
| โอฬารสารเสนาะพร้อง | พาที |
| สองเกษมเปรมปรีดิ์ | ผ่องแผ้ว |
| รวยรื่นรสฤดี | ปราโมทย์ |
| พระตระกองกายแก้ว | แนบเนื้อแนบนมๆ |

(ลิลิตเพชรมงกุฎ: เจ้าพระยาพระคลังหน)

## ตอนหย้าหรันได้นางระเด่นดะราหวัน

เมื่อนั้น<br>ได้ร่วมรสรักผูกพัน<br>แต่อิงแอบแนบชิดพิศวาส

จึงโฉมระเด่นดะราหวัน
กระสันฟั่นฟุ้งจรุงใจ
จะนิราศคลาดคลาก็หาไม่

| แรกรู้รสรักประจักษ์ใจ | ทรามวัยหลงลืมสมประดี |
| :--- | :--- |
| ทั่งสองจำนรรจาปราศรัย | มีใจปรีดิ์เปรมเกษมศรี |
| แต่เวียนระไวไปมาทุกราตรี | เทวีส่งเสียอยู่อัตรา |

(อิเหนา: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

## ตอนพระยาครุฑได้นางกากี

$\qquad$

ครุฑหลงชมทรงสมรชื่น
ครุฑละเลิงหลงเชิงยุพาพาล
ครุฑหลงกลิ่นแก้วขจรรื่น
นางหลงรื่นรสทิพปักษาศาล เยาวมาลย์หลงเล่ห์ประหลาดโลม นางหลงชื่นรสทิพอันเฉิดโฉม
(กากี: เจ้าพระยาพระคลังหน)

## ตอนพระศรีวิชัยได้นางศรีไวยกา

ตรัสพลางชายเนตรต้อง
ตาสมร
เสียวกระสันเสมอศร
แดดิ้นดั่งไฟฟอน
กรตระกองลูบไล้

เสียบไส้
รสราค
แนบเนื้ออิงองค์ๆ

## ตอนพระอินทร์ได้นางสุชาดา

แสนเสน่หาน้องถึงเพียงนี้ พลางสัมผัสให้ปรากฏซึ่งรสใจ

คิดดูเถิดว่าจะดีหรือหาไม่
แล้วคว้าไขว่ในเชิงภิรมยา ๆ
(สมบัติอมรินทร์คำกลอน: เจ้าพระยาพระคลังหน)

## ตอนอุณรุทได้นางศรีสุดา

กรสอดกอดเกี่ยวเกลียวกลม ค่อยประคองต้องดวงบุษบัน ภุมรินบินเคล้าสุบงกช ฝนสวรรค์ครั่นครื้นทั้งจักรวาฬ

และอีกตัวอย่างในตอนเดียวกัน

ได้ภิรมย์ร่วมประเฉณี
เริ่มรู้ในรสสังวาส
แสนสุดเสน่ห์หายาใจ

ร่วมรมย์ปลื้มเปรมเกษมสันต์ เชยชมรับขวัญเยาวมาลย์ เชยรสเสาวคนธ์หอมหวาน สองสำราญในรสฤดี

# ตอนอุณรุทได้นางอุษา 

เมื่อนั้น
ได้ร่วมรสฤดดีปรีดา
นวลสนิทพิสมัยใหลหลง
รสรักเฟื้องฟุ้งละลุงลาน

พระยอดอนงค์องค์นางอุษา
ด้วยพระยอดฟ้ายุพาพาล ประดิพัทธ์พิศวงด้วยสงสาร อิ่มอาบซาบซ่านสำราญรมย์

> (อุณรุท: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

และหากทวีความสุขสม ก็มักปรากฏคำว่า "รสกรีฑา" ซึ่ง เปรียบเทียบการร่วมประเวณีประหนึ่งการออกกำลังกาย แล้วร่างกายหลั่ง สารเอ็นโดฟิน ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น กระปรี้กระเปร่าดังความ ว่า

# ตอนสมุทรโฆษได้นางวินทุมวดี 

สองเสวยรสกรีฑารมย์ สุขในพระบรรทม เลวงด้วยสร้อยเสาวคนธ์
(สมุทรโฆษคำฉันท์: พระมหาราชครู, สมเด็จพระนาราณ์มหาราช, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส)

## ตอนหนุมานได้นางวาริน

ฝ่ายอนงค์กากีศรีสวัสดิ์ ร่มสัมผัสแอบองค์ด้วยปักษา กำเริบรื่นในรสกรีฑา แต่มายามานะกษัตรี

(กากี: เจ้าพระยาพระคลัง(หน))

## ตอนอุณรุทได้นางอุษา

โสรจสรงลงทั่วดนัยนาง
รสรื่นกรีฑากามิน
สารพางค์ซาบเย็นเป็นสุขสิ้น
เมามัวยั่วยินวิญญาณวยน
ตอนอุณรุทได้นางรัชฎานารีและนางสุวรรณ
นั่งแนบแอบองค์นงลักษณ์
กรสะพักเชยโฉมประโลมขวัญ
ค่อยประคองต้องดวงบุษบัน
เกษมสันต์ร่วมรสกรีฑา
(อุณรุท: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)
นอกจากนี้ ปรากฏมีการใช้คำว่า โอชา
โอชา หมายถึง มีรสดี, อร่อย (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1441)
เป็นรสชาติของอาหารในลักษณะการสมพาสข้ามสายพันธุ์ระหว่าง มนุษย์ (กากี) กับอมนุษย์ (ครุฑ, คนธรรพ์) ที่แสดงให้เห็นว่าอาหารเป็นปัจจัย สำคัญที่หล่อเลี้ยงร่างกาย เพื่อให้มีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติกิจกามที่มี รสสดชื่น ให้ "โอชา" ดังความที่ว่า
$164 \mid$ วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายครุจเที่ยวเล่นในหิมวันต์ สู่สถานวิมานรัตน์พรรณราย นั่งแนบแอบแก้วกานดาดวง
กินเล่นให้สำราญบานกมล
ร่วมภิรมย์สมสมัคคดั่งใจปอง
ปักษีมีได้หมางระคางนวล
กากีสมปองเป็นสองชื่น
ทิวววันคนธรร์์เข้าแนบนาง


## อีกต้วอย่างหนึ่ง ปรากฏมีารงช้คำว่าหวาน

หวาน หมายถึงมีรสอย่างรสน้ำตาล (ราชบัณทิตยสถาน2556: 1318)
เป็นการกล่าวเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า การมีเพศสัมพันธ์ให้ อรรถรสที่หอมหวานและอวสไปด้วยกลิ่นของนาทที่รัดดังความว่า

## ตอนหนุมานได้นางเบญจกาย

น้องเอยน้องรัก<br>ผลักพั่เีียไยนางเทวี<br>ว่าพลางอิงแอบแนบชิด<br>ประคองต้องดวงปทุมมาลย์<br>ภุมเรศร่อนลงประจงเคล้า<br>เชยซาบเกสรโกมล

(รามเกียรติ์: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

## ตอนพาลีได้นางมณโฑ

| ว่าพลางอิงแอบแนบเคล้า | จุมพิตยั่วเย้าโฉมศรี |
| :---: | :---: |
| เชยมณฑาทิพย์สุมาลี | บุษบงคลายคลี่ผกากาญจน์ |
| ภุมรินบินเคล้าละอองอาบ | เชยซาบเสาวคนธ์หอมหวาน |
| พระพิรุณพรอยพรมสุมามาลย์ | เบิกบานรับแสงทินกร |
| (รามเกียรติ์: พระบาท | จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก) |

## ตอนพระรามได้นางสีดา

ว่าพรางอิงแอบแนบชิด
พระกรเลียมลอดสอดคว้า
หยอกเย้าเคล้าคลึงเกี้ยวกระหวัด ประดิพัทธิ์กลั้วกลิ่นหอมหวาน ภุมรินบินว่อนคัคนานต์
(รามเกียรติ์: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

## ตอนฤษีกไลโกฏได้นางอรุณวดี

เชยแก้มแนบเนตรเกศกรรณ
ภุมรินบินเคล้าสุมาลัย
เชยซาบอาบสร้อยเสาวรส
ร่วมภิรมย์สมสุขสำราญ

จุมพิตด้วยความเสน่หา
ต้องสุมณฑาทิพย์สุมามาลย์ เชยบุษบาบานอรชร
$166 \mid$ วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นอกจากคำว่า หวาน ยังปรากฏคำว่า คำว่า มธุรส ซึ่งมีความหมาย ว่า รสหวาน ดังความว่า

ตอนอิเหนาได้นางบุษบา

ตรัสพลางกุึจุมพิต มธุรสปรางใน<br>แก้วพี่จง่าใจ<br>ภิรมยรักัเรียมรา

และอีกตัวอย่างในตอนเดียวกัน
ปางนั้นหน่อภูธเรศศรี เกษมสุขด้วยศรี
สุดาขนิษฐนเยาว์
จึ่งมีมรุรสกล่อมเกลา อ้าแม่มาเรา

จะจรสนานสรงชล

> (อิเหนาคำฉันท์: เจ้าพระยาพระคลัง (หนน))

## 3. กิริยาการกิน

กิริยาการกินปรากฏการใช้คำว่าเสวย
เสวย หมายถึง (ราชา) กิน เช่น เสวยพระกระยาหาร เสวย พระสุธารส (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1257)

คำว่า เสวยสื่อความหมายในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่หมายถึงการกิน แต่การกินอะไรก็ไม่อาจมีความสุขเทียบเท่าการได้ร่วมรักกับนางที่รัก โดย สังเกตมักใช้เป็นวลีว่า เสวยสวรรค์ ซึ่งหมายความว่า เป็นการกินที่วิเศษ เหมือนการได้ขึ้นสวรรค์อาจกล่าวได้ว่าการขึ้นสวรรค์เป็นที่สุดของความสุข

จึงได้ใช้คำว่า สวรรค์ มาเปรียบเทียบว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นมีความสุขยิ่ง ดังเรื่อง ลิลิตพระลอ ยิ่งพระลอได้เสวยร่วมรักทั้งพระเพื่อนพระแพง ย่อมอิ่มแปล้สราญรมย์ ดังความที่ว่า

ตอนพระลอได้พระเพื่อนพระแพง

สองสายสมรอ่อนไหว้ เตือนบพิตรเชิญไท้
ธิราชเจ้ากูเสวย
ชูคางเชยหน้าสร้วย เชิญอ่อนท้าวเสวยด้วย พี่ร้าทั้งสอง ๆ

ของเสวยสวรรค์ไป่เพี้ยง เพราะพระนุชเนื้อเกลี้ยง แนบเนื้อเรียมเสวยฯ :
(ลิลิตพระลอ)

## ตอนอิเหนา (หลังหลังหนึ่งหรัด) ได้นางจินตะหรา

พระไล้ลูบจูบพลางทางรับขวัญ
เมฆหมอกบดบังดวงเดือน
พระพิรุณก็เซ็งซูซ่า
ดั่งได้เสวยสวรรค์ชั้นตรึงไตร ทั้งอากาศสนั่นกลุ้มเกลื่อน
สะเทื้อนทั้งท้องสมุทรไท
พรอยพร่ำบานจิตพมัย
งวยงงหลงใหลทั่งสองเรา
(ดาหลัง: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)

## ตอนอิเหนาได้นางบุษบา

สององค์ปรีดี์เปรมเกษมสันต์ ต่างแสนเสน่หากว่าชีวิต

ดังได้เสวยสวรรค์ชั้นดุสิต
สมคิดเพลิดเพลินเจริญใจ
(อิเหนา: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

## ตอนลักษณาวงศ์ได้นางยี่สุ่น

$\qquad$
สองสนุกดังได้เชยเสวยสวรรค์
จนไก่แก้วแจ้วขันสนั่นขาน
แสงหิรัญเรืองรอบขอบจักรวาล
นฤบาลสาวสวรรค์ก็บรรทม
(ลักษณาวงศ์: สุนทรภู่)

นอกจากการใช้คำว่า เสวย ยังพบการใช้คำว่า เสพ หมายถึง การกิน บริโภค เช่น เสพสุรา; ร่วมประเวณี เช่น เสพเมถุน (ราชบัณฑิตยสถาน 2556 : 1254)ซึ่งสื่อความหมายในเรื่องเพศสัมพันธ์ทำนองเดียวกันกับคำว่า เสวย ดัง ความที่ว่า

สองพิศสองเพียรภาคย์ สองท้าวสองแทบชม

สองเสวยมลากสองเสวยรมย์ ชมเชยชิดคือตรึงตรา

สองเมียงสองม่ายเมียง สองประเอียงประอรกา

มาเสพยกรีฑา
สองสวัสดิสองสวาท
สองเสพยสองศัลย์

สุขเสวยสุไขศวรรย์
สองสองราชหถหรรษ์
ถันนาสองประสมสอง

## (อนิรุทธ์คำฉันท์: ศรีปราชญ์)

กิริยาการกินอื่นนอกเหนือจากนี้ ยังปรากฏการใช้คำว่า ป้อนหมายถึง เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน (ราชบัณฑิตยสถาน $2556: 728$ )เช่น ตอนที่ พระลอได้พระเพื่อนพระแพงโดยกล่าวเปรียบเทียบการมีเพศสัมพันธ์ ว่า เหมือนการถูกป้อนน้ำอมฤต (น้ำทิพย์) เข้าปากทีเดียว ดังความที่ว่า

เชยชมชู้ปากป้อน<br>สวาทเคล้าคลึงสมร<br>แสนอมฤต

(ลิลิตพระลอ)

อีกทั้งยังปรากฏการใช้คำว่ากลืนหมายถึง อาการที่ทำให้อาหารหรือ สิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป (ราชบัณฑิตยสถาน $2556: 82$ ) ในที่นี้ เป็นอารมณ์ความรู้สึกหลงใหลแทบจะกลืนกินนางที่รัก กล่าวคือหลังจากที่ ได้ร่วมสังวาสเรียบร้อยแล้ว ย่อมเกิดความสุขสม พึงพอใจในรสรักเหลือคณา จนต้องเอ่ยคำพร่ำเพ้อดังความว่า

## ตอนสิงหไตรภพได้นางเทพกินนรา

ประคองชมสมสนิทพิศวาส
ให้ป่วนปลื้มลืมนางสร้อยสุดา แนบถนอมหอมกลิ่นระรินรื่น ยิ่งพิศยิ่งพริ้งพร้อมละม่อมละไม

ไม่เคลื่อนคลาดห่างเหเสน่หา จนเวลารุ่งรางไม่ห่างไกล เหมือนจะกลืนกลอยจิตพิสมัย จะพิศไหนงามนั่นเพียงขวัญตา
(อภัยนุราช: สุนทรภู่)

## บทสรุป

จากการศึกษาอุปลักษณ์อาหารการกินในบทอัศจรรย์ แสดงให้เห็น ชัดเจนว่าคนไทยระมัดระวังถ้อยคำที่กล่าวถึงความรู้สึกที่เกิดจากการมี เพศสัมพันธ์ แม้กิจกามจะเป็นเรื่องธรรมชาติปกติวิสัยของมนุษย์ก็อย่าหวัง ว่าความสุขสำราญที่เกิดขึ้นจะมีถ้อยคำใดหลุดออกจากปากให้รับรู้ความรู้สึก สาเหตุเพราะเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้ามของสังคมและวัฒนธรรมไทย ดังนั้น ทางออกหนึ่งที่สามารถสื่อสารเข้าใจตรงกันได้ว่ามนุษย์มีความสุขที่เกิดจาก การมีเพศสัมพันธ์ คือ การใช้คำหรือข้อความที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ อาหารมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ ดังความว่า

การนำอุปลักษณ์อาหารมากล่าวเปรียบเทียบถึงเรื่องเพศ สะท้อนให้ เห็นความคิดของคนในสังคมที่มีต่อเรื่องเพศว่าสามารถทำให้ผู้ที่มีความ สัมพันธ์ทางเพศรู้สึกอิ่มเอมในกามารมณ์ได้เช่นเดียวกับการรับประทาน อาหาร และรสชาติของอาหารเปรียบได้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการมี ความสัมพันธ์นั้นก็แตกต่างกันไป อาจมีทั้งสุขสม ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินหรือ

แม้กระทั่งสร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู่ที่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งยังสะท้อน ให้เห็นได้ว่าเรื่องเพศเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับอาหาร (การุญญ์ พนมสุข 2549: 128)

สิ่งที่น่าสังเกตคือ อุปลักษณ์เรื่องอาหารการกินในบทอัศจรรย์สะท้อน ให้เห็นมุมมองความคิดของคนไทยที่มีต่อเพศและบทบาทของผู้หญิงและ ผู้ชาย คือผู้ชายมักเป็นฝ่าย "ได้กิน" และผู้หญิงมักเป็นฝ่าย "ถูกกิน" เป็น จารีตที่แสดงถึงอำนาจของผู้ชายที่เหนือกว่าผู้หญิงไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่อง เพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามการเปรียบเชิงอุปลักษณ์อาหารการกินในบท อัศจรรย์นั้น ก็ไม่ได้ลดทอนรสชาติการรับรู้เรื่องเพศสัมพันธ์แม้แต่น้อย ตรงกันข้ามกลับเพิ่มอรรถรสจินตนาการอย่างไม่มีขีดจำกัดในทำนอง "ต่างละเริงเชิงชมภิรมย์รื่น อันรสอื่นหรือจะเปรียบประเทียบถึง"

## บรรณานุกรม

การุญญ์ พนมสุข. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุปลักษณ์ในบทอัศจรรย์ของ วรรณกรรมไทย." วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2549.
นิตยา แก้วคัลณา. บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย : ลีลา ความคิด และการสืบสรรค์.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. นิธิ เอียวศรีวงศ์.ปากไก่และใบเรือ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง, 2538.
ปรามินทร์ เครือทอง. วรรณคดีขี้สงสัย.กรุงเทพฯ: อ่าน, 2558. สุชาติ พงษ์พานิช. "วิเคราะห์บทอัศจรรย์ในวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 1991-2411)."
ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2517 .
เสาวณิต จุลวงศ์. ร่วมอภิรมย์หรือข่มขืน : มุมมองใหม่ต่อบทอัศจรรย์ ในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2555.


[^0]:    * อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

