# การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการที่ว่างสาธารณะ 

บทเรียนและประสบการณ์
 จากการจัดกิจกรรมลานโสเหล่สาธารณะ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


Quxais \&
คนล้ คขरดั ค०ั่

# โครงการวัจัยและพัตนาชิวิสสารารณะ - ท้องลิ่นน่าอยู่ จังหวัดอุบลราชธานี ฮักแพง...แปงอุบล* 

หนังสือชุดความรุ้จากการทำงานเล่มนี้ เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียน และสังเคราะห์เรียบเรียงผ่านการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งประสบการณ์ การเรียนรู้ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัพนาชีวิตสาธารณะ ท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งแนวหางการผลักตั้นรื่องริวิตสาธรรณะ (Healthy Public Life) และการสร้งงท้องถิ่นให้น่ออยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากมุ่งเน้นการเรียนรู้รากเหง้าของบ้านเมืองผ่านการท่างาน สืบค้นเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นภูมิถิ่นภูมิเมืองของท้องถิ่นแล้ว ยังให้ ความส่าตัญกับการพัญนาวิถีชิวิตสาธารณะตวบขู่กับการวิจัย เพื่อ สร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการเมืองโดยผลักต้นเรื่องการใช้ที่ว่าง สาธารณะของเมือง ส่งเสริมให้เกิดการร่วมสร้างชีวิตหมู่เหล่า เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืน โดยใช้หลักการความรู้ทางง วิชาการท่เกี่ยวกับเรื่องทางกายภาพเป็น เครื่องมือประกอบ อืกทั้ง ทักษะความรุ้ในเรื่องกลไกการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการตื่นรู้ และตึ่นตัวต่อเรื่องราวในท้องถิ่นอันจะนำไปสู่ารส้างชีวิตสาธารนะ ที่เน้มแจ็งของท้องถิ่น

เป่าหมายและความมุ่หนัง ของโครงกามพิิตสารารณะฯ จ.จุบลราซรานี
(\%) พลเมืองชาวอุบลราชถานึเกิดจิตสำนึกร่วม ในความเป็นคนท้องกิ่น และร่วมแก้ปัญหาของ ส่านรวม

- เกิดกระบวนภารหำงานในระดับภาคี้้องถิ่น ชึ่งสามารถแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ ใหการ พัพนท้้องถิ่นของตนเองต้วยตัวเอง
(-) เกิดองค์ความรู้ และวิธีการจัดการองค์ ความรู้ที่มีฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ง สามารถนำไปปรับใช้เพื้อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสม





## การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการที่ว่างสาธารณะ

บทเรียนและประสบการณ์จากการจัดกิจการมมลานโสเหล่ลาการดะ
อ.เมื้ง จ.จุบลราชชรนี้


ชุดความรู้จากการทำงาน เล่ม 1

## การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดการที่ว่างสาธารณะ บทเรียนและประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมลานโสเหล่สาธารณะ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

| พิมพ์ครั้งแรก | มิถุนายน 2549 |
| :---: | :---: |
| จำนวนพิมพ์ | 1,000 เล่ม |
| ที่ปรึกษา | อ.ขวัญสรวง อติโพธิ กาญจนา ทองทั่ว อรชร มาลาหอม |
| ผู้เขียนและเรียบเรียง | วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล |
| ข้อมูล | นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ ศันสนีย์ ชินาภาษ จงกลนี ศิริรัตน์ สุภาพร นิภานนท์ วนิดา เจียมรัมย์ |
| ออกแบบปก/รูปเล่ม | Media by Friends Group |
| จัดพิมพ์โดย ภายใต้ | โครงการชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่ จ.อุบลราชธานี ( ฮักแพง...แปงอุบล ) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา |
|  | 693 ถนบำรุงเมือง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2621-7810-2 โทรสาร 0-2621-8042-3 www.ldinet.org |
| สนับสนนนโดย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) |


 คนด้ คววมดิ คองัิ


โครงการวิจัยและพัฒนา ชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่


มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)


てીて. สำนักงนทจงทนสับสสนน

# "ลานที่นี่ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะเป็นเพียงลานโล่งๆ ที่หนึ่งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้จำเป็นต้องมี ไม่ปล่อยให้เป็นเพียงลานโล่งๆ เคยได้คุยกับอาคันตุกะที่มาเยือนอุบลได้เห็นกิจกรรมนี้ก็์ชื่นชอบ และอยากให้มีลานแบบนี้ไปอีกนานๆ " 

ประวิตร ตอพล<br>ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี

## สารบัญ

## เกริ่นนำ

## 1. เมื่อคิดจะทำลานโสเหล่สาธารณะ

ทำไมต้องทำ...ลานโสเหล่สาธารณะ ..... 8
จากแนวคิดสู่รูปธรรม...จุดเริ่มของลานโสเหล่เมืองอุบล ..... 9
ทำไมต้องเป็นที่นี่...สถานที่นั้นส์าคัญไฉน ..... 11
เลือกหัวข้อและตั้งชื่ออย่างไร...ให้คนอยากฟัง ..... 12
ถ้าหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง... ต้องเชิญตัวจริง ..... 14
ใครจะเป็นคนฟังหรือเข้าร่วม ..... 16
ตีฆ้อง...ร้องป่าว ..... 17
2. องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ กับสิ่งใหม่ที่ลองให้สัมผัส
โหมโรงเรียกคน...ก่อนเริ่มต้นการพูดคุย ..... 20
เพิ่มสีสัน...ผ่านลานศิลป์ ..... 21
กิจกรรมลานศิลป์ตั้งแต่เริ่มต้น ..... 23
ใครคือกำลังอันสำคัญ ..... 25
หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วม ..... 26
สิ่งที่ยืนยันเพิ่มขึ้นจากการได้ยินหรือได้ฟัง ..... 27
หลังเวที...รู้อย่างนี้ต้องขยาย ..... 28
ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ..... 29
3. อุปสรรค ข้อค้นพบ และบทเรียน
อุปสรรคและความท้าทายที่ต้องฝ่าฟัน ..... 34
ระหว่างความร่วมมือ...กับการมีส่วนร่วมของท้องถิน ..... 37
ปัจจัยเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ ..... 41
ถามหาความยั่งยืนของลานโสเหล่สาธารณะ ..... 41
ถ้าอยากลองจัด...ลานโสเหล่สาธารณะดูบ้าง (ข้อเสนอแนะ) ..... 42
ต่อกระบวนการทำงานสาธารณะของท้องถิน ..... 44
ต่อกระบวนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ..... 45
เวทีโสเหล่สาธารณะ 22 ครั้งที่ผ่านมา ..... 47
ภาคผนวก ..... 47

## เกริ่นนำ

คนอีสานคุ้นเคยกับคำว่า "โสเหล่" กันดี เพระะเป็นคําท้องถิ่นที่ใช้กันบ่อย หมายถืงการพูดุุย สนทนาปรูกษษาหรือโดยไม่จำป็นต้องจบลงที่ข้อสรุปหืือข้อตกลงใด เมื่อรวมเข้ากับคำว่า "สาธารณะ" จึงกลายเป็นการพูดคุยเสวนาในประเด็นทั่วไปีี่สามารถพูดคุยกันได้ในคนทุกหมู่ทุกว้ย แต่ถ้าพูดถึง "เวทีโสเหล่สาธารณะ" แล้ว้โ์ต้องหมายถึกงกิจกรรมหนึ่ชช่งโครงการวิจัยและพัญนชชีวิตสาธารณะ - ท้อง ถิ่นน่อยู่ จ.อุบลราชชานี หรือ "ถักแพง...แปงจุบล" ริริ่มและผลักดันให้เกิดวิ้น ภายใต้แนวดิดรื่่อง
 แต่การจะเป็นเช่นนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งในบริบทความเป็นเมืองของอุบลราชธานี่ที่มีความลืก ทางประวัติศาสตร์มายาวนานเกิน 200 ปี แต่ถูกช้อนทับด้วยควมมหลากหลาย ชับช้อน จากภาวะความ เป็นเมือง กิยิ่งทำให้สิงงที่ต้องเผซิญอยู่น้ํํไ่ธรรมดา อีกทั้งความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่มีความเป็นตัวของตัวองสูง ทว่า สิ่งเหล่านี้กเป็นเพียงความท้าทายที่ค่อยๆ ถูกก้าวข้าม เมื่อคนอุบลหันมาเอาธุรกับเรื่องราวของท้องถิ่นผ่นนวทิโโเหล่และกิจกรรมภายในลานโสเหล่สาธารณะ มากขึ้น

ชุดความรู้จกกการทำงนนล่นน้้จงจงืือเป็นผลิตผลหนึ่งจากการเรียนรู้อย่างค่อยเ็นค่อยไป ชึ่งเกิด จากประสบการณ์ตรงของคณะทำงานลนโโเหล่สธธรณะ จ.อุบลาชธานี คุณค่าหรือประโยชน์ที่ จะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ จงงขอให้เป็นพลังและกำลังใจสำหรับการทำงนสาธารณะที่ให้ความสำคัญ กับกระบวนการมีส่วนร่วมมของทุกภาคส่วนใในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นความตระหนักและรู้สึกอยากที่จะเอาธุระ เพื่อสร้างควมมเข้มแเข็แแก่าานเมืองร่วมกัน

## 1



## เมื่อคิดจะทำลานโสเหล่สาธารณะ

## ||7 ทำไมต้องทำ...ลานโสเหล่สาธารณะ

แนวคิดที่มาของการคิดทำลานโสเหล่สาธารณะมีที่มาที่ไปจากการที่ ฮักแพง...แปงอุบล เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งเพื่อ สร้างสรรค์ท้องถิ่นที่น่าอยู่และยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนากายภาพเมือง โดยเฉพาะ เรื่องที่ว่างสาธารณะ (Public Space) ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่พักผ่อน หรือสวนสาธารณะที่มีอยู่ทั่วไป หากครอบคลุมที่ว่างสาธารณะซึ่งไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งบางส่วนอยู่ในความดูแลของ หน่วยงานราชการหรือองค์กรท้องถิ่น

การให้ความสำคัญกับที่ว่างสาธารณะเกิดขึ้นจากฐานคิดว่า บนโครงสร้างพื้นฐานหรือที่ว่าง สาธารณะซึ่งใช้เป็นจุดนัดพบและเป็นพื้นที่รองรับการพบปะสังสรรค์ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือการทำกิจกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆ ร่วมกันจะเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสของสัมพันธภาพ ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้เสวนากันในประเด็นสาธารณะของท้องถิ่นจะยิ่งเป็นพื้นฐานสู่การ ก้าวออกมาเอาธุระกับบ้านเมือง ซึ่งจะำไปสู่การร่วมหาทางออกหรือกำหนดความเป็นไปของบ้านเมือง ที่เกิดขึ้นจากคนท้องถิ่นเองโดยตรง สิ่งนี้เองที่เป็นหนทางสู่การสร้างความเข้มเข็ง ให้กับชีวิตสสธารณะได้ ประกอบกับความสำคัญอยู่ที่การค้นหากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ของผู้คนกลายมาเป็นความ สัมพันธ์เชิง สาธารณะ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เปิดโอกาสให้คนแปลกหน้ากันได้มาพบปะและแก้ไขปัญหา สาธารณะร่วมกัน

ที่ว่างสาธารณะจึงถือเป็นพื้นที่หนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์เชิงสาธารณะเพื่อทำให้คน ในแต่ละชุมชน ท้องถิ่นเกิดความตระหนักในชะตากรรมร่วม มีสำนึกของการพึ่งพาอาศัย มีเป้าหมาย และเจตจำนงที่จะรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน อันจะนำไปสูการมีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งของ ชุมชนในที่สุด ด้วยเหตุนี้ ฮักแพง...แปงอุบล จึงได้ผลักดันลานโสเหล่สาธารณะให้เกิดขึ้น โดยมีพันธมิตรร่วมจัดในช่วงเริ่มต้นจำนวน 3 องค์กร


# III จากแนวคิดสู่รูปธรรม...จุดเริ่มของลานโสเหล่เมืองอุบล 

ฮักแพง...แปงจุบล ในฐานะโครงการหนึ่งในท้องถิ่นอุบลราชธานี ได้ทดลลงนำแนวคิด เรื่องการพัฒนทที่ว่างสาธารณะเพื่อการสร้าชชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งมาสู่การลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการแลกเปลื่ยนพูดคุยกับผู้แปง (Change Agent) ในโครงการทั้งที่เป็นทางการและมมเเป็นทางการ กระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2547 เมื่อกลุ่มคนที่เอาธุะของบ้านเมืองกลุม่มหนึ่งได้ร่วมกันจ้ดเงทีเสวนา เรื่องไข้หวัดนกขิ้น ณ ห้องประชุมคณะศิ่ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่ายการเสวนา ดังกล่าวก็ยไงไม่สมารสสร้งความกระจงาชชัดให้กับประชาชนได้ ท่ามกลงสสถนกาวณ์ข่าวสารรื่องไข้หวัดนก ที่มีความเคลือบแคลง ไม่ชัดเจน และจำป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้เเจงเพื่อคลายข้อสงสัยของประชชชน

กลุ่มผู้เอาธุรในขแนั้น ปปรกอบด้ายนักวิชิกากรและลื่อมวลชนในท้้งถิ่น คื่อ คณะคิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ไทอีสานดอทคอม และเซดไลน์แชลแนล จึงได้หารือร่วมกับฮักแพง...แปงอุบล ชึ่งมี่แนคคิดที่จะผลักดันกิจกรรมสธธารณะเพื่อสร้งงกรมีสส่วนร่วมของท้้องถิ่นในประเด็นสสธารณะอยู่เล้ว ขับเคลื่อนประเด็นรื่องไข้หวัดนกต่อในรูปแบบการจัดเวีีสธธารณะในพื้นที่สาธารณะที่ประชาชน ทั่วไปสามารณเข้ารับพังได้โดยสะดวก ใช้ชื่อภาษาท้องถิ่นว่า เวทีโสเหล่สาธารณะ*

[^0]

การเตรียมงานเพื่อจัดเวทีโสเหล่สาธารณะครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ไข้หวัดนกที่กำลังเกิดขึ้น โดยเวทีแรกได้ประสานความร่วมมือกับตัวแทน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น บริษัทก้าวหน้าไก่สด ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่ มาร่วมชี้แจงและจำหน่าย ผลิตภัณฑฑ์ภายในลาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งการแสดงละครหุ่นเื่องทองอินทร์ ภูริพัฒน์ โดยคณะละครหุ่นฮักแพงเพื่อดึงดูดผู้เข้าฟังการเสวนาในเวทีโสเหล่สาธารณะครั้งแรก

การเริ่มต้นของสิ่งใหม่ เช่น เวทีโสเหล่สาธารณะ จึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย รวดเร็ว แต่จริงจัง ภายใต้สถานการณ์ทางสังคมที่เรื่องไข้หวัดนกกำลังเป็นกระแสข่าวสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าทุกๆ อย่างสามารถเป็นจริงได้หาก "พื้นฐานทางความคิด" ของทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ผสมผสานกับ "การมีใจ" ช่วยกันผลักดันให้กิจกรรมเพื่อสาธารณะลักษณะนี้ปรากฏขึ้น ซึ่งกล่าวอย่างง่ายๆ ได้ว่าเป็นเรื่องของคนมีใจ กับไข้หวัดนก ซึ่งถึงแม้เวทีแรกจะมีผู้สนใจฟังน้อย และส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่การได้รับฟังการเสวนาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงก็ได้สร้างความกระจ่างชัดและ คลายข้อสงสัยให้สาธารณะได้

## ㅍT ทำไมต้องเป็นที่นี่..สถานที่นั้นสำคัญไฉน

คำถามหนึ่งที่มักเกิคขึ้นเป็นประจำในช่วงแรกๆ ตั้ตแแ่มีการจัดเวทีโสเสหล่สาภารณะขึ้นมา คือ ทำไมต้องเป็นที่นี่นี่ว่างหลังศาลาประชาคม จ.จุบลรชชกานี บริเฉแห้วมุมุลนนรชชบตรตัดกับดนนขื่อนธานี ซึ่งหากไมีมีกิจกรรมลานโสเหล่สาธรณะ เืื่อมองโดยสายตจะเห็นเป็นลานกว้าง พื้นปูด้วยบบ็็อคตัวนนอน ลึกเข้าไปด้านในพื้นลูกยกสูงข้้นเล็น้้อยคล้ายเวที่ และปลูกต้นไว้ดดยรอบ เป็นสวนหย่อมให้ผู้ที่ อยู่าคัยใในละเวกย่านี้ี้ด้ด้ชี่ป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในยามเช้าหืือเย็น เทศบาลนคซอุบลรชชานีในจจนะ


คณะทำงานลานโสเหล่สาธารณะในยุคแรกได้ช่วยกันพิจารณาเลือกสถานที่ หลายแห่ง อาศัยหลักเกณฑ์ทั้งความเป็นวิชาการและบริบทของพื้นที่เป็นเงื่อนไขประกอบการตัดสินใจ เช่น สถานที่ดังกล่ววควรเป็นพื้นที่ที่สามารถรองวบบผู้คนได้อย่างหลกกหลาย สามารถข้้าดึงได้ง่ายแลสสะดวก (accessibility) เป็นที่รู้จักของผู้อนในท้่งกิิ่น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวควรอยู่ไม่ไกลจากชุมชน ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาที่ว่างสาธารณะที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นได้
 กิจกรรมที่เป็นสาธารณะลงนนที่ว่างสาธรรณะแห่งเดิม เผระสส่งผลต่อการตัดสินใจ้ข้าใช้พื้นที่ของคนใน ท้องถิ่นมากกว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่บอยครั้ง


เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ข้างต้นกับพื้นที่ว่างหลังศาลาประชาคม จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีข้อได้ เปรียบเรื่องจุดที่ตั้งซึ่งอยู่ท่ามกลางชุมชน ติดตลาดโต้รุ่งราชบุตร และตั้งอยู่ในรัศมีที่ไม่ไกล จากทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นแหล่งรวมกิจกรรมอันหลากหลายของคนเมืองอุบลฯ แต่เนื่องจากภายใน ทุ่งศรีเมืองมีการใช้พื้นที่อย่างแออัด ประกอบกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานของลานหลังศาลา ประชาคมที่มีการออกแบบไว้อยู่แล้วโดยเทศบาลฯ จึงเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำองค์กรท้องถิ่น คุณสมยศ จรัสดำรงนิตย์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีขณะนั้น ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสาธารณะลักษณะนี้ จึงอนุญาต ให้คณะทำงานเข้าใช้พื้นที่และยินดีอำนวย ความสะดวกอย่างเต็มที่ กระทั่งเป็นที่มาของชื่อ "ลานโสเหล่สาธารณะ" ที่หลายคนคุ้นเคยในเวลาต่อมา

## III เลือกหัวข้อและตั้งชื่ออย่างไร...ให้คนอยากฟัง

เรียกได้ว่า "การจัดเวีีโสเหล่" ถือเป็นภารกิจหลักของลานโสเหล่สาธารณะ ซึ่งเน้น การเสวนาในหัวข้อหวือประเด็นที่เป็นสกธารณะ และเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเมืองอุบลท เพื่อให้เกิดการ
 โดยการัดแแ่ละคคั้งมีหลักในการเลือกหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1) เป็นสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือวาระทางสังคมที่เกิดขื้นและมีผลต่อประชาชนในท้องถิ่น
 และเทีพลังสาธารณะกับการ่ว่วมออกเบบชีวิตท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบันทึ่กเทปรายการเททีพลเมืองไทย ที่ส่วนกลางเลือกมาจัด ณ ลานโสเหล่สาาารณะแห่งนี้
2) เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจและลือเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนอุบลฯ เช่น
 7 ครั้ง) เทที่แม่ (มูล) จงา...อย่าว้องไห้ เงทีถนนคนเดินที่คนอุบลอยากเห็นวททีจัดงนใหหญ่..คนอุบล มีแต่ได้กับได้จวิงหหื่อ? เทีทวินัยจราจร (จำนวน 2 ครั้ง)
3) เป็นกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งโครงการใดขององค์กรหรือภาคีที่ร่วมจัดงาน เช่น เวทีฮูปเก่า... เว้าอุบล ( 1 ใน 7 โครงการย่อยของฮักแพง...แปงอุบล) เวทีหนังม่านรูด (ประเด็นเคลื่อนไหวของ ภาคีร่วมจัดจากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์) เวทีโต้รุ่งในฝันของคนอุบล (ประเด็นเคลื่อนไหวของภาคีร่วมจัด จากสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลฯ) เวทีเมืองเก่ายุคใหม่ เอาไงดี (ประเด็นงานวิจัยของภาคีร่วมจัดจาก ม.อุบลราชธานี และเป็น 1 ใน 7 โครงการย่อยของฮักแพง...แปงอุบล)

จากการจัดเวทีโสเหล่สาธารณะทั้งหมด 22 ครั้ง พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประเด็นหัวข้อ ซึ่งอยู่ในความสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับคนอุบลฯ เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อ แต่ละครั้งเกิดขึ้นจากมติของที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยองค์กรร่วมจัดที่หลากหลายทั้งราชการ ธุรกิจ ประชาสังคม และส่วนใหญ่เป็นผู้ทำงานเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับประชาชน จึงมีความเข้าใจสิงที่กำลังอยู่ใน ความสนใจของท้องถิ่น รวมทั้งสถานการณ์และบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในการถกแถลง แลกเปลี่ยน เพื่อให้ได้หัวข้อหรือประเด็นในการโสเหล่ สิ่งที่มักเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ คือ เหตุที่มาหรือความสำคัญที่ทำให้ต้องมีการโสเหล่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งกลายเป็นโจทย์สำคัญที่จะนำไปสู่การค้นหาคำตอบหรือข้ออธิบายที่แจ้งชัดยิ่งขึ้นแก่สาธารณะ สิ่งนี้เองที่กลายเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการตั้งชื่อเวทีโสเหล่สาธารณะ เพราะการตั้งชื่อได้ดีเท่ากับ เป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้ฟังให้เข้าร่วมได้เช่นกัน ชื่อเวทีแต่ละครั้งจึงควรแฝงไว้ด้วย ประเด็นที่เป็นคำถาม ข้อสงสัย ความคาดหวัง และความท้าทายที่จะได้รับคำตอบไปด้วยกัน โดยใช้คำที่สร้างความน่าสนใจ ดึงดูด และสะดุดหูผู้ฟัง

ตัวอย่างเช่น เมื่อจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานขนาดใหญ่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ แต่ก็มักมีเสียงสะท้อนจากสังคมบ่อยครั้งว่า การจัดงานแต่ละครั้งประชาชนมักไม่มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการคิด การตัดสินใจ หรือแม้แต่การได้รับ ประโยชน์จากการจัดงานในฐานะเจ้าภาพแต่ละครั้ง จึงนำมาสู่การตั้งคำถามของคนท้องถิ่นซึ่ง กลายเป็น หัวข้อของการโสเหล่ว่า "จัดงานใหญ่...คนอุบลมีแต่ได้กับได้จริงหรือ?" เพื่อให้ผู้ร่วมเสวนาซึ่งทั้งหมด เกี่ยวข้องกับการจัดงานได้ชี้แจงให้สาธารณะรับทราบถึงที่มาที่ไป ประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่องทางที่คน อุบละ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ หรือเวที "จับหนูทำไม?...วินัยจราจร" ซึ่งเรียกความสนใจจากผู้ได้ ยินชื่อหัวข้อได้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา เพราะส่วนใหญ่มีความข้องใจเรื่องการ

กวดขันเป็นประจำของตำรวจจราจรที่มักตั้งด่านตรวจใบขับขี่และการสวมใส่หมวกกันน็อค ซึ่งแม้จะ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวินัยจราจร แต่ก็ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งน่าจะให้ความสำคัญมากกว่า

## ㅍT ถ้าหวังเห็นการเปลี่ยนแปลง...ต้องเชิญตัวจริง

สิ่งที่เป็นผลพลอยได้สำคัญจากการพิจารณาเลือกหัวข้อของคณะทำงน ก็คือ การกำหนด ผู้หมาะสมที่จะเข้าว่ว่มเสวนาในวทีิโเเห่่ โดยองค์ประกอบของผู้ว่วมเสวนไแต่ละครั้ง ควรประกอบด้วย

- ผู้กำหนดนโยบาย
- ผู้มีส่วนทำให้สิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

■ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรณีที่เกิดขึ้น หรือผู้ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
■ นักเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์ตรงและช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และนำ ประสบการณ์การป้องกันแก้ไขมาแบ่งปันร่วมด้วยได้

■ แง่มุมจากนักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่จะช่วยเสริมเรื่องแง่คิดมุมมองทางวิชาการความรู้ เพื่อเป็น การแก้ไข ปัญหาโดยอาศัยฐานความรู้เป็นตัวนำ มากกว่าการใช้อารมณ์หรือความรู้สึก

หากมองภาพรวมของปัญหาและการแก้ปัญหาที่หวังผลระดับนโยบาย สมควรมีผู้มีอำนาจ หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งส่วนมากเป็นหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมด้วย เพื่อจะได้ตอบคำถามหรือ ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบโดยปราศจากข้อสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ หรือข้อเรียกร้องจากเวทีโสเหล่ก็จะได้ยื่นให้ผู้เกี่ยวข้องนั้นนำ ไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ในระดับนโยบายต่อไป ซึ่งนั่นย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คณะทำงานหวังผลมากที่สุด เนื่องจาก ส่วนใหญ่แล้วหัวข้อการโสเหล่จะเป็นประเด็นปัญหาของท้องถิ่น ซึ่งต้องการการแก้ไข ชี้แจง และสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ต้องเชิญผู้ร่วมเสวนา "ตัวจริง" เข้าร่วมเวทีให้ได้ แต่การจะ เชิญตัวจริงให้ได้จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยการร่วมมือจากทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคณะทำงาน หรือไม่ก็ตาม เพราะเหตุที่หัวข้อการเสวนาที่มักเป็นประเด็นปัญหา ผู้ที่จะร่วมเสวนาจึงมักถูกกำหนด ให้เป็นโจทย์ หรือไม่ก็เป็นจำเลยของสังคม จึงเป็นเรื่องปกติของผู้ที่กลายเป็นจำเลยสังคมที่มักจะหลบเลี่ยง หรือระมัดระวังตัวต่อการชี้แจงในที่สาธารณะ

ดังนั้น การเชิญ "ตัวจริง" ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีโสเหล่ให้ได้ บางครั้งจึงต้องอาศัยความ สัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลอื่นช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน เนื่องจากการจะเข้าถึงตัวบุคคลที่ต้องการ จำเป็นต้องมีความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและบริบทของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งเพียงพอ นอกเหนือจากการติดต่อประสานงานอย่างเป็นทางการที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ก็ควรสร้างความเชื่อมั่นด้วย การเข้ายื่นหนังสือหรือจดหมายด้วยตัวเองทุกครั้ง พร้อมอธิบายประเด็น ความคาดหวังจากการเสวนา และรูปแบบของงานที่จัด ซึ่งอาจอาศัยความคุ้นเคยใกล้ชิดของสมาชิกในคณะทำงานช่วยกำชับเรื่องการ เข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งหมดนี้อยู่บนฐานคิดในการทำงานที่ว่า "ต้องไม่ทำงานคนเดียวหมดทุกเรื่อง แต่ควรกระจายงาน กระจายบทบาทหน้าที่ให้ผู้ที่เหมาะสมได้รับผิดชอบร่วมกันอย่าวทั่วถึง"

ส่วนผู้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ คณะทำงานจะช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยเฉพาะ เรื่องเนื้อหา และคำนึงถึงประสบการณ์และความถนัดที่ผู้ดำเนินรายการมี ที่สำคัญต้องมีความเข้าใจ แนวคิดของการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ซึ่งไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ให้นอกจากของที่ระลึกซึ่งได้รับการ สนับสนุนจากภาคีร่วมจัดเช่นกัน

การร่วมกันพิจารณาหาผู้ดำเนินรายการที่เหมาะสม ยังมองไปถึงโอกาสของเยาวชนที่จะได้พัฒนา ทักษะการทำหน้าที่ในที่ สาธารณะด้วย โดยเฉพาะเวที เยาวชนที่ เบิดโอกาสให้ เยาวชนเป็นผู้ดำเนินรายการ เพราะนอกจากมีวัยใกล้เคียง ซึ่งสร้างความคุ้นเคยได้ดีกับ ผู้ร่วมเสวนาแล้ว ยังมีความเข้าใจ พื้นฐานวัยรุ่นด้วยกันเป็น อย่างดี ซึ่งช่วยให้การเสวนามีความ ราบรื่นเป็นกันเอง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ต้องออกอากาศสดหรือ บันทึกเทปรายการ
 ก็จะพิจารณา ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสื่อสาร ผ่านกล้องมากกว่า

## IT ใครจะเป็นคนฟังหรือเข้าร่วม

การได้มาชึ่งหัวข้อหรือประเด็นของการเสวนามักเป็นตัวบ่งชี้กลุ่มคนพังโดยปริยาย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบชัดเจนโดยตรงชึ่งเป็นกลุ่มกี่ให้เวลาในการพัง ซักถาม แสดง ความคิดเห็น และอยู่ร่วมในวทีจนจบการเสวนา ส่วนประชาชนกลุ่มอื่นจะให้ควมมสำคัญลดหลั่น ลงไปตามล์ําดับ ในขณะที่ธรรมชาติของการจัดเวีีสาธารณะในที่เปิดกว้างจะได้คนฟังและผู้ว่วม เวทีอีกส่วนหนึ่งชึ่งเป็นผู้ส้ญจรไปมา ไม่ใช้ผู้ที่ตั้งใจมาร่วมเเวีีโดยตรง ส่วนใหญู่เ็็นกลุ่มคนทำงาน
 ที่อาศัยอยู่ในละแวกย่านนี้ ส่วนใหญู่มาด้วยกันทั้งพ่อแม่เละลูกวัยเด็ก ส่วนใหญู่จะให้ความ สนใจกับกิ่จกรรมลานศิลป์ เช่น กรรทำงานปรรดิษย การวาดภาพ แกะเทียน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้้พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถปล่อยบุตรหลานให้ำกิจกกรมตามลำพังได้ ผู้ใหญ่บางคนจึงงใช้เวลาระหว่าง น้้พังการเสวนาไปด้วย แต่ทั้งสองกลุ่มนี้กถืออเป็นกลุ่มที่ให้เวลากั้บการพังเวทีโสเหล่ไม่นานนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มูู้มีสว่นได้ส่วนนสียโดยตรง
 $2-3$ คน หรือ $5-6$ คน เป็นกลุ่มที่ใช้เวลาในลานโสหหล่นนกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงที่มี่การเปิด ประเด็นและพื้นที่ในการเสดงออกสำหรับเด็กและยยวชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหากรขาดพื้นที่ในการ รวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรมของวัยรุ่นในเมืองอุบลรชชานี้อย่างชัดเจน


หากสังเกตโดยสายตาจะเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเวทีโสเหล่สาธารณะมากขึ้นตามลำดับ แม้ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้สัญจรไปมาก็ตาม ในช่วงแรกหลายคนที่ไม่คุ้ยชินและยอมรับไม่ได้กับเวทีที่มีเพียงผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมโสเหล่ และคนฟังเพียงเล็กน้อยได้พยายามจัดตั้งกลุ่มคนฟังตามหัวข้อเสวนาเพื่อมาเข้าร่วม แต่หลังจากที่มีการพูดคุยถึงจุดมุ่งหมายของการเป็นเวทีสาธารณะซึ่งเน้นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของการ เข้าร่วม ไม่ใช่การบังคับขู่เข็ญหรือไหว้วานให้ต้องมาเข้าร่วม จึงได้ลดภาระงานที่เกินความจำเป็นนี้ไป แต่หันไปให้ความสำคัญกับการวางแผนและออกแบบกิจกรรมในลานโสเหล่สาธารณะเพื่อดึงดูดคนให้เข้าร่วมงาน มากกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นยังเป็นหนทางหนึ่งที่พิสูจน์ให้คณะทำงานเห็นความเป็นไปได้ของการเกิดชีวิต สาธารณะในท้องถิ่นอุบลด้วย

## 7 ตี๊ ตีอง...ร้องป่าว

แม้จะต้องการให้ความเป็นชีวิตสาธารณะเกิดขึ้นและเป็นไปโดยวิถีของคนในท้องถิ่นเอง แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้คนหันมาสนใจกับหนทางสู่การสร้างชีวิต สาธารณะให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ว่างสาธารณะเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้คนชึ่งถือ เป็นเรื่องใหม่ของท้องถิ่น

กระบวนการสร้างความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งผ่านที่ว่างสาธารณะ จึงเกิดควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการจัดเวทีโสเหล่สาธารณะในแต่ละเดือน ซึ่งใช้จังหวะ เวลาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดงาน ผ่านสื่อหลากหลายประเภททั้งที่ผลิตขึ้นเองในโครงการ ได้แก่ แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว รายการวิทยุที่จัดโดยเจ้าหน้าที่โครงการแต่ออกอากาศทาง สถานีวิทยุชุมชน ขององค์กรร่วมจัด และการสื่อสารผ่านเครือข่ายที่ส่วนใหญ่มีสื่ออยู่ในครอบครอง โดยเฉพาะ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและวิทยุชุมชน

ตัวอย่างเช่น ก่อนการจัดงานแต่ละครั้งจะมีการสัมภาษณ์สดในรายการยอดนิยมของคนท้องถิ่น พูดคุยสัมภาษณ์ทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นของการโสเหล่ และเชิญชวนให้คนอุบลฯ ออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน บนพื้นที่ว่างสาธารณะแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้น บางครั้งจะใช้วิธีการสัมภาษณ์สดทางวิทยุกับผู้ที่จะร่วมเวทีโสเหล่สาธารณะซึ่งนอกจากเป็นการ เผยแพร่สื่อสารประเด็นที่จะมีการแลกเปลี่ยนนั้นแล้ว ยังเท่ากับเป็นการซักซ้อมการเสวนาให้ผู้ร่วมเวทีให้ มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วย

ในวันเดียวกันก่อนที่จะเริ่มมีเวีิโสเหล่สาธารณะจะมีกลุ่มเยาวชนในโครงการเดินเจกใบปลิว ทักทายและเชิญชวนผู้คนในละแวกใกล้เคียงลานโสเหล่สาธารณะให้รับทราบ โดยเฉพาะ ที่ทุ่งครีเมื้องชช่งช่วงเวลเย็็นจะมีผู้มาออกกำลังกายและพักผ่อนจำนวนมาก การได้ใด้ช่ว่วงเฉาาหลังการ พักผ่อนมานั่งพักรับพังหรือแลกเปลี่ยนในเรื่องราวที่ เป็นสาระของท้องถิ่นตนเอง จึงน่จะะเป็น อีกทางเรื่องที่ควรทำให้เกิดขึ้นจนเป็นสิ่งปกติ ซึ่งการมาเข้าร่วมเวทีแล้วกลับไปบอกเล่ากัน แบบปากต่อปากนื่อง ทำให้คนมมืองอุบลท เร่่มรู้จักลานโสเเหล่สาธารณะมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ก่อนว้นจัดงานจะมีการส่งจดหมายเชิญษให้ื่่อมวลชนนในจังหวัดมาทำข่วด้วยทุกครั้ง โดยคณะทำงานจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูล ประเด็น รายชื่อวิทยากรที่เช้าร่วม ในเทีแต่ละครั้งแก่สื่อมวลชน เพาะะเื่อว่ากาารสื่อสารเรื่งงราวีี่เป็นสาธารณะย่อมไม่จขอยู่เพียง เวทีโเเหล่สาธารณนนี้เท่านั้น แต่ควรได้วับการเผยแพร่ในวงกว้างผ่านสื่อมวลชนทุกแจนงต่อไป


## 2



องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ กับสิ่งใหม่ที่ลองให้สัมผัส

## IIT โหมโรงเรียกคน...ก่อนเริ่มต้นการพูดคุย

ช่วงเริ่มต้นของการทำลานโสเหล่สาธารณะ คณะทำงานส่วนใหญ่มีใจจดจ่อกับการ จัดเวทีโสเหล่สาธารณะเป็นหลัก การทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกับการเตรียมเนื้อหา ติดต่อประสานงาน ติดตามข้อมูลเพื่อนำมาทำเป็นเอกสารข้อมูลสำหรับแจกในเวที แต่การมุ่งให้ความสำคัญกับเวทีโสเหล่ สาธารณะเพียงอย่างเดียวย่อมไม่แตกต่างอะไรกับการจัดเวทีเสวนาซึ่งมีทั่วไปอยู่แล้วในจังหวัดอุบลราชธานี ความสำคัญและความแตกต่างของเวทีแห่งนี้จึงขึ้นอยู่กับการได้ผลักดันให้คนในท้องถิ่นได้ใช้พื้นที่ แห่งนี้พื่อสร้างชีวิตที่มีคุณภาพ ร่วมกันเพียงไร ประกอบกับธธรมชาติของคนอีสานที่มักให้ความสนใจกับเรื่อง ที่มีสีสันและสนุกสนานมากกว่า

การสร้างแรงดึงดูดด้วยการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมจึงมีขึ้น ทั้งจากนักดนตรีอิสระ และนักศึกษาจากชมรมโฟล์ค ชมรมผู้นำกิจกรรมเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี วงดนตรีรี ไซเคิลแบนด์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คณะ คริสต์จักรอุบลราชธานี รวมทั้งละครหุ่นโดยคณะละครหุ่นฮักแพง เพื่อโหมโรงเรียกคนดูก่อน เริ่มต้นการเสวนา

นอกจากนี้ หากประเด็นการเสวนาเกี่ยวข้องกับการแสดงด้วยก็จะแสดงคั่นระหว่าง การเสวนาหรือหลังจบการเสวนาไปแล้ว เช่น ช่วงที่มีการเปิดประเด็นโสเหล่เรื่องเยาวชน ซึ่งมุ่งเน้น การแสดงความสามารถของเยาวชนแต่ขาดพื้นที่ในการแสดงออก ลานโสเหล่สาธารณะแห่งนี้ได้ กลายเป็นพื้นที่ของการสื่อสารจากเยาวชนถึงกลุ่มผู้ใหญไได้ไม่น้อย

ตัวอย่างเช่น การแสดงความสามารถทางการดนตรีของเยาวชนจากโรงเรียนดนตรียามาฮ่า อุบลราชธานี กลุ่มนักดนตรีเยาวชนอิสระ การแสดงเต้นฮิพฮอพของกลุ่มบีบอย การเล่นสเก็ตบอร์ด และจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์แฟลทแลนด์ (BMX Flatland) ด้วยลีลาผาดโผน การแสดงเชิด สิงโตโดยคณะเยาวชนจากชมรมศิษย์พระอรหันต์จี้กง อุบลราชธานี การแสดงความสามารถทางดนตรีและ

การร้องเพลงซึ่งแต่งและเรียบเรียงด้วยฝีมือของวัยรุ่นเอง รวมทั้งการแสดงความสามารถด้วยการจัด รายการวิทยุสด ณ ลานโสเหล่สาธารณะแห่งนี้ ซึ่งทำให้ผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับเยาวชนกลุ่มนี้ มาก่อนมีความเข้าใจเยาวชนมากขึ้น และยอมรับในความสามารถและการแสดงออกของกลุ่มเยาวชน จนห้างร้านบางแห่งได้ติดต่อให้ไปแสดงความสามารถอีกในเวลาต่อมา


## 삐 เพิ่มสีสัน...ผ่านลานศิลป์

## 


 ทั้งยังหลากหลายด้วยกิจกรรมกลางแจ้งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ เช่น ลานหนังสือ ลานศิลปะ วาดภาพสีน้ำ งานประดิษฐ์ทั้งที่เป็นภูิิปัญญาของท้องถิ่นและร่วมสมัย เช่น การพับรูปสัตว์ด้วยทางมะพร้าว การแกะสลักเทียน การทำเทียนเจล การทำตุ๊กตาผ้า การทำผ้า มัดย้อมสีธรรมชาติ พับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงการสาธิตแกะสลักผลไม้ ซุ้มอาหารปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาด้านคดีความของศาลปกครอง บริการนวดฝ่าเท้า บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพฟรี

การเติมสีสันและชีวิตให้กับพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นทั้งโดยการชักชวนบอกต่อ ประสาน ขอความร่วมมื่อ และที่สมัครใจมาริววมด้อยตัวออ จากจำนวน $1-2$ กลุ่ม ในชช่วแรก ค่อยๆ เพิ่ม จำนวนและหลากหลายซื้นเรื่อยๆ ทั้งจกกหน่วยงานรชชการ องค์กรท้องถิ่น ปรษชาชน และภาคธุริจจ แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมลานศิลป์ในลานโสเหล่สาธารณะไม่มีการสร้างข้อผูกมัดกับผู้เข่าร่วม จึงเป็นไปด้ายความสมัครใจ กิจกรรมในลานจึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่สม่ำสมออยู่บ้าง

 จันทรุกขา ละครหน่นเรื่องทองอินทร์ ภูวิพิฒน์ นักการเมืองดีครีรุบล และนิทรรศการรูปปก่า...เ้้าอุบล (รูปเก่าเล่าเรื่งง) เพื่อให้คนท้องถิ่นได้ตระหนักในทุนทงงสังคมแเลคคุณค่าที่ดีงามที่มี่อยู่เดิมของท้องธิ่น อุบลรชชานี

ที่ว่างสาธารณะแห่งนี้ยังกลายยเป็นอีกจุดนัดพบของหมู่ิิตสหายที่มิใจรักและสนใจในกิจกรรม ลักษณะเดียวกัน เท่ากับเป็นพื้นที่ของการพบปะสังสรรค์ โดยเฉพาะในหมู่คณะทำงนชึ่งการพูดคุย แลกเปี่ยนนกันใใสิ่งที่พบเห็นได้กลายยเป็นการจุดประกายการพูดคุยในรื่องสถธรรณะ และการทำงานเพื่อ สาธารณะในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งข้อบรับปรุจงแก้ไขสำหวับารจัดดงนแต่ละครั้อีกด้วย


## กิจกรรมลานศิลป์ตั้งแต่เริ่มต้น

1) ลานหนังสือดี โดย บ้านหนังสือดี วารินชำราบ นำหนังสือดีที่หายากทั้งเก่าและใหม่ สำหรับ คนทุกกลุ่มเพศวัยมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา บางครั้จจะมีกิจกรรมเสริมเข้าร่วมด้วย เช่น แสดง ผลงานผ้ามัดย้อม กระเป๋าผ้าฝ้ายที่ให้ผู้สนใจระบายสีเองตามใจชอบ (จำหน่ายในราคาย่อมเยา)
2) ปั้นดินเหนียว โดยพี่ององแอง (ชูชีพ แว่นทอง) สอนเด็กบั้นดินเหนียวเป็นรูปต่างๆ เช่น สัตว์ หุ่นยนต์ คน หรือตามจินตนาการ
3) สมุดทำมือ โดยคณะละครหุ่นฮักแพง จากการเข้าอบรมการทำสมุดทำมือกับกลุ่มวรรณกรรม หิ่งห้อย ม.อุบลราชธานี สมาชิกคณะละครหุ่นฮักแพงยังคงทำกิจกรรมนี้ต่อ โดยเปิด เป็นซุ้มสาธิตการทำสมุดทำมือ โดยผู้สนใจสามารถนำกลับบ้านได้เมื่อทำเสร็จ (สนับสนุน ค่าวัสดุตามสมควร)
4) ประดิษฐ์เฮือนโสเหล่ โดยคุณสริม ปิดทอง ศิลปินอิสระที่สาธิตการทำเฮือนไม้ขนาดเล็ก โดยมีผลงานเฮือนโสเหล่รูปร่างต่างๆ มาร่วมแสดงด้วย
5) ประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน่อง โดยกลุ่ม Flower Tree ซึ่งเป็นครอบครัว 3 คนพ่อแม่ลูก มาสาธิตและสอนการประดิษฐ์ดอกไม้ ใบไม้ จากถุงน่อง
6) วาดภาพเหมือนและภาพล้อ โดยนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยการ ประสานงานกับอาจารย์ประจำวิชาคิลปกรรม เป็นการหารายได้พิเศษให้นักศึกษาในการวาดภาพ ล้อเหมือนการ์ตูน และการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาและจำหน่ายแก่ผู้สนใจ
7) ซุ้มตรวจสุขภาพ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชถานี ให้บริการ ตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก บางครั้งนำเครื่องตรวจสมรรถภาพร่างกายมาเข้าร่วม
8) โต๊ะให้คำปรึกษาเรื่องคดีความ โดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง (อุบลราชธานี)
9) แกะสลักเทียน โดยครูภูมิปัญญา - สมคิด สอนอาจ และแม่สมพิศ สอนอาจ จากศูนย์ การเรียนรู้แกะสลักเทียนคุ้มวัดศรีประดู่ ซึ่งนำแบบพิมพ์เทียนหลากหลายลวดลายมาให้ผู้สนใจ ได้ทดลองแกะสลักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
10) งานประดิษฐ์จากผ้าและกระดาษ โดยร้านใบฝ้าย สาธิตและสอนประดิษฐ์งานจากเศษผ้า เช่น ทำตุ๊กตา การพับนก ดอกไม้ ด้วยกระดาษ การทำเปเปอร์มาเช่ รวมทั้งนำผลงาน มาแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา
11) ซุ้มสาธิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย โดยชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 2001 อุบลราชธานี สาธิตการทำอาหารสะอาด รสชาติปลอดภัย การแกะสลักผักผลไม้ ให้แก่คณะผู้ร่วม เสวนาในลานโสเหล่ และจำหน่ายในราคาย่อมเยา
12) บริการนวดฝ่าเท้า โดยชมรมส่งเสริมสุขภาพวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
13) งานประดิษฐ์เทียนเจล โดยคุณติงลี่ สาธิตและสอนการทำเทียนเจล (สนับสนุนค่าวัสดุตาม สมควร)
14) นิทรรศการความรู้และวิชาการด้านอาหารและสุขภาพ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี
15) ซุ้มระบายสีน้ำภาพตุ๊กตาบนเฟรมผ้าใบ โดยคุณป้าแอ๊ด ซึ่งบางครั้งจัดกิจกรรมประกวด ระบายสีสำหรับเด็กๆ ขึ้นในลานโสเหล่ด้วย

## III ใครคือกำลังอันสำคัญ

## ในฐานะองค์กรต้นคิด เป็นแกนประสานติดต่อ และมีความพร้อมในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 สำหรับการจัดกิจกรรมลานโสเหล่สาธารณะ เจ้าหน้ที่ที่โครงการัักแพง...แปงอุบล จิงต้องรับหน้าที่ หลักหลายอย่างในช่วงแรก ทั้งเรื่องการติดต่อบระสานงานรื่องเวทีโสเหล่และกลุ่มกิจกรรมลานศิลป์ การผลิตและเผยแพรสื่อประกอบ การติดต่อออยืมอุปกรณ์และจัดเตรียมความพร้้อมเรื่องสถานที่ ตลอดจนการันทิกเหปแเละานติตตามขยายผลหลังการเสวนา เพราสส่วนใหญูเดวือข่ายร่วมจัดช่วงแรก เป็นคณะทำงานที่มาช่วยคิดและแสดงความดิดเห็นมากกว่าเป็นผ่ายปฏิบิิิการกระทั่ง เมื่อจัดเวทีโสเหห่สาธารณผครบ 1 ปี จึงจ้ดให้มีการสรุปบทเรียนขื้น โดยเชิญทุก หน่วยงานองค์กรที่มีส่วนทำให้เกิดลานโสเหล่สาธารณะแห่งนี้เข้าร่วม แต่ลอองค์กรเฉรือข่ายจึ่งเห็น ศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของกันและกันชัดเจนขึ้น ประกอบกับการซี้ แจงให้เห็นชนิดงาน ทั้งหมดที่เกิดจั้นในการจัดงานแต่ละครั้ง จึงมีีกรแแ่งบทบาทหน้ทที่ใหม่เืื่อร่วมกันรับผิดชอบ ทั้งโดย พลเมืองอาสา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครอุบลฯ และองค์การบริหาร ส่วนจังวัดอุบลา

ตัวอย่างเช่น เทศบาลนครอุบลราชถานี ยินดีให้การสนับสนุนติดตั้งไฟสปอตไลท์เพื่อเพิ่ม
 โดยารผลักดันของสมาชิกสภาจังหวัด สนับสนุนอุปกรณณ์ควื่องเธียงพร้อมเจ้าหน้าที่ควบดุม และเก้อื้อ ส่วนร้านค้าบริวนณตลาดโต้รุ้ง (ลุงโรตี) อาสจัดเตรียมน้ำดื่มใให้แก่อณแทำงานและผู้เข้าว่วมเวทีทุกครั้ง
 แก่ผู้ว่วมเสวนนและคณะทำงาน

ทั้งหมดดี้ ไม่เหียงเป็นกำลังสนับสนุนหรือทำให้การใช้ชีวิตในลานโสเหล่สาธารณะ มีความ สะดวกสบายขึ้น แต่ได้จ่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งได้อีกไม่น้อย ที่สำคัญ ได้ว้วยแบ่งเา ภาระหน้าที่กรรทำงานของเจ้าหน้าที่ ยักแพง...แปงอุบล และเยาวชนที่ร่วมในโครงการฯ ซึ่งต้องรับบทหนัก

หลายเรื่องในช่วงแรกๆ ไปได้มากทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้อีกเช่นกันที่เป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งพลังและกำลัง ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ต่อการทำสิ่งที่เป็นสาธารณะให้ปรากฏขึ้นในบ้านเมืองตนเอง

## หน่วยงานองค์กรในท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วม

- ภาคราชการ ได้แก่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เทศบาลนครอุบลราชธานี
- ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- สหกรณ์ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชน จำกัด
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง (อุบลราชธานี)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชถานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุบลราชธานี
- ภาคประชาสังคม ได้แก่
- กลุ่มรวมมิตรคิดทำ
- ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชถานี
- สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชกานี
- สโมสรไลออนส์อุบลราชธานี
- สโมสรไลออนส์ำรินชำราบ
- ศูนย์การเรียนรู้แกะสลักเทียนคุ้มวัดครีประดู่
- ชมรมศิษย์พระอรหันต์จึ้กง อุบลราชธานี
- ชมรมส่งเสริมสุขภาพวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- มูลนิธิประชาสังคม จ.อุบลราชธานี
- ภาคประชาชน ได้แก่
- บ้านหนังสือดี
- กลุ่ม Flower Tree
- คุณอ๋องแอ๋ง นักปั้นดินเหนียว
- คุณสริม ปิดทอง
- คุณติงลี่
- ปัาแอ๊ด ระบายสีน้ำ
- ภาคธุรกิจ ได้แก่
- ร้านใบฝ้าย
- ร้านโรตี โต้วุ่งราชบุตร
- ร้านอิ่มดีนะ
- ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 2001 อุบลราชกานี
- กลุ่มยยาวชน ได้แก่
- กลุ่มไมค์ลอย
- คณะละครหุ่นฮักแพง
- สมัชชาเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
- ชมรมอุบลสกู๊ตเตอร์
- กลุ่มบีบอย
- กลุ่มสเก็ตบอร์ด
- กลุ่มบีเอ็มเอ็กซ์ แฟลทแลนด์


## "IT <br> สิ่งที่ในยันเพิ่มข้้นจากการได้อินหรือได้พัง






















## 7 หลังเวที...รู้อย่างนี้ต้องขยาย

หลังจบเวที แต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดการพูดคุยมี่ทททที่ผู่ววมเสวนาอาสาที่งะรับไปดำเนิน
 ขณะเดียวกันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้มิโอกาสรับพังเสียงควมคคิดความเห็นของหน่วยงานและปรชชชชน เพิ่มข้้นอีกหนึ่งช่องทาง และภายใต้เป้าหมายเพื่อให้เกิดการคลื่คลายและเห็นทางออกที่เป็นไปได้เละ
 มีสธธาวณะป็นผู้ร้บัังและแลกเปลี่ยนด้วยในบางโอกาส
 อย่างน้อยการมีืื้นที่สธธารณะะที่ทำให้ทุกฝ่ายได้นำข้อสงสัย ไม่ชัดเจน หรือยังเน็นคำถมมที่ไม่สามารถ หาคำตอบได้ มาแลกเปลี่ยนเปิดเผยต่อที่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ ที่ไม่เกิจขึ้นบ่อยหรือเป็นปรจจำนักในท้องถิ่นเมืองอุบลฯ และเพื่อให้เนื้อหาเรื่องราวจากการเสวนาแต่ ละครั้งเข้าถึงคนในวงกว้างมากขึ้น จึงงมีการนำเสียงบันทึกเเทปจากเวทีเสวนามาเผยแพร่อีกครั้ง ผ่านทางสถานีวิทยุประชาสังคม จ.อุบลราชธานี FM 103.5 รวมทั้งการออกอากาศสดและนําเทปการ เสวนามาออกอากาศอีกรอบทางสถานีคคเบิลท้้งถิ่น ราชธานีคคเบิลทีี ซึ่งการเผยแพ่ใ้ห้สาธธารณะรับรู้ มากยิ่งขึ้นนี้ ได้ทำให้เกิดการพูดคุยบอกต่อและกลายเป็นแนวร่วมทางคววมคิดมากขึ้น แต่ก็เป็น เรื่งงที่วัดผลแน่นอนได้ลำบาก

นอกจากการเผยแพร่ช้ำผ่านสื่อวิทยุและเคเบิลท้องถิ่นแล้ว เนื้อหาหลักๆ จากเวที ยังภูกนำมาเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่น หนังธือพิมพ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หน้นืือพิมพ์อุบลคนรุ่นใหม่ วารสารท้องถิ่น เช่น ทุ่งครีเมืองทุกรื่องเเืืองอุบล และอดหมายข่าวัักแพง ที่โครงการัักแพงฯ จัดทำขึ้นแป็นรายเดือน

อีกปัจจัยหนึ่งที่ชว่ยได้มากในเรื่องการขยายผลหลังงทีโโสเหล่สาธารณะ คือ สื่อมวลชน ซึ่งให้ความสำคัญแบบเกาะติดในเรื่องที่น่สสนใจ น่าติดตาม โดยเฉพาะเรื่องที่ยังเป็นปัญหาค้างคา ต้องการหาทางออก เช่น กรณ์วินัยตราจรที่มีาารเกาตติขของสื่อมวลชน ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ จ.ุุบลรชชกานี

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ แขวงการทางจังหวัด เทศบาลนคร สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา หน่วยกู้ภัย และประชาชน ต้องออกมารับผิดชอบร่วมกัน

## $\frac{\text { III }}{7}$ ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการจัดเวทีโสเหล่สาสานณะที่ผ่านมา ทำให้พบว่า สิ่งที่จะสร้างแรงดดงดูดให้มีูู้้ข้าร่วมมาก
 มีความน่าสนใจมากน้อยเพืยงไรด้วย สังเกตได้ว่า หากเป็นหัวข้อที่ประเด็นสาธารณะที่ต้องอาศัย การร่วมคิดร่วมแเก้บัญหาของหลยยฝ่าย โดยเฉพะะในระดับผู้มีํานาจตัดลินใจใใท้องถิ่น เช่น หัวข้อ ไข้หวัดนก โต้รุ่งในนันของคนอุบล หรือนโยบาบวัยทีน จะมีผู้ให้้ควมสนใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ ความร่วมมือของสื่อมวลชนในการนำเนนอง่าวและบันทึกเทปรายการเพื่อนำไปออกอากาศทาง


สิ่งที่นำมาสู่ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงได้ช้ดดจนประการหนึ่ง เกิดขึ้นจากการทำงาน ของสื่อมวลชนในการิติตตามประเด็นที่เป็นปัญหาหลังจบเททีแต่ละครั้ง ดังกกฌณแ่ช่
 ในการทำกิจกรรม โดยหยิบยกปประดด็นกลุ่มสเก็ตบอริ่งและกลุ่ม $B-B o y$ ที่ต้องโยกย้ายที่เล่นบ่อยครั้ง นำไปสู่ารสัมภาษณคคุดสมยศ จรัสดำงงนิตย์ นายกเทศมนตรี้นครอุบลราชธานีในขณณนั้น จนมีคคาสั่ง อนุญาตให้ใช้สถานที่บริเวณข้างศาลหลักเมือง และติดตั้งไฟสปอตไลท์ให้แก่กลุ่มสเก็ตบอร์ด และอนุญาตให้กลุ่ม $B-B o y$ สามารถใช้พื้นที่บริเวณลานโสเหล่สธธารณะเป็นที่ศิกส้อมการเต้น และออกกำลังกยยได้

- การน่ำสนอความสามารถของกลุ่มัยยรุ่นอย่างแตกต่างหลากหลาย ทำให้มีหน่วยงาน และผู้สนใจที่ทรบ ข่าวทั้งจากการเข้าว่วมโดยตรงและจกกข่าสสาที่เผยแพ่ว่อกไปติดต่อมายังสำนักงาน

เพื่อขอเชิญวัยรุ่นเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ห้างโลตัส ได้ติดต่อเชิญกลุ่ม $B-B o y$ และคณะละครหุ่น ฮักแพง ไปร่วมกิจกรรมของห้าง โดยเฉพาะคณะละครหุ่นฮักแพงที่ได้รับเชิญไปแสดงในที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี งานวันเลือกตั้ง ณ ทุ่งศรีเมือง งานวันภาษาไทย ณ ห้องสมุดประชาชน จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

■ ในบางประเด็นที่เกิดขึ้นจากการเสนอของพันธมิตรร่วมจัด เช่น หัวข้อโต้รุ่งในฝันของคนอุบล เวทีโสเหล่สาธารณะแห่งนี้ได้เป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยน ทางความคิดของบุคคลหรือ กลุ่มคนสถานภาพต่าง ๆ ทั้งเทศบาลนคร สำนักงานสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ผู้ประกอบการร้านอาหารโต้รุ่ง ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเสมือนจุดเริ่มทางความคิดให้เกิดการหารือ เพื่อยุติปัญหาบางอย่างร่วมกัน และเมื่อมีมติที่จะนำข้อทักท้วงต่างๆ ไปปรับปรุง เวทีแห่งนี้ ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางจัดหัวข้อโสเหล่เดิมอีกครั้งเพื่อติดตามและรายงานผลให้สาธารณะรับรู้ รวมทั้งหารือข้อคิดเห็นใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันในสังคม

■ เวทีหัวข้อ นโยบายวัยทีน ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ยังนำมาซึ่งความแปลกใหม่ของคนในท้องถิ่น เพราะไม่เคยมีเวทีลักษณะนี้มาก่อน ส่วนมากเป็นเวทีให้ ผู้สมัครมาพูดแนะนำตัวเอง และแสดงวิสัยทัศน์ของตนมากกว่ามาเป็นผู้ฟังหรือได้แสดงความคิดเห็น เพียงช่วงสั้นๆ เวทีโสเหล่สาธารณะจึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของคนอุบลฯ ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในท้องถิ่น

จากการแสดงความคิดเห็นของผู้ทำงานในแวดวงสื่อมวลชนและงานพัฒนาในพื้นที่จังหวัด อุบลราชธานี ยังให้การยอมรับการทำงานอย่างทุ่มเทของโครงการฯ ที่สามารถลผลักดันให้เกิดกิจกรรมลาน โสเหล่สธารณะได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมใดๆ ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือองค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนมักเป็นการจัดเพียงไม่กี่ครั้งแล้วหายไป ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถวางบทบาทการทำงานที่เป็นกลาง ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆ ซึ่งส่งผลให้ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานในท้องถิ่นด้วยดีอยู่เสมอ

ในส่วนของคณะทำงาน วัฒนธรรมการสรุปบทเรียน ได้ปรากฏขึ้น เพราะหลังจาก ที่ไฟดวงสุดท้ายในลานโสเหล่สาธารณะดับลง ไม่ได้มีเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่คณะทำงานจะต้อง ติดตามหรือผลักดันต่อหลังการเสวนาเท่านั้น แต่บทเรียนในเชิงการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่คณะทำงาน ลานโสเหล่สาธารณะต้องเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งด้วยเช่นกัน เพราะแต่ละครั้งที่จัดก็มักมีชนิด ปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นโดยไม่ซ้ำกันเลย การได้มีโอกาสนั่งล้อมวงคุยกันหลังเสร็จงาน และ เปิดประเด็นด้วยการระดมความคิดค้นหาสิ่งดี สิ่งไม่ดี ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขสำหรับการจัดงานครั้ง ต่อไป จึงเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาลานโสเหล่สาธารณะที่ดียิ่งๆ ขื้น โดยแต่ละปีจะมีการสรุป บทเรียนภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการทำงานลานโสเหล่สาธารณะในก้าวต่อๆ ไปด้วย

การร่วมกันสรุปบทเรียนแต่ละครั้ง ยังนำมาซึ่งการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสาธรณะในท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งกลายเป็นหัวข้อสำหรับการเสวนาครั้งต่อไปได้เช่นกัน

"กลุ่มสเก็ตบอร์ดมีปัญหาเรื่องสถานที่ในการเล่น หายกมาก แต่ลนโโเหลได้ดเป็น พื้นที่เพื่อการพูดคุยทำให้ทางการัดจพื้นที่ให้เป็นที่ลล่นได้"
 ที่ทำให้ผู้คนได้มิโอกสสพบปะกัน คิดว่าทางรชการ เช่น เทศบาล ควรเข้ามาให้ควมมสนใจ และรับังงให้มาก"

ปกรณ์ ประวัติโยธิน ประธานชมรมอุบลสกู๊ตเตอร์

"ดีใจที่มีเวทีเช่นนี้และเป็นพี้นที่ที่คนเมื่องได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกัน ไม่อยากให้มอง ว่ามีธุริิจเกิดขี้นบนที่แห่งนี้ อย่างร้านหนังสือ งานศิลปะที่นำมาแสดงก์เป็นไปเพื่อเป็น เครื่องมือในการสื่อสารููดคุยกัน อย่ไไยยึคิดกับรูปแบบมาก เพระจะทำได้ลำบกก ต้องทำ ในสิ่งที่ไม่กระทบหรือกระทบให้น้อยที่สุด ให้ทุกคนออกมาช่วยกันและให้มี่ยี่งยืนต่อไป กับพื้นที่สาธรณะแบบนี้"

ละไม โบธิ์ครี
บ้านหนังงือดี

## 3



# อุปสรรค ข้อค้นพบ และบทเรียน 

## 世 อุปสรรคและความท้าทายที่ต้องฝ่าฟัน

การท้าทายกับความคิดและประสบการณ์ของคนอุบลหลายคนที่ว่า "ไม่เคยมีใครจัดงาน อะไรได้ต่อเนื่องหรือสำเร็จหรอก ส่วนมากจัดครั้งเดียวหหืือไม่กี่ครั้งก็จบกันไป คนถึงไม่ค่อย สนใจจข้าร่วมไง" ทำให้คณแยำงนนถิงกับต้องออดใจอยู่บอยครั้ง แต่ด้วยความมุ่งมั่นและต้องการะร้าง


 ในภายหลัง แต่ก็ไม่ควรยกเลิกการจัดดทีีที่นี่ เพราะถือเป็นจุดเริ่มที่ต้ตสสร้งงให้เกิดคววมยั่งยืน

สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดเทีโสเหล่สาธารณะอย่างชัดเจนอีกประการหนึ่ง น่าจะเป็นเรื่อง
 ชึ่งเข้าใจและเ์็นดีด้วยกับแนวคิดการสร้างชีวิตสาธารณะที่เข้มแขิง แต่เดิบโตในยุคที่ไม่มีผู้บริหารหลัก ปลัดเทศบาลนครท ซึ่งต้องทำหน้าที่แทนไมมมีอำนาจที่จะผลักดันหืือบรรจุให้กิจิกรรมโสเหล่สาธารณะ
 แต่ขาดบุคลากรของหน่วยงานที่สามารถมาร่วมปฏิบิติงานได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งข้อจำกัดเรื่องเวลา และภารกิ่จของข้าราชการที่มากทำให้ร่วมมงานได้ไม่เต็มที่ แต่ก้ต้องยอมรับว่ามีข้ารชชการจำนวนไม่น้อย ที่สมัครใจเละสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ ภาวะของ "คนมีใจ" ที่วานี้เองช่วยสงผลบวก ต่อการประสานขอความร่วมมือแอและควมอนุคคระห์ในสิ่งอำนวยควมสะดวกต่างๆ ได้อย่างดีเสมอมา

แต่ความพยายามที่จะสสนอให้การสร้างชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งผ่านลานโสเหล่สาธารณะ ก็ยังคงมี่อยู่ โดยคณะทำงนนสสอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดับบพิาารณา แต่็ต้องพบกับความิิดหวัง

เพราะหน่วยงานไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว อย่่ในความดูแล ของเทศบาลนครฯ แต่ก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเท่าที่หน่วยงานจะเอื้อให้ได้ต่อไป

สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่ง คือ กรอบความคิดเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในมิติเรื่องที่ว่างสาธารณะ ในความคิดของข้าราชการหรือคนส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องสวนสาธารณะมากกว่า การพัฒนาให้เกิดกิจกรรมบนที่ว่างที่เป็นสาธารณะ อีกทั้ง ประชาชนยังเคยชินกับการได้ประโยชน์โดยตรง ในการใช้สวนสาธารณะ เช่น เพื่อการออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจมากกว่าการทำกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์ร่วมกันกับคนอื่นๆ ในสังคม

การไม่ชี้แจงให้แน่ชัดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือแผนงานของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นโดยส่วนราชการ ในจังหวัดก็มีผลต่อการจัดกิจกรรมด้วยเช่นกัน ดังเช่น กรณีที่ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้รับ งบประมาณให้จัดทำกิจกรรมถนนคนเดิน และได้ใช้พื้นที่บริเวณเดียวกับที่มีการจัดลานโสเหล่ สาธารณะเป็นประจำอยู่แล้ว อีกทั้งมีกิจกรรมดนตรีและการแสดงที่ไม่แตกต่างกัน แต่เนื่องจากไม่เคย มีการชี้แจงต่อประชาชน และกิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับมอบคำสั่งแล้วมาดำเนินการ ซึ่งประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ทำให้ประชาชนที่เริ่มคุ้นชินกับพื้นที่นี้เกิดความสับสนว่าเป็นกิจกรรมใด ซึ่งหากมีการพูดคุยชี้แจงและสร้างความร่วมมือด้วยกันตั้งแต่แรก จะช่วยทั้งเรื่องการประหยัดงบประมาณ และการสร้างคุณค่าผ่านกิจกรรมและรูปแบบให้กับพื้นที่แห่งนี้ได้ยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ความเข้าใจในแนวคิดเรื่องชีวิตสาธารณะและสำนึกสาธารณะ ที่เป็นคำใหม่สำหรับ ท้องถิ่นเมื่งงุุบล จึงยังต้องการการอธิบายและพูดคุยยให้เกิดความเข้าใจอยู่มาก แม้จะมีแผ่นพับแน้นำ โครงการฯ และแนวคิดเรื่งงรีวิตสาธารณะแจกแก่ผู้เข้าร่วมกก็ตาม รวมทั้งการชี้แจงต่อสาธารณะ ผ่านเครื่องขยายเสียงที่ยังทำใด้ไม่ดีนัก ส่วนใหญุ่เป็นการให้น้ำหนักกับประเด็นเนื้อหาสาระที่จะ เสวนกัันมากกว่า

อย่งไรร์ดี หากเปลี่ยนจากคำว่า "ชีวิตสาธรรณะ" เป็นคำว่า "การเอาธุระร่วมกัน" กลับพบ ว่าสร้างความเช้าใจได้มากกว่า โดยเฉพาะในวงประชุมของคณะทำงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญถล้วนเป็นผู้ ที่มีจิตสาธารณะมาระดับหนึ่งแแล้ว แต่เมื่อมีการจัดกิจกรรมโสเหล่สาธารณแแม้บางหัวข้อหรือบาง กิจกรรมจะเป็นน้วข้อที่คณะทำงานเห็นว่าเ็นประโยชน์และส่งพลโดยรวมต่อสังคม แต่กลับไม่พบว่ามี ผู้ให้ความสนใจเท่าที่ควร คำตอบที่ได้วับจากคนอุบลโดยส่วนใหญู่ ก็คือ เป็นนิสัยของคนอุบลฯ ที่ไม่ค่อยตื่นตัวต่อเรื่งงหืือกิจกรรมสาธาณะเท่าใดนัก ยกเว้นป็นรื่องที่เป็นปัญหารุนแรง หรือกระทบ กับชีวิตและทวัพย์สินโดยตรง เช่น น้ำท่วม หรือเรื่องเทียนพรรษา เป็นต้น ประกอบกับสภาพสังคม ความเป็นเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ จึงไม่ได้ให้ความสนใจหรือเกิดสำนึก สาธารณษต่อความเป็นไปของ ท้องถิ่นหท่ทที่ควร หรือหาเข้าว่วมจะเห็นได้วํามักไม่แสดงตัว แต่จะนั่งชุมดดูหรือทังอยู่ห่างจากเวทีมากกว่า จะเช้ามานั่งัังในลานสวนา และไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น โดยตรงท่มมกลางสาธารณนอกจาก "ขปรระจำ" เท่านั้น
 ด้วยวิธีของคนเมืองที่ต่างจากช์วิตชนบท และมีปีจจัยยอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบปัจจจสสูง ซึ่งสามารถหา ได้ายยแม้ในระดับครอบครัว เช่น โทรทัคน์ เกมส์คอมพิวเตอร์ คาราโอเกะ วิทยุ วีชีดีี ดีวีี รวมไปถึง แหล่งบันเทิง ร้นนกมส์ ร้านอินตอร์เน็ท ตลอดจนห้างสรรพสินค้า คนเมืองจึ่งตัดสินใจได้ง่ายขี้นกับ การเลือกวับความสุๆสำหับตนเอง และเป็นแนวนน้มที่สูขจ้นเื่อยๆ ไม่เว้นแม้ํในท้องถิ่นที่มีความลืกทาง ประวัติศสตต์เแลรัฒนธรรมเช่นอุบลาชฉานี

นอกจากนี้ สื่อมวลชนแจนงต่างๆ ที่กุกคืบเข้ามาใหชีวิตของผู้คนในแต่ละวัน ผ่านการนำเสนอ ทั้งรายการบันเทิง ข่าว สารคดี หรือรายการวาไรตี้ เกมส์โชร์ต่างๆ ล้วนป็นแหตุปัจจัยที่รุุมอ้อม ความสนใจของแต่ละบุคคลได้มาก การมีเครื่องรับไม่ว่าจะเ็นโทวทัคน์ วิทยุ วีชีดี ดีวีดี หรื่คออมพิวเตอร์

ภายในบ้านหรือสำนักงาน จึงเป็นความสะดวกสบายที่แต่ละคนรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกบ้านก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และลัทธิบริโภคนิยมที่โหมกระหน่ำชีวิต ความเป็นท้องถิ่นจนหลีกเลี่ยงได้ยาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้ระบบคิดของคน ส่วนใหญ่ผูกติดกับเรื่องการทำมาหากินและความอยู่รอดของปากท้องในแต่ละวันมากกว่าปัจจัยอื่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลานโสเหล่สาธารณะซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนเติมเต็มชีวิต จึงไม่ได้คิดว่าต้องมาเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลต่อการคิดที่จะมามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ด้วยได้

## IIT ระหว่างความร่วมมือ...กับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

ถึงแม้การแสดงตัวตนและเจตนาที่จะเอาธุระในเรื่องราวของท้องถิ่นร่วมกันจะมาจาก หลากหลายภาคส่วน ทั้งราชการ ธุรกิจ ประชาสังคม และประชาชน แต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว พบว่า ในแต่ละกลุ่มยังให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามช่วงเวลาของ การจัดกิจกรรมนับตั้งแต่เริ่มต้น โดยช่วงแรกของการจัดงานภาคส่วนราชการและภาคธุรกิจยังไม่ได้เข้ามามี ส่วนร่วมในการคิดหรือตัดสินใจมากนัก ส่วนมากเป็นการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก ในการจัดงานมากกว่า ขณะที่ตัวแทนจากภาคประชาสังคมซึ่งเป็นคณะทำงานชุดแรกๆ เป็นผู้ร่วมคิดร่วม ตัดสินใจมากกว่า จนกระทั่งเริ่มมีการสรุปบทเรียนการทำงานทั้งหมดในปีแรก หน่วยงานทั้ง 4 ภาคส่วนจึงเข้ามาร่วมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ และกลายเป็นคณะทำงานที่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมทำมากขึ้นในเวลาต่อมา

การเข้ามาของบางหน่วยงานโดยเฉพาะองค์กรส่วนท้องถิ่นยังเป็นไปในลักษณะคาบเกี่ยว ระหว่างการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือ เห็นได้จากการที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และยินดีช่วยเหลือเป็นรายกิจกรรมหรือขึ้นอยู่กับ การร้องขอมากกว่าที่จะดึงหน่วยงานของ ตนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นจึงไม่นำไปสู่การผลักดันแนวคิดเรื่อง ที่ว่างสาธารณะให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจนในระดับท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมืองของท้องถิ่นเป็นสาเหตุสำคัญ

สิ่งที่น่าสังเกต คือ บทบาทหลักในการทำหน้าที่ประสานงานและการเป็นตัวเชื่อมภาคส่วน ต่างๆ ยังเป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในโครงการชีวิตสาธารณะฯ ค่อนข้างมาก เนื่องจาก เป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากโครงการฯ ในขณะที่คณะ ทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่และมีสังกัดชัดเจนจึงมีภารกิจประจำค่อนข้างมาก การเข้าร่วม กิจกรรมโสเหล่สาธารณะจึงเป็นเสมือนอีกบทบาทหนึ่งที่ เป็นทางเลือกที่พอใจ เมื่อจัดลำดับ ความสำคัญจึงอาจอยู่ในลำดับรองลงมามากกว่างานประจำที่ทำอยู่แล้ว

นอกจากนี้้ จากการสนทนากับกลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ พบว่า ส่วนใหญ่เห็น ความสำคัญและเห็นด้วยกับการมีตัวเชื่อมซึ่งคอยทำหน้าที่ประสานงานหรือย้ำเตือนความจำ เพราะจาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาของการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมักล้มเหลว เพราะมี สาเหตุมาจากการที่ไม่มีคน กลางทำหน้าที่ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และปลอดซึ่ง ผลประโยชน์แอบแฝง

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ปรากฏชัดเจนประการหนึ่งนับตั้งแต่ได้มีการจัดกระบวนการสรุปบทเรียน และเปิดเวทีให้ตัวแทนแ ต่ละภาคส่วนได้มาพบปะกันอย่างเป็นกันเอง คือ ระบบความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ดีขึ้น จากเดิมที่เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง ต้องติดต่อผ่านจดหมายอย่างเป็นทางการ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบที่ต่างฝ่ายต่าง เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน สังเกตได้จากการแสดงความสมัครใจเสนอตัวที่จะให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือทั้งโดยส่วนตัวหรือใน นามองค์กรที่ตนสังกัดอยู่โดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอน ที่ยุ่งยากหรือเป็นทางการ แต่เปลี่ยนมาเป็นการใช้โทรศัพท์เพื่อย้ำเตือนกันแทน

เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจกล่าวได้ว่า เพราะภาพลักษณ์ของ ฮักแพง...แปงอุบล ในฐานะองค์กร เชื่อมประสานมีความเป็นกลาง เป็นอิสระ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือผลประโยชน์ใดๆ ประกอบกับ การมีแหล่งทุนรองรับชัดเจน สามารถอธิบายได้อย่างโปร่งใส จึงไม่ถูกมองว่าเป็นองค์กรของใคร ซึ่งเป็น จุดแข็งที่ทำให้คนจากทุกภาคส่วนยินดีเข้าร่วมงานด้วย ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆ ภายในโครงการที ฮักแพง...แปงอุบล ดำเนินมาโดยตลอด ได้สะท้อนให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนและสาธารณะ อย่างชัดเจน

## ปรากฏการณ์ที่สามารถนำมาอธิบายได้ ได้แก่

1) มีการเข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนหลังการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย แม้จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากน้อยแตกต่างกันไป หรือหากหน่วยงานราชการไม่สามารถเข้ามาร่วม ได้ก็มีการมอบหมายผู้แทนเข้าประชุมแทน
2) การเสนอให้มีการใช้สถานที่ในการจัดประชุมเพื่อสรุปบทเรียน เป็นห้องประชุมของหน่วยงาน ราชการ สำนักงาน หรือบ้านของคณะทำงาน ในลักษณะเวียนกันไป เช่น ห้องประชุมกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครฯ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ร้านอาหารของคณะทำงานจากชมรมผู้ ประกอบการร้านอาหาร 2001 อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อทำความรู้จักกับสถานที่ทำงานขององค์กรเครือข่าย และสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง
3) ความยืดหยุ่นในการประสานงานกับกลุ่มลานศิลป์ที่ไม่จำเป็นต้องประสานงานแจ้งทุกครั้ง แต่ให้ถือเป็นภาระความรับผิดชอบร่วมกันที่ต้องช่วยกั้นจดจำวันจัดงานทุกครั้ง รวมทั้งการจัดการเรื่องไฟ เก้าอี้ และสถานที่ ที่ไม่ต้องติดต่ออย่างเป็นทางการเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
4) การแสดงเจตนาที่จะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนโดยมิได้ร้องขอ เช่น การอนุเคราะห์ เรื่องน้ำดื่มแก่คณะทำงานของคุณพล นิรัติศัย ร้านโต้รุ่งซึ่งอยู่ใกล้บริเวณจัดงาน การยินดีสนับสนุนของ ที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโสเหล่โดยร้านใบฝ้าย การสนับสนุนอาหารว่างและอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 2001 อุบลราชธานี และร้านอิ่มดีนะ การนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากลานโสเหล่สาธารณะไปพูดคุยในรายการ วิทยุของสมาชิกกลุ่มรวมมิตรคิดทำ เป็นต้น
5) การยื่นเจตนาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยของสื่อมวลชนในท้องถิ่น ด้วยการยินดีถ่ายทอดสด การเสวนาทุกครั้ง และนำเทบบันทึกรายการมาออกอากาศเวียนอีกครั้งของสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่น ราชธานีเคเบิลทีวี


#### Abstract

-สิ่ทที่เุิดัิ้นที่ลานแห่งนน้มมีประโยชน์มากาีีเดียยต่อสุขภาวะ กย ใจ สังคม และจิจิวิญญาณ จะเห็นว่ามีหลายคนบนวที้นี้ไม่ใช่คนอุบล เราะให้คนอื่นมาทำให้คงไม่ใช่ตลอดไป แต่คนอุบล   แส่สิงสำคัญมมกๆ ที่เรได้ ก็คือ จิติิญญาณที่เต็มอิ่มของปรราาชน ถ้าประชาชนต้องกรารารมือง 


นพ.วสิิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สถธารณสุจจังหวัดอุบลราชจานี
"เวทีนี้มีความคิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของทุกคนเท่าเทียมกัน ทุกคนแสดงออกมาได้ ขณะที่ทุกวันนี้ สื่อสาธารณะมีหลายทางหลายด้าน แต่บางคน ก็ไม่ทราบจะไปทางไหนดี บางทีการมีความคิดเห็นหลากหลายกระจายอยู่หลายที่ทำให้ไม่มีโอกาส พูดคุยกัน หรือไม่รู้จะไปพูดที่ไหนได้ แต่การมีเวีีแบบนี้จะช่วยได้ เช่น เรื่องโต้รุ่ง ทำให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นได้เลยโดยตรง"

> สุรงงค์ ประสระบาล
> ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี

"การมีเวทีแบบนี้เป็นเหมือนที่ให้เรามาหาความรู้ มาหาความร่วมมือด้วยกัน ปัจจุัันเมือง อุบลเปลี่ยนไปแล้ว การแก้ปัญหาต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ เกิดเป็นคนอุบลต้องมาช่วยกันเพื่อเมืองอุบล คนเป็น สส. ต้องมาฟังมาดู มาสร้างเมืองอุบลด้วยกัน อย่างลูกหลานคนอุบลยิ่งน่าเป็นห่วง ทำอย่างไรไม่ให้เขาใช้เวลาว่างในทางที่ไม่ดี แต่ละคนต้องถอดหมวกที่ตนเองมีมาช่วยกันพัฒนา บ้านเมืองด้วยกัน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอุบลสามารถใช้เวทีนี้เป็นที่คุยกันได้ หาทางพัฒนาร่วมกันได้ ในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง พร้อมรับปัญหา แก้ปัญหา หรือเป็นสื่อประสานให้"

สุทิน ดอกรัก
สมาชิกสภาจังหวัด เขต 3 อุบลราชธานี

## 

## ถามตความมย่งยีนของลานโสเหล่สโรรรนะ

 แห่งนี้เกิดความยั่งยืน่อไป รวมทั้งในการประชุมของหมู่คณะทำงนที่มักพูดถึ่งหนทางข้างหน้าของ ลานโสเหล่าธารวนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉฬาะอย่งยิ่งหากจบโครงการีวิตสสธธรณะ-ท้องถิ่น่น่อยู่งงเล้ว ที่ประชุมเห็นด้วยกับการจะทำลนโสเหล่สธธรณะเพื่อนําไปสู่ความเข้มเข็ขอองท้องถิ่นได้ต้องมาจากการมี ส่วนร่วมของทุกภาคฝ่ายโดยแท้จริง และเป็นความจำเป็นที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ต้องเข้ามานลักดันสนันสนุนและร่วมมรับิิดชอบอย่างจริงจัง ประการสำคัญ คือ การมีตัวเชื่อม หรือ ผู้ประสาน เพื่อเชื่วมโยหหรื่อปรรสานานส่วนานานที่กี่กวข้อง เพื่อักกษาความต่อเนื่องของกิจกกรรมให้เกิจชื้น เพระเป็นสิ่งส์ำดัญที่จะกำให้เวทีเช่นนี้ยงคคงมีต่อไป

## III ปัจจัยเงื่อนไขสู่ความสำเร็จ

คงไม่สามารถพูดได้ว่า ลานโสเหล่สารารณะแห่งนี้ประสบความสำเร็งเป็นอย่างดีในแง่การ มีส่วนร่วมของท้องถิ่นห หืือไมม่ว่าในแง่ใดๆ ก็ตาม เพระกระบวนการเรียเรู้เพื่อพัญนไปไสูกรร
 ซึ่งบทเรี่ยนจากการสร้างสรรค์ลานโสเหล่สาธารณะในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 22 ครั้ง พอจะสรุบ ให้เห็นปัจจัยเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จชชึ่งบระกอบด้วย

1. การยืดมั่นในเป้าหมายและหลักการการสร้างชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งบนความสัมพันธ์ เชิงสาธารณะกับการพัมนนพ้้นที่สาธารณะไปพร้อมูัน แต่ให้ความยืดหยุ่นกับรูปแบบและการจัดการ ซึ่งขึ้นอยู่กับเื่อนไขและบริบทของท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง และเนื่องจากเป็นแนวคิ้ดใหม่และมีความยาก ในการทำงานจึืคควรยืดใือดหลักค่อยทำค่อยเรียมมรู้ไปมร้อมๆ กัน
2. การให้ความส์าคัญกับการีีสี่วนร่วมของกลุ่มองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ปรษชาสังคม และประชชชน ในการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้้นอย่างเป็นกิจวัตรและต่อเนื่อง นอกจากจะ

สร้างการจดจำในการเข้าทดลองหรือสัมผัสด้วยตัวเองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความเคลื่อนไหว ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น แต่ทั้งนี้ จำเป็นที่จะต้องมีตัวเชื่อมคอย ทำนน้าที่ประสานงานอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
3. กระบวนการวางแผน ดำเนินงาน และติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเวทีอย่างหวังผล เพราะลำพังการสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดโครงสร้างและกิจกรรม เพื่อรองรับการใช้ชีวิตใหม่ เท่านั้นย่อมไม่เพียงพอที่จะสร้างชีวิตสาธารณะให้เข้มแข็งได้ การกระตุ้น และติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นสาธารณะที่เกิดขึ้นจึงน่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งสู่การลุกขึ้นมาเอา ธุระกับเรื่องสาธารณะภายในท้องถิ่นตนเอง
4. การพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการในหมู่คณะทำงานลานโสเหล่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรุปบทเรียนหลังการทำงานทุกครั้ง ซึ่งทำให้คณะทำงานได้ทบทวนเป้าหมาย ในการทำงานเป็นระยะ ชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการทำงาน และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข

##  <br> ถ้าอยากลองจัด...ลานโสเหล่สาธารณะดูบ้าง (ข้อเสนอแนะ)

หากอ่านมาถึงบรรทัดนี้แล้ว คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปกับการจะสร้างสรรค์กิจกรรมลานโสเหล่ สาธารณะให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะลานโสเหล่ที่ประกอบด้วยการพูดคุยในลักษณะการเสวนา และมีกิจกรรมลานศิลป์เป็นองค์เสริม ขอเพียงแต่มีจุดเริ่มทางความคิดที่เห็นพ้องและยอมรับฟังกัน ได้ในเรื่องการพัฒนาความเป็นชีวิตสาธารณะ โดยมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ท้องถิ่นเป็นตัวนำ จากนั้นก็ค่อยๆ เริ่มต้นลงมือทำ ซึ่งอาจอาศัยแนวทางต่อไปนี้เป็นตัวช่วย

1. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องชีวิตสาธารณะที่ถูกต้องชัดเจนร่วมกัน รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมโสเหล่สาธารณะที่เกิดขึ้นจะสร้างการมีชีวิตสาธารณะให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจำเป็นต้อง ใช้สื่อชนิดต่างๆ เข้ามาสนับสนุน เช่น แผ่นพับแนะนำแนวคิด การตั้งวงพูดคุย บอกต่ออย่างเป็นระบบ หรือแม้แต่ จะกำหนดหัวข้อนี้ให้เป็นประเด็นหนึ่งของการพูดคุยบนเวทีเสวนาก็ยังได้
2. การกำหนดหัวข้อเสวนาแต่ละครั้งควรพิจารณาให้ถ้วนถี่ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อดึงการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นเหล่านั้นมาด้วย อันจะเป็นการ แสวงหาพันธมิตรของกิจกรรมโสเหล่สาธารณะให้เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
3. ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ฟังหรือผู้ร่วมกิจกรรมด้วย เพราะจะส่งผลต่อการวางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สามารถสื่อสารได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ดีกว่าที่จะสื่อสารโดยไม่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการลงทุนที่สิ้นเปลืองและหวังผลสัมฤทธิได้น้อย
4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวควรพิจารณาศักยภาพของช่องทางการสื่อสาร รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่อาจทำงานด้านสื่ออยู่ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถสื่อสารไปยังสาธารณะได้จริง เนื่องจากสื่อมวลชนบางสำนักอาจไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมลักษณะนี้มากนัก
5. ควรสร้างความหลากหลายของกิจกรรมบนลานศิลป์ให้มากขึ้น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับ ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ทั้งเรื่องศาสตร์และศิลป์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น รวมทั้งความรู้จากชุดนิทรรศการ การสาธิต ทดลอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของคนในสังคม
6. ควรมีการติดตามและขยายผลที่เกิดขึ้นจากการเสวนากันในแต่ละหัวข้ออย่างจริงจังต่อเนื่อง เพราะบางประเด็นสามารถผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นข้อเสนอ เชิงนโยบายได้ หากทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเสวนาในประเด็นใด ควรเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์กรพัฒนาต่างๆ ที่ทำงานเคลื่อนไหวจริงจัง ในเรื่องนั้นๆ มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจะได้ส่งต่อประเด็นที่เกิดขึ้นให้มีความเคลื่อนไหวหรือมีผลเชิง รูปธรรมต่อไปได้
7. ให้ความสำคัญกับการทบทวนเป้าหมายการทำงานเป็นระยะๆ รวมทั้งการสรุปบทเรียนการ จัดการลานโสเหล่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยออกแบบให้มีกระบวนการในการจัดการที่เอื้อให้ทุกภาค ฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการคิด ทำ ตัดสินใจ และเป็นความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย อีกทั้งต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทความเป็นท้องถิ่นนั้นๆ เป็นลำดับแรก
8. กระตุ้นและผลักดันแนวคิดเรื่องการมีชีวิตสาธารณะผ่านที่ว่างสาธารณะ ให้เข้าสู่วาระงาน แผนงาน หรือนโยบายของท้องถิ่น โดยใช้พลังสาธารณะของคณะทำงานและประชาชนผู้เห็นประโยชน์ของ กิจกรรมลักษณะนี้เป็นพลังขับเคลื่อนและดำเนินไปอย่างมียุทธศาสตร์

##  <br> ข้อค้นพบและ บทเรียนที่เกิดขึ้น

ตลอดกระบวนการพัฒนาพื้นที่ว่าง สาธารณะโดยใช้รูปแบบลานโสเหล่สาธารณะ ที่ประกอบด้วยเวทีโสเหล่เสวนา และลานศิลป์ เพื อมุ่งสร้างการใช้ชีวิตร่วมกันแบบหมู่ เหล่า เป็นทางเลือกใหม่ให้คนท้องถิน ทำให้ค้นพบ
 สิ่งที่น่านำมาเป็นบทเรียนทั้งต่อกระบวนการทำงานสาธารณะของท้องถิ่น และต่อกระบวนการพัฒนา พื้นที่สาธารณะ ดังนี้

## 見 <br> ต่อกระบวนการทำงานสาธารณะของท้องถิ่น

1. เป็นการจุดประกายของการเริ่มต้นเอาธุระของสังคมร่วมกัน ซึ่งนอกเหนือจากคนที่เข้าร่วม จะมา ในนามองค์กรหรือหน่วยงานแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นประชาชนคนธรรมดาที่มีความสนใจ ที่จะเข้าร่วมด้วยตัวเองจริงๆ เพราะเห็นเป็นกิจกรรมที่เป็นกลาง ไม่ใช่ประเด็นร้อน หรือสะท้อนถึงความ ขัดแย้งระหว่างกลุ่มใด ในอนาคตหากมีพื้นที่หรือกิจกรรมสาธารณะในลักษณะนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ ก็จะสามารถผลักดันให้คนทั่วไปที่มีจิตสำนึกสาธารณะสามารถมีพื้นที่ของการรวมกลุ่มและทำกิจกรรม เพื่อสาธารณะด้วยกันต่อไป
2. สร้างมิติการทำงานเพื่อสาธารณะของท้องถิ่น โดยยึดหลักการทำงานสาธารณะจะเกิด ขึ้นได้ต้องมีใจที่เป็นจิตสาธารณะก่อน แต่ความสามารถและศักยภาพที่ไม่เหมือนกันจะนำไปสูการ ร่วมคิดร่วมอ่าน กระทั่งร่วมทำร่วมรับผิดชอบที่ต่างกัน เหตุนี้จึงได้คณะทำงานที่มีความหลากหลาย และเป็นการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันคิด วางแผน จัดการ ติดตาม และช่วยกันสรุปบทเรียนทุกครั้งหลังการทำงาน
3. ระบบของการปฏิสัมพันธ์ในการทำงานกับภาคราชการเปลี่ยนแปลงจากแนวดิ่งกลายเป็น แนวราบมากขึ้น โดยเฉพาะการประสานงานที่ลดความเป็นทางการลง ชี้ให้เห็นการทำงานที่ยืดหยุ่นบน เป้าหมายเพื่อสาธารณะร่วมกันเป็นสำคัญ
4. จากการสรุปบทเรียนหลังการทำงานหลายครั้ง พบว่า การผลักดันให้เกิดการทำงานสาธารณะบน การประสานประโยชน์ร่วมของกลุ่มคนองค์กรที่หลากหลายจำเป็นต้องมี 'นักเชื่อม' หรือคนกลางที่สามารถ ทำหน้าที่เชื่อมประสานและติดตามการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

## ต่อกระบวนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

1. แม้จะทำให้หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อรองรับ การใช้ชีวิตประจำวันใหม่ๆ ของคนเมือง แต่โดยลักษณะกายภาพของพื้นที่เองที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ ที่เป็นของภาครัฐ การเข้าใช้ประโยชน์โดยประชาชนยังเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขและขีดจำกัด ประกอบกับ บริบททางการเมืองในท้องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานขององค์กรท้องถิ่นในจังหวัด ทำให้ประโยชน์จาก การมีพื้นที่สาธารณะที่ชาวอุบลพึงจะได้รับต้องสูญเสียไปด้วย
2. สร้างแนวคิดที่เป็นมิติใหม่สำหรับการพัฒนาเมือง ในมิติว่าด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตให้ แก่หน่วยราชการและองค์กรท้องถิ่น เพราะแตกต่างอย่างชัดเจนจากแผนงานและกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต เนื่องด้วยเป็นการผลักดันแนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะกับการสร้างชีวิตท้องถิ่นที่เข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญ ทั้งกับกิจกรรมความเคลื่อนไหวและโครงสร้างพื้นฐานหรือพื้นที่สาธารณะที่จะมารองรับ ที่สำคัญคือ กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงาน
3. ทั้งเวทีโสเหล่สาธารณะและกิจกรรมลานศิลป์ถือเป็นมิติใหม่ในการใช้ชีวิตของคนเมืองอุบล ซึ่งกลายเป็นทางเลือกที่แตกต่าง แต่มีคุณภาพมากกว่าประสบการณ์เดิมที่คนส่วนใหญ่เคยคุ้นชิน อีกทั้งยังช่วยประหยัดรายจ่ายแต่เพิ่มความผูกพันของการอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น
4. การจัดเวทีโสเหล่สาธารณะในประเด็นหัวข้อที่อาจกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตของชาวอุบล ถือเป็นการเปิดพื้นที่ในการชี้แจงและพูดคุยระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่ ลานโสเหล่สาธารณะเป็นเวทีช่วยสร้างความโปร่งใส
5. เป็นการสร้างและสะสมประสบการณ์ใหม่ในการจัดเวทีสาธารณะที่อาจไม่ได้มีคนฟัง จำนวนมาก แต่เป็นผู้ร่วมเวทีที่มีคุณภาพ เพราะกล้าซักถาม กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกันเอง
6. นอกจากลานโสเหล่สาธารณะจะเป็นพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตใหม่ๆ ของชาวอุบล โดยเฉพาะ กลุ่มเยาวชนแล้ว ยังกลายเป็นพื้นที่หน้าใหม่ที่มีชื่อเรียกติดปาก ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ใช้เป็นสถานที่จัดงานหรือกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารกับสาธารณะมากขึ้น
7. แม้ทุกภาคฝ่ายจะเห็นดีด้วยกับการมีพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ของชาวอุบล แต่ก็ไม่ปรากฏว่าแนวคิดดังกล่าวจะถูกนำไปบรรจุเข้าสู่แผนงานหรือนโยบายระดับท้องถิ่นอย่างชัดเจน ประกอบกับปัญหาการเมืองท้องถิ่นซึ่งกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรท้องถิ่นในจังหวัดจึงเป็นอุปสรรค สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเมืองอุบลทั้งในวันนี้และวันหน้า
8. การผลักดันให้เกิดพื้นที่สาธารณะในเขตพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางปัจจัยรุมล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และอิทธิพลของสื่อ รวมทั้งประสบการณ์ความคุ้นชินเดิมๆ ของผู้คน จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบ จัดวางกระบวนการทำงานที่ละเอียดอ่อนและแยบยล โดยเฉพาะหากประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผล กระทบโดยตรงต่อตัวประชาชนแล้วย่อมเป็นเรื่องยากที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลา สำหรับการผลักดันให้ เกิดสำนึกร่วมที่เป็นสาธารณะได้
"การมีเวทีพูดคุยมันทำให้คนได้มาเจอกัน มาเชื่อมกัน แล้วมาหาทางออกร่วมกัน เอาคนมา เจอกัน เอาเวลามาให้กัน บางทีมีปัญหาบางอย่างแก้ไมไได้ แต่การมีเวทีร่วมกันทำให้แก้ได้ สามารถ แก้ปัญหได้ใดเวลาไม่นานด้วย เพราะฉะนั้น การสื่อสารสาธารณะก็คงเป็นแบบนี้ คือ ทุกคนได้มาพบ กันคุยกัน ผมเห็นด้วยที่มีน้องคนหนึ่งบอกว่า จำเป็นต้องมี และน่าจะมีเป็นประจำด้วย"

พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7

## ภาคผนวก

## III เวทีโสเหล่สาธารณะ 22 ครั้งที่ผ่านมา

เวทีโสเหล่สาธารณะในช่วงแรกจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ต่อมาเมื่อมีการสรุปบทเรียนปี 2547 คณะทำงาน มีความเห็นว่าควรเปลี่ยนมาจัดในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนแทน เพราะเป็นวันหยุดที่กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มครอบครัวสามารถ มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยได้ ส่วนตำแหน่งของผู้ร่วมเสวนาในเครื่องหมายวงเล็บ เป็นตำแหน่ง ณ วันที่มีกิจกรรม

ครั้งที่ 1 หัวข้อ ไข้หวัดนก ■ วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานชมรม อนุรักษ์ไก้พื้นบ้าน นสพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ (นักวิชาการ จากคณะเกษตร ม.อุบลราชธานี) น.พ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 คุณสุเชษฐ์ ติยางกูรครี (ตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัทก้าวหน้าไก่สด จำกัด) ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

ครั้งที่ 2 หัวข้อ ฮูปเก่า..เว้าอุบล ■ วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2547 ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณพ่อสุวิชช คูณผล (อดีตข้า ราชการบำนาญ) อ.ลำดวน สุขพันธ์ (หัวหน้าหอจดหมายเหตุ จ.อุบลราชธานี) อ.นิคม ทองพิทักษ์ (ผู้อำนวยการศูนย์การ ศึกษานอกโรงเรียน จ.อุบลราชธานี) คุณนิมิตร สิทธิไตรย์ (รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

## ครั้งที่ 3 หัวข้อ คุยกันเรื่องเพศ : ซี้โพรงให้กระรอก

 หรือบอกให้รู้ด้วยรัก - วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547ผู้ร่วมเสวนนได้แก่ อาจารย์นพพร พันฉุเพ็ง (วิทยาลัย อาชีวศึกษา อุบลราชธานี) อาจารย์อมรา วีสเพ็ญ (มูลนิิิยุวพุทธ) คุณพงษ์พันธุ จุ จันทร์หนองสรวง (ชมรมเพื่อนวัยไสเข้าใจเอดส์) คุณจจิญศรี โควิน (พยาบาลจิตแพทย์ รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ดำเนินรายการโดย เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (องค์กร ร่วมจัด)

ครั้งที่ 4 หัวข้อ โต้รุ่งในฝันของคนอุบล - วันศุกร์ที่ 14

พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ผู้ว่วมเสวนา ได้แก่ คุณทรงวิทย์ รัตจินดา (ตัวแทน ผู้บริโภค) คุณบุญชิต พิลาคุณ (ตัวแทนผู้ประกอบการ จากชมรมโต้รุ่งราชบุตร) คุณสุนันท์ จำรูญุพาณิชย์กุล (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการ นยยกอบจ.) คุณชัยยุทธ โยธามาตย์ (รองปลัดเทศบาลนคร อุบลรชชธานี) คุณไพรัช บุญจรัส (ตัวแทนจากสำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธนี) ดำเนินรยยการโดย อาจารย์ นพพร พันธุ์เพ็ง

ครั้งที่ 5 หัวข้อ จะให้หนูไปไหน? วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมเสวนา คือ ตัวแทนเยาวชนหลากหลาย คุณสมบัติ ได้แก่ น.ส.ฮุไรวรรณ์ เรียตะนา (นักศึกษาที่หา รายได้พิเศษจากการทำงาน) น.ส.ธิดารัตน์ ขำคม (นักเรียน มัธยมศึกษษที่เคยมีปรรสบการณ์ชอบเที่ยวมาก่อน) นางสาว วรรณา (นักเรียนมัธยมคึกษกทที่ชอบทำกิจกรรม) นายณัฐวิฆิ (นักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียนดีกิจิกรรมเด่น) น.ส.วิภาดา ชาวเวียง (นักศึกษาที่ทำกิจกรรมกับสมัชชาเยาวชนและ องค์กรนอกสถบันการศึกษษ) ดำเนินรยยกรโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

ครั้งที่ 6 หัวข้อ เยาวชนคนดนตรี - วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมแสดงและเสวนา ได้แก่ ตัวแทนจากวงรีไซเคิล แบนด์ (ชุมชนสร้างสรรค์บ้านดอนยูง) กลุ่มนักเรียนดนตรีจากโรงเรียน ดนตรียามาฮ่าอุบล ชมรมโฟล์ค ม.ราชภัฏ อุบลราชธานี วง MNOP (กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน เบ็ญจะมะ มหาราช) ดำเนิน รายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

ครั้งที่ 7 หัวข้อ เยาวชนคนผาดโผน - วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมแสดงและเสวนา ได้แก่ ตัวแทนจากคณะ เชิดสิงโต ชมรมศิษย์อรหันต์จี้กงอุบลราชธานี และกลุ่ม เต้นฮิพฮอพ B-Boy ดำเนินรายการโดย น.ส.สุขุมาภรณ์ นาสิน พร้อม เยาวชนจาก อย.น้อย โรงเรียนลือคำหาญ และ สมัชชา เยาวชน จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 8 หัวข้อ เยาวชนคนผาดโผน ภาค 2 อันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547

ผู้แสดงและเสวนา ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่ม $B M X$ Flatland กลุ่ม Ubon Scooter Club และกลุ่มสเก็ต บอร์ด ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท และ น.ส. กนกพร พรหมจันทร์ เยาวชนจากกลุ่มไมค์ลอย

## ครั้งที่ 9 หัวข้อ หัวใจบรรเลงบทเพลงของเรา - วันศุกร์ที่ 8

 ตุลาคม พ.ศ. 2547ผู้ร่วมแสดงและเสวนา ได้แก่ ปาล์ม ธีวรา ภาวะพรหม (เยาวชนคนอุบลฯ ที่เข้ารอบการประกวด ร้องเพลง The Star โครงการ 2 รอบ 8 คนสุดท้าย) บ่าวอัมพร (นักศึกษา ม.ราชภัฏ อุบลราชธานีที่มีความสามารถ เชิงกาพย์กลอน ผญาและหมอลำ)

วงขิง (นักเรียนจากหลาย โรงเรียนที่รวมตัว กันเป็นวงดนตรี) วงดอกหญ้าไหว (นักศึกษาจากม.ราชภัฏ อุบลราชธานี) และ ชมรมผู้นำ กิจกรรมเยาวชน ม.ราชภัฏอุบลฯ ดำเนิน รายการโดย น.ส.กนกพร พรหมจันทร์ เยาวชนจากกลุ่มไมค์ลอย

ครั้งที่ 10 หัวข้อ เยาวชนคนเสียงใส ■ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ผู้ร่วมแสดงและเสวนา ได้แก่ ตัวแทนจากเยาวชนกลุ่ม ไมค์ลอย กลุ่มท่องธารธรรม กลุ่มโรงเรียนอัสสัมชัญ ดำเนิน รายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

## ครั้งที่ 11 หัวข้อ นโยบายวัยทีน วันศุกร์ที่ - 10 ธันวาคม

 พ.ศ. 2547ผู้ร่วมเสวนา คือ ตัวแทนเยาวชนจากวงโสเหล่ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน 2547 ได้แก่ ตัวแทนจากคณะละคร หุ่นฮักแพง สมัชชาเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสเก็ตบอร์ด กลุ่ม $B-B o y$ ชุมชนแออัด กลุ่มไมค์ลอย ชมรมโฟลค์ ม.ราชภัฏ อุบลราชธานี ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท และอาจารย์นพพร พันธุ์เพ็ง

ครั้งที่ 12 หัวข้อ โต้รุ่งในฝันของคนอุบลฯ ภาค $2 ■$ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ น.พ.วุฒิไกร มุ่งหมาย (นายแพทย์ สาธารณสุจจังหวัดอุบลราชธานี) คุณสุทิน ดอกรัก (สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต 3) คุณชัยยุทธ โยธามาตย์ (รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ) น.พ.จรัญ ทองทับ (อุปนายก สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.อุบลราชธานี) คุณพล นิรัติศัย (ตัวแทนชมรมโต้รุ้งราชบุตร) ดำเนินรายการโดย อาจารย์นพพร พันธุ์เพ็ง

## ครั้งที่ 13 หัวข้อ ความยั่งยืนของลานโสเหล่สาธารณะ

 วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ น.พ.วุฒิไกร มุ่งหมาย (นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) คุณสุทิน ดอกรัก (สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต 3) คุณสุรางค์ ประสระบาล (รักษาการผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล เทศบาล นครอุบลราชธานี) คุณทรงวิทย์ รัตจินดา (กลุ่มรวมมิตรคิดทำ) พ.อ.น.พ.บวร แมลงภู่ทอง (สโมสรไลออนส์ วารินชำราบ) คุณสุชัย เจริญมุขยนันท (ผู้จัดการศูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี) ดำเนินรายการโดย คุณวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล

## ครั้งที่ 14 หัวข้อ แม่ (มูล) จ๋า...อย่าร้องไห้ - วันสสาร์ที่ 11

 มิถุนายน พ.ศ. 2548ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณชัยยุทธ โยธามาตย์ (รองปลัด เทศบาล นครอุบลราชธานี) พ่อสถิต สารพัน ( ผู้ร้เรื่องพันธุ์ ปลาในแม่น้ำมูล) ผู้อำนวยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 อุบลราชธานี คุณวราภรณ์ วีระกุล (ประธานชมรมผู้ประกอบ การร้านอาหาร 2001 อุบลราชธานี) คุณอุทิศพงษ์ สรวงสุธาร (ตัวแทนภาคประชาชน) ดำเนินรายการโดย อ.ปัญญา แพงเหล่า

ครั้งที่ 15 หัวข้อ จับหนูทำไม ? ( วินัยจราจร ) ฉ วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2548

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ (หัวหน้างาน ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ) นพ.กวี ไชยศิริ (ผู้อำนวยการ ร.พ.ศูนย์สรรพสิทธิประสงค์) คุณสุวัฒน์ ศิริคุณ (เลขานุการ ชมรมศิษย์พระอรหันต์จี้กง อุบลฯ) คุณอภิศักดิ์ โสมมา (นักวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลฯ) คุณปรีดา แสนวงษ์ (หัวหน้างานจราจร แขวงการทางที่ 1 อุบราชธานี) ดำเนินรายการ โดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

ครั้งที่ 16 หัวข้อ ถนนคนเดินที่คนอุบลอยากเห็น $\square$ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2548

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายกฤษเพชร ศรีปาน (รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอุบลฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ) นพ.วุฒิไกร มุ่งหมาย (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) นายโยธิน ชลธาร (ผอ.สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2) นายคตศิลป์ อกอุ่น (ผอ.ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.อุบลฯ) อ.สุรสม กฤษณจูฑะ (นักวิชาการ จากคณะ ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ) ดำเนินรายการโดย คุณทองดี เจริญชัย

## ครั้งที่ 17 หัวข้อ จัดงานใหญ่...คนอุบลมีแต่ได้กับได้จริงหรือ?

- วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2548

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณสุมิตร กองกลาง (ผู้อำนวยการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด) คุณเกรียงไกร พื้นทอง (ผู้ช่วย ราชการสำนักงานจังหวัด) คุณสุขสันต์ สามพายวรกิจ (ประธาน ชมรมอุบล 2000) คุณนิพนธ์ จันทวาทย์ศิริ (สมาชิกสภาจังหวัด เขต 1) คุณทวีสิทธิ วีระวัธนชัย (ตัวแทนภาคประชาชน) ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

## ครั้งที่ 18 หัวข้อ โสเหล่อีกีีให้เข้าใจ เรื่องวินัยจราจร

 วันเสร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2548ผู้ว่วมเสวนา ได้แก่ คุณบรีชา พรทัศน์ (แขวงการทางที่ 1 อุบราชธานี) คุณอภิศักดิ้ โสมมา (นักวิชาการ สำนักงาน ขนส่งจังหวัดอุบลฯ) อ.ธวัช มถีผ่อง (นักวิชาการ คณะ คิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ) คุณสมร สมอบ้าน (สำนักงนควบคุมโรคที่ 7) นพ.วิสิทธิ์ สงวนวงศ์วาน (หัวหน้าศูนย์วิจัย รพ.สรรพ สิทธิปรสสงค์) ดำนินรายการโดย คุณสััย เจิิญมุขยนันท

ครั้งที่ 19 หัวข้อ เรียนรู้ ต่อยอด สืบทอด 14 ตุลาสู่..วิถีคนเมือง - วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (วาระพิเศษรำดึกก 14 ตุลา) ผู้ว่วมเสวนา ได้แก่ นายแพยย์นิรันดร์ พิทักร์รัชระ คุณประยุทธ์ ชุ่มนาเสียว คุณผไท ภูธา อาจารย์พถกษ์ เถาถวิล อาจารย์ประจัน มณีนิล อาจารย์สมพงษ์ รมรัตน์ คุณนิกร วีสเพ็ญ ดำเนินรายการโดย คุณสดใส สร่างโศรก

## ครั้งที่ 20 หัวข้อ พลังสาธารณะกับการร่วมออกแบบชีวิตต้องถิ่น

 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 (วาระพิเศษ จัดร่วมกับที่มสื่อโครงการชีวิตสาธารณะฯ จากส่วนกลาง พร้อม บันทึกเทปรายการเวีี พลเมืองไทย)ผู้ว่วมเสนนา ได้แก่ คุณสุจิตย์ จันทรสาขา (ประธานสภา วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร) คุณเพลินใจ เลิศลักขณวงศ์ (ประธาน ประชาคมแม่สอด จ.ตาก) อ.อุดม บัวกกษ (ตัวแทนนักวิชาการ และภาคปรรชาชน) อ.ปัญญา แพงเหล่า (ตัวแทนนำเสนอความ เป็นท้องถิ่นอุบลฯ) คุณไพรบูรณ์ จาระัับ (ตัวแทนชาวบ้าน จากช่องเม็ก) ดำเนินรายการโดย คุณธีระ ธัญญไพบูลย์

## ครั้งที่ 21 หัวข้อ อนาคตลูกหลานคนอุบลใครจะช่วย?

 วันเสร์ที่ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549ผู้ว่วมเสวนา ได้แก่ คุณวิคิษษ ผลดก (หัวนน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัว จ.อุบลราชธานี) อ.สุวรรณี พรหมจันทร์ (หัวหน้า สถนีจจัยภาคสนาม สถบันวิจัยโภชนาการ ม.มหิดล) อ.วีรศักดิ์ สารธิยากุล (ผู้ประสานงานศูนย์สร้างสรรค์ ชุจชนบ้านดอนยูง) อาจารย์อมรา วีสเพ็ญ (รองประธานอำนวยการศูนย์ผู้ำำ ยุวพุทธ เพื่อพัฒนาสังคม จ.อุบลรชจานี) อ.ลัดดา จิตรมาศ (รองผู้อํานวย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช) คุณวิชญา โมฟืชาติ (นักจิติวิทยา 5 โรงพยาบลลพระครีมหาโพธิ์) อ.สมพงษ์ โรมรัตน์ (ผู้อํานวยการโรงเรียนนารีนกุก) พ.อ.นพ.บวร แมลง ภู่ทอง (ผอ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี)

คุณลัฐันันท์ หวังดี (มูลนิธิวักษ゙ไทย อุบลราชกานี) คุณธเนศวร ฉันรัตนโยธิน (ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนด้าน เอดส์ เขต 7 อุบลราชธานี) คุณภมร สมดี (สำนักงานเขตพี้นที่ การศึกษา อุบลรชชานี เขต 4)

ดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท
ครั้งที่ 22 หัวข้อ เมืองเก่า ยุคใหม่ เอาไงดี - วันสสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ผู้ว่วมเสวนา ได้แก่ คุณฟ่อบำเพ็ญ ณ อุบล (ปรชชญ์ อาวุโส) คุณพ่อสุ่ชชช คูณผล (อดีตข้าราชการบำนาญ) อาจารย์ ประจักษ์ บุญอารีย์ (คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลาชชานี) คุณอนกชัย คิริคูณ (นายกอุบลวานิชสมาคม) คุณสุทิตย์ วสุนทรรักัษ์ (ที่ปรึกษษาอุบลานิชสสมาคม) อ.สิทธา เจนศิริรักดิ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ) คุณนิพนธ์ จันทวาทย์ศิริ (สมาชิกสภาจังหวัด เขต 1) ดำเนินรายการโดย อ.ปัญญา แพเหล่า

## ขอขอบคุณ

ทุกหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาคราชการ ประชาสังคม โุริจ และประาาชน ที่มี่สนนกี่ยขข้องกับลานโสเหล่าสาการณะ อ.เมือง จ.อุบลรชชกานี
รายชื่อคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานลานโสเหล่สาธารณะ

## ที่ปรึกษา

1. นพ.ดนัย ธีวันดา ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลาชชานี
2. นพ.วุิิไกร มุ่งหมาย นายแพทย์สธธรรมสุขจงหนวัอุุบลราชธานี
3. นพ.กวี ไชยศิวิ้ ูู้ำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทถิปรรสงค์
4. คุณพรชัย โควสุรังน์ นายาองค์การบริหารส่วนจังหวัออุบลาชชานี
5. คุณชัยยุทธ โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
6. อ.สุเชาวน์ มีหนองหว้า อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

## คณะทำงาน

1. คุณกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิประชาสังคม จ.อุบลราชถานี
2. คุณฉวีวรรณ สุตระภวานนท์ ป้าแอ๊ดระบายสี
3. คุณชูชีพ แว่นทอง อ๋องแอ๋งแฮนด์เมด
4. คุณทรงวิทย์ รัตจินดา

กลุ่มรวมมิตร - คิดทำ
5. คุณธิดารัตน์ ขำคม คณะละครหุ่นฮักแพง
6. คุณนิพนธ์ จันทวาทย์ศิริ สมาชิกสภาจังหวัด เขต 1 อุบลราชธานี
7. พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
8. คุณบุญชิต พิละคุณ โต้รุ้งราชบุตร
9. คุณบุญนาค อัครพิพัฒน์กุล

สหกรณ์ศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุุมชน อุบลราชธานี จำกัด
10. คุณปกรณ์ ประวัติโยธิน ชมรมอุบลสกู๊ตเตอร์
11. คุณประคอง อุดมศิลป์ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 2001 อุบลราชธานี
12. คุณประสิทธิ์ บัวงาม

วิทยากรลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
13. อ.ปัญญา แพเหล่า

โครงการฮูปเก่า...เว้าอุบล
(ฮักแพง...แปงอุบล)
14. คุณพงษ์ชัย พรหมบุตร

ชมรมรักษ์ป่าไม้อุบลราชธานี
15. คุณพรจันทร์ สถาผลสวัสดิ์

กลุ่มรวมมิตร - คิดทำ
16. คุณพล นิรัติศัย โต้รุ่งราชบุตร
17. ว่าที่ รต.พิเชษฐ์ สุขเลิศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
18. คุณไพโรจน์ เดชวี

กลุ่มรวมมิตร - คิดทำ
19. คุณมุกดามณี บุญฉวี

กลุ่มรวมมิตร - คิดทำ
20. คุณละไม โพธิ์ครี

บ้านหนังสือดี
21. คุณวราภรณ์ วีระกุล

ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 2001
อุบลราชธานี
22. คุณวิทยา บุญฉวี

กลุ่มรวมมิตร - คิดทำ
23. คุณวิเชียร แช่นิ้ม ร้านใบฝ้าย
24. คุณวิโรจน์ เซมรัมย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี
25. ครูสมคิด สอนอาจ ศูนย์การเรียนรู้แกะสลัก
เทียนพรรษา คุ้มวัดครีประดู่
26. คุณแม่สมพิศ สอนอาจ ศูนย์การเรียนรู้แกะสลักเทียนพรรษา คุ้มวัดศรีประดู่
27. คุณสมศักดิ์ รัฐเสรี

หนังสือพิมพ์ปทุมมาลัย/
วิทยุชุมชนคนอุบล (หนองศาลา)
28. คุณสาทิส หาญสกุล

ร้านเจียวกี่
29. คุณสุชัย เจริญมุขยนันท

คูนย์ข่าวประชาสังคม จ.อุบลราชธานี
30. คุณสุทิน ดอกรัก

สมาชิกสภาจังหวัด เขต 3 อุบลราชธานี
31. คุณสุรงค์ ประสระบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี
32. คุณอิทธิพล สุรกุล ชมรมอุบลสกู๊ตเตอร์
33. คุณอุทิศพงษ์ สรวงสุธาร

สโมสรไลออนส์อุบลราชถานี
เจ้าหน้าที่โครงการ
ชีวิตสาธารณะ - ท้องถิ่นน่าอยู่
จ.อุบลราชธานี
น.ส.ทิวา เหลืองสัมฤทธิ์
น.ส.วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล
นายสิทธิพร อันทะวงษา
น.ส.ศันสนีย์ ชินาภาษ
น.ส.สุภาพร นิภานนท์
น.ส.วนิดา เจียมรัมย์
น.ส.จงกลนี ศิริวัตน์
น.ส.นงลักษณ์ ดิษฐวงษ์ $\langle$
(หมายเหตุตั้งแต่เรื่มัดดกคกกรรมลานโสเหล่สาธารณะ)
"เวทีโสเหล่สาธารณะเป็นเวที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนเราทุกคนเกิดมาต้องรู้จักแสวงหา หาความรู้ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การมีความคิดดีน่าจะถูกนำมาเผยแพร่ต่อส่วนรวม อยากเชิญชวนให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดตัวเองมาเป็นผู้ให้ มาแลกเปลี่ยนกัน เวที่แห่งนี้เป็นเวทีที่มีเกียรติ บางวันก็มีรองปลัดเทศบาล มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดมานั่ง อยากให้ทุกคนเห็นประโยชน์และใช้ประโยชน์ตรงนี้ ในสังคมขณะนี้ถ้าเราไม่มาสร้าง ใครจะสร้าง เราไม่ทำ ใครจะทำ ผมอยากเห็นทั้งราชการ การเมือง และประชาชน ช่วยกันทำ ช่วยกันผลักดัน เอื้ออำนวย
รวมทั้งเยาวชนที่น่าจะชักชวนเพื่อนฝูงมาใช้เวทีนี้ให้เป็นประโยชน์ ผู้ใหญ่ที่มานั่งตรงนี้ถือเป็นผู้ใหญ่ประชาธิปไตย ที่มาร่วมกันสร้างบ้านเมืองของเราทุกคน"

## ทรงวิทย์ รัตจินดา

กลุ่มรวมมิตรคิดทำ

ชักแพง...แม่งจุบล เริ่มต้นการท่างานต้วยการระดม ความคิตเห็นของคนเมืองอุบลจนได้ประเด็นที่เป็นฐานราก ความเป็นเมืองนักปราชญ์ จากนั้นได้ทำการสืบคัน สัมผัสความหลังของท้องถิ้น และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อ สร้งงจิตวิญญาณและความรุรูสกในความเป็น "เรา" หรือ ตัวศนของท้องถิ่นใหัชัตและมีพลัง ผ่านประเต็นงานความ เคลื่อนไหวั้ังหมด 6 โครงการย่อย

1. घู่เก่า...ร้าอุบล

สีปค้นรุปเต่า (ภาพเเ่า) และเปิดวงเสวนาผ่นยาพเก่า โดยเจ้าของกาพและผู้ร้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่ายกันเติมเต็ม ประรัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ ให้ครบถ้วนและมีชิวิตซีวา ภาพเก่าทั้งหมตถูกน่ำมาจัตระบบเป็นหมวดหมู่และทยอย เผยแพร่างจจดหมายช่าว เคเปิลทีวี นิทรรศกร และ จัต่่าเป็นหนัพสือ "ชูปเก่า...เ้าจุบล" หนังสือประว้ติศาสตร์ เมืองอุบลฉบับแรกที่เกิคนื้นจากลิมือบองภาคประขาน

## 2. ห่องธารรรรม

สึบค้นอัตซีวประวัติและหลักษรรมคำสอนของ พระเกระเมืองจุบลที่ควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างที่ดี อาทิ หลวงปู่เสาร์ หลวงฟูมั่น และหลวงขุ่า พร้อมกับการพัมนา กลุ่มยาวสนให้เข้ามาเรียยรู้ารเป็น้นมกคุุเทศก์เพื่อบอกเล่า คว่มกาคููม่ใจของท้องลิ่น รวมทั้งกกรมี่หลักธรวมคำสอน เป็นสว่นหนึ่งในกรต่าเนินชีวิฑประจ่าวัน

## 3. เริดศุนรรพชนคนการเมิองและเสร้ไหย :

 ทองธินหร่ ภูวิพัตนโสืบค้นเรื่องราวชีวิตและผลงานของนายทองอินทร์ गูวิหัสน์ อดีซนักการเมืองผู้เป็น สส.สมัยแรา แลหหัวหน้า เสรีไทยในจังหวัดคุบลราชาานี ผ่านสื่อละคหหุุ่เพื่อเป็น ต้นแบบชีวิตที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงสะท้อนภาพการเป็น นักการเมืองที่ดีและส่านึกทางการเมืองของประะารหใน ท้องถิ่น

สैบค้นรีวิต ความคิต และผลงานครุเพลง พงโศัศักติ์ จันทรุกฐา ศิลโินผู้สะท้อนความเป็นลูกอีสานผ่านงานเพลงและ ภาพยนตร์จำนวนมาก อาทิ อีสานบ้านเฮา ต่วนบรส. มนต์วักแม่น้ำมูล ก่องช้าวน้อยม่าแม่ โดยเผยแพรให้สาธารณะร่วม ภาคถูม่ใจผ่านเวทีเสวนา การประกวดว้องเพลงลูกทุ่ง การผลิต สารคตี และหนังสือแม่มูน ตอกคูก เสียงแคน

## 5. มุรเหตถิมบอง (อนภูิกาดถ่มแม่น้ำโขง)

สร้งวัพนธรรมการเรียนรู้แก่คนท้องถิ่นโดยอาคัยแนวคิด การทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เรื่องไกลต้วให้เป็นเรื่องใกล้ต้ว ด้วยการเปิดเวทีสาถารณะในประเด็นที่จะส่งผลต่อธีวิตความเป็น อยู่ผู้คน เช่น ยุทธศาสตร CEO เขตการค้าเสร (FTA) พืจิ้อึ็มโ๑(GMOs) เพื่อสร้างการตื่นตัว รับรู้ และใสใใจับความ เป็นไปของบ้านเมือง อันจะน่ไไปสู่ารตั้งรับอย่างุ้เท่าทันกันเพื่อ การกำหนตตัวตนของท้องนิ่นในอนาคต
6. ลานโสเหล่ราธารณะ (กาพพ้อนานี่ว่างธารารณย)

การพัมนาที่ว่างสาธารณเของเมืองกับการสร้างชิวิตสาชารณะ ที่เฟ้มแเ็งของท้้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคสสวน โตยใช้ ความเป็นกิจัตรจัดบื้นเป็นประจำบนลานสาาารณะกลางเมือง โดยจัดเป็นเวีเสวนาในประเต็นสาธารณะพพื่อผลักตันการออกมา เอาตุระในท้องถิ่นร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมลานดนตรี ลานคิลป์ ลานสุษภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกส่าหรับการสร้งจคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนท้องกิ่น

ฮักแพง...แม่งจุบุล ยังไต้ใช้กลไกการสื่อสารสาธารณะะ ทั้งที่มื่อยู่เดิมในท้องกิ่นและผลิตขึ้นเอง รวมทั้งกระบวน การกอดบทเรียนและสังเกวาษ์คววามรูควบคู่ไปในแต่ละกิจกรรม ตลอดระยะเวลาโดรงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรุ้อนตกผลืก


 ในสังคมแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะภาวะคามเเ็นเมืองที่ก้าวไปข้างหน้ำตลอดเฉลา
 ในทุก ๆ เรื่อง การมีเพ็ษงสำนึกที่จะเอาธุระกับความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างเดียว จึงไม่อาจเพียงพอ แต่จำเป็นอย่างยิงงี่จะต้องยีนอยู่บนความเข้าใจในรากเหง้า แน่งความเป็นท้องถิ่นยองตนเองอย่างลีกซื้ว เพื่อการกำนนดอนาตตตัวตน ของท้องนิ่นนั้น ๆ เอง...


[^0]:    *โสเหล่ เป็นคำท้องลิ่นอีสาน หมายถึง การพูดคุย สนทนาปร็กษาหารือกันโดยไม่ำเป็นต้องจบลงที่ข้อสรุปหรือข้อตกลงใดๆ ก็ได้ (ปรีชา พิณทอง. สารานุกรม ภาษาอี่สาน-ไทย-อังกฤษ. อุบลราชธานี: โรงพิมพ์คิริธรรม, 2532.)

