# รายงานการวิจัย ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีศึกษาผ่านวรรณกรรมไทย 



กุลภา วจนสาระ

สนับสนุนโดย

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2548

## ฮารบัญ

หน้า
บทคัดย่อ ..... (1)
I. ความนำ ..... 1
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา ..... 3
๒. เกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษา ..... 4
๓. แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ..... 5
II. ภาพปรากฏของคนพิการในวรรณกรรม ..... 12
๑. ภาพของคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ..... 12
๒. ภาพของคนพิการทางสายตา ..... 41
๓. ภาพของคนพิการทางการจิต ..... 45
๔. ภาพของคนพิการทางสมองและปัญญา ..... 63
III. บทวิเคราะห์: ภาพตัวแทนคนพิการที่ปรากฏในวรรณกรรม ..... 71
๑. อัตลักษณ์ของตัวละครพิการ และการสร้างภาพที่เป็นแบบฉบับตายตัว ..... 72
(stereotype image) ของคนพิการ
๒. แก่นเรื่อง (theme) เค้าโครงเรื่อง (plot) ของวรรณกรรมที่มีตัวละครพิการ และ ..... 76บทบาทหน้าที่ของตัวละครพิการในเรื่อง
๓. พัฒนาการของพื้นที่ทางสังคมของตัวละครพิการในวรรณกรรม ..... 80
๔. มิติเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีในวรรณกรรมไทย ..... 82
บรรณานุกรม ..... 83

## บทดัดย่อ

งานวิจัยยิ้นนี้นำเสนอภาพและความคิดความเข้าใจของสังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งมักมีบทบาทรอง และครอบครองพื้นที่อยู่ตามชายขอบของสังคมเสมอ โดยศึกษาผ่านการวิเคราะห์ตัวละครและเนื้อหาในนว นิยายไทย เลือกเฉพาะเรื่องที่มีตัวละครหลักและรองเป็นคนพิการในลักษณะความพิการประเภทต่าง ๆ กัน ทั้งพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางจิต พิการทางการมองเห็น พิการทางสมองและปัญญา รวม ทั้งสิ้น 14 เรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพตัวแทนของคนพิการ ว่าสัมพันธ์เซื่อมโยงกับการสร้างความเป็น จริงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และความคิดของสังคมไทยที่มีต่อคนพิการในลักษณะใดบ้าง

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการแต่ละประเภทที่ปรากฏในวรรณกรรม เมื่อมองผ่านกรอบ การศึกษาในที่นี้ 4 ประการ มีลักษณะน่าสนใจดังนี้คือ อัตลักษณ์ของตัวละครพิการถูกตอกย้ำผ่านการใช้ คำพูดและภาษาที่ซั้ชัดถึงภาวะความบกพร่องต่าง $ๆ$ ซึ่งกลายเป็นการสร้างภาพที่เป็นแบบฉบับตายตัว (stereotype image) ของคนพิการ 2 ประการด้วยกัน คือ ภาพของคนพิการที่มีชะตากรรมที่น่าสงสาร น่า เวทนา และภาพของคนพิการที่ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และอยู่ใน ความดูแลของผู้เซี่ยวชาญ

หากพิจารณาผ่านแก่นเรื่อง (theme) เค้าโครงเรื่อง (plot) ของวรรณกรรมที่มีตัวละครพิการ และบทบาทหน้าที่ของตัวละครพิการแล้ว วรรณกรรมที่ยกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาแสดงให้เห็น ลักษณะของการดำเนินเรื่องใน 3 ลักษณะ คือ นำเสนอความมีอำนาจเหนือหรือการครอบงำของความเป็น ปกติ และการปฏิเสธไม่ยอมรับความพิการ มีลักษณะที่หวนหาความงดงามในอดีต (nostalgic) ซึ่งสวยงาม น่าตื่นเต้นกว่าสภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ (symbolic) โดยเฉพาะการสื่อ ความหมายถึงชะตากรรมของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ที่ความพิการสื่อให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์พร้อมของ ซีวิต

ในมิติของพื้นที่ทางสังคมของตัวละครพิการในวรรณกรรมที่ยกมาศึกษา พบว่ามีพัฒนาการจาก ยุคแรก 7 ที่คนพิการไม่มีพื้นที่ทางสังคม ต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะหรือส่วนตัว ปิดบังซ่อนเร้นความพิการจาก สายตาของสาธารณะ มาสู่การที่ตัวละครพิการเริ่มมีบทบาท มีพื้นที่ทางสังคม และถูกยอมรับเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นจากวรรณกรรมที่เขียนในยุคหลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา และใน ประเด็นของเพศภาวะ (gender) และเพศวิถี (sexuality) นั้น นำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงใน 2 ลักษณะ คือ การใช้ความสัมพันธ์ที่มีต่อคนพิการแสดงให้เห็นคู่ตรงข้ามของลักษณะของผู้หญิงที่เรียกว่า เป็น "เมีย" และ "แม่" ที่ดี และการเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติทางจิตเข้ากับประเด็นเรื่องเพศวิถี ซึ่งเห็น ได้ชัดเจนในกรณีของผู้ป่วยทางจิต

## I. ดวามน่า

วรรณกรรมหรือนวนิยายถือเป็นศิลปะประเภทบันเทิงคดีหรื่เรื่งงแต่ง (fiction) ซึ่งหมายถึง ศิสปะแห่งการแสดงความรัสึสหรือสิ่งกระทบใจ โดยที่ผู้อ่านสามารกสัมผัสกับอารมณ์ ควํามฝัน ความ ปรารถนา ความรัก ความทุกฮ์ และความสุขของมนุษย์ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวสมมตินั้น 9 ได้ ฝ่าน เรื่องเล่าที่ถกนำเสนอโดยจินตนาการและโลกทัศน์ของงู้เข้ยน ดังที่มี้กู้ลล่าวถึงงานประเภทที่เรียกว่า บันเทิงคดี หรือจินตคดีไว่ว่า ในงานประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย ภาพยนตร์ หรือบทละคร มักจะมี องค์ประกอบพื้นฐานของเรื่องเล่า คือ แก่นของเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร ปฏิสัมพันธ์ข์องตัวละคร ฉาก มุมมองในการเล่าเรื่อง บลฯ โดยเขื่อมโยงการเล่าเรื่องด้วยการลื่อทางอารมณณ และสร้างความตึ่นตาตื่น ใจเพื่อเสนอหรือกระตุ้นความคิดบางประการ (ลิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณะ 2543: 24)

งานศึกษาวรรณกรรมในลักษณะฬี้ ส่วนใหญ่่ป็นการศึกษาแบบวิเคราษท์เนื้อหา (content analysis) ในลักษณะต่าง $ๆ$ กัน เข่น การศึกษาถึงประเด็นจริยธรรม ค่านิยม ความเขื่อ โดยเฉพาะ แนวคิดในเรื่องของความรัก ความดีความชั่ว บทบาททางสังคม ความรับิิดขอบต่อหน้ำที่ ครอบครัว ความกตัญญ ความไม่เท่าเทียมกัน และแนวคิดความเชื่เเรื่องศาสนา นอกจากนี้กัยังเป็นการศึกษษที่มุ่ง หาความเป็นจริงทางสังคม หรือการสะท้อนภาพบางแแมุมของสังคมผ่านตัวละครในนวนิยายและ วรรณกรรมอื่น 7 เช่น ภาพของโสเภณ์ อาชีพของผู้หญิง ภาพของครอบครัวที่มีปัญหา ปัญหาวัยรุ่น เป็น ต้น

ตัวอย่างของงานศึกษาที่พยายามจะดึงเอาทัศนคติค่านิยมของสังคม ภาพลักษณ์ของกลุ่มคน ต่าง 7 ที่ถูกำเสนอผ่านสื่อ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมวัญนธรรม มู้ประพันธ์ และตัวเนื้อหาหรือตัวบทจากวรรณกรรมทำนองนี้ ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลขน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ชุด "ค่ กรรม" ในการถ่ายทอดความเยื่อและค่านิยมในสังคมไทย" ของ อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ (2533) ที่ศกษษา ถึงการถ่ายทอดแหวคคดสำคัญ โดยเฉพาะในประเด็นความรัก ความรับผิดชอบต่อครอบครัว บทบาท ทางสังคมตามลักษณะทางเพศ การดำรงชีวิต ความไม่เท่าเทียมกัน และแนวคิดเรื่องศาสนานละความ เขื่อ ผ่านทางคำพูดและการกระทำของตัวละครเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น

วิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์นักเขียนสตรีกับงานเขียนเรื่องเพศ" ของ ปลรส บุญศรีโรจน์ (2539) ก็เป็นความพยายามที่จะวิเคราะท์ทัศนคติของนักเขียนที่ปรากฏในงานเขียนเกี่ยวกับเรื่งเพศ รวมไปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานเขียนเหล่านั้น โดยที่นักเขียนแต่ละคนต่างมีทัศนคติที่ต่างกันในการ นำสนอ เช่น ต้องการให้ความริ้เรื่งเพศศึกษา แต่ยยยดดลือค่านิยมและความเชื่อดั้งเดิมอยู่บ้าง ขณะที่ นักเยียนบางคนต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เพศขายมีความสำคัญเหนือเพศหญิง เป็นต้น

งานอีกลักษณะหนึ่ง เป็นการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดวัฒนธรรมเขิงเปรียบเทียบ ระหว่างนว นิยายกับสะครโทรทัศน์ ได้แก่ "การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อนว นิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่องสี่แผ่นดิน" ของ ศคิวิมล สันติราษฎร์ภักดี (2539) โดยใช้แนวคิดเรื่อง การผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดค่านิยมและวัฒนธรรมบางประการของสังคม

อย่างไรก็ดี หากจะกล่าวเฉพาะวรรณกรรมประเภทนวนิยายแล้ว ก็ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูล หนึ่งสำหรับการศึกษาความเป็นจริงทางสังคมในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยสมมติฐานที่ว่า นวนิยายเป็น วรรณกรรมรูปแบบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับสังคม ในแง่ที่ผู้เขียนตั้งใจสื่อสารสภาพการณ์ส่วนหนึ่งของ สังคมให้ผู้อ่านได้เห็น โดยการสร้างโครงเรื่องและพฤติกรรมของตัวละคร ให้ถอดแบบมาจากพฤติกรรม ของบุคคลและเหตุการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง นวนิยายจึงถือได้ว่าเป็นภาพถ่ายชีวิตของยุคสมัย และ มีส่วนสะท้อนค่านิยมของสังคมในขณะนั้น การศึกษาค่านิยมของสังคมผ่านนวนิยายจึงเป็นงานที่ได้มีผู้ ศึกษาไว้จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะการสะท้อนค่านิยมในทางสังคมและการเมือง เช่น งานศึกษาเรื่อง "ภาพชีวิตจากนวนิยาย" ของ รัญจวน อินทรกำแหง (2508) ก็เป็นการยกตัวอย่างตัวละครบางตัวจากนว นิยาย และหยิบเอาคุณสมบัติเด่น 7 ของตัวละครนั้นจาก นวนิยายบางเรื่องมานำเสนอ เพื่อสรุปเป็น ค่านิยมของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

วิทยานิพนธ์เรื่อง "พัฒนาการนวนิยายไทย พ.ศ. 2475-2500: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง นวนิยายกับสังคมไทย" ของ ตรีศิลป์ บุญขจ (2521) ก็เป็นงานสำคัญอีกขิ้นหนึ่งที่มักจะมีผู้อ้างถึงเสมอ เมื่อมีการศึกษาค่านิยมของสังคมจากนวนิยาย งานชิ้นนี้ใช้เหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมเป็นตัวแบ่ง ยุคในการศึกษา นวนิยายที่นำมาใช้วิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นนวนิยายด้านสังคมและการเมือง เป็น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับสังคม โดยเสนอว่าสภาพการณ์ของสังคมและการเมืองมี อิทธิพลในการกำหนดทิศทาง และพัฒนาการของนวนิยายไทยในลักษณะต่าง ๆ กัน ได้แก่ การหันไปสู่ แนวคิดที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคม แสดงความสำนึกทางมนุษยธรรมต่อผู้ยากไร้ การ เปลี่ยนแปลงสถานภาพของชนชั้นสูง การหลีกหนีไปจากสภาพสังคมที่ขัดแย้ง ปั่นป่วนวุ่นวายด้วยนิยาย พาฝัน เป็นต้น

ควรกล่าวด้วยว่า งานในลักษณะที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางสังคมและทางการ เมืองกับเนื้อหาในนวนิยายทำนองเดียวกันนี้ ก็ยังคงมีอีกจำนวนหนึ่ง ได้แก่ วิทยานิพนธ์เรื่อง "นวนิยาย กับการเมืองไทย ช่วงปี พ.ศ. 2507-2522: การศึกษาความสัมพันธ์ของนวนิยายกับการเมือง" ของ ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง (2533) "นวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2501-2506: การศึกษาแนวคิด" ของ บาหยัน อิ่ม สำราญ (2527) "ทัศนะทางสังคมในนวนิยายสมัยรัชกาลที่ 7 " ของ เอมอร นิรัญราช หรือวิทยานิพนธ์ เรื่อง "งานศึกษาค่านิยมของสังคมไทยจากนวนิยาย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 -ปัจจุบัน" ของ วรรณี พุทธ เจริญทอง (2531) ก็เป็นงานศึกษาที่ดึงเอาค่านิยมทางสังคมบางประการออกมาจากเนื้อหาในนวนิยาย ร่วมสมัยของยุคนั้น เข่น ค่านิยมเรื่องความมั่งคั่ง หรูหราฟุ่มเฟือย การใช้ของต่างประเทศ ชอบความ สะดวกสบาย รักสนุก ไม่นิยมในระเบียบกฎเกณฑ์ รักอิสระ และความเชื่อเรื่องบุญกรรมและศาสนา เป็นต้น

รายงานฉบับนี้ เป็นเพียงความพยายามหนึ่งที่จะนำเสนอภาพและความคิดความเข้าใจของ สังคมที่มีต่อคนพิการ ซึ่งมักมีบทบาทรอง และครอบครองพื้นที่อยู่ตามขายขอบของสังคมเสมอ ไม่ว่าจะ เป็นมนุษย์ผู้มีความพิการในโลกแห่งความเป็นจริง หรือการเป็นตัวละครในโลกของวรรณกรรม โดย การศึกษาผ่านการวิเคราะห์ตัวละครและเนื้อหาในนวนิยายไทย เฉพาะเรื่องที่มีตัวละครหลักและรอง เป็นคนพิการในลักษณะความพิการประเภทต่าง ๆ กัน ทั้งคนพิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางจิต พิการทางการมองเห็น พิการทางสมองและปัญญา ฯลฯ เท่าที่พอจะรวบรวมได้มาเป็นตัวอย่างใน การศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพตัวแทนของคนพิการที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายเหล่านั้น ว่ามี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการสร้างความเป็นจริงทางสังคม ทั้งในแง่ของการให้ความหมาย ค่านิยม คุณค่าทางสังคมอย่างไร และมีการเปลี่ยนแปลงของมุมมองหรือโลกทัศน์ที่สังคมไทยมีต่อคนพิการใน ลักษณะใดบ้าง
๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา

งานซิ้นนี่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ไว้ด้วยกัน 2 ประการ นั่นคือ (1) เป็น การศึกษาเพื่อนำเสนอภาพตัวแทนของคนพิการประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยในแต่ละยุค และ (2) เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภาพตัวแทนของคนพิการไทยที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครในวรรณกรรม เพื่อทำความเข้าใจความหมาย ค่านิยม คุณค่าทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของ สังคมไทยที่มีต่อคนพิการ โดยนวนิยายที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14 เรื่องด้วยกัน ได้แก่

1. นวนิยายที่นำเสนอภาพของคนพิการทางสายตา จากเรื่อง "พระอาทิตย์คืนแรม" ของ ซมัย ภร แสงกระจ่าง (2541) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมจากคน พิการที่จมอยู่กับความทุกข์ หมดคุณค่าในตัวเอง มาเป็นโลกทัศน์ที่มองว่าคนตาบอดก็ สามารถดำรงชีวิตเยี่ยงคนปกติได้
2. นวนิยายที่นำเสนอภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "บ้านทราย ทอง" และ "พจมาน สว่างวงศ์" ของ ก. สุรางคนางค์ (ออกตีพิมพ์ในช่วงต้นทศวรรษ 2490) นวนิยายสองเรื่องนี้ เป็นตัวอย่างของการนำเสนอตัวละครพิการในสังคมขั้นสูหรือผู้ดีเก่า ซึ่งปิดบังซ่อนลูกพิการไว้ในบ้าน โดยเฉพาะนวนิยายเรื่องบ้านทรายทองนั้นมีการผลิตซ้ำ ผ่านสื่อละครโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เรื่อง "ปราสาทมืด" ของจุลลดา ภักดี ภูมินทร์ (2531) เรื่อง "ในม่านเมฆ" ของบุษยมาส เรื่อง "ยายหนูลูกพ่อ" ของโบตั๋น (2527) เรื่อง "เงาจันทร์" ของกฤษณา อโศกสิน (2537) เรื่อง "เรือนไม้สีเบจ" ของ ว. วินิจฉัยกุล (2543) ที่มีตัวละครเอกเป็นคนพิการทางกาย และพยายามนำเสนอโลกทัศน์ใน การมองคนพิการและความพิการใหม่ เป็นต้น
3. นวนิยายที่นำเสนอภาพของผู้มีปัญหาทางจิต 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง "คำพิพากษา" ของชาติ กอบจิตติ (2524) เรื่อง "ปีกความฝัน" ของนิพพาน (2533) เรื่อง "เงาราหู" ของโสภาค

สุวรรณ (2543) รวมถึงภาพของผู้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางการพูด และทางจิต จาก เรื่อง "ทับตะวัน" ของโสภาค สุวรรณ (2531)
4. นวนิยายที่นำเสนอภาพของคนพิการประเภทอื่น ๆ เช่น หูหนวกและปัญญาอ่อน จากเรื่อง "ลมหวน" ของ โสภาค สุวรรณ คนพิการทางสมองและปัญญา จากเรื่อง "ตุ๊กตามนุษย์" ของศรีฟ้า ลดาวัลย์ (2535) เป็นต้น

## ๒. กรอบความคิดในการวิเคราะห์เนื้อหา

ก่อนที่ผู้วิจัยจะเลือกนวนิยายจำนวน 14 เรื่องมาทำการศึกษา ได้ทำการสำรวจนวนิยายใน ท้องตลาดที่เกี่ยวกับคนพิการ พบว่า แบบแผนลักษณะของภาพคนพิการที่ถูกนำเสนอผ่านตัวละคร ต่างๆ ในนวนิยายนั้น คนพิการมักจะต้องมีคุณสมบัติบางประการ เช่น ความอดทน การมีจิตใจดีงาม เป็นคนน่าสงสาร ได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง ส่วนใหญ่อยู่ในฐานะของผู้รับ พึ่งตัวเองไม่ได้ อยู่กับ ความทุกข์ระทมที่พิการจนกว่าจะยอมรับความจริงหรือทำใจได้ และส่วนใหญ่จบลงพร้อมกับความสุขใน ชีวิต หรือการหายจากภาวะพิการในตอนสุดท้าย ขณะเดียวกัน นวนิยายในช่วงหลัง (ปลายทศวรรษ 2530 -ต้นทศวรรษ 2540) ก็มีการหยิบเอาบางส่วนของประสบการณ์ซ์วิตของคนพิการมาเป็นตัวละคร เอกของเรื่องมากขึ้น ในแง่นี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่สังคมมองคนพิการและความ พิการ การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่คนพิการ ขณะเดียวกันก็มีแง่มุมของความขัดแย้งระหว่างกระบวน ทัศน์แบบเก่ากับกระบวนทัศน์แบบใหม่ เซ่น ในกรณีของความคิดเดิมที่ว่าคนพิการคือคนที่ต้องการการ ดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ กับความต้องการดำรงชีวิตอิสระและ ความสามารถในการพึ่งตัวเองของคนพิการรวมอยู่ด้วย ซึ่งกรณีจะเห็นได้ซัดเจนในกรณีของคนพิการ ทางสายตา และคนพิการทางการเคลื่อนไหวในนวนิยายบางเรื่อง

ในแง่มุมของการวิเคราะห์ความคิด ความรับรู้ และมุมมองของสังคมไทยที่มีต่อคนพิการและ ความพิการในประเด็นต่าง 7 นั้น ส่วนใหญ่ก็ได้แก่ความเชื่อทางพุทธศาสนาเป็นสำคัญ นั่นคือความเชื่อ เรื่องกฎแห่งกรรม การชดใช้กรรมที่เคยได้ทำไว้แต่ชาติปางก่อน ความเชื่อเรื่องบุญ-บาป การทำความดี ความชั่ว ค่านิยมเรื่องความเวทนาสงสาร เห็นอกเห็นใจ ความมานะอดทนต่อสู้กับความยากลำบาก การมีจิตใจที่ดีงามเหนือคนปกติ และความพิการเป็นผลปลายทางของกรรมที่อาจทำไว้ในชาติปางก่อน หรือในชาติภพปัจจุบัน เป็นต้น

ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดกรอบความคิดไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ

1. การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตัวละครคนพิการ ว่าในภาพรวมแล้วมีการสร้างภาพที่เป็น แบบฉบับ (stereotype image) ของคนพิการไว้อย่างไรบ้าง
2. การวิเคราะห์แก่นเรื่อง (theme) และเค้าโครงเรื่อง (plot) ว่าคนพิการต้องประสบกับ ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง (ซึ่งอาจมีทั้งที่ตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นเพียงความคิดใน จินตนาการก็ได้)
3. การวิเคราะห์พื้นที่ทางสังคมของตัวละครคนพิการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตัวละคร ในเรื่องว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร เช่น จากภาพของคนพิการที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน พึ่ง ตัวเองไม่ได้ มาสู่ภาพของคนพิการใหม่ที่พึ่งตัวเองได้ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม "ปกติ" ในปัจจุบัน
4. การวิเคราะห์ประเด็นความพิการกับมิติเพศภาวะ (gender) และเพศวิถี (sexuality)

ในส่วนของแนวคิดที่ใช้ในการศึกษานั้น ผู้วัจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (representation) และแนวคิดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของการศึกษาว่านวนิยายได้สร้างภาพตัวแทน ทางสังคมของคนพิการประเภทต่าง 7 ไว้อย่างไรบ้าง มีการเผยแพร่ถ่ายทอดหรือผลิตซ้ำภาพสร้าง ดังกล่าว จนกลายเป็นแบบฉบับหรือภาพตัวแทนของคนพิการให้ประทับเป็นภาพตายตัวอยู่ในใจของคน ในสังคมอย่างไร ซึ่งจะดำเนินควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เนื้อหาและตัวละครในนวนิยายเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม พึงกล่าวไว้ ณ ที่นี้ว่า การวิเคราะห์ภาพตัวแทนจากตัวละครคนพิการใน การศึกษาครั้งนี้ เกิตขึ้นผ่านการเลือกสรร 2 ชั้น คือ หนึ่ง เป็นการเลือกเสนอภาพตัวแทนของความจริง ทางสังคมโดยผู้แต่ง และ สอง ผู้วัจัยได้เลือกหยิบภาพเหล่านี้มาวิเคราะห์ตามกรอบความคิดอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งกล่าวได้ว่า คือความจริงที่ถูกเลือกสรรมาเพียงบางด้าน (selective reality) เท่านั้น มิได้มีหมายความ ว่าจะเป็นภาพตัวแทนของคนพิการทั้งหมดแต่อย่างใด
๓. แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ (Raymond Williams) ซี้ให้เห็นถึงความหมาย 2 ลักษณะของคำว่า representation ซึ่งหมายถึง "สัญลักษณ์ หรือภาพ" และ "กระบวนการของการนำเสนอให้ประจักษ์แก่ สายตาหรือจิตใจ" คำว่าภาพตัวแทนจึงเป็นการสื่อซั้าถึงบางสิ่ง (Baldwin and others 2004: 61) ซึ่งภาพ ตัวแทนทางสังคมของกลุ่มคนต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ ความเป็นจริง ดังที่เฟอร์ดินานด์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักคิดคนสำคัญที่อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสิ่งที่เรียกว่า ความเป็นจริง (reality) มองว่ามนุษย์กำหนดหรือให้ซื่อสิ่ง ต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใช้อ้างอิงถึง หรือกล่าวถึงในครั้งต่อ ๆ ไป แต่บทบาทหน้าที่ของภาษาที่ นอกเหนือไปจากนี้ก็คือ การที่ภาษาทำให้มนุษย์สามารถจัดระบบ (organize) สร้าง (construct) และ เป็นเครื่องมือ (instrument) ให้มนุษย์เข้าสู่ความเป็นจริงได้ เขามองว่าพฤติกรรมหรือกิจกรรมแทบ ทั้งหมดของมนุษย์ เป็นการสร้างความหมาย หรือ represent ซึ่งเป็นการสื่อแทนบางสิ่งบางอย่าง เป็น การสื่อความหมายทางสังคมเสมอ การทำความเข้าใจระบบภาษาจึงเสมือนต้องทำความเข้าใจข้อตกลง ทางสังคมที่รองรับระบบภาษานั้น 7 อยู่ก่อน

จากแนวคิดดังกล่าว สจ็วต ฮอลล์ (Stuart Hall) นักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเบอร์มิงแฮมก็ได้ขยายความต่อไปว่า ในความจริงแล้ว ไม่มีความเป็นจริงของสิ่งใด จนกว่าภาษาจะสร้าง ความเป็นจริงอันนั้นขึ้นมา กระบวนการให้ความหมายของภาษานั้นเกิดขึ้นผ่านวิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ การใช้หลักของความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ในลักษณะคู่ตรงข้ามดำรงอยู่ด้วยกัน เช่น มีคนดี-

คนชั่ว คนปกติ-คนพิการ เป็นต้น การสร้างหลักเกณฑ์ต่าง 9 ขึ้นมา แล้วจัดลำดับความสำคัญ (hierarchy of categories) ของหลักเกณท์ต่าง $ๆ$ เหล่านั้น และการใช้หลักเรื่องความคล้ายคลึง-ความ แตกต่าง (similarity and difference) เป็นต้น และความหมายของคำเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยปฏิบัติการทางสังคมแบบต่าง ๆ (กาญจนา แก้วเทพ 2541: 33-36)

ภาพตัวแทน หรือ Representation จึงหมายถึง ส่วนที่สำคัญของกระบวนการผลิตความหมาย และการที่ความหมายนั้นแลกเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ในสังคม อันหมายรวมถึงการใช้ภาษา สัญญะ และ ภาพที่นำไปแทนสิ่งต่าง ๆ อาจกล่าวอย่างสั้น ๆ ได้ว่า กระบวนการนี้เป็นการผลิตความหมายของ ความคิดความรับรู้ภายในจิตใจ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการอธิบาย หรือกำหนดสร้างเป็น ภาพร่างอยู่ในจินตนาการว่า ภาพเหล่านั้นหมายถึงอะไร โดยนัยนี้ คำหรือภาษาจึงเป็นตัวแทนของ ความคิดของคนในสังคม

กระบวนการทำงานของ representation มี 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ (1) เป็นกระบวนการที่วัตถุ หรือคนหรือเหตุการณ์ เข้าไปสัมพันธ์หรือเทียบเคียงกับชุดของความคิดหรือภาพตัวแทนในจิตใจของคน และการให้ความหมายนั้นขึ้นอยู่กับระบบของความคิดและภาพที่เกิดขึ้้นในความคิด และ (2) การใช้ ภาษาเป็นกระบวนการของการสร้างความหมาย ที่ใช้ถ่ายทอดหรือสื่อความคิดออกมาเป็นถ้อยคำ เป็น เสียง หรือเป็นภาพต่าง $ๆ$ อาจเรียกว่าเป็นสัญญะ (sign) ที่แสดงถึงความคิด และความสัมพันธ์ในทาง ความคิด ระหว่างสิ่งที่ประทับอยู่ในหัวสมองของคนกับการสร้างระบบความหมายภายในวัฒนธรรม หนึ่งๆ วิธีการใช้ภาษาจึงเป็นตัวกำหนดวิธีการมองโลกหรือเป็นกรอบกำหนดการรับรู้การมองโลกของ คน ซึ่งมีแผนที่ทางความคิดของคนในแต่ละสังคมคล้ายคลึงกันหรือกระทั่งเป็นแบบเดียวกัน (Hall 1997: 17-19)

อีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้คือ แนวคิดเรื่อง "แบบเหมารวม หรือภาพตายตัว" (stereotype) โดย ริชาร์ด ดายเออร์ (Richard Dyer) ได้แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า "ประเภท" (type) และคำว่า "แบบฉบับตายตัว" (stereotype) ออกจากกัน นั่นคือ คำว่า "ประเภท" (type) เป็นวิธีการที่จำเป็นสำหรับใช้แยกแยะสิ่งต่าง 9 เพื่อการจัดหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของ ก็ตาม แต่คำว่า "แบบฉบับตายตัว" (stereotype) นั้น นอกจากหมายถึงการแยกประเภทแล้ว ยังทำ หน้าที่ลดทอนคุณสมบัติอันหลากหลายของคนหรือสิ่งของนั้นให้เหลือเพียงบางคุณสมบัติ และนำเสนอ คุณสมบัตัดังกล่าวให้เป็น "ภาพตัวแทน" (representation) ของคนกลุ่มนั้นทั้งหมด (ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น คุณสมบัติด้านลบ) เช่น คนยิวขี้เหนียว คนเยอรมันเผด็จการ คนพิการพึ่งตัวเองไม่ได้ เป็นต้น

ในทัศนะของดายเออร์ "ภาพตายตัว" จึงมักจะถูกทำให้เข้าใจผิดไปจากเนื้อหาสาระแท้จริงที่ เป็นอยู่ มักจะเป็นแนวคิดในเชิงดูถูกว่าด้อยกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มคนส่วนน้อยที่ไม่ค่อยมีการติดต่อ ทางสังคมกับกลุ่มอื่นนัก และภาพเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเปลี่ยน ทำให้สามารถทำนายพฤติกรรมได้ ดาย เออร์กล่าวถึงภาพเหมารวมที่เป็นแบบฉบับตายตัวว่ามีหน้าที่ 4 ประการ นั่นคือ (Dyer อ้างใน Lacey 1998: 135-139)

1) เป็นกระบวนการจัดลำดับความเป็นจริง ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และเป็น ส่วนสำคัญในการสร้างความหมายให้กับโลกและสังคม แม้ว่าภาพแบบฉบับตายตัวจะเป็น ภาพตัวแทนที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่ามันผิดหรือใช้ไม่ได้
2) การเป็นทางลัด หรือ short cut ในการให้ความหมายแก่สิ่งต่าง $ๆ$ เช่น เป็นข้อมูลพื้นฐาน ของสิ่งที่ถูกจัดประเภทไว้ หรืออาจจะมีนัยถึงสถานะทางสังคม หรือสะท้อนค่านิยมของ สังคมก็ได้
3) เป็นการอ้างอิงถึงโลกความเป็นจริงได้ เนื่องจากภาพแบบฉบับตายตัวนั้นเกิดขึ้นในโลก แห่งความเป็นจริง เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมที่คนเห็นพ้องต้องกัน และเป็นภาพ ตัวแทนประเภทหนึ่ง ซึ่งมักจะใช้กันมากในเรื่องแต่งประเภทต่าง ๆ ภาพแบบฉบับตายตัว ในเรื่องแต่งนั้นไม่เพียงสร้างขึ้นโดยสังคมเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุมในเชิงสุนทรียะประกอบด้วย

อย่างไรก็ตาม ภาพแบบฉบับตายตัวมักจะใช้กับคนหรือกลุ่มคนที่เราไม่ค่อยรู้จัก และสื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพใดภาพหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านั้น กลายเป็นแบบฉบับตายตัวด้วย ในแง่หนึ่งมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงอุดมการณ์ครอบงำใน ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของสังคม ภาพแบบฉบับตายตัวจึงอาจจะไม่ได้ถูกหรือผิด เพียงแต่ มันสะท้อนให้เห็นชุดของค่านิยมเชิงอุดมการณ์ของสังคมเท่านั้นเอง และ
4) เป็นการแสดงให้เห็นค่านิยมของสังคม ว่ายอมรับและเห็นพ้องต่อภาพสร้างที่ตายตัวเป็น แบบฉบับหนึ่ง $ๆ$ ของคนกลุ่มต่าง 7 ได้อย่างไร สิ่งที่ภาพแบบฉบับได้แสดงให้เห็นนั้น ไม่ใช่เพียงความเชื่ออันมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงเท่านั้น หากแต่เป็นความคิดที่สะท้อน ให้เห็นโครงสร้างของอำนาจหรืออุดมการณ์ครอบงำในสังคมด้วย

ความคิดข้างต้นนี้ สอดคล้องกับสิ่งที่กาญจนา แก้วเทพมองว่า กลุ่มคนที่จะสร้าง "ภาพตัวแทน" นั้นจะทำให้คนกลุ่มอื่น 7 (other) แตกต่างไปจากพวกเรา (us) และไม่เพียงแต่แตกต่างเท่านั้น หากยัง ด้อยกว่าพวกเราอีกด้วย นั่นหมายความว่าพวกเราต้องมีอำนาจในกระบวนการสร้างความหมายทาง สังคมที่เหนือกว่า ภาพแบบฉบับตายตัวที่ปรากฏอยู่ตามกลไกต่าง ๆ ของสังคมนั้น ไม่เพียงแต่เป็น ความจริงที่อยู่ในโลกของสื่อเท่านั้น หากแต่ยังมีโลกที่เป็นจริงในสังคมรองรับด้วย (กาญจนา แก้วเทพ 2544: 531-532)

ตัวอย่างของงานศึกษาภาพตัวแทนซึ่งมีลักษณะเป็นแบบฉบับตายตัวนี้ ได้แก่ งานของ $D$. Bogle เรื่อง "Tom, Coons, Mulattoes, Mammies and Bucks: An Interpretative History of Blacks in American Films" (1973) เขาได้วิเคราะห์ภาพแบบฉบับตายตัวของคนผิวดำที่ปรากฏในสื่อภาพยนตร์ ออกมาเป็น 5 ลักษณะด้วยกันคือ $T o m-เ ป ็ น ภ า พ ค น ผ ิ ว ด ำ ท ี ่ เ ป ็ น ค น ด ี ~ ห ั ว อ ่ อ น ~ ค ว บ ค ุ ม อ า ร ม ณ ์ ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก ~$ ได้ดี Coons-เป็นภาพคนผิวดำที่เป็นตัวตลก ทำตัวไร้สาระไปวัน ๆ Mulattoes-เป็นภาพผู้หญิงผิวดำที่ สวย ดึงดูดใจทางเพศ มีเสน่ห์แบบลึกลับ Mammies-เป็นภาพคนผิวดำที่เป็นคนรับใชั ตัวใหญ่ แข็งแรง อุทิศตนให้เจ้านายผิวขาวอย่างเต็มที่ และ Bucks-เป็นภาพคนผิวดำตัวใหญ่ แข็งแรง ชอบใช้ความ รุนแรง

นอกจากนี้ก็ได้แก่งานศึกษาภาพตัวแทนของวัยรุ่นที่ถูกนำเสนอในสื่อมวลชน ของ Dick Hebdige เรื่อง Subculture: The Meaning of Style (1979) ที่มักจะถูกนำเสนอภาพว่าเป็นพวกที่ชอบ สร้างความเดือดร้อน ตั้งกลุ่มมั่วสุม กับภาพวัยรุ่นที่รักความสนุกสนาน สนใจเรื่องรัก ๆ ใคร่ 9 ไม่มี อันตราย (กาญจนา แก้วเทพ 2544:536, 539-540)

ในส่วนของการศึกษาในสังคมไทยนั้น อาจกล่าวได้ว่างานที่ศึกษาเนื้อหาในวรรณกรรมประเภท ต่าง $ๆ$ เพื่อสะท้อนหรือพยายามนำเสนอภาพตัวแทน หรือภาพลักษณ์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมส่วน ใหญ่เป็นงานที่อยู่ในสาขานิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น วิทยานิพนธ์เรื่อง "ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ปี 2535 " ของ รัชดา แดงจำรูญ (2537) ซึ่งพบว่าแบบฉบับของโสเภณี ในละครโทรทัศน์ที่มักจะถูกนำเสนอ คือภาพของผู้หญิงไม่ดีในสายตาของสังคม เช่น ต้องแต่งตัวโปี แต่งหน้าเข้ม ท่าทางจัดจ้าน ฯลฯ ซึ่งรัชดาสรุปว่าคือ การสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ในเรื่องเพศชาย เป็นใหญ่นั้น ที่ยังคงถูกผลิตซ้ำอยู่ในมิติต่าง 7 ของละครเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็ได้แก่วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในงานโฆษณาทางโทรทัศน์" ของ ปานจักษ์ ทองปาน (2540) "ภาพเสนอ ผู้หญิงในวรรณกรรมไทยช่วงทศวรรษ 2530 " ของ เสนาะ เจริญพร (2546) "การสร้างความเป็นจริงทาง สังคมของภาพยนตร์ไทย กรณีตัวละครหญิงที่มีลักษณะเบี่ยงเบนในปี พ.ศ. 2528-2530" ของ บงกช เศว ตามร์ (2533) "อาชีพของสตรีในละครโทรทัศน์" ของ จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ (2534) "ภาพลักษณ์ ของวีรบุรุษแบบผู้ร้ายกลับใจที่ปรากฏในสื่อมวลชน" ของ อารยา ถาวรวันชัย (2539) เป็นต้น

งานศึกษาที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ เป็นความพยายามหนึ่งในการสะท้อนภาพตัวแทนทาง สังคมของกลุ่มคนบางกลุ่มในสังคม สะท้อนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของสังคมที่มีอยู่จริงบางประการ ซึ่ง ค่อนข้างหางานลักษณะเดียวกันนี้ที่ศึกษาวรรณกรรม นวนิยาย ละครโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อ นำเสนอหรือสะท้อนภาพของคนพิการได้ยาก จนอาจเรียกได้ว่า ยังไม่เคยมีผู้ผึกษาไว้ก่อนเลย ผู้วัจจจึง ได้ยกงานเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาภาพตัวแทนของคนพิการจากนวนิยาย ซึ่งเป็นหนึ่ง ในกลุ่มคนชายขอบของสังคมไทย ทั้งนี้ ได้เทียบเคียงกับประเด็นที่ได้จากงานศึกษาจากต่างประเทศ จำนวนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

การกล่าวถึงภาพคนพิการในยุคแรก ๆ เป็นคำอธิบายถึงอำนาจเหนือธรรมชาติ และจุดกำเนิด ทางสังคมของความพิการ ดังตัวอย่างในงานที่ศึกษานิทานพื้นบ้านยุโรปของ ซูซาน เอ็บเบอร์ลี่ (Susan Eberly) ที่เสนอว่า เป็นคำอธิบายเชิงวัฒนธรรมที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของความพิการทางร่างกาย เช่น คนแคระ เด็กสมองพิการ ปัญญาอ่อน ฯลฯ ทำให้เกิดเรื่องเล่าเซิงจินตนาการ เข่นว่าเด็กเหล่านี้ เป็นเทวดาหรือนางฟ้าโดดเดี่ยว หรือเป็นลูกของนางฟ้าที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ ทำให้มีความผิดปกติ มาแต่กำเนิดและมีลักษณะแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดา ๆ ทั่วไป ธรรมขาติที่พิเศษของเด็กเหล่านี้ เช่น การเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ เว้นแต่ในเวลาที่ไม่มีใครเห็น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามในทาง วรรณกรรมที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ลึกลับนั่นเอง (Mitchell and Snyder 2001: 202)

ขณะที่งานของ เดวิดสัน, วูดดิลล์ และเบรดเบิร์ก (Davidson, Woodill and Bredberg 1994) มองว่า ภาพตัวแทนทางสังคมของความพิการที่แพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในวรรณกรรม เยาวชนก็ทำหน้าที่คล้ายกัน ด้วยการหยิบยืมจากวาทกรรมศาสนาในการวางกรอบทางสังคมสำหรับชน

ชั้นกลาง หนังสือในยุควิคตอเรียพูดถึงความพิการ ว่าเป็นความหลากหลายทางกายภาพ เป็นพรสวรรค์ ที่ลึกลับ ที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ด้วยการใช้เพียงผัสสะภายนอก ดังคำพูดที่ว่า "มนุษย์ไม่ สามารถเข้าใจความพิการได้ และรวมไปถึงความทุกข์ยากรูปแบบอื่น ๆ ของมนุษย์ด้วย สิ่งเหล่านื้อยู่ใน แบบแผนที่ลี้ลับของพระเจ้าเท่านั้น" วรรณกรรมเยาวชนในยุควิคตอเรียจึงนำเสนอความพิการในแง่ที่ เป็นความรับผิดขอบส่วนบุคคล และเป็นเรื่องของการทำบุญกุศลกับคนที่อ่อนแอ ด้วยการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและการให้ความเมตตากรุณา (Mitchell and Snyder 2001: 202)

แต่ในยุคสมัยใหม่ภายใต้แนวคคดเรื่องคู่ตรงข้าม (binary opposition) ภาพตัวแทนของคนพิการ เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่คนละขั้วคนละทางกับโลกของคนปกติ เป็นโลกสองใบที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถสัมผัส ประสบการณ์ของกันและกันได้ คนพิการถูกนำเสนอและตอกย้ำทางสังคมในลักษณะที่ช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้ เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เนื่องจากไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตได้ คน พิการจึงคล้ายกับคนที่ตายทั้งเป็น ภาพของคนพิการถูกผลิตสร้างขึ้นและให้ความหมายโดยสังคม และ มักจะปรากฏอยู่ตามริมขอบ ต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะของตัวเองเท่านั้น เช่น ภาพของคนพิการกับอาชีพ ขอทาน คนตาบอดกับการขายล็อตเตอรี่ คนพิการในซนบทห่างไกลที่รอความช่วยเหลือในรายการ โทรทัศน์ต่าง 9 ดังเช่นที่ เฮนรี่-ฌาคส์ สไตเกอร์ (Henri-Jacques Stiker) ผู้เขียน $A$ History of Disability ได้ตั้งคำถามไว้หลายประการว่า ความพิการเคยแสดงถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ภาพลักษณ์ในเชิงลบ หรือไม่ เคยหมายถึงอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากร่างกายที่ผิดปกติหรือไม่ วรรณกรรมและศิลปะสร้าง ภาพที่บิดเบือนไปหรือไม่ และศิลปินสามารถสร้างภาพคนพิการที่สะท้อนมุมมองของผู้ชมข้าม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างไร สอดคล้องกับงานของ มาร์ธา โฮล์มส์ (Martha S. Holmes) ที่ เสนอว่าวัฒนธรรมวิคตอเรียผลิตคำนิยามความพิการที่แพร่หลาย ซึ่งนักเขียนและผู้แต่งเรื่องเล่าต่าง ๆ มักจะนำเสนออยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ คนพิการที่เป็นเด็กไร้เดียงสาซึ่งมีชีวิตหรือต้องประสบกับความ ลำบากยากเข็ญ กับคนพิการที่เป็นขอทานซึ่งเป็นภาระของสังคม (Mitchell and Snyder 2001: 213)

เฮอร์เบิร์ต บลาว (Herbert Blau) เสนอว่า ภาพตัวแทนของคนพิการในวรรณกรรมและงาน ศิลปะนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่โน้มน้าวให้เห็น "ความเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ทรมาน น่าสงสาร" มาทุกยุคทุก สมัยและในทุกวัฒนธรรม (Mitchell and Snyder 2001: 195-196) ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าพิการของกรีก ตัว ละครเอกในนิยายของเซศสเปียร์หรือเฮมมิงเวย์ หรือตัวละครร้ายในนวนิยายของไทยหลายเรื่อง และ มักจะถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นภาพประทับอยู่ในความคิดคำนึงของคนในสังคมว่าคนพิการ มักจะมีชีวิตและจุดจบที่น่าสงสารเข่นนี้เอง ซึ่งวาทกรรมทำนองนี้ยังคงแพร่หลายและผลิตซ้ำอยู่ในสังคม

พอล ลองมอร์ (Paul Longmore) ได้กล่าวถึงข้อจำกัดในการพรรณนาเชิงวรรณกรรมและ ทัศนคติทางสังคมที่ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนพิการ โดยมองว่ามีแบบฉบับตายตัว 3 ลักษณะที่ สื่ออิเล็คโทรนิกส์ต่าง 7 มักจะผลิตภาพตัวแทนของคนพิการซ้ำ 7 นั่นคือ ความพิการเป็นการลงโทษคน ไม่ดี คนพิการเป็นผู้ที่มีเคราะห์กรรมติดตัวมา มีโชคซะตาที่ขมขื่น และคนพิการไม่ขอบโลกของคนปกติ และจะเปลี่ยนแปลงเสียหากเป็นไปได้ (Mitchell and Snyder 2001: 197)

นอกจากนี้กักังมีงานของเด็บโบร่าห์ เค้นท์ (Deborah Kent) ซึ่งได้ศึกษาภาพของหญิงพิการใน เรื่องแต่งและละคร เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างวีวิตของหญิงพิการที่ถูกร้างขึ้น และทัศนคติทางสังคม

ที่มีต่อหญิงพิการ การมีพื้นที่อยู่ในเรื่องแต่งหรือวรรณกรรมของผู้หญิงพิการนั้นสามารถถือเป็นดัซนีชี้วัด ได้ว่า ในความเป็นจริงแล้วสังคมมองและมีความรับรู้ถึกการดำรงอยู่ของหญิงพิการอย่างไร (Mitchell and Snyder 2001: 199)

และงานของอัลท์แมน (Altman) ที่ได้ศึกษาภาพยนตร์อเมริกัน และสรุปลักษณะของแก่นเรื่อง ที่มักจะใช้ในการนำเสนอภาพของคนพิการในวัฒนธรรมบันเทิงว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 7 ประการ นั่นคือ
(1) มีลักษณะเป็นคู่หรือ "ทวิลักษณ์" (dualistic) โดยเฉพาะการที่คนพิการมีภาพเป็นคู่ตรงข้าม ของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ลักษณะของความพิการในเรื่องเล่าทำนองนี้มักจะขมขื่น หมดหวังในยีวิต และไม่ประสบความสำเร็จ หรืออาจเป็นพวกต่อต้านสังคม
(2) มีลักษณะที่ตอกย้าซ้ำซาก (repetitive) คือ ในแต่ละเรื่องอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ออกไป แต่มีแบบแผนบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือ เนื้อเรื่องเป็นการนำเสนอความมีอำนาจ เหนือหรือการครอบงำของความเป็นปกติ และการปฏิเสธไม่ยอมรับความพิการ
(3) มีลักษณะที่สะสมทับทวีมากยิ่งขึ้น (cumulative) นั่นคือ เราไม่ควรมองภาพคนพิการอย่าง แยกขาดจากตัวละครอื่น 7 ตัวละครพิการมักจะเป็นพลเมืองชั้นสองของเรื่องเสมอ
(4) มีลักษณะที่สามารถทำนายได้ (predictable) นั่นคือ ตัวละครพิการมักจะทำดีที่สุดในการ เอาชนะข้อจำกัดของตัวเอง ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้ ก็ตาม แต่คุณค่าก็อยู่ที่ว่าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ในแง่นี้ วัฒนธรรมบันเทิงที่เน้นความเป็นปกติ ไม่ได้ท้าทายบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมใด ๆ หากแต่ยืนยันช้ำถึงชุดของบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่ใช้ กันอยู่เท่านั้นเอง นั่นก็คือความเป็นปกติเหนือกว่าความพิการ
(5) มีลักษณะที่หวนหาความงดงามในอดีต (nostalgic) ซึ่งสวยงามกว่า น่าตื่นเต้นกว่าปัจจุบัน ความพิการที่รุนแรงเป็นสิ่งที่อยู่พ้นไปจากความเป็นปกติ และถูกนำเสนอในลักษณะที่ไปคุกคามความ เป็นปกติ ตังนั้นคนพิการจึงปรารถนาที่จะตาย เพื่อปลดเปลื้องการเป็นภาระของสังคม ในแก่นเรื่อง รูปแบบนี้จะไม่มีการนำเสนอคนพิการในแง่ของการดำรงชีวิตอิสระแต่อย่างใด
(6) มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์ (symbolic) โดยเฉพาะการมีนัยหรือความหมายถึงโศกนาฏกรรม ของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีการสร้างวีรบุรุษ ศัตรูู้้เข้มแข็ง และตัวละครแบบอย่างขึ้นมา เพื่อเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์ในชีวิตจริง หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่าง 7 เพื่อที่จะบอกคนดูว่า จะต้องพยายามยืนยันซ้ำและรื้อฟื้นความเป็นปกติให้มากที่สุด เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม และเพื่อที่จะเอาชนะสิ่งที่ถูกนำเสนอว่าเป็นโศกนาฏกรรมของความพิการ
(7) มีลักษณะเชิงการหน้าที่บางอย่าง (functional) โดยเฉพาะการตอบหรือการคลี่คลายปัญหา ให้กับเรื่องราวที่สังคมละเลยไม่ให้ความสำคัญ เนื่องจากไม่ต้องการที่จะยอมรับหรือไม่สามารถจัดการ ได้ วัฒนธรรมบันเทิงทำนองนี้ไม่สนใจความต้องการของการเรียกร้องต่อสู้ของคนพิการ ไม่สนใจที่จะ มองการสร้างทางสังคมแบบใหม่ 7 ที่มองความไม่สมประกอบเป็นความพิการ (Altman 1987: 334 อ้าง ใน Darke 1998: 192-196).

ภายใต้ภาพตัวแทนที่สังคมมองคนพิการนั้น มีกระบวนทัศน์บางประการที่กลายเป็นกรอบใน การกำหนดความรับรู้ความเข้าใจคนพิการ โดยเฉพาะสิ่งที่เดวิด เฮวี่ (David Hevey) เรียกว่า หลักแห่ง ความน่าสงสารในขะตากรรมของคนพิการ (The tragedy principle) ซึ่งเป็นความคิดที่สงผลอย่างสำคัญ ต่อภาพทางสังคมของคนพิการ เนื่องจากว่าภาพตัวแทนของคนพิการนั้นเป็นภาพของคนที่มีร่างกายไม่ สมประกอบ ซึ่งหมายความไปถึงตราบาปหรือปมด้อยในชีวิตที่ฟ้องออกมาทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ไม่ สามารถยอมรับไต้ในทางสังคม และนี่กีคือที่มาของหลักแห่งโศกนาฏกรรมของคนพิการ (Hevey 1993: 117)

ดังจะเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร วรรณกรรม หรือการโฆษณา ก็ตาม คนที่ไม่สมประกอบมักจะถูกใช้เป็นภาพในเชิงลบในทางอุปมาและเป็นสัญลักษณ์ถึงผู้ที่สังคมไม่ ยอมรับ สะท้อนให้เห็นการกันคนพิการออกจากสังคมของคนปกติ และเป็นสิ่งเตือนใจคนปกติถึงความ ไม่แห่นอน ความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงความตาย และการหมดสิ้นพละกำลัง ดังนั้น เฮวี่จึงเสนอว่า ต้องเปลี่ยนความคิด และนิยามสิ่งที่เรียกว่า "ภาพตัวแทนความพิการ" ใหม่ ต้องนิยามความหมายของ คำว่า คนไม่สมประกอบ (impairment) ใหม่ และต้องรื้อความคิดที่มองว่าคนพิการเป็นคนที่น่าสงสาร ทุกข์ทรมาน มีปมด้อย 9ลฯ ใหม่เฮ่นกัน โดยควรนำเสนอภาพในความเป็นจริง ซึ่งมีทั้งด้านบวกและลบ เฉกเช่นมนุษย์ธรรมดา ๆ คนหนึ่ง (Hevey 1993: 120)

อย่างไรก็ตาม งานศึกษาในยุคต่อ ๆ มานั้น นอกจากการนำเสนอภาพคนพิการที่มีลักษณะเป็น การเตือนถึงสิ่งเลวร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ภาพลักษณ์ของคนพิการก็ได้มีลักษณะที่แตกต่าง หลากหลายมากขึ้น ด้วยทัศนคติที่มองว่าคนพิการเองก็ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป เช่นที่ปรากฏในหนังสือ เทพนิยายสำหรับเด็ก ซึ่งนำเสนอตัวละครเอกเป็นคนพิการที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเข้าถึงโลกแห่ง จินตนาการได้ หรือที่ปรากฏในเรื่องแต่งร่วมสมัย ที่นำเสนอชีวิตของตัวละครเอกที่เป็นคนพิการที่ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขไม่แตกต่างจากคนทั่วไป

งานศึกษาชิ้นนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะถอดความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของสังคมไทย ที่มีต่อคนพิการประเภทต่าง ๆ จากวรรณกรรมหรือนวนิยาย ซึ่งยังคงเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลในการผลิต ซ้ำชุดความคิด และการให้ความหมายกับอัตลักษณ์ของคนพิการประเภทต่าง ๆ อยู่ในสังคมไทย จน กลายเป็นภาพตัวแทน และประทับอัตลักษณ์ให้กับคนพิการมาตลอด

## II. กาพปรากฏของดนพิการใuวssณกรsมไทย

จากวรรณกรรมทั้งสิ้น 14 เรื่งงที่ได้หยิบมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาภาพตัวแทนทางสังคมของ คนพิการในสังคมไทยนี้ เป็นเรื่องราวของคนพิการทางร่างกาย 7 เรื่งง เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนพิการทาง จิต 4 เรื่อง และนวนิยายอีก 3 เรื่อง มีตัวละครเป็นคนพิการทางสมองและปัญญา คนพิการทางสายตา ในส่วนของคนพิการทางหและการได้ยินนั้น มีเรื่องราวที่นำเสนอในวรรณกรรมน้อยมาก และมัเเป็นตัว ละครประกอบในเรื่งง ซึ่งไม่ได้บรรยายถึงภาพและความคิดความรูรสกมากเท่าใดนัก ในบทนี้ผื่วจัยจะ นำเสนอเรื่องราวโดยย่อของวรรณกรรมแต่ละเรื่งง เพื่อให้เห็นบริบทแวดล้อมของตัวละครพิการ โดยจะ ดึงความสำคัญเพียงตัวละครผู้พิการในเรื่องออกมาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพปีวิตและการดำรงอยู่ ของคนพิการในแต่ละเรื่งงเป็นเบื้องต้นก่อน ดังนี้

๑

## ภาพของคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

วรรณกรรมที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการทางร่างภายและการเคลื่อนไหวนั้น เรียกได้ว่า มีเป็นจำนวนมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นชีวึตที่ประสบพบเห็นได้่ายที่สุดในสังคมก็เป็นได้ ใน การศึกษาครั้น้้ได้หยิบเอานวนิยายที่มีตัวละครพิการทางร่างกายมานำเสนอทั้งสิ้น 7 เรื่องด้วยกัน ชึ่ง จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นถึงพัฒหาการของการเปลี่ยนแปลงทางความคคด และมุมมองของสังคม ที่มี่ต่อ คนพิการร่างกายในแต่ละยุคสมัยได้ค่อนข้างััดที่สุด เมื่อเทียบกับความพิการประเภดอื่น 7 เริ่มตั้แแ่ ภาพของคนพิการที่ต้องปิดบังช่อนเร้นในสังคมชั้ณสูง หรือที่เรียกว่าตู้ดีในยุคประมาณ พ.ศ. 2500 ชึ่ง สะท้อนให้เห็นในนวนิยายยุค "บ้านทรายทอง" และ "พจมาน สว่างวงศ์" เรื่อยมาจนกระทั่งถึงภาพคน พิการที่เปลี่ยนแปลงไปออกมาดำรงชีวิตในสังคมเยี่ยงคนปกติธรรมดามากขี้น ดังสะท้อนจากนวนิยาย ยุคปัจจุบัน เช่น "เงาจันทร์" และ "เรือนไม้ส้เบจ"

## เรื่องย่อ

"บ้านทรายทอง" ของ ก.สุรางคนางค์ (2536) เป็นเรื่องราวความรักของพจมาน พินิตนันทน์และ คุณชายกลาง หรือม.ร.ว.กราดาพัฒน์ระพี สว่างวงศ์ ณ อยุธยา แห่งบ้านทรายทอง ฉากในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงหรือผู้ดีเก่าที่บ้านทรายทอง ซึ่งพจมานเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยตามคำสั่งของพ่อหลังจากที่ เสียวีวิต และมีสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเจ้าของบ้าน แต่ไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนักจากหม่อมพรรณราย และคนอื่น 7 ในบ้าน เว้นแต่ชายกลางผู้เงียบขร็ม ภายหลังพจมานได้รับอนุญาตให้อยู่ในความดูแลของหญิง ใหญ่ โดยมีชายกลางเป็นผู้ปกครองสงงเสียให้เรียนหนังสือ มีหน้าที่ดูแลห้องสมุด และคอยดูแลขายน้อย ตัว ละครพิการในเรื่อง หรือม.ร.ว.ภาณุทัตสวัสดี ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของหม่อมพรรณรายน้องของชายกลาง เป็น คนพิการร่างกาย ขาทั้งสองข้างล็บเล็ก หน้าตาบิดเบี้ยว พูดลากเสียงเหมือนลิ้นคับปาก ไม่ได้รับความรักและ การดูแลจากคนในครอบครัวนัก มีเพียงแม่นมที่คอยดูแลเลี้ยงดูใกล้ขิด โดยมีพจมานคอยช่วยเหลือเลี้ยงดูเป็น เพื่อนเล่นในบางโอกาส และคอยช่วยเหลือเมื่อชายน้อยถูกรังแกจากเด็กคนอื่น ๆ ภายหลังถูกส่งตัวไปอยู่ที่บ้าน ดร.เกรแฮม นายแพทย์อเมริกันผู้ชำนาญในการบำบัดโรคอัมพาตทุกชนิด เพื่อที่จะฝึกให้เดินได้ดดยไม่ต้องใช้ไม้ ยันรักแร้ และในที่สุดก็ทำได้เพียงช่วยให้ขายน้อยเดินดีขี้นเล็กน้อยเท่านั้น เรื่องราวความรักในบ้านทรายทอง ดำเนินผ่านอุปสรรคความรักต่าง วนานา สุดท้ายจึงจบลงตรงที่ในที่สุดแล้วพจมานกับซายกลางก็รักกัน

นวนิยายเรื่อง "พจมาน สว่างวงศ์" (2534) เป็นตอนต่อจากเรื่องบ้านทรายทอง ที่เขียนโดยผู้แต่งคน เดียวกัน เนื้อหาของเรื่องดำเนินต่อเนื่องจากภาคแรกเมื่อพจมานได้เข้ามาอยู่ในบ้านทรายทองในฐานะของ เจ้าของบ้านอย่างเต็มภาคภูมิ และในฐานะคนรักของชายกลาง เรื่องราวในภาคสองนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องราว ของการพิสูจน์ความรัก และการปรับความเข้าใจกันระหว่างชายกลางและพจมาน รวมถึงความพยายามของ พจมานในการเอาชนะใจคนอื่น 7 ในบ้านทรายทอง นับตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนกระทั่งกำลังจะมีลูกในตอนจบ ตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในเรื่องนี้คือ พจนีย์ ซึ่งเป็นน้องสาวของพจมาน ที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านทรายทองด้วย และได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลชายน้อย ซึ่งเป็นภาพที่ตรงข้ามกับพจมานโดยสิ้นเซิง เนื่องจากว่าพจนีย์ รังเกียจความพิการของชายน้อยอย่างยิ่ง และหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของเรื่องคือการที่ชายน้อย เด็กพิการ ร่างกายต้องมาเสียฮีวิต เนื่องจากไปเล่นน้ำจนไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อน และลุกลามไปเป็นนิวมอเนียหรือปอด บวมในที่สุด ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่พลิกผันให้หม่อมแม่เกิดความรักและอาวรณ์ในตัวลูกชายผู้พิการ ทั้งที่ไม่ เคยเหลียวแลมาตลอดว์วิต

นวนิยายทั้งสองเรื่องนี้ เขียนขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2490 เนื้อหานำเสนอภาพคนพิการด้วย มุมมองและโลกทัศน์แบบเดิม ภาพของชายน้อยในเรื่อง "บ้านทรายทอง" และ "พจมาน สว่างวงศ์" จึงมี ลักษณะดังต่อไปนี้
(1). คนพิการที่เป็นง่อย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และไม่ได้รับโอกาสให้ทำอะไรด้วยตัวเอง มีความไร้เดียงสาเยี่ยงเด็ก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส่งเสริมให้คนพิการเป็นคนน่าเวทนาสงสาร และ ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ ไม่รังแก และมีน้ำใจไม่ดูถูกเหยียดหยามคนพิการ ดังที่ปรากฏผ่าน ความคิดคำนึง คำพูดของพจมาน และความรู้สึกของแม่นมที่มีต่อพจมานในบางตอนของเรื่องว่า
"เขาเป็นเด็กชายอายุไล่เลี่ยกับพจนาน้องชายของเรอ รูปร่างขาว ผอมซีด หน้าตาบิดเบี้ยว
ชอบกล ยิ่งกว่านั้นเขาายังต้องใช้ไม้เท้ายันไว้ไต้รักแร้ทั้งสองข้าง เขามองดูเธออย่างประหลาดใจนิ่ง
อยู่ และเธอก็มองดูเขาตะลึงงันอยู่ด้วยความสมเพชเวทนา เด็กชายคนนั้นพิการ ขาทั้งสองข้าง
ลีบเล็กเห็นได้ถนัด เพราะสวมกางเกงขาสั้นสีขาว...เสียงที่เขาพูดลาก ๆ เป็นเสียงของเด็กที่ลิ้นคับ
ปากฟังยาก...ขณะที่เด็กชายยิ้ม หน้าของเขาเบี้ยวไปอีกรูปหนึ่ง..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 38 ,
ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
พจมานได้รับการอบรมจากพ่อเสมอว่า "เราจะต้องโอบอ้อมอารีและช่วยเหลือเผื่อแผ่แก่
เด็ก ๆ ที่มีอายุอ่อนกว่า คนพิการ่งยเปลี้ยเสียขา คนชราตามืดไม่แลเห็นหูตึง" (ก.สุรางคนางค์
2536: 35)
"นั่นแกเป็นง่อยหรือจ๊ะ น่าสงสารจริงนะ" (ก.สุรางคนางค์ 2536 : 38 , ตัวเน้นเป็นของ
ผู้วัจัย)
"...เสียงที่แกพูดสั่นและเครือด้วยความรู้สึกซึ้งใจอย่างแรง ไม่เคยมีใครสักคนที่จะแสดง
ความเวทนาเด็กชายพิการ ซึ่งอยู่ในความดูแลอุปการะเลี้ยงดูของแกเลย นอกจากแสดงความ
งังเกียจ..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 59)
"ดิจันไม่ชอบให้ใค่รมารังแกคุณชาย คนที่รังแกเด็กพิการ ดิฉันเห็นว่าไม่ใช่ลูกผู้ดี...
หลายหนแล้วที่พวกจูกคุณน้าของคุณรังแกคุณชาย เห็นว่าพิกางะู้ไม่ได้ รังแกเอาบ้าง ขัดขาเอา
บ้าง ทีนี้คุณชายไม่ต้องกลัว...ดิดันจะทุบให้เจ็บเชียว" (ก.สุรางคนางค์ 2536: 202, ตัวเน้นเป็น
ของผู้วัจัย)

ค่านิยมที่ว่าคนดีจะต้องมีจิตใจที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจคนพิการและคนด้อยโอกาสนี้เอง ที่มักจะกลายเป็นคุณสมบัตีที่สำคัญในการตัดสินความดี/ไม่ดีของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่อง หากว่า ตัวละครใดมีความเห็นอกเห็นใจ เวทนาสงสารชายน้อยก็มักจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นคนดี ในทาง ตรงข้ามหากตัวละครตัวใดแสดงออกต่อชายน้อยอย่างรังเกียจเดียดฉันท์ เหยียดหยามดูถูกก็เป็น เครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นคนไม่ดี เป็นภาพตรงข้ามที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายแทบทุกเรื่องที่มีตัว ละครเป็นคนพิการ
"...ร้จักถามว่า ทำไมแม่เอมจึงพูดกระโซกโฮกฮากกับชาย ทำไมเขาไม่พูดเพราะ ๆ กับชาย เหมือนนมพูด ซายเดินออกไปที่ห้องรับแขกเขาก็ตวาดเสียงแปร์น $\% \ldots$..เ็นง่อยเปลี้ยเสียขาก็ รู้จักคิดเหมือนกันนะ แม่เอมนะกับคุณชายนี่นะ ตวาดเอาบ้างขู่เอาบ้าง น่าสมเพช...ลุงอิอันก็ เหมือนอย่างนี้แหละค่ะ ลูกคนโตเป็นใบ้ ทิ้ง $ๆ$ ขว้าง $ๆ$ ให้อดอยากปากแห้ง..ใช้แต่นังใบ้ เรียกอี ใบ้ อีใบ้ จนผอมรูปร่างเกือบไม่เป็นคน..." (ก.สุรางคนางค์ $2536: 55$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ชายไม่ได้กลัวเขา คนนี้ชายเกลียด พอเห็นชายเดินผ่าน เขาทำจมูกยังงี้ ๆ" ทำจมูกย่นให้ ดูเป็นตัวอย่าง "และเขามองตาไม่ดี ยังกะชายเป็นลูกขอทาน" ชายน้อยอธิบายไม่ถูกว่า พจนีย์มี ท่าทางรังเกียจเขาอย่างไร ลับหลังพจนีย์เรียกชายน้อยกับบุญเรือนว่า "ไอ้ง่อย" แทนที่จะ สมเพชเวทนาต่อผู้พิการ บางครั้งแสดงกิริยาดูถูกและรังเกียจอย่างออกหน้าออกตา...พจนีย์ บอกกับบุญเรือนว่า ไม่อยากลงไปกินข้างล่าง ฉันเป็นน้องสาวเจ้าของบ้าน ยายทิพย์เป็นคนใช้ และก็ไอ้เด็กง่อยนั่นด้วย เวลาเห็นหน้ามันแล้วกลืนข้าวไม่ลง ผะอืดผะอมจะอ้วกเสียให้ได้...เมื่อ วันที่พจนีย์พบชายน้อยวันแรก หล่อนทำท่าขยะแขยง แถมมีจริตถามบุญเรือนว่า "อุ๊ยตาย ทำไมมีหน้าตายังงั้นเล่า ใครกัน?"" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 160 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชายกลางแอบได้ยินพจนีย์เล่านิทานให้ชายน้อยฟังว่า "เมื่อเขารู้ตัวว่าเขา เป็นคนพิการ ไม่มีใครรัก มีแต่คนรังเกียจ แม่ของเขาเองก็ไม่รักเขา เขาจึงหนีเข้าไปในป้า จะไป กระโดดเหวตาย..." "เหวเป็นยังงาย" "คล้ายบ่อลึก ๆ ตกลงไปก็ตายเลย แหมคุณชายนี่ใง่จริง โต จนป้านนี้แล้วยังไม่ร้จักเหว" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 283)
"ภาณทัตหยุดซะงัก หน้าสลดลงทันที และทุกครั้งที่เขาเข้าไปหาพี่หญิงใหญ่ในห้อง เขา มักจะเมียงไปข้างกระจกเงา เพื่อหาโอกาสมองดูใบหน้าของเขาเอง พลางเริ่มสงสัยว่า เหตุใด ใบหน้าของเขาจึงมีลักษณะบูด ๆ เบี้ยว ๆ ผิดรูปถึงอย่างนั้น ทำไมจึงไม่สวยงามเหมือนคน อี่น ๆ เมื่อความริ้สึกชนิดนี้เกิดขี้น เขารู้สึกว้าเหว่วังเวงอยากอยู่ใกล้ ๆ พี่ชายกลาง อยากฟัง คำพูดอันนิ่มนวลสุภาพอ่อนโยน หรือไม่ก็พจมานผู้ที่เคยให้คำมั่นสัญญาแก่เขาไว้ว่า จะรักใดร่ เขามากขึ้นกว่าเก่า" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 162)
"...ซายน้อย...ภาณุัตสวัสดี ได้อำลาทุกคนที่รักและเมตตาเขาไปแล้วอย่างไม่มีวัน กลับคืนมา เขาพิการก็จริงอยู่ แต่ตลอดชีวิตพิการของเขา ไม่เคยทำให้ใครชอกช้ำใจ เสียงครวญ ครางร้องไห้ของมารดา ซึ่งเพิ่งจะนึกรักเขาต่อเมื่อเขากำลังจะตายนั้น ไม่มีประโยชน์อันใดเลย... สำหรับพจมาน เธอสำนึกว่าเพราะเธอรักชายน้อย ชายน้อยรักเธอ ความสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก พิการทำให้พีชายของภาณุัตมองเห็นเธอในทัศนะที่ผิดกว่าคนอี่น" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 416 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(2). ความพิการมีนัยยะถึงความไม่ดีไม่งาม ไม่ควรเปิดเผยตัวเองสู่สังคม ต้องอยู่อย่าง ปิดบังซ่อนเร้นในพื้นที่เฉพาะของตัวเอง ซึ่งมักจะถูกกันออกไปจากโลกของคนปกติและสังคม ภายนอก ยิ่งในสังคมซั้นสูงตามท้องเรื่องด้วยแล้ว การมีลูกชายพิการถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรให้ออกหน้า ออกตา ไม่ควรให้สังคมรับรู้ ซายน้อยจึงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใสอย่างที่พึงจะได้รับตามฐานะของหม่อม ราชวงศ์ เช่น ต้องนอนในห้องเล็กชั้นล่างของบ้าน ในมุ้งเก่า ๆ ที่นอนแคบ ๆ และผ้าห่มเลว ๆ ราคาถูก กับแม่นม และถูกห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้าไปในห้องรับแขก ซึ่งถือว่าเป็นโลกของคนปกติเท่านั้น ชายน้อยผู้ พิการในเรื่องจึงกลายเป็นพลเมืองชั้นสองที่มีวิถีและวิธีในการปฏิบัตีอีกลักษณะหนึ่ง
"...แกไม่อยากจะให้เด็กสาวแปลกหน้าได้เห็น และจับต้องเครื่องใช้ไม้สอยเช่นมุ้งหมอน อันเก่าซอมซ่อของนายน้อย ๆ ที่น่าสมเพซของแก ผ้าปูที่นอนเก่ามีรอยปะ ผ้าห่มนอนก็ผ้าเลวๆ ราคาถูกช่างไม่สมกับเป็นลูกชายคนหนึ่งของเจ้าของบ้านทรายทองเลย" (ก.สุรางคนางค์ 2536 : 58)
"...เด็กอายุขนาดนี้ โรงเรียนก็ไปเรียนกับเขาไม่ได้ ไปไหนก็ไม่ได้กับเขา กักบริเวณให้อยู่แต่ ในห้องนี่ อย่างมากก์ห้องใน้น เพราะกลัวแขกไปใครมาจะว้้ว่ามีลูกชายคนเล็กเป็นง่อย อายเขา... หม่อมแกโกรธหนักหนาทุกครั้งที่คุณชายออกมาที่ห้องรับแขก..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 56 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

อย่างไรก็ตาม ด้วยจิตใจของตัวละครที่เป็นคนดีทั้งหลายในเรื่อง ก็มักจะเปรียบเทียบให้เห็นถึง วิธีปฏิบัติกับคนพิการที่ต่างออกไป เช่น ความพยายามในการให้ชายน้อยได้พบปะสังสรรค์กับญาติพี่ น้องอื่น 9 บ้าง หรือการนำเสนอการดูแลคนพิการตามที่ควรจะเป็น
"ได้ทุกเวลาทีเดียวที่คุณอยากมา ตั้งใจว่าจะจัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ทุก ๆ เดือน สำหรับพบปะกัน ในระหว่างพี่ 7 น้อง $7 \ldots$ เพื่อให้ชายน้อยรี่นเริงและมีการสมาคมดีขึ้น" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 93 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ชายน้อยแกมีจุดอ่อนอยู่ที่ความพิการของแก ผู้ที่จะดูแลแกได้จะต้องรักเด็ก อดทน ถ้า หากไปประชด หรือพูดจี้ไชอยู่แต่เรื่องพิการ แกใจน้อย คิดมาก และแกโตขึ้นเกือบไม่ใช่เด็กอย่าง แต่ก่อน..." (ก. สุรางคนางค์ 2534: 226)
"ภราดาไม่ชอบให้ใครชวนชายน้อยพูดจี้จุดพิการและอาภัพอันเป็นเหตุจงใจให้เด็กวิตก กังวลถึงจุดอ่อน และสภาพของตัวเองบ่อยนัก..." (ก. สุรางคนางค์ 2534: 283)
"คราวหลังไม่ควรเล่าเรื่องคนที่พิการแล้วอยากตายให้แกฟังอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้ แกคิดฟุ้งซ่าน ควรจะเล่าเป็นทำนองว่า แม้เขาพิการ แต่เขากีรี้สึกว่าชีวิตมีราคา ทำโน่นทำนี่ให้ เป็นประโยชน์ได้ เข้าใจไหม" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 284)
"คนที่จะอยู่ใกล้ชิดกับชายน้อย จะต้องเป็นคนที่อ่อนหวาน พูดจาไพเราะ และมีเมตตา ปราณีสักหน่อย เพราะตามธรรมดาคนที่พิการมักจะใจน้อยคิดมากกว่าเด็กอื่น ๆ..." (ก. สุรางคนางค์ 2534: 284)
(3). คำอธิบายความพิการของชายน้อย ส่วนใหญ่เป็นไปในเรื่องของความเชื่อเรื่องโขค ลางและบุญกรรมที่ทำไว้แต่เก่าก่อน ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่มีอิทธิพลอยู่มากในการมองคนพิการของ สังคมไทย ดังที่ ก. สุรางคนางค์ให้คำอธิบายถึงที่มาของความพิการของขายน้อยว่าเป็นเพราะความเชื่อ

ในเรื่องกรรมเก่า ทำให้เกิดมาอาภัพต้องพิการแต่กำเนิด และพลังของสิ่งที่ผิดไปจากปกตินี้ยังส่งผล ในทางร้ายอื่น 7 ต่อคนรอบข้างด้วย

อันที่จริง ภาพของคนพิการที่ปรากฏในวรรณกรรมไทยลักษณะนี้สอดคล้องกับสิ่งที่เฮอร์เบิร์ต บลาว กล่าวถึงภาพตัวแทนของคนพิการในวรรณกรรมและงานศิลปะของทุกยุคทุกสมัยและทุก วัฒนธรรม ที่ต่างโน้มน้าวให้เห็นถึง "ความเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ทรมาน น่าสงสาร" และมักจะถูกผลิตซ้ำ แล้วข้ำเล่าจนกลายเป็นภาพประทับอยู่ในความคิดคำนึงของคนในสังคมว่าคนพิการมักจะมีชีวิตและจุด จบที่น่าสงสารเสมอ
"...เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะหนู...ลกขของท่านบางคนไม่ต้องใช้แม่นม แต่คุณชาย น้อยนี่เกิด ท่านไม่ยอมให้กินนมของท่าน เพราะไม่เหมือนคนอื่น $ๆ . .$. นมสบตากับพจมาน คล้าย จะบอกว่า ด้วยเหตุที่เด็กชายผู้นี้มีกรรม อาภัพเพราะพิการมาแต่กำเนิด แม่จึงไม่เอาใจดูหู ใส ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ตั้งแต่นั้นมา รู้อะไรสารพัดแหละ แต่ว่าพูดออกมาไม่ได้เรื่อง อายุเกือบสิบสี่ปี แล้ว...หม่อมท่านไม่ใชแต่จะไม่รักคุณฐายนี้เท่านั้น บางเวลาวูบวาบขึ้นมามีเกลียดด้วย เพราะ เมื่อคุณชายคลอดใหม่ 7 นอกจากจะพิการแล้ว ท่านชายกัสิ้น หม่อมท่านเป็นคนเชื่อโชคเชื่อลาง เลยถือว่า ลูกคนนี้เป็นลูกไม่ดี เกิดมาทำให้พ่อตาย..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 61-62, ตัวเน้น เป็นของผู้วิจัย)
"เป็นที่รู้ว่า หม่อมพรรณรายเชื่อหมอดู เมื่อท่านชายสิ้นใหม่ ๆ ได้นิมนต์ท่านพระครูวันหนึ่ง มาฉันเพลที่บ้านทรายทอง ท่านพระครูมองดูรูปร่างลักษณะของชายน้อย แล้วก็เลยให้คำทัก ทำนายว่า เป็นเด็กที่เกิดมาทำให้ท่านพ่อต้องสิ้น เรียกว่ากินพ่อกินแม่ มีลักษณะไม่ดี ตั้งแต่ นั้นมาหม่อมพรรณรายก์เลยกลัวเลือดในอกของตัวเอง กลัวจะกินแม่ พยายามกันไปให้อยู่ใน ความอุ้มซูประคับประคองของพี่เลี้ยงนางนม ถึงกับไม่ยอมให้เรียกแม่ เพิ่งมาเข้าหน้าเรียกแม่ได้ ต่อเมื่อเห์นว่าไม่ใช่เด็กกินแม่ แต่เป็นเด็กพิการขั้ริ้วขี้เหร่ธรรมดา..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 324, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...บอกตามตรงว่าตั้งแต่ไปให้ท่านพระครูดว่า ลูกคนนี้เกิดมากินพ่อแล้ว ฉันก็เบื่อหน่าย เอือมไป ไม่ใคร่เอาใจใส่ดูแล ปล่อยให้แม่นมทิพย์แกเลี้ยงของแกไป" (ก.สุรางคนางค์ 2536: 324, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...กรรมสิ่งใดที่มีผู้ทำไว้ กรรมนั้นย่อมเป็นของผู้สร้าง...ความมั่งมีศรีสุขย่อมไม่อยู่กับผู้ที่ สร้างแต่กรรม มีเท่าใจก์ย่อมอันตรธาน ปู่ย่าตายายสร้างกรรมไว้ บาปก็มาตกอยู่กับหลานรุ่นหลัง ทำให้พิการง่อยเปลี้ยเสียขา..." (ก.สุรางคนางค์ 2536: 97 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...ชายน้อยเล่า เขาเกือบไม่มีความมฉ้สีกออะไรเสียแล้ว เขาจำไม่ได้ว่า มารดาหรือพี่สาวคน ใหญ่ หรือใครบ้างที่แสดงความอาลัยรักแก่เขา เมื่อลูกยังมีชีวิตอยู่ มารดารังเกียจลูก หาว่าลูก เกิดมาทำให้บิดาบังเกิดเกล้าตาย เป็นลูกเสนียดจัญไร แชงชักหักกระดูกให้เขามีอันเป็นไป ตลอดจนรังกีียจไม่ยอมให้ดื่มนม บัดนี้เขาได้อยู่มานานพอแล้ว สำหรับคนพิการเช่นเขาจะอยู่ได้

ถึงเวลาที่เขาจะจากมารดาไป หม่อมแม่ร้องให้ร้จงห่มแทบจะขาดใจตาย เขาก็หามีสติจะะู้สึกชื่น ซมไม่ บางครั้งเขาเรียกนมทิพย์แผ่ว ๆ เบา ๆ แทนที่จะเรียกหาแม่" (ก. สุรางคนางค์ 2534: 412, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

## "ปราสาทมืด"


#### Abstract

เรื่องย่อ "ปราสาทมืด" เขียนโดยจุลลดา ภักดีภูมินทร์ (2537) เป็นเรื่องราวของหม่อมเจ้าหญิงอุมารังษี อิสรา ลูกส่วของเสด็จในกรมที่ออกจากบ้านไปหลังจากจบปริญญาตรี เนื่องจากไม่ยอมเสียเกียรติของหญิงสูงศักด̆์ และมีขัตติยะทิฐัรับไม่ได้กับการที่แม่ของตัวเองลดเกียรติจากการเป็นหม่อมของเสด็จในกรม ไปแต่งงานใหม่กับ ลูกจีนที่เคยอาศัยในบ้าน เรื่องราวเริ่มต้นชื้นเมื่อม.จ.อุมารังษีได้พบกับ "ภะรต ภารตรักษ์" ลูกซายคนเดียวของ เจ้าพระยาแสนสุรบดินทร์ นายจ้างบนรถไฟ และตกลงที่จะไปเป็นครูและพี่เลี้ยงของคุณแจ๋ว น้องสาวพิการคน ละพ่อให้อ่านออกเขียนได้ วาดรูป และทำงานฝีมีอบางอย่าง

อุมารังษีต้องเผชิญกับเรื่องราวลึกลับในคฤหาสน์ของภะรต ซึ่งถูกขนานนามว่าปราสาทมืด เป็นต้นว่า ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนเอ็ดตะโรเหมือนได้รับความทรมานตอนดึก 7 ซึ่งกลายเป็นหญิงสติไม่ดีคน หนึ่งที่ถูกขังอยู่ในกระท่อมท้ายคถหาสน์ หรือแม่ทิพที่เสียสติเพราะถูกพรากจากคนรักมาแต่งงานกับเจ้าพระยา แสนสุรบดินทร์ หรือท่าทางมีพุรุธของแม่บ้านเก่าแก่ของบ้าน จนกระทั่งทนไม่ไหว ต้องลาออกไปพยาบาลนาย เทพ คหบดีผู่ป่วยเป็นโรคป่ระสาทที่นราธิวาส ซึ่งก็กลายเป็นพ่อของคุณแจ๋ว คนรักคนแรกของแม่ทิพนั่นเอง ภะรตมารับอุมารังษีกลับไปที่ปราสาทมืดอีกครั้งเมื่อคุณแจ๋วไม่สบายกำลังจะตาย และเรียกหาอุมารังษี และก็ เป็นคนสำคัญที่ช่วยคลี่คสายคดีม่าคนตายให้แก่ภะรต ซึ่งเป็นการทำให้ปราสาทมืดกลับกลายเป็นสว่างขี้นใน ตอนท้าย


นวนิยายเรื่องนี้นำเสนอภาพของคนพิการใน 2 ลักษณะด้วยกัน นั่นคือ มีทั้งคนพิการทาง ร่างกายคือ คุณแจ๋วซึ่งต้องนั่งรถเข็น มีปัญหาทางการได้ยิน และยังเป็นใบ้ไม่สามารถพูดกับใครได้ และ คนพิการทางจิต คือ แม่ทิพ ตัวละครพิการทั้งสองตัวต่างเป็นตัวประกอบในเรื่องให้ตัวละครอื่น $ๆ$ ได้ แสดงบทบาทของตัวเองเท่านั้น ภาพตัวแทนของคนพิการทั้ง 2 ลักษณะในเรื่องนี้งึงได้แก่
(1) คนพิการเป็นคนที่อาภัพ น่าสงสาร น่าสมเพชเวทนา และค่านิยมในเรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ ถูกผลิตซ้ำในการเป็นเครื่องมือตัดสินหรือพิสูจน์ความดี/ไม่ดีของตัวละครอื่น ๆ ในเรื่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะบทบาทในการเป็นตัวกลางสานความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอก
"ภะรตมีน้องสาวจริง ๆ ...อายุสัก 14 กระมัง แต่หน้าตาตลอดจนรูปร่างเหมือนเด็ก 10 ขวบ น่าสงสารที่สุด เป็น่อยด้วยเป็นใบ้ด้วย เสียดายความสวยของแก แจ๋วบริสุทธิ์สมชื่อ..." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 205, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ท่านหญิงชะัักเล็กน้อย สายเนตรจับจ้องอยู่ที่ร่างเล็กกระจ้อยร่อยบนรถเข็น ร่างนั้น น่าจะเป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ แทนที่จะเป็นร่างของเด็กสาวในวัย 14 ผิวขาวผุดผ่องใบหน้า อ่อนดูไร้เดียงสา ดวงตากลมโตมีแววโศก แสดงว่าเป็นคนอาภัพ...มีอะไรบางอย่างในแววตานั้น ทำให้อุมารังษีสลดพระทัย บังเกิดความรักความเห็นใจเด็กหญิงพิการผู้นี้อย่างสุดซึ้ง ทรง จับมือเล็ก ๆ ของหล่อนไว้ เนตรคลอด้วยความตื้นตันพระทัย พอแล้วสำหรับความเป็นมิตร ความ

เข้าใจกันระหว่างอุมารังษีีและคุณแจ้ว ซึ่งถ่ายทอดจากดวงใจของแต่ละฝ้ายสู่ดวงใจของอีกฝ้าย หนึ่งโดยไม่ต้องอาศัยคำพูด พรายยิ้มเพียงนิดเดียวผุดขี้นที่รมีมีากขของภะรต ซึ่งเฝ้าสังเกตกิริยา ของ "ครู" และน้องสาวอยู่เงียบ $ๆ \ldots$.." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 24 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...เมื่อศีรษะเล็ก ๆ ของคุณแจ๋วซบลงบนอังสา อุมารังษีบอกองค์เองว่าเต็มพระทัยที่จะทำ อะไรทุกอย่าง เพื่อเด็กหญิงที่น่าสงสางผู้นี้ แม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักปานใดก็ตาม" (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 26)
"...คุณหมอлะรตเป็นคนประเสริฐที่สุด คุณหมอภะรตอดทนต่อกรรมที่คนอี่นช่วยทำไว้ โดยไม่ปริปากพูด สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุด การรักและทะนุถนอมคุณแจ๋ว น้องพิการคนละ พ่อ..." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 324, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"เธอเป็นน้องสาวคุณภะรต อายุ 14 ปี เป็นเด็กพิการค่ะ" "โถ.." ศุลีมาศจุทานด้วยความ สมเพช "เป็นอะไรคะ" "เป็นง่อยแล้วก็เป็นใบ้ด้วยค่ะ เธอค่อนข้างจะอ่อนแอ" "พุทโถ นิจจังเอ๊ย ..คุณอุมาก็น่าเอ็นดู อุตสาห์ดูแลเป็นห่วง" (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 114, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
"...ขณะใดที่อยู่ต่อหน้าชายหนุ่มโดยลำพัง เพียงแต่ระลึกถึงคุณแจ๋ว กระแสประสาทของ คนทั้งสองก็ดูเหมือนจะแล่นถึงกันอย่างประหลาด คล้ายกับคุณแจ๋วจะคอยประสานความหมาง ใจของบุคคลที่เธอรักอย่างสุดธึ้งอยู่ตลอดเวลา..." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 253)
(2). คนพิการมักจะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา อ่อนแอ ต้องได้รับการดูแล อย่างทะนุถนอม จากคนรอบข้าง
"...คุณแจ๋วหน้าซีดด้วยความตกใจ แม้จะจับความได้เพียงกระท่อนกระแท่นว่าเป็นการ เถียงกัน คุณแจ๋วกรูรูสสึกว่าครูของเธอกำลังอยู่ในอารมณ์อันไม่เป็นสุข คุณแจ๋วไม่เคยมีความรี้สีก โกรธ เพราะจิตใจของเธอบริสุทธิ์อ่อนโยนเกินไป เธอไม้รู่าความโกรธเป็นอย่างไร เหตุฉะนั้น เมื่อเห็นหน้าของครูแดง ปากสั่น ตาวาว คุณแจ๋วจึงตกใจ พร้อมกันนั้นก็สงสารครซึ่งเป็นที่รักของ คุณแจ๋ว...คุณแจ๋วหมุนล้อรถเข้าไปชิดตัวครูโอบกอดไว้แน่น อุมารังษีน้ำเนตรหยดด้วยความตื้น ตัน คุณแจ๋ว...บุคคลซึ่งมีความอาภัพมากเหลือเกิน แต่มีดวงใจสูงสะอาดอ่อนโยนราวกับ เทพธิดา" (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 99 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...ยายแจ๋วแกพิการและน่าสงสารเกินกว่าที่จะทิ้งแกไปได้ ทั้งยายแจ๋วก็รักกระหม่อมมาก หัวใจและประสาทของแกบอบบาง กระหม่อมรู้ว่าแกจะต้องเศร้าโศกอย่างเหลือประมาณและ อาจจะตายได้ง่าย $\ddagger \ldots$ " (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ $2537: 286$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

อย่างไรก็ตาม ภาพของคนพิการทางจิตนั้น ได้รับการนำเสนอในลักษณะที่ตรงกันข้าม นั่นคือ คนพิการทางจิตเป็นคนที่อันตรายต่อคนรอบข้าง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในพี้นที่เฉพาะของ ตัวเอง ในสังคมชั้นสูงอย่างเรื่องนี้ เราจึงเห็นภาพอันน่ากลัวของคนพิการทางจิต มีการกักขังแม่ทิพ คน พิการทางจิตไว้ต่างหากในกระท่อม มีกุญแจคล้องไว้ และมีคำสั่งห้ามทุกคนเข้าไปในบริเวณนั้น นอกจากนี้ ภาพคนพิการทางจิตที่ปรากฏในเรื่องก็เป็นภาพที่น่ากลัว ดุร้าย ไม่สามารถคาดเดา พฤติกรรมใด ๆ ได้ เป็นอะไรที่คนปกติไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงความผิดปกติทางจิตนั้น ๆ และ สมควรอย่างยิ่งที่คนปกติจะต้องอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
"...นี่หรือกระท่อมที่งะรตสร้างขึ้นเพื่อใช้คุมขังคนวิกลจริต... ไม่มีอะไรกระโตกกระตาก ที่จะแสดงว่ามีคนสติไม่ปกติกำลังถูกคุมขังอยู่ข้างใน" (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537:53, ตัวเน้น เป็นของผู้วัจัย)
"ภายในกระท่อมมีห้องเพียงห้องเดียว...เก้าอี้กลิ้งไปอยู่กลางห้อง...ผ้าห่มกระเด็นลงไปอยู่ ข้างเก้าอี้ หมอนมีรอยถูกฉีกขาดนุ่นกระจาย ตุ๊กตาตัวโตขนาดเด็กธรรมดานอนสงบนิ่งอยู่บน เตียง...ทันใดก์ต้องสะดุ้งจนสุดองค์ ยกหัตถี้้นิิดดโองฐ์เพื่อกันมิให้ร้องกรีดออกมา แม้จะเป็นคน สติดี อุมารังษีทีไม่วายพระทัยสั่นในความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างตรงหน้า เป็นร่างของผู้หญิง ในราวห้าสิบ นุ่งผ้าโจงกระเบนสีดำ ผ้าคาคอกคล้องอยู่ที่คอเปิดให้เห็นร่างท่อนบนเปลือยเปล่า ผอมจนเห็นซี่โครงถนัด ดวงหน้านี่สิราวกับไม่ใช่หน้าของมนุษย์ ซีดเผือดปราศจากสีเลือด ผม ขาวโพลนยาวรุงรังระอยู่ตามดวงหน้าและไหล่ ตาทั้งสองแดงกำถลนออกมา จ้องมองอย่าง ประสงค์ร้าย ปากแสยะเห็นฟันขาวอย่างประหลาด แกยืนเท้าสะเอวโยกตัวไปมา...ครู่ใหญ่ อาการของหญิงวิกลจริตก็เปลี่ยนไป แกหยุดโยกตัว หัวเราะจนงอไปงอมา แล้วก็กรีดร้องขึ้น อย่างโหยหวน ลับพลันกิริยาของแกก็เปลี่ยนเป็นดุร้ายขึ้นมาทันที "เอาผัวภูมา เอาผัวภูมา เจา ผัวクูไปไว้ที่ไหนหาอีนังหน้าขาว?" กรีดร้องพลางคำรามพลาง...สตรีวิกลจริตโผนเข้าใสอย่างดุ ร้าย...ทรงคว้าเก้าอี้บังองค์ไว้ แต่ก็ถูกกระชากออกไปด้วยแรงของคนบ้า..." (จุลลดา ภักดี ภูมินทร์ 2537 : 55 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(3) คำอธิบายต่อความพิการยังคงเป็นเรื่องของความเชื่อ บาปกรรมที่ทำมาแต่ชาติปาง ก่อน แม้จะพยายามอธิบายที่มาของความพิการในแง่ของความรู้เซิงประจักษ์ โดยเฉพาะการที่คุณแจ๋ว พิการแต่กำเนิดนั้น เนื่องจากคลอดตอนแม่สติไม่ดี ไม่สนใจเลี้ยงดู ส่วนการที่แม่ทิพมีอาการทางจิต เป็นคนบ้าไปนั้น ก็เนื่องจากการได้รับความสะเทือนใจ เสียใจมากที่ถูกบังคับให้ต้องจากพรากคนรัก แต่การดำรงชีวิตอยู่ต่อมาของคนพิการนั้น เป็นรูปธรรมหนึ่งของการขดใช้บาปกรรมที่เคยทำไว้ใน อดีตชาติ
"...แม่ทิพ สิ้นสุดกันทีสำหรับชีวิตที่อาภัพและตกเป็นทาสกรรมอยู่ตลอดเวลา...เขาสิ... เขาต่างหาก...ภะรต ภารตรักษ์ นายแพทย์ผู้ทรงวิชาความรู้อุดมด้วยเกียรติและศฤงคาร...เขา จะต้องใช้หนี้กรรมต่อไป...เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติ และยิ่งใหญ่กว่าเกียรติก็คือคุณแจ๋ว ...คุณแจ๋วผู้

```
เกิดมาให้เขาใช้ตัวของเธอล้างบาปให้แก่เจ้าคุณพ่อ..." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 228, ตัว
เน้นเป็นของผู้วิจัย)
```

"...จันไม่เคยชิงชังแม่ทิพ นึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นแม่บังเกิดเกล้า...เรียนสำเร็จกลับมา แทนที่จะได้รับความชื่นใจจากผู้เป็นพ่อแม่ พ่อเจ็บหนัก แม่มีชู้ เป็นบ้าเพราะซู้แต่งงานใหม่กับ ผู้หญิงอื่น น้องคนละพ่อ คือยายแจ๋วก็พลอยรับบาปทรมารทรกรรมจากแม่ เกิดมาก็ไม่ สมประกอบ จันเป็นผู้วับบาปรับกรรมที่ทุกคนช่วยกันสร้างไว้..." (จุลลดา ภักดีภูมินทร์ 2537: 256 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

มีข้อสังเกตที่น่าสนใจในมิติเพศภาวะ (gender) ต่อกรณีของคนพิการทางจิต นั่นคือผู้หญิง มักจะถูกนำเสนอในแง่ที่มีโอกาสเป็นคนพิการทางจิตได้ง่ายกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับ ปัญหาความผิดหวังจากความรัก เข่น แม่ทิพในปราสาทมืด ส่วนคู่รัก (นายเทพ) กลับทำใจได้และ ดำเนินชีวิตปกติ ซึ่งสะท้อนถึงภาพตัวแทนอีกด้านหนึ่งของความเป็นเพศหญิงที่มีอารมณ์อ่อนไหว ทุ่มเท ความรู้สึกบูชาความรักอย่างฝังจิตฝังใจ

## "ในม่านเมฆ"


#### Abstract

เรื่องย่อ นวนิยายเรื่อง "ในม่านเมม" นี้ แต่งขึ้นโดย บุษยมาส เป็นเรื่องราวความรักของ "น้องทราย" และ "ภาดา อภรัรษ๋ภูบาล" ซึ่งต้องแต่งงานกันเนื่องจากข้อตกลงของผู่ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งที่ภาดาแต่งงานกับคน รักแล้วั้้งแต่เรียนอยู่เมืองนอก เรื่องนี้ที่จริงไม่ได้กล่าวถึงวีวิตของตัวละครผู้พิการมากนัก เพียงแต่อาศัยความ พิการเป็นส่วนหนึ่งของการพิสูจน์ความรัก/ไม่รัก ความดี/ไม่ดีของตัวละครอื่น 7 นั่นเอง โดยใช้องค์ประกอบ เรื่องมรดก ฐานะ ความรวย/จนเป็นส่วนประกอบในการพิสูจน์ร่วมด้วย "น้องทราย" ในเรื่องนี้เป็นคนพิการ ร่างกาย เนื่องจากเป็นโรคไขสันหลังอักเสบตั้งแต่เด็ก แต่ได้ถูกส่งตัวไปผ่าตัดรักษาที่เมืองนอกจนกระทั่งหาย เดินได้เป็นปกติเมื่ออายุ 13 แต่การหายจากความพิการนี้ถกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อมาแต่งงานกับภาดาและ สัญญาจะอยู่ร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งปี น้องทรายผู้พิการต้องทำความดีเอาชนะใจของคนรอบข้าง โดยเฉพาะแม่ สามี ซึ่งเกลียดขังและอาศัยความพิการมาเหยียดหยามอยู่ตลอด และในที่สุดเรื่องราวก็คลี่คลายเมื่อภาดารัก น้องทรายทั้ง ๆ ที่เป็นเด็กพิการ เนื่องจากความเป็นคนดี


เมื่อเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับการพิสูจน์ความดี/ไม่ดีของคน ดัวยการใช้ความพิการเป็น เครื่องมือ ตลอดทั้งเรื่องจึงเป็นภาพที่ขัดแย้งตรงข้ามของความคิดความรู้สึกองตัวละครต่าง 9 ที่มีต่อ น้องทรายตัวละครพิการ ระหว่างการดูถูกเหยียดหยามคนพิการ กับการให้ความรัก เวทนาสงสารคน พิการ ดังนี้
(1) คนพิการเป็นคนที่น่าสงสาร ที่คนปกติต้องให้ทั้งความรักและการดูแลเป็นห่วงอย่าง ใกล้ชิด โดยเฉพาะในกรณีของน้องทรายในเรื่อง ที่ต้องจากบ้าน จากความดูแลของพ่อ ออกไปแต่งงาน และอาศัยอยู่ในบ้านสามี ในยุคนี้การแสดงความรู้สึกสงสารคนพิการเป็นสิ่งที่สมควร เพื่อแสดงออกถึง ความดีงามของจิตใจ
"... พี่จะแต่งงานกับเธอเพราะความสงสาร พี่สงสารเด็กพิการ ที่จะต้องเผชิญกับโลกกว้าง ตามลำพัง..." (บุษยมาส, เล่ม 1,35 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...หากน้องทรายไม่พิการ ความห่วงใยของอาที่มีต่อแกคงน้อยกว่านี้มากมายหลายเท่า นัก แต่นี่น้องทรายเป็นเด็กผู้หญิงและพิการ หากสิ้นอาแกก็เหมือนกับอยู่ในโลกนี้แต่ผู้เดียว เงิน ทองทรัพย์สมัติตี่มีอยู่ อาคิดว่ามันคงจะเป็นศัตรูกับแกมากกว่ามิตร..." (บุษยมาส, เล่ม 1, 78)
"...อาเป็นห่วงน้องทรายเพราะความพิการของแก อาต้องการฝากฝังน้องทรายกับผู้ที่อา รักและไว้วางใจทั้งมั่นใจว่า เขาจะไม่ทอดทิ้งเด็กที่พิการและกำพร้าอย่างน้องทราย...อาเห็นใจ คุณซาย ไม่อยากให้ดุณฮายต้องบั่นทอนความสุขของตนเองด้วยการแต่งงานกับเด็กพิการอย่าง น้องทราย..." (บุษยมาส, เล่ม 1,84 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ความจริงกีน่าเห็นใจนายวินที่ห่วงจูกสาว เพราะเด็กนั่นไม่สมประกอบง่อยเปลี้ยเสียขา น่าเวทนาอยู่หรอก..." (บุษยมาส, เล่ม 1,93 )
"...ภาพของเด็กหญิงซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนเป็นประจำได้ปรากฏซ้อนภาพของทารก น้อย ที่นอนซุกตัวอยู่บนเบาะสีขาวอันอ่อนนุ่ม สิ่งที่ภาดาจำได้ไม่เคยลืมก็คือดวงตาคู่ที่สวยแปลก ประหลาดผิดเด็กอื่น เพราะมันจะทำให้ทุกคนที่พบเห็นเธอบังเกิดความเอ็นดูรักใคร่เมตตา สงสาร...ยิ่งโต น้องทรายกัยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูยิ่งนัก แต่อนิจจา..น่าเสียดายที่เธอพิการ..." (บุษยมาส, เล่ม 1,34 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ในขณะเดียวกันทางด้านนายอำนาจ พิพัฒน์ไพศาล สุภาพบุรษสูงอายุ ผู้มีจิตใจอัน งดงาม ก็ได้มองดูศิรวิทย์สาวน้อยพิการ ด้วยสายตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา และเฝ้าชื่น ฮมกับความงดงามน่ารักของเด็กสาวปนความเสียดายที่เธอพิการ..." (บุษยมาส, เล่ม 1,136 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณแม่จึงเกลียดน้องทรายเสียนัก ทั้ง $ๆ$ ที่เธอเป็นเด็กที่น่าสงสาร" (บุษยมาส, เล่ม 1236 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(2) ภาพของคนพิการที่ได้รับการรังเกียจ และดูถูกเหยียดหยาม อันเนื่องมาจากความไม่ สมประกอบของร่างกาย และสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมที่มองว่าคนปกติมีสถานะทางสังคมสูงกว่า คนพิการ ยิ่งเรื่องนี้สมมติเรื่องราวให้เกิดขึ้้ในสังคมชั้นสูงด้วยแล้ว การกดเหยียดคนที่มีความแตกต่าง ทางชนชั้นจึงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น
"...พี่ทนไม่ได้ที่จะรับเอานังเด็กบ้านนอกพิการ ซึ่งมีเลือดไพร่ของเจ้าวินมาเป็นสะใภ้ พี่ สงสารจูก เรอออกโก้หรู เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติ รูปสมบัติ เรื่องอะไรจะไปแต่งงานกับเด็ก นั่น" (บุษยมาส, เล่ม 1, 6)
"ซื่อทำไมวาลิกง วาลิกา ชื่อแม่โปลิโอก์สิ้นเรื่อง ส่วนชื่อเล่นก็แม่ง่อย...ตั้งเสียเพราะพริ้งใคร เขาเห็นตัวเจ้าของชื่อเข้า ขายหน้าเขาเปล่า ๆ" ท่านปลงสังเวชแกมเหยียดหยามในตอนท้าย (บุษยมาส, เล่ม 1,14 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...เด็กน้องทรายน่ะ แกจะไปรู้ไปเห็นอะไร เพราะง่อยเปลี้ยเสียขา ต้องอยู่กับบ้านตลอดปี ตลอดชาติ" ตอนท้ายน้ำเสียงของท่านบอกความหยามเหยียดมากกว่าเวทนาสงสาร..." (บุษยมาส, เล่ม 1,104 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...พี่เหลิมไม่อายใครเขาบ้างหรือ ที่แต่งงานกับคนง่อยเปลี้ยเสียขา คนดีสมประกอบ ออกเยอะแยะไม่เลือก ...มีเมียง่อยแต่มีหวังได้เป็นเศรษฐี ไม่เห็นเสียหายอะไรร...ยายง่อยก็เอา

เก็บไว้บ้าน ไม่มีทางที่จะตามไปอาละวาดหึงหวงที่ไหน สบายกว่าที่มีเมียสมประกอบเสียอีก" (บุษยมาส, เล่ม 1,157 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจย)
"ทำเป็นเอื้อเฟื้อมาสงน้านาจ ที่แท้ก็คงจะตั้งใจมาหานังโปลิโอ คนอะไรช่างสิ้นคิด คนดี 7 ถมไปไม่คิดรัก มารักคน่อย่อเปลี้ยเสียขา" (บุษยมาส, เล่ม 2,86 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...วันหนึ่ง ๆ ไม่มีหยิบฉวยอะไร สบายเสียซาติหนึ่งที่เกิดมาง่อยเปลี้ยเสียขา กินแล้วก็ นอน นอนแล้วก็กิน..." (บุษยมาส, เล่ม 1, 412)

## เรื่องย่อ

"ยายหนูลูพ่อ" ของ โบตั๋น (2527) เป็นเรื่องราวของ "พ่อ" ที่ชื่อ "บุญญภัทร" ผู้มีแขนและขาลีบเล็ก ไม่สมประกอบ จนได้ชื่อว่า "คอก" เนื่องจากติดเชื้อโรคโปลิโอตั้งแต่ยังเด็ก แต่ได้ร่ำเรียนและทำงานด้านศิลปะ เรื่องราวของ "ยายหนู" หรือ "บุญญพิลาส" นั้น เริ่มตันขึ้นเมื่อ "พ่อ" เป็นคนรับว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องผู้หญิง บ้านเดียวกันที่ตัวเองหลงรักอยู่ เมื่อคลอดออกมาก็เลี้ยงดูเสมือนลูกของตัวเอง กระทั่งลาออกจากการทำงาน ประจำมาทำงานอิสระวาดรูปประกอบเรื่องอ่านเล่นและนิตยสารสำหรับเด็ก เพื่อจะได้มีเวลาเลี้ยงสูกได้ด้วย ตนเอง โดยที่แม่หรืออัมพิลา ไม่ได้สนใจไยดีอะไรอีกเนื่องจากเกลียดพ่อของเด็กที่ไม่รับผิดซอบ จึงกระตืรือร้น ไปเรียนเสริมสวยและหาทางไปเมืองนอก จนกระทั่งแต่งงานใหม่กับเศรษฐีชาวฝรั่งเศสในเวลาต่อมา

ยายหนึจึงเติบโตขึ้นมาด้วยความรักของพ่อคอกเพียงคนเดียว เรื่องราวส่วนใหญ่จึงเป็นฉากของการ เลี้ยงดูเด็กในแต่ละช่วงวัย บทสนทนาระหว่างพ่อ-สูกในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตประจำวัน เข่น การกินอยู่ หลับนอน เข้าโรงเรียนอนุบาล ไปเที่ยวบ้านที่ต่างจังหวัด เป็นต้น ภายหลังพ่อมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ต้องเข้ารับ การผ่าตัดหลังและมีโรคความดันสูง ประกอบกับแม่และพ่อใหม่ขาวฝรั่งเศสไม่มีลูก เมื่ออายุได้ 13 ปียายหนูจึง ต้องไปอยู่ฝรั่งเศสทั้งที่ไม่ได้เต็มใจ ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ จนกระทั่งชูบผอมเพราะเป็นห่วงพ่อและคิดถึง บ้านที่กรุงเทพฯ แม่จึงยอมแพ้ พายายหนูกลับมาเยี่ยมพ่อซึ่งงผ่าตัดหลังและอาจต้องนั่งรถเข็นไปตลอดขีวิต ยาย หนึจึงไม่กลับไปอยู่ฝรั่งเศสอีก

ภาพของบุญญภัทร ซึ่งเป็นคนพิการทางร่างกายในเรื่องนี้ ผู้แต่งไม่ได้เน้นถึงเรื่องความพิการ ของตัวละครมากนัก หากแต่อาศัยความพิการของตัวละครมาเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการเปรียบเทียบให้ เห็นถึงจิตใจและการกระทำของมนุษย์ ภาพของคนพิการในเรื่องนึ้จงงมีลักษณะ
(1) ภาพของคนพิการที่มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรมสูงส่ง มีความรักที่บริสุทธ์ ซึ่งมักเป็นภาพ เปรียบเทียบในเชิงตรงข้ามกับตัวละครอื่น 9 เสมอ โดยเฉพาะการใช้คู่ตรงข้ามระหว่าง พิการทางกาย กับพิการทางใจ นั่นคือ คนพิการทางกายนั้นมักจะมีจิตใจที่สูงส่งกว่าคนปกติที่มีพฤติกรรมผิดไปจาก ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
"...โลกของพี่คอกสะอาดอ่อนโยน แต่โลกของอันสกปรกกระด้าง..." (โบตั๋น 2541:28,
ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...เขาดีใจที่คุณธรรมความดียังไม่สูญไปจากโลก และยังมีผู้ซาบซึ้งกับพฤติกรรมของเขา
บุญญภัทรไม่ได้ต้องการเป็นคนเลอเลิศอะไร เขาทำทุกอย่างที่หัวใจต้องการเท่านั้นเอง คนพิการ
อย่างเขา พิการแต่กาย หากหัวใจสมบูรณ์ยิ่งกว่าผู้มีร่างกายสมประกอบทั้งหลายอีก
มากมายนัก..." (โบตั๋น 2541: 235 , ตัวเน้นเป็นของผิ้วจย)
"...พี่คอกเป็นคนเดียวที่ยายหนูยึดเป็นที่พึ่งทางใจ ถึงด้านอื่นพี่คอกจะช่วยลูกไม่ได้เพราะ
ศุขภาพไม่ดี แต่ทางด้านหัวใจแล้ว ยายหนูมีพี่คอกคนเดียวเท่านั้น...ไม่คิดเลยว่าความรักระหว่าง

มนุษยชาติจะยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ ความเมตตาที่พี่คอกมีต่อยายหนู ความรักที่ยายหนูมีต่อพี่คอก ยิ่งใหญ่กว่าความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดของแม่ลูกอย่างอัมกับยายหนู่งิ่งใหญ่กว่าความรัก ระหว่างชายหญิงทุกคู่ที่อัมเคยพบเห็นมาชั่วชีวิต เพราะบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความ ต้องการสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น..." (โบตั๋น $2541: 232$, ตัวเน้นเป็นของผู้จัจัย)
"...เขาเป็นคนดีเกินไป จันเกลียดเขา เพราะเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองช่างเลวทรามต่ำ ช้า ไม่มีใครเทียบ...เขาเป็นสามีของฉันจริง แต่ฉันไม่ได้รักเขาเลย โค่เอ๋ย ผู้ชายขาลีบข้างหนึ่ง แขนก็คอก ยังดีที่หน้าตาไม่ขิ้รั้วัก ทำงานการดีพอมีชื่อเสียง..." (โบตั้น 2541: 19, ตัวเน้นเป็น ของผู้วัจัย)
(2) ความพิการที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปมด้อยในชีวิต แม้จะยอมรับได้แต่ก็ไม่มีทางลบเลือนไป ถึงจะชดเซยด้วยการพึ่งตัวเองและเป็นคนดีอย่างที่สุดที่แม้แต่คนปกติทั่วไปก็ทำได้ยากแล้วก็ตาม ปม ด้อยนี้ถูกพูดถึงเสมอในหลายตอน โดยเฉพาะเมื่อต้องก้าวข้ามเข้าไปสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของโลกของ คนปกติ เข่น การแต่งงาน มีครอบครัว หรือการเลือกที่จะทำงานที่บ้าน ในแง่หนึ่งก็แสดงให้เห็นว่าคน พิการควรจะอยู่ในพื้นที่เฉพาะ อยู่ในโลกพิการของตัวเอง ไม่ไปปะปนข้องเกี่ยวอยู่กับคนปกติอื่น ๆ
"...พ่อเป็นเพียงเพื่อนรุ่นพี่ของแม่ และเป็นเพื่อนที่ต่ำต้อยน้อยหน้า ไม่ได้รับยกย่องแต่ อย่างใด เพราะพ่อเป็นคนไม่สมประกอบ...ที่จริงเจ้าความไม่สมประกอบนี้ กิมิได้ขัดขวางการ เรียนการงานของพ่อแต่อย่างใด พ่อทำงานได้เหมือนคนอื่น ๆ เดินได้เร็วเท่ากับเพื่อน ๆ แขนข้าง ที่คอกก็ใช้งานได้ดีเกือบเท่ากับข้างดี แต่มันก์เป็นปมด้อยประจำตัว ผู้ใหญ่เรียกพ่อว่าเจ้าคอก ไอ้คอก เพื่อน 7 ก็เรียกอย่างนั้น..." (โบตั๋น 2541:5, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ตัวเขาแม้ไม่สมประกอบ ถูกญาติ ๆ ล้อเลียน แต่พ่อแม่ไม่เคยเฉยเมยกับเขา ปฏิบัติ ต่อเขาเช่นจูกที่สมประกอบทุกประการ แม่ไม่เคยเรียกเขาว่าคอก ส่วนพ่อถึงจะเรียก ก็เรียกเพราะ ความเคยปากเคยหู ไม่ใช่ต้องการจะตอกย้ำปมด้อยของเขา..." (โบตั๋น 2541: 69 , ตัวเน้นเป็น ของผู้วัจัย)
"...พี่รู่ไอ้คนแขนคอกขาลีบอย่างพี่ จะมีใครมารักมีใครไยดีด้วย ที่แต่งด้วยเพราะกลัว จูกจะไม่มีพ่อ ไม่อยากทำแท้งเท่านั้นเอง..." (โบตั๋น 2541:85, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...ผมรักจูก หย่ากันครั้งนี้จูกก็จะอยู่กับผม...แม่เขาต้องการหย่าเพราะผมไม่เหมาะสมกับ เขา อย่างผมแขนคอก ขาลีบ จะเหมาะกับผู้หญิงหรู ๆ โก้ ๆ ได้อย่างไร..." (โบตั๋น 2541: 100 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...คนสองคนอยู่ด้วยกันไม่เกี่ยวกับความดีหรือความเลวของคนไหนหรอก เพียงแต่อยู่ ด้วยกันไม่มีความสุขก็แยกกันไป อีกอย่างหนึ่ง หนูก็เห็นอยู่แล้วว่าพ่อไม่แข็งแรง ยากจนด้วย

แขนคอก ขาลีบ หน้าตาขี้เหร่ยังงี้ ผู้หญิงสวย ๆ อย่างแม่ของหบูก็ไม่อยากอยู่ด้วย..." (โบตั๋น 2541: 130 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...กฎเกณฑ์อะไร ๆ ก็ล้วนแต่คนคิดขึ้นมา...เรื่องทำงานก็เหมือนกัน ทำไมจะต้องทำนอก บ้าน ทำไมจะต้องรับราชการ หรือเป็นลูกจ้างเจ๊ก ลูกจ้างญี่ปุ่น จูกจ้างฝรั่ง มันก์ทำงานได้เงิน เหมือนกัน พี่ว่านะเจ้าคอก มันมีปมด้อยเรื่องแขนขาไม่สมประกอบ มันชอบทำงานอยู่กับ บ้านมากกว่าออกนอกบ้านไปเป็นเป้าสายตาคนเยอะแยะเสียอีก..." (โบตั๋น 2541: 53 , ตัวเน้น เป็นของผู้วิจัย)

## "เงาจันทร์"

## เรื่องย่อ

"เงาจันทร์".เป็นนวนิยายที่เขียนโดย กฤษณา อโศกสิน (2538) ถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ จริงของผู้แต่ง ที่ได้มีโอกาสรูจักหญิงพิการคนหนึ่งที่ต้องใช้ไม้เท้าและรถเข็น แต่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ นิตยสารสำหรับเยาวขนได้อย่างดี ดึงได้เขียนเรื่องราวของคนพิการ โดยนำเธอมาเป็นแบบ เป็นตัวแทนของคน พึการ ตัวละครพิการสำคัญในเรื่องคือ "เมย์" หรือศคิน สิตะสาณี บัณทิตศิลปศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศสเหรียญ ทองจากธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรการแปลขั้นสูงจากเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นโรค 'เซเรบรัล พัลขั่ เกิดจาก อาการเกร็ง เพราะสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่ขาควบคุมไม่ได้ เมื่อกลับมาก็ได้ทำงานแปลเอกสาร หนังสือ ทั้งหนังสือสำหรับเด็ก การตลาด สารคดีป่า ไปจนถึงการเป็นบรรณาธิการทำนิตยสารรายเดือนสำหรับ เด็กด้วยตัวเอง

เรื่องราวในเรื่องเงาจันทร์นี้ เป็นเรื่องราวในชีวิตของศศิน หรือน้องเมย์ ตัวละครพิการร่างกาย ที่ต้อง ต่อสู้กับความพิการแต่กำเนิด จุดเน้นสำคัญของเรื่องเป็นการต่อสู้กับความยากลำบากในการมีฮีวิตอย่างคน พึการ เรื่องนี้ตัวละครส่วนใหญ่เป็นวีวิตของชนชั้นกลางในเมือง ซึ่งค่อนข้างมีฐานะ ทำให้สามารถเข้าถึงโอกาส และสามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง 7 ที่จำเป็นให้แก่วิวิตที่พิการได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ซีวิตส่วนใหญ่ ในเรื่องเป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดฝันในใจที่ผู้แต่งใช้คำว่า "โลกใบใน" กับการเผชิญความจริงใน "โลกใบ นอก" ที่ต้องยอมรับและต่อสู้เพื่อเอาชนะความพิการ เริ่มตั้งแต่การต้องทำกายภาพตั้งแต่เด็ก รวมถึงการผ่าตัด ซึ่งต้องเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความพิการเป็นระยะ 7 แต่ในท้ายที่สุด ศศินหรือน้องเมย์ก็ได้ทำตามความฝันที่ ต้องการ ด้วยการเป็นเจ้าของนิตยสารสำหรับเด็กที่ชื่อ "เพื่อนเด็ก" โดยมีตัวละครที่ชื่อ "ป่าสัก สาราจารย์" นักศึกษารุ่น 6 ตุลาคม 2519 ที่เข้าป่า แล้วหนีไปอยู่อังกฤษก่อนจะกลับเข้ามาเรียนใหม่เป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์ ของหนังสือ ซึ่งน้องเมย์มีความประทับใจและแอบขอบอยู่ นอกจากนี้ผู้แต่งก็ได้พาไปรู้จักกับตัวละครอื่น ๆ ที่มี ความพิการต่าง 9 กันไป เช่น "แฮรี่" เด็กชายฝรั่งในโรงพยาบาลฝึกกายภาพที่อังกฤษ ซึ่งแขนขาดแค่ไหล่ ขา ขาดแค่เข่า และมารับการฝึกกายภาพให้ใส่และใช้แขนขาเทียม "พล" นักแปลนิยายแนววิทยาศาสตร์ลึกลับ สืบสวนสอบสวน ที่เป็นอัมพาตมากว่า 15 ปี เนื่องจากตกจากที่สูง และเป็นเพื่อนของน้องเมย์ที่คอยเป็น ตัวอย่างของคนพิการที่ปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับชีวิต รวมถึง "แม่ของป่าสัก" ที่ประสบอุบัติเหตุต้องตัดแขนข่วา เหลือแค่ศอก ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าใจความรู้สกของความสูญเสียได้ดี

นวนิยายเรื่องนี้สะท้อนและนำเสนอวาทกรรมเซิงค่านิยมใหม่ ๆ ในการมองคนพิการ ซึ่งเป็น พัฒนาการทางความคิดที่แตกต่างจากนวนิยายหลายเรื่องที่ได้นำเสนอไว้ก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้แต่งได้แรงบันดาลใจจากการได้สัมผัสกับคนพิการ มีข้อมูลในแง่ของประสบการณ์และ ความคิดความรู้สึกของคนพิการที่มากพอสำหรับการบรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบ เรื่องนี้จึงเป็นนวนิยายที่ มีคนพิการเป็นตัวละครสำคัญของเรื่อง มิใช่ตัวละครประกอบเหมือนเรื่องอื่น ๆ การถ่ายทอดเรื่องราว ชีวิตของตัวละครพิการในเรื่องนี้จงงเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า เป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กับสังคมในการมอง คนพิการ และนำเสนอให้สังคมได้รับรู้ภาพคนพิการในอีกลักษณะหนึ่ง ที่แตกต่างค่อนข้างมากจากภาพ คนพิการในนวนิยายยุค พ.ศ. 2500 ดังที่ผู้แต่งได้ชี้แจงไว้ในตอนหนึ่งของคำนำว่า
"แบบหรือตัวอย่างนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องคัดเฟ้น บางชีวิตอาจน่าสนใจกว่าหรือน่าสนใจที่สุด แต่การนำมาเป็นแบบฉบับก็อาจมีช่องว่างหรือข้อขัดข้องในการนำเสนอด้านนวนิยาย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเลือกข้อมูลจากเธอผู้นี้ โดยนำสิ่งแวดล้อมของเธอ เซ่น ชนิดของโรดและ พัฒนาการต่าง ๆ มาปรุงใสไไว้ในตัวละคร ซูตัวละครสำคัญที่ข้าพเจ้ามุ่งหมายให้เป็นตัวแทนคน พิการทั้งหลาย ได้โดดเด่นขึ้นมาในมโนภาพหรือในการรับขู้ของผู้อ่าน" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 3-4)

การเปลี่ยนมุมมองที่กล่าวถึงข้างต้น อาจเกิดจากปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยที่มอง คนพิการ ขณะเดียวกันก็อาจเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ "ความจริงทางสังคม" ผ่านวรรณกรรม และเรื่องแต่งต่าง 9 ที่ต้องให้ความสำคัญกับ "ความสมจริง" มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสังคม การเมือง เศรษฐกิจอาจส่งผลให้สังคมไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติหลายด้าน ขณะเดียวกันก็อาจสร้างรสนิยมในการ เสพงานเชิงวัฒนธรรมในมุมมองที่เปลี่ยนไป อย่างสอดคล้องกับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร วรรณกรรม หรือเรื่องแต่งต่าง ๆ
(1) ภาพของคนพิการในเรื่องนี้ เป็นคนพิการที่ไม่ยอมรับความสงสาร ไม่ขอบน้ำเสียงที่ แสดงความสมเพชเวทนา ดังที่มักจะเจอในนวนิยายยุคก่อนหน้านี้ ที่สามารถแสดงความสงสาร สมเพชเวทนาแก่คนพิการได้อย่างเปิดเผยจริงใจ แต่ในยุคหลังมานี้ การแสดงความสมเพชเวทนาใน ชะตากรรมของคนพิการนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรแสดงออกมาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแสดงความรู้สึกต่อ หน้าคนพิการเอง
"โก..เด็กนั่นหน้าตาสวยนะ เสียดายที่ขาแกเป็นอะไรไป...ถือไม้เท้าตั้งแต่เล็กเลย...ศศินจำ ได้ว่า หล่อนเกลียดเสียง โถ..' ที่ทอดยาวอย่างสมเพชเวทนานั้นเป็นที่สุด" (กฤษณา อโศก สิน, เล่ม $12538: 20$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...หล่อนไม่ชอบดูหนังหรือละครที่นำเรื่องราวของคนพิการมาตีแผ่ คล้ายเป็นการขาย 'อารมณ์รันทด' อีกรูปแบบหนึ่งที่ตอกย้ำให้ดูน่าสลดใจยิ่งขึ้น ...เหมือนยามที่เปิดหนังสือแล้วพบ โลกของคนพิการ' ที่นักเขียนสารคดีไปค้นคว้าทำข่าว นำเอามาเผยแพร่ทั้งรูปและเรื่อง แล้ว หล่อนก็เลยพานวิงเวียนด้วยความโศกสลดรันทดใจ" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 300$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

อย่างไรก็ตาม แม้การแสดงความรู้สึกเวทนาสงสารคนพิการจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรในยุคหลังมา นี้ แต่หนึ่งในคำอธิบายต่อการประสบกับความพิการที่ยังมีอิทธิพลอยู่มากในสังคม ซึ่งยังเป็นประเด็น นำเสนออยู่ในนวนิยายก็คือ การประสบกับภาวะความพิการไม่ว่าประเภทใดนั้น เป็นเรื่องของชะตา กรรม หรือเคราะห์กรรม เป็นสิ่งที่คนพิการทุกคนจะต้องต่อสู้ ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมที่กำลัง เผชิญอยู่ และด้วยวาทกรรมทำนองนี้ ประเด็นเรื่องความพิการกับปมด้อย และความพิการกับการ ตระหนักถึงความเป็นอนิจจังของคนปกตินั้น แม้จะมีกล่าวถึงอยู่ในเนื้อเรื่องบ้าง แต่ก็กำลังลดบทบาท และถูกให้ความสำคัญน้อยลงทุกที
"มันก็เรื่องของความพิการ ข้อจำกัดทางสรีระของคนที่สูญเสียอิสรภาพทางกายให้แก่ ชะตากรรม" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 2 2538: 61, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"เส้นทางของเรากำลังเริ่ม..หล่อนนึกในใจ แต่จะเริ่มอย่างไรจึงจะพอสมน้ำสมเนื้อกับการ เป็นหญิงสาวที่ธรรมชาติจัดสรรเคราะห์กรรมและโชคลาภมาให้อย่างเพียบ เพื่อสู้กันภายใน ร่างร่างนี้และหัวใจดวงนี้" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 10 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"คุณสุดตาเล่าอย่างมีความสุข ศศินเหลือบเห็นความสุขนั้นจายออกมาชัดเจน ไม่มีวี่แวว ว่าผู้พูด เจ้าของแขนที่ถูกตัดขาดจะเคยสนในไยดีต่อเรื่องราวของอวัยวะที่สูญไปเพราะเคราะห์ กรรม..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 163$, ตัวเน้นเป็นของผู้วेจัย)
"เมื่อก่อน ป้าใจร้อนกว่านี้มาก พอเสียแขนเท่านั้นแหละ ต้องช้าลงทันที ฝึกตัวเองใหม่ หมด แรก ๆ ก็เศร้าใจ กลุ้มใจ แต่นานไป พยายามใช้รรรมะเข้าชช่วยก็ค่อย ๆ ได้ผลมากขึ้น ใจ ค่อย ๆ เย็น เย็นลง จนถึงขีดที่zชิกกปกติ ไม่หงุดหงิด ไม่ซึมเศร้า ไม่ทำความรำคาญให้คนรอบข้าง ด้วยปมด้อยของเรา...แขนขวาขาดไปข้างเดียว ก็ใว่ว่าร่างทั้งร่างจะต้องตายทั้งเป็น ใจทั้งใจ จะต้องเย็นชากระดางลางเมื่อไหร่เล่า...คนพิการ ถ้าลบปมด้อยได้มากเท่าไหร่ก็จะเกิดประโยชน์ กับตัวเขาเองมากเท่านั้น คือ หนึ่ง ไม่ทำให้คนที่ต้องเลี้ยงต้องดูแล ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับเขาเกิด เบื่อหน่าย เกลียดขี้หน้า สอง จิตใจเขาเองก็จะสบาย เห็นเคราะห์ร้ายของตัวเองเป็น อนิจจัง..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 189, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"การสูญเสีย มิว่าอวัยวะสวนไหน เมื่อบังเกิดมี เจ้าตัวก็จำต้องต่อสู้ทรหด ประหนึ่งว่า กำลังด่าวดิ้นอยู่กับสงครามชีวิตก็ิมปาน" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 318$, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัอัย)
"...ตั้งแต่ชายผู้ใช้เท้าซ้ายข้างเดียวเป็นเครื่องบุกเบิก กับชายผู้ต้องนั่งอยู่บนรกตลอดชีวิต หากก็สามารถพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่า ๆ หรือดีกว่าคนธรรมดาที่ไม่พิการ" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 348)
(2) คนพิการในเรื่องนี้ เป็นตัวอย่างของคนพิการที่สามารถพึ่งตัวเองได้ และพยายามที่จะ ดำเนินชีวิตประจำวันเยี่ยงคนปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป ทั้งในแง่ของการศึกษา การทำงาน และการมี ชีวิตครอบครัว มีการเสนอมุมมองและการทำความเข้าใจคนพิการเสียใหม่ ด้วยการมองว่าคนพิการก็ เป็นคนธรรมดา ๆ อาจมีความต้องการพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่มี "ข้อจำกัดทางกายหรือการเคลื่อนไหว" เท่านั้นเอง หากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ที่เหมาะสมเพียงพอก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาต่อการ ดำรงชีวิต ฉากเริ่มต้นของเรื่องนี้จึ้งเปิดขึ้นที่การกล่าวถึง คนที่มี "ข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหว" แทนคำ ว่า "พิการ" อันเป็นการเสนอวาทกรรมหรือความหมายใหม่ของคำว่า "พิการ" ให้แก่สังคมได้รับรู้
"หล่อนออกเดินช้า $ๆ$ ใช้ไม้เท้าช่วยโดยไม่ขัดเขิน ...คุณวงจิตตามมาข้างหลังอย่างคุ้นชิน ต่อ 'ข้อจำกัดในการเคลี่อนไหว' ที่คุณชฎาผู้เป็นมารดาศศินคิดขึ้นใช้แทนคำว่า 'แฮนดิแคพ' ในภาษาอังกฤษ และ 'พิการ' ในภาษาไทย..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 6$, ตัวเน้นเป็น ของผู้วจจัย)
"...ผู้คนสมัยใหม่มองความพิการหรือข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว อย่างเห็นเป็นเรื่อง ธรรมดามากขึ้น" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 36)
"คุณวรวิทย์ออกไปแล้ว ทิ้งศศินไว้ตามลำพัง กับความหวังและความฝันส่วนตนที่หล่อน เลือกเอง ด้วยสิทธิของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งข้อจำกัดทางกายมิได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 217)
"...'การเคลื่อนไหวอันจำกัด' ของหล่อนนี้มีเฉพาะเพียงขาสองข้าง หากไม่เคยลามเลย ไปถึงอวัยวะส่วนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'ดวงปัญญา'...ขาทั้งสองข้างที่ต้องใช้ไม้เท้าบางครั้ง และรถเข็นบางคราว มิได้เป็นอุปสรรคในการเดินเลือกเก็บขุมทรัพย์บางส่วน ...จากสุดขอบฟ้า... มาเป็นสมบัติติดตัวดุจมนุษย์ชาติอื่น ๆ" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 8, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วิวัย)

ข้อจำกัดทางกาย หรือข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวข้างต้นนี้ มิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวันของคนพิการเท่าใดนัก อย่างน้อย ๆ เรื่องราวที่ผู้แต่งนำเสนอไว้ในนวนิยายเรื่องนี้ก็ได้ พยายามบอกกับสังคมว่า การประสบกับภาวะความพิการนั้นไม่ควรจะเป็นปมด้อยของเขาเหล่านั้น จน ทำให้เสียโอกาสในการแสดงและใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มี การเน้นถึงข้อจำกัดทางกายและการให้ ความสำคัญกับความสามารถทางสมองและปัญญาของตัวละครสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้รับการเน้นย้ำอยู่ เป็นระยะ ๆ ควบคู่ไปกับการต่อสู้กับความพิการ และการเอาชนะซะตากรรมที่ไม่สามารถกำหนดเองได้ อย่างอดทนนั้น ได้รับการเน้นย้ำในเนื้อหาของเรื่องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตัวอย่างเฮ่น
"บรรณาธิการสาวกับไม้เท้าคู่นี้กลายเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ภาพของศศินจึง ปรากฏอยู่ตามหน้านิตยสาร เชิงแนะนำบ.ก.หญิงผู้มีข้อจำกัดทางกาย หากสูงด้วย ความสามารถทางสมอง พร้อมกับบทสัมภาษณ์ที่พยายามเจาะลึก ให้ผู้คนได้รูจักในฐานะ ผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่ง ซึ่งสามารถเอาชนะชะตากรรมที่ทำให้เฉอพิการแต่กำเนิด ก้าวขึ้นมายืนเด่น เป็นการประกาศความอดทนอันได้ต่อสู้มายาวนาน" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 2 2538: 27, ตัว เน้นเป็นของผู้วิจัย)
"ผู้มีข้อจำกัดทางกายทุกประเภท มิว่าตาบอด หูหนวก แขนขาขาด หรือบกพร่องสรีระส่วน ไหน หากสมองยังทำงาน ใจยังขานรับ "สวิตซ์" ทางอารมณ์เปิดปิดได้ เขามีสิทธิหรือไม่ ที่จะ

ได้รับการดูแลและใสใจ ในฐานะ 'ทรัพยากรบุคคล"' (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 22538 : 122, ตัว เน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ขากับไม้เท้าของหล่อนมิได้บ่งบอกเรื่องราวตกต่ำใด ๆ นอกจากหมายถึงความไม่ปกติ ของอวัยวะส่วนหนึ่งที่ต้องพึ่งเครื่องพยุง..ก็เท่านั้น แต่น้ำใจและจิตสำนึกที่เดินทางผ่านวันอัน เจ็บปวดและฝึกหนักยิ่งกว่านักรบในสมรภูมินั่นสิ..คือมนุษย์ที่สมบูรณ์" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 22538 : 345 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัย)
"เขาเปิดประตูกว้างออก พร้อมกับรับไม้เท้ามาถือไว้ แล้วจึงปล่อยให้หล่อนก้าวขึ้นนั่งโดยไม่ ทำท่าพยุง ..ดุจประกาศแก่สายตาที่ตามหลังมาว่าสุภาพสตรี้ผี้นี้คือคนพิการผู้มีศักยภาพ ..เธอ คิดได้ เป็นได้ ทำได้เท่าเทียมหรือดีกว่าคนปกติบางคน จนกระทั่งบางขณะ เขาเองก็หลงลืมไป ว่า ศศิน สิตะสาณีมีข้อจำกัดทางกาย สมองสวนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว..บกพร่อง หากแต่สวน อื่นทำงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง..ส่วนที่ควบคุมความคิดและจิตสำนึก" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $2538: 352$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(3) ภาพของคนพิการในเรื่องนี้ มีการนำเสนอในหลายมิติด้วยกัน เพื่อประกอบให้ผู้อ่านได้ สัมผัสโลกของคนพิการอย่างเข้าใจใกล้ชิดกว่าที่เคย่ ในนวนิยายยุคก่อนหน้านี้ ชีวิตของคนพิการมีเพียง เรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอาชนะใจคนในครอบครัวด้วยความดีและจิตใจที่บริสุทธิ์งดงาม และพยายาม นำเสนออารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจของคนพิการเหล่านั้น แต่ในเรื่องนี้ได้พยายามที่จะเขียนถึง เรื่องราวสิ่งดี ๆ ในโลกของคนพิการหลายแง่มุม ทั้งชีวิตการทำงาน การฝึกกายภาพ การดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัวและคนใกล้ขิด ชีวิตแต่งงาน รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เข้ากับคนพิการ และ ข้อเรียกร้องต่อสังคม

ในสวนของชีวิตแต่งงานและการสร้างครอบครัวนั้น ผู้แต่งได้นำเสนอผ่านชีวิตของ "พล" เพื่อนของ "ศศิน" ซึ่งประสบอุบัติเหตุต้องนั่งรถเข็นตลอดซีวิต พล เลือกทำงานที่เหมาะกับความพิการ ของตัวเอง มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น และใช้ซีวิตเยี่ยงคนปกติธรรมดาทั่ว 7 ไป
"...ก็สงสารตัวเองเหมือนมนุษย์ทั่ว $ๆ$ ไปนั่นแหละ ...เดี่ยวนี้ ผมก็เลยนั่งอยู่บนรถเข็นตลอด ..ตลอดชีวิต...ผมไม่เคยปรับตัวผมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเลย แต่ที่อยู่มาได้อย่างพอใจทุกวันนี้ เพราะผมปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวผมมากกว่า...ศศินได้แต่ํสึกว่า เขาน่าจะเป็นอีกคน หนึ่งซึ่งเข้าใจจัดแต่งสิ่งต่าง 7 ที่ตกหล่นในชีวิตให้กลมกลืนกัน ด้วยศรัทธาของเขาเอง" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 54 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ผ่อนบ้านไว้หลังนึง เป็นทาวน์เฮ้าส์เล็ก ๆ น่ะครับ ...เพราะในที่สุด มันก็ต้องมาถึงจุดที่ เราต้องช่วยตัวเองเต็มกำลังปัญญา คนปกติเขาช่วยตัวเองยังไง ถ้าเราช่วยตัวเราได้ ก์ต้องช่วย ขนาดนั้นละ" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 91$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...แท้จริงแล้ว คนพิการก็มีสิทธิแต่งงานได้ หากบังเอิญพบพานหวานใจ ผู้มีเยื่อใย อบอุ่น รวมทั้งยอมสละความสุขส่วนตัวบางประการ เพื่อเขาหรือเธอ" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 91 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

สำหรับการฝึกกายภาพบำบัดของคนพิการ เรื่องนี้ก็เล่าให้ผู้อ่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ ยากลำบาก แต่เป็นความจำเป็นของคนพิการ และพยายามถ่ายทอดความรู้สึกบางส่วนออกมาให้ผู้อ่าน ได้รับรู้ ซึ่งที่จริงสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลาง ที่ทำให้สามารถเข้าใจความสำคัญ ของการฝึกกายภาพบำบัด และเข้าถึงโอกาสได้ตามฐานะ
"ครูฝึก คือที่สุดของความซึ้งใจ ด้วยไม่ว่าจะเป็นครูคนไหน เธอจะต้องใช้ทั้งไม้แข็งและไม้ นวม แม้้้ว่าเด็กเจ็บจนเธอเจ็บตามไปด้วย บางคราวอาจถึงกับน้ำตาคลอ หากก์จำเป็นยิ่งนัก เนื่องด้วย 'กายภาพบำบัด' นี่แล้วที่จะช่วยให้ความพิการหลายรูปแบบได้รับการ ฟื้นฟู' เพื่อไปสูความเป็นปกติให้มากที่สุด ครูฝึกกายภาพจึงเปรียบเสมือนความหวัง ทั้งน้อยและ ใหญ่ของมวลหมู่ผู้มีข้อจำกัดทางกายอย่างแท้จริง" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 95, ตัวเน้น เป็นของผู้วิจัย)
"แต่ดิจันก็ดื้อมาก..เบื่อโรงเรียน เบื่อโรงพยาบาล เบื่อทำกายภาพ หญิงสาวเล่ายิ้ม ๆ อย่างผู้ที่เอาชนะซะตากรรมได้สำเร็จส่วนหนึ่ง คือเขาจะฝึกให้เราทำสิ่งที่ทำไม่ได้...ยกแขนขา ไม่ได้ก้ต้องยก กางขาไม่ได้กีต้องกาง ยืนไม่ได้กีต้องยืน...คนปกติ ก็ควรฝึกอย่างนั้นเหมือนกัน" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 38-39$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...หล่อนผ่านมาอย่างไรตั้งยี่สิบห้าปี หกล้มแล้วร้องไห้ ร้องไห้แล้วเข้าฝึก ฝึกแล้วฝึกอีก ไม่อยากยกขายกแขนก์ต้องยก ไม่อยากทำสิ่งไหนก์จำต้องทำสิ่งนั้น มิได้ว่างเว้น ฝึกมาเรื่อยจนถึง ทุกวันนี้..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 67)

หนึ่งในภาพชีวิตที่สำคัญของคนพิการก็คือ การดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดจากครอบครัวและ คนใกล้ขิดคนพิการเอง ในเรื่องนี้ "ศศิน" เป็นตัวอย่างของคนพิการในครอบครัวซนชั้นกลางที่ได้รับการ ดูแลอย่างดีจากพ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการ ผลักดันในคนพิการได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมา และเป็นภาพของคนพิการที่เปลี่ยนไปจากนว นิยายในยุคก่อนอย่างสิ้นเชิง จากคนพิการที่ต้องปิดบังช่อนเร้น มาสู่คนพิการที่เปิดเผยตัวเอง เป็น ส่วนหนึ่งของสังคมเข่นเดียวกันกับคนปกติ
"จูกของเขากับไม้เท้าคู่หนึ่งนี้ มีความหมายมาก...ด้วยว่าในหัวใจและเรือนกายของศศิน มีแต่เสน่หาของพ่อแม่บรรจุอยู่ ประหนึ่งว่าปลุกเสกขึ้นมาจนเป็นเนื้อเป็นตัว เป็นความรู้ความคิด อันผนึกไว้ซึ่งการฝึกปรือหลายหลากที่ล้วนลำบากสาหัส หากทั้งดู่ก็มักจะเตือนตนเองให้ตระหนัก

> ชึ้งถึงลมชีวิตอันอาจพัดมาโลมไล้ และลูกของเขาควรได้ลิ้มรสความรี่นรมย์เช่นคนอี่น ๆ มิใช่ถึงกับเก็บหล่อนไว้ในกล่องเหล็ก อันเนี่องจากความประหวั่นพรั่นพรึง" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 134-135, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
> "จิตรกรผู้นี้ พิการมาแต่กำเนิด..เหมือนหล่อน ขยับร่างกายหรืออวัยวะสวนใดไม่ได้เลย.. ยามจะไปไหนมาไหน แม่ของเขาจะอุ้มไปด้วยตลอดเวลา ขณะเดียวกันพ่อเขาก็รังเกียจ...ศศิน คิด ก็คงต้องมีคนในครอบครัวสักคนจนได้แหละ ที่รังเกียจลูกผู้ผิดปกติ มีตัวอย่างมากมายใน สังคมทุกระดับ ที่ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวของลูกพิการปัญญาอ่อน ดีแต่เอาเด็กไปฐุก ๆ ไว้ตาม โรงเรียนและมูลนิธิต่าง ๆ หากร้ายกว่านั้น ก็อาจถึงกับเก็บไว้ในบ้าน ให้ข้าวให้น้ำเหมือนหมู เหมือนหมาไปเลยก็มี" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม $12538: 310$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
> "พ่อแม่บางครอบครัวที่เคยเห็นบางราย จะไม่ยอมเอาลูกพิการปัญญาอ่อนออกมาโซว์ เลย เวลาคุยเวลาอวด ก็จะอวดแต่ลูกที่เก่งที่ใก้ แต่ลูกที่บกพร่องจะเก็บจะซ่อน พอตัวทำยังงั้น ปมด้อยมันก์เลยถามหา เพราะของอะไกก๊ตาม ถ้าเราต้องปิดบังซ่อนเร้น กลัวคนรู้คนเห็น ก็เป็น ธรรมดาที่จะต้องทำพิษ ถ้าเปิดเผยให้หมด ก็สบายใจ ผู้คนเห็นบ่อย ๆ ก็กลายเป็นเรื่อง ปกติ..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 2 2538: 236-237, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

นอกจากการเปิดเผยตัวเองออกมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว "ศศิน" ยังได้ทำหน้าที่เป็นเสียง สะท้อนหนึ่งของคนพิการในการเสนอข้อเรียกร้องต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนพิการนั้น ต้องการอะไรบ้าง นั่นคือ
"...คนพิการต้องการกำลังใจ ต้องการการส่งเสริมจากสังคมในส่วนที่เรามี ความสามารถ แล้วเขาไม่ปิดกั้นความสามารถสวนนั้น พูดง่าย ๆ ก็คือขอโอกาสที่เท่าเทียมกับ คนปกติ ขอความช่วยเหลือให้คนพิการได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดทั้งใจ ทั้งกาย และการยอมรับใน สังคม ขอเครื่องมือเครี่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต รวมไปถึงบริการด้านสาธารณะทุก อย่าง" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 316, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

ในส่วนของบริการสาธารณะนั้น ผู้แต่งได้ให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการใน ต่างประเทศ เพื่อเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ในสังคมไทย และเป็นหนึ่งในความสำคัญที่ จะทำให้คนพิการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้
"ทุกที่ทุกแห่งจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกของพวกที่มี 'ข้อจำกัด' ทั้งนั้น ไม่ว่าคนตา บอด หูหนวก ขาขาดแขนขาด เขาจะมีหมด...คือมีทั้งลิฟต์กว้างพิเศษ ห้องน้ำพิเศษ กว้าง พอที่จะเอารถเข็นเข้าไป แถมยังกลับรถได้ด้วย ประตูก็เป็นประตูอัตโนมัติแบบเลื่อน มีราวให้ เกาะ มีปุ่มฉุกเฉินให้กดเรียกได้ทุกเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ตามถนนหนทางมีทาง ลาดเป็นระยะ $ๆ$ สำหรับให้รถเข็นของคนพิการขึ้นลงได้สะดวก ไม่ใช่ทางลาดที่เอาแต่ใช้ขนของ

อย่างบ้านเรา ...ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการนี่จะลาดชันไม่ได้ไงคะ ต้องลาดต่ำ ต้องใช้ทาง ยาวมากหน่อย...เวลาพายายเมย์ไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า หรือพาไปตามถนน ก็จะไม่มี กังวลเลย สะดวกสบายทุกอย่าง อย่างทางม้าลายนี่ เขาจะมีปุ่มสำหรับคนตาบอดเลยนะคะ เป็น ปุ้มที่มีสัญญาณเสียง ไฟเขียวเสียงก็จะดังอย่างนึง ไฟแดงจะดังอีกอย่าง เวลาจะขึ้นรถโดยสารที่ ชูงหน่อย เขาก็จะมีเครนไฮดรอลิกยกขึ้นยกลง...แม้แต่รถยนต์ เขาก็ดัดแปลงให้คนพิการขับ เองได้ คือรัฐบาลของเขาจะทำทุกอย่างที่เป็นการช่วยให้คนพิการพึ่งตัวเองได้ แล้วมีความ ภูมิใจในตัวเองที่ไม่ต้องตกเป็นภาระของใคร เท่ากับช่วยตั้งต้นชีวิตใหม่ให้พวกเขา..." (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 12538 : 121 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...สังคมที่นั่น ไปไหนมาไหนไม่ค่อยร้ัสึกอะไร ไม่เหมือนที่นี่ ใครผิดหูผิดตาหน่อยก็มอง แล้ว...อยู่เมืองนอก สุขภาพจิตของแม่กับยายเมย์จะดีมาก ...พวกแฮนดิแคพนี่ เขาจะมีพร้อม รัฐ ให้เขาพร้อม เพื่อนมนุษย์ด้วยกันกีให้เขา ไม่แลเห็นว่าเขาควรฤูกังเกียจกีดกัน แต่เห็นว่าเขา เป็นคนคนหนึ่งที่มีสิททิ์มีเสียงเท่าคนอื่น ๆ ที่อวัยวะครบสามสิบสอง" (กฤษณา อโศกสิน, เล่ม 1 2538: 120 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

## "เรือนไม้สีเบจ"


#### Abstract

เรื่องย่อ "เรือนไม้สีเบจ" ของ ว. วินิจฉัยกุล ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2544 เป็นนวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวความ รักของ "อาร์ม" กับ "มุก" โดยผู้แต่งใช้ลักษณะการเขียนเหมือนเป็นบันทึกของตัวละครแต่ละตัว ในการมองยีวิต และเหตุการณ์ที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย "อาร์ม" เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลทีมชาติ เรียนคนละคณะกับ "มุก" แต่ไปรู้จักกันในวิชาภาษาไทย และต้องทำรายงานด้วยกัน อาร์มเป็นเจ้าของเรือนไม้สเเบจซึ่งอยู่คนเดียว หลังจากที่ตากับยายเสียซิวิต ส่วนมุกอยู่กับคุณย่า เรื่องราวส่วนหนึ่งในเรื่องนี้เป็นตอนที่อาร์มประสบอุบัติเหตุ รถยนต์ตอนไปเรียนที่เมืองนอก แรงกระแทกทำให้ขาไม่มีแรง เดินไม่ได้ เนื่องจากว่ากระดูกสันหลังไปทับ เส้นประสาท กลายเป็นคนขาพิการ เมื่ออาร์มกลับมาเมืองไทย ก็มีเหตุการณ์อันทำให้ต้องรีบแต่งงานกับมุก เพื่อหนีการคลุมถุงขน อาร์มจึงเป็นลูกเขยที่พ่อตาแม่ยายไม่ชอบสักเท่าไหร่ ในตอนท้ายเรื่อง อาร์มได้รับการ ผ่าตัดเอาเหล็กที่ขาออก และสามารถเดินได้เป็นปกติ วีวิตของอาร์มกับมุกจึงต้องผ่านอุปสรรคต่าง 7 นานา จนกระทั่งสามารถอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างปกติสุข


นวนิยายเรื่องนี้เป็นความพยายามถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดของคนพิการที่ไม่ได้พิการมาแต่ กำเนิด รวมถึงสิ่งที่คนพิการต้องเผซิญในการดำรงวีวิตอยู่ด้วยตัวเองโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งในเรื่อง ของการงานอาชีพ การแต่งงานสร้างครอบครัว ฯลฯ การประสบกับความพิการในภายหลังนั้น ผู้แต่ง อุปมาให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น "ฝันร้าย" เป็นความเจ็บปวดและอุปสรรคสำคัญช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ตัว ละครจะต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้
(1) การประสบกับความพิการที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นฝันร้ายในขีวิต เป็นความทรงจำที่คนพิการ ทุกคนอยากจะลืม เนื่องจากว่าการเปลี่ยนจากคนปกติที่มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ มาสู่คนที่มีข้อจำกัด ทางร่างกายบางประการนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใซ้เวลาในการทำความเข้าใจและการปรับตัวค่อนข้างมาก กลายเป็นปมด้อยใหญ่ในรีวิตที่เจ็บปวด และเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะต้องต่อสู่ให้ผ่านไปให้ได้
"... พี่จะไม่เหมือนเก่า เพราะแงงกระแทกตอนรถตกถนนจงไป ทำให้ขาไม่มีแรง เดินไม่ได้ หมอตรวจพบว่ากระดูกสันหลังทับเส้นประสาท เมื่อผ่าตัดกต้องรอดูอาการอยู่ประมาณ 4 ปี ซึ่ง จะหาย หรือหายบางส่วน หรืออาจจะไม่หายเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าประสาทส่วนนั้นตายหรือไม่...พี เป็นคนพิการ ถ้าหากว่าต่อไปจะเดินได้ ต้องใช้ไม้ค้ำยัน...พี่จะทำงานอยู่ที่นี่ คนพิการอยู่ที่นี่จะ สะดวก สังคมเขาให้สวัสดิการดีกว่า ดีกว่าจะกลับไปบ้าน...ทางบ้านมุกเองคงไม่มีวันยอมให้มุกมี แฟนอย่างพี่ ใครจะยอมให้มุกมีปมด้อยมากเกินไป..." (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 99, ตัวเน้นเป็น ของผู้วัจัย)
"ตอนแรกผมคิดว่าผมพิการ...รู้แต่ว่าผมได้รับการผ่าตัดทันเวลา โดยมีเหล็กดามไว้ แต่ผม ก็ไม่สามารถจะเดินได้อย่างเก่าอยู่ดี อารมณ์ผมในตอนนั้นปั่นป้วนยิ่งกว่าทะเลบ้า ผมเป็นนักกีพา มาก่อน ไม่มีอะไรเป็นความภูมิใจเท่ากับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ผมตั้งใจเรียนเพื่อจะให้จบ

แล้วกลับไปหาคนรัก ไม่มีสี่งใดเลวร้ายเท่าอุปสรรคที่ทำให้ผมต้องดร็อปหรือเรียนไม่จบ ผมมีเเิน จำกัด ไม่มีอะไรทำให้กลุ้มใจได้เท่ากับค่ารักษาพยาบาล" (ว. วินิจฉัยกุล $2547: 134$, ตัวเน้นเป็น ของผู้วิจัย)
"...ขอบอกให้ว้ว่าชีวิตผมมีเรื่องเจ็บปวดมาหลายปีแล้ว $\ldots$..จ็บมากที่สุดก็ตอนที่ผมนึกว่า ผมจะทำโทจบ แล้วกลับประเทศไทย แล้วก็กลับไม่ได้ เป็นคนพิการ หมดอนาคต หมดเงิน หมดทุกอย่าง..." (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 385 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิวัย)

ในการนำเสนอของนวนิยายสมัยใหม่นี้ ได้พยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัว ละครพิการออกมาค่อนข้างขัดเจน ทั้งความเจ็บปวด ท้อถอย หมดหวังด้วยการใช้อุปมาอุปไมยเพื่อให้ ผู้อ่านได้เห็นภาพของการกระชากความรู้สึกของคนปกติ ที่ประสบกับภาวะความพิการในภายหลัง ซึ่งจะ มีลักษณะของการหวนหาความทรงจำในอดีตที่งดงามแทรกอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องนี้ อาร์ม เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลทีมยาติ ซึ่งหมายความว่าจะต้องใช้ร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวไปสู่ เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น เมื่อร่างกายไม่สามารถเดินเหินได้อย่างเป็นปกติ จึงเทียบเท่ากับไม่สามารถ ใช้ความสามารถที่เขามีอยู่ได้เลย กรณีนี้การประสบกับความพิการจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีวิต
"...เหตุการณ์นี้มันเหมือนใครเหวี่ยงไม้หน้าสามเข้ามาเต็มหน้าผม หลายครั้งที่ผมนึกอยาก ให้มันเป็นแค่ฝันร้าย รอชั่วโมงที่ผมจะตื่นขี้นในตอนรุ่งเช้า แต่ผมตื่นขึ้นมาทีไร ฝันร้ายก์ยังคง อยู่" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 137, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"ช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาอ่อนแอที่สุดของผม ผู้ชายนักกีฬำใช่ว่าจะแข็งแกร่งเหมือนอยู่ใน สนามได้ตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงซะเมื่อไหร่ คนทุกคนย่อมมีเวลาหนึ่งที่ะชี้สึกอับจน เหมือนเรือล่ม อยู่ในทะเลห่างไกลฝั่ง คลื่นมีแต่ซัดออกห่าง หาดทรายที่หวังว่าจะก้าวขึ้นย่างเหยียบ ใกล้แค่ เอื้อมก็ถอยห่างออกไปทุกทีจนลับตา ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาตะเกียกตะกายไปถึงมันได้หรือเปล่า" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 142)

[^0]"ความเจ็บปวดทางร่างกายกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีววิต ทำให้ผมรู้ว่าคนเราหลงลืมคุณค่า บางอย่างได้ง่าย 7 เสมอ อย่างร่างกายเรานี่แหละ ครั้งหนึ่งมันเคยเบา เคยคล่องแคล่ว เคย แข็งแรงเสียจนผมไม่รู้สึกถึงความหมายของมัน จนกระทั่งมันกลายมาเป็นภาระให้แบก ผมจึง หวนคิดได้ว่าครั้งหนึ่ง สุขภาพที่ดีเป็นค่ามหาศาลแค่ไหนกับคนเรา แต่.มีประโยชน์อะไรจะมัว คร่ำครวญ น้อยอกน้อยใจตัวเอง หรือทุ่มเทความเคืองแค้นไปให้คนอื่น" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 142, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(2) การดำรงขีวิตอิสระของคนพิการ ที่จริงแล้วยังเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะได้รับการยอมรับจาก สังคมมากนัก แสดงให้เห็นว่า สังคมยังมองว่าคนพิการเป็นคนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างคน ปกติ ไม่สมควรมีซีวิต มีครอบครัวเยี่ยงคนปกติได้ เรื่องนี้จึึแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของคนพิการที่ ต้องการโอกาสในการดำรงชีวิตเท่าเทียมกับคนปกติ และการเผชิญกับความจริงที่ว่า สังคมยังไม่เปิด พื้นที่ให้แก่คนพิการมากนัก
"...สุขภาพเขาเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้เขาไม่อาจทำงานตรากตรำได้...งานที่ต้องไปติดต่อ นอกสถานที่หรือได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดบ่อย ๆ เขาก์ทำได้ไม่คล่องตัว เท่าที่ควร แค่พี่อาร์มไปสมัครงาน เพียงเห็นการเดินเหินของเขา ก็รู้แล้วว่าคำปฏิเสเต้อง ตามมา...อุบัติเหตุทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป พี่อาร์มเก็บตัวอยู่บ้านมากขึ้น พบคนน้อยลง เมื่อไม่มี งานทำ บางครั้งเขาก็ดูหงุดหงิดและท้อถอย แสดงออกด้วยการปลีกตัวออกห่างไปทำอะไรเงียบ ๆ คนเดียว..." (ว. วินิจฉัยกุล $2547: 244$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(3) ความพิการยังถูกใข้เป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และเป็นเครื่อง พิสูจน์ความดี/ไม่ดีของตัวละครอื่น ๆ อยู่เสมอ แม้กระทั่งเรื่องนี้ ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2544 ก็ยังมีลักษณะ ที่ว่านี้อยู่ แต่ก็มีการนำเสนอในลักษณะที่ต่างออกไป จากที่แต่เดิมเป็นคู่ตรงข้ามกันอย่างเด่นชัด ตัว ละครที่ดีจะต้องแสดงความสมเพชเวทนาต่อคนพิการ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม แต่ในเรื่องนี้ ตัวละครร้ายจะ เป็นคนที่แสดงความสมเพชเวทนา ในเชิงดูถูกความไม่สมประกอบ ในขณะที่ตัวละครดีจะเป็นคนที่คอย ให้แต่กำลังใจ ไม่สนใจความพิการ ไม่แสดงความสมเพชเวทนา น่าสงสาร อันเป็นแนวคิดที่มองว่าคน พิการก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และนี่ก็คือหนึ่งในวาทกรรมใหม่ในการมองคนพิการ
"มุกรอผมอยู่อย่างสงบเสงี่ยม ดีอยู่อย่างที่เธอไม่ได้เข้ามาช่วยพยุง หรือออกปากแสดง ความสงสารผม ผมเกลียดที่ใครจะมาแสดงความเวทนาผมอย่างคนไม่สมประกอบ" (ว. วินิจจัยกุล 2547 : 161 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...สำหรับคนป๋วย ไม่มีอะไรดีไปกว่าเรายังมีเพื่อน มีคนคุยด้วย มีคนมาทำให้ลืมว่าเราอยู่ ในสภาพไหน ทำให้มีกำลังใจ" (ว. วินิจจัยกุล 2547: 139)

ในขณะที่ภาพตรงข้ามก็จะแสดงผ่านความนึกคิดของตัวละครที่มีต่อ อาร์ม ที่พิการในลักษณะที่ สมเพช แกมดูถูก ด้วยความคิดเดิมที่ว่าคนพิการคือคนด้อยค่าในสังคม
"เธอเลื่อนสายตาจากหน้าผมลงไปมองไม้เท้าที่ผมใช้ช่วยไม่ให้ขารับน้ำหนักเกินไป สายตา บอกว่ามันเป็นสิ่งไม่น่าพึงใจ เหมือนผมย่ำเข้ามาบนพรมทั้งรองเท้าเปื้อนโคลน" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 162)
"ไอ้ผู้ศายพิการ ตกงาน เงินก็ไม่มี คนพรรค์นี้อย่าว่าแต่มาเป็นจูกเขย สมัครเป็นคนขับรถ ฉันยังไม่เอา..." (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 230)
"...ผมลดสายตาลงมองเห็นไม้เท้ายังอยู่ในมือ ยันพื้นไว้ วูบหนึ่งผมนึกทุเรศมันอย่างบอก ไม่ถูก ไอ้หน้าอย่างนี้น่ะหรือจะมาเป็นคู่แข่งผม แค่ยืนบนพื้นให้ได้ปกติเหมือนคนอื่นเขา กัให้ได้ เสียก่อนเถอะน่ะ" (ว. วินิจจัยกุล 2547: 192, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...มุกไปแต่งกับผู้ชายมีแต่ตัว อ้างว่าเรียนจบมาจากเมืองนอก...งานก็ไม่มีทำ แถมยัง พิการ พาไปงานไหนก็ไม่ได้ ให้คนเขามองด้วยความสมเพชปนประหลาดใจว่าคนอย่างคุณ พิเชียรกับคุณชัญญายอมมีลูกเขยแบบนี้ได้ยังไง" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 280, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)

๒
ภาพของคนพิการทางสายตา

"พระอาทิตย์คืนแรม"


#### Abstract

เรื่องย่อ นวนิยายเรื่อง "พระอาทิตย์คืนแรม" ของ ขมัยภร แสงกระจ่าง (2541) เป็นเรื่องของตัวละครคนพิการ ตาบอดที่มีชิวิตอยู่จริง โดยที่ผู้เขียนได้ข้อมูลจากประสบการณ์จริงและข้อมูลจากโรงเรียนสอนคนตาบอด นิยาย เรื่องนี้เป็นเรื่องของ "กรรณ" เเ็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่โหยหาความรักความอบอุ่นในครอบครัว โดยเฉพาะจาก พ่อซึ่งมักจะใช้ความรุนแรงทำร้ายแม่เป็นประจำ แม้จะทดแทนด้วยการเรียนหนังสือเก่ง แต่กรรณก็เป็นคนเก็บ ความรู้สึกและสับสนในตัวเอง จนกระทั่งไปมีความรู้สึชอบพอกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันคนหนึ่ง และประสบกับ ความพิการตาบอด เนื่องจากใช้ปืนจ่อขมับยิงตัวเองในวันหนึ่ง ลูกกระสุนวิ่งเข้าไปตัดประสาทตาทั้งสองข้าง ในช่วงแรกกรรณยังยอมรับความจริงที่ว่าตัวเองตาบอดไม่ได้ ร้สึกแย่กับตัวเองที่ต้องเป็นภาระของแม่และคน อื่นๆ จนกระทั่งค่อย 7 ทำใจและยอมไปฝึกการใช้ไม้เท้าและฝ็กช่วยตัวเองในชีวิตประจำวันที่มูลนิธิพัฒนาคน ตาบอด ด้วยกำลังใจความช่วยเหลือของ "เหมือนใจ" ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท และ "ไกร" พี่ชายที่พยายามหาหนังสือ ที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจอ่านใส่เทปให้กรรณฟัง เมื่อไปฝึกที่มูลนิธิฯ กรรณต้องฝึกทำทุกอย่างเพื่อที่จะสามารถ ดำรงวีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ล้างจาน ทำกับข้าว เดินออกไปซื้อของ ขึ้นรถเมล์ เรียนอักษรเบรลล์ ไปเรียน กวดวิชา และสอบเข้ามหาวิทยาลัย แม้กรรณจะไม่สมหวังในความรัก แต่เขาก็อย่่อย่างมีความสุขเนื่องจาก ยอมรับได้ในสภาพความเป็นจริงที่แม้จะเป็นคนตาบอดแต่กึ่พึ่งตัวเองได้ในที่สุด


นวนิยายเรื่องนี้ มีตัวละครหลักเป็นคนตาบอดที่ไม่ได้ประสบกับความพิการแต่กำเนิด เนื้อเรื่อง ส่วนใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ตัวละครต้องเผซิญเมื่อประสบกับภาวะพิการ ทั้งในแง่ของสภาพจิตใจ ความคิด การ กระทำที่แสดงออก ไปจนถึงกระบวนการในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของคนพิการ จากเรื่องนี้ได้แสดงให้ เห็นอีกลักษณะหนึ่งของภาพตัวแทนหรือภาพแบบฉบับของคนพิการ กล่าวคือ
(1) การต่อสู้ปะทะกันระหว่างอุดมการณ์หรือวาทกรรมหลายชุด ดังนี้
( n$)$ ค่านิยมเรื่องเวทนานิยม ที่แสดงออกต่อคนพิการด้วยความรู้สึกน่าสงสาร สมเพข เวทนา ในยุคนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติโดยเปิดเผย ไม่ควรพูดให้ได้ยิน เพราะมันกลายเป็น การตอกย้้าความรู้สึก "ด้อยกว่า" ให้แก่คนพิการ
"กรรณสู้สึกขัดใจที่เลือกทางเดินของตัวเองไม่ได้ ซ้ำยังต้องพึ่งพิงอยู่กับคนอื่น เขาเริ่ม หงุดหงิดและอยากหนีไปจากโรงพยาบาล เบื่อการนอนอยู่บนเตียง เกลียดเสียงของหมอที่ดูมี เมตตาแต่เบื่อหน่ายที่จะต้องคอยพูดกับเขาและแม่ของเขา...เกลียดแม้แต่เสียงเปิดประตู เพราะ มันหมายถึงเสียงที่จะตามมาหลังจากนั้น ประเภทโธ่เอ๋ย น่าสงสารจริง ทำไมถึงทำอย่างนี้นะ

กรรณเขาเบื่อที่จะได้ยินว่าตัวของเขาเองได้ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนอย่างไรบ้าง" (ชมัย ภร แสงกระจ่าง $2543: 70$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อข้างหน้าของเขามันคือความมืดมน...มีแต่ถ้ำโพรง สีดำมืดอยู่เบื้องหน้า...โชคดีที่เขาไม่เห็นใครในระหว่างทางเดิน ทำให้ไม่ต้องเห็นสายตาแสดง ความสมเพชเวทนาของใคร..." (ขมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 71$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"คุณแม่ขา คนนี้เขาตาบอดหรือคะ...ใช่จ๊ะลูก หนูต้องสงสารเขานะ...หนูขอสตางค์บาท หนึ่งให้คนตาบอด" (ขมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 142$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...สิ่งที่คนตาบอดไม่ชอบที่สุดก์คือน้ำเสียงเวทนาและสมเพชจากคนตาดี" (ชมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 150$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(ข) ภาพตัวแทนของคนตาบอดที่สังคมได้สร้างให้คู่กับการขายล็อตเตอรี่ หรือเป็นหมอ นวดแผนโบราณนั้น กลายเป็นสิ่งคนตาบอดเองไม่ขอบ เนื่องจากมีอคติในเซิงความรู้สึกว่าด้อย กว่า
"จะไปอนุสาวรีย์ทำไมล่ะ ขายล็อตเตอรี่เหรอ ไม่เห็นมีล็อตเตอรี่นี่" (ซมัยภร แสงกระจ่าง 2543: 145)
"...ตาบอดแล้วจะอยู่ได้อย่างไรล่ะ อยู่ให้เป็นภาระของคนอื่นเช่นนี้หรือ...มาวันนี้ ภาพคน ตาบอดที่ขายล็อตเตอรี่กระจ่างขึ้นเต็มความทรงจำ เขานึกเห็นภาพตัวเองใส่แว่นดำไปยืน ขายล็อตเตอรี่อยู่ตามศูนย์การค้า และบอกกับตัวเองว่าทุเรศ" (ชมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 75$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...เขานึกเห็นภาพตัวเองเป็นหมอนวดแผนโบราณ แม้จะไม่เข้าใจเท่าไหร่ แต่เขาก็รี้สึก เศร้าต่ออนาคตของตนเจง" (ชมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 118$. ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(ค) การปะทะกันในทางความคิดเรื่องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกคนปกติ ด้วยการ ดำรงซีวิตอิสระของคนตาบอด และการที่คนตาบอดจะเดินอยู่ทั่วไปในสังคมนั้น ยังคงเป็นประเด็น ถกเถียงในสังคม ดังจะเห็นได้จากค่านิยมและสัญลักษณ์หลายประการ ที่ตอกย้ำความแตกต่างระหว่าง โลกของคนพิการกับโลกของคนปกติให้กลายเป็นโลกคนละใบ
"...แต่มันอันตรายนี่ เราเคยเห็นบ่อย ๆ คนตาบอดตามถนนหนทางน่ะน่าสงสารออกจะ ตาย เรารับไม่ได้หรอก ถ้ากรรณต้องออกไปเดินสะเปะสะปะอยู่อย่างคนพวกนั้น..." (ชมัยภร แสง กระจ่าง $2543: 138$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีศีกษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย กุลภา วจนสาระ

เมื่อกรรณต้องฝึกการใช้ไม้เท้านั้น "กรรณรู้กึกไม่ซอบใจขึ้นมาทันที เมื่อครั้งที่เขายัง มองเห็น ไม้เท้าของคนตาบอดคือสัญลักษณ์ของคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ คือสัญญาณการเดิน โดยไร้ทิศทาง คือสิ่งที่เป็นเครื่องแบ่งแยกคนตาดีและคนตาบอดออกจากกัน แต่มาบัดนี้เขา กลับต้องไปใช้มัน เจ้าสิ่งที่ทำให้เขาแยกห่างจากแม่และเพื่อน ๆ ออกไปทุกที..." (ขมัยภร แสง กระจ่าง 2543 : 122 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...เขายอมรับว่าเขาเป็นคนตาบอดไปแล้ว เขาไม่ใชผู้าายที่มีคุณลักษณะะที่ผู้หญิงจะเลือก เป็นคู่รักอีกต่อไป..." (ซมัยภร แสงกระจ่าง 2543: 197)
"...คุณกรรณตาบอดนะ หล่อยังไง ผู้หญิงก็ไม่เลือกหรอก..." (ซมัยภร แสงกระจ่าง 2543: 243)
(2) แนวคิดหนึ่งที่ได้รับการตอกย้ำมากในเรื่องนี้คือ แนวคิดเชิงปัจเจกชนนิยม ซึ่งสะท้อนให้เห็นใน ความคิดที่ต้องการพึ่งตัวเอง และการดำรงขีวิตอิสระอย่างที่ไม่ต้องเป็นภาระเลี้ยงดูของใคร และ ความพยายามที่จะนำเสนอการเปลี่ยนความคิดที่มองคนพิการหลายประการ เช่น การใช้ประสาทสัมผัส อื่นในการ "เห็น" แทนตา และพื้นฐานของความคิดเหล่านี้ก็คือการยอมรับความพิการเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตและส่วนหนึ่งของสังคมให้ได้ก่อนนั่นเอง
"เรออายใช่ใหมล่ะ ไม่ต้องอายหรอก สิ่งแรกที่เธอต้องทำก์คือยอมรับสภาพความเป็น คนตาบอด เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มันก์เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่เขามีข้อบกพร่อง อย่างอื่นในร่างกาย พระเจ้าให้ความบกพร่องคนมาต่าง ๆ กันไป เมื่อเราได้อย่างนี้ เราก็รับว่ามัน เป็นของเรา เป็นส่วนหนึ่งของเรา ความบกพร่องบางอย่างอาจมีทางแก้ไข และความบกพร่อง บางอย่างก็ไม่มีทางแก้ไขได้...ลันเป็นคนตาดี แต่อันก์มีข้อบกพร่องมากมาย ฉันเป็นคนไม่สวย หน้าตาขั้ริวขี้เหร่ ผิวก็ดำ ฉันเป็นคนไม่มีเสน่ห์อย่างยิ่ง ฉันจึงเลือกมาอยู่กับพวกเรอ เพราะพวก เธอมองไม่เห็นฉัน...ลันอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับคัน ทุกคนมีที่เหมาะของตัวเอง เราอาจจะยังไม่รู้ แต่ เราก์ต้องเลือกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอสิ่งที่เหมาะกับสิ่งที่เราเป็น" (ชมัยภร แสงกระจ่าง 2543 : 126, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ผมไม่อยากเห็นสายตาแสดงความเวทนาของใครด้วยตาของผมเอง...ก่อนผมจะมาอยู่ ที่นี่ ผมฆ่าตัวตายก่อน...เพราะไม่อยากอยู่อย่างเป็นภาระผู้อื่น...ผมถึงได้มาที่นี่ มาฝีกใช้ชีวิต แบบคนตาบอด เพื่อที่ผมจะกลับไปทำหน้าที่ของผมให้สมบูรณ์เท่าที่จะสามารถทำได้ โดยไม่ ต้องให้พ่อหรือแม่ที่แก่แล้วต้องมาเป็นภาระคอยจับคอยจูผมอีกต่อไป..." (ชมัยภร แสงกระจ่าง $2543: 129,131$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"คนตาบอดไม่ใช่คนเป็นโรคนะครับ อาการตาบอดไม่ติดต่อกัน และสมองเราก็ไม่ได้ อ่อนด้อย...คนตาดีช่วยคนตาบอดได้เหมือนที่คุณช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ ช่วยบอกทาง

ช่วยเป็นตา และขอโอกาสให้คนตาบอดได้ยืนอยู่ในสังคมนี้ด้วย" (ชมัยภร แสงกระจ่าง 2543: 150 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"แกต้องจุกไปดูเจง แกดูไม่ได้ด้วยตา แกก็ต้องไปดูด้วยสิ่งที่แกเห็น" หรือ "แกต้องดูด้วย ตาเท่านั้นรี...เป็นครั้งแรกที่กรรณเรียนรู้ว่าคนตาบอดก็ดูหนังได้...เรื่องราวที่พอรู้เรื่องอยู่แล้วก็ยัง ดำเนินต่อไป เพียงแต่เขาไม่ร้ว่ามันเกิดขี้นในสถานที่เช่นไรเท่านั้น แต่นอกนั้นแล้วเขาฟังเรู้เรื่อง และต่อเรื่องได้" (ซมัยภร แสงกระจ่าง 2543: 109, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

## ภาพของคนพิการทางการจิต

นวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวของตัวละครที่มีความพิการทางจิตนั้น นำมาใช้ในงานศึกษาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 4 เรื่องด้วยกัน เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในสถานการณ์และบริบททางชนชั้นที่แตกต่างกัน เรื่อง "คำ พิพากษา" ผู้แต่งสมมติฉากและเหตุการณ์ในสังคมระดับหมู่บ้านชนบทของไทย เรื่อง "ปีกความฝัน" นั้น นำเสนอเรื่องราวของคนชายขอบชั้นล่างและคนพิการทางจิตในสังคมเมือง ขณะที่เรื่อง "ทับตะวัน" นั้น ตัวละครสำคัญส่วนใหญ่ เป็นคนชั้นกลางที่มีฐานะในต่างจังหวัด และ "เงาราหู" น่าสังเกตว่าตัวละครที่ มีอาการทางจิตในทั้ง 4 เรื่องเป็นผู้หญิงทั้งหมด เรื่องราวของภาพตัวแทนคนพิการทางจิตจึงค่อนข้าง หลากหลายไปตามบริบทแวดล้อม และการเผชิญกับเหตุการณ์สมมติที่แตกต่างกัน ดังนี้

## "คำพิพากษา"

## เรื่องย่อ

นวนิยายเรื่อง "คำพิพากษา" ของซาติ กอบจิตตินี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2524 และได้รับรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนเมื่อปี 2525 ตีพิมพ์จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) 38 ครั้ง คำ พิพากษาเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่ง คือไอ้ฟัก ที่ชาวบ้านเซื่อว่าได้นางสมทรง หญิงม่ายสติไม่เต็มเต็ง ซึ่งเคย เป็นเมียพ่อมาเป็นเมีย เป็นภาพสะท้อนถึงคนพิการทางจิตในสังคมระดับชุมชนเล็ก 7 แห่งหนึ่ง เรื่องราว เริ่มต้นขื้นที่คืนงานวัด โดยมีนางสมทรงอาละวาดแม่ค้าขายถั่วไม่ให้ยั่วฟักและว่าเป็นผัวของตัว ผู้แต่งพยายาม บรรยายให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมซนบท ด้วยการให้ความสำคัญกับบทบาทของวัด โรงเรียน ฟัก ตัวละครสำคัญของเรื่องมีบ้านอยู่ท้ายวัด ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินของวัด มีอาชีพเป็นภารโรงสืบต่อจากพ่อ

พ่อของฟักไปเจอกับสมทรงที่ท่ารถในตอนกลางคืน เลยพากันไปเข่าโรงแรมนอน เมื่อได้เสียกันแล้วก็ ตามมาอยู่ด้วย ได้ความว่าสมทรงหนีมาจากบางกอก ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหน อาการที่ว่าไม่เต็มเต็งของ "นาง" นั้น นอกจากชอบเก็บของต่าง 9 มาสะสมไว้แล้ว ก็ยังชอบร้องรำลิเก ขอบดูลิเกทุกครั้งที่มีงานวัด และมักจะเปิด โชว์ร่างกายให้ชาวบ้านเห็นอยู่เสมอ ที่จริง "นาง" ยังพอสื่อสารกับฟักได้บ้างเป็นบางคราว อาจจะอยู่ระหว่าง ความเป็นโรคประสาทกับโรคจิต เพียงแต่ไม่สามารถตระหนักถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติตัวในสังคมนัก โดยเฉพาะในเรื่องของการโขว์สัดส่วนของร่างกาย และการวางตัวเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม เรื่องราวส่วนใหญ่ใน เรื่องจึงเป็นสิ่งที่ฟักจะต้องเผชิญเมื่อสังคมตราหน้าและตัดสินการกระทำของเขากับ "นาง" ด้วยการนินทาว่า ร้ายและในที่สุดก์ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย และไม่มีใครสักคนในหมู่บ้านที่เชื่อว่าฟักไม่เคยมีความสัมพันธ์ทาง เพศกับนางสมทรง เว้นแต่ลุงไข่สัปเหร่อ เนื่องจากว่าในสังคมส่วนใหญ่มักจะมองว่าสัปเหร่อเป็นคนต้อยต่า เหยียดหยามมองข้าม ไม่มีใครชอบวิสาสะด้วย ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนคอยปรับทุกข์กันและกัน จนฟัก กลายเป็นคนติดเหล้า เสียงานเสียการในท้ายที่สุด

เนื้อหาในเรื่องจำลองเหตุการณ์งานประเพณ์ในหมู่บ้านขนบท ตั้งแต่สงกรานต์ งานวัดต่าง ๆ เข้าพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง 7 ในหมู่บ้าน เป็นต้นว่า การตัดถนน มีไฟฟ้า

เข้าถึง และในที่สุดท้ายเรื่องก็จบลงตรงที่ฟักตายด้วยอาการพิษสุราเรื้อรัง ทั้งนางสมทรงไว้ให้เดินตามหาฟักทุก วัน จนกระทั่งชาวบ้านช่วยกันจับตัวนางไปรักษาที่ปากคลองสาน

ภาพของ "สมทรง" ซึ่งเป็นหญิงพิการทางจิตในเรื่องนี้ ถูกเขียนขึ้นในบริบทของสังคมระดับ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นฮุมชนเล็ก ๆ ที่สมาชิกส่วนใหญ่รู้จักหน้าค่าตากันดี คนพิการทางจิตเป็น "คนแปลก หน้า" ของสังคมที่ไม่สามารถกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสังคมได้ เข่นเดียวกับที่สมทรงเป็นคนนอก หมู่บ้าน ภาพของสมทรงที่ปรากฏในเรื่องนี้ จึงมี 2 ลักษณะด้วยกันคือ
(1) คนพิการทางจิตมีพฤติกรรมที่แปลกแยกไปจากบรรทัดฐานของสังคม อาการของสม ทรงในเรื่องนี้ จึงได้แก่

## ก. การเก็บของไร้ค่ามาสะสมไว้ราวกับเป็นสมบัติมีค่า

"เท่าที่สังเกตเมียของพ่อคนนี้ ดูเป็นคนสติสตังไม่ค่อยเต็มเต็ง เหตุที่ปักใจเชื่อว่าเป็น เซ่นนั้นก็เพราะผู้หญิงคนนี้มักจะเก็บอะไรต่อมิอะไรเข้ามาในกระต๊อบเสมอ กะโหลกกะลา ดอกไม้ หวีหัก ๆ กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ แล้วเอามาซุกซ่อนไว้ในกระต๊อบ...แต่หล่อนก็ไม่เคย สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่เคยทำร้ายใคร นอกจากทำตาหวานหรือสงยิ้มให้ผู้ชายที่นางมี โอกาสได้เห็น..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 18, ตัวเน้นเป็นของผู่วัจัย)
"...ภายในกระต๊อบของนางเวลานี้มีสมบัติเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และเพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วย จานแตก ชามบิ่น แก้วร้าว กะลา ดอกไม้กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม ฯลฯ นางเก็บหอมรอมริบไว้ ในกระต๊อบ ซึ่งฟักไม่เคยขนออกไปทิ้งเหมื่อนเมื่อก่อนอีกเลย นางมีสมบัติมากขึ้นและมีเวลาพินิจ พิจารณาสมบัติเหล่านี้ด้วยความสุข ด้วยสายตาที่ชำนาญชาญ ราวกับนักเล่นเครื่องลาย ครามที่มองเห็นสมบัติอันล้ำค่าอยู่ในครอบครองของตน ...นางเที่ยวสึบเสาะค้นหาสมบัติไป ทั่วเท่าที่ใจจะบัญชาตีนให้พาไป บางครั้งยืนดูเขาต่อสายไฟ เก็บเศษสายไฟ เก็บอะไรต่อมิอะไร กลับมา" (ชาติ กอบจิตติ 2547: $235-236$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

ข. การไม่สำรวม เปิดเผยเนื้อตัวร่างกาย ซึ่งเมื่อคนพิการทางจิตเป็นผู้หญิง บ่อยครั้งที่คน ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นอาการของฮิสทีเรีย
"...นางนี่ก็ชอบดอกไม้เหมือนกัน ยิ่งดอกพู่ระหงสีแดงด้วยละก็เห็นไม่ได้ทีเดียว ไม่รู้เป็น อะไร จะว่าบ้าก็ไม่ใช ไม่เคยเห็นอาละวาดสักที แต่ชักไม่น่าไว้ใจเสียแล้ว นึกยังไงนะถึงเปิดนม ให้ครูปรีชาดู เมื่อหัวค่ำนี้ยังจะมาขอนอนด้วยอีก..." (ขาติ กอบจิตติ 2547: 47, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
"...เขาเหลียวไปดูเห็นนางกำลังถอดผ้าถุงอยย่ว่วนวาย ฟักตกตะลึง ม่ายสมทรงลุกขึ้นวิ่ง ท่อนล่างเปลือยผ้าถุงหลุดลุ่ยติดตีนตาม แล้วร้องว่า ร้อน..." ทำให้ฟักต้องวิ่งไล่ตามไปนุ่ง

# ผ้าถุงให้ และเจ้าของสวนจึงเข้าใจว่าฟักทำบัดสีบัดเถลิงกับนางสมทรงในสวนตอนแดดเปรี้ยง ๆ" (ชาติ กอบจิตติ 2547 : 55 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย) <br> "...ทันใดม่ายสมทรงถลกผ้าถุงสีส้มขึ้นจนถึงเอว แอ่นเนินเนื้อไปทางคนกลุ่มนั้น ทิด ส่งสุดระงับโทสะเอาไว้ได้ เขาและพี่น้องเหมือนโดนลบหดู่กันถ้วนหน้า..." "อีนี่ น่ากลัวมันจะบ้า แน่ ๆ" (ชาติ กอบจิตติ 2547: 72 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย) <br> "...หลายคนในจำนวนนี้มีความเชื่อกันว่าม่ายสมทรงเป็นฮิสทีเรีย...ม่ายสมทรงคงต้องการ "ไอ้อย่างว่า" ไม่หยุดหย่อน..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 77) 

"...บางคนยังเข้าใจไขว้เขวอีกว่า ที่ม่ายสมทรงมันบ้าคลั่งขี้นมาก์เพราะว่า "ทน" ไอ้ฟักมัน ไม่ไหว มันตั้งหน้าตั้งตาจะทำทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งในมุ้งและกลางสวน ..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 78)

ค. การเดินไปทั่วทุกที่ ไร้จุดมุ่งหมาย ซึ่งสะท้อนจากภาพของคนเสียสติในความคิดของฟัก ตอนหนึ่ง ที่กำลังทบทวนอยากจะไล่ม่ายสมทรงไป แต่ในที่สุดก็ทำไม่ได้ เนื่องจากภาพของคนสติไม่ สมประกอบนั้นได้แก่
"...นางสมทรงออกจากร้านมามองเหลียวหามึง ผู้คนสับสนเดินผ่าน มันเที่ยววิ่งร่าหามึง ดึงคนโน้นจับคนนี้นึกว่าเป็นมึง เขาผลักเอาบ้าง สลัดเอาบ้าง นางอาจจะล้มลุกคลุกคลาน ในใจ นั้นอาจจะตกใจกลัว วิ่งหามึงทุกหนแห่งที่นางคิดจะไป แต่ไม่เจอมึง หมดเรี่ยวแรงเหงื่อโซมตัว นั่ง หายใจอยู่ซอกตึกเป็นหมาหอบแดด ครั้นเวลาค่ำคืนนางจะนอนที่ไหน นอนข้างถนนหนทางอย่าง นั้นหรือ น้ำท่ากีไม่มีอาบ เสื้อผ้าไม่มีเปลี่ยน...มึงลองคิดดูชิ อยู่อย่างนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์ มันจะโสโครกขนาดไหน เสื้อผ้าดำมอมแมมสกปรก เนื้อตัวฝุ้นขี้ไคลจับเขรอะ อาจจะมีแผลพุพอง เพราะโรคผิวหนัง ตามเนื้อตัวกลอกปอกเปิก เห็นเลือดเห็นน้ำหนอง ผมเผ้าจับเป็นก้อนแข็งเป็น สังกะตัง กลิ่นตัวโชยหึ่ง เดินใกล้ใครเขาก็ผงะหนี นางคงมีชีวิตอยู่ด้วยการเก็บเศษอาหารตามร้าน ที่คนเขากินเหลือ เจ้าของร้านมันก็คงขับไล่ เพราะทำให้ลูกค้าในร้านสะอิดสะเดียน แล้วนางจะ หากินที่ไหน คุ้ยเข่ยไปตามถังขยะเช่นหมาข้างถนนกระนั้นหรือ มีที่นอนอยู่ข้างถนน มีอาหารอยู่ ในถังขยะ..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 48-49)
(2) อาจจะเนื่องจากพฤติกรรมที่แปลกแยกไปจากบรรทัดฐานของสังคมข้างต้น คนพิการทาง จิตจึงถูกตีตราทางสังคม ว่าเป็นบุคคลอันตราย สกปรกโสโครก ไม่สมควรอย่างยิ่งที่คนปกติจะเข้าไป ข้องเกี่ยว และจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะของตัวเองเท่านั้น เพื่อไม่ให้ออกมาทำอันตรายคนอื่น ๆ นั่นก็คือ โรงพยาบาลสำหรับคนโรคจิต และในเรื่องนี้ผู้แต่งได้ใช้สัญลักษณ์ถึงลักษณะที่ถูกตีตราจาก สังคมในหลายตอนด้วยกัน
> "ไม่มี่ใครเข้าใจว่าทำไมนางจึงผูกพันกับฟักลึกซึ้งขนาดนั้น ทำไมนางจึงเที่ยวค้นหา ทั้ง ๆ ที่ฟักได้ตายไปแล้ว พวกเขาเข้าใจกันแต่เพียงว่า อีนี่มันบ้าแล้ว...พวกเขาเข้าใจกันว่า ถ้าปล่อย ทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อคนดี ๆ ดีไม่ดีมันอาจจะทำร้ายเด็ก ๆ เอา จะเดือดร้อนกัน ถ้าขึน ปล่อยให้มันวนเวียนอยู่ในตำบลนี้คงจะวุ่นวาย ไม่เป็นอันทำมาหากินกัน เพราะนังนี่มันเที่ยว จุ้นจ้านซอกแซกไม่หยุดหย่อน ดีไม่ดีมันเปิดโน่นเปิดนี่ให้พระดูจะยุ่งกันใหญ่" (ชาติ กอบจิตติ 2547: 317 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...นางใสเสื้อลายดอกแดงผ้าถุงสีส้ม เดินมาด้วยท่าทางหน้าตาไม่ทุกขขร้อน เป็นใบหน้าที่ ยากจะเดาความรู้สึกภายใน สีแดงส้มดอกดวงพยายามเข้ามากลมกลืนกับสีดำ-สีขาวของคนหมู่ ใหญ่ ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ในความกลมกลืนของสี..." "เห็นผัวฉันมั้ย...เห็นผัวฉันมั้ย" ปากยัง ถามอยู่เรื่อยเปื่อยแล้วแต่พอใจจะถามใคร แต่ไม่มีใครตอบ ไม่มีใครอยากพูดด้วย ต่างเดิน หนีกันอลหม่าน สีแดงดอกเคลื่อนไปทางไหน สีขาว-ดำก็แหวกออกเป็นทาง..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 70, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...นางคงเดินซอกซอนหาด้วยหน้าตามอมแมม ผมเผ้ายุ่งเหยิง มิหนำซ้ำที่ปากยังเปื้อน เปรอะสีแดงของแท่งทาปากอยู่ทั่ว แม้แต่ที่คางและแก้ม ด้วยว่าโดนผ้าผูกปากตูไถไว้จนเลอะ เทอะ ผ้าถุงที่ดิ้นรนจนขาดห้อย่งุงริ่ง นางเดินกระเซอะกระเชิงค้นหา มีดวงตาที่ดุดันคอยสอด ส่าย...อาการกระวนกระวายของนางไม่ผิดกับหมาหลงทางกำลังตามหาเจ้าของ..." (ชาติ กอบ จิตติ 2547 : 314. ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ครูใหญ่มาพูดคุยกับฟักทำนองว่า ฟักนั้นมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่แล้ว และที่ สำคัญยังต้องคอยดูแลเมียไว้ให้ดี อย่าให้ไปวุ่นวายเป็นอันขาด พลาดพลั้งจะอับอายบรรดา วิทยากรที่มาจากในจังหวัด..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 78 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ในระหว่างเข้าพรรษา ม่ายสมทรงเหมือนติดถุกไม่มีผิด ฟักคอยเฝ้าคุมแจ และกำหนด ข้อบังคับต่าง $ๆ$ ให้นางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเดินเที่ยวในเขตวัด ห้ามไปยุ่งวุ่นวาย กับคนในโรงครัว ห้ามเปิดผ้าถุงเปิดนมให้ใครดู ห้ามมอง ห้ามยิ้มกับพระ ฟักหากฎขึ้น ป้องกันความเดือดร้อนที่จะมีมาถึง กำหนดโทษของการฝ้าฝืนอย่างเด็ดขาดคือ ไล่ไปอยู่ที่อื่น..." (ชาติ กอบจิตติ $2547: 110$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ความเศร้าเสียใจเข้าแทนที่ -แม้มันเป็นหมามันก็มีชีวิตตตเหมือนกับมึง รักชีวิตเหมือนมึง -แต่มันบ้า มันเป็นอันตราย มันบ้า มันไม่ควรมีชีวิตอยู่..." (ชาติ กอบจิตติ 2547: 87, ตัว เน้นเป็นของผู้วจจัย)

## "ปีกความฝัน"

## เรื่องย่อ

วรรณกรรมเรื่อง "ป็กความฝัน" เขียนโดย นิพพาน ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และได้รับรางวัลนว นิยายดีเด่นในการประกวดหนังสือแห่งชาติปี 2535 ผู้แต่งได้ความคิดในการเขียนเรื่องนี้จากการได้รูักพูดคุย กับหญิงเสียสติลูกติดเล็ก ๆ และชายชราโรคเรื้อนคนหนึ่ง ที่บอกว่า "เล่าเรื่องของฉันให้คนอื่นฟังบ้างสิ" ตัว ละครส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะทั้งผู้ที่เป็นโรคเรื้อนและคนที่มีอาการทางจิต ต่างเป็นภาพที่สะท้อนถึงคนขั้น ล่างที่อาศัยมีชัวิตอยู่ตามขายขอบของสังคม

เรื่องราวในปีกความฝัน ดำเนินไปพร้อมกับชีวิตของตัวละครสำคัญคือ "แม่ของทวน" ซึ่งมีอาการทาง จิต และ "ทวน" ลูกขายตัวน้อยที่ต้องคอยคล้อยตาม ถือเสื่อและถุงกระดาษตามแม่ไปทุกหนทุกแห่ง ทวนอยู่กับ แม่ตลอดเวลา ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ได้ยินสิ่งที่แม่พูด ทั้งที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง และบ่อยครั้งที่ต้องดูแลตัวเอง ยามที่แม่ของทวนหายไป่ เนื้อหาในเรื่องได้บรรยายอาการทางจิตใจและอารมณ์ของ "แม่ของทวน" ตัวเอกของ เรื่อง เป็นต้นว่า การไม่อยู่กับร่องกับรอย ชอบนับดวงไฟ อารมณ์แปรปรวนรุนแรง คิดฝันอยากจะเป็นดารา นักร้องมีชี่อเสียงโด่งดัง ขอบหมอดู ทวนกับแม่ได้ตามชายชราโรคเรื้อนคนหนึ่ง ไปแอบอาศัยนอนที่ตู้รถไฟร้าง ข้างสถานีรถไฟ

เหตุการณ์ในเรื่องส่วนใหญู่เป็นเรื่องวุ่นวายเมื่อแม่ของทวนไปทำอะไรต่อมิอะไร ที่ผิดไปจากธรรม เนียมของคนปกติ เข่น ในครั้งแรกที่ไม่ยอมอยู่ที่ตัรถไฟและหายไป ทวนกับซายชราโรคเรื้อนและเพื่อน 7 จึงได้ ตกลงช่วยกันออกตามหา เมื่อแม่กลับมาพร้อมกับบอกทุกคนว่าได้พูดกับนายสถานีแล้วไม่ต้องย้ายออกไปไหน นั้น ทำให้ทุกคนสบายใจ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ต่อมาก็มีเหตุการณ์แม่ของทวนไปขอทาน เพื่อหาเงินมาเลี้ยงคน โรคเรื้อน ทำให้ถูกแก็งค์มือดำจับตัวไป แล้วถูกขายต่อให้คณะดนตรีและต้องชดใช้เงินจำนวน 20,000 บาทจึงจะ เป็นอิสระ พวกคนโรคเรื้อนที่ตู้รถไฟก็ต้องออกไปช่วยตามหา ทวนไปเจอแม่ไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำอยู่ใน งานวัด เป็นหางเครื่องในวงดนตรี และไปเป็นเมียของหัวหน้าวง แต่แม่ก็ถูกเขาไล่ออกมาจากคณะ พร้อมๆ กับ ที่ชายขราโรคเรื้อนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาช่วย ทวนเริ่มได้ยินเสียงกระชิบที่ดังอยู่ในใจมากขึ้นเรื่อย 9 และ เริ่มมีอาการปวดหัว วันหนึ่งแม่ของทวนหายไปในงานวัด ทวนและคนโรคเรื้อนต้องช่วยกันออกตามหาอีก การ ได้รับร้เรื่องราวของแม่จากคนรอบข้างมากขึ้น 7 และการเห็นอาการของแม่ที่มากขึ้น ทำให้ทวนเริ่มเสียใจรับ ความจริงไม่ได้ อยากหนีไปให้ไกล อยากม่าตัวตาย ความเสียใจและสับสนในภาพของแม่ทำให้ทวนเข้าไปอยู่ใน โลกใบเดียวกับแม่ในที่สุด เนื่องจากไม่สามารถขัดขืนแม่และไม่สามารถทอดทิ้งแม่ของทวนไปได้ พวกคนโรค เรื้อนจึงต้องช่วยกันจับทวนกับแม่มัดไว้ ให้หมอผีมาทำพิธีรักษา แต่ในที่สุดทวนกับแม่ก็สามารถหนืออกไปได้

ภาพแม่ของทวนและทวนในเรื่องนี้ ที่จริงอาจเป็นคนที่มีชีวิตเดินเรื่อยเปื่อยอยู่ตามข้างถนน หรือที่รกร้างว่างเปล่าในสังคม ปะปนอยู่กับคนปกติธรรมดาทั่วไป เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผู้แต่งพยายาม ถ่ายทอดให้สังคมรับรู้ถึงวีวิตและความรู้สึกนึกคิดของคนเหล่านี้ นิพพานได้นำเสนอภาพของคนที่มี อาการทางจิตอย่างแม่ของทวน ดังนี้
(1) เป็นภาพของคนพิการทางจิตที่มีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ได้แก่ การพูดจาเลอะเลือนจนไม่สามารถถือสาหาความได้ ไม่อยู่

กับร่องกับรอย การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกอย่างรวดเร็ว และการฝันเฟื่อง ไม่ยอมรับความจริง และอยู่ในโลกความคิดความฝันของตัวเอง ซึ่งแม้จะอยู่ร่วมกับคนปกติอื่น 7 ในสังคมได้แต่ก็ไม่ สอดคล้องยอมตามความเป็นไปของสังคม ในเรื่องนี้มีมิติความรู้สกน่าสงสาร น่าเห็นใจคนพิการทางจิต ซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงบวก
"ทุกครั้งที่ได้ยินคำพูดแปลก $ๆ$ ของแม่ ทวนจะรู้สึกไม่สบายใจ แต่กร้ร้ว่า ถ้าหากพยายาม พูดดี 7 อย่างมีเหตุผล และพยายามเกลี้ยกล่อม ไม่ช้าแม่จะหยุดพูดเลอะเลือน บางทีอาจจะกลับ พูดเป็นปกติเช่นเดิม แต่บางครั้งกีเงียบงัน และไม่ยอมพูดจากอีกเลยตลอดทั้งวัน" (นิพพาน 2539: 28)

> "...ในแต่ละชั่วโมงอาจจะเปลี่ยนไปได้หลายความรู้สึก บางครั้งเศร้าหมอง ประเดี๋ยวเดียวก็ เรียบเฉย บางทีเเอะอะโวยวายเหมือนโกรธแค้นอย่างรุนแรง และพร้อมจะด่าว่าใครก็ตามที่บังเอิญ ผ่านมาให้เห็น ทั้ง ๆ ที่ตามปกติแม่เป็นคนใจดี เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อคนอื่น จนบางทีถึงขนาด แจกจ่ายสตางค์ให้ใครต่อใครไปหมด แต่กีีม่อยครั้งที่แม่ไม่มีเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่าง จนดูราว กับว่ามีหลายวิญญาณอยย่ในตัวของแม่..." (นิพพาน 2539: 45)

ส่วนใหญ่แล้ว ภาพของคนที่มีอาการทางจิตมักจะเป็นคนที่มีความหลัง หรือความจริงในอดีตที่ ยากจะรับได้ เป็นหนึ่งในคำอธิบายของอาการที่ไม่สามารถยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ได้ และนำไปสู่ ความพยายามในการเปลี่ยนความจริงเหล่านั้นให้เป็นดังที่ตัวเองต้องการ ซึ่งผู้แต่งได้พยายามนำเสนอ ภาพตรงข้ามของความจริง และความนึกคิดของตัวละครในลักษณะนี้ค่อนข้างมาก เพื่อจะชักนำให้เห็น ว่าการอยู่ในโลกของความฝันและการไม่ยอมรับความจริงที่เป็นอยู่นั้น เป็นความขัดแย้งทางความคิดที่ สังคมไม่สามารถยอมรับได้ ดังที่ได้อธิบายภาพความหลังฝังใจของแม่ของทวนไว้ว่า
"คันเป็นคนมีเซื้อมีแถวนะคะ สืบไปถึงบรรพบุรุษยุดปราสาททองโน่นแน่ะค่ะ...เชื้อแถว ตระทูลของฉันล้วนแต่เป็นคนมีซื่อเสี่ยงทั้งนั้น ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ ไม่ใช่ต้นหญ้าเรี่ยดิน เป็น พันธุ์กล้วยไม้สูงเลิศลอยเชียวนะคะ ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ใคร 7 ก็เข้าใจผิดคิดว่าฉันเรียนไม่เก่ง อันที่จริงจันเรียนเก่ง แต่ลันไม่อยากเรียนเท่านั้นเอง พวกนั้นคงเห็นว่าฉันสวยกว่า ก็เลยอิจอา หา ว่าเรียนไม่เก่ง ไม่เห็นจำเป็นต้องเรียนหรอก จันรู้หมดทุกเรื่องทุกอย่าง...ที่จริงแล้วฉันฉลาดมา ตั้งแต่เกิด..." (นิพพาน 2539: 62)
"...บรรพบุษุษอันเป็นผู้ดีมาตั้งหลายชั่วคน สืบไปจนถึงสมัยอยุธยาโน่นแน่ะ สมัยปูไทวดก็ เป็นเจ้าพระยานาหมื่น มีตึกแบบฝัั่งโบราณ...บันไดหน้าบ้านปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลี พอเข้าไป ในบ้านก์มีตู้เกลียว ในตู้นั้นมีเครื่องแก้วเจียระไนเต็มไปหมด เครื่องลายครามเครื่องเบญจรงค์ก็มี ...บ้านของปู้หลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากทวด ถึงได้มีสมบัติเยอะแยะ $\ldots$ ตอนที่จันยังเล็ก ๆ น่ะ ได้กินข้าวกับซ้อนทองเชียวนะ..." (นิพพาน 2539 : 78)

ขณะที่ได้อธิบายให้เห็นภาพความจริงของเรื่องราวของคนที่มีอาการทางจิต เพื่อตอกย้ำคุณค่า บางอย่างให้กับสังคมเป็นระยะ ๆ
"...ฉันเคยได้ยินมาว่า แม่ของทวนนะะไม่ใช่คนต้อยต่ำอย่างพวกเรานี่หรอก แต่เป็นจูกผู้ดีมี สกุล ตอนหลังผิดใจกับพ่อแม่ ก็เลยหนีออกจากบ้านมา เห็นว่าขัดใจกันเรื่องประกวดนางงามหรือ อะไรนี่แหละ...เป็นคนร่ำรวย เป็นเชื้อแถวพวกผู้ดีจริง $ๆ$ ไม่ใช่ชาดิก่งชาติก่อนอะไรหรอก แล้วพอ หนีออกมาจากบ้านก็เจอผู้ชายคนหนึ่ง หลอกให้ไปอยู่ด้วย จนได้เสียกัน...พอแม่ของเอ็งมดดงิน เขาก็ทอดทิ้ง ปล่อยให้ต้องตกระกำลำบากมาอยู่ในชุมชนนี่" (นิพพาน 2539: 325)
"ก่อนจะไปจากที่นี่นะ ยังเคยพูดกับฉันเลยว่า เมื่อชาติก่อนเคยเป็นคนมีเชื้อมีแถว เป็น พวกมีสกุลรุณชาติ พอกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้กต้องตามหาอดีตของตัวเอง...แต่อันว่าไม่เข้าท่า ...คนเราไม่ควรคิดฝันถึงเรื่องที่ไม่เป็นจริง ที่เป็นอดีตผ่านพ้นมาแล้วนะ ไม่มีประโยชน์จะไป ตามหามันหรอก...ถ้ามาเกิดเป็นคนธรรมดาสามัญในชาตินี้ก้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่ เที่ยวได้ฝ้นเฟื่องย้อนหาอดีตจนกลายเป็นคนเสียสติ...อยากพูดให้ทวนมันได้คิด ไม่ต้องเสียอก เสียใจที่มีแม่สติไม่ดี" (นิพพาน 2539:324, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...เป็นอาการบ้าน่ะ ...อยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังเอามาก 7 พอไม่ได้อย่างที่อยากเป็นก็เลย เสียใจ ทีนี้พอเสียใจมากเข้าหลาย 7 หนก็เจยคลั่งไปใหญ่ ถึงกับทุรนทุราย...เที่ยวได้โกหกคนนั้น คนนี้ หลอกตัวเองว่าเป็นคนเก่ง เขาไม่รุ้หรอกว่ากำลังทำอะไร" (นิพพาน 2539: 339)
"...ทวนนั่งมองแม่ด้วยความหวังว่า เมื่อแม่ตื่นขึ้นในเวลาใดก็ตาม แม่จะลืมทุกสิ่งที่ผ่านไป และลืมความคิดฝันอันไม่อาจเป็นจริงได้ ซึ่งฝังอยู่ในจิตใจและสมองนั้นด้วย..." (นิพพาน 2539 : 271)
"ทวน..อย่าเสียอกเสียใจไปเลยนะ แม่เป็นอย่างนี้ไปคนหนึ่งแล้ว ทวนอย่าคิดมากจนต้อง เป็นไปอีกคนหนึ่งเลย...คิดถึงเรื่องดี ๆ ไว้นะ อย่าคิดอะไรในทางร้าย ซีวิตคนเรามีทั้งดีทั้งร้าย แต่เราต้องรู้จักเลือกคิด" (นิพพาน $2539: 352$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(2) ภาพของคนพิการทางจิตในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในภาพสะท้อนความคิดของสังคม ระดับล่าง ที่มีคำอธิบายต่อที่มาของความพิการทางจิต นั่นก็คือ ความเชื่อเรื่องบุญกรรม เชื่อว่าคน ปกติที่สามารถมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคมได้นั้นเป็นเพราะเวรกรรมที่เคยทำมา และอีกหนึ่งคำอธิบายก็คือ การถูกทำคุณไสย เป็นความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ที่ลี้ลับ ไม่สามารถเห็นได้ หรือพิสูจน์จับต้องได้ ดังนั้น วิธีเยียวยาตามความเชื่อทำนองนี้จึงได้แก่ การภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การ ใช้หมอผีมาทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อไล่วิญญาณร้ายออกไปนั่นเอง
"ทวนอยากจะร้องไห้ แต่น้ำตาและเสียงสะอื้นจะช่วยอะไรได้ นอกจากจะภาวนาขอให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้แม่เปลี่ยนไปเป็นคนปกติธรรมดาเหมือนคนอื่น ๆ" (นิพพาน 2539: 147, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"อะไรหนอที่ทำให้แม่กลายเป็นอย่างนั้นไปได้ หรืออาจจะเป็นเพราะ "เวรกรรม" แต่ชาติ ปางก่อน ตามที่บางคนในชุมชนเคยพูดถึง" (นิพพาน $2539: 320$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"สงสัยว่าจะถูกคุณไสยนะลุง ท่าทางเหมือนกับคนไม่มีวิญญาณเป็นของตัวเจง ยังกับเพ้อ 7 ฝัน ๆ ยังงั้นแหละ" (นิพพาน 2539: 335 , ตัวเน้นเป็นของผู้วจจัย)
"เขาไม่ใช่คนธรรมดาสามัญจริง ๆ นั่นแหละ เขามาจากที่สู่ อยู่ที่สูง เราไม่อาจทำอะไรเขา ได้หรอก จิตวิญญาณของเขาอยู่เหนือพวกเรามาก...ต้องปล่อยเขาไปตามวิถีของเขา บุญกรรม ของใครก์เป็นของคนนั้น บางครั้งก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้...ที่เป็นยังงง้ไม่ใช่เพราะถูกคุณไสย อะไรหรอก แต่มันเป็นไปตามกรรมเวรที่ก่อไว้ในปางก่อน...ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ได้ผลในสิ่งที่ กระทำ..." (นิพพาน 2539: 363-364, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

## "ทับตะวัน"

## เรื่องย่อ

เรื่อง "ทับตะวัน" เป็นนวนิยายที่เขียนโดยโสภาค สุวรรณ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2531 เป็นเรื่องราวของ "แสงหล้า" ลูกสาวคนเดียวของพ่อเลี้ยงบุญอนันต์ แม่ของแสงหล้าชื่อบัวลอย ซึ่งจมน้ำตายตั้งแต่ลูกยังเล็กมาก พ่อยองแสงหล้าเป็นนักธุรกิจร่ำรวย และเลี้ยงดูบรรดาคนงานผู้หญิงในสวนลำไยเป็นนางบำเรอแทบทุกคน ชื่อ เรื่อง "ทับตะวัน" เป็นบ้านของพ่อเลี้ยง ซึ่งแสงหล้ามักจะกลับไปทุกปิดเทอม บัวลอยแม่ของแสงหล้ามีคนรักเดิม อยู่ก่อนที่พ่อเลี้ยงจะใช้ความมั่งคั่งบีบบังคับมาแต่งงานด้วย เมื่อจมน้ำตายไป่เนื่องจากไปนัดพบกับคนรักเก่า พ่อเลี้ยงโกรธมากและไม่แห่ใจว่าแสงหล้าเป็นลูกของตัวเองหรือไม่ จึงเพียงส่งเสียเลี้ยงดู แต่ไม่เคยให้ความรัก ความเอ็นดูแก่ลูกเลย นึ่จึงเป็นที่มาของการขาดความรักความอบอุ่นของแสงหล้า และกลายไปเป็นความรู้สึก ต่อต้านพ่ออยู่ในใจตลอดมา

แสงหล้ากลับบ้าน "ทับตะวัน" พร้อมเพื่อนสนิทเมื่อตอนปิดเทอม และได้พบกับ "หนานเมือง" หนุ่ม ชาวสวนหน้าตาดี แต่ขี้อาย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลตกแต่งสวนและต้นไม้ทั้งหมดในทับตะวัน แสงหล้าจึงมี ความสัมพันธ์กับหนานเมืองในวันหนึ่ง และสนุกสนานกับการระบายแรงปรารถนาที่กดดันอยู่ในใจ และบังคับ ให้หนานเมืองเก็บเป็นความลับ จนกระทั่งเปิดเทอม แสงหล้าจึงพบว่าตัวเองกำลังตั้งท้อง พ่อเลี้ยงจึงโกรธมาก ขณะที่แสงหล้าไม่ได้วิตกกังวลอะไร มีเพียงแต่ความรู้สึกสะใจที่ได้มีความสำคัญขึ้นมาในชีวิตพ่อบ้าง

แสงหล้าแต่งงานกับหนานเมืองโดยที่ไม่ได้รัก เพียงอาศัยเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้แค้นพ่อเท่า นั้นเอง แสงหล้าเริ่มมีอาการเร่อ่อน ออกไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่เลือกหน้า ทั้งที่ยังท้อง หนานเมืองจึงเข้า ไปทำงานสร้างทางในป่าและเสียชีวิต เมื่อคลอดลูกออกมาขื่อ บัวตอง แสงหล้าไม่ยอมให้ใครยุ่งกับลูก แต่ พฤติกรรมก็ทำให้ทุกคนรอบตัวลงความเห็นว่าแสงหล้ามีอาการไม่ปกติ หมอตัดสินว่าเป็น manic-depressive psychosis และเริ่มเข้ารับการรักษา แต่ก็ไม่ยอมกินยาอย่างสม่ำเสมอ อยู่โรงพยาบาลไม่นานก็หนีกลับออกมา แสงหล้าถือว่าบัวตองเป็นสมบัตส่วนตัว เป็นสิ่งเดียวในขีวิตที่ผูกพัน และเป็นสิ่งทดแทนความว่างเปล่าในชีวิต จึงสามารถทำอย่างไรกับบัวตองก็ได้ เมื่ออารมณ์พลุ่งพล่านขี้นมา แสงหล้าก็มักจะลงไม้ลงมือกับบัวตองเป็น ประจำ บัวตองจึงโตขึ้นมาโดยไม่ยอมพูดกับใครจนทุกคนคิดว่าพูดไม่ได้ มีแต่ตุ๊กตาเป็นเพื่อน แสงหล้าก็ยังคงมี ความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่เลือกหน้า โดยพาบัวตองไปด้วยทุกหนแห่ง อาการของแสงหล้าจะกลับไปกลับมา ระหว่างการรื่นรมย์ รักสนุก กับการเก็บตัว หมองเศร้า กราดเกรี้ยวกับบัวตอง

จนกระทั่งวันหนึ่ง แสงหล้าเริ่มมีอาการพูดคนเดียว ด้วยเข้าใจว่าจะหนีไปกับหนานเมืองชึ่งตายไปแล้ว เนื่องจากไม่อยากถูกบังคับให้ไปโรงพยาบาล โดยพาบัวตองไปนั่งเรือ แล้ว็จมน้ำตาย แต่บัวตองถูกช่วยวีวิตมา ได้ พ่อเลี้ยงบุญอนันต์หรือตา จึงให้บัวตองอยู่แต่ในทับตะวัน เมื่อโตซื้นก็ช่วยงานด้วยการเป็นคนวางลายผ้า เนื่องจากมีฝึมือทางวาดเขียน แต่ก็ยังไม่ยอมพูดกับใคร จนกระทั่งไปรักกับ เขมินทร์ และพากันหนีไปอยู่ใน หมู่บ้านกะเหรี่ยง และตาตามไปเจอเข้า บัวตองตกใจมากและร้องบอกตาไม่ให้ยิงคนรักเป็นครั้งแรกในยีวิต เรื่องราวของบัวตองก็จบลงอย่างมีความสุข

ภาพของ "แสงหล้า" ซึ่งเป็นคนที่มีอาการทางจิตในเรื่องนี้ เป็นคนที่เผชิญกับความกดดันทาง จิตใจ ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ความพยายามที่จะได้รับความสำคัญจากคนใกล้ชิด

จึงเป็นที่มาสำคัญของการกระทำหลายอย่างที่ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม ใน เรื่องนี้ผู้แต่งได้ให้รายละเอียดในส่วนของจิตใจและความรู้สึกของตัวละคร รวมถึงอาการที่แสดงออกมา ค่อนข้างมาก ภาพของคนที่มีอาการทางจิต ซึ่งสมมติเหตุการณ์ในสังคมชนชั้นกลางที่ค่อนข้างมีฐานะ ในนวนิยายเรื่องนี้ ได้ถูกนำเสนอดังนี้
(1) ภาพของความผิดปกติทางจิต ซึ่งในกรณีนี้คือผู้หญิง เป็นสิ่งที่เกิดจากการเลี้ยงตูใน ภายหลัง ไม่ใช่ความพิการมาแต่กำเนิดหรือเกิดโดยธรรมชาติ ในเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สมมติของ ครอบครัวขนชั้นกลางมีฐานะที่ให้ความสำคัญกับเงิน ความมีหน้ามีตา ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกหลานอย่าง ใกล้ชิด จึงทำให้มีปัญหาในเรื่องของการขาดความรัก ความอบอุ่น อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับ ความสามารถทางอารมณ์ในการเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ภาพของ "แสงหล้า" จึงเป็นภาพที่แสดงถึงคน ที่มีอาการทางจิต ที่มีความกดดันทางอารมณ์ เป็นคนที่มีสองบุคลิก กลับไปกลับมาระหว่างคนที่มี ความสุข สนุกสนาน กับคนที่เศร้าลึก หม่นหมอง
"หล่อนก๊ไมร้เหมือนกันนั่นแหละว่า อารมณ์อะไรที่พัดผ่านเข้ามา..ในตัวหล่อน เหมือนมี คนสองคน แอบแผงเหลื่อมล้ำกันอยู่ตลอดเวลา คนหนึ่งนั้น เริงรื่น ชื่นมื่น คึกคัก คะนอง เหมือน ม้าสาวจากป้าดงพงพี หากอีกคนกลับเศร้าหมอง หดหู่ มีแต่ความเกลียด แค้น ชิงชัง โกรธเกรี้ยว ใครต่อใครไปทั้งโลก การที่มีร่างสองร่าง สองความรู้สึก แอบแฝงเป็นเงาของกันและกันในตัว หล่อนนี่แหละ ทำให้แสงหล้ากลัดกลุ้ม สับสนไม่น้อย แต่ก็ยังไม่ถึงจุดระเบิด หล่อนดู้ดี" (โสภาค สุวรรณ 2531: 410, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"ยามอารมณ์สุขสม แสงหล้าจะแต่งเนื้อแต่งตัวเพริศแพรว เริงรื่น ใช้เงินเลี้ยงเพื่อนฝูง ใคร ก็ได้ที่บังเอิญผ่านเข้ามาให้สุขสำราญบานใจ หากเมื่ออารมณ์นั้นเลือนหาย และความเศร้า เข้มข้นเข้าทุกที แสงหล้าจะโศกศัลย์ เก็บเนื้อเก็บตัว และโกรธเกรี้ยวอยู่ลึก ๆ ยาช่วยผ่อนคลาย อาการได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ แต่พื้นเดิมร้าวฉานเป็นเสี่ยงมานานแล้วต่างหาก" (โสภาค สุวรรณ 2531: 429)
"อาการของแสงหล้าเหมือนปรอทที่มีอุณหภูมิสูง หล่อนกำลังรื่นรมย์ สนุกสนาน...สักพัก หนึ่งระดับอุณหภูมิความสุขสม ครึกครื้นระรื่นใจก์จะค่อย ๆ ลดลง ต่ำลง...แสงหล้าจะเก็บตัว หมกมุ่นครุ่นคิด หมองเศร้าอย่างน่ากลัว อารมณ์จะขี้น $ๆ$ ลง 7 หงุดหงิด โกรธเกรี้ยวและกราด เกรี้ยว หยิกตีบัวตองยามที่แม่หนูดื้อรั้นตามประสาเด็กขึ้นมาเป็นครั้งคราว" (โสภาค สุวรรณ 2531: 452)

ด้วยลักษณะทางอารมณ์และบุคลิกข้างต้น คนที่มีอาการทางจิตจึงมักจะถูกนำเสนอในแง่ของ คนที่มีโลกสองใบ นั่นก็คือโลกในความฝันและโลกในความเป็นจริง เมื่อใดก็ตามที่โลกทั้งสองใบนี้ยังมี อะไรบางอย่างเขื่อมโยงอยู่ได้ ก็จะไม่แสดงอาการที่ "หลุดพ้น" ไปจากความเป็นจริงหรือสิ่งที่สังคม ยอมรับ ดังนั้น การแสดงอาการที่อยู่ในโลกของตัวเองมากเกินไปก็เป็นสิ่งบ่งซี้สำคัญถึงอาการทางจิต
"หล่อนเติบโตมาด้วยความสงสัย ไม่แน่ใจในความรักจันพ่อลูก แถมยังมีความรู้สึกน้อยอก น้อยใจ โกรธเกรี้ยวแทรกแซงอยู่ด้วยเหมือนเงาตามตัว...สิ่งที่ชชวยให้หล่อนพ้นจากความ หวาดกลัวต่าง $ๆ$ เหล่านั้น คือ "ความฝัน" นั่นเอง "ความฝัน" ที่เต็มไปด้วยบุคคลที่หล่อนไม่อาจ หาได้ในชีวิตจริง บุคคลที่หล่อน "จินตนาการ" ขึ้นมาตามความปรารถนาอันเร้นลับ...แสงหล้า อย่กักับวามฝัน และบุคคลที่หล่อนจินตนาการเรื่อยมาจนกระทั่ง "วันนั้น" ...ิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสอง ครา ได้ชว่ยผ่อนคลายความรู้สีกในใจหล่อนให้ลดน้อยถอยลง พร้อมกันก์ทำให้แสงหล้ารู้สึกว่า หล่อนมีชัยชนะ และสะอกสะใจที่ได้ระบายความโกรธแค้น ที่สั่งสมไว้มากมายอย่างคาดไม่ถึง ทีเดียว" (โสภาค สุวรรณ 2531: 259)
"...เวลานี้หล่อนอยู่ในโลกของตัวเอง โลกใหม่ ที่หล่อนสรรค์สร้างขึ้นมาห้อมล้อม ขณะเดียวกันก็กีดกันใครทั้งหลาย ที่หล่อนไม่ประสงค์จะให้เข้ามาวุ่นวายออกไปจนหมดสิ้น..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 387)

ในกรณีของ "บัวตอง" ลูกสาวของแสงหล้าที่ไม่ยอมพูดนั้น เป็นตัวละครอีกคนหนึ่งที่ได้รับความ กดดันทางจิตใจมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากการเลี้ยงดูของแม่ที่มีอาการทางจิต และมีอารมณ์แปรปรวนไป ตามสภาพของจิตใจ การไม่ยอมพูดของบัวตองเองก็เป็นสิ่งแสดงถึงการอยู่ในโลกของตัวเอง เพียงแต่ไม่ หลุดไปจากโลกความจริง ก็เนื่องจากว่ายังมีสิ่งเชื่อมโยงอยู่บ้างเท่านั้น
"...ความรู้สึกลันแม่กับลูกของแสงหล้าที่มีต่อบัวตองปรวนแปรตามอาการ อันเป็นเหตุให้ อารมณ์ผิดปกติ ความรู้สึกหวงแหนในตัวบัวตองของแสงหล้า มีความโกรธเกรี้ยวรวมอยู่ด้วย ความโกรธที่มีความเกลียดเคียดแค้นปะปนอยู่กับความรัก รัก-เกลียด-เคียดแค้น ความรู้สึกสาม ประการนี้คือความเจ็บปวดอันล้ำลึกในใจแสงหล้า ยามใดที่ความรั้สึกนี้พลุ่งพล่าน บัวตองคือสิ่ง รองรับ" (โสภาค สุวรรณ 2531: 428)
"...ความรักที่แม่ให้ มันก์เป็น "ความรักที่พิการ" ไม่สมประกอบทำให้แกสับสน รัก ๆ เกลียด 7 แม่ตาย ยายก็ไป 7 มา 7 ไม่ได้อยู่ประคับประคองๆดเซย ตาก็เลยเพิ่มความกดดันทาง อารมณ์หนักขึ้น บัวตองอยู่คนเดียว มีโลกของตัวเอง อยู่กับตุ๊กตาตัวเดียวเท่านั้น..." (โสภาค สุวรรณ $2531: 717)$
"...กับคนด้วยกัน บัวตองมี "ปัญหา" เสียจน "สมองสั่งการ" เพื่อช่วยลดความเครียดทาง จิตใจ นังปิ๊งไม่ใช่คน มันจึงเป็นตัวกลางอย่างสุดวิเศษที่ช่วยยึดบัวตองไว้กับโลกแห่งความ เป็นจริงจนทุกวันนี้" (โสภาค สุวรรณ 2531: 629 , ตัวเน้นเป็นของผู้วจัย)
(2) ภาพของคนพิการทางจิตในเรื่องนี้ แสดงถึงคนที่มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกอันไม่ เหมาะสมตามจารีตของสังคม ซึ่งในกรณีนี้คือผู้หญิง ในที่นี้ก็คือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่เลือก

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีคีกษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย กุลภา วจนสาระ

หน้า การใช้เพศสัมพันธ์เป็นเพียงการปลดปล่อยความกดดันในจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดไปจาก "ทำนอง คลองธรรม" ของสังงม
"...แสงหล้าเป็นอะไรไปเสียละกระมัง ถึงได้ไม่รู้สูรู้สากับการกระทำที่ไม่ดีงามสมกับความ เป็นลูกผู้หญิงที่ดีถึงเพียงนี้" (โสภาค สุวรรณ 2531: 222)
"...ในความรู้สึกของแสงหล้า การที่มีคนมาบอกว่า หล่อนฤูกห่วงใยถามถึงนั้น เป็นเรื่องน่า ขำออกจะตาย..หล่อนเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยว..จนรู้สีกไปว่าไม่มีใครที่ไหนจะให้ความรักขั้น พื้มฐาน ตลอดจนความเชื่อมั่นอย่างสนิทใจกับหล่อนได้แม้แต่คนเดียว...เหตุผลของการที่หล่อนมี สำนึกชนิดนั้น ยังเป็นเงาเลือน $ๆ$ เหมือนถูกซ่อนไว้เบื้องล่างของจิตใต้สำนึกที่ไม่มีวันจะล่วงรี้ ใน อกในใจหล่อน มีแต่ความ้้้สึกที่อยากจะกระโดดโลดแล่นออกไปทำอะไรสักอย่าง เพื่อระบาย ความกดดันอัดอั้นเหล่านั้น ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะขัดกับความเชื่อ ค่านิยมของสังคม หรือไม่ก็ตาม" (โสภาค สุวรรณ 2531: 226, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(3) พื้นที่ของคนพิการทางจิตในเรื่องชึ่งทั้งคู่ต่างเป็นผู้หญิง สะท้อนให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าคน พิการทางจิตควรจะต้องอยู่ในสถานที่เฉพาะ คือ "โรงพยาบาล" ในกรณีของแสงหล้า และ "บ้าน" ใน กรณีของบัวตอง เพื่อ "จำกัด" โอกาสในการออกไปกระทำสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าไม่สมควร ไม่ ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนั่นเอง กลายเป็นภาพตายตัวของคนพิการทางจิตว่าจะต้องอยู่ใน โรงพยาบาลโรคจิตเท่านั้น เพื่อการดูแลรักษาอาการทางจิต ซึ่งที่จริงแล้วเป็นการรักษาทางกายภาพ นั่นคือการรักษาด้วยยา
"... ให้จับมันสงงโรงพยาบาล ให้จ้างคนเฝ้า คุมมันไว้อย่าให้หนีกลับออกมา ปล่อยไว้ข้าง นอกอย่างนี้ มันก็ไปทำอะไร $ๆ$ ให้คนเขาพูด ให้ขายหน้าขายตาอัน เลือดแม่มันแรง" (โสภาค สุวรรณ 2531: 447 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"มันเป็นอะไรของมัน ...เป็นใบ้ หูหนวกหรือยังไง ถ้ามันเป็นใบ้ หูหนวก ก็สงมันไปไว้ที่ โรงเรียนหูหนวก ให้หมดเรื่องหมดราวซะที...ถ้าเชื่อฉันตั้งแต่แรกก็หมดปัญหา ไอ้เด็กนั่น มันก็ ไม่ต้องมาเกิดเป็นตัวเป็นตน บ้าใบ้ หูหนวก ให้เห็นตำตาอย่างนี้" (โสภาค สุวรรณ 2531: 449 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...จะรักษากันยังไงก์จัดการไปเลย ซ็อตไฟฟ้ามันดีมั้ย จะได้รู้สึกตัวว่าไอ้ที่ทำลงไปนี่มันอับ อายขายหน้ามาถึงพ่อมันแค่ใหน..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 476)
"...ความจริงอาการก็สงบลงแล้ว ยาก็มีส่วนช่วย รวมทั้งการรักษาแบบอื่นที่ช่วยทางด้าน อารมณ์ ความรู้สึก...อย่าถือสา หรือจี้ดุดที่จะทำให้น้อยอกน้อยใจ แสงหล้าเป็นเด็กที่เกิดมาอย่าง สับสนทางอารมณ์มาก ๆ เลย ขาดความรัก ความอบอุ่นทางใจ ต้องการจะแก้แค้นพ่อ" (โสภาค สุวรรณ 2531: 499, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจย)

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีสี๋กษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย กุลภา วจนสาระ
"...ใบ้ หูหนวก หรือ..เสียดาย..ออกสวยสะเหมือนนางในฝันออกอย่างนี้...ใจเขาให้เวทนาจน บอกไม่ถูก...คนใบ้ หูหนวกนี่ถ้าเข้าโรงเรียน เขาจะสอนให้อ่านริมฝีปากใช้ภาษามือช่วย..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 589)
(4) คนพิการโดยส่วนใหญ่มีภาพของความไม่สมประกอบทางกายภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง เป็นปมด้อย หรือเป็น "ป้าย" ที่ตราไว้แก่คนผู้นั้นว่ามีความ "พิการ" ในกรณีของคนพิการทางจิตก็ เช่นกัน "ตรา" ที่ประทับไว้ดูเหมือนจะมีนัยในเชิงลบ เป็น "ตราบาป" มากกว่าความพิการในลักษณะอื่น ดังที่มีการเน้นย้ำถึงความไม่สมประกอบนี้อยู่เสมอ $ๆ$ ในเนื้อเรื่อง
"แม้การเขยิบขึ้นมาเป็นเมียคนหนึ่งของพ่อเลี้ยง ก็ยิ่งไม่มีทางใหญ่..คำแสดตาพิการข้าง หนึ่ง แล้วขาซ้ายของหล่อนกียังสั้นกว่าขาขวา ความพิกลพิการอย่างนี้ คงจะหาใครสนใจ ไม่ได้ง่าย ๆ นักหรอก" (โสภาค สุวรรณ 2531: 41 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัอ)
"มันเป็นบ้าใบ้ ไม่มีใครเขาอยากได้มันหรอก นอกจากจะคิดทำระยำกับมันชั่วคราว" (โสภาค สุวรรณ 2531: 577 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...คนทั้งเมืองเขารู้ว่าบัวตองเป็นใบ้ แม่เป็นบ้า ม่าตัวตายที่หาดทรายชายป๋าริมแม่น้ำ ตรง คุ้งโน้น ใครเขาจจะอยากได้..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 621 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"มันเป็นใบ้ พิกลพิการไม่เหมือนผู้เหมือนคน อย่าให้เกิดเรื่องงามหน้าอีกนะคำปัน ไม่ ต้องให้มันออกไปขายของที่ร้าน" (โสภาค สุวรรณ 2531: 596)
"แกน่ะพิการ ไม่เหมือนมนุษย์มนาเขา เป็นใบ้พูดภาษาคนไม่ได้...ใครที่ไหนมันจะมา เอา ถึงมันจะคิด ก็แค่เอาเล่น $ๆ$ ให้หายอยาก มันไม่เอาแกไปทำเมียให้โง่หรอก มีเมียเป็นอีใบ้ แม่เป็นบ้า ม่าตัวตาย เอากับไอ้คนสวนไม่มีหัวนอนปลายตีน ยายคบชู้จนเขาลือไปทั่วบ้านทั่ว เมือง จมน้ำตายกับไอ้ชู้ ทั้ง 7 จูกออกมาได้ไม่กี่เดือน" (โสภาค สุวรรณ 2531: 641, ตัวเน้นเป็น ของผู้วิจัย).

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้กัยังมีวิธีคิดต่อที่มาของความพิการทางจิตคล้ายคลึงกับความพิการ ประเภทอื่น ๆ ตรงที่ใช้ความเซื่อทางศาสนาเป็นเหตุและผลของการกระทำหลายอย่าง ความพิการทาง จิตแม้ว่าจะไม่ใช่ลักษณะความพิการที่เกิดโดยธรรมชาติโดยตรง แต่ก็เป็นหนึ่งในวิบากกรรมที่มนุษย์ ต้องเผซิญเข่นเดียวกันกับความพิการประเภทอื่น
"ออกสวยสดงดงามน่ารักน่าเอ็นดู เหมือนนางในภาพวาดอย่างนี้ แล้วกรรมเก่าแต่ปางใด จึงส่งผลให้ต้องเป็นใบ้พูดไม่ได้ ให้เป็นปมด้อย..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 593, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
"คงจะเพราะความพิกลพิการ พูดไม่ได้หรอก ยิ่งคิดความเวทนาก็เต็มตื้นขึ้นมาจนบอกไม่ ถูก..." (โสภาค สุวรรณ $2531: 594$, ตัวเน้นเป็นของผูู้วิจัย)
"...คุณตองไม่ใช่ตุ๊กตา ไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่แล้วแต่ว่าใครจะหยิบยกไปตั้ง ไปประดับตาม อำเภอใจ...ข้อสำคัญ เธอก็ไม่ใช่ตัวบาป ตัวกรรมที่เกิดมาเพื่อจะให้ใครซักคนแก้แค้น ชดเชย ความเจ็บอกเจ็บใจ" (โสภาค สุวรรณ 2531: 690, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...อยากจะให้เธอมีอิสระทั้งใจทั้งกาย เป็นคนเต็มคนอย่างเรา ๆ บ้าง..." (โสภาค สุวรรณ 2531: 727, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีคีกษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย ฉุลภา วจนสาระ

## "เงาราหู"

## เรื่องย่อ

นวนิยายเรื่อง เงาราหู ของโสภาค สุวรรณ เป็นเรื่องที่ผู้แต่งได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงและ ประสบการณ์ที่ได้เคยเกี่ยวข้องทางวิชาชีพโดยตรง และได้จำลองวิถีฮีวิตของตัวละคร ที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใจ ประเภทที่วงการแพทย์จิตเวชศาสตร์และประสาทวิทยาเรียกว่า Manic-depressive หรือ Bipolar disorder ซึ่งมี สาเหตุของความเจ็บป่วยจากหลายกรณีด้วยกัน ทั้งกรรมพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง ผลกระทบ จากสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็ก ความเจ็บป่วยลักษณะนี้กำลังเป็นที่สนใจ มากขี้น เนื่องจากทางการแพทย์พบว่าเกิดในหนุ่มสาวก่อนวัย 30 ประมาณ $0.3 \%$ เจตนาของผู้แต่งก็คือ การให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้อ่านในเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดจากกลุ่มอาการ Bipolar disorder นี้ ทั้งคนไข้เอง ครอบครัว คนใกล้ขิด และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังที่ได้เขียนไว้ส่วนต้นของเรื่องว่า
"การให้ความเมตตา เข้าใจในความเจ็บป่วยของผู้เคราะหร้ายที่ต้องเจ็บไข้ทางจิตใจเหล่านี้ จะ เป็นกุศลจิต ทั้งยังช่วยให้สังคมของเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการแพทย์และความเจ็บป๋วย ทางด้านจิตเวช ว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังขารมนุษย์ โรคเหล่านี้ไม่ต่างจากโรคทางร่างกายทั้งหลาย จึงงไม่ต้องอับอายขายหน้า ซ่อนเร้น เฉกเช่นที่เราท่านทราบกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี" (โสภาค สุวรรณ 2543)

เงาราหู เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ซื่อว่า "มัลลิกา" หรือชื่อเดิมว่า มะลิ อดีตเด็กกำพร้าจากสถาน สงเคราะห์ ได้รับการอุปการะจากครอบครัวหนึ่ง ที่มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อผุสดี เมื่อตอนอายุ 6 ขวบ มะลิหรือ มัลลิกาตั้งท้องกับหนุ่มข้างบ้าน จึงตัดสินใจทำแท้งและหนืออกจากบ้าน เนื่องจากคำประณามที่ว่ามีเซื้อสายเลว เหมือนแม่ที่ท้องแล้วทั้งลูกไป ภายหลังเป็นเมียน้อยของนักธุรกิจคนหนึ่งที่แก่กว่าเกือบสองรอบ เรื่องเริ่มต้น ตรงที่มะลิหรือมัลลิกากลับมาบ้านนี้อีกครั้ง เพื่อที่จะรับ "สไบทอง" หลานสาวอายุ 11 ขวบลูกของพี่นุสดีไปอยู่ ด้วย และด้วยปมในอดีต มัลลิกาจึงสั่งสอนหลานสาวด้วยการฝังความคิดว่า ความจนเป็นความน่ากลัวอย่าง หนึ่งที่พึงตต้องหลีกเลี่ยง และคอยกำกับการตัดสินใจของหลานสาวมาตลอด ตั้งแต่การเลือกให้เรียนบัญชีเพื่อมา ช่วยดูแลด้านการเงินในกิจการค้าที่ร่วมหุ้นกับคุณทิว ผู้ดีเก่าคนไทย เป็นคนมีฐานะ แต่ด้วยความเสียใจที่ ภรรยาแหม่มตาย จึงกลายเป็นคนติดเหล้า และส่งลูกชายที่ซื่อทอมไปอยู่โรงเรียนปรรจำที่ต่างจังหวัด เนื่องจาก หวงพ่อไม่ให้มีผู้หญิงใหม่

มัลลิกามีความสัมพันธ์กับนายทิวจนกระทั่งอุเทน นักธุรกิจสามีเดิมตาย จึงต้องย้ายออกไปอยู่า้าน นายทิว สไบทองจึงมีหน้าที่ดูแลเรื่องรายรับรายจ่ายของมัลลิกา โดยเฉพาะการเบียดบังรายได้ส่วนหนึ่งเข้าบัญชี ตามวิธีการที่มัลลิกาแนะนำ และร่วมรับรู้ในการครอบครองทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของนายทิวมาเป็นของตัวเอง เมื่อนายทิวเส้นโลหิตในสมองแตก ก็กลายเป็นคนพิการ ไร้สมรรถภาพ มัลลิกาจึงกลายเป็นผู้ดแลทรัพย์สิน ทั้งหมด ออกหน้าออกตาตามวงสังคม พยายามซื้อตำแหน่งคุณหญิงดัวยการบริจาคเงินให้การกุศลจำนวนมาก และนี่กีคคืออาการทางจิตที่ทำให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อน ซึ่งเป็นแกนเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อ สไบทอง หลานสาว ที่ต้องแต่งงานกับนายเหมืองที่ชื่อดำเกิง เพื่อใช้หนี้เงินที่กู้ยืมมา โดยนายดำเกิงนั้นเป็นคน พิการทางเพศ เนื่องจากอุบัติเหตุ

สไบทองต้องทนทรมานกับความวิปริตทางเพศของสามี แต่ได้นายทอมชึ่งเป็นลูกชายของนายทิว ที่ เรียนไม่จบและหนีออกจากบ้านไป เป็นคนช่วยเหลือสไบทองออกมาจากเหมือง ส่งตัวมัลลิกาไปรักษาที่

โรงพยาบาล และพาตัวนายทิวซึ่งเป็นอัมพาตมาอยู่ดูแลด้วยกันที่เหมืองที่ราชบุรี เมื่อมัลลิกาหายดีจึงได้รับ กลับมาอยู่ด้วยหมด เรื่องราวึึงจบลงตรงที่การเริ่มตันชีวิตใหม่ของตัวละครทั้งหมด ที่ไม่กังวลตกเป็นทาสของ อดีต หรือเงามืดที่แผงไว้ด้วยสิ่งวิปริตอีกต่อไป

เรื่องนี้มีตัวละครที่ประสบกับความพิการมากกว่าหนึ่งประเภท นั่นคือ "มัลลิกา" ซึ่งเป็นตัว ละครที่มีความพิการทางจิต และ "ทิว" ซึ่งประสบกับความพิการทางกาย เป็นอัมพาต ทั้งสองคนต่าง ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด และอาจส่งผลให้คนที่อยู่ดูแลนั้นประสบกับความเครียด ความกดดันทาง อารมณ์ จนมีปัญหาทางจิตได้ ภาพของคนพิการทั้งสองประเภทในเรื่องนี้ ได้แก่
(1) ภาพของคนพิการทางกายคือ คนที่ไร้ความสามารถ ต้องอยู่ในการดูแลของคนอื่น ขณะที่คนพิการทางจิตนั้น ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เขี่ยวขาญพิเศษ อาจเป็นอันตรายกับคน ใกล้ชิดได้ เนื่องจากไม่มีลักษณะทางกายภาพบ่งบอก เพียงแต่มีพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนอื่น 7 ใน สังคมเป็นสำคัญ
"นายทิวจะไม่มีวันลุกขี้นจากที่นอน เขาจะพูดไม่ได้ เป็นบุคคลผู้ไร้สมรรถภาพ พิการ ต้องอยู่ในความอุปถัมภ์ของภรรยาไปจนกว่าจะหมดลมหายใจสุดท้าย...หล่อนนึกถึงภาพนายทิว ต่อไปอีก เขาจะต้องนอนแบ็บอยู่บนที่นอนตลอดวันตลอดคืน และพูดกับใครไม่ได้ ตายเสีย ดีกว่าต้องทรมานอย่างนั้น..." (โสภาค สุวรรณ 2543: 181-182, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...เลยกลายเป็นตัวตุ่น นอนลืมตาปริบ ๆ จุกเดินเหินก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้ ทำเสียงเหมือน คนไม่มีลี้นไก่ ตายก็ไม่ตาย ทรมาน น่าสังเวชใจแท้ ๆ ทำไมนะ คนเราถึงได้สมบูรณ์ไม่ตลอด เงินทองมีออกล้นฟ้า แต่ต้องพิการแบบนี้" (โสภาค สุวรรณ 2543: 184, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"ต่อแต่นี้ไปกีเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่ง สุดแท้แต่ผู้ดูแลจะประคับประคอง เวทนาจับใจ..." (โสภาค สุวรรณ 2543: 192, ตัวเน้นเป็นของผู้วจัย)
"ถ้าขาดสติ ร้องกรีดก้องออกมา อนาคตคงไม่หนีไปไหน นอกจากกลายเป็นคนจิตเสื่อม" (โสภาค สุวรรณ $2543: 347$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"ยายมัลลิกาชักจะไม่ค่อยดี ฉันดูพฤติการณ์แกพิกลอยู่นะ ...ฉันแน่ใจว่ายายนั่นบ้า...แรก 7 ก็ลงทุนร่วมกันดีหรอก มาสะกิดใจตอนที่แกผลาญเงินคุณทิวจนหมดตัว รู้หรือเปล่า...แกเอาไป บริจาคการกุศล สร้างตึกคนไข้ สร้างวัด ศาลาการเปรียญ ลงทุนอะไรก็หมดตัว มันเปรอะไปหมด จนไม้ว้ว่าอะไรเป็นอะไร สไบทองอยู่กับคนใกล้บ้าชัด $\eta^{"}$ (โสภาค สุวรรณ 2543: 403, ตัวเน้น เป็นของผู้วิจัย)

สำหรับอาการของคนที่มีอาการทางจิตนั้น ประเด็นบ่งซี้สำคัญยังคงเป็นเรื่องของการกระทำ บางอย่างที่ผิดไปจากจารีตปฏิบัติ หรือ "ทำนองคลองธรรม" ของสังคม และมีเฉพาะคนใกล้ชิด เท่านั้น จึงจะสังเกตอาการออก
"คุณนายน่ะผิดปกติแล้ว ว้ตัตัวหรือเปล่า...ไม่มีใครเขาให้คนบ้าทู้เงินหรอก และเวลานี้...แม่ ทองแท่งของคุณนายก็ตายไปแล้วครึ่งตัว และคงจะตายอย่างสมบูรณ์หรอก ถ้าคุณนายยัง อาละวาดอยู่นอกโรงพยาบาลบ้าอย่างนี้ ได้เวลาพบหมอแล้วละมัง หยุดความคิดบ้า ๆ ฟุ้ง ๆ ออกนอกโลกเสียทีเถอะ เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ายังกับไฟไหม้ปไา" (โสภาค สุวรรณ 2543: 411, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...คุณน้ามัลลิกาน่ะป๋วยเป็นโรคจิต ไอ้ที่บริจาคทำบุญเป็นบ้าเป็นหลังจนหมดเนื้อหมด ตัวน่ะ เริ่มมีอาการบ้างแล้ว แต่โรคแบบนี้แบลก เพราะบุคลิกภาพยังไม่เสื่อม ไม่มีใครรู้ คนพวกนี้ ก็จะอยู่ในสังคมได้โดยไม่มีใครสังเกตเห็น...ถ้าแกไม่พร่ำจนไม่หลับไม่นอน และคุณพ่อยังมีมรดก เหลืออีกเป็นตันละก็ คงไม้รู้ ใครก็ว่าแกใจบุญทำกุศล ที่ไหนได้ มันเกินความจริง หมอบอกว่า ไม่สมเหตุสมผล...แกเอาเงินเขามาลงทุน ซื้อเพชรพลอยยังกับบ้า บริจาคเลอะเทอะเปรอะไป หมด" (โสภาค สุวรรณ 2543: 418-419, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(2) ควบคู่ไปกับภาพของคนพิการในเรื่องนี้กีคือ การให้รายละเอียดที่มาของการประสบกับ ความพิการทางจิต ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้แก่ ปมด้อยในชีวิต ความต้องการต่าง $ๆ$ เช่น ชีวิตที่สมบูรณ์ ทรัพย์สินเงินทอง การได้รับการยอมรับ ที่สำคัญก็คือ ความรัก ความอบอุ่นในชีวิตนั่นเอง ในกรณีของ มัลลิกานั้น เริ่มต้นจากความต้องการ ทะเยอทะยานอยากมีเงินทอง ร่ำรวย ไปสู่ความต้องการเป็นที่ ยอมรับ เป็นคนสำคัญของสังคม ซึ่งเชื่อว่าความใฝ่ฝันเช่นว่านี้จะสามารถทดแทนชดเชยกับสิ่งที่ขาด หายไปในชีวิตได้

$$
\begin{aligned}
& \text { "หล่อนไม่ได้ฝันจะอยู่ไปอย่างนี้ แต่จะยกระดับตัวเองให้อยู่ในฐานะที่คนทั้งหลายต้อง } \\
& \text { ก้มหัวให้จะเป็นการคารวะจากใจจริงหรือเสแสร้ง หล่อนก็ปรารถนาทั้งสิ้น มัลลิกาไม่รัตัว } \\
& \text { หรอกว่าสิ่งนั้นเกิดจากความคิดที่หล่อนต้องการให้ความสำคัญในตัวเอง หล่อนฝังใจอยู่กับ } \\
& \text { ความคิดดั้งเดิมที่ว่าหล่อนเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา แม้กระทั่งบิดามารดาก็พากันทอดทิ้ง } \\
& \text { หล่อนอย่างไม่มี่เยื่อใย หล่อนจะต้องทำอะไไสักอย่าง..." (โสภาค สุวรรณ 2543: 23, ตัวเน้นเป็น } \\
& \text { ของผู้วัจ) } \\
& \text { "น้าคิดมานานแล้ว เรียกว่าเป็นความฝันก็ได้ อยากจะมีอะไร ๆ ที่เป็นของตัวเอง มีบ้าน } \\
& \text { ตึกใหญ่ ๆ เงินไม่ขาดมือ และคน...กราบไหว้นบนอบ ตลอดชีวิตที่ผ่านมา น้าอยย่ห่างไกลสิ่ง } \\
& \text { เหล่านั้น เราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นความทะเยอทะยานของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาอย่าง } \\
& \text { อนาถาที่สุด" (โสภาค สุวรรณ 2543: 77, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจ) }
\end{aligned}
$$

(3) กรณีของตัวละครพิการทางจิตในเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ที่ว่า คนที่มีความ เจ็บป่วยทางจิตจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อควบคุม อาการไม่ให้เป็น "อันตราย" แก่สังคม

## ๔

# ภาพของคนพิการทางสมองและปัญญา 

"ตุ๊กตามนุษย์ง"

## เรื่องย่อ

เป็นเรื่องราวของ "แป๋วแหวว" เด็กกำพร้าผู้พิการทางสมองและปัญญา ที่พ่อแม่เสียฮีวิตเนื่องจาก อุบัติเหตุ อยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดูของคุณนวลวรรณ แม่ของปวิชซึ่งเป็นคนขับรถชนพ่อแม่ของแป๋วแหววใน คืนที่เกิด ซึ่งต้องรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูจนกว่าจะอายุ 20 ปี แป๋วแหววเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองข้า กิน เก่งจนตะกละตะกราม พูดข้า แต่มีรูปร่างหน้าตาน่ารัก ภาพของแป๋วแหววในเรื่องนี้เป็นภาพของเด็กที่มี พัฒนาการซ้า อาทิ เริ่มหัดก้าวเดินเมื่ออายุ 2 ขวบ เริ่มออกเสียงเป็นคำ ๆ ได้เมื่ออายุ 4 ขวบ เวลาพูดเหมือน ลิ้นคับปากอยู่เล็กน้อย อายุ 10 ขวบเพิ่งอยู่ชั้นประถมหนึ่ง แป๋วแหววจึงมักจะถูกประณามว่าเป็นคนโง่อยู่เสมอ แป๋วแหววไม่มีพ่อแม่ให้ความรักความอบอุ่น จึงทำให้เป็นเด็กที่ชาดความรัก เมื่อมีความรู้สิกสะเทือนใจหรือเกิด อารมณ์กดดันก็มักจะไปพูดกับตุ๊กตากะหล่าปลีที่ชื่อป๋อหลอ แต่ถึงอย่างนั้นแป่วแหววก็ไม่เคยโกรธ ไม่รู้จัก ร้องไห้

ตัวละครในเรื่องอีกหนึ่งตัวเป็นเพื่อนของแป๋วแหวว เด็กชายพิการทางปัญญา และหูข้างขวาหนวก เนื่องจากว่าโดนพ่อตบ ที่เรียนหนังสือไม่ได้เรื่องเหมือนพี่น้องคนอื่น ซื่อพูนดวง เป็นเต็กที่มีลักษณะคล้ายแป๋ว แหวว เร็ยนหนังสือไม่เก่ง ท่าทางการพูดจาเหมือนเด็กบัญญาอ่อน กินเก่งจนโดนล้อว่าเป็นหมู ชอบหัวเราะยี่ 7 แบบไม่มีปีมีะลุ่ย

แป๋วแหวว อยู่ในความดูแลของคุณนายนวลวรรณจนกระทั่งโตเป็นสาว แต่จิตใจยังเป็นเด็ก ชีวิตของ แป๋วแหววจึงขึ้นอยู่กับคนรอบข้างแทบทั้งหมด เหมือนตุ๊กตา เนื่องจากไม่ชอบเรียนหนังสือและมักจะถูกหาว่าโง่ จึงออกจากโรงเรียนและไปทำงานเป็นประซาสัมพันธ์ที่โรงแรม เพราะว่าหน้าตาสวยมาก ภายหลังได้มีโอกาส ถ่ายปกนิตยสาร ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับ เพิ่มบุญ ที่รักแป๋วแหววเพราะความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ในท้ายเรื่องมี การพาแป๋วแหววไปรักษาอาการสมองสั่งการซ้าด้วยการข็อคไฟฟ้า เพื่อให้สมองทำงานเร็วขึ้น ซึ่งก็ได้ผล ค่อนข้างดี

ภาพของคนพิการทางสมองและปัญญาในเรื่องนี้ ถูกเปรียบเทียบเหมือนตุ๊กตา เนื่องจากความ ผิดปกติทางสมอง ทำให้ความสามารถในการ "เป็นมนุษย์" ไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่น ๆ ชีวิตแทบทุกมิติ ของตัวละครในเรื่องจึงขึ้นอยู่กับคนดูแลรอบข้าง แล้วแต่ว่าจะกำหนดให้เป็นไปอย่างไร
(1) ภาพคนพิการทางสมองและปัญญา มักจะถูกนำเสนอควบคู่ไปกับ "ความโง่" และ "ความ ไร้เดียงสา" เนื่องจากสมองไม่เปิดรับสิ่งที่เข้ามาอย่างเต็มที่ จิตใจของตัวละครที่พิการทางสมองจึง บริสุทธิ์ผุดผ่อง ซื่อ เหมือนเด็ก เหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิต
"แม่หนูนั้น สติปัญญาทึบ ไม่อำนวยให้เปิดซึมซับสิ่งใด ๆ แม่หนูจึงยังไม่เดียงสา ยัง บริสุทถิ์ผุดผ่องเพราะความไม่ร้" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 109, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"จิตใจของแป๋วแหววมันช่างบริสุทธินัก ไม่เคยโกรธ ไม่เคยเกลียดอะไรทั้งนั้น...ยังดี หน่อยที่ยงรู้จักเสียใจ...เด็กคนนี้ปัญญาอ่อนก็ไม่ใช่ คิดในแง่ดี ดูให้เป็นเทวดานางฟ้ามาเกิดก็ได้ เหมือนกัน มันถึงไม่รู้จักโกรธใครเอาเสียเลย" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 180-181, ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
"แป๋วมันโตแต่ตัว สมองมันยังเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ 10 ขวบอยู่ ถ้ามันทำอะไร พูดอะไร อย่างเด็ก ๆ ไม่เดียงสา ก็อย่าไปถือมัน พวกแกต้องสงสารมันหน่อย" (ศรีฟา ลดาวัลย์ 2535: 226 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"แป๋วแหววแกผิดปกติ ไม่เหมือนเด็กธรรมดาทั่ว 7 ไป ผมขอให้คุณนายเลี้ยงดูแกอย่าง ระวังหน่อย เพราะความผิดปกติ ทำให้แกซื่อและไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน...ผมมู้สึกว่าแกน่า เป็นห่วง จะเรียกว่าแกโ่งกได้ แต่ไม่ได้โงเหมือนเด็กทั่วไป แกไม่รู้จักโกรธ ไม่รัจักเกลียด มองทุก คนด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ตลอดเวลา" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 233 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...คนโง่ประเภทรู้ตัวว่าโิ่ มักเป็นคนซื่อ หัวอ่อน น่าสงสาร ไม่มีพิษมีภัยอะไร..." (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 334)
"...ผู้หญิงอย่างยายแป๋วแหววมันเหมือนเด็กไม่มีสมอง อยากพูดอะไรก็พูดออกมา เรื่อง อะไรควรพูด ไม่ควรพูดแค่ไหน อีู้ีเสียเมื่อไหร่ ข้าเกิดไม่ทันตอนดาราหนังมาริลิน มอนโรกำลัง เฟื่อง แต่ข้าว่ายายแป๋วแหววนี่มีบางอย่างคล้าย ๆ กันกับยายนั่น คือความโง่กับความไร้ เดียงสา" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 550 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...ทุกคนเห็นหล่อนเป็นเพียงเด็กโง่ หญิงสาวโง่ เช่นเดียวกับตุ๊กตาที่ไร้ชีวิตจิตใจ ตุ๊กตาจะ ต้องการอะไรไปมากกว่าการมีคนซื้อหาเอาไปเป็นของเล่นหรือของประดับประดา" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 627)
"แป๋วแหววทำให้เขานึกถึงตุ๊กตาตัวสวยน่ารัก หล่อนเหมือนตุ๊กตาจริง ๆ สุดแต่ใดรจะทำ อะไรกับหล่อน ก็ไม่เคยมีปากเสียง มีแต่รอยยิ้มหวาน ประจบเอาใจคนทุกคน หล่อนเป็นความซื่อ บริสุทธิ์ซึ่งทุกวันนี้แสนจะหายาก...ทว่า มันเป็นความซื่อบริสุทธิอันเกิดจากความผิดปกติ... ถ้าเกิดหล่อนมีสมองขึ้นมา ร้้ัจกคิด...ร้จักดิ้นรน ไม่พอใจในโน่นนี่เกิดความทะยานอยากกับชีวิตที่ ให้หล่อนมากกว่าที่เป็นอยู่ ไม่รู่ว่าหล่อนจะเป็นสุบเหมือนตอนที่มีสภาพประดุจตุตกตาหรือเปล่า" (ศร์ฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 902 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

นอกจากนี้ ในเนื้อเรื่องก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการรู้จักคิด หรือการมี สมองกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ค่อนข้างมาก

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีคีกษษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย ฤุณภา วจนสาระ
"คนน่ะ ู้้จักไหมว่าคนมันต่างกับหมาแมวยังไง หมาแมวมันไม่มีสมอง ...พอใครเรียกมันก์ กระดิกหางเข้าใส่ทั้งนั้น แต่คน..เกิดเป็นคนมันต้องมีสมอง ไม่ใชซื่อบื้อ หมาแมวบางตัวมันยัง ไม่ซื่อบื้อ ถึงไม่มีสมองคิด มันก็ยังไม่กระดิกหางเข้าใสทุกคน" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 874 , ตัว เน้นเป็นของผู้วิจัย)
"เป็นแป้วอย่างแต่ก่อนดี หรือเป็นแป๋วที่จุ้จักคิด รูจจักความขมขื่น. คุณว่าอย่างไหนดีกว่ากัน สำหรับแป๋ว ...ถึงอย่างไร แป๋วก็เป็นมนุษย์ สมองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ไม่ใช่หรือ..." (ศรี ฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 926 , ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...คนเราถึงอย่างไรกีต้องต่อสู่กับชีวิต สัตว์ต่อสู้ด้วยกำลังกาย แต่มนุษย์ต่อสู้ด้วยสมอง ต่อจู้ด้วยสติ แป้วน่ะ ถึงไม่มีสมองแกก์มีสตินะครับ ไม่เหมือนบางคน สมองมีแต่ปราศจากสติ" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ $2535: 927$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
(2) อาจเป็นเพราะความไร้เดียงสาที่เป็นมาแต่กำเนิด ความพิการทางสมองและปัญญาในเรื่อง นี้ จึงสัมพันธ์กับความเขื่อเรื่องบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติปางก่อน แม้ว่าการอธิบายสาเหตุของความ พิการของ "แป๋วแหวว" จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ และความผิดปกติทางกายภาพก็ตาม
"เด็กคนนี้น่ะ จะว่าปัญญาอ่อนก็ไม่เชิง แต่ตอนเกิดแกเกิดไม่ปกติ คือแม่ถูกรถซน แม่ กำลังโคม่า ไอ้ลูกก็จะออก แม่ก็จะตาย พอแม่สิ้นใจปุบ หมอเขาเลยตัดสินใจผ่าออก จะว่า เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายก็ตามเถอะ บังเอิญเด็กรอด แต่สมองผิดปกติ คือโตซ้ากว่าตัวมาก ได คิวต่ำผิดธรรมดาว่างั้นเถอะ" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ $2535: 334$ )
"ไอ้แป๋วแหววนี่กเหมือนกัน ไม่รู้ทำบุญทำกรรมอะไรไว้บ้าง บุญสงให้ผิวพรรณหน้าตามัน สะสวย แต่กรรมมันก็มีมาก ถึงต้องมาเป็นแบบนี้" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 132 , ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
"เขาาเป็นคนที่..เกือบ ๆ จะปัญญาอ่อน แต่กียังไม่ถึงขนาดนั้น แม่เขาถูกรถชนตาย แต่เขา ไม่ตาย หมอต้องเอาเขามาเลี้ยงไว้ในตู้กระจก เขาเป็นคนน่าสงสาร หมอบอกว่าสมองเขาเติบโต ไม่ทันร่างกาย เพราะเลือดหยุดเลี้ยงสมองไปชั่วขณะเวลานิดเดียว..ซึ่งที่จริง เขาควรตายไปแล้ว ด้วยซั้ำ" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 508)

ภายใต้บริบทของความเซื่อเรื่องบุญกรรม การประสบกับความไม่สมบูรณ์ของการทำงานของ สมองของแป๋วแหววจึงเป็นภาพที่สะท้อนให้คนปกติได้เข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติ และ ต่อเนื่องด้วยความรู้สกสมเพชเวทนา น่าสงสาร
"...นวลวรรณนั่งมองดูเด็กหญิงในอุปการะ...พยายามหาที่ตำหนิ แต่ช่างไม่มีสะดุดเอา เสียเลยสักนิด ไม่รู้ชาติก่อนมันทำบุญด้วยอะไร จึงอธิษฐานให้เกิดมาสวยงามได้ถึงเพียงนี้ ดู 9 แล้วก็อดประหลาดใจใน รูปธรรมนามธรรมของมนุษย์ไม่ได้ คงจะเป็นกรรมแสร้งแกล้งแต่ง ที่จะ ให้มนุษย์ถึงพร้อมนั้น ช่างหายากเสียเหลือเกิน คนสวยคนงามอย่างแป๋วแหววจึงต้องเกิดมา

อาภัพแบบนี้ ในขณะที่คนถึงพร้อมด้วยฐานะทางสังคมกลับขั้ริ้วขี้เหร่" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 189-190, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"...พิศดูหล่อนอย่างอัศจรรย์ใจในความสวยงาม ขณะเดียวกันก็ปลงอนิจจังออกมาว่า โธ่ เอ๊ย จะตายก็ไม่ตาย จะบ้าก็ไม่บ้า เกิดมาเป็นคนครึ่ง ๆ กลาง ๆ พิกล นังคนนี้..." (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 203 , ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)
"แป๋วแหววเขาน่าสงสารนะครับคุณแม่ ร้สีกเขาจะโง่ อายุตั้งเก้าขวบแล้ว เรียนป.หนึ่งต้ำ อยู่ตั้งสองปี...ไม่อยากให้แป๋วแหววผู้สะสวยอ่อนหวานน่ารัก ไปมีอะไรเหมือนกับนายหมู ซึ่งดู เหมือนทุกคนคอยแต่จะหัวเราะขบขัน เห็นเป็นตัวตลก" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 141, ตัวเน้นเป็น ของผู้วัจัย)
"ให้นึกเวทนายิ่งนัก เด็กอะไร ถึงได้เกิดมาสวยไปหมดทั้งหน้าตาผิวพรรณ ทว่ากรรมอะไร ก็ไม่ร้ำให้ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ ดูรึ..จนอายุเก้าขวบแล้ว สติปัญญาพูจจายังกับเพิ่งมีอายุ แค่สี่ห้าขวบ..." (ศร็ฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 146, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
"...พอรู้ว่าสาวน้อยผู้นี้มีความผิดปกติด้วยเหตุผลอันน่าเวทนา ใจของสมรมิ่งก็อ่อนลง เกิดความรู้สึกเป็นกุศลจิตต่อหล่อน" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ $2535: 335$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)
(3) อีกภาพหนึ่งของคนพิการที่มักจะพบได้เสมอในนวนิยายหลายเรื่องก็คือ ภาพของคนพิการ ที่ต้องการการดูแล เป็นภาพของคนพิการที่เป็นภาระ ไม่มีใครต้องการ
"...ถ้าประสาทแข็งจริง ๆ เหมือนคนธรรมดาก์ดีไป แต่แม่กลัวมันจะไม่ใช่เรื่องประสาทแข็ง ประสาทอ่อนน่ะซี...แม่กลัวเรื่องอื่น กลัวมันกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อน ถ้าจริงยังงั้นล่ะก์ต้องเลี้ยง กันไปจนตลอดชีวิตเลยที่เดียว..ตายแน่ ๆ เลยแม่" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 35)
"เห็นแม่บอกว่าปัญญาอ่อนไม่ใช่เรอะ อีแบบนี้แม่จะเอามาเลี้ยงทำมั้ย เดี๋ยวก็กลายเป็น ภาระหนักอย่างที่พ่อเขาว่าหรอก อย่าเอามาเลยแม่ ขี้เกียจช่วยแม่เลี้ยงคนปัญญาอ่อน" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535 : 178)
"มีสะใภ้แบบนี้ไม่ดึรี ไร้เดียงสา หัวอ่อน ว่าง่าย จะปั้นให้เป็นอะไรก็คงได้...ถึงยังไงก็ไม่ อยากได้เป็นจูกสะใภ้ ไม่อยากให้ใครมาว่ามีสะใภ้ปัญญาอ่อน" (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 303)
"กับคนอื่นผู้หญิงอย่างแป๋วเหมือนขี้หมา เหมือนเศษสวะหรืออย่างดีกีเหมือนสินค้า ราคาถูก ๆ เพราะแป๋วโ่่ ถึงจะสวยก็โ่่ แต่ค่าของคนมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่ ใครเป็นคนกำหนด ใครเป็นคนตีราคา สำหรับผม กะหรี่บางคนมีราคาต่ำแต่มีค่าสูง ผู้ดีชูคอบางคนมีราคาสูงแต่มีค่า ต่ำ ค่าของความบริสุทธิ์ผุดผ่องของความคิดของน้ำใจ..." (ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 2535: 639, ตัวเน้น เป็นของผู้วิจัย)

ภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการในสังคมไทย: กรณีคีคกษาผ่านวรรณกรรมไทย โดย กุลภา วจนสาระ

## เรื่องย่อ

เรื่อง "ลมหวน" ของโสภาค สุวรรณนี้ ที่จริงเป็นนวนิยายที่เขียนในบริบทของสังคมตะวันตกเป็นส่วน ใหญ่ เนื่องจากตัวละครสำคัญของเรื่องคือ "วกุล เซซิล" นั้นเป็นอดีตแอร์โฮสเตส ที่ลาออกไปอยู่กับแม่บุญธรรม ที่สหรัฐอเมริกา วกุลเคยเรียนวิชาเลขานุการที่อังกฤษ และวิขาครูพิเศษสำหรับเด็กัญญญาอ่อนที่สวิสฯ เมื่อวกุล มาอาศัยที่อเมริกาก็ได้พบกับมาร์ค ที่คอยเป็นเพื่อนและยวยเหลือให้ได้ทำงานเป็นเลขาฯและพักในบ้านของ ทรอย เมอเรย์ ซึ่งได้มีเหตุการณ์และเรื่องราวปริศนาหลายอย่างของตระกูลแบรดเล่ย์ในบ้านหลังนี้ เป็นต้นว่า เจ้าของบ้านเดิมของเมอเรย์ที่จริงเป็นของมหาเศรษฐี้ื่อ แบรดเล่ย์ มีภรรยาเป็นชาวอินเดียนแดง แต่งงานได้ สามปีก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินส่วนตัวตก ลูกชายที่ชื่อ "แอนดรู มัดวายาเช แบรดเล่ย์" หรือ "ลมหวน" เนื่องจากเกิดในตอนที่มีพายุทอร์นาโด แอนดรูเป็นเด็กปัญญาอ่อนช่วยตัวเองไม่ได้ อยู่ในสถาบันเมอเรย์ต้งแต่ อายุได้ขวบครึ่ง ที่พี่เซยของแบรดเล่ย์่ออ ทอม เมอเรย์ เป็นคนสร้างและตั้งกองทุนขี้นมาอุดหนุน เป็นสถาบันที่ รับเด็กปัญญาอ่อนที่พ่อแม่มีฐานะจะส่งเสียไว้ มีหมอและพยาบาลครูพิเศษดูแล กิจการขณะนี้ของตระกูลแบรด เล่ย์ อยู่ในความดูแลของทรอย เมอเรย์ ผู้เป็นลูก เนื่องจากพ่อพิการนั่งรถเข็น

วกุลยังได้พบกับเรื่องราวแปลก 7 ในบ้าน เข่น ท่าทางและพฤติกรรมของยายมอนโร ผู้เป็นแม่บ้าน นิโกร เป็นใบัตั้งแต่กำเนิด ซึ่งอยู่มาตั้งแต่สมัยแบรดเล่ย์ การทำพิธีสาปแช่งแบบอินเดียนแดงในกระท่อมตุ๊กตา ทำให้วกุลต้องฝึกฝนการสื่อสารด้วยภาษามื่อ เพื่อจะติดต่อกับแม่บ้านนิโกรให้ได้ จนกระทั่งได้รู่ว่า แอนดรูหรือ ลมหวนนั้นถูกกักตัวไว้ในสถาบัน เพื่อให้กลายเป็นคนปัญญาอ่อน วกุลจึงได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการหาความจริง ในเรื่องนี้ เป็นต้นว่า เข้าไปเป็นอาสาสมัครเล่นดนตร์ให้กับเด็กปัญญาอ่อน ร่วมมือกับนักจิตวิทยาหาทางแอบ ทดสอบระดับเซาว์ปัญญาของแอนดรู เมื่อพบว่าไม่ได้เป็นคนปัญญาอ่อน ก็เลยมีการวางแผนลักพาตัวแอนดรู ซึ่งโดนฉีดยาทำให้แขนขาแข็งเกร็ง น้ำลายไหลยืด เหมือนเป็นคนปัญญาอ่อน ออกมาจากสถาบัน แล้วพาหนีไป อยู่ในหมู่บ้านอินเดียนแดง และกลับมาขึ้นศาลฟ้องร้อง ทอม เมอเรย์ เอาทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่เคยเป็นของ ตัวเองคืนมา พร้อมกับเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชิวิตในโลกกว้างกับวกุล

เนื้อหาในเรื่องนี้แม้ว่าตัวละครเอกจะไม่ได้มีความพิการทางสมองและปัญญา แต่ผู้แต่งก็ได้ สมมติเหตุการณ์ให้ตัวละครตัวนี้มีอาการอย่างคนปัญญาอ่อน และถูกทำให้ทุกคนเข้าใจว่ามีความพิการ ทางปัญญา นอกจากนี้ยังได้กำหนดตัวละครอีกตัวที่มีความพิการทางการได้ยิน จึงได้เลือกหยิบมาเป็น ตัวอย่างในการศึกษา ภาพของคนพิการในเรื่องนี้ถูกนำเสนอดังนี้
(1) ภาพลักษณะของคนพิการทางปัญญา ที่สังคมควรจะเวทนาสงสาร เนื่องจากความจำ กัดของความสามารถของสมอง ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมแก้ไขได้ในภายหลัง การ ประสบกับความพิการลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องของซะตากรรมที่น่าสงสาร
"จันรักเด็กพวกนั้นค่ะ ถึงคะมีโอกาสเห็นไม่กี่ครั้ง แต่เพื่อนของม็อมที่เป็นพยาบาลก์เคยพา ฉันไปทำงานอาสาสมัคร...เวทนามากกว่าจะสงสาร บางคนพ่อเป็นหมอ แม่เป็น นักวิทยาศาสตร์มีซื่อ แต่ลูกเกิดมาเป็นอย่างนั้น ฉันอาจจะนึกถึงตัวเองมากเกินไปก็ได้...สงสาร

ตัวเอง แล้วเลยพลอยเวทนาเด็กอื่นที่มีปัญหา..." (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1: 147-148, ตัวเน้นเป็น ของผู้วัจัย)
"เมื่อเห็นใหม่ 7 บอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร จะมีก็เวทนาสงสาร มาระยะหลังที่ตามเพื่อน ของม็อมไปทำงานอาสาสมัคร เล่นกับเด็กพวกนั้น ก็เลยผูกมัดทางใจโดยไม่รัตัว บางคนน่ารักน่า สงสาร...บางคนตัวโตเป็นผู้ใหญ่ อายุตั้งสี่ห้าสิบ แต่ยงอุ้มตุ๊กตา ร้องเพลงกล่อมเด็ก น่าสงสาร ออก ถึงสมองจะจำกัดเท่านั้น คนก็ยังเป็นคนนี่คะ ที่เกเรนักก์มี ต้องเข้าห้องเงียบบ่อย ๆ แต่แกก์ มีโรคแทรก ลมชัก อารมณ์รุนแรง...เด็กที่จันเคยดูแลคนหนึ่ง น่ารักออกค่ะ พ่อเป็นจิตแพทย์ ฝรั่งเศส แม่เป็นถึงศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย แต่ลูกเป็นมงโกลิสม์ โตอยู่ในโรงพยาบาลแท้ ๆ" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม $1: 220$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัวัย)
"...สงสารมากกว่า ฉันเห็นเขาตั้งแต่ตอนที่ไม้ร้เรื่อง...ลันสงสาร ฉันชอบเขา เพราะเขาน่า สงสาร" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 2: 289)
"...เจ้าความมี้สีกอ่อนโยนนั้น ค่อย $ๆ$ คืบคลานกลับคืนมาหาหล่อนอีกครั้ง ความรู้สึกของ ผู้ใหญ่ที่มองเด็กพิการน่าเวทนา และพร้อมจะช่วยเหลือให้พ้นทุกขเวทนาทั้งปวง" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม $2: 502$, ตัวเน้นเป็นของผู้วิจัย)

ในเนื้อหาของเรื่องนี้ ผู้แต่งได้ให้ความรู้และภาพลักษณะอาการของคนพิการทางสมองและ ปัญญาที่เรียกว่า "มงโกลิสม์" ไว้ค่อนข้างมาก ทั้งลักษณะอาการทางกายภาพ การเจริญเติบโต และ ความรู้สึกนึกคิด นั่นคือ
"...เด็กปัญญาอ่อนเติบโตช้ากว่าปกติ ต้องอดทนและให้ความรักความสงสาร สมองของ เขามีจำกัดเท่านั้นเจง...เด็กคนนั้นแปดเดือนแล้วยังจับขวดนมเองไม่ได้ คว่ำไม่เป็น ขาแขนอ่อน แรง...คนนั้นอายุสี่สิบแล้ว แต่สมองเติบโตเท่ากับเด็กห้าขวบเท่านั้น เขาเดินกอดตุ๊กตาเห่กล่อมทั้ง วัน คนโน้นยังถ่ายเรี่ยราด ก็สมองเจริญเพียงเด็กขวบครึ่ง คนนี้อายุเกือบหกสิบ อยู่มานานเต็มที แล้ว ชอบเล่นกระโดดเชือก เวลานี้กระโดดไม่ไหว สังขารไม่ตามใจ โรคแทรกซ้อนก็มาก น่าเวทนา นัก...เป็นลูกใคร คนนั้นจึงจะรู้สึก..." (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1: 341)
"....รปลักษณะของแอนดรูตรงข้ามกับมงโกลิสม์ทุกประการ...หัวเล็ก หัวแบน หางตาชี้ขี้น เป็นต้อกระจกตั้งแต่เล็ก ๆ ใบหู่มม่สมบูรณ์แบบ จมูกเล็กแบน ลิ้นคับปาก ฟันขึ้นผิดปกติ คอสั้น เป็นปึก มือเท้าสั้น ท้องใหญ่เพราะกล้ามเนื้อผนังหน้าท้องหย่อน ผิวหนังแห้ง ถ้าตรวจหัวใจ หมอ จะบอกได้เลยว่า มีความผิดปกติที่หัวใจ ประเภทหัวใจโต ความผิดปกติทางอวัยวะเพศ เสียงที่ พูดต่ำ และพูดแบบเด็ก ๆ เพราะลิ้นใหญ่...ในคนไข้ปัญญาอ่อนที่เป็นมงโกลิสม์ มีการผิดปกติ เกี่ยวกับโครโมโซม ดู่ที่ยี่สิบเอ็ด มันควรจะเป็นคู่ แต่เกิดเป็นสามตัว..." (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1 : 524,526 )

สำหรับภาพของคนพิการทางการได้ยินนั้น เนื่องจากในเรื่องนี้มีตัวละครประกอบเป็นคนหู หนวก และได้สมมติเหตุการณ์บางตอนที่ตัวละครเอกจะต้องสื่อสารกับคนหูหนวก ภาพของคนหูหนวก ในเรื่องนี้จึงมีลักษณะดังนี้
"...คนหูหนวกตอบรับแรงสั่นสะเทือนได้ดับไวที่สุด... ในการติดต่อกับคนประเภทนี้จำต้อง ระวัง เช่น ไม่กระทืบเท้าโดยไม่จำเป็น เพียงแต่คุณเคาะหัวรองเท้ากับเก้าอี้ รัวนิ้วบนโต๊ะ คนหู หนวกจะตอบรับโดยหันหน้ามาตามแรงสั่นสะเทือนนั้น $\eta^{\prime \prime}$ (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1:306)
"...เวลาคนหูหนวกติดต่อกับเราน่ะ ความสนใจไม่ได้อยู่ที่มือสักนิด ...สีหน้าของเรามี ความหมายพอ ๆ กับนิ้วและมือที่เคลื่อนไหวค่ะ ...ลันพยายามฝึกสีหน้าตัวเองให้ยืดหยุ่นง่าย 7 อย่างลันขยับนิ้ว คำว่า เศร้า ไม่ดี สีหน้า คิ้ว ตาก์ต้องคล้องจองกันไปด้วย ถ้าเป็นคำถาม เราก์ เลิกคิ้ว เหมือนเสียงที่เราพูดไงคะ..." (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1:309)
(2) เนื่องจากเค้าโครงเรื่องนี้กำหนดให้ตัวละครเอกถูกทำให้เข้าใจว่า เป็นคนพิการทางสมอง และปัญญา ผู้แต่งจึงได้ให้รายละเอียดในแง่ของวิธีการดูแลรักษาและฟื้นฟูคนปัญญาอ่อนไว้ไม่น้อย ซึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าความพิการไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นไปโดยธรรมชาติแต่กำเนิดหรือไม่ก็ ตาม การเลี้ยงดู การดูแล การฟื้นฟูเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของคนพิการ ดังที่ผู้แต่งได้พยายามเน้นให้ เห็นตลอดทั้งเรื่อง
"วิธีการรักษาพื้นฟูคนไข้...แอนดรูถูกปรนนิบัติเหมือนทารกมากเกินไป มีคนป้อนอาหาร แต่งตัวให้ ไม่มีอะไรก้าวหน้าสำหรับแกเลย ผิดหลัก ก็ทีคนไข้อื่นของสถาบัน ผมเห็นเข้าชั่วโมงฝึก กิจวัตรประจำวัน หัดให้ช่วยตัวเอง...การช่วยเหลือคนไข้ถูกทางยังมีอีกมาก ของเหล่านื้ฝึกกันได้ ..." (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1:443)
"...ความวุ่นวาย ความก้าวร้าวของคนไข้น่ะ นอกจากจะมีอาการแล้ว คนดูแลก์มีส่วนไม่ น้อย สื่อสัมพันธ์เลว 7 ก็ทำให้คนหงุดหิดได้เหมือนกัน" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม $1: 444$ )
"...การเจริญเติบโตในช่วงระยะแรกของคน เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์บุคลิกของ คนผู้นั้น และจะคงอยู่ตลอดไป" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1:531)
"ถ้าเขามีสมองปกติ มีปัญญาปกติ ไม่ยากหรอกถ้าเราจะฟื้นฟู ชักจูงให้เขารู้จักโลกที่ แท้จริงนอกกำแพงที่ขังเขามานานนักหนา เขาย่อมใช้กลไก ปรับตัวปรับใจได้แม้จะใช้เวลาก็ตาม เถิด คนที่จะช่วยเขาต่างหาก พร้อมใจแค่ไหนที่จะดึงเขากลับออกมา ช่วยเร่งสิ่งที่เขามีอยู่ดั้งเดิม ให้ทำงานเป็นปกติ...ชีวิตในสังคมใหม่จะช่วยเขาได้มากหรอกคุณ" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 1 : 577-578)

[^1]
## III. บทวิเดราะท์ กาพต้วันนดนพิกางที่ปรากฏในวงรณกรรม

ภาพของคนพิการที่ปรากฏผ่านสี่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หรือ วรรณกรรม ต่างก็เป็นหนึ่งในโอกาสของความพยายามที่จะสร้างความหมาย ความเข้าใจ แนวโน้ม และ ภาพตายตัวให้แก่คนพิการ และกลายเป็นทัศนคติทางสังคมที่ทุกคนยอมรับร่วมกัน หากมองในแง่นี้ ความพิการจึงเป็นสิ่งที่ดูกประกอบสร้างข้้นโดยสังคมของคนปกติ

ภาพเหล่านี้ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทั้งหมดของคนพิการหรือคนกลุ่มประเภท ใด ๆ ได้ เพืยงเลือกบางสวนบางแแ่มุมของความพิการมานำเสนอเท่านั้น ตัวละครพิการในวรรณกรรม ไทยแต่ละประเภทความพิการเอง อาจมีภาพตัวแทนที่แตกต่างกันออกไป เข่น คนตาบอดมักค่่กับการ ขายล็อตเตอรี่ คนพิการทางจิตมักุ่กับความเป็นอันตราย คนปัญญาอ่อนมักคู่กับความโงหรือไม่มีสมอง ฯลฯ ในความแตกต่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการผลิตความหมายให้แก่คนพิการ ผ่านการทยิบยกเอา คุณสมบัตี่ที่บพร่องบางด้านของคนพิการมาใช้เป็นภาพตัวแทนทางสังคมที่ประทับตายตัวให้กับคน พิการประเภทนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ดำเนินไปควบคู่กับการใช้ทัศนคติ และค่านิยมบางประการของ สังคมไทย โดยเฉพาะความเขื่อทางพุทธศาสนา ความเขื่เเรื่องกฎแห่งกรรม การชดใช้กรรมที่เคยได้ทำ ไว้แต่ขาติปางก่อน ความเชื่อเรื่องบุญ-บาป การทำความดีความชั่ว รวมถึงค่านิยมเรเื่องความเวทนา สงสาร เห็นอกเห็นใจ ความมานะอดทนต่อฮู้กับความยากลำบากในชีวิต การธำรงรักษาจิตใจที่ดีงาม เป็นต้น มาเป็นเครื่องมือในการชววยอธิบายและจัดการกับความพิการ

ในการศึกษาถึงภาพตัวแทนคนพิการที่ปรากฎอยู่ในวรรณกรรมไทยครั้งนี้ ผู้วัอได้กำหนด เกณฑึในการศึกษาไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ (1) อัตลักษณ์ของตัวละครคนพิการ และการสร้างภาพที่ เป็นแบบฉบับตายตัว (stereotype image) ของคนพิการที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่เลือกมาเป็น ตัวอย่างในการศึกษา โดยอาจแยกให้เห็นเป็นภาพตัวแทนของคนพิการแต่ละประเภท คือ ภาพของคน พิการทางกาย พิการทางสายตา พิการทางจิต และพิการทางสมองและปัญญา (2) การศึกษาถึงแก่น ของเรื่อง (theme) หรือเค้าโครงเรื่อง (plot) ของวรรณกรรมที่มีตัวละครพึการ และบทบาทหน้าที่ขงตตัว ละครพิการในเรื่องนั้น ๆ (3) ศึกษาการดำรงอยู่ของคนพิการในวรรณกรรมที่เลือกมาเป็นตัวอย่างใน การศึกษา เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงพี้นที่ทางสัดคมของตัวละครพิการในสังคม ว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร และ (4) เป็นการมองมิติเรื่องเพศภาวะและเพควิดีในวรรณกรรมไทย ผ่านตัวละครและเรื่องราวของคน พิการ ซึ่งสะท้อนลึงคตีพื้นฐานทางเพคในสังคมชายเป็นในญ่ได้อย่างสำคัญ
๑. อัตลักษณ์ของตัวละครพิการ และการสร้างภาพที่เป็นแบบฉบับตายตัว (stereotype image) ของคนพิการ

หากจะกล่าวถึงภาพลักษณ์ทางสังคมของคนพิการแล้ว ส่วนใหญ่มักจะได้แก่ภาพของคนที่มี ร่างกายไม่สมประกอบ มีภาวะบกพร่องในอวัยวะบางอย่าง ซึ่งถูกนำเสนอและถ่ายทอดผ่านการใช้ภาษา ในเชิงอุปมาอุปไมย และมีนัยในเชิงการดูถูกเหยียดหยาม เช่น การใช้คำพูดถึงคนพิการทางกายว่า "ไอ้ ด้วน" "ไอ้คอก" "ไอ้ง่อย" คำพูดที่หมายถึงคนพิการทางจิตว่า "อีบ้า" "นังคนนี้สติไม่ดี" หรือคำพูดที่ หมายถึงคนพิการทางสมองและปัญญาว่า "ไอ้โง" "ปัญญาอ่อน" เป็นต้น การประสบกับความพิการใน ลักษณะต่าง 7 จึงเป็นปมด้อยที่ฟ้องออกมาในทางกายภาพ

การใช้คำพูดและภาษาที่ตอกย้ำความพิการข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพตัวแทนที่ เป็นแบบฉบับตายตัวให้แก่คนพิการ และสังคมเองก็เห็นพ้องต้องกันต่อภาพสร้างทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งมี นัยถึงสถานะทางสังคม และสะท้อนค่านิยมของสังคมบางประการ และจากวรรณกรรมที่เลือกมาเป็น ตัวอย่าง ในการศึกษาภาพตัวแทนทางสังคมของคนพิการครั้งนี้ จึงพบว่า สังคมไทยมีภาพประทับของ คนพิการและภาพดังกล่าวเหล่านั้น บางภาพได้รับการผลิตซ้ำอย่างต่อเนื่อง บางภาพก็เปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยและบริบททางสังคมเศรษฐกิจ ดังนี้คือ

1. ภาพของคนพิการที่มีชะตากรรมที่น่าสงสาร น่าเวทนา

ในวรรณกรรมแทบทุกเรื่องที่เลือกมาศึกษา มีการนำเสนอภาพของคนพิการในลักษณะที่เป็น คนน่าสงสาร น่าเวทนา เนื่องจากการเผชิญกับชะตากรรมที่ทำให้มีร่างกายไม่สมประกอบ ดังที่เฮวี่ เรียกว่า หลักแห่งความน่าสงสารในซะตากรรมของคนพิการ (The tragedy principle) ซึ่งเป็นความคิดที่ ส่งผลอย่างสำคัญต่อภาพทางสังคมของคนพิการ เนื่องจากภาพตัวแทนของคนพิการนั้นเป็นภาพของคน ที่มีร่างกายไม่สมประกอบ และเป็นตราบาปหรือปมด้อยในชีวิตที่ฟัองออกมาทางกายภาพ เป็นสิ่งที่ไม่ สามารถยอมรับได้ในทางสังคม และนี่ก็คือที่มาของหลักแห่งโศกนาฏกรรมของคนพิการ (Hevey 1993: 117)

เมื่อมาผสมผสานเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบของวรรณกรรม ก็ยิ่งเน้นให้เห็นคุณลักษณะที่ ต้องโน้มน้าวสังคมได้เห็นถึง "ความเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ทรมาน น่าสงสาร" ของคนพิการ ดังที่จะเห็นได้ จากงานศิลปะชาติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าพิการของกรีก หรือตัวละครร้ายในนวนิยายของไทยหลาย เรื่อง และมักจะถูกผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นภาพประทับอยู่ในความคิดคำนึงของคนในสังคมว่า คนพิการมักจะมีชีวิตและซะตากรรมที่น่าสงสารเสมอ

ภาพของคนพิการทางร่างกาย ในตัวอย่างวรรณกรรมที่เลือกมาศึกษา ไม่ว่าจะเป็น "ชาย น้อย" จากเรื่องบ้านทรายทองและพจมาน สว่างวงศ์ "คุณแจ๋ว" จากเรื่องปราสาทมืด หรือ "น้องทราย" จากเรื่องในม่านเมฆ ล้วนแต่ตอกย้ำค่านิยมและนำเสนอภาพที่น่าสงสาร น่าเวทนาในชะตากรรมของ คนพิการที่เกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบทั้งสิ้น โดยเฉพาะนวนิยายที่เขียนขึ้นในช่วงก่อน พ.ศ. 2500 เรื่อยมาจนถึงก่อนทศวรรษ 2530 นั้น การที่คนปกติแสดงความรู้สึกสงสาร เวทนาต่อความพิการนั้น เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้และสมควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อแสดงออกถึงความมีจิตใจที่ดีงาม เห็นอกเห็น ใจในชะตากรรมของคนพิการ คนพิการจึงเป็นคนที่น่าสงสาร น่าเวทนาสำหรับคนปกติอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกัน ค่านิยมทางพุทธศาสนาก็เป็นส่วนสำคัญในการอธิบายถึงที่มาของความพิการเหล่านั้น เพราะหมายถึงปมด้อย มลทิน เป็นภาพของคนที่ประสบกับเคราะห์กรรม อาภัพ มีโชคชะตาที่ขมขึ่น และเกิดมาเพื่อที่จะชดใข้บาปกรรมที่ทำไว้ในชาตินี้

แต่ในวรรณกรรมรุ่นหลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทางสังคมในเรื่องนี้อย่างสำคัญ นั่นคือ การแสดงความรู้สึกเวทนาสงสารแก่คนพิการกลายเป็นสิ่งที่คน ปกติไม่สมควรทำอย่างยิ่ง ดังที่ปรากฏในเรื่อง "เงาจันทร์" และยิ่งรุนแรงกลายเป็นการแสดงความดูถูก เหยียดหยามไป ในเรื่อง "เรือนไม้สีเบจ" ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงทศวรรษ 2540 สิ่งเหล่านี้แม้จะเห็นการ เปลี่ยนแปลงของค่านิยมของสังคมไทย ที่ตอกย้ำกันมาหลายยุคหลายสมัย ว่าคนปกติควรอย่างยิ่งที่จะ ให้ความรู้สึกสงสารเวทนาแก่คนพิการ แต่การแสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พึงระวังว่าจะ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาเช่นไร ในแง่นี้คนพิการไม่ได้ต้องการให้คนปกติเวทนาสงสาร และถึงกับ เกลียดน้ำเสียงเช่นนั้นเสียดัวยซั้า เนื่องจากความรู้สึกเวทนาสงสารเป็นเครื่องแสดงถึงความด้อยกว่าของ คนพิการ ดังที่ปรากฏในนวนิยายบางเรื่อง

ในขณะที่ ภาพตัวแทนของตัวละครพิการทางสายตา จากเรื่อง "พระอาทิตย์คืนแรม" นั้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง ระหว่างทัศนคติที่มองคนพิการทางสายตาแบบเก่ากับ ทัศนคติแบบใหม่อย่างซัดเจน นั่นคือ จากที่แต่เดิมภาพของคนตาบอดหมายถึงคนที่ขายล็อตเตอรี่ เป็น หมอนวดแผนโบราณ เป็นขอทานหรือวณิพกร้องเพลงอยู่ตามข้างถนน มาสู่ภาพของคนตาบอดที่ ช่วยเหลือตัวเองได้ มีความต้องการที่จะพึ่งตัวเอง ไม่เป็นภาระของใคร ในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นทัศนคติ เรื่องค่านิยมเวทนาสงสารค่อนข้างชัดเจน และเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พยายามสะท้อนความรู้สกจากคน พิการ ซึ่งแตกต่างจากนวนิยายยุคก่อนหน้าที่ไม่ค่อยนำเสนอแง่มุมของคนพิการว่ามีความรู้สึกต่อการ แสดงความเวทนาสงสารจากคนปกติอย่างไร

ประเด็นนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติทางสังคม จากที่เดิมเคยให้คุณค่ากับ "ความปกติ" ของร่างกาย ซึ่งเชื่อว่าร่างกายที่สมบูรณ์ มีความสามารถ มีสมรรถภาพในการผลิตได้ ใน ความหมายนี้คนพิการที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์จึงเป็นคนที่ด้อยศักยภาพและด้อยค่า มาสู่การให้คุณค่ากับ ความสามารถภายใต้ร่างกายที่ "แตกต่าง" ไปจากคนอื่น ๆ คนพิการเองก็มีศักยภาพในการทำงานและ เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในระบบทุนนิยมได้เช่นเดียวกับคนอื่น 7 ในสังคม

แต่สำหรับภาพตัวแทนของคนพิการทางสมองและปัญญานั้น ทั้งในนวนิยายเรื่อง "ตุ๊กตา มนุษย์" และ "ลมหวน" ต่างก็นำเสนอถึงคนพิการทางสมองที่น่าสงสาร น่าเวทนา เนื่องจากประสบกับ ความพิการที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ พัฒนาการของสมองไม่พัฒนาไปตามอายุ ดังนั้น จึง เรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ไร้เดียงสาเหมือนเด็ก ตอกย้ำความเป็นคนที่น่าเวทนา น่าสงสาร

## 2. ภาพของคนพิการที่ข่วยเหลือพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และอยู่ในความดูแลของผู้เขี่ยวชาญ

ในตัวอย่างนวนิยายที่เลือกมาศึกษา แทบทุกเรื่องจะนำเสนอวีวิตของคนพิการที่มีลักษณะ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาการดูแลอย่างใกล้ซิดจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง จนกลายเป็น หนึ่งในภาพตัวแทนของคนพิการไปในที่สุด โดยเฉพาะภาพของคนพิการที่ปรากฏในนวนิยายยุคแรก ๆ

เช่น "ชายน้อย" จากเรื่องบ้านทรายทอง และพจมาน สว่างวงศ์ "คุณแจ๋ว" จากเรื่องปราสาทมืด และ "น้องทราย" จากเรื่องในม่านเมฆ เรื่อยมาจนถึง "คุณทิว" จากเรื่องเงาราหู ทั้งหมดเป็นตัวละครที่พิการ ทางกายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องการการดูแลเอาใจใส ในแง่นี้คนพิการจึงหมายถึงคนที่ไม่สมบูรณ์ บกพร่อง ไม่สมประกอบ และต้องพึ่งพาคนอื่นรอบข้าง โดยเฉพาะในกรณีของคนพิการทางจิต และคน พิการทางสมองนั้น จะมีลักษณะของการพึ่งพาคนรอบข้างในการดำรงชีวิตแทบจะทั้งหมดทุกแง่มุมทุก มิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความบกพร่องทางจิตและความไม่สมประกอบทางสมอง ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ สำคัญสำหรับการดำรงอยู่ในสังคมและความเป็นมนุษย์ คนพิการทางจิตและคนพิการทางสมองจึงต้อง ดำรงอยู่ภายใต้การดูแลของคนอื่น เนื่องจากไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกหรือรับผิดขอบต่อการกระทำ ใด ๆ ได้เยี่ยงคนปกติ

ที่จริงแล้ว ในกรณีของคนพิการทางจิตและคนพิการทางสมองและปัญญานั้น มีความแตกต่าง กันอยู่บ้างในแง่การช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องอยู่ในความดูแลของคนอื่น นั่นคือ ภาพคนพิการทาง จิตที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เซี่ยวชาญนั้น เนื่องจากการประทับตราทางสังคมและสร้างภาพ ตัวแทนให้แก่คนพิการทางจิตว่า การสูญเสียความสามารถในการเชื่อมโยงหรือเข้าใจบรรทัดฐานของ สังคม หรือความบกพร่องทางจิตในการแสดงพฤติกรรมและอารมณ์นั้น เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคน ปกติ อยู่นอกกรอบกฎเกณฑ์ทางสังคม และเป็นมลทินแปดเปื้อน หากได้เข้าไปข้องเกี่ยวสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกรณีของตัวละคร "สมทรง" ในเรื่องคำพิพากษานั้นมีลักษณะอย่างที่ดาร์กได้กล่าวไว้ว่า เรื่องเล่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์สามารถตีความได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดลักษณะทางจิตใจ และสังคมของมนุษย์ ที่โน้มเอียงให้คนที่มี่างกายไม่สมประกอบกลายเป็นคนอื่น เป็นขยะสังคมที่ไม่มี ใครยอมรับ และเป็นคนที่อยู่ในภาวะชายขอบครึ่ง ๆ กลาง ๆ (Darke 1998: 191)

คนพิการทางจิตจึงถูกประทับตราทางสังคมว่าพฤติกร่รมที่อยู่นอกครรลองสังคมนั้นเป็น อันตรายต่อคน "ดี ๆ" หรือคนปกติ และในบางเรื่องความพิการทางจิตเองก็เสมือนหนึ่งเป็นการลงโทษ เป็นปลายทางของการกระทำที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคม ดังที่ปรากฏในเรื่องปราสาทมืดว่า "แม่ทิพ" คนพิการทางจิตนั้นมีภาพเหมือนเป็นปีศาจร้าย น่าเกลียดน่ากลัว เป็นอันตรายและต้องแยกขังไว้ในที่ ของตัวเอง เพื่อไม่ให้เซามาปะปนแปดเปื้อนโลกของคนปกติได้

ในประวัติศาสตร์ของสังคมไทย มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา สมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งบันทึกการ ดูแลและการควบคุมคนพิการทางจิตไว้ ด้วยความกังวลถึงภาระและปัญหาต่าง 7 ที่อาจคุกคามต่อความ ปกติซึ่งมีระเบียบมีกฎเกณท์ เมื่อวันอาทิตย์ เดือนห้า ขึ้นสิบห้าค่ำ ปีมแมนักษัตรเอกศก เรื่อง "ให้ผู้ เป็นเจ้าของบ้า ให้ระวังคนบ้า" ตอนหนึ่งว่า
"...ถ้าญาติพี่น้องบุตรหลานบ่าวทาษของผู้ใด และลูกวัดคฤหัฐสามเณรสิดของพระองค์ไร เสียจริตเปนบ้าคลุ้มคลั่ง ฤาคลุ้มดีคลุ้มร้ายเปนคราว 7 มีอยู่ กีให้ผู้นั้นเอาใจใส่ รักษาพยาบาลกักขังระวังให้แน่นหนามั่นคง อย่าปล่อยให้เที่ยวไปมาตามลำพังได้ ถ้าคน เสียคริตพลัดแพลงหลบหนีไปเมื่อใด ก์ให้เจ้าของบ้าน เจ้าของเรือน ญาติพี่น้อง ฤาผู้ที่รับคนเสีย จริตไว้รักษานั้นมาอายัดบอดภูปพรรณสัณฐาน ตำหนิกิริยาอาการต่อเวนกรมวัง...ให้กรมวังผู้รับ อายัดเรียกเอาเงินค่าอายัดแต่บาทหนึ่ง แล้วจึ่งให้เจ้าของบ้าไปบอกต่อกรมพระนครบาลให้ช่วย

ตามจับ แลให้เจ้าของบ้าเร่งติดตามจับเสียให้ได้ตัวใดยเรว อย่าให้นิ่งนอนใจเสีย ถ้าญาติพวก พ้องเหลือกำลังที่จะระวังดูแลรักษา ก็ให้เอาตัวคนเสียจริตนั้นมามอบหมายส่งให้กรมพระ นครบาล...ถ้าคนเสียจริตนั้นเข้ามาในพระบรมมหาราชวังถึงชั้นใน...เจ้าพนักงานจับได้ถ้ามี สาตราวุธด้วย ให้ปรับไหมญาติพวกพ้องของคนเสียจริตเปนเงินตราสามซั่ง ถ้าไม่มีเครื่อง สาตราวุธให้ปรับไหมสองชั่ง ถ้าจับได้ที่ซั้นกลาง $\ldots$ ถ้ามีอาวุธให้ปรับไหมสองชั่ง ถ้าไม่มีอาวุธให้ ปรับไหมชั่งสิบตำลึง ถ้าจับได้ที่ชั้นนอก...ถ้ามีอาวุธให้ปรับไหมชั่งสิบตำลึง ไม่มีอาวุธให้ปรับไหม ชั่งหนึ่ง ถ้าจับได้ที่ชั้นรอบนอกพระบรมมหาราชวัง มีสาตราวุธให้ปรับไหมห้าตำลึง ไม่มีสาตราวุธ ให้ปรับไหมสามตำลึง..." (เสลา เรขะรุจิ 2543: $60-64$, ตัวเน้นเป็นของผู้วัจัย)

ในขณะที่ภาพของคนพิการทางสมองและปัญญาที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้น เป็นเพราะความ บกพร่องของการทำงานของสมอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กลายเป็นคนที่ไม่เต็มคน เนื่องจากความสามารถของอวัยวะที่ใช้ในการคิดและเป็นมนุษย์บกพร่องเสีย ไป ภาพของคนพิการทางสมองจึงอาจเรียกได้ว่า เป็นคนละด้านกับกรณีของคนพิการทางจิต เนื่องจากว่าคนพิการทางสมองไม่ได้เป็นอันตราย แต่อาจเพียงเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ในความดูแลของคน ปกติ เพราะมีลักษณะไร้เดียงสาเกินไป อ่อนแอเกินไป และกระทั่งโง่เกินไปที่จะดำรงอยู่ในสังคมที่ต้อง ดิ้นรนและรู้เท่าทันความดีชั่วของคนอื่น ๆ ให้ได้

แต่สำหรับกรณีของคนพิการทางกายนั้น เรียกได้ว่ามีลักษณะของภาพตัวแทนคนพิการในแง่ ของการช่วยเหลือพึ่งพาคนอื่น แตกต่างไปจากกรณีของความพิการทั้งสองประเภทข้างต้นอยู่บ้าง กล่าวคือ คนพิการทางกายค่อย 7 พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาความช่วยเหลือและการดูแลจาก คนอื่น ๆ ในการดำรงชีวิต มาสู่การดำรงซีวิตอิสระและพึ่งตัวเองได้ จากภาพของ "ชายน้อย" ภาพของ "คุณแจ๋ว" คนพิการร่างกายที่ไร้เดียงสา อ่อนแอ บริสุทธิ์ มีจิตใจสะอาดอ่อนโยนเหมือนเทพธิดา ต้อง ได้รับการดูแลทะนุถนอมทั้งทางกายภาพและความรู้สึก มาสู่ภาพของ "บุญญภัทร" คนพิการที่มีจิตใจดี งาม มีคุณธรรมสูง เป็นคนดี บริสุทธิ์ จากเรื่องยายหนูลูกพ่อ เริ่มมีลักษณะของการพึ่งพาช่วยเหลือ ตัวเองได้ สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่าง 7 ให้กับซีวิตได้เอง และมาสู่ภาพของ "ศศิน" ในเรื่องเงาจันทร์ หรือ "อาร์ม" ในเรื่องเรือนไม้สีเบจ ซึ่งเป็นคนพิการร่างกายที่มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจในชีวิตของ ตัวเอง ไม่ต้องการความช่วยเหลือพึ่งพาคนรอบข้างแต่อย่างใด แม้กระทั่งคนในครอบครัว และเป็น ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดในเรื่องดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ และการมองว่าคนพิการเองที่จริง แล้วก็เป็น "คนธรรมดา ๆ" คนหนึ่งในสังคมที่มีเอกลักษณ์มีความต้องการที่แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งกำลัง เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญเมื่อกล่าวถึงคนพิการอยู่ในปัจจุบัน
๒. แก่นเรื่อง (theme) เค้าโครงเรื่อง (plot) ของวรรณกรรมที่มีตัวละครพิการ และบทบาทหน้าที่ ของตัวละครพิการในเรื่อง

เนื้อเรื่องจากนวนิยายทั้งหมดที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งที่เป็นเรื่องราวของ ความรัก ความดีความชั่ว ไปจนถึงเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นจริงทางสังคม ซึ่งมีตัวละครพิการเป็นส่วน หนึ่งในการดำเนินเรื่อง บางเรื่องก็เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญ บางเรื่องก็เป็นเพียงตัวละครที่มีบทบาท รอง 7 ลงไป เพียงเพื่อสนับสนุนเรื่องราวของคนปกติในเนื้อเรื่องเท่านั้น และจากการวิเคราะห์ถึงแก่น และเค้าโครงของนวนิยายที่นำมาเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา รวมถึงบทบาทหน้าที่ของตัวละครพิการ แล้ว พบว่าเนื้อหาสำคัญของวรรณกรรมไทยที่นำเสนอตัวละครพิการประเภทต่าง 9 นั้นมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. นำเสนอความมีอำนาจเหนือหรือการครอบงำของความเป็นปกติ และการปฏิเสฮไม่ ยอมรับความพิการ

เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในวรรณกรรมเป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคติทางสังคมที่มองว่า ความพิการ หรือคนพิการเป็นสิ่งที่ด้อยกว่าคนที่มีร่างกายครบทุกอวัยวะหรือความเป็นปกติ สะท้อนการให้คุณค่ากับ ความเป็นปกติอันหมายถึงความสมบูรณ์ มากกว่าความพิการอันหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ไม่ สมประกอบ ไม่พร้อม ซึ่งเป็นรองหรือด้อยกว่าทั้งในการให้ความหมายและในทางกายภาพ และในหลาย กรณีก็แสดงให้เห็นการยืนยันซ้ำถึงชุดของบรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม นั่นคือความเป็นปกติย่อม เหนือกว่าความพิการเสมอ ตัวละครพิการจึงมีบทบาทรองลงไปจากคนปกติ และถูกนำเสนอในฐานะ ที่เป็น "คนอื่น" เพื่อรองรับความคิดเรื่องความเป็นปกติ (normality)

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ถูกนำเสนอและได้รับการตอกย้้าอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมาก็คือ การปฏิเสธ ไม่ยอมรับความพิการ ด้วยการแสดงความรังเกียจเดียดฉันท์ การดูถูกเหยียดหยามคนพิการ และการ ตอกย้ำถึงความเป็นคนพิการเพื่อทำให้ยิ่งแตกต่างกลายเป็น "คนอื่น" ในสังคม ทำให้คนพิการมีสถานะ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ อยู่ในภาวะชายขอบทางสังคม นั่นคือ ไม่ได้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนปกติ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ถูกกีดกันออกไปจากสังคมโดยสมบูรณ์ (Darke 1998: 191) บทบาทหน้าที่ของตัว ละครพิการส่วนใหญ่จึงเรียกได้ว่า เป็นภาพแสดงความไม่ปกติที่มีหน้าที่ในการสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ เรียกว่าความปกติเท่านั้น

โดยเฉพาะในกรณีของคนพิการทางจิตนั้น ตัวละคร "สมทรง" ในคำพิพากษา ทั้งตอกย้ำและ สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของคนปกติธรรมดา 9 ในสังคมกับสถานะของคนพิการ ที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง "สมทรง" ถูกกันออกไปจากโลกของคนปกติ และถูกปฏิเสธไม่ยอมรับความพิการจากสังคม ซึ่ง แสดงออกด้วยการดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจเดียดฉันท์ และกลายเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันเพื่อความบันเทิง ของคนปกติ สิ่งเหล่านี้ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดคุณค่าของคนพิการ และการให้คุณค่ากับความเป็น ปกติ

ตัวละครที่ประสบความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวนั้น ในกรณีตัวอย่างที่เลือกมา ศึกษาครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของเนื้อหาการนำเสนอ จากการเป็นตัวละครที่ถูกรังเกียจในความ พิการ มีสถานะครึ่ง ๆ กลาง ๆ ในทางสังคม จากยุคที่เป็น "ชายน้อย" แห่งบ้านทรายทอง "คุณแจ๋ว" ใน

ปราสาทมืด "น้องทราย" จากเรื่องในม่านเมฆ ซึ่งต่างเป็นตัวละครที่มักจะเป็นเครื่องมือในการตัดสิน ความดี/ไม่ดีของคนหรือตัวละครอื่น ๆ โดยการใช้ความพิการเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์คุณค่า บางอย่าง เช่น ความรัก ความดี ความเข้าใจ ฯลฯ เป็นตัวละครที่มีความสำคัญรอง 7 ลงไปในเนื้อเรื่อง มาถึงยุคของ "บุญญภัทร" จากเรื่องยายหนูลูกพ่อ ที่แม้จะยังใช้ความพิการเป็นตัวสะท้อนคุณค่าและ ความดีของตัวละครอื่น แต่ก็เริ่มมีการนำเสนอคุณลักษณะในมิติอื่น ๆ ของคนพิการบ้าง เช่น คุณสมบัติ หรือลักษณะที่ตรงข้ามกันในตัวเอง อย่างคำพูดที่ว่า "พิการกายแต่ไม่พิการใจ"

ในแง่นี้ก็อาจแสดงได้ว่า สังคมเริ่มยอมรับการดำรงอยู่ของคนพิการมากขึ้น ภาพคนพิการที่สุด ขั้วอยู่ตามชายขอบของสังคมก็เริ่มมีมิติอื่น ๆ เข้ามาประกอบมากขึ้น แต่กังังคงแสดงให้เห็นแก่นเรื่อง ประเภทความดีย่อมเหนือกว่าความชั่ว ความปกติย่อมมีคุณค่าเหนือกว่าความพิการไม่สมประกอบอยู่ นั่นเอง

หลังจากยุคนี้คนพิการก็ถูกนำเสนอในแง่มุมอื่น ๆ มากขึ้น เริ่มมีบทบาทในการแก้ปัญหาให้คน ปกติมากขึ้น กระทั่งตัวละครพิการเริ่มกลายเป็นตัวละครสำคัญของเรื่องมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก "เมย์" ในนวนิยายเรื่องเงาจันทร์ หรือ "อาร์ม" ในเรื่องเรือนไม้สีเบจ ซึ่งต่างก็เป็นตัวดำเนินเรื่องสำคัญ ส่วน ใหญ่แล้วเรื่องที่มีตัวละครสำคัญเป็นคนพิการมักจะมีลักษณะเนื้อหา และโครงเรื่องที่นำเสนอ ประสบการณ์ชิวิตและการต่อสู้กับขะตากรรมของคนพิการในลักษณะต่าง ๆ กัน "น้องเมย์" ในเงาจันทร์ เป็นคนพิการแต่กำเนิด ที่ผ่านการต่อสู้กับความพิการมายาวนาน เรียกร้องขอโอกาส ความยอมรับ ขอ พื้นที่ทางสังคมให้แก่คนพิการได้มีชิวิตปกติเหมือนคนอื่น ๆ แต่ก็มีบางแง่มุมบางความรู้สึกของตัวละคร ที่แอบช่อนอยู่ในใจ ซึ่งสะท้อนความรู้สึกด้อยกว่าคนปกติ ขณะที่ "อาร์ม" ในเรือนไม้สีเบจ เป็นคนที่ ประสบกับความพิการช่วงหนึ่งในชีวิต ความพิการจึงเป็นเพียงอุปสรรคในชีวิตช่วงหนึ่ง ที่จะต้องฝ่าฟัน ผ่านไปให้ได้ เพื่อการพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งตลอดการดำเนินเรื่องนั้น สะท้อนให้เห็น ค่านิยมของสังคมที่ให้คุณค่ากับความเป็นปกติ หรือการมีร่างกายที่ดี มีอวัยวะที่สมบูรณ์พร้อมมากกว่า ความพิการ
2. มีลักษณะที่หวนหาความงดงามในอดีต (nostalgic) ซึ่งสวยงามกว่า น่าตื่นเต้นกว่า สภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
เนื้อเรื่องของนวนิยายที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษานี้ ส่วนหนึ่งมีลักษณะที่เรียกว่า nostalgic หรือ การหวนหาความสวยงามของชีวิตในอดีต หรือก่อนที่จะประสบกับความพิการ ดังนั้นกรณีเช่นนี้จังเกิด กับตัวละครที่ไม่ได้ประสบกับความพิการมาแต่กำเนิด การเผชิญหน้ากับความพิการจึงเป็นสิ่งที่ "กระซาก" ชีวิตของตัวละครนั้นให้ออกจากความเป็นปกติเข้ามาอยู่ในโลกของความพิการ ซึ่งมักจะเป็น อะไรที่รันทดหดหู่ เศร้าหมอง ยากแก่การทำใจให้ยอมรับ และมักจะเป็นภาพเปรียบเทียบอยู่ใน ความคิดคำนึงของตัวละครในเรื่องเสมอ ๆ ถึงชีวิตก่อนที่จะประสบกับความพิการกับชีวิตที่พิการใน ปัจจุบัน

ที่เห็นชัดเจนก็ได้แก่เรื่องราวของ "อาร์ม" ในเรื่องเรือนไม้สีเบจ ซึ่งผู้แต่งได้เขียนให้มีความ แตกต่างตรงข้ามกันค่อนข้างชัดเจน ระหว่างสภาพร่างกายก่อนประสบกับความพิการกับชีวิตหลังจาก พิการ "อาร์ม" เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลระดับทีมชาติ มีร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ แข็งแรง และใข้ร่างกาย

เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสำเร็จในซีวิต เมื่อประสบกับความพิการ สภาพตรงข้ามก็คือการเดิน ไม่ได้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างที่เคยทำ "อาร์ม" จึงเป็นตัวละครที่ทำให้คนอ่านได้เห็นถึง ความสวยงามของชีวิตที่เกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์ อวัยวะครบสามสิบสองประการ ด้วยการหวน คำนึงถึงความสวยงามของชีวิตในอดีตหลายตอนด้วยกัน ซึ่งในแง่นี้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความพิการ ในลักษณะที่ไปคุกคามความเป็นปกติ ความพิการจึงกลายเป็นสิ่งเลวร้าย เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของ ชีวิตที่จะนำมาซึ่งความสลดหดหู่ เศร้าหมอง และทำให้ชีวิตของคนที่เคยปกติคนหนึ่งต้องสูญเสียโอกาส ดี ๆ ในชีวิตไป
3. มีลักษณะเขิงสัญลักษณ์ (symbolic) โดยเฉพาะการแสดงนัยหรือความหมายถึง human condition หรือขะตากรรมของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์
การวางโครงเรื่องและการดำเนินเรื่องของนวนิยายที่มีตัวละครพิการในอีกกรณีหนึ่ง มีลักษณะ ที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ อันหมายความไปถึงการแสดงให้เห็นสภาวะเงื่อนไขของความเป็นมนุษย์ที่เกิด มาไม่มีอะไรดีพร้อม ไม่สมบูรณ์ ไม่มีอะไรแน่นอน ความเป็นอนิจจังของโลกและชะตาชีวิตของมนุษย์ ที่ ต้องยอมรับกับความไม่สมบูรณ์พร้อมของสิ่งต่าง 9 ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกชีวิต ดังที่เฮวี่ได้กล่าวไว้ว่า คน ที่ไม่สมประกอบมักจะถูกใช้เป็นภาพในเซิงลบในทางอุปมาและเป็นสัญลักษณ์ถึงผู้ที่สังคมไม่ยอมรับ สะท้อนให้เห็นการกันคนพิการออกจากสังคมของคนปกติ และเป็นสิ่งเตือนใจคนปกติถึงความไม่ แน่นอน ความเสื่อมของร่างกาย รวมถึงความตาย และการหมดสิ้นพละกำลัง คนพิการเป็นคนที่น่า สงสาร ทุกข์ทรมาน มีปมด้อย ฯลฯ (Hevey 1993: 120)

นอกจากนี้เฮวี่ยังได้กล่าวอีกว่าร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของคนพิการนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดย สังคมของคนปกติ โดยให้มีคุณสมบัติ มีความหมายในเชิงปลดปล่อยให้กับสังคม 2 ประการ นั่นคือ (1) ความเสื่อมโทรมหรือการไม่ยอมรับสุขภาพ ความสมบูรณ์ของร่างกาย และประเด็นเซิงการหน้าที่หรือ ทางกายภาพอื่น ๆ ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงาน และ (2) การไม่ยอมรับหรือ ปฏิเสธความตาย ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ภาพตัวแทนของคนพิการทำหน้าที่รับใช้คนปกติ (Hevey1993: 118)

ในวรรณกรรมหลายประเภทมีการสร้างวีรบุรุษ ศัตรูผู้เข้มแข็ง และตัวละครที่เป็นแบบอย่างใน ด้านต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์ในชีวิตจริง หรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่าง ๆ เพื่อที่จะบอกคนดุว่าจะต้องพยายามยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่า และรื้อฟื้นความเป็นปกติให้มากที่สุด เพื่อ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อม และเพื่อที่จะเอาชนะสิ่งที่ถูกนำเสนอว่าเป็นโศกนาฏกรรมของความ พิการ ในแง่นี้บทบาทของคนพิการในนวนิยายแต่ละเรื่องจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่ทุกข์ ทรมาน น่าสงสาร ผ่านการผูกเรื่องที่ให้คนพิการต้องต่อสู้กับซะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ก่อนแล้ว เพื่อ เอาขนะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย เป็นการต่อสู้เพื่อความเป็นปกติ พยายามทำให้ลักษณะร่างกาย ภายนอกทำงานเหมือนคนปกติ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับทั่วไปในสังคม สิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วก็เป็นหนึ่ง ในจุดสำคัญของวัฒนธรรมบันเทิง นั่นคือ การเน้นความสำคัญหรือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และความ พยายามต่อสู้อย่างคนปกติ มากกว่าที่จะอยู่เยี่ยงคนไม่ปกตินั่นเอง (Darke 1998: 188)

จากนวนิยายที่เลือกมาศึกษา จะเห็นการผูกเรื่องทำนองนี้ในหลายเรื่องด้วยกัน ได้แก่ เรื่องราว ของ "กรรณ" จากเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรื่องที่ไม่ได้ประสบกับความพิการ ทางสายตามาแต่กำเนิด แก่นของเรื่องเป็นการนำเสนอจุดหักเหสำคัญของซีวิตที่เปลี่ยนคนปกติให้ กลายเป็นคนพิการ ความพิการเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะต้องยอมรับและต่อสู้ต่อไปให้ได้ โดยการฝึกฝน เพื่อจะกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งในฐานะที่เป็นคนพิการ หรือเรื่องราวของ "เมย์" จากเรื่องเงาจันทร์ "มัลลิกา" จากเรื่องเงาราหู และ "แป๋วแหวว" จากเรื่องตุ๊กตามนุษย์เอง ต่างก็มีการผูกเรื่องราวในนว นิยาย ให้ตัวละครพิการเป็นสวนหนึ่งของการทำความเข้าใจโศกนาฏกรรมของซีวิตมนุษย์ของคนปกติ แทบทั้งสิ้น

บทบาทสำคัญของตัวละครพิการในเรื่องดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความ ไม่แน่นอน ความเป็นอนิจจังของชีวิต ที่ทุกคนในสังคมควรจะได้ตระหนักถึง รวมทั้งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของการมีชีวิตอยู่อย่าง "ปกติ" ในสังคม

นอกจากประเด็นต่าง $ๆ$ ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้นแล้ว ภายใต้การดำเนินเรื่องและบทบาทหน้าที่ ของตัวละครพิการที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในบางแง่มุมของนวนิยายที่เลือกมา ศึกษาซึ่งคล้ายคลึงกัน นั่นคือ ในหลายเรื่องที่เป็นครอบครัวซนชั้นกลางมีการให้ความรู้และให้ ความสำคัญกับการเลี้ยงดู ความเอาใจใส่ ให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อเป็นต้นทุนทาง อารมณ์ในการเผชิญกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างในกรณีของเรื่องทับตะวัน หรือเรื่องตุ๊กตา มนุษย์ เงาจันทร์ และลมหวน ราวกับจะเป็นความหวังหนึ่งสำหรับการยอมรับความพิการว่าเป็นส่วน หนึ่งของสังคม และอาจเป็นความหวังหนึ่งสำหรับสังคม ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มองคนพิการและ ความพิการ จากที่เคยเป็นมิติที่อยู่ไกลตัว ควบคุมดูแลไม่ได้ มาเป็นเรื่องของครอบครัว เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่คนใกล้ชิดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนพิการ

## ๓. พัฒนาการของพื้นที่ทางสังคมของตัวละครพิการในวรรณกรรม

หากพิจารณาในทางประวัติศาสตร์แล้ว เห็นได้ว่ามีกระบวนการที่โดดเดี่ยวคนพิการ ทั้ง พิการร่างกายและพิการทางจิตออกจากสังคม และสร้างสถานภาพทางสังคมเชิงลบให้แก่คนพิการ เหล่านั้น และเมื่อพิจารณาประเด็นนี้ในวรรณกรรมร่วมสมัยแล้วก็จะเห็นว่า คนพิการทั้งทางร่างกายและ ทางจิตใจมักจะมีสถานภาพทางสังคมที่ต่ำกว่าคนปกติ และมีชีวิตอยู่ในสังคมสาธารณะด้วยภาพของ ขอทานตามถนนหนทาง กลายเป็นแบบแผนตายตัวเมื่อคิดถึงพื้นที่ของคนพิการในสังคม จากนวนิยายที่ เลือกมาเป็นกรณ์ศึกษาทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของพื้นที่ทางสังคมของตัวละครพิการได้ อย่างน่าสนใจยิ่ง นั่นคือ

1. จากนวนิยายในยุคแรก ๆ คนพิการไม่มีพื้นที่ทางสังคม ต้องอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ที่ ปิดบังซ่อนเร้นความพิการจากสายตาของสาธารณะ
ในนวนิยายหลายเรื่อง ตัวละครพิการมักต้องอาศัยและดำเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่เฉพาะของตัวเอง นั่นคือ ในห้องของตัวเอง ในบ้าน และมีปฏิสัมพันธ์เพียงเฉพาะกับคนในครอบครัวเท่านั้น การ ครอบครองพื้นที่ทางสังคมลักษณะนี้ ดำเนินไปควบคู่กับทัศนคติทางสังคมที่บ้างก็ดูถูกเหยียดหยามคน พิการ บ้างก็รังเกียจเดียดฉันท์ ในทางตรงข้ามก็คือค่านิยมให้ความเวทนาสงสารคนพิการ ซึ่งล้วนเป็น ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้คนพิการมีสถานะครึ่ง 9 กลาง 9 อยู่ตรงชายขอบ ไม่มีพื้นที่ทางสังคมแต่อย่างใด

ในกรณีของตัวละครพิการทางกายนั้น สามารถเห็นพัฒนาการของการมีพื้นที่ทางสังคมได้ ค่อนข้างขัดเจน จากกรณีของ "ชายน้อย" แห่งบ้านทรายทอง ซึ่งไม่มีพี้นที่ทางสังคม ต้องอยู่ในพื้นที่ เฉพาะที่ปิดบังช่อนเร้นของตัวเอง ถูกรังเกียจ แสดงถึงการไม่ยอมรับให้มีที่ทางของตัวเอง จะออกมาใน ห้องรับแขกในยามที่มีแขกมาบ้านก็ไม่ได้ หรือกรณีของ "น้องทราย" จากเรื่องในม่านเมฆ ซึ่งได้รับ อนุญาตให้มีพื้นที่เฉพาะในปริมณฑลส่วนตัวเท่านั้น ไม่สามารถไปออกหน้าออกตาในพื้นที่ทางสังคมได้ เพราะคนละสถานะกันกับคนปกติ ทั้งสองกรณีถือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนการกีดกันคนพิการออกจากพี้นที่ ทางสังคม ให้จำกัดพื้นที่เพียงส่วนตัวเท่านั้น

นวนิยายที่มีตัวละครเป็นคนพิการทางสายตาเอง ก็ไม่ต่างจากกรณีของคนพิการทางกายเท่าใด นัก "กรรณ" จากเรื่องพระอาทิตย์คืนแรมก็สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ทางสังคมของคนตาบอด ซึ่งอยู่ตาม ชายขอบของสังคม อาชีพของคนตาบอดเป็นอาชีพที่แทบจะ "ไม่จำเป็น" ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคนขาย ล็อตเตอรี่ หมอนวดแผนโบราณ และกลายเป็นการยิ่งตอกย้ำภาพของคนตาบอดให้อยู่คู่กับค่านิยมเรื่อง ความเวทนาสงสารมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้กีมีประเด็นที่ว่า คนพิการควรจะต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะของ ตัวเอง เนื่องจากว่าโลกข้างนอกซึ่งเป็นของคนปกตินั้นอันตรายสำหรับคนพิการ ดังนั้นคนตาบอดจึงควร ที่จะอยู่ในพื้นที่เฉพาะของตัวเอง

การกำหนดพื้นที่ทางสังคมและการจำกัดเขตให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ ของคนปกตินั้น ยิ่งชัดเจน มากขึ้นเมื่อมองในกรณีของคนพิการทางจิต เนื่องจากว่าคนพิการทางจิตไม่เคยมีพื้นที่ทางสังคมและอาจ ไม่สามารถมีได้ ถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะส่วนตัวเท่านั้น ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือเพื่อไม่ให้เป็น อันตรายต่อผู้อื่น จึงต้องอยู่ในบ้าน อยู่ในความควบคุม เพื่อไม่ให้มีโอกาสออกไปทำอะไรผิดครรลอง คลองธรรมของสังคม สังคมและคนปกติจึงต้องจัดระเบียบ ให้คนพิการทางจิตอยู่เป็นที่เป็นทาง และที่

ทางเดียวของคนพิการทางจิตก็คือการกันให้ออกไปอยู่นอกพื้นที่ทางสังคมนั่นเอง ดังจะเห็นได้จากกรณี ของ "สมทรง" ในคำพิพากษา "แสงหล้า" ในทับตะวัน และ "คุณทิพ" ในปราสาทมืด ตัวละครเหล่านี้ ล้วนต้องอยู่ในโรงพยาบาล อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อควบคุมอาการ รับการรักษาเพื่อทำให้ สงบความวุ่นวาย ไร้ระเบียบในจิตใจลดลง และกลับเข้ามาอยู่ในสังคมเยี่ยงคนปกติให้ได้เหมือนเดิม ใน กรณีของ "สมทรง" นั้นค่อนข้างเป็นกรณีที่สุดขั้ว เนื่องจากสังคมมีท่าทีไม่ยอมรับ ถึงขั้นร้ายแรงกระทั่ง ไม่ยอมให้อยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมด้วยซัำไป

## 2. ตัวละครพิการเริ่มมีบทบาท มีพื้นที่ทางสังคม และถูกยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ในยุคต่อมา ตัวละครพิการในนวนิยายไทยก็เริ่มมีบทบาทในการดำเนินเรื่อง และอาจกล่าวได้ ว่ามีพื้นที่ทางสังคมมากขึ้น เนื่องจากในหลายเรื่องเป็นการนำเสนอประสบการณ์ว์วิตของคนพิการ เป็น ตัวละครที่มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทำงานได้เหมือนคนปกติ มีชีวิตจิตใจเหมือนกัน แต่ในบาง เรื่องคนพิการก็ยังอยู่แบบชายขอบ เพราะยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมปกติบางอย่างของคนปกติได้ เข่น "บุญญภัทร" ในเรื่องยายหนููกพ่อ หรือ "อาร์ม" จากเรื่องเรือนไม้สีเบจ ซึ่งแม้จะได้รับการยอมรับจาก สังคมมากขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นของการกีดกันอยู่บ้าง โดยเฉพาะในแง่ของการเข้าทำงานใน ตลาดแรงงานซึ่งครอบครองโดยคนปกติเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอประสบการณ์ชิวิตของคนพิการในนวนิยายยุคหลัง ๆ ก็เป็นแนวโน้ม ที่ดีของการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้แก่คนพิการ โดยเฉพาะในกรณีของ "น้องเมย์" จากเรื่องเงาจันทร์นั้น เป็นการเปิดเผยตัวเองออกสู่สังคมสาธารณะ ประกาศว่าคนพิการเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม เช่นเดียวกันกับคนปกติ ไม่มีเหตุผลและความจำเป็นใด ๆ ที่จะต้องหลบช่อนปิดบัง หรือจำกัดพื้นที่เพียง บางส่วนของตัวเองอีกต่อไป นอกจากนี้การเปลี่ยนนิยามจากคนพิการมาเป็นคนที่มีข้อจำกัดในการ เคลื่อนไหว ก็เพื่อระบุอัตลักษณ์ของตัวเองในสังคม ไม่ยอมรับนิยามที่สังคมเคยให้ไว้แต่เดิม สิ่งเหล่านี้ สะท้อนการเข้ามามีพื้นที่ทางสังคมของคนพิการได้อย่างสำคัญ

สำหรับกรณีของคนพิการทางจิตนั้น การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีพื้นที่ทางสังคมใน ความหมายที่ว่าได้รับการยอมรับจากสังคมนั้น อาจกล่าวได้ว่ายังต้องเป็นสิ่งที่ต้องพยายามกันต่อไป และยังยากอย่างยิ่งสำหรับคนพิการทางจิต แม้ว่านวนิยายหลายเรื่องจะได้นำเสนอความคิดความรู้สึก สภาวะทางอารมณ์ของคนพิการทางจิต และคนที่ต้องดูแลอยู่ใกล้ซิดออกมาให้สังคมรับรู้และเข้าใจก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้ว ภาพตัวแทนของคนพิการทางจิตก็ยังเป็นภาพที่แปลกแยกจากสังคม เป็นอันตรายต่อ สังคม เนื่องจากคนพิการทางจิตมีวิถีในการเข้าใจโลกของตัวเอง และไม่สามารถยอมรับความเป็นไปจริง ในโลกของคนปกติได้อยู่นั่นเอง คนพิการทางจิตจึงยังต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะของตัวเอง อยู่ในความดูแล ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ต่อไป

## ๔. มิติเรื่องเพศภาวะ (gender) และเพศวิถี (sexuality) ในวรรณกรรมไทย

จากนวนิยายที่เลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา มีสิ่งร่วมกันประการหนึ่งก็คือการนำเสนอ ภาพตัวแทนของผู้หญิงซึ่งถูกหล่อหลอมเพศวิถีให้มีลักษณะที่เรียกว่าเป็น "เมีย" และ "แม่" ที่ดี ภายใต้ กรอบของวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียน (Victorian) ที่ใช้ค่านิยมในเรื่องความเป็นกุลสตรี เป็นแม่บ้านแม่ เรือน กิริยามารยาทอ่อนหวาน แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย รักนวลสงวนตัว ไม่แสดงออกในเรื่องความ ต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็นแนวทางกำกับพฤติกรรมที่อันควรของผู้หญิง ในบางเรื่องได้นำเสนอคู่ตรง ข้ามของความเป็นแม่และเมียที่ดีของผู้หญิงไว้อย่างเด่นชัด ผ่านความสัมพันธ์ที่มีต่อคนพิการ เช่น ภาพ ของหม่อมแม่และพจมานในเรื่องบ้านทรายทอง ภาพของน้องเมย์ที่ต้องแต่งงานเพื่ออยู่ในการปกป้อง ดูแลจากผู้ขายผู้เป็นสามีจากเรื่องในม่านเมฆ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน นวนิยายในยุคหลังทศวรรษที่ 2530 ซึ่งมีบริบทเป็นสภาพสังคมสมัยใหม่ที่ผู้หญิง มีเสรีภาพ และมีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้นนั้น ก็นำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิงในลักษณะและ บทบาทที่ต่างออกไป นั่นคือ การมีชีวิตอยู่ด้วยความสามารถของตัวเอง อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น โดยไม่ ต้องอาศัยการพึ่งพาดูแลจากผู้ชาย ดังภาพของศศินในเรื่องเงาจันทร์

การเชื่อมโยงระหว่างความผิดปกติทางจิตเข้ากับประเด็นเรื่องเพศวิถี มีเห็นได้ซัดเจนในกรณี ของตัวละครเพศหญิงในหลายเรื่องด้วยกัน โดยเฉพาะตัวละคร "สมทรง" ในเรื่องคำพิพากษา ซึ่ง แสดงออกถึงความต้องการทางเพศของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา การไม่ระมัดระวังหวงแหนเนื้อตัว ร่างกาย จนถึงการเปิดเผยสิ่งควรปกปิดของผู้หญิงในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในโรงเรียนและวัดอันเป็น สถานที่ต้องห้ามอย่างยิ่งต่อการแสดงเรื่องราวทางเพศทั้งปวง ซึ่งที่จริงต่างก็เป็นสถาบันทางสังคมที่มี บทบาทอย่างมากต่อการหล่อหลอมค่านิยมผู้ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) พฤติกรรมของผู้หญิงอย่างสม ทรงจึงเป็นสิ่งไม่บังควรที่คนผิดปกติทางจิตเท่านั้นจะสามารถกระทำได้

ตัวละครผู้หญิงที่ปลดปล่อยอารมณ์พิศวาสของตนโดยเสรีมักถูกจัดให้กลายเป็น "ผู้ป่วยทางจิต" เนื่องจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่สังคมหล่อหลอมว่าควรกดทับไว้ของตัวเองได้ และในสังคมที่ ผู้ชายเป็นใหญ่นั้น ผู้หญิงที่มีความประพฤติทางเพศอย่างเสรีมักจะถูกนำเสนอในเชิงลบอย่างชัดเจน ดังเช่นพฤติกรรมของแสงหล้าในเรื่องทับตะวัน ที่อาศัยการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายอย่างเสรี ตอบโต้ต่ออำนาจของผู้ชาย และระบายความกดดันที่ต้องอยู่ในกรอบของความเป็นลูกผู้หญิงที่ดี

## USSณาUกลม

ก.สุรางคนางค์ (นามแฝง). บ้านทรายทอง. กรุงเทพฯ: สุวริยาสาส์น, 2536.
ก.สุรางคนางค์ (นามแผง). พจมาน สว่างวงศ์. กรุงเทพฯ: สุวริยาสาส์น, 2534.
กฤษณา อโศกสิน. เงาจันทร์. กรุงเทพฯ: โชคชัยเทเวศร์ (1988), 2538.
กาญจนา แก้วเทพ. การศึกษาสื่อมวลขนด้วยทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory): แนวคิดและตัวอย่าง งานวิจัย. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2541.

กาญจนา แก้วเทพ. ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรสโปรดักส์, 2544.
จรินทร์ เลิศจิระประเสริฐ. อาชีพของสตรีในละครโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

จุลลดา ภักดีภูมินทร์. ปราสาทมืด. กรุงเทพฯ: อักษรพิทยา, 2537.
ชมัยภร แสงกระจ่าง. พระอาทิตย์คืนแรม. กรุงเทพฯ: คมบาง, 2543.
ชาติ กอบจิตติ. คำพิพากษา. กรุงเทพฯ: หอน, 2547 .
ตรีศิลป์ บุญขจร. พัฒนาการนวนิยายไทย พ.ศ. 2475-2500: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนว นิยายกับสังคมไทย. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณทิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2521.

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณะ. นิเทศศาสตร์กับเรื่องเล่าและการเล่าเรื่อง: วิเคราะห์การศึกษาจิ นตคดี-จินตทัศน์ในสื่อร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง. นวนิยายกับการเมืองไทย ช่วงปี พ.ศ. 2507-2522: การศึกษาความสัมพันธ์ ของนวนิยายกับการเมือง. กรุงเทพฯ: รักอักษร, 2546 .

นิพพาน. ปีกความฝัน. กรุงเทพฯ: ผีเสื้อ, 2539 .
บงกช เศวตามร์. การสร้างความเป็นจริงทางสังคมของภาพยนตร์ไทย กรณีตัวละครหญิงที่มี ลักษณะเบี่ยงเบนในปี พ.ศ. 2528-2530. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

บาหยัน อิ่มสำราญ. นวนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2501-2506: การศึกษาแนวคิด. วิทยานิพนธ์อักษร ศาสตร์มหาบัณทิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

บุษยมาส. ในม่านเมม. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, มปป.
โบตั๋น (นามแฝง). ยายหนูลูกพ่อ. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2544. (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ปถรส บุญศรีโรจน์. การวิเคราะห์นักเขียนสตรีกับงานเขียนเรื่องเพศ. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 .

ปานจักษ์ ทองปาน. ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุในงานโฆษณาทางโทรทัศน์. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตร์ มหาบัณทิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลขน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

รัชดา แดงจำรูญ. ภาพของโสเภณีในละครโทรทัศน์ปี 2535 . วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

รัญจวน อินทรกำแหง. ภาพชีวิตจากนวนิยาย. พระนคร: แพร่พิทยา, 2508
ว. วินิจฉัยกุล. เรือนไม้สีเบจ. กรุงเทพฯ: เพื่อนดี, 2547.
วรรณี พุทธเจริญทอง. งานศึกษาความนิยมของสังคมไทยจากนวนิยาย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: แผนกภาษาและวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531 .

ศรีฟ้า ลดาวัลย์. ตุ๊กตามนุษย์ฯ. กรุงเทพฯ: โชคชัยเทเวศร์ (1988), 2535.
ศศิวิมล สันติราษฎร์กักดี. การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อนว นิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่องสี่แผ่นดิน. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 .

เสนาะ เจริญพร. ภาพเสนอผู้หญิงในวรรณกรรมไทยข่วงทศวรรษ 2530 : วิเคราะห์ความโยงใยกับ ประเด็นทางสังคม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 .

เสลา เรขะรุจิ. 1 ศตวรรษหนังสือพิมพ์ไทย. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า $2543,2544$.
โสภาค สุวรรณ. เงาราหู. กรุงเทพฯ: อรุณ, 2543.
โสภาค สุวรรณ. ทับตะวัน. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2531.
โสภาค สุวรรณ. ลมหวน. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น (1977), มปป.
อภิญญา ศรีรัตนสมบุญ. การวิเคราะห์ละครโทรทัศน์ชุด "คู่กรรม" ในการถ่ายทอดความเขื่อและ ค่านิยมในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2534.

อารยา ถาวรวันชัย. ภาพลักษณ์ของวีรบุรุษแบบผู้ร้ายกลับใจที่ปรากฏในสื่อมวลขน. วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบัณทิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

เอมอร นิรัญราข. ทัศนะทางสังคมในนวนิยายสมัยรัชกาลที่ 7 . วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณทิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

## ภาษาอังกฤษ

Altman, R.. The American Film Musical. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
Baldwin, Elaine and Others. Introducing Cultural Studies. Essex: Pearson Education Ltd, 2004.

Darke, Paul. "Understanding cinematic representations of disability" in The Disability Reader: Social Science Perspectives. Tom Shakespeare (edited). London: Cassell, 1998. pp.181-197.

Hall, Stuart. "The Work of Representation" in Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Hall, Stuart (eds.). London: Sage Publications, 1997. pp.13-74.

Hevey, David. "The tragedy principle: strategies for change in the representation of disables people". in Disabling Barriers-Enabling Environments. John Swain, Vic Finkelstein, Sally French and Mike Oliver (edited). London: Sage Publications, 1993. pp.116-127.

Lacey, Nick. Image and Representation: Key Concepts in Media Studies. London: Macmillan Press, 1998.

Mitchell, T. David and Snyder, L. Sharon. "Representation and Its Discontents". In Handbook of Disability Studies. Albrecht, Gary L., Seeman, Katherine D. and Bury, M. (Eds.). California: Sage Publications, 2001. pp.195-218.


[^0]:    "...สังเกตเห็นรอยร้าวของอดีตนักกีฬำระดับชาติ บัณฑิตเกียรตินิยม บัณฑิตปริญญาโท จากสหรัฐอเมริกา แต่กลับมาบ้านในสภาพของคนเจ็บป้วยเรื้อรัง สภาพร่างกายพี่อาร์มในขณะนี้ คงเหมือนใครสักคนกระแทกแก้วเจียระไนแห่งความภูมิใจลงแรง ๆ แม้ไม่ทำให้ถึงแตก กระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ก็เห็นรอยแตกได้ชัด" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 235 , ตัวเน้นเป็นของ ผู้วัจัย)
    "ครั้งหนึ่งผมเคยมั่นใจ เคยทะนงในตัวเองอย่างสูง แต่ใชคชะตาพลิกผันผมอย่างโหดร้าย ในขณะความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม หลังจากวันที่ผมตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแล้วพบว่าผมไม่ สามารถเดินเหินได้เหมือนเก่า ผมก็หมดความเชื่อถือว่าจะมีสิ่งดี ๆ เกิดขี้นในชีวิตผมอีก" (ว. วินิจฉัยกุล 2547: 294)

[^1]:    "เธอจะต้องเรียนรู้แล้วก็อยู่ในโลกให้ได้ ทำใจให้เข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ทำแต่ ความดี แต่สิ่งที่ถูกต้อง และต่อู้ซนะความเลวด้วยความดี เราถึงจะอยู่ในโลกได้" (โสภาค สุวรรณ, เล่ม 2: 242)

