## บทที่ ๒

## วิวัฒนาการของร้อยกรอง

คำว่า "ร้อยกรอง" เบ็นคำที่สำนักวัฒนธรรมทางวรรณกรมม ซึ่งดังง้้นเมื่อ
 กำหนดคณะ และได้ใช้กันอย่างแพว่หลายควบคู่กันกับคำว่า "ร้อยแก้ว" ตั้งแต่ บัดนั้นเบ็นต้นมา แต่เดิมบทปไระพันธ์ประเภทนี้เร์ยกกันเบ็นหลยยอย่าง เช่น "กลอน" ( ลิลิตพระลอ) "กาพย์" (กาพย์มหาชาติ) "ฉันท้" (ลิลิตยวนพ่าย) "กแนท้" (ลิลิตยวนพ่าย ทวาทศมาส) และต่อมาก็่มื่อเรื่ยกกันไปไอึกหลาย อย่าง เบ็นต้น "กาพย์กลอน" "กวินิพนฐ้" "จินตกวินิพนฐ์" "กว่วนน้" และ "คำประพันธ์"

ในที้น้้จะใช้คำว่า"้อยกรอง" ซึ่งหมายถึงบทประพันธ์ที่มึการกำหนดกณะ หากคำอึน ๆ ดังกล่าวแล้วมีความหมยยเช่นนี้ ก็ถีอว่าใช้แทนกันได้

## ความเบ็นมาบองร้อยกรองในอคีต

ร้อยกรองของไทยถีอกำเนิดขนนตั้แเต่เมื่อใด ไม่มีใกรสามารกให้คำตอบ ได้ ถ้าหากจะเช่่อตามทฤษฎี่ก่่วาร้อยกรองเก่ากว่าร้อยแก้ว $\left({ }^{\circ}\right)$ และเชื่อตามที่ เคยกล่าวกันมาว่าไทยเบ็นช้าตินักกลอนแล้ว ร้อยกรองก์ต้องมิมาก่อนที่พ่อขุน-
 ชนิดที่บนททีกอยู่ในสมอง และถ่ยทอดกันด้วยปาก หร์อที่เร๋ยกว่ากลอนสต นั่นเอง
(๑) อ่าน "กลอนแลน้กกลอน" ของกรมหมึนพิทยาลงกรณ ในหนังตือ


รอยกรองมาปรากฎอ่อ่งเบ็นหลักฐานกรังแรกในวรงนคดีเรื้องลิลิตโองการแช่งน้้า หวือประกาศแช่งน้้โคลงห้า ซึ่งเชื่อกันว่แต่งในรัชสมัยสมเด็จ
 โคลงกับร่ย ฉะนั้น หากจะถีอว่ร้อยกรองประเกทแรกของเรคีอ ลิลิต (โคลง กับร่ยย) กี่ย่อมได้ แต่ถ้าสังเกตกันด์ ๆ แล้ว ศิลาจรีกสุโขทัยหลักที่ ด ซึ่ง ถีอว่าแค่งเบีนร้อยแก้วน้้นก็มีลลลลขของร้อยกรอง โดยเฉพาะสัมผัส อย่างเหึน ได้ช้ด อย่งไรกี่ตเม เห็นควรที่จะพิจารณาลักษณะของร้อยกรองตามที่ปรกกฏในวรรณคตัเบึนสำคัญ ซึ่งจะได้กล่าวกบบวนดังต่อไปนี้
๑. ลิลิต

การนำโคลงมาแต่งสลับกับร่ายที่รี่ยกว่าลิลิตนั้น เร่มตั้งแต่สมัยศรือยุธยา ตอนต้น คือ ลิลิตโองกางแช่งน้า ซึ่งใช้ร่ยยโบราณสลับกับโคลงโบราณ (โคลง ห้าหร์อโคลงมุณฑกคคิ) และลิลิตยวนพ่ายช่งงใช้ายดด้นกับโคลงด้น ต่อมาก็ม ลิลิๆพเะลอ ซึ่งสันนิษฐานกันว่แต่งในสมัยนี้เช่นเตียวกัน แต่ลิลิคพระลอ แค่งเบ็นลิลิตสุภาพคีอประกอบด้วยร่ยสุุกาพกับโคลงสุภาพ

การแต่งลิลิตว่างเว้นไปนาน จนกระทั่งสมัยรัคนโกสินทร์คอนต้น จิงมิ

 นิทวาชากร่ต และลิลิตนายยม์สัสบปาง

ลิลิๆทั้งหมตที่กล่ววมานี้เบึนร้อยกรองเชิงบรงยาย คือมี้นน้อเริ่องค่อเนื่อง กันต้้งแค่ค้นจนจบ และน่าสังเกคว่าถิลิตทุกเรื้อง มักจะข้นต้นด้วยว่ายเบึ้นบท ไหว้ครุ แล้วังงคำเนินเรื้องท่อไป

เะ. คำลันท์
ร้อยกรองประเรทคำนันท์เบ็นม้อยกรองที่ได้แบบมาจากบาล้ แต่ไทยเรา เพ่มสัมผัสข้้นอ๋ก และแต่เดิมก็มไได้เคร่งครัดในเรื่องคำครุลหุนัก เพิ่งจะมาเคร่ง ครัดกันในราวสมยยรัชกาลที่ b นี่เอง แต่ถึงกระนั้น กว่แต่ก่อนกี่ยังนำร้อยกรอง ประเภทกพย์มมแต่งปนกับฉันท์ด้วย เพื่อผ่อนคลายควมมยุ่งยากในการหาคำลหุ เพรเะกาพย์เบ็นร้อยกรองที่มีลักษณะกล้ายคล์งกับฉันท์ ต่างกันตรงที่กาพย์ไม่ บังคับครุลหุเท่านั้น เมื่อนำกาพย์มาแต่งปนกับฉันท์แล้วก์เร์ยกว่า คำฉันท์่ กาพย์ ที่นยมแต่งปนกับฉันท์มี ถั ชนิด คือกาพย์นบังและกเพย์สุมางคนางค์ วอยการองประเรทนันทั่ปรากฏเบ็นครั้งแรกในมหาชาติคำหลวง ซึ่งแต่ง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนเก แต่มานิยมแต่งกันมกกในสมียสมเด็จพระนารยณ์มหาราช และนิยมใช้ฉันที่เพื่งง $ร$ ชนิดเท่านั้นคือ อินทรวิชียรฉันท์ โตรูกฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ มาลื้ืนฉนท์ สัททุลวกกกิพิตฉันท์ และสัทธราฉันท์ วรรณคดิคำฉันท์เรื่องเรกคือ เสือโคคำฉันท์ แต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเรื่องต่อมาซึ่งแต่งในสม้ยนี้เช่นเดียวกันกีคือ สมุทรโฆษ คำฉันที่ อนิรุทธคำฉันท์ ฉ้นทีดุษฏีสังเวยกล่อมช้าง และราชาพลาปคำฉันท์ สมัยศรีอยุธยาตอนปลายมีคำฉันทัปปรากฏอยู่เพ็ยงเรื่องเดียวคือ ปุ่ณโณวทคำนันท์ซ์งแต่งในรัษสมัยพงะเจ้าอยู่ยัวบรมโกศ ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ จงงมมผู้แต่งกันอักหลายเวื่องที่คุ้น ๆ กันกี่คือ อิเหนาคำฉันท์ กฤษณาสอนน้อง คำฉันท์ พระสุธนคำนันท์ อิลราชคำฉันท์ สามัคคัเภทคำฉันท์ พระนลคำฉันท์ ศลฯ นอกจากนี้ยงมิบทละครพูดคำฉันท์อยู่เรื่องหนึ่ง คือ มัทนะพาธา คำนันท์เบ็นร้อยกรองที่แต่งยาก และอ่านยากกว่าร้อยกรองประเภทอื่น ๆ โบราณถีอกันว่าเบ็นของสูง ผู้เต่งจะได้รับการยกย่องว่าเบ็้นปราชญ์ ด้วยเหตุน้
 แบบก่อนอิก
๓. โคลง

ร้อย กรองประเภท โคลงนอกจากจะนำไปแต่งปนกับร่าขซึ่งเรียกว่าลิลิต ดังกล่าวมาในตอนต้น และที่นำไปแต่งปนกับกาพย์ ซึ่งเิ่ยกว่ากาพย์ห่อโคลง คังจะกล่าวต่อไปแล้ว ย้งมิวรรณคดีเบ็นจำนวนมากที่ใช้โกลงแต่งเบ็นเรื่องยาว

โคลงเบ็นร้อยกรองที่เชื่อกันว่าเบ็นของไทยแท้ แม้ว่าจะมีลกกษณะคล้าย ๓าพย์ในคัมภัร์กาพย์สารวิลาสินีกก็ตาม กวินิยมแต่งโคลงกันมาก ทั้งที่บึ่นโคลง เบ็ดเตลี่คและโคลงเรื่อง วงรณคดีที่แต่งโดยใช้โคลงทั้งเอื้องมักจะใช้คำว่โคลง นำหน้าชื่อเรื่อง และมักจะนิยมใช้่ายประดับในตอนต้น หรี่อตอนจบ

โคลงเรื้องแค่งกันครั้งแรกในรัชสมัขสมเด็จพระนารายณ้ ฯ ซังมม่อยู่หลาย เรื้องด้วยกันเช่น โคลงนังศหนรุญุไชย โคลงพเลีสอนน้อง โคลงคศรกสอน พระราม โคลงงาชสวัสด้ โคลงกำศรวลศรีปปราชญ์ โคลงนิวาศนครสวงรค์ โคลงทีวาทศมาส และโคลงเฉลิมพระเกียรม่สมเด็จพระนารยณ์มหาราช ต่อมา
 มีอยู่เพ็ยง เอเรื้องคือโคลงนิงาศเจ้าพ้าอก้ย และโคลงชลอพระพุทะไสยาสน์ ในสมัยธนบุร่กี่มี ด เรื้องคือ โกลงยอพระเกียงติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร์ ส่วน สมัยหลังมมม่อบู่อิกหลายเรื่อง เช่น โกลงนิงาศนรินทร์ โกรงนิราศตามเสต็จ ลำน้ำน้อย โคลงค้นเฉลิมพระเกิยงติพระบททสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัย โคลงโลกนิติ โคสงยอพระเกียงติพรรบเทสมเต็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัว โคลงนิรศศุพรงณ และโคลงนิงศวัตววก เบ็นต้น
๔. กาพย์ห่อโคลง

กเรนำโคล่งมาแต่งสลับกับกาพย์มี ข้นเบ็นครั้งแรกในสมัย สมเด็จ พระ นารายณ์มหาราช โดยพระศรมโโหสถนำกาพย่ยานีมาแต่งสลับกับโคลงสี่สุภาพ แล้วให้ช่อว่ากาพย์น่อโคลง ต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เจ้าพ้าธรรมธ่บศร์ททรงแต่งข้นอยีก คือ กาพย์ท่อโคลงประพาสฐารทองแดง กาพย์ห่อโคลง นิราศธารโศก และกพย์เห่เรอซึ่งถูอว่าเบ็นกาพย์ห่อโคลงชนิดหน่ง ในสมัย รัตนโกสินทร์มีวรรณคดีที่แต่งทำนองน้อก คือ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานพระ งาชนิพนธั้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านราลัย กาพย์เห่เรือพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกาพย์เห่เรือพระนิพนช์กรมหม่น พิทยาลงกรณ เบ็นต้น
๙. กาพย์

ดังได้กล่าวมงาแล้วว่าร้อยกรองประเภทกาพย์ เบ็นร้อยกรองที่กว๋นำไบ แต่งร่วมกับฉันที่และโคลง แต่ท่ใช้กาพย์ล้วน ๆ ก็มี่เช่น คำพากย์โขนซง่ใช้ กาพย์ยานิ และกาพย์ฉบัง คำพากย์โขนที่รูจักกันด้คือ บทพากย่รามเกียรต์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านกาลัย ที่แต่งเบ็นทำนองนิทาน ก็ม่เช่น กาพย์พระไชยสุริยา ของสุนทรกู่ และที่แต่งข้นเพ่อใช้ในงานสมโภช เช่นงานสมโภชช้างเผือก ก็มกกาพย์ข้บไม้กล่อมช้างพัง พระนิพนธักรมสมเด็จ พระปรมานุชิตชิโนรส เบ็นต้น
b. ร่าย

ร้อยกรองประเภทร่ายนอกจากจะใช้แต่งรวมกับโคลงแล้ว ยังใช้แต่งเบ็น
 พระเจ้าทรงธรรม พระมาลัยคำหลวงและนันโทปนันทสูตรคำหลวง แต่งใน

สมัขพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สุภษิตพระร่วงซึ่งเชื่อกันว่าแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกฉบับที่กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมชำระสำเร็จเมื่อบื พ.ศ. ๒ส๕์๒ เบ็นต้น
๗. กลอน

ร้อยกรองประเภทกลอนเบ็นร้อยกรองที่นับว่าแพร่หลายที่สุด และเชื่อ กันว่าเบ็นของไทยแท้ ๆ ม่ได้ด้ดแปลงมาจากคำประพันธ์ของชาตื้น แต่กระนั้น ท่านผู้ชำนาญภาษาบาล๋ยงให้ความเห็นว่านำแบบมาจากฉันท์ที่ชื่อบ๋ฐยาวัตต์ และ บ้างก็่ว่าคล้ายกับกลอนเจ็ดของจ๋น ${ }^{(\circ)}$ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มืหลักฐูานยืนยันก็ ชื่อว่าเบ็นของไทยไว้ก่อน

กลอนมึแต่งกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรูอยุธยา บทกลอนที่เก่าแก่ที่สุดคือ เพลงยาวพระราชนิพนธ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่พระที่นั่งจันทร พ่ศาล ลพบุร้ แต่ก็ไม่ม๋หลักฐานแน่นอนว่าเบ็นพระราชนิพนธ์จรัง นอกจากนั้นยังมี หนังสื้อกลอนอ๋กหลายเรื่องที่ยังไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และเวลาที่แต่งแน่นอนเช่น เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรือยุธยา และบทละครครังกรุงเก่า ๑๔ เรื่อง เบ็นต้น อย่างไวก็ตาม มืหลักฐานปรากฐแน่ชัดว่าร้อยกรองประเภทกลอนเร่มแพร่หลาย และเพื่องฟูอย่างมากในรัชสมัยพระเจ้าอยู่ทัวบบมโกศ ในสมัยนี้มววรรณคดีที่ แต่งเบ็นกลอนหลายเรื่องคือบทละครเรื่องอิเหนาและดาหลัง เพลงยาวเจ้าพ้ากุ้ง และกลบทศิริวิบุกิต เบ็นต้น

กลอนแบ่งออกเบ็นหลายชนิด แต่ละชนิดก็มคววมเบ็นมาต่างกัน ซึ่ง จะกล่าวแต่พอสังเขปด้งต่อไปนี้
กลอนเผลงยาว เบ็นกลอนที่แต่งกันมาตั้งแต่กรังกรุงศรือยยสยาดังกล่าว
แล้ว ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ข้งนยยมแต่งกันอยู่ กว่ทแต่งกลอน
(๑) อ่าน " กาษทไทยกับค่าประพันธ์" ของพระยาอุปกิทศิจปฟาร ในหนังติอ

 เพลงยาวทมชอกมเชน พระบาทสมเดจพระนงเกลาฯ พระบาทสมเคจพระ บื่นเกล้าๆ พระมษามนตร้ (ทรัพย์์ ) นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) และคุณพุ่ม เบ็นต้น

กลอนบทละคร บทละครในสมัยก่อแรัชกาลพระเจ้าอยู่ห้วบรมโกศ เช่น เร่อง มโนห์่รา การเกษ ไชยทัต ๆลฯ มืลักษณะเบ็นกลอนที่ไม่มึแบบแผน ตายต้วและไม่สู้ไพเราะนัก มาถึงสมัยพระเจ้าอยู่ห้วบรมโกศ กลอนบทละคร เร่มด้ข้น และมามูรูปแบบแน่นอนในสมัยกรุงธนบุร้ กลอนบทละครเจริญถ์ง ที่สุดในสมัยรัตนโกสินทร์ ซั่งมีลักณะการแต่งเหมือนกลอนสุภาพและยัง สอดใส่ทำนองเพลง ท่ารำให้สัมพันธ์กับกลอนด้วย บทละครที่น่าสนใจใน สมัยหลังกรุงศร๋อยุธยาก็ม กลอนบทละครเรื่องรามเก็ยรตัพระราชนิพนธ์สมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุร้ เร่องรามเก็ยรต้พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จจพระพุทธยอดพ้าๆ เรืองอิเหนาพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าๆ เบื้นต้น

กลอนเสภา สันนิษฐานกันว่าคงม๋การแต่งกลอนเสภากัน ตังแต่สมัย ศร๋อยฺธยาแล้วแต่ไม่มืบทเสภาเหลืออยู่เบ็นหลักฐาน กลอนเสภาทม่มื่อเสืยง แต่งข้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทซเลิศหล้าๆ นี่อง คือ เสภาเรืองขุนช้าง

ห้่มี่เสภาพระราษพงศาวดาร เสภาเร่องศรัธนญช้ย แต่งใน สมัยรัชกาลที่ $\alpha$ เสภาเรื่องอาบูหะซันแต่งในสมัยรัชกาลที่ และเสภาเร่อง สามัคคืเสวกแต่งในสมัยรัชกาลท่ $b$ กลอนนราศ ในสมัยศรัอยุธยามึการแต่งกลอนนิราศบ้างเหมีอนกันแต่ไม่ สู้จะมิผู้สนใจมากนัก เช่น นิราศเพชรบุร้ ของหม่อมพิมเสน การแต่งนิราศ เป็้นกลอนมาแพ่ร่นลาย เม่อสุนทรกู่เร่มแต่งนิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท
นิราศกูเขาทอง ฯลฯ ต่อจากนั้นก็ม้ผูแต่งกลอนนิราศกันมากข้น ที้จูักกันด้
กิมูนราศพระแท่นดงรัง นิราศลอนดอน นีราศรอบโลก เบ็นต้น
กลอนเรื่องหรือกลอนนิทาน การนำเอานิทานมาแต่งเบ็นกลอน คง จะ
ปรากฏเบ็นครั้งแรกในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ คื้อเรืองศิรัวิบุลกิตึซง่งแต่ง
เบ็นกลอนกลบทดังกล่าวแล้ว ต่อมาในสมัย รัชกาลที่ ๑-๘ แห่งกรุงรัตน-
โกสินทร์ก็มม่รื่อง สมบต้อมรินทร่คำกลอน .ถากีคคำกลอน โคบุตร ลักษณาวงศ์
และพระอกัยมณฑามลำดับ กลอนเรื่องหรอกลอนน้ทานรุ่งเร้องมาจนถึงราว
รัชกาลที่ ๕ ต่อแต่นั้นเมื่อคนหนนมานิยมเรองงระเภทร้อยแก้วกัน กลอน1ไระเภท
4.
นก็ซบเซาลงไปตามลำดับ
กลอนดอ่กสร้อยและกลอนสักวา กลอนทั้งสองชนดนม้มม่เต่งกันคั้งแต่
สมัยศรูอยุธยาแล้ว ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๆ ก็ย้งนิยมเต่งกันอยู่ การ
แต่งกลอนดอกสร้อยและกลอนสักวามักแต่งโต้ตอบกันด้วยกลอน สดเบ็นพนซึ่ง
ถือว่าเบ็นการละเล่นอย่างหน่ง ไม่นิยมนำไปแต่งเบ็นเรื่องยาว ๆ บัจจุบันการ
เล่นดอกสร้อยและสักวาเลิกไปแล้ว แต่ยังมึการเข้ยนกลอนทั้งสองชนดน น้้
อยู่บ้าง
มีวรรณคดีที่มีลักษณะการแต่งแบลกอยู่ $m$ เร่อง คื้อ มหาชาติคำหลวง
ซึ่งแต่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาก พระนลคำหลวงแต่งใน สมัยรัชกาลที่ $\square$
และสามกรุงซึ่งแต่งในสมัยรัชกาลที่ ส มหาชาติคำหลวงใช้ชัธีการแปลแต่ง คือ
แปลจากคาถาภาษาบาล้แล้วแต่งเบ็นร้อยกรอง ซั่มีทุกประเภท ยกเว้นกลอน
พระนลคำหลวงใช้ร้อยกรอง $\propto$ ประเภทคือ โคลง ฉันท์ กาพย์ และกลอน
ส่วนสามกรุงนั้น ผู้แต่งใช้ โคลง ร่ย กลอนหก กลอนแปด กลอนเสกา

และนันท์ในเรื่องเด์ยวกัน แล้วรวมเร็ยกร้อยกรองทั้งหมดนี้ว่า กว่วัจนะ ซึ่งต่าง ไปจากลักษณะของร้อยกรองอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งส้น

เ. กลมท
ร้อยกรองประเภทต่าง ๆ ที่ผู้แต่งเจตนาแต่งพลิกแพลงให้แปลกออกไป เพื่อแสดงความสามารถเบ็นพิเศษของตน เร็ยกว่า กลบท เข้าใจว่ากว๋คงจะแต่ง กลบทเพื่อความสนุกของตนเอง เมื่อแต่งกันมากเข้าก็่มการแข่งขันกัน และหา วิธ์พลิกแพลงมากย่งข้น กลบทนั้นแต่งกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรื่อยุธยา เซ่น พระศรัมโหสถสอดแทรกกลบทลงในกาพย่ห่อโคลงบางตอน เจ้าพ้าธรรมธิเบศร์ ก็ทรงทดลองแต่งบ้างในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง แต่กลบทที้ขช่น่อ มากเพราะแต่งเบ็นกลบทตลอดทั้งเรื่งกกีคือ ทลอนกลบทเรื่องศิรววิบุลกิติ ซึ่ง หลวงศร็ปปรีชา (เซ่ง) แต่งในสมัยศรื่อยุธยาตอนปลาย ในสมัยรัตนโกสินทร์ การแต่งกลบทก็ยิ่งทว่จำนวนมากข้น ทั้งประเภหและวิธัการแต่ง แม้กระทั่ง เรื่องพระมเหลเทไกของคุณสุวรรณบางตอนก็ย้งแต่งเบ็นกลบท นี่แสดงว่าการ แต่งกลบทเบ็นที่นิยมกันมาก แม้ในสมัยบัจจุบันน้้กี้งม้ผู้นิยมแต่งกลบทกัน อยู่บ้าง

- ०. ลำนำต่าง ๆ

ลำนำในที่น้้หมายถิงร้อยกรองเบ็ดเตล็ด ซึ่งส่วนมากเบ็นเพลงขับร้อง เช่น บทมโหร้ บทเห่ เพลงฉ่อย เพลงโคราช เพลงปรบไก่ ๆลฯ ลำนำ นี้เองที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าน่าจะเกิดข้นมาก่อนร้อยกรองชนิดใด ๆ เพราะ มักร้องกันเบ็นกลอนสด ไม่มีลายลักษณ์อักยรเบ็นแบบแผน ลำนำเหล่านี้มี ลักษณะสำคัญคือ สัมผัส ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรซึ่งเบ็นที่นิยมของไทย เราดังแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว

ที่กล่าวมาโดยลำดับนี้คือความเบ็นมาของร้อยกรองในอดึต ซึ่งจะขอสรุป อักกรั้งหนึ่ง เพื่อความชัดเจนย่งข้้นดังต่อไปนี้

ร้อยกรองเร่่มปรากฏอย่างเบ็นหลักฐานครั้งแรกในสมัยศรือยุธยาตอนต้น ซึ่งมึการแต่งร้อยกรองทุกประเภท ยกเว้นกลอน แต่ที่นิยมแต่งกันมาก คือลิลิต ทั้งลลลิตดั้นและลิลิตสุภาพ และเนื่องจากเบ็นระขะเวลาแรกเริ่มของร้อยกรอง ลักษณะการแต่งโดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพปรากกูว่ามึรูปแบ1ไม่สมบูรณ์นัก ต่อมา ในสมัยศรื่อยุธยาตอนกลาง ลักษณะการแต่งมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก นิยม แต่งฉันท์และโคลงสี่สุภาพมากกว่าร้อยกรองประเภทอน้น และเริ่มมีการแต่ง กาพย์ห่อโคลง

สมัยศร่อยุธยาตอนปลายมึการแต่งร้อยกรองกรบทุกประเภท คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย นอกจากนั้นร้อยกรองที่แต่งในสมัยนี้ย้งนับได้ว่า มีคุณภาพดีเบ็นอย่างยิ่ง ร้อยกรองประเภทที่เด่นมากในสมัยนี้กีคือ กาพย์ กลอน กลบท กลอนเพลงยาว และกลอนบทละคร ส่วนแนวความคิดในการแต่ง ร้อยกรองยังคงยกย่องอุดมคติและใช้จินตนาการดังเก่าก่อน แต่เร่มจะม๋การแต่ง อย่างสมจรังบ้าง ส่วนสมัยกรุงธนบุรันั้น รอยกรองม้ได้มือะไรที่เด่นไปกว่า สมัยศรี่อยุธยา แต่ก็ยังมีการแต่งร้อยกรองกันทุกประเภท แสดงว่าในสมัยนี้ ได้เร่มมัการพ้นฟูการแต่งร้อยกรองกันข้นแล้ว

ในสมัยรัตนโกสินทร์ เร่มตั้งแต่รัชกาลที่ $๑$ ซึ่งยังนับว่าเบ็นระยะพื้นฟู วัฒนธรรมทุก ๆ ต้าน มีการแต่งร้อยกรองข้นใหม่พอ ๆ กับการรวบรวมของเก่า ที่ขาดสูญูไปตั้งแต่คราวเสียกรุงศรือยุธยา พอถึงรัชกาลที่ เร ปรากฏว่าการแต่ง ร้อยกรองได้รับกางปรับปรุงให้ด้้ข้นทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลอนสุภาพ ได้ก้าวหน้าไปอ๋กด้วยการเพิ่มสัมผัสลงไปทำใหมมู้้้นิยมกันมาก วรรณคดื่ร้อยกรองเค่น ๆ เกิดข้นในรัชกาลนี้หลายเรื้อง รัชกาลที่ ๓ ร้อยกรองประเภทกลอน

โดยเฉพาะกลอนเพลงยาวยังคงมีผู้แต่งกันมาก และได้รับการยกย่องว่าแค่งดี ทั่สด แต่ร้อยกรองประเภทอน่น ๆ จำพวกที่เต่งเบ็นนิราศนั้นปรากฎว่าเขัยนเลี่ยน แบบของเก่าจนเกินไป ทั้งลืลาและวิธึการแค่ง จึงไม่เบ็นที่นิยมนัก ต่อมาใน
 นั้นเคร่งครัดเรื่องฉันทลักษณ์มากกว่าสมัยใด ๆ ที่ผ่านมา แต่ในระยะนี้การแต่ง ว้อยแก้วก็เร่งได้รับความนิยมข้นมาก จนกระทั่งทำให้ความสำกัญของการแด่ง ร้ายกรองลดน้อยลงไปจากเดิม และในที่สุดเมื่อประมาณหลังสมียรัชกาลที่ เ มาแล้ว โนมหน้าของร้อยกรองก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ดังจะกล่าว ต่อไปในตอนที่ว่ด้วยร้อยกรองสมัยบัจจุบัน

รอยกรองในอดิตส่วนใหญ่เบ็นร้อยกรองขนาดยาว ม่ทั้งที่เบ็นเรืองเล่า แทพรรณนและบทที่ใช้ขับร้อง เนื้อเรื่องของร้อยกรองเหล่าน้ม้ที้งที่เบึนสารกค์ และบันเทิงคค์์ ชแม้ว่าจะจำกัดอยู่ในวงแคบ เมื่อเทียบกับวรรณกรรมตะวันตก แค่านันได้ว่าครอบคลุมมร่องต่าง ๆ ได้มากพอสมควร เพราะมี้ท้้งเรื่องทางศาสนา และคำสอน นิทาน บทแสดง (บทพากย์โขน หนัง บทละกร) บทพรรณนา (นิวาศ) บทสดุดื ปวะวต่ พงศาวดาร ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างท่งงเมื่อเที่ยบกับ ร้อยแก้วแล้ว ในอดีตร้อยกรองมีจำนวนและบทบากมากกว่าอย่างเห็นได้ชัต

การแต่งร้อยกรองในสมัยก่อน กวิจะเน้นอุดมคติด้านความงามและความ ประพฤคิ นิยมแต่งเรื่องประเภทจินตนาการและเรืองไกลตัว เช่นเรื่อง ยักษ์ เทวดา นรก สวรรค์ บ้าหมมพานต์ ๆลฯ และเหนือส่่งอินใดก์คือ ร้อยกรอง ในอดิตนั้น เน้นแง่งามในการตกแต่งถ้อยคำ เช่น เล่นคำ เล่นความ เน้นเสียง เน้นโวหารให้ใพเราะด้วยเสืยง ซงงใจด้วยความหมายย่งกว่าเน้อเรืองและแนว ความดิตอึน ๆ จนกระทั่งมู้กล้าว่าร้อยกรองไทยในอคัตมีลักษณะเบ็นมัณทน-

ศิลป์(ด) กว็สม้ยก่อนไม่ต้องการเน้นแง่คิต หรือปรัชญา กวามแบ่ลกใหม่ หรือการปรับปรุงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใด ๆ แต่จะพยายามใช้ความสามารถในการ เรียบเร็ยงถ้อยคำให้ม๋โวหาร ลืลาจังหวะและเน้นให้มึความไพเราะเบ็นประการ สำคัญ นอกจากนี้กวิส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยศร้อยุธยาเบืนต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๆ ขังมิได้มีความเคร่งครัดในเรื่องฉันทลักผณ์มากนัก ความ
 ลักษณะเช่นนี้ก็เบ็นส่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งของร้อยกรองในอดิต ร้อตกรองในสมัตบ้จจุบัน

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าประมาณหลังสมัยรัชกาลที่ $\mathfrak{\text { เบ็นต้นมา ร้อยกรอง }}$ เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปที่มั้ทั่งในด้าน ความคิด ลักษณะการแต่ง และขนาดของร้อยกรอง เมื่อครูเทพ (เจ้พระยาธรรมศักด้มนตร์) เริ่มแต่งบทกลอนสั้น ๆ แสดง ข้อิคิตต่าง ๆ นั้น อาจเรียกได้ว่าเบ็นการเริ่มต้นของร้อยกรองสมัยบ้จจุบันอย่ง แท้จริง ร้อยกรองในตอนนี้มูขนาดส้นลง คือจะม็ความยาวเรื่องหนึ่งไม่กึ่บท และ ในร้อยกรองเรื่องหนึ่ง ๆ มักจะเน้นข้อกิดหรือความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ส่วนศิลปะ การแต่งแบบมัณฑนศิลป์อันเบ็นความนิยมตั้งเดิมนั้น ถีอว่ามีความ สำคัญรองลงไปจากความคิด ฉะนั้นหากจะกล่าวว่าร้อยกรองในสมัยบัจจุบนเบ็น ร้อยกรองแห่งความคคดก็คงจะไม่ผิดนัก ควเมคิดของผู้แต่งร้อยกรองรุนใหม่ที่ ปรากฏออกมานั้นขยายแวดวงกว้างขวางออกไปจากเดิมเบ็นอัน่มากทำให้เนือเรื่อง
(๑) มัณทนศิลป์ คือศิลปะในเชิงตกแต่งประดับประดาให้บังเกิดความงดงาม อย่างวิิิตร พิสดาร กวืมักเปรียบว่าถ้อยคำเบ็นดอกไม้อันงาม ซึ่งกวีเอาเน้อเรืองเบ็น บระหนึ่งเซ้นไหมร้อยตอกไม้น้นเบ็นพวงมาลัยอย่างวิจิตรบรรจง ควรแก่การสรวมไว้ เหนือศิรษะ (สิกิตยวนพ่าย)

ของร้อยกรองมีทั้งบทพรรณนา บทบรรยายความรู้สึกต่าง ๆ บทวิจารณ์การเมีอง สังคม สภพการณ์บ้จจุบัน และบทแสดงพฤุติกรรมของมนุหย์่และสั่งแวดล้อม อันแท้จริง ซึ่งเบ็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าร้อยกรองสมัยก่อน

ทงด้านฉันทลักษณ์นั้น บัจจุบนนนีกกมม้ผู้แต่งร้อยกรองทั้งแบบที่เคร่งและไม่ เคร่งฉันทลักษณ์ แต่ดูเหมือนว่าการแต่งแบบไม่เคร่งครัดในเร่องจัดทาลักษณ์ กำลังเบ็นที่สนใจของผู้แต่งรุนในม่อยู่มาก นอกจากน้ยังมมผู้พยายามแสวงหารูป แบบใหม่ ๆ ที่แปลกออกไปอ๋กด้วย อย่างไรก็่ตามพอจะสรุปได้ว่าผู้แต่งร้อยกรอง รุนนใหม่สนใจในเรื่องฉันทลักษณ์น้อย ลงกว่าเรื่องของความคิดและการใช้ ถ้อยคำ ชังมีลักษณะค่อนข้างกร้าวแกร่ง จนบางครั้งถึงขั้นก้าวร้าวก็มี นักกลอนในสมัย บัจจุบนนใช้ถ้อยคำในชืวิตประจำวนได้ทุกคำแม้บางคำจะไม่สุภาพนักก็ตาม ส่วน กวามคิดก็มักจะรุนแรง การวิพากษ์วิจารณ์เบ็นไปอย่างมือารมณ์โดยมุ่งให้เกิด ความสะเทือนใจในด้านความจริงมากกว่าความไพเราะ นอกจากนี้ผู้แต่งร้อยกรอง ในบัจจุบันบางกนยังมิลักษณะที่อาจกล่าวได้ว่ามีแบบฉบับของตนเอง ซึ่งเบ็นที่น่า ยินต้ว่า ในบัจจุบันนี้แม้การแต่งร้อยกรองจะไม่เบ็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเหมือน การแต่งร้อยแก้ว แต่ก็มไได้สูญหายหรือหยุดนั่งไปอย่างที่บางคนเข้าใจ และถ้า หากจะพิอารณากันในแงด์ก็จะเห็นว่า การแต่งร้อยกรองทุกวันนี้มี่ส่งที่น่าสนใจ น่าติดตามอยู่ไม่น้อยที่เดิยวไม่ว่าจะเบ็นการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ทั้งเน้อหาและ รูปแบบ การรวมกลุ่มของคนเขียนกลอน การสะท้อนภาพและรับใช้สังคม การปลดแอกทางนันทลักษณ์ ฯลฯ ซึงบัญหาเหล่านี้น่าชะได้มึการอกิปรายกันใน โอกาสอันควรต่อไป

