# การคณะสงฆ์ ๘ กป พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พระเทพโสภญ (ประยูร ธมมจิิโต) 



เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉิิพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราขวิทยาลัย จัดพิมพ์ถวาย พระเถรานุเถระผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย พระเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
ได้รับพระราชทานเลื่อนปรับวุติและแต่งตั้งสมณศักดิ์

# การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งซาติ 

พระเทพโสภญ (ประยูร ธมมจิตโต)

ISBN: 974-575-541-9

## พิมพ์ครั้งแรก :

๔ ธันวาคม ๒๔๔๒
จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสพระราปพพิเีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทัว พระเถรานุเถระผู้มีอุปการคุณต่อ มหาวีทยาลัย พระเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร และศิษย์เก่าๆอง มหาวิทยาลัย ได้รับพระราขทานเลื่อนปรับวุฒิและแต่งตั้งสมณศักดิ์ จำนวนพิมพ์ เacr,000 เล่ม

## พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๑-๑๘ ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรสาร ๖๒๓-๖๔のศ

## คำปรารภ

ในมหามงคลวโรกาสพระราขพิธีเฉลิมพระขนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราขสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอก อัครศาสนูปถัมภก วันอาทิตย์ ที่ ะ ธันวาคม ต๕๔๒ นี้ มีพระถรานุเถระ ผู้มีอุป่ารารุุณต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรางวิทยาลัย พระเจ้าหน้าที่ ระดับผู้เริหาร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานเลื่อน ปรับวุฒิเละแต่งตั้งสมณศักดิ์ มีรายนามดังต่อไปนี้
๑. พระเทพปริยัตยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) วัดเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะขั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี ครีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมธาดา ตรีปิฏกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี
๒. พระเทพวิมลเมธี (สังด ปญฺญาวุโร) วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอ เมือง จังหวัดตรัง เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ และเจ้าคณะภาค ๑๘ ได้ร้บพระราขทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราขาคณะขั้นธรรม ที่ พระ ธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ ปริยัติธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๓. พระราชบริยัติบดี (เอื้อน หาสธมุโม) วัดสามพระยา เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสามพระยา และรองเจ้าคณะ ภาค ๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณทิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๔. พระราชรัตนสุธี (ชวลิต อภิวฑุฒโน) วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท และ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระ ราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี สุธีพุทธปาทวลัญชวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ะ. พระราชรัตนมุนี (บำรุง จานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และ รองเจ้าคณะภาค ะ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ขั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๖. พระพิศาลพัฒโนดม (สุชาติ วิสุทฺธาจาโร) วัดมหาธาตุยุวราขรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง รักษาการเจ้าคณะ เขตลาดกระบัง และพุทรศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นราข ที่ พระราชธรรมสุนทร บวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๗. พระวิมลเมธาจารย์ (สง่า สกฺโก) วัดโยธานิมิต อำเภอ เมือง จังหวัดตราด เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต และเจ้าคณะจังหวัดตราด

สารบัญ

ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะัั้นราช ที่ พระ ราชสุเมธาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๘. พระสมุทริมมลี (ประยงค์ ปิยธมุโม) วัดเพชรสมุทร อำเ็อ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร เจ้าคณะจังหวัด สมุทรสงคราม และพุทธศาสตรดุเฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุพาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะขั้นราช ที่ พระราชสมุทรโมลี ชินสีห์ธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๙. พระสุธีธรรมโสภณ (ิิศิษฎ์ ป่ญฺณาปไชโต) วัดวรนากบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนากบรรพต และเจ้าคณะ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร้บพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพรรราขาคณะ ขั้นราช ที่ พระราชพรหมาภรณ์ อาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐. พระสุพรหมยานเถร (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง เจ้าคณะอำเภอฮอด และพุทรศาสตรดุษฎีนันทิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุพาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะขั้นราช ที่ พระราชพรหมาจารย์วิ. ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐. พระสกลธรรมคณี (กง โมสโก) วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอ เมือง จังหวัดสาลนคร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจิงขุม และเจ้าคณะจังหวัด สกลนคร ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราขาคณะชั้นราช

## ที่ พระราชศีลโสภิต วิสิฐคุณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๑๒. พระครูโกศลสมณคุณ (ก๋วน อคุคปณฺโญ) วัดทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดทุ่งกวาว เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ได้รับพระราชทานแต่งงั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขั้นสามัญ ที่ พระโกสัยธรรมคณี

๑ต. พระครูวิสุุธิิพรตธ่ารง (เขียว สนุตจิตุโต) วัดเดิม อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราขสีมา เจ้าอาวาสวัดเดิม เจ้าคณะอำเภอพิมาย และพุทธศาสตรมหาบัณทิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระโพธิวรญาณ
๑๔. พระครูศรีกาญจนาภรณ์ (พยุง ริดสีโล) วัดกาญจนบุรีเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุีีเก่า และ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี

๑ะ. พระครูสาธุกิจโกศล (แวว กตสาโร) วัดพนัญเชิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุุยา รจงเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง และเจ้าคณะอำเภอพระนครตรีอยุตยา ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วราภรณ์
๑. พระครูโูโณณวิริยคุณ (บุญมี โคตฺตปุญฺฺโญ) วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ได้ร้บพระราชทาน แต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณงชั้นสามัญ ที่ พระญาณโพธิ ๑๗. พระมหาสุรักกิ์ ชีวานนฺโท วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมือง

ซิลเวอร์สปริง รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราขาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศธรรมรังษี

## พระเถระเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพระคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์

๑๘. พระเทพวิมลโมลี (เหล่ว สุมโน) วัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค $๙$ และประธานสภาวิทยาเขต ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระ ธรรมวิสุทธาจารย์ ปฏิภาณธรรมวาที ปูชชนียฐานประยุต มงคลวุฒคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๓ส. พระราชวิสุทธิเมธี (ทองอยู่ ณาณวิสุทุโธ) วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พุทธศาสตรบัณฑิต และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต สุรินทร์ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี ศรีปริยัติธรรมดิลก ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๐. พระเมีีกิตยาภรณ์ (สายพงศ์ อโนมปณฺโณ) วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัขฌิมาวาส เจ้าคณะจังหวัด จุดรธานี พุทธศาสตรบัณฑิต และกรรมการสภาวิทยาเขตหนองคาย ผู้ ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

หนองคาย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราภรณ์ สาทรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๑. พระครูวรกิจจาภรณ์ (ยิน วรกิจุโจ) วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เจ้าคณะ แขวงสัมพันธวงศ์ พุทรศาสตรบัณฑิต และที่ปรืกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติวราภรณ์
๒๒. พระครูศรีวรนายก (ลำรวม ปิยธมุโม) วัดอุดมธานี อำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก รองเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี รองเจ้าคณะจังหวัด นครนายก และพุทธศาสตรบัณฑิต และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้ง สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิโสภณ
๒๓. พระมหาสถิตย์ ถาวโร วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม และเจ้าหน้าที่ โครงการขำระพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทรศาสน์ ได้รับพระราชทาน แต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยิติธรรมธาดา

เ๘. พระมหาสมคิด เทวธมฺโม วัดมงคลโกวิทาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราขธานี เจ้าอาวาสวัดมงคลโกวิทาราม พุทธศาสตรบัณฑิต และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงม์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครู สัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูสิริสุตวิมล

สารบัญ
๒๕. พระมหาเสนอ สิริภทุโท วัดสิงห์วงศ์ อำเภอนางรอง จังหวัด บุรัรัมย์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์วงศ์ พุทธศาสตรบัณฑิต และผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต สุรินทร์ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเท่า ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติตัภรคุณ

## ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักด็

๒๑. พระราชพุทธิญาณวงศ์ (สุขาติ ธมุมรตโน) วัดปากน้ำ เทตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อน สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขั้นเทพ ที่ พระเทพมุนี ครีปริยิติกิจ ตรีปิฏกบัณทิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

๒อา. พระราๆสุธรรมเมธี (สุเทพ ผุสุสธมุโม) วัดพระปฐมเจดีีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พุทธศาสตรมหาบัณทิต และพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดั์เป็น พระราชาคณะัั้นเทพ ที่ พระเทพปริยีติมุนี พุทธมหาเจดีย์วรกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังมาราม คามวาสี ๒๘. พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วัขรพงษ์ ปภากโร) วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราขวราราม และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราขาคณะ

สารบัญ

## ชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาวิมลมุนี

๒๔. พระครูประภากรวิชัย (ประทวน ปปภากโร) วัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดััยนาท เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม เจ้าคณะอำเภอ วัดสิงห์ และพุทรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราขาคณะขั้นสามัญ ที่ พระปริยัติชยากร
๓๐. พระมหาสุรพล ขิตณาโณ วัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดพระเขตุพนวิมลมังคลาราม และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์
๓๑. พระมหาวิศิษฏ์ กนุตสิริ วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี เจ้าคณะจังหวัดพังงา และ พุทธศาสตบบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ได้รับ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขั้นสามัญ ที่ พระศรี-

## ปฏิภาณธรรมคณี

๓๒. พระมหานรินทร์ จานุตฺตโร วัดผาสุการาม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม เจ้าคณะตำบลหนองข้างคอก และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราฯวิทยาลัย ได้บ้บพระราขทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ขั้นเอก ที่ พระครูศรีสุตาภิรม

๓๓า. พระมหาวน สิริปญญฺโณ วัดแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดแลง และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-

สารบัญ

ลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครู สัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นเอก ที่ พระครูสุตปัญญาวุฒิ ๓๔. พระมหาวีรพงษ์ วุทุฒญาโณ วัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอ สามง่าม จังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าปล้อง และพุทรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราขทาน แต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ที่ พระครูวิวัฒน์วรคุณ
๓๕. พระมหาประชิต สิริจนุโท วัดพวกหงษ์ อ่าเภอเมือง จังหวัด เขียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพวกหงษ์ และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ขั้นเอก ที่ พระครูสิริพัฒนานุกูล ๓๖. พระมหาวิรัฐ ฐิตสุทฺโธ วัดธรรมาวุธสรณาราม อำเภอ เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธสรณาราม เจ้าคณะ ตำบลปกาสัย และพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่ พระครูปริยัติธรรมาวุธ

ในวโกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔เ๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณา โปรดพระราชทานเลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์แก่พระเถรานุเถระผู้มี อุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และศิษย์เก่า ทุกระดับชั้น มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์หนังสือ "การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ" ของพระราชวรมุนี (ประยุร ธมุมจิตฺโต) ป.ธ. ศ,

พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A., M.Phil., Ph.D. อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นปฏิการะตอบแทนแก่พระ เถรานุเถระผู้มีอุปการคุณ พระเจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านที่มาร่วมงาน แสดงมุทิตาสักการะครั้งนี้ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยคุณประโยชน์ ต่อท่านผู้สนใจ์ในการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้จัดการศึกษาทั้ง ทางโลกทางธรรมให้เจริญสถาพรสืบไป

ๆออนุโมทนาปอบคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพโสภญ (ประยูร ษมมจิตโต) ผู้แต่งหนังสือเรื่องนี้ที่ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์หนังสือ "การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ" มา ณ โอกาสนี้

ขอให้ทุกท่านจงมีความสุข ปราศจากโรคาพาธอุปัทวันตราย จง เจริญด้วยอายุ มีวรรณะผ่องใส มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ งอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมแท่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลเป็นนิตย์

# มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย \& ธันวาคม เฺ๕๔ย 

## คค่ำ

บทบรรยายเรื่อง "การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษา แห่งชาติ" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและคำอภิปราย่ในโอกาส ต่างๆ ดังนี้
๑. ค่าบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ" ในที่ประชุม พระสังมาธิการในเขตปกครองคณะสงม์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐู เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔เ๒
๒. คำบรรยายเรื่อง "นโยบายคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศึกษา แห่งขาติ" ในที่ประชุมพระสังมาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัด พนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒\&๔ย
๓. คำอภิปรายเรื่อง "วิสัยทัศน์การศึกษาไทย ปี ๒๐๐๐" ผู้ร่วม อภิปรายประกอบด้วย นายประจวบ ไขยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวง มหาวิทยาลัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ดร.วิขัย ตันศิริรัรูมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประขุมคุรุสภา เมื่อันทที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
๔. คำอภิปรายเรื่อง "ปฏิรู่การเรียนรู้ส่สหัสวรรษใหม่" ผู้ร่วม อภิปรายประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และ ศาสตราจารย์สุมน อมริวัญน์ ณ ศูนย์ประขุมไบเทค เมื่อวันที่ ตศ พฤศจิายน ตยะ๔เฺ

สารบัญ
(๑๔) การคณะสงม์กับ พ.ร.บ. การศีกษาแห่งฐาติ

พระมหาสุกรี สุจิตฺโต (ดำคำ) วัดประยุรวงศาวาส ช่วยถอด เทปคำบรรยายและจัดพิมพ์ต้นฉบับ

พระเทพโสภญ (ประยูร ธมมงิิตฺต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

## สารบัญ

คำปรารภ ..... （a）คำนำ（のา）
การคณะสงฆ์กับ พ．ร．บ．การศึกษาแห่งชาติ ..... ๑
โครงการศึกษา ร．ศ．ค๑ை（พ．ศ．๒๔๔๓） ..... b
พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ．ศ．เゅષ๔เ ..... $\propto$
เอกภาพด้านนโยบาย ..... の
ความหลากหลายในการปฏิบัติ ..... ๙
จำนวนสามเณรในอนาคต ..... ๑๒
การกระจายอ่านาจจู่เขตพื้นที่การศึกษา ..... Q区
วิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่ ..... ตr
การมีล่วนร่วมของคณะสงघ์ในการจัดการศึกษา ..... ๑๔
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ..... ตอ
โรงเรียนพระปริยิติธรรม ..... ๒๓
การประกันคุณภาพการศึกษา ..... ๒】
สรุปข้อเสนอแนะ ..... $\omega_{0}$
ภาคผนวก ..... 68
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาดิ พ．ศ． ..... ตm
หมวด ๑ บททั่วไป ..... Gley
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ..... ๓๘
หมวด ๓ ระบบการศึกษา ..... ©
หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา ..... ©
หมวด ะ การบริหารและการจัดการศึกษา ..... 区゙ロ
ส่วนที่ ๑ การบรินารและการจัดการศึกษาของรัร ..... 『のaส่วนที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..... 定家
ส่วนที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ..... 里电
หมวด $b$ มาตรรานและการประกันคุณภาพการศึกษา ..... $\pm$
หมวด ๓ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ..... 定而
หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ..... ゆロ
หมวด ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ..... be
บทเฉพาะกาล ..... ゆぁ
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป．ตส๖／ตะ๔ดเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาพื้นฐูาน คเ ปีあな

## การคณะสงฆ์ กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประกาศใข้ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒を๔๒ นับเป็นขั้นตอนที่ สำคัญมากในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการศึกษาของบ้านเมืองและจะมีผลกระทบ ต่อการคณะสงฆ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

อันที่จริง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ ใช่กฎหมายการศืกษาฉบับแรกของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวกับ ภาพรวมของการศึกษาไทยฉบับแรกประกาศใข้เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ร.ศ. ๑๐๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) เรียกว่าโครงการศึกษา ร.ศ. ๑๑๗ เป็น พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ะ จึงมีสถานะเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ว่าด้วยการจัดการศึกษา ของชาติ ในช่วงเวลา ๑๐๐ ปีนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔ด เป็นต้นมาก็ไม่มี การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอีกเลยจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศืกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน ในระหว่างนั้นมีแต่การประกาศใข้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับต่างๆ ซึ่งไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด

โครงการศึกษา ร.ศ. ๑๑ฆ ได้กล่าวถึงการศึกษาสงม์และบทบาท

## โครงการศึกษา ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑)

โครงการศึกษา ร.ศ. ๓๓๗ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ ระดับ คือ
๑. การเล่าเรียนเบื้องแรก (มูลศึกษา) เทียบได้กับการเรียน ขั้นอนุบาลในสมัยนี้ จัดสำหรับเด็กอายุไม่เกิน ๓ ขวบ ถ้าเป็นโรงเรียน ที่พระสงงะสมัยนั้นเปิดสอนในวัดก็เรียกว่าโรงเรียน ก ข นโม
๒. การเล่าเรียนเบื้องต้น (ประถมศึกษา) กำหนดให้นักเรียน จบภายในอายุ ๑๐ ปี รวมเรียกว่าประโยค ๑
๓. การเล่าเรียนเบื้องกลาง (มัธยมศึกษา) มี ๒ ระดับ คือ ระดับต้นใช้เวลาเรียน ๓ ปี รวมเรียกว่าประโยค $๓$ และระดับปลาย ใข้เวลาเรียนต่อไปอีก ๔ ปี ซึ่งมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมเรียกว่าประโยค ๓ สามารถเรียนจบภายในอายุ ๓๓ ปี ถ้าจบ หลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถไปสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ดหรือเคมบริดจ์ได้
๔. การเล่าเรียนเบื้องสูงสุด (อุดมศึกษา) ใข้เวลาเรียน ๔ ปี ได้ปริญญาตรี นั่นคือมีแผนการจะเปิดสอนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งโครงการ ศึกษานี้เรียกมหาวิทยาลัยว่า "สากลวิทยาลัย" แต่ยังไม่สามารถเป็ด ดำเนินการได้ เพราะการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษายังไม่เรียบร้อย โครงการศึกษา ร.ศ. ๑๐ศ จึงเขียนเป็นหมายเหตุไว้ว่า "ได้หวังใจไว้ว่า ในปีสุวรรณาภิเษก ถ้าจะเป็นได้ จะได้รวมมหามกุภราชวิทยาลัยเป็นส่วน สำหรับวินัยและศาสตร์ มหาธาตุวิทยาลัยสำหรับกฎหมาย โรงเรียนแพทยากร

สารบัญ

เป็นวิทยาลัยสำหรับแพทย์ และตั้งโรงเรียนเป็นวิทยาลัยสำหรับวิทยา และ หอสากลวิทยาขึ้นแห่งหนึ่งรวมวิทยาลัยต่างๆ เหล่านี้เข้าเป็นรัดนโกสินทรสากลวิทยาลัย"

ข้อความที่อ้างมานี้หมายความว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ะ ทรงมีพระราชบระสงค์จะสถาปนามหาวิทยาลัย แห่งแรกในประเทศไทยเรียกว่า รัตนโกสินทรสากลวิทยาลัย โดยรวม เอามหาธาตุวิทยาลัย (มหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย) และมหามกุฎราขวิทยาลัยพร้อมกับวิทยาลัยอื่นๆ เข้าเป็นวิทยาลัยในสังกัดของสากลวิทยาลัย แห่งนี้ซึ่งจะรับนัาศึกษาทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่เป็นที่น่าเสียดาย ว่ารัชกาลที่ ๕ ทรงครองราชย์ไม่ถึง ะ๐ ปี (สุวรรณาภิเษก) ก็เสด็จสวรรคต เสียก่อน โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจึงไม่สำเร็จในสมัยรัชกาลที่ ๕

เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการศึกษา ร.ศ. ๑๐๗ เรียกการศืกษา ระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยว่า "โรงเรียนชั้นสูง" ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔ตส มีประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังมิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย ของรัชถาลที่ \& ทรงเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณรางวิทยาลัยเพื่อให้เป็น "ที่เล่าเรียนพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูง" คำว่า "วิชาชั้นรูง" ในที่นี้น่าจะหมายถึงวิชาที่เล่าเรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่ง เป็น "การเล่าเรียนเบื้องชูงสุด" การศึกษาในหัวเมืองอาศัยวัดเป็นโรงเรียนสอนหนังสือดังที่ โครงการศึกษา ร.ศ. ๓๐๗ กำหนดไว้ว่า "โรงเรียนบุรพบท ก ข นโม ควรจะตั้งตามวัดแทบทั้งนั้น เว้นแต่ว่าหมู่บ้านพลเมืองมากไม่มีวัด เพียงพอแก่จะเป็นโรงเรียนในหมู่บ้านนั้น เจ้าพนักงานเทศาภิบาลใน มณฑลนั้นจะได้จัดตั้งโรงเรียนเบื้องแรกขี้นนอกจากที่วัดให้พอแก่เต็ก

เรียนในจังหวัดนั้น (หมายเหตุ ส่วนวัดนั้นก็ได้คิดจัดจะให้มีเจ้าคณะ มณฑล เพื่อที่จะได้จัดการเล่าเรียนตามวัดในหัวเมืองมณฑลนั้นให้มี พระสงม์ที่จะเป็นครูอาจารย์ บอกอักษรสมัย ก ข นโม เป็นมูลศึกษา แก่ศิษย์วัดให้แพร่หลายอยู่แล้ว)*

## พระราซบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔์ธ

รัฐธรรมนูญแแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒є๔๐ มาตรา ๘๑ กำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติไว้อย่างขัดเจนว่า "รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัตให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่ง ชาติ" ข้อนี้แสดงว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะให้มีกฏหมายลูก ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จึงได้เขียนบังคับไว้ชัดเจนอย่างนี้

พระร่าขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๒ จึงเป็นกฎหมาย ลูกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒ะ๔๐

วัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๓๕๔๒ อยู่ที่การปฎิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบ แม้จะไม่มีการกล่าวถึง บทบาทของคณะสงม์ในการจัดการศึกษาไว้โดยตรงเหมือนที่เคยกล่าว ไว้ในโครงการศึกษา ร.ศ. ๑๐ศ แต่ก็มีบทบัญญัติหลายมาตราที่มีผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษาของคณะสงม์และการดำเนินกิจการของคณะสงม์ โดยรวม

เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็คือการพัฒนาสังคมไทยให้เป็น "สังคม แห่งการเรียนรู้" (Learning Society) ปัจจุบันประเทศไทยมี ๓ สังคม

สารบัญ

ทับซ้อนเหลื่อมล้ำกันอยู่ คือคนในชนบทเป็นสังคมเกษตรกรรมเพราะ คนไทยร้อยละ ะ๔ ประกองอาชีพการเกษตร คนในเมืองใหญ่อยู่ใน สังคมสังคมอุตสาหกรรมเพราะคนไทยร้อยละ ๑ะ ทำงานในโรงงาน และบริษัทต่างๆ และมีคนไทยอีกร้อยละ ๓๑ ทำงานในภาคบริการและ ภาคราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใข้ข้อมูลช่าวสาร คนกลุ่มหลังนี้สังกัด อยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสาร สังคมทั้งสามทับซ้อนกันอยู่ เราไม่สามารถ จะยุบรวมกันได้ เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเข่นปัจจุบันนี้คนไทยกลับไปสู่ภาค เกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ภาคอุตสาหกรรมแข่งขันสู้ต่างประเทศไม่ได้ 1 เพราะเทคโนโลยีของเราไม่ทันสมัย และในยุคปัจจุบันเราได้รับข้อมูล ข่าวสารซึ่งไหลทะลักเข้ามาในสังคมไทยและเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงมีสังคมข้อมูลข่าวสารผสมกับสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรม แต่ไม่ว่าเราจะเลือกอยู่ในสังคมใดก็ตามสิ่งสำคัญก็คือ ต้องทำสังคมนั้นๆ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการศึกษาหาความรู้ ตลอดเวลา เช่น ในสังคมเกษตรกรรม ชาวนาชาวไร่ต้องศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อทำนาทำไร่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเบียดเบียนธรรมชาติ แวดล้อมแต่น้อย ในประเทศสหรัฐอเมริกา คนอเมริกัน ๓\% ทำนาทำไร่ เลี้ยงคนทั้งประเทศ ทั้งนี้เพราะๆาวนาชาวไร่ของเขามีคุณภาพด้วยได้รับ การศึกษาอย่างดี ประเทศไทยช่วงที่ผ่านมจเด็กในชนบทพอได้รับการศึกษา ดีกี้พิ้งนาทิ้งไร่ไปทำงานในเมือง ดูถูกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ตัวเองเคยอยู่ สังคมเกษตรกรรมจื่งอ่อนแอตลอดมา แม้ภาคอุตสาหกรรม ในเมืองก็ใช่ว่าจะดีกว่า ที่ผ่านมาแรงงานไทยไม่ค่อยมีความรู้ คนไทย ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ย ะต ปี เราจึงมีแต่แรงงานไร้ฝีมือ ต่อไปนี้ การศึกษาต้องสามารถสร้างแรงงานที่มีทั้งฝีมือและปัญญาสามารถ

แข่งขันกับต่างประเทศได้ ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าเข้ามาจาก ต่างประเทศผ่านสื่อต่างๆ คนไทยก็ไมรรูจักเลือกรับ ทำให้วัฒนธรรมไทย ที่ดีงามของไทยเสื่อมสูญไป การศึกษาต้องช่วยให้คนไทยรู้จักเลือกบริโภค ข้อมูลข่าวสารและใข้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรา ธ แห่งพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาตึจึงบัญญัติไว้ว่า
"มาตรา ๓ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อ ืื่ เนื่อง"

ข้อมูลข่าวสารเหมือนกับปลาในน้ำ แทนที่ครูอาจารย์จะข่วยจับปลา ยื่นให้ศิษย์ พวกเขาควรสอนวิธีจับปลาเพื่อให้ศิษย์ไปจับปลาเอง นั่นคือ ครูอาจารย์ควรจะสอนวิธีการศึกษาค้นคว้าแล้ววิเคราะห์วิจัยข้อมูลข่าวสาร ให้กับศิษย์ เพื่อว่าศิษย์จะได้ใข้วิธีการนั้นไปแสวงหาและสะกัดความรู้ จากข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ยุคนี้หมดสมัยแล้วที่จะยัดเยียดข้อมูล ข่าวสารให้ศิษย์ท่องจำ เพราะข้อมูลที่ท่องจำจะล้าสมัยในเวลาไม่นาน ข้อนี้ชวนให้นึกถึงภาษิตจีนที่ว่า
"ถ้าท่านให้ปลาแก่คนจน เขาจะมีปลากืนเพียงวันเดียว ถ้าท่าน สอนวิธีจับปลาให้เขา เขาจะมีปลากินตลอดชัวิต"

การที่ครูสอนนักเรียนให้เพียงแต่ท่องจำข้อมูลข่าวสารก็เหมือน กับการที่นักสังคมสงเคราะห์แจกปลาแก่คนจน นักเรียนก็จะรับข้อมูล ข่าวสารนั้นด้วยวิธีท่องจำไว้ทำข้อสอบ สอบเสร็จแล้วก็ลืมหมด ทั้งนักเรียน

สารบัญ

จะใข้ข้อมูลข่าวสารนั้นได้ไม่นานเพราะข้อมูลข่าวสารล้าสมัยเร็วมาก การสอนให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ ต่อนักเรียนมากกว่า เพราะนักเรียนจะใช้วิธีการนั้นไปศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต ครูจึงควรสอนวิธีแสวงหาความรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งกระตุ้นให้เกิดจันทะคือความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความสำคัญที่สุด ข้อนี้มีการกล่าวไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๒๒ ดังนี้
"มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามรรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ"

## เอกภาพด้านนโยบาย

เมื่อตั้งเป้าหมายให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว มาแล้ว พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดวิธีการ ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาไว้เป็นประเด็นแรก โดยกำหนดไว้ในมาตรา ๙(๑) ว่า "มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายใน การปฏิบัติ"

ภายในสามปีต่อนี้ไปการบริหารการศึกษาทุกระดับจะมีเอกภาพ เพราะถูกนำมากองรวมอยู่ในกระทรวงเดียวกัน จะเลิกการแบ่งแยกที่ ให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและให้ ทบวงมหาวิทยาลัยดูแลอุดมศึกษาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นั่นคือทั้ง กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยจะถูกยุบรวมเป็นกระทรวง เดียวกันภายในสามปีนับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ จะมีกระทรวงใหม่เรียกว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ดูแลการศึกษาทุกระดับ กว่าจะได้คำว่า "ศาสนา" รวมอยู่ในขื่อของกระทรวงนี้ ก็มีการผลักดันกันพอสมควร ในขั้นคณะกรรมาธิการ เพราะมีข่าวว่าในตอนแรกจะใช้ขื่อว่ากระทรวง การศึกษาและวัฒนธรรม ไม่มีคำว่า "ศาสนา" อยู่ในชื่อกระทรวง ใน ที่สุดเราก็ได้คำว่า "ศาสนา" อยู่ในชื่อกระทรวงด้วย ตามความในมาตรา ะ และมาตรา ต๑ แห่งพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
"มาตรา ะ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตามพระราขบัญณัตินี้ และมีอำนาจออก กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราพบัญญัติ นี้"
"มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกแา ทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา ศิลปะและวัฒนรรรม กำหนด นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผล การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม"

ตอนนี้ยังคงมีกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยอยู่ต่ตไป จนกว่าจะมีการยุบรวมกันตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ ๒๕ธ๒ นี้ ซึ่งต้องไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาตินี้ใข้บังคับคืออย่างข้าไม่เกินเดือนสิงหาคม พ.ศ. เธ๔ะ จะต้องมีการยุบรวมเป็นกระทรวงเดียวตามบทเฉพาะกาล ดังนี้ "มาตรา ๘๓ ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา

สารบัญ

และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะ และอำนาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัดระบบการบริหารและ การจัดการศึกษาตามบทบัญญัติ่งพระราชบัญญิติ้ ซึ่งต้องไม่เกิน สามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญิตี้ใข้บังคับ"

ขณะนี้กรมและกองที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวง มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามบท เฉพาะกาล คณะสงม์ยังพอมีเวลาที่ปรับนโยบายและกำหนดท่าทีให้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

## ความหลากหลายในการปฏิบิติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ให้ความยืดหยุ่นใน การจัดการศึกษาไว้ ๓ รูปแบบ คือ (๑) การศึกษาในระบบ (๒) การ ศึกษานอกระบบและ (๓) การศึกษาตามอัธยาศัย มาตรา ๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๗๕区เ ได้อธิบายความหมาย ของการศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบไว้ดังนี้
"(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึก๒าที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของ การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพบัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

สารบัญ
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ แหล่งความรู้อน่นๆ"

ประเด็นที่น่าสนใจโคือือโงเรียนหรือสถานศึกษาอาจจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบไปพร้อมๆ กันก็ ได้ ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ การศึกษาในระบบมี ๒ ระดับ คือ
(๑) การศึกษาขั้นพื้นฐานสิบสองปี นับตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
(๒) การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับ ปริญญา

ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ การศึกษานอกระบบ ในปัจจุบันก็คือการจัดการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจจึงเป็นการเรียนรู้อย่างอิสระด้วยความสมัครใจไม่มีระบบ กฎเกณฑ์ใดๆ แต่ทางราชการอาจจะต้องกำหนดวิธีการสอบเทียบความรู้ ให้ เช่น ผู้เรียนอาจจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองที่บ้านแล้ววันหนึ่ง ก็มาขอสอบเทียบกับทางราชการได้ใบประกาศนียบัตรว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ก็ได้

เมื่อว่าตามมาตรา ๑ะ และมาตรา ๑๖ ดังกล่าวมานี้ การศึกษา พระปริยิติธรรมแผนกสามัญศึกษาและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงม์ทั้ง ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

สารบัญ

มหามกุฎราชวิทยาลัยจัดเป็นการศึกษาในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา ๑ส แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ธธ๔๒ กำหนด ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของ ตนเอง ในกรณีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกฎหมาย จัดตั้งเรียกว่าพระราชบัญญัญิมหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒む๔๐ อันมีผลให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นนิติบุศคล มีสถานะเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องตัดสินก็คือว่าการศึกษาพระปริยิติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาในระบบหรือไม่ เมื่อ ว่าโดยวิธีการจัดการแล้ว การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ แผนกบาลีน่าจะเป็นการศึกษาในระบบ เนื่องจากทางราชการได้เทียบ วุฒิ ป.ธ. $๓=$ ม. ๓, ป.ธ. ๕ = ม. ๓ และ ป.ธ. $๙=$ ปริญญาตรี จุดเด่นอีกประการหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ะ๔๒ ก็คือการกำหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนรู้ของการศึกษา ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบก็ได้ ดังที่มาตรา ๓ะ วรรคท้าย กำหนดว่า
"ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่าง รูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา เดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน"

เมื่อว่าตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ คณะสงฆ์คงจะต้องกำหนด
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีกับการศึกษาพระปริยิติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยสงม์ ทั้งนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรโดยไม่ต้องมีการเรียนวิชาเดียวกันซ้ำซ้อนกันในหลายระบบ เข่น ถ้าสอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนบางรายวิชา ในการศึกษาพระปริยิติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยสงม์

## จำนวนสามเณรในอนาคต

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒ะ๔๐ มาตรา ๔๓ บัญญัติตื่องสิทธิในการรับการศึกษาไว้ว่า "บุคคลย่อมมีสีทลิเสมอกันใน การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใข้จ่าย"

แม้เด็กจะมีสิทธิทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะ ไม่ยอมส่งเด็กเข้าเรียนก็ได้ เพื่อป้องกันปัญหานี้ จึงต้องมีการบังคับให้ส่ง เด็กเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เ๗๔๒ กำหนดว่า "ให้มีการศึกษาภาคบังคับ จำนวนเก้าบี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษา ขั้นพื้นङานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่กก้าของการศึกษา ภาคบังคับ"หมายความว่าเด็กที่อายุย่างเข้าปีที่ ๓ ต้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ ๑ แล้วเรียนจนกว่าจะจบชั้นมัธยมศืกษาปีที่ ๓ หรือมี อายุครบ ๑ะ ปีบริบูรณ์

บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๒ ให้เวลารัรเตรียมการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศไป่จนถึงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒を๔ะ และนับ แต่ปลายปีนั้นเป็นต้นไป เด็กไทยทั่วปะเทศจะถูกบังคับให้เรียนโดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และสามารกเรียนฟรีต่อไป่

## โดยความสมัครใจจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

บทบัญญัติในาฎหมายนี้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนผู้เข้ามา บวชเป็นสามเณร เพราะเด็กที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะมีอายุ เฉลี่ย ๑ะ ปี และเด็กที่เรียนจบขั้นมัธยมศืกษาปีที่ ๖จะมีอายุเฉลี่ย ๑๘ ปี วัยรุ่นที่มีอายุขนาดนี้มักสนใจที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือทำงาน ประกอบอาชีพมากกว่าคิดจะบวขเรียนเป็นสามเณร ดังนั้นเมื่อใดรัฐ สามารถจัดการศึกษาภาคพื้นฐานแบบให้เปล่าได้ทั่วประเทศ เมื่อนั้น จำนวนผู้บวขเป็นสามเณรจะลดลงอย่างมาก

ในสภาพปัจจุบัน จำนวนสามเณรก็ลดลงไปเรื่อย ๆอยู่แล้ว ดัง จะเห็นได้จากสถิติต่อไปนี้

## สถิติพระภิกษุสามเณรในประเทศ

 ตั้งแต่ พ．ศ．๒๕๓ต－เ๑๕๓๘（ทั้งมหานิกายและธรรมยุติ）| W．ศ． | พระภิกษุ |  | สามเณร |  | รวม |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๒๕๓๓ |  | ๖¢7．¢7¢ | ๑๓ฑ，ఎ¢๘ | ๓๒．๒M |  | ＠00 |
|  | ๒区๙，0๔0 | ๖れ．区0 | ف๒๙っめ๔ | ๓о．อ๐ |  | 600 |
| ๒๕もめn |  | \％0．06） |  | ๒๙，ส๘ |  | Q00 |
| ๒๕゙の区 |  | ¢゙凶．（๑） | ๑ロか，ゆ¢ | ๒๓，๘ぃ | ตส¢n，毋¢！ | Q00 |
| ๒¢¢毋 |  |  |  | ¢¢．¢ ¢ |  | ๑00 |
|  | ๒¢\％儿，¢bo | あめ．めれ | ๘ส，๙๐ | ๒๖．ตワ\％ |  | Q00 |
|  | ๒๓\％，$\%$ ¢○ | 6¢．．ab | － | 6． $0 ¢$ | Пॉ\％\％，『¢\％ | ＠00 |
|  |  | ๗匹．ゆ๓ | ศตฺ，¢¢け | 包㞂，mmy |  | Q00 |

สลิตินี้แสดงว่า พ.ศ. ๒๕ฺ๓ด มีสามเณรทั้งหมด ๓ตศ,.๖๓๘ รูป
 จำนวนสามเนรลดลงเรื่อยๆ จนใน พ.ศ. ตєต๘ มีสามเณร ๙๓, ๖๘๓ รูป จากจำนวนพระภิกเุสามเณรทั้งสิ้น ต๖ส,๒๕ะด รูป คิดเป็นร้อยละ ๒ฺ.ตตเ เท่านั้น จากสลิตินี้เราจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้บวขเรียนเป็นสามเณร ลดลงตามลำดับ ในสถานการณ์บัจจุบันที่การศึกษาภาคบังศับมีถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาดิ พ.ศ. ๒๕๔๒๒ ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นมัธยมศืกษาปีที่ ๓ และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒ะ๔๐ ให้สิทลิเด็กไทยทุกคนเรียนฟรีจนถึงขั้นมักยมศึกษาปีที่ ๖ ประกอบกับรัรสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วประเทศ จำนวน ผู้เข้ามาบวขเรียนเป็นสามเณรจะลดลงมากกว่านี้และอาจเป็นได้ว่า คณะสงม์จะขาดแคลนผู้ศึกษาพระปริยัติรรรมแผนกบาลี ทั้งนี้เพราะ นักเรียนบาลีส่วนใหญ่เป็นสามเณร ดังจะเห็นได้ว่าใน พ.ศ. ตะะ๓๘ มี พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านทุกขั้นในประโยคบาลีสนามหลวงจำนวน
 ๓๓. 0 อ และใน พ.ศ. ๒ะ๓สส มีพระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านทุกขั้นใน ประโยคบาลีสนามหลวงมีจำนวน ธ,ส๕๐ รูป ในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุ ร้อยละ ๒๙.ธ๑ เป็นสามเณรร้อยละ ๒๐.๔๙

## การกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา

พระราชบัญญูติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕ะฮเ นอกจากจะ ยุบรวมกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับทบวงมหาวิทยาลัยกลายเป็นกระทรวง ใหมี่เธีเรียว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแล้ว มาตรา ต๓

และ มาตรา ๓๔ ยังกำหนดให้มีหน่วยงานใหม่ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม เป็นนิติบุคคลจำนวน ๔ หน่วยงาน คือ
๑. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มี หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พิจารณาเสนอนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมต่อรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี โดยสภาการศึกษาแห่งชาติในปัจจุบันถูกยุบรวม เป็นสภาใหม่นี้ อำนาจที่เพิ่มเข้ามาคือการกำกับดูแลนโยบายและ แผนด้านศาสนาและวัฒนธรรม
๒. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อรัฐูมนตรทรือคณะรัฐมมนตรี คณะกรรมการนี้ดูแลการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คงจะต้องมีการกำหนดต่อไปว่าคณะกรรมการนี้จะมีความสัมพันธ์อย่างไร กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมอาชีวศึกษา
๓. คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อรัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรี งานของทบวงมหาวิทยาลัยในปัจจุบันจะอยู่ในความรับผิดขขบ ของคณะกรรมการนี้ซึ่งจะดูแลมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อ ให้มีเอกภาพในนโยบาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราขวิทยาลัยและสถาบันราขกัฏทั้งหมดก็จะอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนี้เช่นเดียวกับมหาวิทยาล้ย ของรัฐทั่วไป
๔. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณด เสนอนโยบาย แผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมต่อรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนี้จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกรมการ ศาสนา กรมศิลปากรและสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแท่งชาติ เรื่องที่คณะสงฆ์จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการจัดทำแผนพัฒนา ศาสนาเป็นครั้งแรกตามกฎหมายนี้ คณะสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมใน การร่างและจัดทำแผนพัฒนาศาสนา มิฉะนั้น ฝ่ายราชการจะจัดทำ แผนพัฒนาศาสนาไปตามลำพัง เมื่อคณะสงม์ไม่มีส่วนรับรู้ก็จะปฏิบัติ ตามแผนนั้นไม่ได้

สิ่งที่คณะสงม์ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการมีผู้แทนคณะสงฆ์ ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิบ้างเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับคณะสงม์ (มาตรา ๓๕)

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของพระราขบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ก็ คือการกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษา โดยแต่ละจังหวัดอาจจะมีหลาย เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ สำนักงานที่กำกับดูแลเขตพื้นที่การศึกษา เรียกว่าสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ คือ "กำกับดูแลสถานศึกษาขั้น พื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา รวมทั้ง พิจารณาการจัดตั้ง ยุป รวม หรือเลิกสถานศึกษา" (มาตรา ต๘) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานี้มีอำนาจมากเพราะกระทรวงจะกระจายอำนาจ การบริหารและจัดการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณและ การบริหารงานบุคคลไปให้สำนักงานนี้ กรมต่างๆ ในกระทรวงจะเล็กลง แต่สำนักงานเขตพื้นที่การศืกษาจะใหญ่ขึ้นและมีอำนาจการตัดสินใจ

มากขึ้น เช่น การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของสำนักงานนี้

เรื่องที่คณะสงม์ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการส่งผู้แทนคณะสงม์ เข้าไปเป็นคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่ การศึกษา ทั้งนี้เพราะมาตรา ๓๘ วรรคสอง กำหนดให้มีผู้นำทางศาสนา เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
"คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขดพื้นที่ การศึกษาประกอบด้วยผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู้ ผู้แทน สมาคมผู้ประกอบวิชาขีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง และครู ผู้นำทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนยรรม"

## วิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรใหม่

พระราชบัญญัติการศืกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มี การกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ ที่จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ และให้มีคณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตังที่มาตรา ๔๐ บัญญัต่ว่า "ให้มีคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่า ปรญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสรืมสนับสนุน กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้บกครอง ผู้แทนครูู้ ผู้แทน องค์กรขุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ"

โรงเรียนหรือสถานศึกษาแต่ละแห่งมีอำนาจที่สำคัญมากซึ่งจะ มองข้ามไม่ได้ คืออำนาจในการจัดทำสาระของหลักสูตรเฉพาะส่วนที่ เกี่ยวกับท้องถิ่น ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญูญัดิ การศืกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ธธ๒ ว่า "ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทน้าที่ จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุมระสงค์ในวรรดหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ สภาพบัญหาในขุมขนและสังคม ภูมีปญญู้้องถิ่น คุณลักษณะอัน พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ขุมขน สังคม และ ประเทศชาติ*

อาจเป็นไปได้ว่าโรงเรียนแต่ละแห่งจัดทำสาระของหลักสูตรให้ เด็กได้เรียนวิชาเกี่ยวกับท้องถิ่นทุกวิชายกเว้นวิขาพระพุทธศาสนา เพราะ อาจมีการตีความคำว่า "คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัว" ให้หมายถึงความเป็นคนดีมีจริยยรรมโดยทั่วไปไม่ เกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็เป็นได้

เพื่อเป็นการประกันว่าแต่ละโรงเรียนจะจัดทำหลักสูตรวิชา พระพุทธศาสนาให้เด็กได้เรียน เจ้าอาวาสทรือผู้แทนของวัดควรใข้สิทธิ์ เข้าไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุมิในคณะกรรมการโรงเรียนตามมาตรา ๔๐ แห่งพรรราชนัญญ์ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ธฺ๔๒ การที่เจ้าอาวาส หรือผู้แทนของวัดได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการโรงเรียนก็จะทำให้ เกิดการประสานสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่เรียกว่า บวร ประกอบด้วย บ้าน + วัด + ราชการ ในที่นี้ ผู้แทนของชาวบ้านคือ อบต. ผู้แทน ของวัดคือเจ้าอาวาสและผู้แทนราขการคือครูจะได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ถ้าแต่ละโรงเรียนไม่จัดวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรส่วน

สารบัญ

ท้องถิ่น เราก็ได้แต่หวังว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ กระทรวงจะจัดวิชาพระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรที่เป็นแกนกลางเพื่อ ให้เด็กได้เรียนกันทั่วประเทศตามความในมาตรา ๒๗ วรรคแรกแห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ะ๔ธ๒ ที่ว่า "ให้คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดทลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชัวต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ" ในที่นี้คำว่า "ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ" หมายถึงความเป็นคนดีมีศีลธรรม ตามหลักพระพุทรศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย คำนี้ ครอบคลุมวิชาพระพุทรศาสนาอย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแท่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ บัญญัติว่า การ จัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาใน เรื่องต่อไปนี้ "(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีพา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา" ในกรณีนี้ ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนาก็ต้องหมายถึงวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนา ประจำชาติไทย

## การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ในการจัดการศึกษา

อย่างไรก็ตาม วิธีดีที่สุดที่คณะสงฆ์จะมีส่วนในการสอนศีลธรรม แก่เด็กก็คือจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนในวัด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ะ๔๒ เปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา ดังที่บัญญับิไว้ในมาตราส(๖) ว่า "การมีส่วนร่วมของบุคคล

ครอบครัว ขุมขน องค์การชุมขน องค์กรบกดรองส่วนท้องถิ่น เอกขน องค์กรเอกขน องค์กรวิขาขีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น"

ข้อนี้หมายความว่าสถาบันศาสนาซึ่งหมายรวมถึงวัดในพระ พุทธศาสนา โบสถ์ในศาสนาคริสต์ และมัสยิดในศาสนาอิสลามล้วนมี ใอกาสเท่าเทียมกันในการขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ทุกระดับ ดังที่บัญญูติไว้ในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งขาติ พ.ศ. ๒ธ๔ธ ว่า
"การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นรานให้จัดใน สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัพมนา เด็เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการ ข่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กชึ่มมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัมนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอี่น
(凶) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัริรรงเรียนเอกขน และ โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอี่น
(ต) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ขุมขน องค์กรขุมขน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิขาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอี่นป็นผู้จัด"

เมื่อทุกคนมีสิทิิิ์ขอจัดตั้งโรงเรียนและศูนย์การเรียน ต่อไปใน เวลาอีกไม่นานนักเราจะพบว่าโรงเรียนและศูนย์การเรียนจะผุดขึ้นเป็น

ดอกเห็ดทั่วทุกหนทุกแห่ง เรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยและนี่ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง วัดจะได้กลับมามี บทบาทในฐานะเป็นแหล่งการศึกษาของชุมขนเหมือนที่เคยเป็นมาใน สมัยรัชกาลที่ $ะ$

เมื่อโบสถ์ของศาสนาคริสต์และมัสยิดของศาสนาอิสลามต่าง เตรียมการตั้งโรงเรียนของตนเองไว้เรียบร้อยแล้ว มีผู้เป็นห่วงว่าทำไม วัดสำคัญๆ ในพระพุทธศาสนายังไม่แสดงท่าทีว่ามีการเตรียมการจัดตั้ง โรงเรียนของตนเองบ้าง ซึ่งต่างจากศาสนาอื่นที่ได้มีการเตรียมการเรื่องนี้ ตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแท่งชาติยังไม่ผ่านรัฐสภา

จุดเริ่มต้นที่วัดทั่วไปสามารถทำได้ก็คือขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน สำหรับสอนศิษย์วัดหรือโรงเรียนพระปรียิติธรรมสำหรับสามเณร ขออนุญาต จัดตั้งศูนย์การเรียนให้เด็กข้างวัดได้มาเรียนในวัด เจ้าอาวาสเป็นเจ้าของ หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน ท่านไม่จำเป็นจะต้องสอนเอง เพราะสามารถจ้างครูมาสอนบางวิชาก็ได้

คำถามที่ตามมาก็คือจะใช้ทุนทรัพย์จากที่ไหนมาจัดการศึกษา ในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน

## ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

เมื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน วัดอาจของบ ลงทุนเพื่อสร้างอาคารสถานที่จากรัฐบาลหรือระดมทุนจากการบริจาค ทั่วไป ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงการศึกษาจะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้น ภาษี ดังที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ว่า
"ษุคคล ครอบครัว ซุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกขน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสดาบันสังคมอื่น ซึ่ง สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทลิได้รับสิทธิประโยชน์ตามควร แก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรม เลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดขอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้ณรานตาม ที่กฎหมายกำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใข้จ่ายการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด"

ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าวัดจัดตั้งโรงเรียนที่สอนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งเบ็นการศึกษาภาคบังคับและการศืกษาขั้น พื้นฐานรัฐก็จะจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับเด็กเป็นรายบุคคลให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้รัฐอาจจะจัดทำคูปองหรือบัตรอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน แต่ละคน เมื่อนักเรียนนำคูปองไปมอบให้โรงเรียนในวันที่สมัครเข้าเรียน โรงเรียนสามารถนำคูปองนั้นไปขึ้นเงินจากรัฐได้ ยิ่งนักเรียนมีจำนวน มากเท่าไร โรงเรียนก็จะได้เงินอุดหนุนจากคูปองมากเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไป ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า "ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มี ความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็น เงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใข้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสม แก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นจานที่จัดโดยรัฐ

## และเอกชนให้เท่าเทียมกัน

(๒) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่ มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจำเป็น" ในกรณีที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุหรือ ตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทรศาสนาสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุเกินเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดก็มีสิทธิได้รับเงิน อุดหนุนจากรัฐตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า "ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรซุมขน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและ ความจำเป็น"

## โรงเรียนพระปริยิติธรรม

เป็นที่น่าสังเกตว่าในกรณีที่คณะสงม์จัดตั้งโรงเรียนพระปรัยิติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำหรับสามเณรที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ต้องเข้ารับการศึกษา ภาคบังคับหรือรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา ๖๑ (๑) แห่งพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังกล่าวข้างต้นกำหนดให้โรงเรียน พระปริยิติธรรมแผนกสามัญศืกษาได้รับเงินอุดหนุนเข่นเดียวกับโรงเรียน ของรัฐทั่วไปที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหา ที่อาจจะตามมาก็คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรรรมและแผนกบาลี ที่จัดสำหรับสามเณรควรถือเป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษา ขั้นพื้นฐานหรือไม่ ถ้ากระทรวงตัดสินว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก ธรรมและแผนกบาลีสำหรับสามเณรไม่จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ

สารบัญ
๒๔ การคณะสงม์กับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ แผนกบาลีก็จะได้เงินอุดหนุนตามมาตรา ๖๑ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจ เป็นไปได้ว่าโรงเรียนพระปริยิติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีจะได้รับ เงินอุดหนุนน้อยกว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อันจะ มีผลให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีซึ่งมุ่งสร้าง ศาสนทายาทโดยตรงต้องล้าหลังและอ่อนแอไปตามกาลเวลา

ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้ปิดกั้นการจัดตั้งและ การขยายตัวของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แท้ที่จริง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศืกษาจะเป็นเครื่องมือที่ดีของ คณะสงม์ในการชักจูงเด็กที่อยู่ในวัยต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับให้มา บวชเป็นสามเณรแล้วเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และในขณะเดียวกันคณะสงม์ก็ต้องจัดให้สามเณร ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีควบคู่กันไปโดยให้มีการเทียบโอนผล การเรียนระหว่างโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งสองแผนก วิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสามเณรที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ประเด็นที่ฝ่ายรัฐจะต้องดูแลก็คือจัดสรรงบประมาณอุดหนุน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีให้ไม่ยิ่งหย่อนกว่า เงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยิติธรรมแผนกสามัญศึกษา และที่สำคัญก็ คือัฐฐควรสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยิติธรรมทุกแผนกให้มีคุณภาพ เท่าเทียมกันกับระบบโรงเรียนปกติของรัฐ

เมื่อวันที่ ๒ส พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้เขียนได้รับแต่งตั้งจาก นายฐุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศืกษาธิการให้เป็น กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธิรรมแผนก ต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้
＂มาตรการที่๖ ให้รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาพระ－ ปริยัติธรรม แผนกธรรม－บาลี และแผนกสามัญศึกษาได้เรียน อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษา ในระบบโรงรียนปกติของรัฐ

เหตุผล ：มีเยาวขนกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจและพ่อแม่ผู้บกครอง ก็สนับสนุนให้เลือกทางเลือกนี้เพื่อการศึกษา แต่ในสภาพปัจจุบันระบบ การศึกษาระบบนี้ยงไมได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ใกล้เคียงกับโรงเรียนปกติ รัฐจึงครสนับสนุนให้การศึกษาระบบนี้มี ยิ่งขึ้น
วิธีการ ：๑．จัดระบบให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาหลักพระ ศาสนาทั้งในด้านปริยิติและปฏิบัติ ให้มีพื้นฐานเพียงพอที่จะอบรมสั่งสอน ประชาขนในทางคุณยรรม ศีลธรรมได้

เง．）ให้รัฐจัดงบประมาณสนับสนุนและระดมทุนร่วม กับสดาบันศาสนา เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับทางเลือกนี้เท่าเทียม กับการจัดการศึกษาของทางเลือกอื่นๆ

๓．จัดระบบการบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้ประชาขนและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขี้น ระยะเวลา ：เริ่มต้นปี พศ．๒ะ๔๓ ให้ครอบคสุมกลุ่มเป้าหมาย

ผลที่ได้: ๑. พระภิกษุสามเณรมีความรู้ในหลักศาสนา ตระหนัก ถึงคุณค่าและนำหลักศาสนาไปเผยแผ่เพื่อสงเคราะห์ขุมขนอย่างถูก ต้องและทั่วกึง
6. พระภิกษุสามเณร ประมาณ ต 00,000 รูปไศษ มีจริยวัตรอันงดงามตามพระตรรมวินัยมากยิ่งขี้น"
 ว่าการกระทรวงศึกษา ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ธีซึ่งมีมาตรการที่ะ นี้รวมอยู่ว้วย ต่อมาคณะ รัฐมนตรีได้ประชุมพิจารณาเรื่องนี้เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕์๘๒ มี มติเน็นขอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐูาน ๑๒ ปี และให้สำนักงาน คณะกรรมาารการศืกษาแห่งชาติและกระทรวงศีกษาธิการับไปพิจารณา ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบิติการให้ขัดเจน โดยให้ตกลงรายละเอียด งบประมาณดำเนินการกับสำนักงบบระมาณแล้วเสนอคณะรัรูมนตรีพิจารณา อีกครั้งหนึ่ง

## การประกันคุณภาพการศึกษา

เราได้เห็นแล้ว่วาพระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชาติ ผลที่จะ ตามมาก็คือการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมาก วัดแต่ละแท่งสามารถจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กและพระภิกษุสามเณร แข่งกับโรงเรียนของผ่ายบ้านเมือง ปัญหาที่จะตามมาก็คือโรงเรียนที่เปิด สอนกันอย่างอิสระเหล่านั้นอาจมีคุณภาพไม่เท่ากันซึ่งจะทำให้นักเรียน

ในโรงเรียนที่ด้อยคุณภาพต้องสียโอกาสโดยใช่เหตุ
เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความเลื่อมล้ำของคุณภาพในแต่ละ สถานศึกษา พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๒ จึงกำหนด ให้มีการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาโดย บัญญิติไว้นนมาตรา ๔ส ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา มีรานะเป็นองค์การมหาชน ทำหน้าที่ประเมินผล การจัดการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยสงม์ทั้งสองแห่งและโรงเรียนพระปริยิติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาก็ต้องถูกตรวจสอบคุณภาพโดยสำนักงานนี้ ขณะนี้ะไม่เป็นที่แน่ขัด ว่าโรงเรียนพระปริยติรรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีจะต้องถูกตรวจสอบ คุณภาพด้วยหรือไม่ แต่กเเป็นหลักธรรมดาว่าถ้าโรงเรียนพระปริยิติตรรม แผนกกรรมและแผนกบาลีได้รับการสนับสนุนด้านงนประมาณจากรัร เท่าเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบโรงรียนปกติ ของรัฐ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ ต้องเข้ามาตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำ ให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกยรรมและแผนกบาลีสามารถแข่งขัน กับโรงเรียนประเภทอื่นได้

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔ธ๒ มาตรา ๔ส วรรศสอง กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษาประเมินคุณภาพของสถานศึกษาทุก $\&$ ปี และเสนอผล การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณงน ถ้าสถานศึาษาใด ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพก็จะถูกดำเนินการตามความในมาตรา ๕๑ แท่งพระราขบัญญูติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ะธ๒ ดังต่อไปนี้
"ในกรณีที่ผลการบระเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตาม มาตรรานที่กำหนดให้สำนักงานรับรงงมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการบรับปริงแก้าขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษานั้นปรับปุุงแก้ไมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมิได้ ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรราน และประเมินคุณภาพ การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพี้นรานหรือคณะ กรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการให้มีการบรับปรุงแก้ไข"

## สรุปข้อเสนอแนะ

การประกาศใช้พระราชบัญณัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒ะ๔เ เป็นผลจากกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศืกษาในประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาของฝ่ายบ้านเมืองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะ ทั้งรัรูธรมมููญห่หราขอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒ะ๔๐ และพระราขบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. เฺ๔ธ๒ เป็นพลังนลักดันที่สำคัญในการปอิรูป การศึกษา คณะสงม์ควรจะถือโอกาสนี้ปกิรูปกการศึกษาสงม์ไปพร้อมกัน โดยกำหนดมาตรการเร่งด่วน ดังต่อไปนี้
๑. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ ตามความในมาตรา เธฺ แห่งพระราขบัญญิติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒ธธธธ ที่ว่า "การัดการศึกษาต้องยีดนลักว่าสู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียเรู้และพัญนาตนเองได้และลือว่าผู้เรียนมีความส่าคัญ ที่สุด"
๒. ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับพระภิกษุสามเณร เข่น สนับสนุนให้ผู้ที่จบเปรียญรรรม $\sigma$ ประโยค ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
๓. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบิบิ กล่าวคือคณะสงม์อาจจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบ เช่น การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี การศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การศึกษาพระอภิธรรม การศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงม์ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนในระหว่างรูปแบบ เดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ และให้มีองค์กรสูงสุดเพียงองค์กรเดียวที่ดูแล นโยบายการศึกษาทุกรูปแบบ ในลักษณะเดียวกับที่กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งดูแลการศึกษาทุกระดับในฝ่ายบ้านเมือง
๔. เมื่อรัฐกำหนดให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี คณะสงม์ควรจะต้องกำหนดให้ผู้เข้ามาบวชในพระพุทรศาสนาได้รับ การศึกษาวิขาพระพุทรศาสนาขั้นพื้นฐานสำหรับพระภิกษุสามเณร
๕. เมื่อรัฐขยายการศึกษาภาคบังคับถึง $\sigma$ ปี จำนวนสามเณร จะลดลงไปเรื่อยๆ คณะสงฆ์ต้องมีมาตรการชักจูงให้เด็กสนใจเข้ามาบวช เป็นสามเณร โดยดำเนินการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดู้้อน จัดตั้ง โรงเรียนพุทรศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรีย่นและศูนย์การเรียนในวัด เป็นต้น
๖. คณะสงม์ควรจะส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการในองค์กร เหล่านี้ คือ (๑) สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒) คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) คณะกรรมการการศาสนาและ วัฒนธรรม และพระสังมาธิการในแต่ละจังหวัดควรจะส่งผู้แทนเข้าไป เป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขต พื้นที่การศึกษา นอกจากนั้นเจ้าอาวาสต้องใข้สิทธิเข้าไปเป็นกรรมการ

สารบัญ
๓о การคณะสงฆ์กับ พ.ร.บ. การศีกษาแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัด
๒. เนื่องจากคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบายและแผนด้านศาสนา คณะสงฆ์ควรมีส่วนร่วมใน การยกร่างนโยบายและแผนพัฒนาศาสนา
๙. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะทำให้มี การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่ คณะสงฆ์ต้องดูแลให้คงวิชา พระพุทรศาสนาไว้ในหลักสูตรใหม่
๙. คณะสงฆ์คงจะต้องติดตามดูแลให้รัฐดำเนินการให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบมาตรการที่ ๖ว่า "ให้รัรสนับสนุน
 ได้เรียนอย่าบมีคุนภาพเท่าทีียมกันกับการที่รตรมนับสบุนการจัดการ


สารบัญ

ภาคผนวก


พระราชบัญญูัติ การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๕(ゅ

## ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ม วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕์ย เป็นีีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระ บรมราชโองการโปรดเกล้า ๆ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญูัตินี้มีบทบัญญู๊ติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒ร ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญูแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญูติให้กระทำใด้ใดย อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชบัญญูตติึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา คังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญูติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔しゅ"

มาตรา ๒ พระราชบัญถัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่ได้บัญญัตัไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราพบัญญูัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"การศึกษา" หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอคชีวิต
"การศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับ อุดมศึกษา
"การศึกษาตลอดชีวิต" หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการ ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัษยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต
"สถานศึกษา" หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐูมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมี วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
"สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่า สถานศึกษาที่ จัคการศึกษาขั้นพื้นฐาน
"มาตรฐูานการศึกษา" หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิด ขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกยา
"การประกันคุณภาพภายใน" หมายความว่า การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น
"การประกันคุณภาพภายนอก" หมายความว่า การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงาน ดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
"ผู้สอน" หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษา ระดับต่าง ๆ
"ครู" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทาง ด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
"คณาจารย์" หมายความว่า บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทาง ด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ ปริญญาของรัฐและเอกชน
"ผู้บริหารสถานศึกษา" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
"ผู้บริหารการศึกษา" หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่ รับผิดชอบ การบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขต พื้นที่การศึกษาขึ้นไป
"บุคลากรทางการศึกษา" หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ต่าง ๆ
"กระทรวง" หมายความว่า กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม พระราซบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้รัฐูมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจ

ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทราง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

## หมวด ๑

บททั่วไป
ความมุ่งหมายและหลักการ

มาตรา $๖$ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัตนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข

มาตรา ๙) ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รูจักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิไจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มี ความริเริ่มสร้างสรรค์ ไฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรา $\measuredangle$ การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(๑) เป็นการศึกษาตลอคชีวิตสำหรับประชาษน
(๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
(๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง

มาตรา ะ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการ ศึกษา ให้ยคดหลักดังนี้
(๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการ ปริิับิ
(ฒ) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
(๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิซาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใซ้ในการจัดการศึกษา
(๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมษน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการร และสถาบันสังคมอื่น

## หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้นุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และ โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

การศึกษาสำหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้อง จัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

มาตรา ๑๐ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตร หรือบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา ต๗้ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว

มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ทีกำหนคในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๓ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐู ให้มีความรู้ความสามารถในการ อบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความ ดูเล
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ ทั้งนี้ ตาม ที่กฎหมายกำหนค
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๑๔ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุน หรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ ได้รับสิทธิประโยซน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ อบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด

## หมวด ๓

## ระบบการศึกษา

มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษา ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธี การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(เ๗) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของ การสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
(๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง สามรูปแบบก็ได้

ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่าง รูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจาก สถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กีตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน

มาตรา ๑่ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้น พื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อย กว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกถกระทรวง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับ ต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา

การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๐) ให้มีการศึกยาภาคบังศับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็ก ซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่าง เข้าปีที่สิบหกา เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑ส การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๒) โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
(๓) ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษา นอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถาน สงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด

มาตรา ๑ร การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้จัดใน มหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๐ การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ให้ จัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๒๓ กระทรวง ทบวง กรม รัฐิสาหกิจ และหน่วย งานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดในกฎกระทรวง

## หมวด ๔

## แนวการจัดการศึกษา

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

มาตรา ษ๓า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเอง กับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
(๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ทั้งความรู้ความเข้าใจเละประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุง

รักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลยั่งยืน
(๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญูาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
(๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้น การใช้กาษาไทยอย่างถูกต้อง
(๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดำรง ชีวิตอย่างมีความสุข

มาตรา เ๓๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ สนใจเละความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง มุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการไฝู่้้ อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน ต่าง ๆ อย่างได้ส้ดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ ดีงามเละคุณลักยณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะควกเพื่อให้ผู้เรียน เกิคการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิอัยเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(b) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการ ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัมนาผู้เรียนตามศักยภาพ

มาตรา ๒๕๕ รัธต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาฐารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬา และนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๖่ ให้สถานศึกษาจัดคารประเมินผู้เรียนโดยพิจารณา จากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียน การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระตับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาให้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส การเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

มาตรา ๒๗) ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความ เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ

ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาใน ซุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตร การศึกษาสำหรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และ วรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามศวามเหมาะสม ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัตนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะ สม แก่วัยและศักยภาพ

สาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่ง พัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจาก คุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมาย เฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม

มาตรา ๒ธ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ซุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมซนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ ต่าง ๆ, เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัตนา ระหว่างชุมชน

มาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา

## หมวด ๕

การบริหารและการจัดการศึกษา

## ส่วนที่ $๑$

การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษา ทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กำหนด นโยบาย แผน และมาตรฐูานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ ศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรา ๓๒ ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลใน รูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการจำนวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการศาสนาและ วัฒนธรรม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๓๓ สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุน ทรัพยากร การประเมินผลการจัคการศึกษา การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญูติินี้

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรง คุณวุติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการสภาเป็น กรรมการและเลขานุการ

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ เลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

มาตรา ๓๔ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับเผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนการ ศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทาง วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัตตั้ง สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผนพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

มาตรา ๓๕์ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน องค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวน กรรมการประเภทอื่นรวมกัน

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและ การพ้นจากตำแหน่งของคมะกรรมการแต่ละคณะ ให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความแตกต่างของกิจการในความ รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะด้วย

ให้สำนักงานคณะกรรมการตามมาตรา ๓๔ เป็นนิติบุคคล และให้เลขาธิการของแต่ละสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา เป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือเป็นหน่วยงานใน กำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทาง ตามมาตรา เอด

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยุ่ภายใต้การกำกับดดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตังสถานศึกษานั้น ๆ

มาตรา ๓๗) การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ อุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญูาให้ยือเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึง ถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากรเป็นหลัก และความเหมาะสม ด้านอื่นด้วย

ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมแห่งชาติ มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด เขตพื้นที่การศึกษา

มาตรา ๓๘ ในเต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการ และสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ ศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งการกำกับดูแลหน่วยงานด้าน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่ การศึกษาประกอบด้วยผู้แทนองค์กร ชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคม ผู้ปกครองและครู ผู้นำทางศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 การศึ๋ษษา ศาสนา เสะวัตนธรรมเขตพึ้นที่การึึกษษา

มาตรา ๓ธ ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการ จัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต พื้นที่การศึกษาโดยตรง

หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตาม ที่กำหนคในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้เทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และ ผู้ทรงคุณวุติ

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะ กรรมการสถานศึกษา

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาตามมาตรา ๑๙ (๑) และ (๓)

ส่วนที่ ๒
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๔๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น

มาตรา ๔เซ ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ความพร้อม ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐาน การศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

> ส่วนที่ ๓
> การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มี

ความเป็นอิสระ โดยมีการกำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ

มาตรา ๔๔ ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๘ (๒๕) เป็น นิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้บริหารสถาน ศึกษาเอกชน ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครูููู้้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุญวุติ

จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การ เลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และ การพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยรัฐูต้องกำหนด นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนใน ด้านการศึกษา

การกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของ เขตพื้นที่การศึกษา หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำนึง ถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรีหรือ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของเอกชนและ ประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย

ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาคำนนิน กิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่

เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน

มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การ ลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็น ประโยชน์ไนทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมี มาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้

## หมวด <br> มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัคและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัคทำรายงานประจำปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐูานการศึกษา และเพื่อ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก

มาตรา ๔ะ ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศืกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการ ศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึง ความมุ่งหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญูตันี้

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และ เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียม เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจน ให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณา เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอ ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะ เวลาที่กำหนด หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานรับรอง มาตรฐานเละประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดำเนิน การให้มีการปรับปรุงแก้ไข

## หมวด ๓)

## ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

มาตรา ๕๒ ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการ ผลิต การพ้ฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการ กำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งใน การเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคสากรประจำการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของ มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร การศึกษา

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีไบอนุญูาตประกอบ วิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนค

ความในวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ จัคการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาตามมาตรา ๑๘ (๓) ผู้บริหาร การศึกษาวะดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยากรพิเศษทางการศึกษา

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญูญูา

มาตรา ๕๔ ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของหน่วยงานทางการ ศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็น ข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคสสู่เขตพื้นที่การ

มาตรา ๕๕ ให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสคิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น สำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับ ฐานะทางสังคมเละวิชาชีพ

ให้มีกองทุนส่งงสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัคสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานดีเค่น และ เป็นรางวัลเชิดชุเกียรติครู คณาจารย์ และมุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ธ้ว การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และมุคลากรทางการ ศึกษา การพ้ฒนามาตรฐูานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการ บริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐูในสถานศึกษา ระคับปริญู่ที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งสถานศึกษแแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา ๕๘า ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล ในชูมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดัง กล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูู้้้ที่ ส่งเสริมเละสนับสนุนการจัดการศึกษา

## หมวด $兀$

## ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้าน งบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(๑) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
(๒) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม ทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วม รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น

ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้ แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การ อุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีตามความเหมาะสม และความจำเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนต

มาตรา ๕๘ ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอำนาจ ในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัคหารายได้จากบริการของ สถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐี่เป็นนิติบุคคล ได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของ สถานศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐ ที่เป็น นิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสตุ เบี้ยปรับที่เกิด จากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการ ซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่ เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

บรรดาราย'ได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่ เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่ เกิดจากการผิดสัญูญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา การซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ ให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา ในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการ พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดย จัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใซ้จ่ายรายบุคคลที่ เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
(๓) จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียน ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็น พิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจำเป็นในการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ใน โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๔) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ และงบลงทุน ให้สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพ และ ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๕) จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุคหนุนทั่วไปให้สถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐูี่เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาใน กำกับของรัฐหรือองค์การมหาชน
(b) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(๗) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน

มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสมและ ความจำเป็น

มาตรา ไ๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการ ศึกษาให้สอคคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและ คุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงาน ของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการ ประเมิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## หมวด ๘ <br> เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

มาตรา ๖๓ รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนำและโครงสร้าง พื้นฐานอื่นที่จำเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์

สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจำเป็น

มาตรา ๖๔ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และ พัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิต จัคให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงชูงใจแก่ ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการ แข่งขันโดยเสรือย่างเป็นธรรม

มาตรา \& ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ ป่ระสิทธิภาพ

มาตรา $\mathfrak{\text { ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ } < ~}$ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้มี ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ แสวงหาความรู้ค้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มาตรา ๖๗) รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิคการใช้ ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย

มาตรา b๘ ให้มีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และ ผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลคอัตราค่าบริการ เป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีคังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การ วิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง

มาตรา ธ รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและ การใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

## บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๐ บรรคาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ใซ้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับ ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญูัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติติ นี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๓ ให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงมีฐานะ และอำนาจหน้าที่เช่นเดิม จนกว่าจะได้มีการจัคระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่ เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ผเ๒ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗า มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการคำเนินการ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช้บังคับ

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ ดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง และวรรคสี่ ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ กระทรวงจัคให้มีการประเมินผลภายนอกครั้งแรกของสถานศึกษา ทุกแห่ง

มาตรา ๗๓๓ ในวาระเริ่มแรก มิให้นำบทบัญญัติในหมวด \& การบริหารและการจัดการศึกษา และหมวด ๓ ครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษา มาใช้บังคับ จนกว่าจะได้มีการดำเนินการให้ เป็นไปตามบทบัญญัติในหมวดดังกล่าว รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญูติครู พุทธศักราช ๒๔ส๘ และพระราชบัญญูัติ

ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕เ๓๓ ซึ่งต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๗๔ ในวาระเริ่มแรกที่การจัดตั้งกระทรวงยังไม่แล้ว เสร็จ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของตน

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ต้องดำเนินการ ก่อนที่การจัคระบบบริหารการศึกษาตามหมวด \& ของพระราชบัญญัติต นี้จะแล้วเสร็จ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ทำหน้าที่ในส่วนที่ เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี

มาตรา ๗\& ให้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การ มหาชนเฉพาะกิจที่จัคตั้งขึ้นโคยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนเพื่อทำหน้าที่ คังต่อไปนี้
(๑) เสนอการจัคโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงานตามที่ บัญญิติไว้ไนหมวค $\boldsymbol{a}$ ของพระราชบัญญัตินี้
(๒) เสนอการจัคระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด $๓ ข$ ของพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ การศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในหมวด $\approx$ ของพระราชบัญญัตินี้
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเพื่อรองรับการ ดำเนินการตาม ( $๑$ ) (๒) และ (๓) ต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่บังคับใช้อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) เพื่อให้สอคคล้องกับพระราช บัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรี
(b) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนคในกฎหมายว่าด้วย องค์การมหาชน

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความคิดเห็นของประซาชนประกอบด้วย
มาตรา $\sim \mathrm{b}$ ให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการ ศึกษา จำนวนเก้าคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณการเงินและการคลัง กฎหมาย มหาชน และกฎหมายการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ ข้าราชการหรือผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่า สามคน

ให้คมะกรรมการบริหารมีอำนาขแต่งตั้กู้ทรงคุณาวติเป็นที่ ปรีกษา และแต่งตั้งคมะอนกรรมการเพื่อปฏิบัติกิารตามที่คนะ กรรมกรรบริหารมอบหมายได้

ให้เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นกรรมการและ เลขานุการของคณะกรรมการบริหาร และบริหารกิจการของ สำนักงานปฏิรูปการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ บริหาร

คณะกรรมการบริหารและเลขาธิการมีวาระการคำรงตำแหน่ง วาระเดียวเป็นเวลาสามปี เมื่อครบวาระแล้วให้ยุบเลิกตำแหน่งและ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

มาตรา ๓๗) ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหาร สำนักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่ คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริหาร จำนวนสองเท่าของจำนวนประธานและกรรมการบริหารเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าคน ได้แก่ ปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะ กรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคมะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(เฉ) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน และคณบดี คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีการสอนระคับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน ในจำนวนนี้จะต้องเป็น

คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๓) ผู้แทนสมาคมวิชาการ หรือวิชาชีพด้านการศึกษาที่เป็น นิตินุคคล ซึ่งกัคเลือกกันเอง จำนวนห้าคน

ให้คณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการและเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

มาตรา ๗๙ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา และมีอำนาจกำกับดูแล กิจการของสำนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

นอกจากที่มีบัญญู้ติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ พระราช กฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานปฏิไูปการศึกษา อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และวาระการดำรง ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ๗๕๕ และมาตรา ๗ว
(๒) องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตามมาตรา ต่๗า
(๓) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งการพ้นจาก ตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร เลขาธิการ และะจ้าหน้าที่
(๔) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน
(๕) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่น
(b) การกำกับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน
(๗) การยุบเลิก
(๘) ข้อกำหนดอื่น ๆ อันจำเป็นเพื่อให้กิจการดำเนินไปได้ โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญูห่งราชอาณาจักรไทยกำหนคให้รัฐต้องจัด การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด ความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฆนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและ วัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในการจัคการศึกษาของรัฐให้คำนึงถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชนตามที่กฎหมาย บัญูญัติ และให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ และเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติเพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและ จัดการการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี


# คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๓๙๒/๒๔๔ด <br> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแผน การศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ปี 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดโยบายและแผน ตลอดจน แนวทางการจัดการศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ให้สอดคล้องกับบทบัญญิติของรัฐุรรมนูณแห่งราขอาณาจักรไทย จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่กำหนดนโยบายและแผนการศึกษาพื้นราน ๑ย ปี ของ กระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ

(เ) นายพนมม พงษ่ไพบูลย์
เป็นรจงบระรานกรรมการ
(ต) นาย่กกิว ประวาลพตกษ์ เป็นกรรมการ
(๔) ศาสตรจจยย์ นายแแทย์ไกรริทลิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นกรรมมการ
(๕) นายณนอม อินทง่าําเิด เป็นกรรมาาร
(๑) นางมงราม เศษษษูนิน เป็นกรรมมาร

(ธ) นายพยัพ พยมมยนต์ เธ็นกรรมาราร

(๓๐) นายลมนึก พิมลเลีียร เป็นกรรมการ
(๑๑) นายสสบน ลักษดั เป็นารมมารารและเลขานุการ



เ. อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการมีหน้าที่
(๑) พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ แนวทางการจัด การศึกษาพื้นฐาน ๑เฺ ปี ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
(๒) พิจารณา เสนอนโยบาย แผน และวิธีดำเนินการจัด การศึกษาพื้นรูาน ๓ธ ปี
(๓) พิจารณากำหนดเกณฑ์การศึกษาพื้นฐาน ๑๒ ปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท่างาน เพื่อปฏิบิติการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๕) คำเนินการอื่นตามที่รัรมนตรีว่าการกระทรวงศึกะาธิาาร

ให้คณะกรรมการมีอำนาจเรียกเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการดำเนินงาน หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการดำเนินงาน หรีอเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาขี้แจงและ ให้ข้อมูลได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔ด

(นายซุมพล ศิลปอาชา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

