# Sarlomze 



 และดาวน์โหลดหน้งสือวบับนี้ไ๋กี่
www.moralcenter.or.th ksือ dl.moralcenter.or.th

## Sarlemy



สำนักวานบริหารและพ้ฯงนาองค๊ความรู้ (องค๊การมหาชน)

## ISBN 978-616-7360-03-4 <br> จำนวน 104 ทน้า

## ข้อมูดทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาม์

National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ชาญณรงค์ พรสุงโรจน์.
ห้าคนรวมเป็นหนึ่งอัจฉริยะ.--กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิตปะเพื่อมวดมนุษย์,2553
104 ทน้า
1.ศิลปะ--การศึกษาและการสอน 2.ศิลปศึกษา 3.คนพิการ--การศึกษาและการสอน. I. ชื่อเรื่อง.

707
ISBN 978-616-7360-03-4

5 คนรวมเปน 1 อัขดริยะ
ค่ายคิณบะเพือมวลมมุษ์ Art for All : เิิมรักกัวยวอยยิ้ม
ลิ่งพิมพ์อ้นตับที่ $2 / 2553$
จำนวน 2,000
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2553

ตำนักงานบริหารและพัผนาองศ์ความมู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 ชั้น $16-17$ อาคารวิทยาดัยการจัดการ
มหาวิทยาลับมทิตต (CMMU)
ถนนวิภาวดีงังสิต นขวงสามเเนใน
เขตพฉาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2644-9900
โทรตาร : 0-2644-4901-2
เร็บไชต์ : www.moralcenter.or.th
dl.moralcenter.or.th

จัดทำโลม
พิมพ์ท
สำนักพิมพ์สาราเด็ก บวิษัท แปลน สารา จำกัด
บวิษัท แปลน พริ้นท์ทั้ง จำกัด



 เพื่อวันกี่ 22 มีนาคข 2517)

## 

ศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณยรรม (ศูนย์คุณธรรม) เป็นหน่วยงานภาย่ใต้สังกัดสำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีพันธกิจหลักในการยกระดับ เขื่อมประสาน เพิ่มพลัง เครีอย่ายในการฟัฒนาคุณธรรมจริยยรรมในบริบทต่างๆ ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภุมิปัญญาท้องถิ่น ขุมขน สิ่งแวดล้อม และเศรษรกิจพอเพียง ดังนั้น ศูนย์คุณยรรม จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการฟัฒนาคุณธรรมแก่หน่วยงาน องค์กร สถาบัน ชุมชนและเครีอข่าย ในทุกภุมิภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนผลักดันไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมด้านคุณยรรมจริยธรรมต่อประขากรและสังคมทุกระดับ

ภายใต้กระแสสังคมที่กำลังตระหนักและเล็งเน็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างดุณธรรม ศูนย์คุณธรรมจึงมีแนวดิดที่จะขยายผลโครงการที่เป็นประโยชน์ของสังคม โดยการถอดองค์ความรุ้ในการ เสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน หรีอองค์กรที่มีผลดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์และสังคม ให้การยอมรับ และควรค่าแก่การเรียนรู้ และเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป สำหรับ •ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)" นี้ เป็นมุลนิดิที่จัดตั้งข้้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผุ้อ้อยโอกาส/ผุ้พิการ ให้สามารถใช้ชีวิตอยุ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิในศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ จึงถือเป็นองค์กรที่มีส่วนสำค้ญในการสร้างสรรค์ให้เป็นสังคม แห่งการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน ศุนย์คุณยรรมจึึงใใหการสนับสนุนกิจกรรม "ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All: เติมรักด้วยรอยยิ้ม" ประจำปึงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เยาวขนผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ และไม่พิการได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะร่วมกันอย่างมีความ สุขและมีคุณธรรมภายใต้แนวคิด " 5 คน รวมเป็น 1 อัจฉริยะ"

นวัตกรรม " 5 คนรวมเป็น 1 อัจนริยะ" นี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธาน มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ได้ร้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์ความรู้ต่างๆ จึงถูกรวบรวม วิเคราะน์ สังเคราะห์ ปรากฏเป็นคุ่มีอการจัดการเรียนรู้แบบ "ร่วมเรียน" มิติใหม่ของการศึกษาในมิติของ Art for All หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า " 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" โดยเอกสาร ชุดนี้จะประกอบไปด้วย หนังสือคุ่มีอ " 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" และวีดิทัศน์ประกอบจำนวน 1 แผ่น ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการศึกษา ผู้ปกครอง หรีอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอี่นๆ ในการนำไปประยุกต์ใข้ใน กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการได้อีกแนวทางหนึ่ง

ศุนย์คุณธรรมขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ขาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ และคณะอาสาสมัครของมุลนิิิศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์ ที่ได้ข่วยรวบรวมข้อมุลจนเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไไย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์ (Art for AlI$)$ จะข่วยจุดประกายความคิดและเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในการนำไปประยุกต์ใช้ ขยายผล และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยขน์ต่อไป

## W.iwns yomr-l

(นางสาวนราทิพย์ ฟุ่มทรัพย์)
ผู้อำนวยการศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเขิงคุณยรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

## Sisoimelsoincenais

ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จวบจนปัจจุบัน โดยการนำศิลปะเป็นเครื่องมีอกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกผังและส่งเสริมคุณยรรมผ่านกระบวนการเรียนรุ้ว่วกกัน อย่างเอื้ออาทร นับเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ให่ทั้งเยาวชนไม่พิการและเยาวชนพิการทุก ประเภทได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งได้รับการตอบรับและให้ความสนใจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยดีเสมอมา จากการดำเนินการดังกล่าว ได้ส่งผลให้ได้ร้บการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของขาติ สาขา พัฒนาสังคม (ด้านพัฒนาผู้ด้อยโอกาส) จากสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2545 โดยได้เข้ารับพระราชทาน รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถีอเป็นเกียรติสูงสุดที่พวกเราภาคภูมิใจ

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา Artfor $A \|$ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ โดยหวังว่า แนวคิด ทฤษฎี จากการศึกษาทดลองจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้ หลักการและแนวทางการดำเนินงานของ Art for AII จะสามารถพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ และอยู่ในสังคม อย่างเป็นสุข ซึ่งถีอเป็นวิถีหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ยีนหยัดอยู่ในโลกได้ด้วยตนเองอย่างภาคภูมิ ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ในนามของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for $A \|)$ ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน เขิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาขน) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ สร้างสรรค์กิจกรรมและจัดทำคู่มือ " 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมีอของทุกฝ่าย ในการพัฒนาให้ชุดคู่มีอนี้มีความสมบุรณยิ่งขื้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุ่มีอ "5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ชาฏณรงค์ พรรุ่งโรจน์) ประธานมุลนิเิศิิิปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)

## 

| หนึ่ง ตาบอล | บอวไ็แ𠃊์ | เป็นปากเสียง |
| :---: | :---: | :---: |
| หนึ่ง หูкนวก | ไู่สําไยู่ | เี้บตาให่ |
| หนึ่ง แับข้าด | แวบ | และขาไ |
| ขอบีส่วบ | ร่วบไ3่ | สของเกบ |
| кuึ่ ป̇ญฺญาว่อu | กัยง | ช่วยไ๋ |
| กัวยขอฉె่ | แรวกาย | ไู่นัก บ่อน |
| หนึ่ง Us=สาน | ปs-สากลิ้แพินธ์ | (17) H ¢sลอง |
| ไห้เนึ่อนแอง | ถูจิตํบบ | เป็นหนี่งถียว |
| เื่อกังห้า | ร่วบกับ | ริเริ่บสร้าวสรงค์ |
| ชดชยกั้น | ไบสิ่ว | แื่อนขากкาย |
| ร่วบธี้บบา |  | เั้บร่าวกาย |
| สิ่งเุ่วหมาย | แบ้บแสบยาก | ย่วบเป็นจริว |

<br>ปร=ธานผู้ริเริ่ย

## $\sqrt{75205}$

ส่งนกี่ 1 : รู้จักศิลปปเพื่อบวลบนุษย์ (Art for All) ..... 11
ส่วนกี่ 2 : รู้จักบบุษย์ ..... 25
ส่วนกี่ 3 : จากหล้กการ.... สู่กๆษภี ..... 43
ส่วนกี่ 4 : กร:บวuการของศิลปะเพื่อบวลบนุษย์ ..... 73

 (Artfor All)

## บิยาม ปรัชญา พ้นธกิจ และเแนวคิก

## บิยาม

ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) หมายถึง ศาสตร์ในการใช้มนุษย์ต่างกระจกสะท้อนความคิด และจิตวิญญาณผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะองค์รวม ด้วยการหลอมรวมความต่าง สานให้เกิดพลัง สร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ความเชื่อว่า ทุกคนเป็นคนดีมีศักยภาพ จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการนำศิลปะมาเป็นเครื่องมือ กล่าวคือ

- การนำ "ศิลปะ" เป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม อย่างมีความสุขผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
- การนำ "ศิลปะ" เป็นสื่อเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกระหว่างบุคคล โดยต่างเป็นกระจกสะท้อน ซึ่งกันและกัน
- การนำ "ศิลปะ" เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม ด้วยการสร้างห้องเรียนคุณธรรม ที่ไม่ต้องบรรยาย หากแต่เปิดโอกาสให้มนุษย์ที่มีความแตกต่างทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ได้มีโอกาสร่วมเรียน ร่วมฝึกทักษะชีวิต รวมถึงพัฒนาคุณธรรม 9 ประการ คือ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยันพึ่งตนเอง และไม่เห็นแก่ตัว

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Artfor All) คือ ศาสตร์ในการใช้มนุษย์ต่างกระจกสะท้อน ความคิดและจิตวิญญาณ ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะ องค์รวม ด้วยการหลอมรวมความต่าง สานให้เกิดพลัง สร้างคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้ความ เชื่อว่า ทุกคนเป็นคนดีมีศักยภาพ จึงได้ริเริ่มแนวคิด " 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ โดยการนำ "ศิลปะ" เป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกผังและส่งเสริมคุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ว่วม กันอย่างเอื้ออาทร ก่อให้เกิด "สภาวะสะเทือนใจ" ด้วยการรวมบุคคลที่มีประสบการณ์ทั้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่แตกต่างกันมาเป็นกระจกเงาสะท้อนความดิดและจิตใจ สร้างความหลากหลายให้เป็นความ งดงาม โดยการให้คนตาบอดทำหน้าที่เสมือนเป็นปาก-หู คนหูหนวกช่วยทำหน้าที่เป็นตา คนพิการด้านร่างกาย เป็นปัญญา คนปัญญาอ่อนที่มีร่างกายสมบุรณ์เป็นเสมือนแขน-ขาให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มผ่านการประสาน ของคนไม่พิการที่มีจิตเมตตา ถือเป็นการสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้พิการในการที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่าง ภาคภูมิและมีศักดิ์ศรีมนุษย์


[^0]

จากจุดเริ่มต้นที่นำ *ศิลปะ" เป็นเดรื่องมือในการพัฒนาเยาวชนผู้พิการและไม่พิการมาเกีอบทศวรรษ จิงได้มีการขยายผล ต่อยอดไปย้งกลุ่มตุ้ต้อยโอกาสกลุ่มอื่น อาทิ ผุ้ต้องชัง ชนกลุ่มน้อย ผุ้ถูกกระทำทารุณกรรม และล่วงละเมิด รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามรังหว้ดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

## ปรัชญา

*ก้าวข้ามขีดจำกัด" เป็นปรัชญาของศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for $A \| I$ ) ชึ่งมองว่า มนุษย์ทุกคนย่อม มีข้อรำกัดมากน้อยแตกต่างก้นออกไป อาทิ ด้านการมองเห็น การได้ยิน หรีอการสื่อสาร การเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญา ด้านการคิดหรือจิตใช และขณะเดียวกัน ในชีวิตประจำวันก์มีข้อำกัดจากภายนอกที่เช้ามา มีผลต่อการดำรงชีวิตอีกมากมาย เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ครุรัณฑ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และสถานที่ เป็นต้น ดังนั้น ก้าวข้ามขีดจำกัดจึงไม่ได้หมายถึงการละทิ้งปัญหา หากแต่การก้าวข้ามชีดจำกัด หมายถึง การก้าวไปสู่เป้าหมาย การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ใดยไม่ให้ข้อจำกัดเหล่านั้นมาเป็นปัญหา จุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวิอีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรด์ อาทิ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีดำเนินการ การสร้างความร่วมมือในล้กษณะเครือข่าย เป็นต้น

## 

## พับรกิจ

พันถกิจvองคิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ประกอบต้วเ

- การสร้างคุณค่ารีวิต โดยให้ฝู้ทิการนละไม่ทิการใด้มีใอกาสในการเรียนรุ้ทักษะการใใช้ริวิด ผ่านประสบการณ์งริง สร้างความเข้าใจ ทัศนดดิที่ดีในการอยู่ว่วมกัน การช่วยเหลือกัน
นอกจากนี้ มุลนิอิศิลปะเพื่อมวลมนุษ์์ (Art for All) ได้ตระหนักถึงความสำคัญูองกลุ่มผุ้ต้อยใอกาล กลุ่มอื่นนอกเหนีอจากนุ้พิการ จึงได้มีการงยายนลต่อยอดไปยังกลุ่มยุ้ต้องศัง ซนกลุ่มน้อย ผุ้จกกระทำ ทารุณกรรมและล่วงละเมิด ตลอดงนยุ้ที่ได้วับผลกระทบจากเหตุการณัความไม่สงบในสามชังหวัดชายแดน ภาคใด้ ใดยได้มีการกำหนดเป็นทันเกิงเหิ่มซี้น คือ
 ต้องได้รับการผ่อนคลาย เง่น มุ้ต้องขังในเรือนจำ คนไข้เรื้อรงง หรือคนขรา เป็นด้น โดยการนำคิลปะเป็นเครื่อง มีอในการส้างความสุยสงบในรัริต
 สภาวะการไหลบ่าทองวัฒนยรรมตะรันตกและการหัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคในโลยีที่กำลังรุดหน้าอย่าง ไม่หุุดย้้ง ทั้งนี้เพื่อถ่ารงไว้ชึ่งความเป็นเอกลักษณ์ชาติ


## แuวคิก

## ศาสตร์แห่งชิวิต

ศาสตร์ในการใช้มนุษย์ต่างกระจกละท้อนความคิดและจิตวิญญาณผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทาง คิลปะ เทื่อการทัฒนาทรัพยากรมนุษยในล้กษณะองค์รวม ต้วยการหลอมรวมความต่าง สานให้เกิดพลัง ลร้างคุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนษ์์ ภายใต้ความเซื่อว่า ทุกคนเป็นคนดี มีศักยภาพ สามารถพัฒนาได้ด้วย ปรัซญา "ก้าวข้ามจีดง่ากัด - ใดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคุ่คุณยรรมอย่างมีความสุษ เทื่อยกระดับคุณภาพซิวิศและสังดม

## วิอีการพัฒนามนุษย์ในลักษณะองค์รวม <br> เทคนิคการใชิกิจกรรมคิลปะในการหัฒนาเอาวะนที่มีความด่างทังด้านร่างกาย สติปัญญา และลิตใจ ด้วยการเปิดใอกาสให้เอาวซนทุกคนร่วมมกันสร้างสรรด์งานศิลปะ ใดยการเดิมเต็มชึ่งกันและกันอย่างเอื้ออาทร

> ก้าวข้ามชีดจ่ากัด
> การก้าว้ามข้อง่ากัดทางร่างภาย จิตใจ ลดิปัญญา ม่งไปสู่การพัฒนาศักยภาหด้านความคิดสร้างสรรค์ ใดยการเรียนรุ้และแก้ไรปัญหาร์วมกันอย่างเอื้ออาทร

## ห้องเรียนคุณธรรม

ปลูกสังคุณยรรมและหน้าที่ต่อสังดมแก่เยาวรนต้วยการเปิดใอกาสให้เยาวชนที่มีความแตกต่างทาง ร่างกาย สดิบัญญา และงิดใจได้มีโอกาสร่วมเรียน ร่วมฝึกทักษะริวิต ภายใด้บรรยากาศสภาวะเอื้อเทื้อเกื้อดูล จึงเป็นเสมือนท้องเรียนคุณยรรมที่ทุกคนสามารถพัตนนาคุณอรรม 9 ประการ กล่าวคือ วินับ สติ กตัญญุ เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด งยันกี่งตนเอง และไม่เห็นแก่ตัว โดยไม่ต้องมีไดรมาพร่าสอนหรือบังคับให้ทำ

## สั่วคแและการศิกษา

ความมลากหลายของกุ่นคนนในสังกม
ภายใต้ส้งคมนี่หลากหลาย คนดูกรัดนบ่งออกเป็นหลายกุุ่ม อาหิ เด็ก เยาวงน ตุ้อัอโอกาส






 ในอนาตสใด้


[^1]
## นโยบายภาครัร

ในอดีตที่ผ่าน มาแม้รัรบาลหลายสมัยจะได้มีการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาไว้อย่างหลากหลาย แต่ต่างก์มุงหวังที่จะพัฒนามนุษย์และสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ ให้ทุกคนในสังคมสามารกอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีดวามสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีครอบคร้ทที่อบจุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสังคมที่สันติ และมีความ เอื้ออาทร ดังนั้น การพัฒนาดนที่มีดุณภาพจะต้องพัฒนาทั้งในด้านความรุ้และด้านคุณธรรมจริยยรรม เพื่อที่ จะได้เป็นรากรานสำคัญในการัพฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยิ่งยีนในทุกๆ ด้าน

สำหรับกลุ่มเู้พิการ ถึงแม้รูราลจะจ้ดให้มีหน่วยงานสำหรับให้การ่ว่ยเหลือ พื้นฟูในลักษณะต่างๆ อาทิ

1. ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น มีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาด (ภาด ใต้และภาคเหนีอ)
2. ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีโรงเรียนเศรษฐรเสลียร และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมม ในส่านภูมิภาค มีโรเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี เป็นต้น
3. ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย มีโรงเรียนศรีสังวาลย์ ศุนย์การศึกษาพิเศษกรุงเทพฯ โรงเรียน อาชีวะมหาไถ่ พัทยา และศุนย์การศึกษาพิเศษ ในภุมิภาคต่างๆ เป็นต้น
4. ผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา มีโรงเรียนราชานุกุล กรุงเทพฯ และโรงเรียนศึกษาพิเศษ สุพรรณบี โรงเรียนศึกษาพิเศษกาญจนุุรี โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา เป็นต้น

## ด้านการแพทย์

รัฐูบาลร้ดให้มีโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาดของประเทศ ทำหน้าที่ให้การร้กษาพยาบาล เพื่อแก้ไช ความพิการ หรือให้รับสภาพความพิการ ให้ดำแนะนำปรีกษาทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลราชานุจู โรงพยาบาลถัญญารักษ่ โรงพยาบาลยูวประสาท ไวทโยปถ้มร์ เป็นต้น

## ต้านสังดม

รูบาลจัดให้มีการให้คำปรึกษา แนะนำ บริการ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวคนพิการที่มีมูานะยากจนและ ประสบปัญหาทางเครษูกิิ รวมลีงการอนุเคราะห์เบี้ยย้งี๊ท คนหิการให้กับดนหิการที่มีสภาพความหิการมากจนไม่ สามารถประกอบอาชี๊ใด้และมีรานะยากจน ทั้งบริการทาง อารีพและสังคม เพื่อให้ดำรงชิวิตได้ หากแต่ในความเป็นจริง พบว่า ยังมีคุ้พิการอีกเป็นจำนวนมากที่ยงงไม่สามารถเข้าถึง บริการภาครัได้


เนื่องมาจากกระแสความดื่นต้วของสังคมที่ให้ดวามสำคัญกับเร็่องสิทิิมนุษยฮน ความเสมอ ภาดและโอกาสทางการศึกษา ใดยเฉพาะอย่างยิ่งงากองค์กรระหว่างประเทศ อาหิ UNESCO UNICEF $W H O$ และ $A D B$ เป็นตัน ที่พยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงวิซีการจัดการศึกษาอย่างกว้างงวาง ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องการษยายการศืกษาภาคบังคับ การจัดการศืกษาเพื่อมวละน การเปิดใอกาสทางถารศืกษา แก่เด็กทุกกลุ่ม รวมถีงการเรียกร้องให้มีการจัดการศึกษาสำหรับคนทิการตามสิทยีที้นยานที่ควรจะได้รับ


## ต้านการศึกษา

พระราธับญฺุิกิการคึกษาแห่งษาดี พุทยศักราษ 2542 ถือเป็น กฏหมายแม่บทด้านการดึกษาที่แสดงให้เหันถึงการปอิรป การสึกษาคร้้งสำคัญของประเทศไทย โดยมีความมุ่งหมาย ที่จะให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนโทถให้ เป็นมนษยที่ลมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สดิปัญญา ความรู้ และคุณยรรม มีดใิยอรรมและััแนยรรมในการดำรงสีวิต


สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทุกคนมีสิทลิและ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นราน ใดย เฉพาะอย่างยิ่งบุคคลชึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ์ สังดม การสื่อสารและการเรียนรุ้หรือ ร่างกายพิการทุพพลภาพ บุคคลชึ่งไม่สามารถพึ่งตนเอง ได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องชัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทิิและโอกาสได้รับการศึกษาชั้นพื้นรูานเป็นพิเศษ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครั้ และชุมน มีสิทยิเสรีภาพ และมีส่วนร่วมในการจัดการศีกษา ของร้ร เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง การศึกษารีงถือเป็นการบริการที่รัจจะต้องจัด ให้กับทุกคนโดยไม่มีการเลือกปฏิบติต การจัดการเรียน การสอนต้องให้ดวามสำคัญกับผู้เรียน และยอมรับใน ความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้ เรียนร้้ มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ

ในการศึกษาวิจัยด้านการศึกษาของเู้พิการพบว่า การจัดการศึกษาโดยแยกเด็กพิการไปเรียนในชั้นเรียน พิเศษทำให้การพัฒนาและพื้นฟุสมรรถภาพไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงได้มีการนำเสนอรุปแบบการจัดการเรียน แบบเรียนร่วมขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเบ็นจริงของการอยู่ร่วมกันในสังคม ชึ่งได้มีการิริริ่มทดลอง ให้มีกีารจัดการเรียนแบบเรียนร่วมในโรงเรียนท่่วไปจำนวนหนึ่ง และในปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอน แบบเรียนร่วมในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

การจัดการเรียนแบบเรียนร่วมจึงถีอเป็นการเปิดโอกาส ให้เด็กที่มีความต้องภารหิเศษ ชื่งรวมถึงเู้ต้อยโอกาส/โู้ิิการ ได้เข้าเรียนรุ้สงดมและลิ่งแวดล้อมยองชั้นเรียนปกติหิ่วไปได้ เป็นการสร้างดวามเท่าเทียมกันทางสังคม เทื่อให้เกิดการ ขอมรับในความเป็นมนุษย รุ้กเห็นอกเห็นใจรี่งกันและกัน

กาเเรียนร่วมมีหลายลักษณะ กล่าวคือ

- ถางเรียนร่วม (Mainstreaming) หมายลึง ถาร ให้เด็กที่มีความต้องการทิเศษเข้าเรียนในชั้นเรียนปกตึตาม กระบวนการเรียนการสอน หลักสุตร และรั้นเรียนที่เด็กทั่วไป เรียน
- การเรียนร่วม (Inclusion) หมายถึง การศึกษาที่ เปิดใอกาสให้เด็กพิการเจ้ามามีส่วนร่วมกับเด็กท้่วไปไนชั้น เรียนปกดิ ใดยเง้าเรียนเต์มเรลาหรือบางเวลา มีดดประลงด์ เทื่อเด็กพิการได้เకียนุ้สังงคมและอรรมซาติลิ่งแวดล้อมของ คนป่กดิที่วไป

- การไป๋นร่วมของเด็กพัฒนาการท้า (integration) เป็นการจัดการฝึกษาสำหรับเด็กที่มีหัฒมนาการ อยุ่ในระดับเกณท์เงลี่ยพองปกดิหรือด่ากว่าเล็กน้อย ที่สามารถเข้ามาเรียนในขันปกดิเต็มเวลาหรือบางเวลา บางเรื่องได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรีเนรุ้ที่งะปรับตัวเง้าจ่สังมมป่กดิได้

กล่าวใดยสรุปได้ว่า การเรียนร่าม คือ การ จัดการศึกษาที่เปิดโอกาสใหเด็กที่มีความต้องการ พิเศษหรือพิการเข้าเรียนในกระบวนการเรียนการ สอนตามปกติทั่วไป โดยทำกิจกรรมตามปกติ ในชั้นเรียน ไม่มีนริการพิเศษ ยกเว้นสำหรับบาง ราย อีกทั้งการเรียนร่วมยังช่วยให้เด็กทั่วไปได้ เป็นแบบอย่างในการเรียนรุ้และทักษะพ้ผนาการ ให้กับเด็กบกพร่องที่สามารถช่วยให้สามาระ พัฒนาตนเองได้ และในขณะเดียวกันเด็กปกติ ทั่วไปจะได้เกิดการเรียนรุ้ ยอมรับ เห็นคุณค่าและ
 เข้าใจถึงความแตกต่างของคนอีกด้วย ดังนั้น สิ่งที่ เด็กที่บกพร่องจะได้รับจากการเรียนร่ามคือ

- การเรียนรุ้สังดมและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมปกติได้อย่างมีความสุขและ ไม่เป็นปัญหาสังคมใน อนาคต
- สังคมและศรรมชาติการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติระเป็นตัวกระตุ้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือผู้บกพร่องใหึพื้นคืนสภาพได้มากที่สุด เด็กที่เข้าเรียนร่วมจะเกิดการเรียยรู้ มีการปรับตัวระหว่างการเรียน ร่วม ภาวะนี้เรียกว่า สังคมเำบัด
- เด็กปกติทั่วไปได้เรียนรุ้และเข้าใจผู้ว่วมสังคมที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการพิเศษได้


## Sameramariz (ravzirces

จากลักษณะการงัดตรงศึกษาดังกล่าว ศิลปะเพื่อมวลมนุษย่ (Art for All) ซึ่งตระหนักลึงความส่าคัญษอง ผุ้ต้อยใอกาส/ผุ้ทิการที่ถูกระบว่าเป็นภาระ สร้างปัญหาสังคม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทัฒนาทั้ง
 เป็นเครื่องมือในการัตนนาศักยภาพมนษษ่ เนื่องจากศิลปะอือเป็นอีกหนึ่งภาษาที่นำมาเป็นเป็นสี่อกลางหรือ
 เสียสละเพื่อส่วนรวม โดเเบิดใอกาลใหู้้้ต้อยใอกาล/ผู้ทิการทุกประเภท กล่าวคือ ผู้บกหร่องทางการมองเน็น
 ด้วยการเติมเต็มศักยภาพยองยู้ร้วมมเรียนไปพร้อมๆ กับการเรียนุุ้รื่องทักษะริวิด เพื่อการเน็นมนุษย์ที่สมบุรณ์ ชึ่งแนวทาง "การ่ว่วมเรียน" จองคิลปะเพื่อมวลมนุษี์ (Art for AII) ถือเป็นมิตใใหม่ทางการเรียนการจัดการ เรียนการลอนที่มีลักษณะเป็นแบบการจัดการเรียนในลักษณะร่วมเรียน ที่เรียกว่า 5 คนรวมเป็น 1 อัจจริยะ"


[^2]





ส่วนกี่ 2
$\int_{0}^{2}$

## รูัจักบนุษย์

## บิยามและความหนาย

ผู้ต้อเใอกาส หมายถึง เุ้ที่ด้อเใอกาสในการ เข้ากึงข้อมุลง่าวสาร หรือการบริการั้้นพื้นูานของรัฐ อาจเกิดจากความผิการ ความบกพร่อง หรือประสบ ปัญหาความเตือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้าน เตรษรูกิง สังคม การศึกษา สาอารณสุษ การเมือง กฏหมาย ภัยถรรมซาดีนละรัยทางสังคม ใดยหมาย รวมลึงุุ้กิการ คนธรา คนไร้เื้อรั้งู้อตยพ คนยากจน คนเร่ร่อนจรง้ด ตลอดจนผุ้ต้องขัง เป็นต้น

การให้นิษามและความหมายญองคำว่า
 -กิการ- น้นก์มีความแตกต่างหลากหลาย ลามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

- นัยtะทองการไร้ดวามสามารถ (Disability) หมายถึง ข้อจำกัดของการดำเนินกิจกรรมหรือ การทำงาน หรีอความบกหร่องใดๆ อันมีเหตุมาจากความสูญเเีียหืือผิดปกติพองใครงสร้าง (Structure) หรือการทำงาน (Function) ทางสรีริิทยา (Physiology) ทางกายวิภาด (Anatomy) หรือทางจิตใจ (Psychology)
- นัยยะของความต้อย (Handicap) หมายถึง ความเสียเป๋ยบ (Disadvantago) อันเป็นเหตุมา จากความสูญเเสืยหวือผิดปกลิ (impairment) ใดยที่เบ็นง้อจำกัด และเป็นจุปสรรคต่อการทำหน้าที่ บทบาท อันเป็นปกดิจองบุคคลนั้นตามอาษุ เพศ สังคมและรัฒนยรรม
- นัยยะของความบกพร่อง (Cripple) หมายถึง บุคคลชึ่งความสามารถถูกจำกัด เนื่องจากมีความบกพร่อง ทางด้านต่างๆ อาทิ ต้านร่างกาย ต้านจิตใจ ด้านสังคม ใตย มีความต้องการจ่าเป็นพิเศษด้านต่ำงๆ เพื่อใหัสามารถดำเนิน พวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้เสมือนบุคคลทั่วไป

ทระราขบัญญ์ดิส่งเสวิมและพั๗นาคุณภาพริวิตคน
 หิการ พ.ศ. ゅส๔๐ ได้กำหนดความหมายของคนหิการ ว่า หมายถึง บุคคลงึ่งมีข้อง่ากัดในการปอิบัติกิงกรรมในสีวิตประทำวันหรีอการเร้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเน็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใง อารมณ์ พฤดิกรรม ลดิปัญญา การเรีอนรู้ หรีอความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีจุปสรรคในด้านต่างๆ และมีดวามจำเป็น หิเศษที่จะต้องไต้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งต้านใด เพื่อให้สามารถปฏินิิลิงกรรมในซืดตประง่าวันหรีอเร้าไป มีส่วนร่ามทางสังคมได้อย่างบุคคลทท่วไป

จากประสบการณ์การทำงานกับคนิิการตลอด 15 ปี จึงขอกำหนตความหมายเพิ่มอีกหนึ่งนับยะ คือ น้ยเะบองความทีเศษ (Special) หมายถึง ความสามารถ หรือ ศักยภาพทิเศษเหนีอบุคคลทั่ไป เง่น คนตาบอด สามารถตำเนินซึวิดในความมีด คนหูหนวกสามารถมีสมายิภายใด้บรรยากาศที่มีเสียงรบกวน คนพิการร่างกาย สามารถใช้ปาก-เท้า ชตเรย ในซณะที่คนปัญญาอ่อนเป็นผู้ที่ไม่มีอัตดา เป็นต้น

กล่าวใดยสรุปได้ว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรีอการมี ส่วนร่ามทางสังคมได้ใดยวิธีการปกติทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพความบกพร่องหรือความแตกต่างทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ ซึ่งส่งผลให้มีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้สามารกดำเนินชีวิตและมีส่วน ร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป อาทิ ความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤดิกรรม สติปัญญญา หรีอการเรียนร้ เป็นต้น

ดังนั้น การดำเนินงานของศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for $\mathrm{A} I I)$ จำเป็นต้องเข้าใจมนุษย์แต่ละประเภท ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ท้้งห้าประเภท ซึ่งประกอบด้วย ผู้บกพร่องทางการมอง เพ็น ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และผู้ไม่มีความ บกพร่อง ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงผู้ด้อยโอกาสอี่นๆ ที่ไม่ใชชฝู้พิการ เช่น เด็กเร่ร่อนจรจัด ชนเผ่าต่างๆ และชน กลุ่มน้อย ผู้ได้ร้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผู้ถุกทารุณ หรือล่วงละเมิด และผู้ต้องข้ง เป็นต้น ถือเป็นสิ่งสำค้ญในการดำเนินชีิิตและเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน ชึ่งอาสาสมัครทุกคนต้องผ่านการคัดเลือกและฝึกอบรม ให้ความรุ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการแต่ละประเภท เพื่อให้พุ้ัก เข้าใชและเข้าถึง สามารกดุแล ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้สำหรับความหมายและลักษณะของ ผุ้พิการแต่ละประเภทที่ทุกคนพึงรุ้ สรุปพอสังเเปได้ดังนี้


## Samplemariz (ravzirva

## 

นิขาม
ความบกพร่องทางการมองเห็น หมายถึง การมีสายตามองเห็น อยุ่น้อยมากหรือไม่มีเลย

## ประเภทผู้บกพร่องทางการมองเห็น

- ตาบอด คือ เู้สี่สุญเสียสายตาโดยสิ้นเจิง ต้องใข้อักษร เบรลล์
- มองเห็นเลือนราง คือ ผุ้ที่ตาบอดเหียงบางส่วน มีการ มองเห็นหลงเหลืออยู่า้าง จึงมองเห็นได้สางๆ $20 / 70$ เุ่ต (สามารด อ่านตัวหนังสือที่คนปกติอ่านในระยะ 70 ฟุต ได้ในระยะ 20 ทุต) หรือน้อยกว่านันในสายตาช้างที่ดี หากได้รับการ่่วยเหลือแก้ไร แล้ว ลามารถเรียนได้เร้นเดียวกับคนปกติ แ่่ต้องใข้อักษรที่ตัใใหญ่
 กว่าปกติ หรือใช้แว่นขยาย หรือใช้เครื่องมือพิเศษ


## ความสามารถในการเรียนรุและทางวิชาการ

ความบกท่่องทางการมองเห็นไม่มีผลต่อสดิปัญญาการเปียนรุ้และความคิดรวบยอด ผู้บกพร่องทางภาร มองเห็นสามารถเรียนรุสั่งแวดล้อม หรือประสบการณพิวิตได้โดยผ่านการฟัง การสัมผัล รวมทั้งการใช้ประสาท สัมผัสอื่นๆ เช่น สัมผัสทางผิวหนังและกลิ่น เป็นต้น อย่างไรกัตาม ผู้บกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถเรียน โู้มโนทัศน์บางอย่างได้ เง่น การกล่าวถึงดวงอาทิตย์ ผุ้บกทร่องทางการมองเน็นจะนึกภาพไม่ออก เพราะมอง ไม่เห็น แต่จะรับรุ้เทียงการสัมยัสความร้อนของแสงแดดหืือสัมผัสแสงสะท้อนของแสงแดด เป็นตัน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าผู้บกพร่องทางการมองเพ็น ไม่มีจินตนาการเกี่ยวกับสีและการเดลื่อนไหว แต่สามารถสัมผัสมในทัศน์ เกี่ยวกับรูปร่าง ระยะทาง ความต่างบองพื้นผิจจากการบอกกล่าวและการสัมผัสได้


ผลสัมฤทีิ์ทางการเยี้นของยู้บกพร่องทางการมองเห็นไม่แตกต่างจากคนปกดิ แต่มีเทีเงบางิชาเท่านัน ที่ไม่ลามารกเยียนใด้เท่าคนปกดิ คือ คณิตศาสตร์ การสะกดคำ และราดเงีอน ทั้งนี้ หากเพิ่มเวลาในกางเรียน
 เป็นการสุญเสียสายตายั้นร้ายแรง ผู้บกพร่องทางการมองเหันจ่าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ ดือ ต้องฝึกหัด การเคลื่อนไหวและการเดิน ต้องเรียนรัอักษรเบรลล์

จากการเปรียบเทียบผลสันฤทยิ์ทางภารเรียนของผู้บกพร่องทางการมองเนันกับบุคคลห่วไป จะต้องนีการ แปรนลอย่างระมัดระั้ง เนี่องจากทั้งสองกลุ่มจะต้องจูกตรวงสอบภายใใ้เื่อนไชที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อ ทดสอบผลสันฤทห์์ี่เปินอักษรเบรลล์ และอักษรตัวใหญ่ ได้มีภารคึกษาและให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า ท้้งคน ลายตาเลือนรางและคนตาบอดมีความล้าหลังกว่าคนตาปกดี เพราะความบกพร่องหางภารเห็นทำให้เกิดการ เรีธนรุ้เป็นไปได้อย่างล่าช้ากว่าที่มีการมองเห็น ในขณะที่ผลสัมฉทิิ์ทางวิชาการซองผู้บกพร่องทางการมอง เห็นดีกว่าผู้บกทร่องทางการได้ยิน เพราะกางเรียนุุ้เกิดจากการได้ฟังมากกว่าการมองเห์น

## พัฒนาการทางภาษา

ด้านการทูด สุ้บกพ่่องทางการมองเห็นเข้าใจและใช้กาษาได้ไม่แตกต่ำงจากคนปกติ เนื่องจาก การเรียนร้จะใช้การัังมากกว่าการรับรุ้ทางสายตา และย้งอาจมีแรงมูงใจให้มีการใช้ภาษาได้มากกว่า บุคคลท้้วไป และงากการที่เุ้บกพร่องทางการมองเห็นต้องดิดต่อสื่อสารกับยู้อ่นใดยการทูด จีงทำให้เป็นคน ช่างหูด และลักษณะตารพูดมักพุดเสียงตัง เรราะไม่ทราบระยะห่างงองผู้ทัง ระดับเลียงงะราบเรียบ ไม่นน้น ซง ต่ำ หน้ก เบา พูดย้า ไม่ค่อยแสดงท่าทางประกอบในการพูด มีการเดลื่อนไหววมมฝีปากในการพูดน้อย เหราะราดการเลียนแบบเนื่องจากมองไม่เห็น ในด้านการอ่านและกางเีียน ผุ้บกพร่องทางการมองเห็นจะอ่าน หนังสือได้ช้ากว่าปกดิ เพราะต้องใข้อักษรเบรลล์ช่วย นอกจากนี้ พัฒนาการทางภาษา ถังเกี่ยวข้องกับช่วงอาร ที่มีความพิการ เพราะหากเป็นต้งแต่กำเนิด มักมีทัฒนาการทางด้านการพูดและการใช้ภาษาช้ากว่าเด็กปกติ เนื่องจากมองไม่เห็นสีหน้าท่าทางของคุ่สนทนา

## พัฒนาการด้านการเดลื่อนไหว

ความสามารถในการเคลื่อนไหวมีความลำคัญ ต่อความสำเร็จในการปปับตัวของผู้บกพร่องทางการมอง เห็น เพราะการชูญเสียสายตาจะส่งผลต่อการเรียนร้้ เกี่ยวกับระยะ ทิศตาง และตำแหน่งงองลิ่งต่างๆ ในสภาห แวดล้อม ชึ่งลือเป็นฉุปสรรดสำคัญในการเคลื่อนไหว ส่วนทักษะของผู้บกพร่องทางการมองเห็นในการเรียน โัและหลืกเลี่ยงสิ่งกีดชวางนน้น เป็นเทียงผลของความ ลามารถในการแยกแยะความเปลี่ยนแปลงระดับเลีอง อย่างเบานางของเสียงสะท้อนความถี่สุงยามที่เดินเจ้าหา
 สิ่งนั้น ทำให้สามารธุุสีกสัมผัสได้ถิงสิ่งที่เดินผ่าน

## การปรับต้วทางสังคม

ความบกหร่องทางการมองเห็นส่งผลต่อการปรันตัวทางสังคม อาหิ ความไม่ม่น่นงในตนเอง ใุ้สึกอาย ไม่กล้าแสดงออก มีความวิตกกังวลในภารใขัริติต แต่หากได้นับการเอาใงใส่ที่ดี มีการีไก และมีคนให้กำลังใจ ก็จะข่วยให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นสามารถปรับต้ได้เง่นเดียวกับคนที่วไป

## แฺบกแร๋องกาวการได้ยิน

นิยาม
ผุ้บกพ่องทางการได้ยิน หมายสึง ผุ้ที่สูญเสียการได้ยิน ชึ่งอาจงะหูึจงหรือยูหนวกก้ได้

ประเภทของฝู้บกพร่องทางการได้อิน

- คนหูดึง หมายถึง ผุ้ที่สูญเสียการได้อินระหว่าง $26-89$ เดิิเบล (Decibe1) เป็นผุ้ที่จูญเสียการได้อินเล็ก น้อยไปจนลึงขั้นุุนแรง สามารถสอนให้พูดและเรียนร่วมกับ คนปกติได้
- คนหูหนวก หมายดึง หุ้ที่สูญเสียการได่ยินใน ระดับดัง 93 เดชิเบลงี้นไป ไม่สามารถใธ้ารได้อินให้เป็น ประโขชน์เต็มประลิทิิภาทในการหัง อางเป็นเู้ที่สูญเสีย การได้อินมาแต่กำเนิดหรือเป็นการจูญเสียการใด้ยินภาย หลัง ต้องเรียนภาษามีอ


ประเกทขอวควานบกแร่อวกาวการไดัยิย

| ปรับาณ ตวาขฮัการ | ค่าเดล์ยควาบไวกึ่าแแหนว 500-1000,2000 เฮีn 8 luydำวโ์์ |  | ควาบสามารถ ในการเฮ้าใจค่าษด |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | บากกว่า | แบากกว่า |  |
| ķuna ${ }^{\text {a }}$ | - | 27 D8 |  |
| หุถึปัอย | 25 DB | 40 DB | Wicioualemir |
| หด๋ปาunaา | 40 DB | 55 D8 |  |
| หสื่าก | 55 DB | 70 DB |  |
| หุสెอยาธฺุuฺง | 70 DB | 93 D8 |  |
| หูศuวn | 93 DB | - |  |




ความสามารถทางสติปัญญา
ความบกพร่องทางการใด้อินมีผลต่อการพุด การฟัง การอ่าน และการเรียน เนื่องจากความรู้ ความเช้าใจ และดวามสามารถทางสดิปัญญาจะเกิดร์้นควบคู่กับหัฒนาถารทางภาษา ดังนั้น ผู้บกพร่อง ทางการได้ยินม้กฉุกมองว่า มีสดิปัญููต่า ในการเรือนร่วม กับคนปกดิจะมีความลำบากในการเข้าใจภาษาและเนื้อหา ทางวิชาการใหม่า ชึ่งมีความยากและชับช้อนจี้น อย่างไรกกาม ม ผุ้บกชร่องทางกาะได้เินมีภาษามือหรือภาษาท่าทางสำหัับ ใช่ในการสื่อสาร หากใช้กาษามือในการสื่อสาร หมันยึกฝน การทำความเซ้าใจ และด้นหาประสบการณ์ใหม่า จะพบว่า ผุ้บกพร่องทางการได้ยินจะมีสติปญญาเท่าเทียมกับคนปกติ และสามาระภึกษาระดับปアญญาได้เง่นบุคคลทั่ไป


## ทัฒนาการทางภาษา

ผู้บกพร่องทางการไต้อิิน เช่น ได้อินน้อย ได้ถินไม่ชัด ได้ยินแต่จับใจความไม่ได้ รวมลึงไม่ได้ยินเสียง ใดๆ เลย ทำให้เง้าใจความหมายษองคำน้อยกว่าปกดี ซึ่งปัญหาการลื่อความหมายงะมากหร้อน้อยชี้นอยู่ กับอายุที่เกิดความพิการและระดับความุุนรงยองความบกพร่อง ถ้าบกพร่องทางการได้ยินก่อนอาษ 8 ปี และมีความพิการรุนแรงดั้งแต่วัยแรกเกิด จะไม่ได้ยินเสียงใดๆ จงงไม่เกิดการทัฆนาการรับู้ภาษา เด็กจึงหูด ไม่ได้ หรือเป็นใบ้ แต่า้าระดับตวามพิการเล็กน้อยต้้งแต่วันแรกเกิดอาจพอได้อินบ้าง สามารถเง้าใจภาษา ฟุดแต่ไม่ครบถ้วน การฝึกฟูดจะพูดได้ช้าและไม่ชดด เุ้ที่บกพร่องทางการได้อินภายหลังจากที่มีการทัฒนนา ทางภาษามาบ้างแล้ว ถารรับริ้กาษามักจะหยุดชะรัก พูดใด้น้อยลงเรื่อยา ทูดไม่ชัด และอาจหยุดพูดในที่สุด

การปรับตัวทางสังดม
ผุ้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อมีปัญหาในการเช้าใจเสียงพูดและการใช้ภาษาพูด การดิดต่อกับ เุ้อึ่นมักจะเกิดความคันต้องใง เกิดความแปรปรวนทางอารมณ์ กฐดิกรรม และสังคม เป่น หรดหงิด วิตกกังวล ซืมเคร้า ถดถอยและหลืกเลี่ยงการเท้าสังดมกับคนปกกดี เพราะขาดความมันใจในการทูด คุยกับรุ้อน่น มีความยากลำบากในการทำความเช้าใหยู่อื่น ในขณะเดียวกัน คนปกดิก์ขาดความเจ้าใจ ผุ้บกพร่องทางการได้ยินเป็นกัน ทำให้ผู้บกพร่องทางการได้อินต้องอยู่โดดเดี่ยวในโลกษองคนหูดี
 ทางการไดิยินจะรวมกลุ่มกันเอง เตราะสามารรลื่อสารเท้าใจกันได้ดืกว่า อย่างไรก๊ตาม หากผู้ที่บกพร่องหางภาร ได้อินสามารถปรับตัวในการสี่อสารกับคนปกติ จะมีปัญหาทางอารมณ์ลคลง สามารถปรับต้วอยุ่ในสังคมได้

## 

นิยาม
ผุ้บกพ่องทางการเคลื่อนไหว หมายถึง ผุ้ที่มีความ ผิดปกดิหรือความบกหร่องยองร่างกาย หรีอคนที่สุญเสีะ ความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลำตัว อันเนื่องมาจากแซนหรืองายาด อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อน แรงหรืออีดเกรัง โรคข้อหรืออาการปวดเรื้อรังรวมท้งโรด เรื้อร้งองระบบการทำงานของร่างกายอื่นๆ ที่ทำให้ไม่ สามารถดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมพ้วไปได้ และ จำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับความ
 สามารถและความจำเป็น

## ประเภทความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

- การษาดหาย เป็นการจูญเสียแซน-ขา หรือส่วนใดส่วน หนึ่งvองแษน-ขา โดยอาจเป็นมาตั้แแต่กำเนิดหรือเกิดืื้นภายหลัง ประสบอุนดิเหตุ สามารถแก้ไจได้โดยใส่แรนขาเทีเมหริอใช้อวัเวะ ส่วนอื่นในการดำรงงิิตได้
- ความผิดปปกจิหวือผิดรูป พบไต้ในบวิเวณแธน-ทา หรือ ลำดัว เกิดจากการอ่อนแรงหรือแจ็เเกร์งของกล้ามเนื้อ มีผลท่าให้ ร่างณาเผิดปกติ ถ้าสาเหตุมาจากระบบประสาทจะทำให้การ เคลื่อนไหวร่างภายลำบาก เเ่น มีอาการตัวแอ่น แรนจาเกร์ง เคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นต้น


ความสามารถในการเรียนรุ้และทางวิซาการ
ความบกพร่องทางร่างกายไม่มีผลต่อความนิดปกติทางสดी ปัญญาและภาษา ยกเว้นว่า ความบกพ่่องหางร่างกาเงะเกิดขึ้น พร้อมภาวะปัญญาอ่อน อันเนี่องมาจากการที่สมองจุกทำลาย หว้อมีอาการดิดเงื้อ ถูกลารพิษที่มีผลต่อระบบประสาทและสมอง ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ซึ่งจะส่งผลให้มีระดับสดิปัญญา ด่ำกว่าปปกฒิ และเนี่องจากความจำเป็นในภารเข้ารับภารรักษา ทื้นฟู บ่าบัด เป็นเหตุให้ขาดเรียน จึงอาจเรียนไม่ทันเที่อนร่วมธั้น ประกอบกับโอกาสในการเดินทางมีจี่ากัด ตังนั้น จงงเรียนรุสิ่งรอบ ต้วได้น้อย รามทั้งบางคนมีความเจ็บปวยยทางร่างกาย ชื่งส่งนลต่อ จิตใจและการเรียนร้ ดังนั้น แม้ว้าจะมีระดับสดิธัญูญาในระดับ

ปกดิกัตาม มลสัมฤททิ์ทางวิชาการจึงต่ากว่าเกณท์ แต่หากได้รับความเอาใจใส่งากครุและศู้ปกครอง จะทำให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางิราการสูงทัดเทียมคนปกดิ

การปรับตัวเข้ากับสังดม
ผู้บกพร่องทางภารเดลื่อนไหวใดยห้่วไปม้กกังวลเเี่ยวกับความพิการของตนเอง กล้ว่ว่าลังคมจะรังเกียง ชื่งความรุ้สึกเน่นนี้จะเกิดเป็นปมต้อยในใจอยุ่เสมอ และในที่สุดงะกลายเป็นคนที่ปรับด้วยาก กลัวีที่จะเง้าร่วม กิจกรรมกับนุ้อื่น แ่ห่หากผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีพี้นฐานความสัมพ้นย์ในครอบครัวี่ดี่ด จะห่งยลดปมต้อย และการปรับตัวเข้ากับสังดม

## 

นิยาม
ผุ้บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง ผุ้ที่มีระดับลดิ ปัญญาล่าย้า ตวามสามารถในการเรียนรุ้น้อย มีความ สามารถจ่ากัดในการปปับตัวต่อลิ่งแวดล้อมและสังดม จำเป็นต้องทึ่งพาผุ้อึ่นคอยให้ความข่วยเหลือ การปรับตัว จะล่าช้ากว่าคนปกดิในทุกๆ ด้าน การเงริญเดินโตทาง สมองไม่ทัฒนาไปตามอาษ

ประเภทของยู้บกพร่องทางสติจัญญา
แบ่งประเภทหุ้ที่บกหว่องพางสดิปัญญาตามความ สามารถทางการศีกษาเป็น 3 กลุ่ม ตังนี้


- กลุ่มผู้ที่บกพร่องทางสดิปัญญาที่ฝกกได้ หมายถึง ผู้ที่มีระตับสติปัญญา ระหว่าง $36-51$ สามารก ช่วยด้วเองได้บ้าง แต่ไม่มีดวามสามารถในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลเท่ากับดนปกติ แต่หากได้รับ การฝึกฝนที่ดีจะสามารถช่วยเหลือตัวเองและใชชีวิตในสังคมด้วยการประกอบอาชีพง่าย ๆ
- กลุ่มผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนได้ หมายถึง ผุ้ที่มีระตับสติปัญญา $52-67$ หรือไม่เกิน 85 สามารถเรียนหนังสือได้ อ่านหนังสือออก คิดเลขได้ แต่เรียนช้าและอาหเรียนข้ำชั้น สามารถดำรง ชิวิตได้อย่างปกติสุขถ้าได้รับการศึกษา โดยส่วนใหญ่ผุ้ปกครองมักไม่สังเกตเนื่องรากมีพัฒนาการ ทางภาษาและการใช้อวัยวะเคลื่อนไหวได้ดี แต่จะสังเกตเห็นเมื่อเข้าโรงเรียน พฤดิกรรมที่เห็นชัด คือ ต้องใช้วลาในการจดรำและมีความสนใหสั้นกว่าคนปกติ แต่หากผู้บกพร่องทางสดิปัญญากลุ่มนี้ได้ รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จะสามารกมีพัฒนาการไปตามลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกับคนปกิิ
- กลุ่มนุ้ที่เรียนช้า หมายถึง ผู้ที่มีระดับสติปัญญาอยู่ระหว่าง $80-90$ เป็นเด็กที่ล้าหลังกว่าคนปกติ เล็กน้อย สามารถเรียนร่ามกับคนปกติและใช้หล้กสูตรธรรมดาได้ แต่มักมีความลำเร็จในการเรียน ต่ากว่าคนปกติ ต้องได้รับการเอาใจใส่จากผู้สอน จะช่วยให้กลุ่มที่เรียนข้าประสบความสำเร็จได้ หากแบ่งตามระดับสดิปัญญา แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
- ปัญญาอ่อนขนาดหนัก หมายถึง ฝู้ที่มีระดับสดิปัญญาไม่เกิน 34 มีพฤดิกรรมเทียบเท่ากับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ไม่สามารกช่วยเเเือดัวเองให้พ้นอันตราย
- ปัญญาอ่อนขนาดกลาง หมายถึง เู้ที่มีระด้บ สดิปัญญาระหว่าง $35-49$ มีพฤดิกรรม เทียบเท่ากับเด็กอาย $3-7$ ปี ต้องอยุ่ใน ความคุ้มดรองจุแลเอาใจใส่
- ปัญญาอ่อนขนาดอ่อน หมายถึง ผุ้ที่มีระดับสดึปัญญา ระหว่าง $50-70$ มีพฤิติกรรมเทียบเท่ากับเด็กอาษไม่เกิน 10 ขวบ จำเป็นต้องมีคนคอยให้คำแนะนำ หรือสามารด เร๋ยนได้บ้างพอสมควร
ความบกพร่องทางสดิปัญญาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ กรรมพันषุ์ สิ่งแวดล้อม ความบกพร่องทางจิตวิทยา เช่น ลมองนาง ส่วนบกพร่อง โดรโมโซมบกพร่อง ทัฒนาการในระยะก่อนคลอด บกพร่อง เป็นต้น ผุ้บกพร่องทางสติปัญญาม้กมีความรู้สึกนึกคิด ต่ากว่าอาषุจิงง จึงดุเหมือนต้วใตแต่จิตใจไม่โตตาม อาจเล่น เหมือนเด็กๆ ทำอะไรเหมือนเด็กๆ คนทั่วไปจึงมองผู้บกพร่องพาง สติปัญญาว่าเป็นใรคจิต นอกจากนี้ ผู้บกพร่องทางสติปัญญายัง จูกรักรุงได้ง่าย จึงมักถูกเุ้ไม่หวังดีนำเข้าสู่การกระทำนิดได้ง่าย



## ความสามารถในการเรียนรุ้และทางวิชาการ

ผู้บกพร่องทางสติปัญญามักมีปัญหาในการเรียนรู้ มักขาดสมาษิ จิตใจสับสน มีปัญหาในการจดจำ ข้อมูล คือ จำได้ยากและลืมได้เว็ว ทั้งนี้ การจดจำอาจใช้เวลาเป็นช่วใมง วัน หรือสัปดาห์ และเนื่องจากความ สามารถทางสดิปัญญาสัมพันย์กับผลสัมๆุถิ์ทางการเรียน จงไไม่แปลกที่ผู้บกพร้องทางสดิปัญญาม้กไ2่ค่อย ประสบความสำเร็จด้านวิซาการ

## ทัฒนาการทางภาษา

ผุ้บกพร่องทางสดิปัญญา มีทัญนาการทางภาษาล่าช้า มีปัญหาทางภารมูดและการออกเสียง เง่น พูดไม่ชดดร้คำศัหท์ น้อยมาก มีปัญหาในการอ่านจับใจความ การอ่านหนังลืองะเป็น สักษณะนกแก้วนกษุนทองโดยไม่เข้าใจความหมายซองสิ่งที่อ่าน และเนื่องจากภาษากับความคิดสร้างสรรค์มีความสัมทันธ์กัน ตังน้้น ผุ้บกพ่องหางลคึปัญญาที่ด้อยทางภาษามักด้อยในด้าน ความคิดและการจัดการกับพฤดิกรรมตนเองด้วย อย่างไรก๊ตาม ฝุ้บกหร่องทางสดิปัญญาสามารถทัฒนาภาษาได้เงนเดียวกับคน ปกดิ เทียงแต่ดวามก้าวหน้าจะเป็นไป่อย่างเรื่องช้า โดยสามารก สอนให้รัธักใช้ำศัทท์่ายๆ ที่จำเป็นในการดำรงงิวต เง่น ซื้อของ
 พุดดุยกับดุุและเพื่อน เป็นต้น

การปรับต้วเข้ากับสังคม
ผุ้บกพร่องทางสดิปัญูามักมีปัญหาพฤิิิกรรมเจิงสังคม เช่น ไม่สามารถดบกับใดรเพี่อเป็น เพื่อนได้ ชึ่งเห็นได้ชัดต้̆งแต่อายยังน้อย ใดยมักทำอะไรแปลกๆ เส่น ไม่ค่อยใส่ใจว่าใครทำอะไร ซอน ขัดคอและธัดจังหวะเทื่อน เป็นต้น จีงทำให้ไม่ค่อยมีใดรยอมรับเป็นเพื่อน และขิ่งครอบครัวไม่สนใง น่าผู้บกพร่องทางสดิปัญญาเข้าสู่สังคม จีงษาดทักษะการเข้าสังคม อีกทั้งการปกป้องคุ้มดรองมาก เกินไป ทำให้ไม่มีโอกาลได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้และผุ้รับ บ่อยครั้งอาจจะเป็นคนที่คิดถึงเฉพาะตนเอง ชาดปฏิสันันย์กับผุ้อื่น หรือในทางตรงข้ามอาจจะคบคนไม่เลือกหน้าและนุกพันกับผุ้อื่นมากกว่าปกติ อาจหูดมาก เรียกร้องความสนใจมากเกินควร ดังน้้น การส่งเสิมใใหู้้บกพร่องทางลดิปัญญาได้ลร้างมิตรภาพ ที่ถุกต้องเหมาะสมชีงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

## แู่นแิิการ Kรือ Auทั๋วไป

ปก $\mathfrak{T}$ (Normai) ทางซีริทิยา หมายถึง การจุบัติหรือ การทำงานที่มีความเป็นยรรมชาดิ หรีอปราศจากความนิด ปกดิหรือบกพร่อง

ความปกดใในหางความลามารถ (Ablity) หมาย ถึง ตักยภาพในการสื่อสาร การเรียนร้้ การแก้ไปบัญหา ตลอดงนการทัแนาการด้านต่างๆ
¢ุ้ที่ไม่มีความบกหร่องหรือผู้ไม่หิการ หมายลึง ตู้ ที่เกิดมาใดยปราศจากความผิดปกดิทั้งทางร่างกายและ จิตใจ สามารถเรียนรู้ เช้าใจ แก้ปูหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้อถ่างมีประลิทสิกาท

สำหบับลิลปะเพื่อมวลมนุษย (A.t for AII) เุ้ไม่ หิการหรือคนปกติ หมายรวมถึง คนปกติท่่วไป และกลุ่ม ผุ้ด้อยโอกาสที่ไม่ใช่เกิดจากความพิการ อาทิ เด็กเร่ร่อน จรจัด ชนเผ่าต่างๆ และชนกุุ่มน้อย ผุ้ได้ร้บผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดษายแดนภาคใต้ รวบถึงผู้ถกทารุณหรือล่วงละเมิด และผู้ต้องขัง เป็นต้น




$$
\begin{aligned}
& \text { ส่วบกี่ } 3
\end{aligned}
$$

## หลักการ...ส่กฤษฎี


 ต่างง่วยเหลือహึงงกันและกันด้วยความเอื้ออาทรในความเป็นมนุษย์หหมือนกัน ถึงแม้แต่ละคนจะมีความบกหร่อง แตกต่างกัน ทุกคนได้รับารง่มเพาะคุณยรรมที่ฟึงมี เพื่อความมีระเปีอบวินัน ความมีสดื กตัญญุ ความเมตตา ความอดทน เป็นต้น

จากการศึกษาวิจ้ออย่างต่อเนื่องในการใช้ศิลปะเบ็นเครื่องมีอพัฒนามนุษธ์ ทั้งสิการและไม่พิการใน ลักษณะ *ร่วมเรียน" ใดยอาศ้ยหลักการเกี้อุุลนละบุรณาการในศักยภาพ เทื่อสร้างองค์ความรุ้งนเกิดเป็น แนวทางสำหโบอนาดตในการนำไปสู่การสร้างทฤษภีค่างๆ ได้แก่

- ทฤษฎีการติมเต็ม
- ทฤษฎีก้าวย้านเีดง่ากัด
- ทฤษฎีสภาวะละเทีอนโุ
- ทฤษฎెกระงกเงา
- ทฤษภีทำช้า/ทำตาม



## กฤษอูการเสินเส์แ (5 คuรวนเป๋น 1 จัจลรัย:)

การเดิมเต็ม หมายถึง การเดิมเต็มศักยภาทชึ่งกัน และกันอาจเป็นการทำงานในลักษณะบุคคลห้าประเภท ประกอบด้วย ผู้บกพ่่องตางการมองเห์น ผุ้บกพว่องทางณาร ได้ยิน สู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว สู้บกทร่องทางสดิ ปัญญา และผุ้ไม่พิการ หรืออาจเป็นการรวมกลุ่มตองทุคคล สี่ประเภท สามประเภท สองประเภท กีถีอว่าเป็นการเติม เต็มชึ่งกันและกัน ใดยดนตาบอดทำหน้าที่เสมือนเป็น ปาก-ทู คนหูหนวกทำหน้าที่เป็นตาให้กับกลุ่ม คนแชน-จา เป็นปัญญาให้เทื่อน ใดยมีคนปัญญาอ่อนที่า่างกายสมบุรณ์ เป็นแรงกาย เ่านการประสานยองคนไม่หิการที่มีเมตตาจิต
 จงส่งนลให้ -6 คนรามเป็น 1 อังอใะะ"


การเดิมเต็มยองบุคคลแต่ละประเภทน้นอางมีเืื่อนไร ในการอยุ่ว่วมกัน เธ่น กรณึการเดิมเต็มระหว่างคนตาบอด กับหูหนวกน้นเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก เนื่องจากคนตาบอด ใช้ภาษาพูดในษณะที่คนหูหนวกไม่ได่อิน คนหูหนวกใช้ภาษา มือในขณะที่คนตาบอดมองไม่เห็น จงต้องใช้เทคโนโลธีเง้ามา ช่วยในกรมีนี้ แต่หากคุ่ใดมีเุ้ไม่พิการร่วมเติมเต็ม ย่อมไม่มี เื่อนไงใดๆ สำหรับเืื่อนไรต่างๆ น้นสามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

ดาราวแสกวลักษณ:ควาบสับแับร์กดยการเธิแเด๊บ

| ล๋าดับ | Us:mn |  |  |  |  | 130ulข |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Q4unusem mumsueวเห์u | Qiunuises <br>  | \$qunwses mบมรเคลื่วบำว | ழฺunusses maaถ̃ปัyறy |  |  |
| 1 | * | * | * | * | \$ | แunitouly <br>  IDụุ̀ปร: |
| 2 |  | t | * | t | * |  |
| 3 | * |  | * | * | * |  |
| 4 | * | * |  | * | t |  |
| 5 | * | \% | * |  | あ |  |
| 6 |  |  | $\stackrel{ }{*}$ | * | * |  |
| 7 |  | * |  | * | * |  |
| 8 |  | \% | * |  | t |  |
| 9 | * |  |  | * | * |  |
| 10 | $\pm$ |  | * |  | $\star$ |  |
| 11 | $\star$ | * |  |  | * |  |
| 12 |  |  |  | * | * |  |
|  |  |  | * |  | * |  |



| ล่าชบ | Us:ınn |  |  |  |  | บื่uv |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\begin{gathered} \text { quenwsea } \\ \text { mumsuexriu } \end{gathered}$ | qưnusas mumstoru | ఖunuses mumsinåaulk | $\begin{aligned} & \text { quunusos } \\ & \text { muadingyn } \end{aligned}$ | 4*uans |  |
| 21 | * |  |  | * |  |  ควรบิ: $:$ ua (IC) 50 Builu |
| 22 |  | * | * |  |  | 1. อาศัยกาษาบอ <br> 2. ขาศยกายาเยยน <br>  ฮอสสบารกใช่านขียย หนังลลวั |
| 23 |  | * |  | * |  | 1. วาศยตาษาจอ <br> 2. ฮาศัยาษาขยบ Toequnussomjaadoryny <br>  50 ग̛ưu |
| 24 |  |  | * | * |  | థunusommadoungn ควsols:duacionyyn (IQ) <br>  18 вuнüntoio |

## 

| ส์าธับ | Us:un |  |  |  |  | טึ่วuไข |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Quncusou mumsuerra | quanuses numsiodu | qunwisas mumsintoulk | qunnusea manciryin |  |  |
| 25 | * | * |  | * |  |  <br> 2. eาfumoniter quanssamuationyn <br>  <br>  weumulald |
| 26 |  | * | * | * |  | 1. อาฝยตายาเี <br> 2. อาคืแmแกibu quinusamuacouryng Aวsüs:రuacolnny 0G) 50 buly uscaบารกd่า Iuvaustold |

หมายเหตุ : ตารางนี้ไม่รวมกรณีพิการจ้าข้อน

จากตารางดังกล่าว สามารถแบ่งลักษณะความสัมพันย์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่। ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความสมบูรณ์ใดยปราศจากเงื่อนไข ทังนี้ เนื่องจากมีผุ้ไม่พิการเป็น ผุ้ประสานระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ดังจะเห็นได้จากลักษณะดวามสัมทันธ์ที่ $1-15$ ที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า ในกลุ่มจะมีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป แต่ถ้ากลุ่มนั้นๆ มีผุ้ไม่พิการเป็น สมาชิกด้วะ ย่อมสามารถสื่อสารหรือใจขวิิตอยู่ร่วมกันได้โดยผ่านการประสานของผู่ไม่พิการ

กลุ่มที่ 2 ล้กษณะความสัมพันธ์ที่มีความสมบุรณ์โดยปราศจากเงื่อนไข ถึงแม้จะไม่มีผู้ไม่พิการเป็นผู้ ประสาน ดังะะเห็นได้จากลักษณะความสัมพันธ์ที่ $16-18$ ทั้งนี้ เนื่องรากในกลุ่มนี้จะมีผู้สามารกใช้ภาษาพูดใน การสื่อสารให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มได้ดังะะเห็นได้จากลักษณะความสัมพันย์ที่ $16-18$ ที่มีผู้บกพร่องทางการ เคลื่อนไหวและทางสติปัญญาเป็นผู้ประสานระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม

กลุ่มที่ 3 ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีดวามสมบุรณ์ใดยมีเงื่อนไข ดังะะเห็นได้จากลักษณะความสัมพันธ์ ที่ 19-26 และพบว่า ลักษณะความสัมพันธ์ที่ 19 กล่าวคือ การรวมกลุ่มของผู้บกพร่องทางการมองเห็นกับ ผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นไปไต้ยากลำบากที่สุด เพราะต้องอาศ้ยภาษาเบรลล์หรือภาษามือ หรือคอมพิวเตอร์ ที่มีเสียง ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นจะรู้กักภาษามือ หรือผุ้บกพร่องทางการได้ยินจะรุ้กักภาษา เบรลล์ สำหรับคอมพิวเตอร์มีเสียงนั้น ผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องมีความสามารถในการพิมพ์ด้วย ดังนั้นจึง ควรให้มีบุคคลที่ 3 เพื่อช่วยในการประสาน โดยอาจเป็นผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ทางสดิปญญา หรือผู้ไม่ พิการก์ได้

## กฤษฎีกัาวข้าบขีดจำกัก

"ก้าวข้ามชีดำก้ด" เป็นปรัชญาของศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for AII) ซึ่งตระหนักว่า มนุษย์ทุกคน ย่อมมีข้อจำกัดมากน้อยแตกต่างกันออกไป อาทิ ด้านการมองเห็น การได้ยิน หรือการสื่อสาร การเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญา ด้านการคิดหรือจิตใจ และขณะเดียวกันในซิวตประจำวันกีมีข้อจำกัดจากภายนอกที่เข้ามามีผล ต่อการดำรงชีวิตอีกมากมาย เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุจุปกรณ์ ครุร้ณท์ ยานพาหนะและสถานที่ เป็นต้น ดังนั้น การก้าวข้ามขีดจำกัดรึงไม่ได้หมายถึงการละที้งปัญหา หากแต่การก้าวข้ามชีดรำกัด หมายถึง การก้าว ไปสู่เป้าหมาย การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงด์ โดยไม่ให้ข้อรำกัดเหล่านั้นมาเป็นปัญหาจุปสรรดในการ ดำเนินงาน โดยวิธีการแ้้บูญาอย่างสร้างสรรค์ อาทิ การปรับเปลี่ยนวิจีดิด วิธีดำเนินการ การสร้างความร่วมมือ ในลักษณะเครีอข่าย เป็นต้น

ดังน้น การก้าวข้ามมิใช่การทำลาเข้อจ่ากัดหรือการลดข้อจ่ากัดลง หากแต่เป็นการเหิกเฉยต่อสภาวะ ที่เป็นข้อจำกัดทั้งปวง และน่าเอาศักยภาพอื่นที่มีมาใช้เหื่องดเขยหรีอทดแทน ศักยภาพอื่นชึ่งในที่นี้ทมายลึง ศักยภาพที่มีอย่ในต้วเรา หรือการอาศัถจากบุคคลอื่นก๊ได้

ข้อจำกัดบองหู้ทิการแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้

- กลุ่มผู้บกหร่องทางการมองเน็น หากเป็นกลุ่มที่มองเห็นเลือนรางจะมีข้อง่ากัดที่น้อยกว่ากลุ่มที่มอง ไม่เพ็นเลย เพราะกลุ่มที่มองเท็นเลือนราง หากให้มองดูในระะะใกล้า หรือให้ดุต้วอ้กษรที่มียนาดใหญู่และใช้เส้น ที่หนากว่าปกดิกือาจมองเห็นได้ แต่กลุ่มที่มองไม่เห็นเลย หรือบอดสนิท จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกกรณ์ ช่วย ตังน้้น กลุ่มนี้งงเกิดข้อจำกัดหลายประการ เง่น ข้อจำกัดในการเงียนหรืออ่านหนังสือ ข้อทำกัดด้านการ เดินทาง เป็นต้น การับรุขอองคนตาบอดต้องอาศัยประสาทสัมผัที่สำคัญ คือ กรได้อินและการสันผัสเพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้าใจในลิ่งต่างๆ รอบตัวได้ เง่น ในการเรียนหรืออ่านหนังสือ คนตาบอดอาศัยการสัมผัส จากตัวอักษรบุนหรืออักษรเบรลล์ หวืออาศัยคนอื่นอ่านให้พัง คนตาบอดลามารถันรู้นนลิ่งที่สามารถสันเัลััน ต้องได้เท่านัน หากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมเัสได้ เร่น สี ท้องท้า ดวงดาว พลบ นั้น ต้องอาศัแการบอกเล่าหรือ การอลิบายโดยใช้วิอีเปรียบเทียบจากการับสัมผัลอื่นๆ ที่สามารถเข้าใจได้


- กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในกรณีที่เป็นเพียงอาการหูตึง คือ สูญเสียความได้ยินบ้าง แต่หาก พุดหรือทำเสียงดังกว่าปกติที่วไปก็สามารถได้ยินและเข้าใจภาษาพูด หรืออาจใช้เครื่องช่วยฟังชช่วยได้ กลุ่มนี้ สามารถสอนให้พุดได้ แต่หากเป็นกลุ่มที่หูหนวกที่ไม่สามารถได้ยินเสียงใดๆ ได้ ถึงแม้จะใช้เครื่องช่วยพังก็ตาม การฝ๋กพุดสำหรับคนที่หูหนวกนั้นม้กจะฝีกพุดไม่ได้ หรือถึงจะพูดได้บ้างก็ต้องใช้วลานาน และพุดได้ไม่มากนัก ดังนั้น ข้อรำกัดของคนกลุ่มนี้ คือ เรื่องการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพุด พัง อ่าน เขียน เพราะคนหูหนวก ไม่เข้าใจคำพุดที่เป็นประโยคยาวๆ หรือประโยดที่ชับข้อน อันเนื่องรากการไม่ได้ยินและไม่สามารถจับคำพูดได้ ทั้งหมด ในภาษาเชียนก์เช่นกัน ภาษาที่คนหุหนวกใช้เขียนมักเป็นประโยคที่ไม่จูกต้องสมบูรณ์น้ก
- กลุ่มผู้บกพร่องทางการเดลื่อนไตว ซึ่งอาจ เป็นความพิการที่มีมาแต่กำเนิดหรือหลังกำเนิดที่เป็น ผลจากจุบัติเหตุต่างๆ ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกไม่ สามารถทำงานตามปกติได้ จึงเกิดเป็นข้อจำกัดฟึ้น เช่น ผู้พิการแชนไม่สามารกที่ระหยิบจับหรือเชียนหนังสือได้อย่าง สะดวกรวดเร็วเช่นคนปกติ ผู้ผิการขาไม่สามารถที่ละเดินได้ มั่นคงและรวดเร็า ในกรณีที่ต้องนั่งรกวีลแชร์ หากเป็นทาง ลาดชันหรือต้องชื้นบันได จำเป็นต้องอาศัยคนอื่นช่วยหรือ
 ต้องมีทางที่ทำขึ้นพิเศษ
- กลุ่มผู้บกพร่องทางสดิปัญญาจะมีข้องำก้ดทางด้านการเรียนรุ้และการปรับต้วเช้ากับสังคม ดังนั้น การก้าวข้ามีีดจำก้ด Mมายถึง การก้าวข้ามข้อจำก้ดทางร่างกาย จิตใจ สดิปัญญาและปัญหาจุปสรรคทั้งหลาย ทั้งปวง มุ่งไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ใดยการเรียนรุ้และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเอื้ออาทร


ศิลปะเเื่อมวลมนุษย์ (Art for AII) ใช้ศิลปะเป็น เครี่องมีอในการก้าวข้ามชีดจำกัดด้านต่างๆ อาทิ ผุ้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวสามารถสร้างสรรค์งาน ดิลปะโดยใช้อวัอวะอื่นที่ว่างกายมีอยุ่ทดแทน เพราะ งานคิลปะมิได้มีการจำกัดว่าต้องทำจากมีอเท่าน้น ถึงงะเป็นงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบ การนำดิลปะมาใช้ เป็นเคืื่องมีอในการก้าวข้ามธีดจำกัดของผู้บกพร่อง ทางสดิปัญญาจะส่วยในเรื่องการเรียนรุ้ที่จะดิดวาง โครงสร้างและะัดระบบระเบียบความคิด ทำให้เป็นคนที่ มีความดิตอย่างเป็นระบบ เป็นข้นเป็นตอน กล้าที่งะถ่ายทอดความคิดน้นให้สังคมภายนอกรับุ้ มีความม่นใจและ
 และความอดทน เ่วยให้ทำงานอื่นได้อย่างมีประสิทใิภาศ

กล่าวใดยสรุปได้ว่า การใใิดิลปะเป็นเครื่องมีอในการก้าวข้ามงีดจำกัด นับเป็นวิยี ที่แยบเล ลุ่มลีก และละะอียดอ่อน เป็นการก้าวข้ามไปอย่างท้าๆ และอาศัย่่วงเวลา ในการก้าวแต่ละก้าวให้เป็นก้าวที่เต็มเปี่ยมไปตัวยพลัง ความมานะอดทน มีความเทียรที่จะไปให้ลึงตั่งที่เป็นจุดหมาเ เป็นลักษณะของการมองไป ข้างหน้าและลืมข้อจ่ากัดที่มีอจู่

## กฤษฎ๊สภาว:ส:เก็อนไจ

ความสะเทือนใจ คือ ความรุ้สิกที่เกิดขึ้นฉับพลันทันทีทันใด โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุผล และเป็น ต้นเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม แม้จะเกิดสภาวะสะเทือนใจเพียงนาที หรือชั่วโมง หรือเป็นวัน ก็อาจเป็นผลต่อ พุดิกรรมในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้

การสร้างสภาวะสะเทือนให หมายความถึงการสร้างสภาวะหรือสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เห็นเกิดความรุ้สึก สะเทือนใจจนเกิดสติและอาจส่งผลต่อการกระทำหรีอพฤติกรรมในอนาคตได้ ยกต้วอย่างการที่เยาวชนที่เป็น อาสาสมัครและผู้เข้าร่วมที่ไม่พิการทุกคนคงจะได้รับความสะเทือนใจไม่ต่างกัน และเชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็น คนดีของสังคมต่อไป ทุกดนจะเข้มแข็ง อดทนต่อปัญหา ถุปสรรดทั้งปวง ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ไม่ทำร้าย ชิวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น เพียงด้วยเหตุผลที่ไม่สมหวัง ในขณะที่เยาวชนผู้พิการแต่ละคนต่างก๊จะเกิดสภาวะ สะเทือนใหชึ่งกันและกัน เกิดการเห็นอกเห็นใจกัน และตระหนักว่า ตนมิใช้เุ้ที่ยากลำบากที่สุด ยังมีคนอื่นยาก ลำบากกว่าอีกมากมายจึงมิใช่เพียงการพึ่งพาตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย ใดยมีหนึ่งในอาสา สมัครจากจุฟาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สารภาพว่า -ตั้งแต่เกิดมา เพิ่งรุุสกรักพ่อรักแม่มากที่สุดในวันนี้วันที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคิลปะ "Art for All" ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มาครบ 32 ได้เห็นคนที่ไม่มีมีอ ต้องใช้ปากเท้าทำงาน ทำไมจึงมีศักยภาพ ทำไมจึงมีความอดทน ต่อจากนี้ไปขอสัญญาว่า จะใช้มือ ปาก และเท้า เฉพาะในทางที่สร้างสรรด์"



## กๆษฏึกร:จกบา

การน่าเยาวชนที่ประสบการณ์แตกต่างกัน ประกอบด้วย ผุ้บกพร่องทางการมองเห็น ถารได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางสิินับุญาและผุ้ไม่ทิการ ได้มาเรียนรู้ว่วมกัน แต่ละคนต่ำงป็นกระจกที่ละท้อนให้เห็นลึงต้ว ตนธองมนุษย์ท้์ 5 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นโลกมีด ใลกเงียน โลกแห่งการไม่เคลื่อนโหว ใลกแห่งความเพลิดเพลิน หรือใลกแห่งความเศ้าหมอง วิตกกังวล แสดงให้เห็นลีงความเป็นจวิงในชิวตที่ว่า ใลกนี้ประกอบซี้นจากความ หลากหลายทางยรรมยาด์ ความหลากหลายทางงีวภาพ และความหลากหลายยองมนษย์ ความแตกด่างมิได้ สร้างปัญหา หากแต่กลับสร้างความสมดุลให้กับโลก สร้างความหลากหลายให้เป็นความงดงาม

ดังน้น จงงใด้สร้างโลกแห่งความจิงงที่ให้ทุกคนเป็นดังกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนมีศักยภาพแม้
 เป็นนักจู้งองแต่ละคนในการฟันฝ้าจุปสรรดรองร่างภาย สดิปัญญา และลิตใจ ใดเเื่อมั่นว่า กระจกแต่ละบาน
 นับต่อจากนี้ไปอย่างระมัดระรังและสาัางสรรด์ อันจะส่งผลต่อสังคม ประเทศชาดิ และโลกต่อไป

## กุษฎีกำชัาก๋าตาบ

การทำช้ำ เป็นการย้ำทักษะเพื่อให้เกิดดวามแม่นยำ ดังคำกล่าวที่ว่า -ไม่เก่งแต่ชำนาญ ไม่เชี่ยชาขญ แต่เดยมีอ" การทำช้ำทำให้เกิดความชำนาญ และสามารถควบคุม กำกับ และชัดการกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทสิภาพ

การฝ๋กฝ่น คือ การทำช้ำ ทำให้ทุกอย่างมีความสมบุรณ์ ช้ำรนกระทั่งทำไม่ผิด เช่น การวาดภาพสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง เช่น ภาพวิวทิวทัศน์ ท้องฟ้า เริ่มต้นการาดครั้งแรก อาจได้ภาพที่ไม่สวยงามหรือไม่ดีนัก แต่ถ้าได้ มีการทำช้ำเรื่อยๆ ในสิ่งเดิม ด้วยวิธีการเดิม ด้วยกระบวนการทำช้ำในแต่ละครั้ง ย่อมเกิดกระบวนการเรียน ริได้เช่นเดียวกับการเริ่มต้นวาดภาพดอกไม่ในครั้งแรก ดอกไม้ที่วาดอาจดูไม่เหมือนดอกไม้นัก แต่ถ้าเพียร พยายามอดทน ฝีกฝนมากๆ ครั้งเข้า เชื่อว่า ดอกไม้ที่วาดย่อมสวยงามเป็นดอกไม้จริงๆ ได้

การทำตาม เป็นกระบวนการเรียนรุ้อย่างหนึ่ง โดยยีดตามต้นแบบที่ประทับใจตามผลงานของบุคคลที่ ชิ่นชอบ การทำตามอาจเกิดจาก 2 ปัจะัย คือ

1. การทำตามโดยพยายามสร้างสรรค์งานให้เหมือนกับต้นแบบมากที่สุด เช่น ผู้ที่มีความสนใรใน งานศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม่ (Impressionist) ที่เน้นเรื่องสีและแสง ได้เขียนภาพหรือสร้างงานตามผลงาน ของคิลปินนั้น ถือว่าเป็นการเรียนรุ้เทคนิคเรื่องการใชชสของกลุ่มศิลปะแบบอิมเพรสันนิสม์ได้ในที่สุด
2. การเลียนแบบ เป็นการเรียนรุ้โดยการเข้าไปมี ประสบการณ์ ได้เห็นขั้นตอนกระบวนการแล้วเกิดการทำตามแบบ นั้น เช่น การเตรียมผ้าใบ การร่างภาพ หรือขั้นตอนการลงสี ล้วน เป็นกระบวนการเรียนรู้ากประสบการณ์รริงทั้งสิ้น ทั้งนี้ จิตรกร หลายคนประสบความสำเร็จ เนื่องจากการเผ้าสัเกตริตรกร ศิลปิน ที่เป็นปรมาจารย์ पุคคลที่มีชี่อเสียงสร้างสรรค์ผลงาน ได้เน็น ขั้นตอนการทำงาน ได้ซึมขับจิตและวิญญาณของคิลปินนั้นๆว่ากัน ว่าเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดวิชีหนึ่ง


## Sameromaris (ravincta

## Rัองเรียนคุกusssu

คุณยรรมเด็กไทย<br><br>เต็กดีมีวิน้ย (ช้า)<br>สืควนน กตัญญ เมตตา อดทน ชื่อสัตย์ ประหยัดทุกคน... ขอันึึ่งตน ไม่เห์นแก่ตัว

 และพัฒนาดุณยรรมแก่เยาวขน ต้วยการเดิดใอกาลให้เยาวฮนที่มีความแตกต่างทางสภาพร่างกาย ลติปัญูญา และจิตใจ ได้มีใอกสร่วมเรียน ร่วมฝึกทักษะริวิต ภายใด้บรรยากาศสภาวะแวดล้อมที่งดงาม

คุณeรรมที่ใชในนารพัฒนนาเยาวรน ประกอบด้วย วินัย สดิ กตัญญ เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขอัน และไม่เห็นแก่ตัว ใดยสามารถสังเกตใด้จากพๆดิกรรมตังต่อไปนี้

1. วิน้ย หมายถึง ความอดทน การดวบคุมตนเองให้ประพฤดด ปฏินิดตตามระเบียบแบบแผน กฎหมาย
 ใดยพฤุดิกรรมที่แสดงออกถึงการมีวินัเคือ การเจ้าแถวเดินเป็นกลุ่ม การแต่งกายตามที่กำหนดอย่าง พร้อมเหรียงและในการทำกิจกรรม การเปลี่ยนยานกิจกรรมและการรับประทานอาหารจะทำกันเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. สติ มมายถึง การตั้ัจิตใจมั่นแน่วแน่ ในสิ่งที่กำหนดเป็นหนึ่งเดียวไม่วอกแวกระลึกถึงงานที่ทำ สิ่ทที่พุด มีจิตจดจ่ออยู่กับงาน ทำงานด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท โดยสังเกตได้จากพๆติกรรมดังนี้ เยาวชน ที่บกพร่องทางการมองเห็นจะมีความตั้งใจทำงาน ที่สามารถใช้มือสัมผัสรับต้องได้ ได้เป็นอย่างดีและ จะคอยซ้กถามเพื่อนเมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรพูด เยาวชนตั้งใจพังคำอธิบายของวิทยากร/พี่เลี้ยง
 ใดยศรัทถา มั่นใจ ไม่ลบหม่เุ้ทำความดีมาก่อน สำนึกในพระดุณและรุ้สกที่จะทดแทนบุญคุณของมู้มีพระคุณ ชึ่งสังเกตได้จากภารที่เยาวชนมีสัมมาคาระ มีความนอบน้อม ยินดีรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจ พร้อมกล่าว "ขอบคุณ" เป็นคำตอบแทน ใช้วาจาสุภาพก้บวิทยากรและผู่ใหญ่
3. เมตตา หมายถึง ความปรารถนาดีต่อกัน ความเอื้อเพื้อต่อกัน มีความรัก ปรารถนาดี หวังดี มีไมตรีต่อเพื่อนร่วมงาน ต้องการช่่ยเหลือให้ทุกคนมีความสุข ดังจะเห็นได้รากพๆติกรรมการช่วยเหลือขึ่งกัน และกัน คอยเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าต้วเองระพิการ เช่น การช่วยป้อนอาหารการุงเพื่อนที่ตาบอด การเช็นรถวีลแชร์ การช่วยพยุงเพื่อนที่พิการร่างกาย ช่วยกันทำกิจกรรม ช่วยอาบน้ำ แต่งตัว และเช้าห้องน้ำ
4. อดทน หมายถึง ความเข้มแข็ง ความหนักแน่น อดทนต่อความเหนื่อยยาก มีจิตใจที่หน้กแน่น ไม่ยอมละทิ้งงานที่ทำโดยชอบธรรม โดยสังเกตได้จากการที่เยาวชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้แม้ผนจะตก เยาวชนปกติสามารถดูแลเพื่อนๆ ในกลุ่มได้เป็นอย่างดี แม้จะต้องอดทนต่อความช้าของเพื่อนหรือการสี่อสาร ที่บางครั้งอารไม่เข้าใจ
5. ซื่อสัตย์ หมายถึง ไม่จใมย ไม่คดใกง ไม่โกหก ซึ่งสังเกตได้จากการที่เอาวงนจะเข้าว่วมกิจิงรรม อย่างครบถ้วน ถีแแม้จะมีความเหนี่อยล้า เง่น การ่่วมกิจกรรมออกกำลังกายตอนเจ้า
6. ประหยัด หมายถึง เห็นคุณค่าษองสิ่งรอง ใข้ประโยขน์ำกสิ่งรองให้ได้มากที่สุด ชึ่งสังเกต ได้ว่า ทุกดนพยายามทานอาหารให้หมด ช่วยกันปิดน้า-ปิดใฟ ตลอดจนใช้จุปกรณ์ในgานกิจกรรมด่างๆ อเ่างศุ้มค่า
7. ขยัน หมายลึง ความมานะบากบั่น เอางานเอาการ ความพยายามในการปฏิบัดกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งอย่างสม่าเสมอใดยไม่ท้อถอย เพื่อให้งานน้นสำเร็จ ใดยสามารถพึ่งตนเอง ชัชักใช้ความรุ้ดวาม สามารถและประสบการณ์ของตนเอง ช่วยตนเองในการดำเนินสิวิต โดยไม่มึ่งตาหรือซอความง่วยเหลือจาก เู้อื่น ทั้งด้านความคิดและการปอิงิต ใดยสังเกตใด้จากการที่เยาวชนให้ดวามสนใจ ตื่นเต้นที่ใด้เకียนเทคนิด ใหม่ เง่น การหล่อเทียน สื่อผลม มีความสนกในการเข้าร่วมกิงกรรมใหม่า อยู่เสมอ ท่าให้การเรียนยุ้ในราน กิจารรมต่างๆ นัน สามารถเรียนรุ้ด้เเินอย่างดี พยายามที่งะเรือนรุ้ลิ่งใหม่า เช่น ภาษามือ เทื่อที่งะได้สื่อสาร กับเพื่อนๆได้
8. ไม่เห็นแก่ตัว หมายลึง การกระทำที่ไม่หวังแต่ ประโยขน์ของตนเทียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงประโยงน์ทองคู้อื่น และส่วนรวมดัวย เขื่อรักษาความเป็นยรรม ความเสมอภาค ของสังคม และยังรวมถีงความไม่เอาเปฬยบ ความอะลุ้มอล่วย ถ้อเทีล้อยอาต้เกันและกัน ซึ่งพๆดิกรรมที่ปรากฏให้เห็นคือ การที่เยาวงนได้เห็นเทื่อนที่มีความบกณร่องแตกต่างกัน จง ริิกกเห็นใจผุออ่น คอยช่วยเหลือยึ่งกันและกัน พยายามไม่สร้าง ภาระให้เหื่อนๆ


## การแัญบนาคุณธร5ร

เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จะเป็นบุดคลที่มีวุฒิภาวะต่างกัน มีพพฒนาการ ทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาคุณยรรมจึงมีลักษณะเชิงบุรณาการทั้งการใช้ กระบวนการกลุ่ม ให้การอบรม พฤติกรรมเลียนแบบ ใดยการซึมขับกฎเกณท์ต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างแรงรุงใจในการปฏิบติตน การเชื่อพังคำสั่ง การยอมรับกฏเกณฑ์ สมัครใรที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ด้วยความสุย ทั้งนี้โดยไม่ใช้การลงโทษ

## วิธีการส่งเสริมคุณธรรม

1. ปลุกและปลูกผังคุณยรรม

วิธีการปลูกฝังคุณยรรมโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรุ้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการปลุกให้เยาวชน ตระหนักถึงความแตกต่าง ให้ได้รูชักมนุษย์หลากหลายประเภท อาทิ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ผู้บกพร่อง ทางการได้ยิน ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว ผู้บกพร่องทางสติป็ญญา ตลอดจนผู้ต้อยโอกาส โดยได้เรียนรู้ การดำเนินชีวิตของบุคคลแต่ละประเภท ปรับทัศนคติที่มีต่อมนุษยีให้ถุกต้อง กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิให ในตนเอง เห็นคุณค่าของชีวิต รุ้กักที่จะช่วยเหลือเกื้อถุลชึ่งกันและกัน ตลอดงนเรียนรุ้ที่งะใชชชิิิตอย่างมีคุณค่า และมีคุณธรรม กิชกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะธึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการเรียนรุ้ ชิวิตจากประสบการณ์จริง ใดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใรียนรุ้และค้นพบด้วยตนเองถึงหลักการประพๆดิปอิปติติ ที่ดีและถุกต้อง การปลุกและปลูกฝังคุณยรรมต้วยการเรียนรุ้ทางสังคมผ่านประสบการณ์รริงถือเป็นการเรียนรู้ ที่ตรงเป้าและมีประสิทลิผลมากขึ้น อันจะส่งผลโดยตรงต่อต้วเยาวชนในการที่จะคิดและนำไปปฏิบิต่ต่อไป

## Elansomaria (ravarica


#### Abstract

2. การสร้างแรงมุงใจช่การปอิบตตในลักษณะกรุ่มสัมทันย์ เพื่อให้เกิดถารเอื้อเหื้อย่วยเหลือผ่านใลกกิจกรรมภายใด้ แนวดิด " 5 คนรวมเป็น 1 อัจดริยะ" กล่าวดือ ให้คนตาบอด ทำหน้าที่เลมือนเป็นปาก-ษ คนหูหนวกง่วเทำหน้าที่เป็นตา คนพิการด้านร่างกายเป็นปัญญา คนปัญญาอ่อนที่มี่างตาย ลมบุรณ์เป็นเสมีอนแชน -ทาให้กับเทื่อนสมาชิกในกลุ่ม ผ่านการประสานของคนไม่ทิการที่มีจิดเมตตา โดเส่งเลริมให้  ทุกคนดำเนินชีวิตในลักษณะการรวมกลุ่ม ต่างเติมเต็มศักยภาต ชึ่งกันและกัน


3. การให้ความรุด้านคุณยรรมที้งโดยตรงและใดยอ้อม
3.1 กรให้ดวามรุด้านคุณยรรมโดยตรง กล่าวคือ คุณยรรมลือเป็นเรื่องสำคัญและขำเป็นต้องมีการ สอนอย่างงริงจัง มีโครงสร้างและนน้้อหาที่แน่นอน ใดยสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็น 2 แบบ คือ แบบมี โครงส้้างแน่นอนและแบบบรณาการ การเรียนการลอนแบบมีโครงลร้างแน่นอนเป็นการเยียนการสอนในวิขา คุณยรรมจริยยรรมที่มีเนี้อหาเกี่ยวกับคุณยรรม สำหรับกิจกรรมค่ายดิลปะ Art for All เป็นการจัดการเรียน การสอนคุณยรรมแบบบุรณาการ กล่าวคือ การพยายามสอดแทรกคุณยรรมให้เยาวชนใด้ใยนรุ้และเห็นดีง ความสัมพัน์์ี่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน เข่น การสร้างสรรค์เลงานทางคิลปะน้น เยาวรนต้องมีความอดทน มิวินัย และขนันฝึกผนน เพื่อทึ่งะได้สามารถลร้างสรรค์ผลงานทางดิลปะได้
3.2 การให้ความรุ้ด้านคุณอรรมใดเอ้อม ด้วยการจดริทยากร หลักสุตร สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ที่สเสเสริมการพัฒนาคุณยรรม

- วิทยากร ถือเป็นต้นแบบบุคคลที่เยาวชน จะนำมาใช้เป็นแบบอย่าง ดังนั้น การคัดเลือกวิทยากรของค่าย ศิลปะ Art for All จึงพิจารณาค้ดเลือกจากหลากหลายทั้ง ที่เป็นศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินอิสระ และน้ก วิชาการ ทั้งที่พิการและไม่พิการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ควร พิจารณาเป็นแบบอย่างท้้งสิ้น ใดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินที่มี ความบกพร่องด้านต่างๆ ถือเป็นแบบอย่างในการใช้วิวิต มีความอดทน มีวินัย ขยันและหมั่นฝึกผนจนสามารถก้าว
 ข้ามขีดรำกัดของตนเองได้
- หล้กสุตร ประกอบต้วย ทัศนศิลปป ตุริยางคศิลปป นาอยคิลป์ และวรรณศิลป ชึ่งมีความ หลากหลาย ไม่จำเจ มีการสลับสับเปลี่ยนกิจกรรมที่แตกต่างอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ทำให้เยาวชนได้เรียน ริในทุกมิติทางศิลปกรรม อันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นหาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ หล้กสูตร และการเรียนการสอนในแต่ละฐูน เยาวชนทุกคนจะได้เรียนรุ้เทคนิคจากวิทยากรและลงมือปฏิบติรริงในรุป ของกิจกรรมกลุ่ม ชึ่งถือเป็นการสอดแทรกการสอนคุณยรรมได้อย่างเป็นยรรมชาติและมีลักษณะของการ บุรณาการให้เข้าชิวิตการทำงานรริง
- สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรุ้ ตรรมชาติที่บริสุทธิ์ ร่มรี่น สวยงาม เป็นปัจจัยสำคัญใน การส่งเสริมรินตนาการ สร้างสุนทรียภาพในการรังสรรค์ผลงานทางศิลปะในลักษณะกลุ่มด้วยความสัมพันธ์ที่ มีแต่ความเอื้ออาทร ช่ายเหลือซึ่งกันและกัน เป็นสังดมที่มีแต่ความสันติสุข ทั้งนี้ การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด สงบ และสายงาม ส่งผลให้เยาวชนมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยสุนทรียะ

- บรรยากาคค่ายผิลปะเปรียบเสมีอนท้องเรียนคุณอรรมที่ไม่ต้องมีการบรรยาย เมื่อทุกคน เข้าจู่บรรยากาศของความเอื้ออาทร เดิมเต็มในศกกยภาพชึ่งกันและกันของเยาวชนตาบอด หูหนวก ราดแรน-จา ปัญญาอ่อน และผุ้ไม่ทิการ โดยแต่ละคนต่างเป็นห-ตา แทน-จา ปัญญาและใจนทนกัน ย่อมก่อให้เกิดสภาวะ สะเทีอนใจต่อยู้พบเห็น เกิดถารตระหนักลึงความพร้อมที่เป็นอยู่ เห็นความสำคัญצองอวัเวะจนก่อให้เกิด คุณยรรมด้านความอดทน ความเเีเร ความเมตตา เสียสละเพื่อส่วนรวม และไม่เท็นแก่ต้ว เป็นต้น สำหรัน อาสาสมัครและผู้เต้าร่วมที่ไม่ทิการทุกคนจะได้ับความละเทือนใจไม่ำงกกัน และเปื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นคนดี ซองสังคมต่อไป ทุกคนจะเข้มแข็ง อดทนต่อปัญหาฉุปสรรดทั้งปวง ตระหนักลึงคุณค่าของริริด ไม่ทำร้ายสิิิตท้้ง
 ชื่งกันและกัน เกิดการเห็นอกเห็นใหกัน และตระหนักว่าตนมีไช่นุ้ที่ยากลำบากที่สุด ยังมีคนอื่นยากล่าบากกว่า อึกมากมาย จึงมิใช่เทียงสุกจึ้นตึ่งตนเองเท่านั้น แต่ยัตต้องช่วยเหลือผู้อื่นอีกต้วย


## "ศิลปこ" เครื่องบีอของศิลU:เพื่อบวลมนุษย (Art for All)

ศิลปะ หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ ใดยมีเจตนาในการแสดงออกชึ่งอารมณ์ ความรุ้สีก ความคิด ความงาม หรือพุทธิปัญญา โดยผ่านสื่อในรุปลักษณ์ต่างๆ กัน เช่น ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลปป และวรรณศิลป่ เป็นต้น

ASEAN ได้แบ่งศิลปะออกเป็น 3 ประเภท โดยการพิจารณาจากการรับร้้กล่าวคือ

1. ท้ศนศิลปี (Visual Arts) เป็นการร้บร้จากภาพลักษณ์หรือการมองเห็น
2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เป็นการรับร้จากการเคลื่อนไหว
3. วรรณศิลปป (Literature) เป็นการรับรู้จากจินตนาการหรือการประพันธ์
4. ทัศนศิลปี (Visual Arts) ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม ศิลปะ การจ้ดวาง และหัตถศิลปี เป็นต้น สำหรับศิลปินผุ้สร้างสรรด์งานด้านท้ศนศิลปเเรียกว่า จตรกร ประติมากร คิลปินภาพพิมพ์ และช่างภาพ

- จิตรกรรม Mมายถึง ผลงานการ สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิด วาดเส้น ระบายสี เพื่อให้เกิด รูปร่าง รุปทรง ชึ่งในอดีตม้กมีลักษณะเป็นงานสองมิติ โดยใช้กระดาษ ผ้าใบ พู่กัน แปรง และสี เป็นต้น แต่ ในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาโดยมีลักษณะทั้งสองมิติ และสามมิติ งานจิตรกรรมจะใช้สเเป็นสื่อพื้นฐานใน การสร้างสรรด์ ชึ่งอาจเป็นสีน้ำที่มีลักษณะโปร่งแสง หรือสีฝุนที่มีดุณสมบิติทึบแสง และอาจผสมกาว ระบายลงบนพื้นผิวต่างๆ นอกเหนือจากกระดาษ เช่น


การระบายลงบนแผ่นไม้ ผ้าใบ หรือผนังปูน เป็นดัน สำหรับสีน้ามันีีลักษณะคล้ายคลีงกับสีโุไน แต่ต่ำงกันตรงที่ ต้องผสมด้วยน้ามัน ทำให้มีความดงทนถาวร ไม่ลบเลือนเมื่อเปียกน้า นอกจากนี้ยงงีสีงนิดอื่นๆ อีก เง่น สีดินสอ สีเทียน

ลักษณะนลานจิตรกรรมแน่งเป็น แบบเหมือนจรงง แบบนามกรรม อิมเพรสชันนิลม์ หรือ เอ็กเพรสรันนิสม์ เป็นต้น

- ประดิมากรรม หมายลึง ผลงานคิลปกรรมสามมิดีที่เกิดจากการนั้น การหล่อ การแกะลลัก การปะ

 ส่วนวิธีการหล่อนิธมใช้ทองเหลือง ทองแดง ทองคำ ปูน เรชินหรือไห่เบอร์ เป็นต้น ปัจุปันผลงานประติมากรรม มีเทคนิควิซีการส้้างสรรคใหม่า มากมาย สำหรับวัสดุที่ใง้ไม่จ่ากัด หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สามารถใช้วัสตุ ทุกชนิดในการลร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้ แม้กระทั่งน้ำแข็ง หรือน้ำ เป็นต้น

ลักษณะงานประดิมากรรม สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ สักษณะนุนต่า ลักษณะนุนสูง และ ลักษณะลอยตัว


- ภาพพิมพ์ เป็นงานศิลปะอันเกิดจากการออกแบบ ใช้เส้น ลวดลาย สีแสง เงา เพื่อถ่ายทอดความ ร้สึกนึกคิดและอารมณ์ลงบนแม่พิมพ์ จากน้้นึงงถ่ายทอดจากแม่พิมพ๋ไปสู่กระดาษหรือพื้นรองรับอื่นๆ ผลงาน ภาพพิมพชืงต่างจากผลงานจิตรกรรม จึ่งได้รับการถ่ายทอดจากการแสดงออกใดยตรง ในซณะที่ผลงานภาพ พิมพ์เป็นการถ่ายทอดขั้นที่สองจากแม่พิมพ์ สื่อที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพชี้นอยุ่กับเทคนิด วิธีการ มีทั้งแม่พิมพ์ กระดาษ ไม้ หิน โลหะ หรือแม่พิมพ์ยรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ เป็นต้น

ลักษณะของภาพพิมพ์ แบ่งได้ตามพื้นผิวแม่พิมพ์ คือ ภาพพิมพ่ผิวนุน ภาพพิมพ่ ร่องลึก ภาพพิมพ์ พื้นราบ และภาพพิมพ์ลายฉลุ

- ภาพถ่าย มีที่มาจากภาษากรีก 2 ดำ คือ "Photo" แปลว่า แสงสว่าง และ "Grapho" แปลว่า เขียน ชึ่งหมายถึง *การเขียนด้วยแสงสว่าง* แต่ในความหมายของวิยีการถ่ายภาพ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดภาพถ่ายขี้นบนวัตถุไวแสง ด้วยการทำให้วัตถุไวแสงนั้นจูกกับแสงสว่าง หรือถูกกับ รังสีอัลตราไวใอเลต สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดภาพถ่ายคือ กล้องถ่ายรุปิิล์ม เลนส์

ลักษณะภาพถ่ายมีหลายประเภท อาทิ ภาพทิวทัศน์ ภาพข้อน ภาพเงาสะท้อน ภาพย้อนแสง เป็นต้น

- งานสื่อผสม เป็นงานศิลปกรรมสมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะหลายๆ แขนง โดยใช้วัสดุ เป็นสื่อรองรับให้เป็นรูปแบบใหม่หรือเนื้อหาสาระใหม่ตาม ความประสงค์ของเู้ส้้างสรรด์ ลักษณะของผลงานสื่อผสม เป็นการผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพหิมพ์ ใดยมีวัสดุหรือกลวิธีอื่นๆ เข้าไปผสมด้วยจนไม่ อาจเรียกเป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะได้
- ประยุกต์ศิลป1 หรือ นฤมิดศิลป1 หมายถึง ผลงานศิสปะที่ประยุกต์เพื่อประโยชน์ใช้สอย ซึ่งประกอบ ด้วยความงาม ความประณีต ความแตกต่างระหว่าง ประยุกต์ศิลปกับวิจิตรศิลป คือ ประยุกต์ศิลปนุ่ง


ประโยขนใช้สอเเป็นอันดับแรก ในธณะที่วิตตรดิลป์น้้น มุงเน้นคุณค่าด้านความงามเป็นสำคัญ สำหรัสสื่อที่ ใง้ในงานประยุกต์สิลปปีีความแตกต่าง หลากหลายไปตามประเภทตองงานและประโธซนใช้สอย เธ่น ดิน หิน ไม้ กระดาษ ฯลฯ ผลงานศิลปะประเภทนี้อาหทำด้วยมือ หรืออาศัยเครื่องจักรกลต่างๆ เง้าง่วเด้วยก์ใด้ ลักษณะงานประยุกต่ดิลป มีทั้งลักษณะสองมิดิและสามมิดิ แยกย่อเเป็น มัณทนคิลป ฉุตสาหกรรมคิลปี พาณิชย์ศิลป่ หัตถลิลปี และงานออกแบบ

2. ดิลปะการแสดง เป็นการสร้างสรรค์คิลปะที่สามารถ รับไุได้ทกกลีลาท่าตางการเคลื่อนไหว และเลียง อันเป็นสื่อ สำคัญุในการแสดงออกชึ่งอารบณ์ ความรุสัก และเรื่องราว ต่างๆ คิลปะประเภทนี้ประกอบต้วยตุริยางคลิลป และ นาฏยคิลป

- ดุิิบางคคิลปี หมายถึง เสีเงที่มีอิทอิพลต่อความ ยูึกมนุย์ เป็นการร้อยเรียงกลุ่มเสียงเข้าหากันอย่าง มีจังหวะลีลา มีทำนองหนึ่งหรือหลาเทำนองประกอบ
ซ้อนกัน อาจเป็นรูปการขับร้องประกอบการบรรเลง หรือในรุปของการ บรรเลงต้วยดนตรีล้วนๆ ใช้เสีองเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอารมณ์ ความรุิสีก เรื่องราว รวมถึงมในภาพ ใดบ ผ่านสื่อทางเสียง เป็น การบรรเลงและการับร้องโดยอาศัยการรับรู้่านโสดประสาท ดุริยางดคิลปิแบ่งอออเป็น ดุริยางคศิลปไทย ตุใอางคคิลปิตะันตก ตลอดจนดนตวีื้นบ้าน เป็นต้น
-นาฏยคิลป็ หมายลึง การ่่ายร้าและการเคลื่อนไหวไปมาอย่างมีจังหวะะะโคน เกิดการเคลื่อนไหว ที่สวยงาม น่าษม สื่อดวามหมายสู่ผู้ขมเหื่อก่อให้เกิดดวามรุสักร่วมกัน อาจจะเป็นอารมณ์สะเทือนใจ เศร้าใจ สุงใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นต้น ลักษณะจองนาฏยคิลป๋แบ่งออกเป็น ละดรนอก ละดรใน
 อินโดนีเซีย และนาฏยศิลปกี้นเมือง เป่น การละเล่นพื้นเมืองซองราติต่างๆ

3. วรรณศิลป หมายถึง วรรณกรรมหรือบทประพ้นธ์ อันประกอบด้วยศิลปะแห่งการนิพนอ์อันประนีต และเนื้อเรื่อง มีอำนาจดลใจให้เกิดความรุ้สึกนืกคิดและอารมณ์ต่างๆ มิใช่เป็นหนังสือที่ให้ความรู้อย่างเดียว วรรณกรรมจัดเป็นศิลปะทางมในภาพ ผุ้สร้างวรรณกรรมแสดงออกโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อ สำหรับ ล้กษณะของวรรณกรรมสามารถแบ่งเป็นร้อยแก้ว เซ่น นวนิยาย เรื่องสั้น และร้อยกรอง ชึ่งแบ่งย่อยไปตาม ลักษณะฉันทลักษณ์ เช่น ใดลง ฉันท์ กาพย์ กลอน เป็นต้น นอกจากนี้ ศิลปะแขนงวรรณศิลปไย้งมีรุปแบบใหม่ พัฒนาขึ้นตลอดเวลา เช่น กลอนเปล่า (ความเรียงไม่มีสัมผัสเสียง) หรือเรื่องสั้นในรุปแบบการนำเสนอใหม่า เป็นต้น

## ก่าใบc้องใช้ "ศิลป:" เป๋นครื่องมีอ

จากการศึกษา ด้นคว้า และทดลองของศิลปะเพื่อมวลมนุษย์พบว่า นอกเหนือจากกีฬาที่ช่วยในการ พัฒนากล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาเซลล์สมอง และ ระบบการคิด จิตวิทยาช่วยในการพัฒนาด้านอารมณ์และติตใจแล้ว ศิลปะยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ ในการพัฒนาคนพิการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า

1. ศิลปะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต ศิลปะไม่มี คำว่าจูกหรือผิด เพราะเป็นเรื่องความพอใจของแต่ละ บุคคล ทั้งยังเป็นเรื่องความละเอียดอ่อน ความละเมียด ละไม การทำงานจะชู่ยลดความก้าวร้าว ความบุ่มบ่าม ภายในจิตใจและพๆดิกรรม ช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วย ความรอบคอบและเข้าใจในชีวิตมากขึ้น


2. คิลปะไม่เป็นอันตรายต่อสุษภาพ เตราะคิลปะจะก่อให้เกิดความสุนทรียศาสตร์ทางอารมณ์ ช่วยท่าให้จตใดเบิกบานแล่มใส แม้แต่ในผุ้ป้วย ศิลปะสามารถช่วยบ่าบัดให้ผู้ป้วยลดความเครียดทรีอความ กังวลลงได้
3. ดิลปะเป็นเรื่องงินตนาการ ชึ่งโลกจินตนาการแม้ไม่ตรงกับใลกแห่งดวามเปินจริง เนื่องจากบางดร้ง
 มานะอดทนเพื่อลิ่งที่มุ่งหวัง
4. ศิลปะช่วยเสลิมสร้างและกระตุ้นต่อมพัญนาความคิดสร้างสรรค์ของสมองรีกขวาให้ทำงานและ หลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมาเพื่อให้เกิดความปิติสุธ และเมื่อมนุษย์ได้พัตนนาดวามคิดสร้างสรรค์อยุ่เสมอ จะส่งผลต่อการทำงาน ทำให้ผลงานแต่ละชิ้นเป็นงานที่แปลกแตกต่างและเกิดมิดิใหม่ในงานที่ทำอยู่เสมอ


## ข้อคำนึงในการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ

การนำติลปะมาเป็นเครื่องมือ ควรต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมที่วไปของดวามพิการแต่ละประเภทว่า เหมาะสมกับศิลปะประเภทใด เช่น ผู้บกพร่องทางการมองเห็น แต่ประสาทสัมผัสย้งดือยู่ และอาจดีกว่าคนปกดิท่่วไป ชึ่งอาจเหมาะกับงานศิลปะ ประเภทงานที่ต้องใช้สัมผัส อาทิ ดนตรี งานปั้น เป็นต้น
2. การเรียนร่วมควรคำนึงถึงบริบทของสภาพแวดล้อมในสังคม อาทิ เพื่อนร่วมชั้น ครุ/อารารย์ หลักสูตร สถานที่ เป็นต้น

แนวคิด " 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ" นับเป็นแนวคิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางสิิธญญา และผู้ไม่พิการได้มาเรียนรุ้ว่วมกัน ร่วมฝึกทักษะชีวิต เป็นการ เติมเต็มในศักยภาพชึ่งกันและกัน โดยแต่ละคนช่วยเป็นตา เป็นทู เป็นแขน-ชา เป็นปัญญา เป็นร่างกายให้กัน และกัน เพื่อรมมพลังกันขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุผลสำเร็ไได้

ดังน้น การนำศิลปะมาเป็นเครื่องมีอในการพัพนาศักยภาพซองคนทิการน้้น สามารถพัฒนนาศักยภาห ในทุกด้านธองดนหิการ อาทิ ด้านร่างกาย เ่วยในการพัพนากล้ามเนื้อ ด้านความคิดช่วยให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ และสามารถสร้างสรรค์เลงานที่เหนือกว่าดนปกติที่วไปได้ เช่น การราดด้วอปากหรือด้วยเท้า ชึ่งในบางคร้งปรากฏออกมางดงามเหนือกว่าการวาดด้วยมือปกดิ นอกจากนี้ ศิลปะเปินส่วนสำคัญูในการ พัตผนาด้านอารมณ์และลิตใจให้ปรับต้วพื่ออยุ่ว่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี หากจะนำคิลปะมาใช้ในการทัตนนา ศักยภาพคนพิการอย่างปีประลิทีิภาพน้น จำเป็นอย่างยิ่งที่งะต้องปรับแนวดวามคืดบางอย่างในสังคมก่อน เป่น ในส่วนของดนพิการจะต้องปรับแนวคิดของตนเองว่า คนหิการนั้นก๊ไม่แตกต่างไปจากดนป่กตือื่นใน สังคม ให้คนพิการทยายามอยู่ด้วยความมีศักดิ์ศรียองความเป็นมนุษย์เลมือนกับประยาธนคนอื่น และไม่ควร เรียกร้องสิทจิงนเกินเลย แต่ควรทำหน้าที่ของประขากรที่ดีกว่าคนไม่หิการ แสดงศักยภาหที่มือยู่ในตนเองให้ สังคมตระหนักและรับรั ใดยลุกรี้นมาเสียสละเป็นยู่ให้บ้าง เช่น การเจ้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสัคคม กร้อมทั้ง ประกาศออกไปใหัสังดมรับร้ว่า คนพิการมิใช่ภาระสังคมอีกต่อไป




ส่วบกี 4  

## กs=uวuการของศิลปะเพื่อบวลงบุษย์ (Art for All)

ดลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All ) มีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาที การประซุมทางวิชาการ การสัมมนา การเสวนา การประขุมเชิงปฏิปใิการ การฝ๋กอบรม การจัดนิทรรศการ การจัดค่าย การศีกษาดุงาน และการวิจัเ ตลอดจนการจัดทำคู่มือ วิดีทัศน์และลื่อการเรีเนการสอน เป็นต้น ใดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบ ต้วยผู้พิการทุกประเภทและไม่พิการ ผู้ต้อยใอกาส ครู/อาจารย์ นิลิต นักตีกษา และบุคคลทั่วไป สำหรับแนวคิด *5 คนรวมเป็น 1 อัจฉรีย ะ* เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบค่ายศิลปะ ใดยให้ ผู้พิการทุกประเภท กล่าวคือ ผุ้บกพร่องทางการมองเห็น การได้อิน การเดลื่อนไหวและทางสติปัญญา รวมถึง ผุ้ไม่พิการ ได้มาใช้วิิตอยู่ร่วมกัน ใดยอาศ้ยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะเปิดโอกาลให้คนที่มีประสบการณ์ ที่แตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มุมมอง และทัศนคติ

ใดยมีกระบวนการในการสร้างค่ายดิลปะ ดังนี้

## 1. กลุ่บเป้าหบายและวิธีการคัดเลือก

* กลุ่มเยาวขน ประกอบด้วย ผุ้ถิการทุกประเภท กล่าวคือผู้บกพร่องทางการมองเห็น การได้ขิน การเคลื่อนไหว และทางสดิบัญญา รวมถี่งผุ้ไม่พิการอายุระหว่าง $14-25$ ปี โดยใช้แนวคิด *ความหลากหลาย* ชีงกำหนดหลักเกณท์การคัดเลือก ดังนี้

หลักเกณท์การคัดเลือก

- กระจายประเภทความบกพร่อง โดยให้มีभ้อง่ากัด ชีดความสามารถ และศักยภาพที่แตกด่างกันออกไป
- กระจายเพศ
- กระจายสถานัน
- กระงายภูมิภาค
- กลุ่มครู/อาจารष์ และผู้สอนคิลปิน


## Suranict

หลักเกณฑ์การพิจารณา

- สอนในระบบ/นอกระบบ
- กระจายสถาบัน
- ประสบการณ์การสอน
- ประเภทนักเรียนที่รับผิดซอบ เข่น สถาน ศึกษาที่วไป และสถนศึกษาหู้กิการ
- กลุ่มครู/อางาร์์ และผู้สอนศิลปะชาวค่าง ประเทศ โดยการเอื้เธิญ
- กลุ่มอาสาลมัคร ประกอบด้วย นักเรียน


นิลิต นักศึกษา ตรู/อาจารย์ คณาจารย์ ผุ้ปกดรอง และเู้ลนใดทัวไป หลักเกณพ์การจิจารณา

- มีใจ้ัในณารจ่วยเหลือและบวิการ
- มีความรับผิดรอบ ปฏิบิดิหน้าที่ที่ได้บับมอบหมายอย่างเต็มตักยภาท


## 2. Kaักสูดร แล:กิวกรsuuอกหลิักสูดร

ตารดำเนินกิงกรรม ประกอบด้วย 7 หลักสุตร ดังนี้

##  <br> กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน ทั้งทิการและไม่หิการ อายุระหว่าง $14-17$ ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีความรุ้และความสามารถ ทางศิลปะ

โุปแบบกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ

## จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้เยาวชนทั้งพิการและไม่พิการ ได้มีโอกาส เรียนรู้กระบวนการสร้างงานศิลปะจากศิลปีนแห่งชาติ วิทยากรผู้มี่ขื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
2. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้เยาวชนพิการและไม่พิการได้เรียยรุ้การ ใช้ชิวิตร่วมกัน


การประเมินผลการทำกิจกรรม

1. ความตั้งใจในการเรียนรุ้สิ่งใหม่า และร่วมกันเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. ความร่วมแรงร่ามใจ ช่ายเหลือชึ่งกันและกัน

ต้วอย่างกิจกรรม
รานกิจกรรม : ศิลป์ สร้างสุช
วิทยากร : อาจารย์ เอกชัย วรรณแก้ว
เนื้อหาและแนวทางการสอน : ใช้สน้ำพลาสติก พู่กันกับมือเป็นสื่อผสม
ผลที่ดาดว่าจะได้รับ

- ทุกคนมีส่วนร่ามแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือกัน
- เข้าใจเยาวชนแต่ละคนในทางบวกมากชึ้น สามารรให้ดวามช่วยเหลือเขาได้อย่างถุกต้อง


## Scarremara (avoricis

 กจุ่มเป้าหมาย

เยาวซนทั้งิิการและไม่พิการ อายุระหว่าง $18-25$ ปี ที่ มีความรู้ความสามารถทางศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ นధุมิตคิลป์ คุริยางคศิลป์ นาฏคิลป์ หรือวรรณศิลป์

## รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ สำหรับเยาวซนที่มี ทักษะและพื้นฐานด้านศิลปะ ให้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ สร้างงานศิลปะจากศิลปินแห่งะาติ วิทยากรผู้มี่อื่อเสียง และผู้ เปี่ยวชาญด้านศิลปะ เพื่อทัฒนาสู่งั้นอารีพ

จุดมุ่งหมาย

1. เทื่อให้เขาวษนทั้งพิการนละไม่พิการได้มีใอกาส เรียนรู้กระบวนการลร้างงานคิลปเรากคิลบินแห่งราติ วิทยากร เุ้มีซื่อเสียง และผู้เี่ยวษาญด้านคิลปะ เพื่อนำไปฮ่ำร
 ประกอบอาวีท
2. เพื่อให้เยาวซนพิการและไม่พิการได้เรียนรู้การใชัชรัตร่วมกัน

การประเมินผลการทำกิจกรรม

1. ตวามดั้งไจในการเรียนุุสั่งใหม่า และนำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. การม่งม่นถิกลน
3. ความ่ร่ามแรงร่วมใจ ช่วยเหลือชื่งกันและกัน

ต้วอย่างกิจกรรม
วิทยากร: ดร.สุชาติ วงษ์ทอง รานกิจกรรม : วาดสุขด้วยศิลป เนื้อหาและแนวทางการสอน : วิชาทัศนศิลปไ ที่ใช้สื่อการสอนและการปฏิบิติแบบผสมผสาน โดย เน้นการแสดงออกของเยาวชนแต่ละคนที่หลากหลาย โดยการแบ่งเยาวชนเป็นกลุ่มย่อยแล้วสอนให้รู้ก้กการ สร้างสรรค์ผลงานด้วยการสาธิตการใช้เทคนิคต่างๆ แล้วชชงนำเทคนิคเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ก้บผลงาน โดย ใช้สื่อผสมเติมรอยยิ้มของบรรยากาศตรรมชาติในค่าย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทุกคนได้เรียนรุ้และรุ้ร้กหน้าที่ของตนเอง
Kลักสุตรกี่ 3 การพัّบนาการเรียนการสอuศิลป:
กลุ่มเป้าหมาย
ครุ/อาจารย์ที่สอนวิชาคิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม หรืองานศิลปหัตถกรรม เป็นต้น ทั้งใน ระตับมัยยมศึกษาและจุดมศึกษาให้แก่เยาวชนพิการและไม่พิการ

## รุปแบบกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับครุ-อาจารย์ศิลปะ โดยจัดให้หมุนเวียนเข้าไปศึกษาเรียนรุ้ และรับการถ่ายทอดเทคนิดการ เรียนการสอน วิถีการทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรและคณะทำงานใน แต่ละฐานกิจกรรม

จุดมุ่งหมาย
เทื่อให้ครุ/อางารย์ใด้ศีกษาเสียนรุ้ทคนิิการเสียนการสอน วิยี การท่ากิจกรรมจากวิทยากรและคณะทำงาน

## การประเมินผลการทำกิงกรรม

1. ความต้้งใจในการเรียนรุิิ่งใหม่า และนำเสนอนนวดิดใน การสา้างสรรค์ผลงาน
2. การให้ความร่วมมมือและความ่ว่วเหลือต่อิิทยากรและ คณะทำงาน

## ตัวอย่างกิจกรรม

วิทยากร : ฉางารย์ ลอนสัน โหล่คำ
รานกิจกรรม : แต่งแต้มเติมตุงดัวยรอยยิ้ม
เนื้อทา และแนวทางการสอน : สอนด้วเเท้า โดยให้ทุก


คนใร้เท้าในการวาดภาพสร้างสีสัน ใดยใช้ชู่กันเป็นจุปกรณโในการ สร้างสีสัน แล้วตัดกระดาษที่ได้จากถารราดภาพนำมาปะที่ตุงเพื่อลร้างสีสันของตุง จากนั้นห้ทุกคนมาอลิบาย ผลงานรองตนเอง โดยตั้งชื่อผลงาน และอยีบายงานให้เที่อนทัง และถามความรุิสึกของเยาวชนปกดิที่ใช้เท้า รรบายสี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ใชิศิลปะสื่อถึงความสามัคคี ทำงานเป็นกจุ่ม มีความสุงที่ได้ใชัศิลปะในกางช่วยเหลือกัน

```
Kลักสูตรกี๋ 4 การไชัศิลป:ใuการพัcมuากรัแยากรมบุษย์
กลุ่มเป้าหมาย
ครุ/อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะชาวต่างชาติ
รุปแบบกิจกรรม
    กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสําหรับครุ/
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปะชาวต่างชาติ โดยจัดให้
หมุนเวียนเข้าไปศึกษาเรียนรุ้และรับการถ่ายทอดเทคนิด
การเรียนการสอน วิธีการทํากิจกรรม ร่ามกับวิทยากรและ
คณะทํางานในแต่ละฐานกิชกรรม
```



```
จุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ครุ/อาจารย์ และผุ้เีี่ยวชาญทางศิลปะชาวด่างชาติ ได้ศึกษาเรียนรุ้เทคนิดการเรียนการสอน วิธีการทำกิจกรรมจากวิทยากรและคณะทำงาน
การประเมินผลการทำถิจกรรม
1. ความตั้งใจในการเรียนรุ้สิ่งใหม่ๆ และนำเสนอแนวคิดในการสร้างสรรด์ผลงาน
2. การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือต่อวิทยากรและคณะทำงาน
```

Kลักสูตรกี่ 5 จิตอาสา
กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนผู้มีจิตเมตตาในสถาบันจุดมศึกษาต่างๆ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มิจิตอาสา

รูปแบบกิจกรรม
การปฏินิิิภารกิจในหน้าที่ต่างๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อชับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ เรีอบ้้อยและสำเร็งลุล่วง
2. เปิดใอกสให้เยาวซนได้เใียนรู้โลกยองงานผ่าน ประสบการณ์จวงร รูจักให้และแบ่งปัน


การประเมินนลการทำกิจกรรม

1. การปฏิบัดิหน้าที่ด้วยความม่งม่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และลามารถทำใหหิิจิกรรมดำเนิน การุุล่วงไปได้ต้วยดี
2. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเทื้อแน่งนันต่อยุ่อื่น

Kลักสูaรกี่ 6 ยุวอาสา
กลุ่มเป็าหมาย
เอาวชนที่อาทุต่ากว่า 17 ปี ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัยยมศึกษาที่มีจิตอาสา
รูปแบนกิจกรรม
การน่าผู่ที่ลนใจเข้าเยี่ยมชมค่าย พร้อมนำเสนอรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ
จุดมุ่งหมาย
เทื่อส่งเสิิมให้เเาวชนรู้กักการให้และแบ่งปัน

การประเมินผลการทำกิงกรรม

1. การปอิบิิหน้าที่ดัวเความมุ่งม่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ และลามารถท่าให้ถิจกรรมดำเนิน การุุล่วงไปได้ต้วเดี
2. การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อี่น

Kลักสูตรที่ 7 กลุ่บสาธิต กลุ่มเป้านมาย

เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี
รูปแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนศิลปะและกิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิต


จุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างความรัก ความชี่นชมในศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อเป็นรากรานในการเป็นผู้มีความดิดริเริ่มสร้างสรรด์

การประเมินผลการทำกิจกรรม
ความตั้งใจในการเรียนรุ้สิ่งใหม่า อย่างมีดวามสุขและ สนุกสนาน

ต้วอย่างกิจกรรม
วิทยากร : อาจารย์ เรญุ เดือนดาว
รานกิจกรรม : เรียนรุ้ด้วยสุข
เนื้อหา และแนวทางการสอน : เรียนรุ้ด้วยความสุข


ผลที่ดาดว่าจะได้รับ

- การอยู่ว่วมกัน การทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันด้วยความรัก และเมตตา เอื้อเพื้อชึ่งกันและกัน
- ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน มีความแล่มใส จิตใจงดงาม
- เด็กจะมีความอ่อนโยน เข้าใจในการได้อยุ่กับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่แตกต่าง มีความสุข มีรอยยิ้มเพิ่มขึ้น ได้เรียนรุ้ากผู้คนและสิ่งรอบตัว ได้แสดงออกและเรียนรุ้การเป็นผู้ตาม ผุ้พัง ผู้ร่วมกลุ่ม


## Sanderman (ravince

## 

| ฐาบกัจก55บ | วิกยาก5 | เฺอห / แuวmางารสอน | แลกี่คากว่าจ:ไช้รับ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| กบวกริด | Q.asicy \%unyl we: <br>  |  náounscond undußritoşinsu loold <br>  ruวก | - HaMidnDm <br>  fiวาน แa0.0 <br> - \$30nms Recycle đวtußtian\$ou |
| Idua̧udjehai |  | ąunscil fe Bhㄱ ns:onw ax:yhtu <br>  คุumicuashh Dusevisueam fumsiถiดำวาomuhupunsniaikuv <br>  <br>  <br>  เacotunejnmlutusaumud iwscels <br>  <br>  fidoun 太usounnnigo mufiofaruu <br>  |  <br>  Amuunusou fuilisonn Ravadub̄nగonssurd <br>  <br>  isondurlu <br> - msthกo <br>  <br> - msiDusnen <br>  |
| Unnabuassf | anus Thossun |  thfryile msmuzin duzdalisiuns\% <br>  เึกำษ | - A Au:V) <br> - luns:uวumารaร์ <br>  <br>  <br> - inต00m ndeulyam sşuis ${ }^{2}$ 亿d <br> - Ifonsuzumsiseuşonuprusssustommsibecho <br>  |


| ฐานกิจกร5บ | วิกยากร | เฮว่ / แบวกางการสอน | แลกี่คาลว่าจ:โดัรับ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| คิล0 ลร้าสุ่ | อ.เอกถัย วร5กบแกว |  |  <br> - เถ้าวเยาวชบแปลล:คulum วบวกบากฮีน <br>  |
| วาลสุขธัวยศึลป | อร.ฉุชาส์ วชิทอง |  แบบแสบแสาน โoยnนumารแสดวออกของ <br>  เยาวชนโDunลุ่ยยอย แลัวลอนใหรุวักัการ <br>  <br>  <br>  รอยฮิบขอวบรรยากาศรรรนชาธ์โนคำย | - ทุกคuรุ๊ักหนัาก์ |
| เสิมรักสัวย วรsธuศૈaป |  | การลิกเปียบและแัวกาพย๊กลอยย่ายา จากหารฝัวเก๐สี่วแวอลัวบเล้วกำยกอด ออกบาโฺบภาษา |  <br>  <br>  โoยรวบ <br>  <br>  |
| mşou เชยยกยยรั | อ.ศึกอา แปเอืยว | เขียนการ์ธุนจากวินชนาการ โ๐ยไห้เส็ก <br>  ก่ายกอดลวuนรระดาษ แร้อบระขายสี <br>  <br>  ตาร์qุนกี่หลากหลายแบบตาบรีนชนาการ |  <br>  บองฺุด์บอย่างข่าได ตารยอบรับควาบคิ๐สาง <br>  <br>  แส้วสัวเอวจะวาดล:ใร |


| ฐาบกัจกรรบ | วิกยากร | đจ๐ / แuวกาวกรสอน |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Dưu Ouprusssu | a.0tion ©xilas | msbuabujen me liosuo Immugo | - ติธu= <br>  <br>  sssurduas <br> - msȩ̣lutifurtonovukannkave şins:iluv \%ov <br>  <br>  IAURRUNSOIOSU |
|  © 20 sereU |  |  <br>  <br>  |  2sAmLlumstuenstoru |
| uduadultupu diossoulu | 0.856 030 |  Tounulkam ©adjaryบuลhatuf Ratigo |  <br>  |
| Thuns:ay |  | msdonssonu:0umaufros (utbol duidmsìuns:ovy do sou so Do <br>  <br>  husurgaavuls nurtine |  <br>  <br>  Dus:ตumsกîumsth <br>  <br>  obul |


| ฐานกิจกร5บ | วิกยากร | เปว่ / แบวกางการสอน | แลกี่คาลว่าจ=โดัรับ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| แินมแก้ว | อ.วิระแวคศ กรึศกก์์ | mาsussiavouos [ouis Hand Bell <br>  <br>  |  <br>  <br>  <br>  |
| Qุริยาวค Q:ว̌uon | Q.usswa WJTws | Qรียาวค์¢ลうuan |  <br>  <br>  |
| ธาราบ่าขัล | พa.s.o.ชุรียา ก UAS |  <br>  โovilmsaวounsnกิจกรsuchuา เชu Thiéuąnuaa uñj) |  <br>  |
| ปร:สบศึaั udృแสัด đัวยรอยไู | ข.วับชั่ย แลริน |  <br>  เก็เฝับาบก็กอด |  <br>  <br>  <br>  |
| ouosine วิกi̊nย | ศาสธราจารย <br>  |  |  |
| Qรยาวคศิลบ | a.os.wsus:wึos แแดสวัสถ์ |  |  <br>  |


| ฐานกัจกรรบ | วิกยากร | ๙อต／แuวกาวารสอน | แลกี่คาอว่าง：ใช้รบ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  <br>  <br> －\＄2uคิosxuarioryandうuiu Damuadula solbuanu <br>  finoncuu Damuఫ̨u Dsecouviutu ldiseuşonn षู่nuas： <br>  |
| 20 fiu 5finu ตาวเาา | SRqup\％पุイuiajo | －itušndousoutu semuas dublot fot yod mo <br>  <br>  চugu |  tileusfivouldrus\％u <br>  Mlundobe hod yob the |
| ayovufin thoo | e．ęnธxa0 axain |  <br>  <br>  | Aat：TLuaidounfoxDolum sulvo <br>  |
| ouas | Q．eqneun Abyabe | －ouos <br>  |  <br>  Hloouos <br>  |
| เนัควรงร์ กร：ロาย | 8．J̇nsius sussuurf | aeunsthnssoาu：0unutakk Tovid <br>  <br>  <br>  conedjdวellyu ua：รagsssuend va： <br>  |  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |

## กิจกรรนuอกหลักสูตร

การสร้างจิตวิญญาณค่าย ถือเป็นองด์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ดังนั้น การกำหนดกิจกรรมแต่ละ ลำดับจะต้องสอดแทรกแนวคิดและทัศนะตลอดเวลา ชึ่งอาจทำได้ต้งแต่เริ่มต้น ใดยการจัดปฐูมนิเทศใน วันแรกของการจัดค่าย เพื่อกำหนดทิศทางและสร้างดวามเข้าใรร่วมกันของผู้เข้าร่วม ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงการ ใช้เวลาและรุปแบบการปรูมนิเทศด้วย เนื่องรากการปรูมนิเทศมีความสำดัญ เป็นต้วบ่งชื้ดวามสำเร็าและ ล้มเหลวของการรัดค่ายแต่ละครั้ง ชื้นกับความสามารถของผู้ชัด ใดยจะต้องตระหนักว่า ผู้เข้าร่วมเพิ่งเดินทาง มากึงจึงมีความเหนี่อยล้าและอาจขาดความตั้งใร ดังนั้น รูปแบบของกิจกรรมจะต้องไม่ใช้เวลาและพลังงาน มากรนเกินไป และะะต้องไม่ทำให้ผู้เข้าร่ามรุ้สึกเบื่อหน่ายตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มกิจกรรม

การละลายพฤติกรรม เป็นอีกกิจกรรมที่มีความสำคัญ โดยเป็นการแนะนำตัวให้ทำความรุ้ะจจึ่งกกันและ กัน เพื่อหลอมให้เกิดความรุ้สึกเป็นหนึ่งเดียวตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม โดยจะต้องขจัดความหวาดระแวง ชึ่งกันและกัน แต่ทดแทนด้วยความไว้วางใจ และพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อคูลกัน


นอกจากนี้ ต้องมีกระบวนการที่จะหล่อหลอมกระบวนคิดของผู้เา้าร่มทุกคนให้เเ็นหนึ่งเดียว โดยการลด ความเห็นแก่ประโขจน์ส่วนตน แต่คำนึงถึงภารอยู่ร่วมกันด้วยความเสียสละ ให้อภัย และท่าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แก่เู่อื่นและส่วนรวม ตังนั้น ต้องฝึกให้ผู้เช้าร่วมได้ติดเจิงบวก (Positive Thinking) และมีความคิดลร้างสรรค์ ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้สามารถสร้างได้ ใดยอาตัยกระบวนการกิงกรรม หมายดวามว่า ทุกกิจกรรมจะต้องวาง เป้าหมายและงัดกระบวนการเพื่อให้บรรลุดล ใดยคำนึงลีงที้นยานของจิตวิญูาณค่ายอยู่ตลอดเวลา

เมื่อลิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังต้องคาดหวังต่อไปด้วยว่า ผู้เท้าว่วมจะย้งมีการดิดต่อ
 สัมทันย์และการมีประสบการณ์ร้วมระหว่างการใชัวิริตด้วยกันในช่วงสั้นา ที่ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนอกหลักสุตร ประกอบต้วยกิจกรรมรวมและกิจกรรมนิเศษ โดเมีรายละเอียดดังนี้

- กิจกรรมรวม เป็นกิจกรรมที่เปิดใอกาส ให้เยาวขนทุกคนได้ทำกิจกรรม เง่น การปฏมนิเทศ การ ออกกำลังกาย การด้นหาศักยภาพ การปล่อยโคมลอย เป็นต้น
- กิจกรรมิิเศษ เป็นกางเปิดใอกาสให้เยาวษน จากภายนอกได้เจ้ามาเยียนร้ารารทำงานของค่ายคิลปะ เตื่อมวลมนษย์ อาหิ กิจกรรมสายารณประโยฯน์ที่เปิด ใอกาลให้จูกเสือ-เนตรนารไได้มาบ่าเพ็ญประโยซน์ โดยม่วยดูแลความปลอดกัยให้แก่เยาวชนภายโนค่าย
 กิจกรรมสายิต ใดยมีโรงเรียนกลุ่มแม่า้านหวือนุ้แทนจูมซนได้มาสายิตผลิตรัณฑ่ของขุมขน ให้เยาขชหรือผู้เี่ยมษมค่ายไต้เรียนรุ้ และการประกวดวาดภาหที่ให้เยาวชนที่สนใจลมัดรเข้าร่วมประกวดวาด ภาพ ใดยเยาวชนเหล่านี้งะได้เท้ามาสัมผัสบรรยากาศภายในค่าย เกิดแรงบันดาลใจและสร้างสรรด์ผลงานเร้า ประกวดภายใต้หัว้อ้อที่ดณะกรรมการกำหนดไร้

ทั้งนี้ คิลปะเพื่อมวลมนุษย์พยายามจัดหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ไม่จำเจ มีการสลับสับเปลี่ยนกิจกรรมที่แตกต่างอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรุ้ ในทุกมิติทางศิลปกรรม เพื่อค้นหาศักยภาพพิเศษของตนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ทุกคนได้เรียนรุ้เทคนิคจาก วิทยากรและลงมือปฏิเธิจริงในรุปของกิจิกรรมกลุ่ม

## 3. การกำหนดสถานกี่

- จรรมชาติที่บริสุทิิ์ สงบ ร่มรี่น
- สภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม

ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรุ้ ช่วยส่งเสริมจินตนาการ สร้างสุนทรียภาพในการรังสรรด์ ผลงานทางติลปะ ดังนั้น ในการคัดเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรมค่ายคิลปะเพื่อมวลมนุษย์ งงมักคัดเลือก สถานที่ที่อยู่ท่ามกลางยรรมชาดีที่บริสุทธิ์ สงบ ร่มรี่น และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สขยงาม ชื่งจะส่งให้ทุกคนเกิด สุนทรียะในการสร้างสรรด์


## Scandermina (avoricis

## 4. การกำหบอร:ย:เวลา

การกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมค่ายคิลปะ จื้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และรุปแบบกิจกรรม รวมดีงงบประมาณ และจากประสบการณ์การจัดค่ายศิลปะเผื่อมวลมนษย์ที่ผ่านมาพบว่า การกำหนดระยะเวลา ในการจัดค่ายดิลปะ ควรคำนึงลึงความเหมาะสม เยาวชนสามารถเรียนรุ้ละสล้างสรรค์ยลงานตามดวามคิด

 ได้อย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากเด็กท้วไป

## 5. การคั๐เลือกวิกยากร

วิทยากร ถือเป็น -ต้นแบบบุคล" ที่เยาวชนจะนำมาใช้เป็นแบบอเ่าง ดังน้น การคัดเลือกวิทยากรของ ค่ายคิลปะเพื่อมวลมนุษเชึงทิจารณาตัดเลือกจากทั้งที่เป็นศิลปินแห่งยาติ ปราซญ์ชาวบ้าน คิลปินอิสระและ นักวิชาการ ทั้งที่ทิการและไม่ทิการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ควรพิจารณาเป็นแบบอย่างทั้งสิ้น ใดยเฉพาะอย่างถิ่ง คิลปินที่มีความบกพร่องด้านค่างๆ ถือเป็นแบบอย่างในการใช้วิติต มีความอดทน มีวินัย ษยันและหม่นฝึกฝน จนสามารถก้าวข้ามชีดจำกัดธองดนเองได้

คุณลักษณะรองวิทอากรควรประกอบด้วย

- มีความเจ้าใจใลก
- มีความเจ้าใจมนษย์
- มีความเท้าใจในคลละ
- มีความรัก ความเมตตา


ขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอน มีดังนี้

- ชี้แนะแนวทางที่จูกต้องด้วยวิธีการประนีประนอมและยืดหยุ่น
- สอนให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยงินตนาการ เพื่อให้เกิดผลทางด้านจิตใง อารมณ์และความดิด อาทิ เกิดความสุข ความสนุก ความสงบ ความร้กในงานศิลปะ เป็นต้น
- สอนด้วยกิกกรรม เน้นการปฏินิต (Learning by doing)
- สอนให้เกิดแงคิดเชิงบวก
- เน้นกระบวนการมากกว่าผลเลิต โดยการสอนให้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นการร่วมเรียนด้วยการดึงศักยภาพของแต่ละคนเพื่อเติมเต็มชึ่งกันและกัน
- ใช้บทบาทสมมติเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย เช่น ฐานดนตริ ฐานละคร

การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน มีดังนี้

- เน้นความรัก ความเข้าใจ
- เปิดโอกาสให้แสดงออกทั้งด้านความคิด ความรุสสกอย่างอิสระ
- กระตุ้นให้เกิดการยอมรับในคุณค่าทางความคิดของแต่ละบุดคล
- การเรียนรุ้เป็นไปอย่างอิสระ ไม่มีการวัดและประเมินผล
- สร้างบรรยากาศที่อบจุ่น เป็นกันเอง ไม่เข้มงวดงนเกิดความกลัวหรือไม่กล้าแสดงความคิดเน็น ตลอดจนเกิดความรุสีกก่าปลอดภัย


## 6. ขั้นดวนถำแนินการก่อนเป๋ดกิจกรรมค่าย

เมื่อวางโครงสร้างของกิจกรรมค่ายเร็ยบร้อยแล้ว จะต้องรวบรวมและนำเลนอ เทื่อขอรับการสนับสนุน ใดยเดทาะในด้านงบประมาณ หากต้องภารเนยแพร่ และประชาสัมทันย์เกี่ยวกับโครงการค่ายคลลปะ อาจ ไจ่วิสัจดแถลงข่าว การเผยแพร่ผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทย หนังสือพิมท์ เท็บไซต์ ตลอดงนแผ่นพับ ป้ายผ้า เป็นต้น

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มค่าย คือ การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ได้แก่ การจัดเสวนา
 โดยกำหนดหัวข้อทึ่จะเอื้อต่อการเกิดความคิดและแนววาง เทื่อมุ่งให้เกิดประโขธนในการนำ ไปใร้ ทั้งสำหรับการัดค่าธและเทื่อคำเนินงานด้านอื่นๆ ต่อไป โดยเชิญหลายฝายที่เกี่ยวย้องมาร่วม แสดงความคิดเห็นและให้อ้อเสนอแนะ ประกอบด้วยแหทย์ คร สู้ปกครอง เด็กหิเศษ รวมถึงคนหิการเอง

## 

การประเมินผลมีลองส่่น คือ ส่นนแรา คือ ประเมินผลรายวันหลังจากการจักกิจารรมสิ้นจุดลงในแต่ละนัน ใดยคณะทำงานจะมีการประฑูมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต้งข้อสังเกต น่ำเสนอปญญหาและสุุป รวมถีง เตรียมความทร้อมสำหรับกิจกรรมในวันร์งสี้น

ส่วนที่สองคือ การประเมินผลที่มุงรวบรวมข้อมูลและทิเคราะห์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการงัดกิงกรรม ในครั้ง่อไป

นอกจากการประเมินผู้ว่วมกิจงกรรมแล้ว ข้งมีการประเมินโดยการใช้แบบลอบถาม เพื่อรวบรวมความคิด เห็นและต้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ประกอบกับการสังเกตใดยทีมงาน อาสาสปัตร และคณะทำงานชึ่งจะประุูม เทื่อรวบรมมและหาข้อสรุป

## 8. การกำหนดวิธีการน่าเสนอและเแยยแแร่พลวาน

การนำเสนอผลงานอาจทำได้หลายรุปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดพิมพ่เป็นเอกสาร การถ่าย วิดิทัศน์หรือแม้แต่การทำวิขีดี ทั้งนี้ พิจารณาจากผุ้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่ว่า มีศักยภาพในการเข้า ถึงสื่อประเภทใดมากที่สุด

สำหรับการเผยแพร่ นอกจากจะเป็นเรื่องการนำเสนอผลงานจากความคิดสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่น่าจะ ให้ความสำคัญอย่างมากคือ องค์ความรุ้ที่ได้งากการจัดกิจกรรมในแต่ละลรั้ง ใดยทั่วไปมักไม่มีการประมวล ผลการทำงานในลักษณะของการวิจัย เพื่อระรวบรามข้อมุลและวิเคราะห์ให้เกิดองค์ความรุ่ใหม่ๆ ซึ่งในความ เป็นจริงแล้วมีองค์ความรุ้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในระหว่างกระบวนการะดกิิกรรม แต่เมื่อไม่มีการจัดทำอย่าง เป็นระบบ ความรุ้เหล่านี้ก์จะหายไปพร้อมกับคนที่ทำงานในแต่ละครั้ง ไม่สามารถส่งงต่อเพื่อเป็นประโยชน์กับ ผู้อื่น ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาในลำดับต่อไป แทนที่จะต้องเรียนรุ้ด้วยต้วเองทั้งหมด

## 9. แุ่รับติดชอบ

การจดค่ายต้องอาศ้ยอาสาสมัดรเป็นกำล้งสำคัญ อันประกอบด้วยนิสิต นักกึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและองค์กรด่างๆ โดยชัดแบ่งงานในแต่ละด้าน เช่น ดูแลอาหาร-เครื่องดื่ม สวัสดิการอื่นๆ ความเป็นอยู่ การบริการสุขภาพ บริการวัสดุจูปกรณ์ ฝ้ายจัดเตรียมสถานที่ ทั้งนี้ ในแต่ละ ส่วนงาน ต้องอาศัยการวางแผนค่อนข้างละเอียด และให้ความสำค้ญกับระยะเวลาการทำงาน รวมถึงการ ประสานงานที่ดี

อย่างไรก์ดี จากการประเมินมีแนวคิดว่า ผู้ร้วมกิจกรรมควรได้มีสี่วนร่วมในการบริหารรัดการมากขึ้น เช่น การทำอาหาร การรักษาความปลอดภัย และการบริการอื่นๆ เนื่องรากเห็นว่า ทุกกิจกรรมน่าจะสามารถสร้าง ให้เกิดกระบวนการเรียนรุ้เพื่อที่เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทิิผล

## unaşu

ภายใด้ไลกที่สวยงาม สรรพลิ่งล้วนดูกส้้างขี้นมาอย่างหลากหลาย มีลักษณะเดพาะ เหมาะเจาะ
 ปฏิเธยได้ว่า บางครั้งความแตกต่างกีได้ก่อให้เกิดการขัดแ้้ง กดงี่ หรือแม้ารรทท่งการท่าลายส้างเพื่อนมนุษย์ด้วย กันเอง แต่ในงณะเดียวกัน ความหลากหลายก์เป็นความสวยงาม ใดยการเซื่อมโขง หลอมรวมความต่างและ ศักเภาพอันไม่นีรีดจำกัดงองมวลมนุษย์ กลายเป็นพลังสำคัญใในการสร้างความสมดุลและเป็นแรงขับเคลื่อน สังคมโลกให้ทัฒนาไปได้อย่างย้งอีน
 ทอดที้ง กลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด หากแต่ลิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for AII) กลับเขี่อว่า ปัญหายู้ด้อย โอกาส/เู้ทิการสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องพัฒนาทั้งแนวคิด เจตคดีและพๆดิกรรมของบุคคลกลุ่มนี้เสียก่อน ใดยการสร้างพี้นที่เล็กๆ ชี้นในสังคม ที่ที่เปิดใอกาลให้เู้กิการที่มีประสบการณ์ทางร่างกาย สดิปัญญาและ จิตใหที่แศกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น กาะได้ยิน กาะเคลื่อนไหวและทางสดิปัญญา ดลอดจนยุ้ไม่หิการที่มีจิตเมตตา มาเป็นกระจกเงาสะท้อนความคิด จตวิญญาณ โดะใง้ศิลปะเป็นลี่อ เป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนใยน ทุกคนได้เรีอนรู้ว่วมกันผ่านประสบการณ์จริง เกิดทักษะสีวิตในการ อยู่ร่วมกันในสังดมได้อเ่างมีความสนนติสุด

เครื่องมีอที่ใช้ในการทัฒนาศักยภาพมนุษย์มีมากมาย อาหิ กีฬาใช้ในการพัฒนากล้ามเนื้อและส่วน ต่างๆ ของร่างกาย วิทยาศาสตร์และดณิตศาสตร์ช่วยในการทัพแนาทักษะ ระบบการคิด จิติิทยาใช้เพื่อญร พัญนาอารมณ์และลิตใจ ยารัษษาใรดจูกคิดค้นมาเพื่อใชไในภารรักษาใรค แต่สำหรับ Art for All "คิลปะ" ถีอเป็นเคื่องมีอสำคัญในการประสานเซื่อมโยงระหว่างนุคคล ลร้างความสุษ ลดความเคืยดหรือความกังวล เพราะคิลปะไม่มีคำว่จุกบวือผิด ไม่เป็นอันตรายต่อสุชภาพ เพราะเป็นเรื่องของงินตนาการ ความคิดสร้างสงรค์ ของแต่ละดน พลังแห่งคิลป์จะสามารถหล่อหลอมจิตใดและอารมณ์ของมนุษย์ให้อ่อนโอนและปีดิสุษได้

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า กระบวนการของศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มีผลช่วยพ้ฒนาผู้ด้อย โอกาส/ผู้พิการในด้านต่อไปนี้

1. การมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

ศิลปะไม่มีผิดหรือจูก ฉะนั้น การใช้คิลปะพ้ฒนาคนพิการจะก่อให้เกิดการรุ้ก้กและยอมรับตนเอง (Self-esteem) รวมทั้งเกิดความคิดรบบยอดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) ในเชิงบวก ศิลปะให่ใอกาส คนพิการในการแสดงออกได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป เช่น คนทั่วไปใช้มือรับพุ่กันวาดภาพ คนพิการที่ไม่มีแขนก์ อารใช้เท้าชับพู่กันวาดภาพได้เช่นกัน แม้ไม่มีทั้งมือและเท้า ก็สามารถใช้ปากคาบพุ่กันวาดภาพได้ คนตาบอด สามารถใช้มือสัมผัสงานสร้างสรรค์คิลปเร่วมกับเพื่อนๆ ที่ได้ช่วยอธิบายหรือบอกให้เข้าใจถึงงานที่จะต้องทำ ชึ่งประเด็นนี้ในเชิงวิชาการะะใช้ดำออิบายว่า เป็นการสอนให้สอดคล้องกับรุปแบบการเรียนรุ้ของเด็กแต่ละคน ทำให้เกิดการยอมรับชึ่งกันและกัน ในความแตกต่างของนุคคลและคนพิการ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เชิงติลปะให้เป็นที่ประชักษได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป
2. การเป็นผู้มีความสามารกในการผลิต (Productive)

การใช้ศิลปะเพื่อพัฒนาคนพิการนั้น จะได้ออกมาเป็นชิ้นงาน ชื่งในหลายกรณี คนพิการอาจะะทำเอง ไม่ได้ทั้งหมด สามารถใช้ลักษณะการเรียนรุ้และการทำงานโดยการร่วมมือกัน (Cooperative learning) ใดยให้เด็กพิการและเด็กทั่วไปทำงานกันเป็นทีม สามารถผลิตงานศิลปะออกมาได้ นอกรากนั้น ศิลปะยังให้ ใอกาสเด็กและคนพิการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบิิิาน ทำให้สามารถเรียนรู้ทักษะและพัฒนาความ คิดรวบยอด ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงด์ สร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็คและผลิตงานออกมาได้สงขี้น และนอกจากนี้ ศิลปะให้โอกาสคนพิการเรียนรุและมีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินผลงานของตนเองและ ของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้น ความสนใจ การรู้กักยอมรับตนเองของกลุ่ม เมื่อคนพิการเป็นผู้ร่วม ม ผลิตและมีส่วนในการทำงานให้กับกลุ่ม ก็จะพ้ฒนาความรุ้สีกที่ดี (ความรุ้สิกเชิงบวก) ให้กับตนเอง คนพิการ จำนวนไม่น้อยที่ได้พิชจจนใให้เห็นว่า สามารถผลิตงานด้านศิลปะจนสามาระยึดงานเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและ ครอบครัได้
3. การเป็นยู้ที่สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ (Independent Uving)

ในกระบวนการสอนศิลปะน้้น ควรจะสอนกลวิซีให้เด็กพิการหรือคนหิการท่างานให้ลำเร็จ ดีอสอน ให้ทำอย่างไร (How to) ใดยใช้การสอนเป็นลำดันชั้นตอน เริ่มจากภารสายิตให้ดุ พุดคุย อยิบาย แลลวิหากษ์
 และสามารถน่าไปประยุกดใไไได้ ก็จะทำให้เป็นเุ้เี้ยนรุ้อสระ (Independent learners) ึึ่งจะช่วยให้ค่อยๆ เรีอนรุ้ที่จะเฝ้าดุดนเองและแก้ไซดนเอง ชึ่งต่อไปจะพ้ฒนนาเป็นนิสัยที่ดิดต้ว ทำให้สามารถเลือกที่งะทำอะไร หรือไม่ทำอะไรอย่างมีเหตุผล เช่น เสือกที่จะดำรงชีวตในล้กษณะใด การที่สามารถเลือกลักษณะการดำรงสิวิต รองตนเองได้นั้นคือการใชัปัญญา

นอกจากนี้แล้ว ยังใช้ศิลปะในการทัพนาให้คนพิการมีทักษะในการจัดการตนเอง คือ จัดการดวบดุม ตนเอง ศิลปะป่วยสอนให้คนหิการจัดการกับความต้้งใจในการท่างาน (รึ่งอาจจะมีน้อย) หรือพุดิกรรมที่จด่อ กับงาน (ชึ่งนหิการหลายดนอางหาดพฤคิกิรรนที่จะจดจ่อต่องานและทำได้จนส่าเร็จ) แต่เนื่องจากงานคิลปะ เป็นงานที่ไม่มีมิดมีจูก และเป็นงานที่สามารถสอนเป็นขันตอนทีละธั้น และสามารถสอนให้ดนร่วมกันทำ ชึ่งจะท่าให้คนหิการมีความสุจในการทำหรือการเรียนรู้ การให้ความสนใจ ตังใจและจด่อต่องาน ก็จะมีมาก ชื้นจากประสบการณ์ำรใร๋ยนรุ้เจิงบวก

การััญนาคนหิการด้วเคิลปะน้น ได้มีการปอิบิิิันมานานในนานาปะะเทศหลายแห่ง อาจใช้คำว่า
 ใช้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ ประสานความร่วมมีอกันระหว่างคนในะาดิ พัมนาดนหิการ การงัดกิจกรรม Art for All ตังแห่ด้นแบบในปิที่ । และปรับปฐุงทัฒนา งยายผลต่อเนื่องบนความร่วมมีอและจิตที่มีความ ปรารดนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็นปีที่ 6 และังงคงด่าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไต้ช่วยสร้างองค์ดวามรุ้และ น่าไปเเยแพร่ความรุ้ในการใข้วีที่จุกต้องในการทัฒนาคนิิการด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และเสนอแนะให้ดน หิการเป็นผู้บอกว่าอะไรเหมาะ อะไรไม่เหมาะ ให้ตนเองเป็นผู้เลือกมากกว่าครุหรือพี่เลี้ยงเป็นผู้บอก การให้


ที่ได้ด้นพบความสามารถของตนเอง ได้พ้ฒนาให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะ สามารถเลี้ยงชีพได้ และเกิดความภาคภูมิใใในผลงาน ได้รับการยอมรับจากสังคม มีศักดิ์ศรีในความเป็น มนุษย์เท่าเทียมกับคนอื่น สามารถเป็นผู้ให้และผุ้รับอย่างสมดุล

ด้วยหลักการ แนวคิด และวิธีการของคิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for AII) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้ปรากฏผลดังนี้

## ด้านโอกาส

ด้านโอกาสในการค้นหาศักยภาพ ผุ้พิการจำนวนมากมีศักยภาพพิเศษ อารบกพร่องบางอย่าง แต่เกิน บางด้าน เช่น บางคนบกพร่องในการเรียน อ่านหน้งสือไม่ออก แต่มีอัจฉริยภาพทางศิลปะ ตังนั้น หากสามารถ ค้นพบอังดริยภาพช่อนเร้น จะเป็นเส้นทางชีวิต (Road Map) ที่ใช้พัฒนาเฉพาะของแต่ละบุคคลได้

การสร้างโอกาสในการใช้ชิวิตร่วมกันของผู้พิการ และเุ้ไม่พิการโดยปราศจากพี่เลี้ยง เป็นการเปิด โลกทัศน์ เปิดสังคม เปิดมิดิใหม่ทางปัญญาชึ่งกันและกัน เพื่อได้ศึกษา เรียนรุ้เพื่อนที่อยู่ต่างสภาวะคือ ใน โลกเงียบ โลกมีด โลกแห่งการไม่คิด ไม่เคลื่อนไหวและโลกแห่งเมตตายรรม

การใชชชัวตต่ามกัน 5 คน ช่วยกันป้อนอาหาร อานน้ำ แต่งต้ว ดูแลกัน อาศัยในห้องเดียวกัน ในระยะ เริ่มต้นต่างคนต่างกล้ว แต่ในที่สุด ทุกคนก็สามารกก้าวข้ามขีดรำกัดได้

## ด้านศักดิ์ศรีมนุษย์

ผลที่ประช้กษ์ คือ เกิดความเชื่อมั่น ภาคภูมิ ลืมความพิการ เปลี่ยนจากผู้รับการสงเคราะห์เป็นผู้ให้การ ช่วยเหลือ พึ่งพาตนเอง ไม่เป็นภาระสังคม บางคนใช้เท้าป้อนอาหารเพื่อน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หลอมรวมให้สีม ปมด้อย เกิดความรุ้สกก่ามีศ้กดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ต้านจิตใจ

ผู้พิการมีความรุ้สีที่เหมือนกันหมด คือ เกิดมาชาตินี้ถูกสวรรค์ลงโทษ เมื่อได้รู้กเกื่อนต่างประเภทจะ ชิสสกว่า มีคนที่โชดร้ายกว่า เป็นการมองโลกอย่างธูกต้อง จึงเกิดกำลังใจ รักตนเอง และเคารพตนเองมากขึ้น

## ด้านพลังชีวิต

กีหาพัฒนาร่างกาย มุ่งเน้นการแจ่งขันเทื่อรัยชนะ แต่ "Art for All" เป็นเสมีอนวัคซีนซิวิต ศิลปะฟื้นฟู่ จิตใจ ท่าให้เกิดพลังเจิงบวก บ่มเพาะความอดทนต่อบัญหา เข้มแร็งมันคงทางอารมณ์ เปินพลังที่ก่อให้เกิด ความเพียร

## ต้านคุณงรรม/ ความสุข

*Art for All" เป็นท้องเรี๋นคุณยรรมที่ไม่ต้องบรรยาย เพราะทุกคนจะเป็นเสมือนกระจกเมาสะข้อน ใง ส่่งผลกระทบต่อต่อมคิดให้ล่านึกและเป็นคนดีที่มีความบิติสุษ ชึ่งเป็นความลุษที่ต้อง *ทำ" ต้วยตนเอง หาซื้อที่ใหนไม่ได้

## ต้านคุณค่าชิ3ต

ส่าหรับเยาวฮนปกดิหรือยู้ไม่พิการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปรับเปลี่เนทัตนะต่อมนุษย์ ต่องิิิต แกตัวอย่าง นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ชุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในอาสาสมัดร ลารภาพว่า -ต้้งแต่ เกิดมา หบุเทิ่งรุรีกรักพ่อรักแม่มากที่สุดในวันที่ได้เจ้าร่วมกิจกรรม "Art for All- ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ให้มาครบ 32 ได้เห็นคนที่ไม่มีมือ ต้องใช้ปากเท้าทำงาน ทำไมมีความอดทน ทำไมมีศักยภาพ ทำไมมีความเเียร จากนี้ไปหบุซอสัญญาว่า จะใช้มือ-ปาก-เท้า เฉพาะในทางที่สร้างสรรค์*

## ด้านการทัฒมาทรัพยากรมนุษย์

ประโอซน์ที่เกิดงื้นระดับบุคคล คือ การค้นพบศักยภาพและทักษะในผลงานลร้างสรรค์ ชึ่งอาจ นำไปสู่าารใช้ศิลปะเป็นเครื่องมีอย้งชีหแล้ว ยังเป็นการส่งเลิมิมให้เกิตความเมตตาเอื้ออาทร เห็นอกเห็นให เทื่อนมนุษย์ ตระหนักลึงตุณค่างิวิตและศ้กดิ์ครีแห่งความเป็นมนุษย์

ประโยชน์ระตับสังดม คือ ความเง้าใจที่จูกต้องต่อหู้พิการ และปรับเปลี่งนเจตคติของสังคมที่มีต่อคน

พิการให้จูกต้อง เพื่อให้สามารถอยู่ร่ามกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งของนุคคล ครอบคร้า ซมชน และสังคม ตลอดจนช่วยป้องกันและลดปัญหาสังคมที่เกิดจากผู้พิการ

ประโยชน์ระดับประเทศ คือ การัพฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตระหน้กถึงคุณค่าในการดำรงชิวิต ปลูกจิต สำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าในการเกิดเป็นมนุษย์ มีความประพฤติดี ปฏิบัตตด มีคุณค่าต่อสังคม โดยในระยะ ยาวจะส่งผลต่อการลดรายร่ายงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามภัยสังคม ซึ่งจะเป็นผลต่อการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นต้นแบบของการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของโลกสืบไป

## บรรณานุกรม

แน้งสี



- (2543) กระบวนการสร้างค่าเลิลปะ. กรุงเทหบ : บริษัด แม็ทล์ปออท์ ष่ากัด.




- (2546) คิลปะสูสสังม. กรุงทหา : มปปท.

เอกลาร











## บรรณานุกรม

## เอกลาร

Art for All. มูลนิถ. (2542). ช่าวประง่าปี ก.ศ. 2542
Art for All. มุลนิิิ. (2543). ช่าวประจ่าปี พ.ค. 2543
Art for All, มูลนิถิ. (2544). ข่าวประจำปี พ.ศ. 2544
Art for All, มูลนิถิ. (2545), ช่าวประจำปี ก.ศ. 2545
Art for All, มุลนิยิ. (2546). ข่าวประจำปี ก.ค. 2546
Art for All, มูลนิกิ. (2547), ช่าวประจำปี ก.ศ. 2547
Art for All. มุลนิน้. (2548). ช่าวประจำปี พ.ศ. 2548
Art for All. มูลนิถิ. (2548). ข่าวประจำปี พ.ศ. 2549
Art for All, มูลนิถิ. (2548) , ข่าวประจำปี พ.ศ. 2550
Art for All, มูลนิยี. (2548). ข่าวประจ่าปี ก.ค. 255 ।

# คณะดำเนินการโครงการ 

## นี่งรกษา

นางสาวนราทิพย์ ทุ่มทรัพย์ ผุ้อำนวยการศุนย์ส่งเสิมและพัฒนาพลังแผ่นดินเจิงคุณยรรม

ผู้ันิิดชอบโครงการ

| นางิไลวรรณ | ถึกไทย | หัวหน้านายวิจัยและจัดการดวามรู้ |
| :---: | :---: | :---: |
| นายประมวล | มฺมา | นักจัดการความไู้อทใล |
| นางอนสรณ์ | ปัทมะสังข์ | เจ้าหน้าที่บริบารงานท่วไป |
| นางสาวอานงค | ใงแน่น | เจ้านน้าที่ใครงการ |

สู้เซียน
ตาสตราจารย์ ดร.ซาญณรงค์ พรใุ่งใรจน์

ผู้บันทีกภาห
มุลนิวดลปะเพื่อมวลมนุษย์

## คณะอนุกรรมการ <br> ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำน้กงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาขน)

```
ที่ปรีกษา
    นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม ที่ปรีกษากิตติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการ
    นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุดยา ประถานอนุกรรมการ
    ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรววัฒน์ อนุกรรมการ
    นายมังกร กุลวานิช อุุกรรมการ
    นายศิริชัย สาครรัตนกุล อนุกรรมการ
    ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารียชัชต์ อนุกรรมการ
    นายทว̈ศักดิ์ สุขรัตน์ อนุกรรมการ
    ผู้อํานวยการศุนย์ส่งเสริมและพ้ฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
    (นางสาวนราทิพย์ ทุ่มทรัพย์) อนุกรรมการและเลขานุการ
    นายประกอบ
    นวลขาว
    ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ทรงดุณวุฒิ พิจารณาโดรงการด่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All : เติมรักด้วยรอยยิ้ม
    นายสุนัย เศรษร์บญสร้าง นักวิชาการอิสระ
    รองศาสตรทจารย์บุญนํ ทานสัมฤทธิ์ ช้าราชการบํานาญ กระทรงศึกษาธิการ
    ดร.วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ ข้าราชการบํานาญ กระทรงศึกษาถิการ
```


## 






| คุณว入1 | T 0 แ.f. กัจ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| A.u.[faulfntol] | 2522 |  |
| ค. L .(AauAfกษา) | 2529 |  |
| Ed.OSArt Education) | 2535 | Ilinois State University. USA |

## ประรัสการโาวาน

 อัานบร์หาร


 ลํานี้วคย






 luรันกี่ไัยข้าร่วบก̄อกรsu Art for All ขอบคุณคุณพ่อ คุณแแปกี๋โหับาครบ 32




(คovuainoupuovaempruenusfnews



wnw.moralcenter.or:th nSO di.moralcenter.or.th








(fovuernoulvoovatonvornusmacs จwheunscuimšnยา这 ndiluoxaาains)




[^0]:    

[^1]:    

[^2]:    

