# การกระจายของโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

## ในแง่ง่ี่เกี่ยวกับการศึกษาแพทยศาสตร์่

## นายแพท์ำั้ส สุวรณเวลา

วัตกบระสงค์งคงการศึกษาแพทย์ คือ การผึกตบรมแสะ?ห้ความร้ ใหคคนเบ่น แพทย์ มีความหมายต่างกันไต่หถายคย่าง ความเคริญะ้าวหน้าทางวิชาการ แพทย์ใน บัจคบนมีมากและรวดเร์ว โรงเรยนนพทย์ ต่าง ท ย่คมมีความปรารถนาที่จะใ้้ แพทย์ที่จบใหม่มีความรัสงที่สด ที่จะ
 d $\quad$ ย อน ๆ ทั่โคกไดกยงงด แต่มาตรจานใน โรงเร゙ยนแพทย์ต่าง ๆ ๆ ในประเทศตะรันตก กแตกต่างกันอยู่มาก ยากที่จะกำหนด มาตรฐานสากลลงไบไดแนช้ต การใด หการ ศึกษาตามคตมคติดังกล่าวนี่ย่อมส้น เปลืองมาก และไม่สามารถท่คะผลิตให้ บด้ปริมาณมากพตกับความต้องการฮขงง สังคมซึ่งาดแศคนนพทย์่ด้ด ยังในประเทศ ที่ประชากรเพม่มขันคต่างรวต์เรว และด้อย พัผนาแล้ว การขาตแคลนแพทย์ย่งมี่มาก ยิ่งกว่านั้น แพทย์ท่งไดรับการอบรมด้วย วัตถประสงค์งกกล่าวน คาคมีความรัความ

สามารถไม่ไหมาะ กับบญญาทางกาง
 ในประเทศๆองเฉา หคักสตรของโรงเรยน แพทย์ต่างประเทศบางแห่ง มุง่ให้แพทย์ ที่ ロมความสามารถในการรู้ย ขันพนจาน ทางการแพทย์ยเบ่นสำคัญด้วย ทำให้ความ สำคัญไนการรักษา และบขงกันโรคด้อย ลงไป ดังนัน คึงมีความค่าเบ็นที่เราจะต้จง วางวัตถประสงค์ของการศกษษาแพทย์ ใน โรงเรียนแพทย์่ใหเหมาะสม ทั้งในด้าน ปริมาณและคณภาพ เพื่อใหไดเบนน ประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาตได้ มากที่สด ไม่เบึนการสมควรท่งะรับเคา หคักสตรการศึกษาในต่างประเทศ เข้ามา ๆะ ะ ใชทัดน

ในการ ท่วางรัตถประสงค์ขงงการ ตึาษาแพทย์ เรา คึงคำเบนต้นงมีขคมล เกี่ยวกับงาน!เคะบัญหาต่าง $\eta$ ที่แพทย์ ทจ่จับอกไปน้น คะต้องไปพบ โคกาส ที่เขาจะต้องทำงานในต้านต่าง ๆ เช่น

* แผนกศ้ลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุพาลงกรณมหาวेทยาลัย

การักษษาโรค การบ้องกันโรค การ สาษารณสุบ ตลอดจนการเบ็นผูนาใน team และในสังคมเซาจะไปเบ็นแพทย์ รักษาทั่ไป แพทย์เฉพาะทาง นักวิจัย หรอนักบริหาร การศึกษาที่ ควรศะ ใหเขามีควมสามารถที่จะทำได้ในทุก ッ แง่ หากด้านใดโดกาสที่แพทย์ที่จบใหม่ จะต้องไปใช้มาก ก็ควรจะเน้นมากก่า ด้านศื่น ๆ

ในการวางหลักสตรกาวศึกษา เกี่ยว กับโรคต่าง ๆ ผำหรับแพทย์ที่ทำงานใน ประเท円ไทยนั้น เราจำเบ็นที่จะต้องทราบ ถึงปริมาณ หรือการกระจายของโรคใน ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ รายงานนี้ เบ็นผลการศึกษารวบรวมข้คมู เกี่ยวกับ การกระคายของโรคต่าง ๆ ที่เคยตัพิมพ์ ไวแผ้ว รายงานสถดติโรคที่พบในโรง－ พยาบาณต่าง ๆ ทั่ราชอาณาจักร ซึ่ง แพทย์ผ้ผำนวยการโรงพยาบาลนั้น ๆ ไต กรณาส่งมาให้ ตถดอดจนรายงานของ หน่วยแพทย์เคล่อนที่ ซึ่งออกไปปฏิบัตงาน ในท้องถิ่นทุรกันดารกับ กรป．กลาง

ผล ศากข้อมูที่ได้รับศากต้นตอ หลายแห่ง ทำให้สามารถรจบรวมสโิติใน หลายด้าน ซึ่งพบในประชากรกดุ่มต่าง ๆ กัน และในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ

สถิติต่าง ๆ นี่หลักฐานและระดับความ แม่นยำแตกต่างกัน จึงคะได้แยกพิตารณา เบ็นแง่าง ๆ ตังนั

๑．สถิติสาเหตุการตาย（ตาราง ที่ ๑）ส่วนใหญ่ได้จากาแถลงการ
 จากใบแจ้งมรณะ ซึ่งญาติของผูตายคะ ต้องนำส่งย้งที่ว่าการ คำเภอ ปรากฐว่า ตายไม่ทราบสาเหตรัด และตายจากไช้
 จังหวัด แสดงว่าผูที่เขียนใบแจ้งมรณะ นั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผูที่มีความรู้ทางการ แพทย์ การตายส่วนใหญ่ศึงไม่ทราบ สาเหต ส่วนเหตตายที่เหลือบางทีกบบกไไ้ เพียงอาการ หรือบอกโรคไม่ช้ด คึงไม่ใช่ สโิตาสหตตการตายที่แท่คริง สถิติดัง กล่าวนี้ศึง่ใหความเชื่อกือได้้อย

สถิติเด์กเกิด เด์กตาย ตจอดจนแม่ ตายศากการคลอดนั้ บคคลทั่วไปคงจะ เข้าใตไดไดยไม่ผิดพลาด จึงพอจะเชื่อกีอ ได้ เมี่งะ๐บีก่อนซัตราตายฯองเด็กแรก เกิด สงโฺ่า moo ต่อเด็กเกาดหนึ่งพนคน อัตรานี้ลดลงเรื่อย คนเมื่อ พ．ศ．๒๔สต ลดผงเบ็น のoむ．ต ต่อเด็กเกิดหนึ่งพนคน ตาวางที่ แสดงสถิตเต็กเกิด เด็กตาย ที่มายงานจากจังหวัตต่าง ๆ ะะ จังหวัด
 เดกอายต่ากท่า ต ปี ตายโดยเฉล่ยสงถึง ๔๒.ส ต่าเดกเกิดหนงพันคน (การ กระจายตังแต่ ดะ.ด ถึง ๗ด.ส่ ใน พระแครและในจังหวัดดี่น ฑ มัตัตาใกะ เค่ยงกัน ในบี พ.ศ. ๓๕ะส อัตราเดศตาย ลดถงไปเบ็น ๓ง.๒ ต่งเดกเกิดหนึ่งพันคน

ตารางที่ ๓ แสดงสถิติแม่ตายจากการ
คณอดที่มีรายงานจากคังหวัตต่าง ท b๔ จังหวัต ใน พ.ศ. ๒ฯ๐ด(2) ปรากรว่ามี คัตราสูงถึง ๓.m๐ ต่อเตกกเกตหนึ่งพันคน ในพระนครอัตรานมีเพียง $\circ$ ะ ฐ ธงต่ายาว่า จัตราเนลยยของทั่ประเทศมาก แสดงว่า
 พระนครดขนมาก ทำใหอ้ตราตายขคงแม่ จากการคลอต ในปี W.円. ๒ะ๐ส อตรา แม่ตาย เนล่ยทั่ประเทศลดคงเบ่น ๓.ด ต่จเดกเกิดหนึ่งพันคน (2)

จากสโิต้นแสดงว่าบูญหาเกิขวกับโรด ในเดกอ่อน และบัญหาโรคแทรกการตัง ครรภ์และการคลอดเบ็นบัญหาใหญ่อันหนึ่ง ทางการแพทย์
๒. สถิตข้บู่วยรับไวรักษาในโรง

พยาบาลตาง ๆ ทก ๆ จังหวัดทัวประเทศ มึโรงพยาบาลคยางน้อย ค โรง แต่๓ะแห่ง

มีแพทย์ประจำหคายคน มากน้ตยแล้วแต่ แนาดมองโรงพยาบาส การตรวคจึงจย่ ในเกณฑ์ที่งจ่อกอได เท่าทไดรับวายงาน สถด้ผข้วย พคจะแยกผลได้เบ็น ๓ แบบ ๒.ด สโิติผูบวยแบ่งตามระบบ ท่เบ็นโรค (ตารางที \% และ ๖) สถต แบบน้ำ้ด เฉพาะโรงพยาบาณที่เามีสถดิ แยาละเจียดแต่คะโรค ผั่ยงาน เดิเยก สเติน แน แผะรวบรวมเบนโโรคตามระบบ ต่าง ๆ โตยใชวิธรวมเหมือนกันในโรง พยาบาลต่าง ๆ จึงสามารถเปรียบเที่ยบ ไ้ค่าหรับระบบโรคติดเช้อ ไดแก่โรค ระบาตต่าง ๆ และโรคติตเซึคที่บทท่วตัด
 ซงมมสามารถแยกเฉาระบบใดใด ทงน ไม่รวมโรคติดเชัตตามระบบต่าง ๆ ส่าหรับ โรคบาดเตบกเช่นเดยวกัน รวมบาดแผล
 บาดเจบในระบบต่าง ๆ เช่น กระดกหัก
 เึน ระบบกระดก และระบบประสาทตาม ลำดับ

จะเหนได้ว่าถักษณะการกระดายของ โรคผิวหน้งงไนโรงพยา1าาญประเกทต่าง ๆ กัน ซึ่งพคจะแยกไดดงงน

๒．ด．ดโรงพยาบาลในนคร－ หลวง $(3,4,5)$（ตารางที่ ๕）ได้แก่โรง พยาบาลคพาดงกรณ์ ศิริราช หญิง มี ลักษณะพิ่ษคือ ผูข゙วยด้านสตินรี－ เว\％กรรมมีมากกว่าครึ่งหนึ่งขดงผ้บัวยรับ ไว้ทั้หมด ยึ่งโรงพยาบาลหญิง ซึ่งเบึน โรงพยาบาลเฉพาะโรคด้านนี้แล้ว ยั่งมี มาก แสดงว่าประชากรในนครหสวง นิยมใช้บริการโรงพยาบาดในการคลซด บตรเบ็นอันมาก

ส่วนโรคอี้น ๆ ก็กระจายทั้ไปตาม ระบบต่าง oๆ โรคติดเช็ โรคทางเดิน อาหารพบมากกว่าโรคอื่น ๆํ

๒ッดเ๗ โรงพยาบาลในต่าง จังหวัด $(6,7)$（ตเรางที่ ฉ）ปริมาณการ คลอดปกติ มีต่ำกว่าในโรงพยาบาดใน นครหลวงมากแสตงว่าประชากรส่วนใหญ่ ทำการคลจดนอกโรงพยาบาล เมื่อเกิด มีโรคแทรก หรือบัญหาคลอดลำบโก จึง ไปยังโรงพยาบาล โรศะมบทางเดิน อาหาง เบ็นโรคที่พบมากที่สดทกแห่ง โรค ติดเชือมาเบ็นจันดับสดง บาดเจ็บเบ็นโรค ที่พบได้มาก ยิ่งถ้านบบาดเคับามระบบ ต่าง ๆ นั้้วยเผ้ว（ตารางที่ ๒）โรคนี้ นับ ว่า เบ็น บัญหา สำคัญ ในโรงพยาบาล

ส่วนภมิภาค โรงพยาบาดบางแห่งที่อยู่ใน เส้นทางคมนาคม อัตราการเกิดบาดเคับ ยิ่งมีมากฮัน เช่น ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรคบาดเจบที่ศีษะมถึงหนึ่งในสี่ของผูบ゙งย ที่รบไว้ทางศัลยกรมมทั้งหมด ในบางโรง พยาบาล เช่น โรงพยาบาลพระพทธบาท มีบาดแผคกระสุนปีน เดีอนผะ ๑๐ ถึง ๒ะ ราย โรตระบบการหายใคและระบบ ประสาทพบรองถงไป การกระศายของ โรคระบบอี่น of ลดหลันกันลงไป ในส่งน ต่าง ๆ ๆองประเทฝ มีโรคส่วนใหญ่ คส้ายคลึงกัน ยกเว้นบางส่วนบางภาค มีโรคบางอย่างพบมากกว่าในภาคอื่น ซึ่ง ศะไไดพคารณาโดยละเอียด เมี่อพดถึงการ สำรวจโรศตอนหลัง

๓．๒ สถิติผ้บข้วยแบ่งตามแผนก ${ }^{(7,}$ $8,9,10$ ）（ตารางที่๗）การแบ่งผูบ゙วยเบ็น แผนกต่าง ๆ เช่น จายุรกรรม หรือโถส กรรม ศ้ลยกรูม สูตินรีเวชกรรม มีสถิติ รวบรวมได้จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ต๐ กว่าแห่ง घร่กฏผผว่า มีการกระศาย แตกต่างกันมาก คนหาข้อตรบไม่ได้ ทั้งน คงเบนนเนี่องมาตาก หลาย สาเหต，เช่น ปริมาณ และการกระจายๆองแพทย์ เฉพาะทาง ในโรงพยาบาลนั้น ๆ ปริมาณ

ๆคงเตียงในแผนกต่าง ๆ ซึ่งไม่ไดัขนกับ ปริมาณฑขงผู้บี่วย ที่แาขอรับการรักษา ในโรคของแต่ละแผนก สถิติดังกล่าวนี จึง ใช้ ใน การ บอก การ กระ คาย ของ โรค ไม่ได้
๒.m สถิติโรคท่พบบ่อยที่สุด $(3,4$,
$5,7)$ มีรายงานโรดที่พบบ่อยที่สุดจากโรง พยาบาลต่าง ๆ ๒๐ กว่าแห่ง ปรากฆผลว่า การกระจาย แตกต่างกันมากจนหาข้อสรบ ไม่ได้ เช่นเดียวกัน ทั้งนเพราะโธธราร คำแนกโรคในสถิติโรงพยาบาถต่าง ๆ นั้น ไม่ตรงกัน หากรกมโรคที่ใกล้เคียงกันใน กลุ่มเดียวกันเข้าต้วยกันตัวเลขก์จะสูง แต่ หากกระจายออกเบ็นแต่ละโรค ตัวเลขก จะต่ำถง การจัดอันดับจึงเปรียบเทียบกัน ไม่ ได้ตัวอย่างเช่น ในสถิติตอ โรง พยาบาลจพาลงกรณ์ และโรงพยาบาณ冈ิริรา\% รวมเนี้องอกทุกชนิดเช้าไว้ในห้ว ข้甲 เดียว กัน โรคของระบบ การ ถ่าย บ้สสาวะ ทั้งหมด ก็รวมเบืน หัวข้อ เดียวกัน แต่แยก appendicitis, diarrhea, innewborn และ gastroenteritis (ววม colitis) เบ็นคนละหัวข้อ หากรวมเบ็นโรคการ อ้กเสบของทางเดินอาหาร แล้วตัวเลข จะต่างไปเบ็นอันมาก ในสถิติของโรง

พยาบาลบางแห่งทางเดินหายใศอักเสบ มี สถิติแยกจากหลอฺลมอักเสบ หรือโค ท้องเสียแยกจากโรคปดดท้อง การแยก สถิติแบบนึ้งมาเปวียบเทียบกันไม่ได้
๓. สถิตู้ข้วยที่ขอ รับการ รักษาที่ งานประจำบีของที่ทำการตนามยย จากสถิติ นืพอจะได้แนวความคตได้ว่า แพทย์ที่คคก ไปประด่า สถานี ซนามัข คะ พบ กับบัญหา โรคอย่างใดบ้าง (นอกเหนือไปจากงาน ด้านอนามัย การบ้องกันโรด การสงึศึกา และการสูาภิบาณ) คะเห์นได้ว่าไข้หวัด ธรรมดา เบ็นบ้ญหาที่พบบ่ตยที่สด โคค ทางเดินฮาหารกพบได้มาก ส่วนใหญกกด้ แก่โรคที่มีอาการทั้งเดิน หร่อปวดท้อง ตลอดจนพยาธิลำไส้ต่าง ๆ โรคผิวหนัง หิต และเหาก็พบได้มากในประชากรใน ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น มาเลเรีย, โรคตา, โรคขาดอาหาร, วัณโรค ก็พบได้ การ ปฐม พยาบาณ และรักษา บาด แผล สำหรับ ประชากรในท้องถิ่นนั้น ตลอดจนการ รักษาโรคแทรกในการคลอด หรือการ คลอดลำบาก ก็อย่ในหน้าที่ของสถานี คนามัยประจำท้องถิ่น

๒．สถิจิ้ผู้วยยของหน่วยแพทย์ จากเว้นไป๒ ปี แล้วก็ระบาดประปราย

เคล่อนที่ในท้องถิ่นทรกันดาร $(11,12$, 13，14）ส่วนใหญ่พอสรปได้ คล้ายคลึง กับบัญหาทางการแพทย่ ที่พบตามสถานี อนาม้ยต่าง ๆ โรคทั่ไปที่พบบ่อย คีอ โรคของระบบทางเดินอาหาร และโรคติด เช้อของระบบการหายในส่วนบน โรศ พยาธิลำไส โรคงาดอาฬาร และวัณโรค พบได้ท่วไป

๕．โรคที่พบมากเบ็นพเศย ใน ประเทศไทย ได้มีการศึกษาและส่ารวศ อบัตการของโรคบางอย่างที่พบมากเบ็น พเศษในปวะเทศไทย หร์ในภูม่ภาคบาง ส่วน ของประเทศที่ส่าคะญน่าคะน่ามา กล่าวได้แก่

๕．ศ โรคติดเชือ เบ็นบัญหา ส่าคัญยในประเทศไทย และย่อมมีความ สำคัญในหคักสตรของการศึกษาแพทย์ใน ประเทศไทยเบ็นอ้นมาก

๕．ด．ด โรคติดต่ออันตราย
น．พ．มะลิ ไทยเหนึอิ（14）รายงานไว้า อหิวาตกโรคเบ็นโรคเดียว ในโรคติดต่อ จันตราย ๗รค ที่เบ็นบัญหาในการ ควบคม！เละบ้องกัน และยังคงระบาดเบ็น ช่วง ๆ ครังหจังเมี่อ พ．ศ．๒ะ๐ะ（หลัง

เรื่ยมาจนถึงบ้จจบันน ม ส่วนไช้ทรพิษ และกาฬโรคสงบมา ๗ และ ๑๗ บี แล้ว ตามล่าดับ
 จาคระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้ แพทย์ ย้งจำเบึนจะต้องมีความรู้เรื่องน้อยู่

๕．๑．๒ โรคติดเชิ้อระบาด
 ระบาดประบรายอยู่หลายโรค ซึ่งเบ็น บ๋ญหาสำคัญด้านสาธารณสุ และจำเบ็น ที่แพทย์ทกคนจะต้องมีความร์ บางโรค มีความสำคัญมากเพราะセุบัตการสูง และ เบ็นทั่วประเทศ บางโรคอุบีตการต่ำ และ เบ็นเฉพาะบางกมิภาค ความส่าคัญึึงต่ำ ลงมา

๕．๑．๓．ด วัณโรค ในการ ทดสฮบ tuberculin แก่ประชาชนทวไป พบว่าให้ผตบวก เฉลี่ยทั่วประเทศถึง ร้อยละ 幺ส ของประสากร（15）แสดงว่า ครึ่งหน่่งขางบระชากรในประเทศไทยเคย ได้ร้บเช้อรัณโรด การสำรวจนูที่บ่วยหรีย สงส้ปร่าบ゙วยโรคนททปประเทศ พบว่ามี โดยเฉลี่ยร้ยละ $0 . \%$ ชองประชากร หรีอ มีทั้งหมดประมาณ ดะ๐，00 คน และมี

# การกระจายของโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

บ่วยใหม่เกิดวึมเฉลี่ยปงะมาณร้ต้ยคะ 0.6 หรีอประมาณ ดธ $0,00 \circ$ คน ทูกปี (15) โรดนี้กระจาย่ไปทั่งทุก ส่วนรองประเทศ

หน่ วยควบคม มััน โรด เคลื่อนที่ได้สำรวคโคคน ใน ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ เมื่อ พ.ศ. เะัด ${ }^{(2)}$ ด้วย การตรวจด้วยภาพรงสี ในพลเมือง ต่ตยาสdの คน พบมีกาพวังตีผิคปกติถึง
 จ่านวนน้ ได้ทำกางเพาะเชื้อ พบถึง
 ทั่ไบในทกภาค กาคให้มีอัตราสูกว่า กาคอื่นเจ่กน้อย (2) (กาพงงสีเติกปกตตร้อย
 ในพระนคร โรคนี้นับว่าสูงกว่าที่อื่น ๆ ในการสั่ารวขเมื่อ พ.ศ. ตะะะะ กาพรงสี ตรวคในพระนคร bย,ooo คน พบผิตบกติ ถึงง้อยดะ ๙.ฉ (6)

แม้ว่าศะได้มีมาตราการ
ควบคมโรคน้ จย่างเั้มเป็งทั้งด้านการ รักาผูบบขอที่เบึนโรด และการบ้องกัน โวคนียงงจะดงเบึนบัญหาใหญ่ต่ดไปอีก หลายบี

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

ตายสูงที่สุด ในประเทกไทย่(2) เมื่อี พ.ศา. ตสสั่ อัตราตายตากโรคนี้ศงถึง เงคด.ะ ต่อเระชากรหนึ่งแสนคน ในการ ศำรวจโดยการเคาะเดือดงะหว่าง พ.ศ.
 คังทวัด ในภาลต่าง ๆ ได้เคาะเลือด ษะเง,
 โครงการควบคมไใูมาตาเรีย ไตเรี่ม
 ได้ขยายออกเบ็นโดงงกาวกำจัตไปมมาคาเรีย ทำให้ได้ผล จดัผ้บีวยแเะออันตรายจาก โรคนี้งงเต้มาก ในปี ตะัะา อัตราตาย จากโรคนี้กลงงเหคือ ๓๐.ต ต่อประชากร หนึ่งแสน และในการสำรคงเมื่อบี แษัอย
 Wบเชื้อร้อยตะ $m$, dici $^{(2)}$

โครงกาวร่าตัดัไข้มาลาเรีย แห่งจาจิที่ดี่าเนินอย่ในฐณะนี้ นับว่าได้ผณ โอยเฉพาะในพี้นที่วาบภาคกกาง $\dot{\text { ที่ให้ }}$ อัตราการบ็นโรคลคตงเด้มากแต่ในท้องถิ่น
ที่เบื้ม่าเขา การควบคุมทำได้ดำบาก โรกน้ดึงย้งคงพีคยู่ นยกตากนีการที่ พลเมืองธพยพเข้าไปตตตร้างบ้า เพื่อทำการ เพาะเถูกเพิ่มจ็น โดกาสที่จะเกิดเบ็นโรค คึงมีเน้ บัญทาเกี่ยวกับโรคนึคงย้งคงมี อยู่ดีกหดายนี

๕．ด．๒．๓ โรคเท้าช้าง เบ็นโรคที่พบมากในจังหวดตต่าง ๆ ในภาค ใต้และ คังหรัดกาญศนบรี（17） สำรวคในภาคใต้ ส จังหทัด เมื่อ พ．ศ． ๒๕๐囚 ได้ตรวจประชากร ๗๗๓าด๓๐ คน พบมี้บูบ๋ร ที่มีอาการของโรคนี่อย่ ด，๓๒ะ คน หรี่ร้อยละ o．のด ในบี่เดียรกันได้ สำรวจุโดยการเจาะเลือดที่จังหวัดนคร－ ศรี่รรมวาช ๒๙，๗สค คน พบเช้ใน
 ร้อยละ ๑．สธ บางตำบลพบสูงมาก มีเช้อ ในเลื่ดดึงร้อยละ ๔．๗ส และมีจาการ コ้อยละ ๓．๕ั

โรคนกกไ้ไ้ับการควบคม โดยโครงการควบคม โรคเท้าช้างมาตั้งแต่ พ．ศ．๒ะ๐ย ในการสำรวจตั้งเต่ พ．ศ．
 ๒๐๒คน พบมีเชือในเสอดร้อยณะ จ．๗๓
 ว่าโรคนกักดลงง

ตดยที่โรคนพบในกาคเดียา และ คัตราการเบ็นโรคลดลงเรื่อย ความ สำคับของโรคนี่ต่อแทพย์จึงไม่มากนกก

๕．ง．๒．๒ คุดทะราด โรค นเคยเบ็นโรคที่ทำลายสงภาพขดงพลเมีอง ใน ๕苍คังหวัต ทัวประเทศ เดิมกะว่า

คงจะมีผูบ゙วยถึงหนึ่งล้าน ะ แสนคน โครง การควบคม โรคคดทะราดได้เร่มมาตังแต่ พ．ศ．๓ธธ่๓ และท่าการควบคมีย่างได้ผส เพราะการรักษาและการควบคมการติดต่อ ทำไ้ผลลเต่มที่

โรศนัไ้้ทำการสำรวศใน ภาคึ้ต้ \＆จังหว้ด เมี่อพ．ศ．๒๕๐๕（18）โดย ตรวคพลเมีคงดะ，สอ๗ คน พบเบ็นรอยละ ๓．๓ และ ในบี่อมาได้สำรวคในภาค ตะวันอคกเฉียงเหนีอ ด๕ จังหวัดตรวจ
 ในการสำรวจตาม งาน ควบคมตดทะราดระยะถาวร ๒๔ จังหวัง
 ตรวจพลเมือง $b$ ，ब์์b，๒る คน พบเบ็น
 ต่อมาในบี พ．ศ．๒๕ต ได้ท่าการสำรวจ

 การควบคมต่าเรจลล่วงไบแล้ว และไม่ เบ็นบ้ญหาทางสาฉารณสู่งในประเทศไทย ต่อไป

๕．๑．๒．\％โรคเรอน เบ็น
โรคที่พนมากในกาคตะวันออกเฉียงเหนี่ ในการสำรวจเมื่อบี พ．ศ．๒ะง กะว่าจะ はと， 2 มผูบวยทังหมดทั่ประเทศ ประมาณ

# การกระจายของโรคต่าง ๆ ในประเทศไดย 

$\boxed{\infty} 00,000$ คน
（2）โคงงการควบคมโรคเรอน
 แล้วต่อมาขยายจิกไปถึง ดยู่งหวัด ใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ จังหรัด ใน ภาคเหนีอ และ ฮจ้งหว้ดในภาคกลาง（19） ในการส่ารวจเมื่อ พ．ศ．๒๕๐๖ ใน
 ๔๖๕ คน พบว่าเบ็นโรคร้อยละ o．๒๒ บางจังหวัจ เช่น ขอนแก่นแลละอบดー かa $ะ$ ราชธานมสงถึงรอยณะ ด．๓๖ และ ๓．๒ ตามลำดับ（19）

ในการสำรวจเมี่อ W．ศ．๒๕๐ด ทำการ ตรวศพลเมือง ๗，ط๐ธ，๗สด คน พบว่า
 $0 . b^{\circ}(2)$

ในขณะนม้ ผูบ゙วยโำลังรักษาอยู่ตาม โครงการควบคมโรคเรูอน สถานพยาบาล
 กะว่ามียู้วยโรคน้อยู่ประมาณ ฮ ต่อ ด००० ขใงประชากร $(5)$ ชึ่งนับว่ายังสง ตยู่ และการควบคมย์งทำไปได้ม่ทัวถึง โรคนจึงย้งคงเบ็นบัญหาอยู่
ঞ.a.๒.b กามโรค มีผู

มาตรกตามโรคตามหน่วรควบคมกามโรค ในจังหวัตต่าง ๆ ะ๐จังหวัด ในบี ๒ะ๐の


 โรค สส，๓๓๔คน หรือร้อยละ ถ๐．๕๐ ส่วนใหญை่เบืน gonorhoea รองลงไปคื่อ syphilis กามโรคนบได้ว่าเพ่มขันในระยะ ๑๐บี ที่แล้วมาน้ แผะยังคงเบ็นบัญหา ต่อไป

> ๕.๑.๒.๗ ริดสืดวงตา

Trachoma และ conjuctivitis เบนโรคท พบมากโดยเฉพาะในเด็กในภาคตะวั่นอก เฉียงเหนือ และเบ็นสาเหตของตาบฮตที่ สำคัญ ในการสำรวจเมื่อ พ．ศ．๒๕๐b Wบ ว่าพลเมืองในจังหวัดนครราศสี่มา งส，สะ๕ คน เบ็นโรคนี้ร้ยดะ のส．ญ（20）เละ จังหวัดภูเก็ต ๒๗，๖の๓ คน เบ็นร้อย คะ 0.0 ๕

Trachoma Control Pilot Project U\＆ะ ต่อมาตั้งแต่บี ๒๕ด๐ มี mass campaign ในปี 凶๕ัด ถึง 凹๕の○ ได้ ทำการตรวจพตเมืองเกือบ ค ส้านคน พบ ผูบ゙วยโรคนก่า ต๐๐， 000 คน ในบาง ต่าบลพบโรคนถงงร้อยละ ๒๐ หรีย ๕๐โรค นี้แม้จะไม่ใด่โรศร้ายกนับว่าพบมาก และ เบ็นบัญหาในบัจจุนัน

## ๕．の．ゅ．\＆โรคหน อน

 พยาธิ เมื่อ พ．ศ．๒๕สย Sadun ได ราย งาน ผล การ ตรวจ อุจ จา ระนักเรียน ๓ด，000 คน คาก «๐ จังหวัด ในภาค ต่าง ๆ พบว่ามีพยาบิล่าไสมากถึงร้อยละ ๓๓ ถึง สb ต่อมา น．พ．สัวชร วัชรเสถียร ได้ทำการศึกษาต่อ และได้รายงานผลการ ตรวจอุจจาระ ๒ด๓，๗๐๓ คน ในทุกจังหวัด ทั่วประเทศ พบว่ามีพยาธิโดยเนลี่ยถึง วอยละ ๖๒．ในภาคใต้มีสงที่สดคีอร้อยละ สส．ส ส่วนใหญ่เบ็นพยางิ้สเดื่อน รอง ลงมาคือพยาธิ enterobias และพยาธิ ปากขอ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนี่อพบ ร้อยละ b๐ พยาธิใบไม้บับบมากที่สดใน ภาคเหนึดมี่อยละ \％๒．ฮ มีพยาธิไส้เดือน พยาอิปากขด และพยาธิใบไม้ตับ ภาค กลางมีร้อยละ ๓ธ่．ด แต่บางจังหว้ด เช่น ตราดก็มสงถึงร้อยละ ส๔ ส่วนใหญู่เบน พยาธิไสเดือน และพยาธิปากขอหนอนพยาธี้นเบึนบ๋ญหา ใหญ่สำหรับประเทศไทย การควบคมก ทำได้ยากจึงยังจะคงเบ็นบ้ญหาไปอีกไม่ น้อย

๕．ด．๒．む โร คติดต่อ อน ๆ ที่ระบาดประปราย ยงมีเบีน บ๋ญหาอยู่ โรคบดทั้งอมีบา และบาซิส－

ลารีย โรคไข้รากสาดน้อย โรคพิยสนขขบ้า แอนแทรกส์ คอับแแะไอกรนย้งคงพบ ประปรายโรคโปสิโอมยอ้ไลตีส ย้งคงเบ็น บ้ญญาเรื่อย ๆ ทุบี้ นบตังแต่การระบาด
 สมองอักเสบ เบ็นบัญหาใหม่ที่พบเพ่่มข้น

โดยทั่ไปแล้วโรคติดเช้อต่าง ๆ นบ ว่าเบ็นบัญหาัั้นแนวหน้า ๆองการแพทย์ ในประเทศ้ไทยแพทย์ทุกคนจะต้องประสพ ไม่เแ่ใดก็เง่หนึ่ง

๕．๒ โรคขาดธาตุอาหาร แม้ว่า ประเทศไทยจะมีอาหารอดมสมบรณ์่［รค
 ษาดอาหารกัยงมีมาก โรคนขตราตายโดย ตรงต่าจึงไม่ปรากฎชัดในการศึกษาสาเหต การตาย แต่เบ็นโรคที่บทขนอนามัยชจง ประชาชน อันเบ็นผลให้กระทบกระเทืคน โึงเศรษฐกิค โรคนจึงเบ็นบ้ญบหาที่สำคัญ

โรค beriberi จากการๆาดวิตามิน พบมาก ที่สดโดย เฉพาะ ในภาค ตะวันออก เฉียงเหนื่และภๆคกลาง การฮาดวิตามิน อี่น ๆ กัพบได้ท่วไป

โรคชาดธาตโปรตีน เบ็นบัญหาสำคญ โดยเฉพาะในเดิก ทำให้เกิดทัง Kwashi－ orkor และ Marasmus พบมากในภาค ตะงันจอกเฉียงเหนือ

โรคโลหิตตาง คาก การ ๆาด โาตเหลก กเบ็นบัญหาใหญ่พบท่ไไปทกาภาค ยู่งใน ท้องถิ่นทรกันตาร ยิงมีพผมมจงเบ็นมาก โดย เฉพาะ เมี่ด เกิดร่วรม กับ โรค พยากิ ปากษอ แสะกาวมีบตรหฝายคน ยู่งทำให ะ ะ เบนมากขน

โรคตตขอ พบมากในกาคเหนีด เข่น แพร่ น่าน เชียงราย แคะภาค ตะวันคตกเฉียงเหนีค เช่น คบถราฉธานี บครพมม ๆอนแก่น อดรูานี เบนต้น ใน บางท้่งถั่นเบ็นโรคที่พบบ่อยมาก การ สำรวจที่จังหวัดเชียงรายเมีอ W.ศ. ๓ฯะะ ตรวจพถเมีคง สด, bo๕ คน พบเบีน
 (range o.๗ ถึง \%ส. ๕\%) ในบางหม่บขาน พบมากถึงรขยละ ๕ส.ะ ช่วนการส่ารวค ที่งหหวัดแพร่ ๓๕ะ, ๙ด๔คน พบเบนน
 (range ร้อยละ 0. ๕ーด๙) แต่มี่บางหม่ บ้านที่เปึนถึงร้อยละ ส๘.๔ โดยที่รคน

```
            2 A' & d
```

พบมาก!นพาะบางทองเิน แพทยทจบออก ไปบางคนอาจต้องพบนัญหาน น ห หากไป ท่างานในท้คงถินที่เบ่นโรคนมาก


ภาตตะวันอกเเุียงเหนี่ และกาคเหนี่อ
 บตรับกาวรกษษที่โรงยาบาคต่าง ๆ ทั่ ราชคาณาจักร $b$,凶๗๗ และ $b$, ๗ส๓ ราย ตามล่าดับ

โรคอน่น ที่พบมากเบ็นพิเศษในบระ เทศไทย มฉีหงายโรค แต่ความสำคัญ มีน้อยกว่าที่กล่าวมาแล้ว

> วิจารณ์

ความ เตกต่าง ของโรค ทึ่พบใน บริการ ทางการเเพทยตาง ๆ

โรคที่พบ ในบริการทางการ แพทย์ต่าง กัน ได้แก่หน่วยแพทย์เคลูคนท่เว้าไปใน ท้องถินทรกันดร สถานอนามัยในจังหวัต ต่าง $\eta$ โรงพยาบาถประคำจังหวัดต่าง ๆ และโรงพยาบาถในนครหลวง มีถัษณะ แตกต่างกันมาก ทังนข้นคยูกับส่งเก่ยวข้อง หลายด้าน

ก. ปริมาณและลักษโะโรคในชมชน ต่าง $\geqslant$ นัแแตกต่างกันจริง ก ทังนโนคย่ กับระดับส์กาพ อนามั่ ลักษโนะสิ่ง แวดล้อม การสุาภิบาส การศึกษาตลขด จนๆนบษรงมเนียม ๆจงพลเมืองในถันนั้
ตารางทั่๑ แสดงเหตุตาย ค๐ อันดับแรกที่งายงานจากบางจังหวัด

|  | พระนคร | บุริมัย์ | จันทบุรี | อุดรธานึ่ | อยูชยา | นครนายก | ลำปาง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { จำนวนตาย } \\ & \text { ในบื ๒๔๐ะ,ค๖ } \end{aligned}$ | ®om，lema | ๔，๑๐๑ | b，oma | ๔，め）ఁర | ๓，Qme゙ | の，belome | ๔，Eூ毋め |
| เหตุตาย <br> อันดับ $๑$ | โรคในเด็กต่ำกว่าอบี ๒っ，๔๐๐ | ไม่ทราบสาเหตุ ชัด $๑, ๕ ๐$ ๕ | ไข้ ไม่ทราบ สาเหตุ ๓๐ल | ไข้ ไม่ทราบสาเหตุ ๘๐๓ | $\begin{gathered} \text { สูงอายุ } \\ \text { ๖ส์ย } \end{gathered}$ | ตายไม่ทราบ สาเหตุ ๓อง | ไข้ไม่ทราบ สาเหตุต，๐м๐ |
| bo | โรคหัวใจ ๑，๓の○ | ไข้ ไม่ทราบ สาเหตุ $๑$ ，ゅ๔๐ | โรคในทารกใน วัยอ่อน ๒๘દ๕ | โรคเด็กต่ำกว่า ๑ป็ ఎ๙゙ゃ | ไข้ ไม่ ทราบ สาเหตุ ๓ส๗ | ไข้ ไม่ทราบ สาเหตุ ぬ๐๕ | $\begin{gathered} \text { ชราภาพ } \\ \text { b๘๗ } \end{gathered}$ |
| $\infty$ | เน้้องอกร้าย लोకఁ | โรคษรา ๔สส | ชราภาพ boxe ex | อุจจาระร่วงและกระ เพาะลำไส้อัเสบบตตอ | วณโรค <br> बलm | ษราภาพ olown | โรคทารกต่ำกว่า ๔ สัปดาห์ ห๐๘ |
| $๔$ | วัณโรคระบบหายใจ ल川लle | ผอมแห้งเพราะ ขาดอาหาร เฉ๓๕ | เหตุตายไม่แจ้ง ชัด ๒๑ส | ปอดอักเสบ ๒0® | ชัก <br> ๑ด๑ | วัณโรคปอด <br> dé | กระเพาะลำไส้ อักเสบ ฉ๓๕๕ |
| ๕ |  | โรคทางเดิน อาหาร ๒๓๕ | มาลาเร่ย <br> ต๓ร | วัณโรคระบบหายใจ ๑๐๐ | ท้องอืด ๑๐๕ | มาลาเริย äd | วัณโรค <br> ๒๔డ |
| b | โรคอื่นๆของลำไส้และ เยี่อบุ ช่องท้อง ๔ส๘ | คลอดบุตร <br> ๓๐๖ | หวัด <br> ©anc） | มาลเเร่ย <br> ๑๑๑ | อ่อนแอแต่ กำเนิด ตษ๐ | ปอดบวม <br> ๒๘ | มาลาเร่ย ๑ย๘ |
| $\cdots$ | โรคแบ็คที่เรียอื่น ๆ ๔も匕も | วัแโรค <br> हल | หัวใจวาย ๖ъ | โรคแทรกครรภ์ และ คลอต छ๑ | อัมพาต <br> ๔๘ | ขาดอาหาร | ขาดธาตุอาหาร ब．d． |
| ${ }^{\prime}$ | โรคปอดอักเสบ mbo | ถูกร่าตาย ๓ę | ปอดอักสบ $\qquad$ blo | บิดทุกสนิด हడ | ตกน่ำตาช ๔డ | ท้องเดิน ゅ๔ | ปอดอักสบ <br>  |
| ¢ | โรคกระเพาะอาหาร และลำไส้อ่อน อใตฺ | อุบิติเหตุ <br> me | $\begin{gathered} \text { วัณโรค } \\ \text { bo } \end{gathered}$ | จุบติเหตฺ <br> „0 | 1）อดบวม | มาดทะยัก <br> ๑๕ | อุบติเหตุ ถูกม่า |
| ๑๐ | โรคไข้ จับสั่น \＆゙๔ | ทัวใจวาย <br> lose | ชัก <br> мल | เหน็บชา loo | ไทฟอยต์ <br> ms | เหน็บชา <br> ょ | $\begin{gathered} \text { คลอดบุตร } \\ \text { ๑を゙ } \end{gathered}$ |

ตารางที่ ๒ อังาเด็กอายุต่ากว่า ๑ บ゙ ตายในพวะนครและต่างจังหวัด

|  | เด็กเกิดทั้งหมด | เด็กตาย <br> （จายต่ำกว่า ๑ บี） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | จำนวน | อัตราต่อเด็ก เกิด $๓, 000$ คน |
| รวม ๕๓ จังหวัด ในส่วนภูมิภาค | boo，oda | 凹む，凹ロ | 600．O6 |
| จังหวขจพระนคร | ๗d，m®m | m，めめb | 6d．๒o |
| รวม ๕์ จังหวัด | bodresum | 6stomb | ©®．do |
|  |  |  |  |

ตารางที่ ๓ อัตราแม่ตายจากการคลอดในพระนครและต่างจังหว้ด

|  | เด็กเกิดทั้งหมด | แมตาย |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | จำนวน | อัตราต่อเด็กเกิด ๑,๐๐๐ คน |
| รวม ๔ะ จังหัด ในส่วนภูมิกาค |  | の，¢¢＠ | ๓．๗の |
| จังหวัดพระนคร | ๗入．m®か | 6 \％ | 0.86 |
| รวม ¢๐จังหว้ | Kむd，¢のd | の，心め M | m．no |

（สถิติรวบรวมผากรายงานประจำปี ๒๕๐๖ ของงนามัยจังหวัด）

| 18 | จุพาลงกรณเวชสาร |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ${ }^{\text {a }}$ |  |  |  | － | ＋ |
|  | $\stackrel{?}{\square}$ |  | cre | \％ |  |  |
| $\stackrel{\varepsilon}{c}$ | －쿤 | $\begin{gathered} \text { yon } \\ \text { Br } \\ \hline 8 \end{gathered}$ |  |  | $\xrightarrow{\square}$ |  |
|  |  | $\begin{aligned} & y_{8}^{8} \\ & z_{2}^{2} \end{aligned}$ |  | \％ |  |  |
| e $\stackrel{\text { E }}{=}$ $\stackrel{\rightharpoonup}{-}$ | 曆 | $\begin{aligned} & \circ \\ & \cline { 1 - 10 } \\ & \cline { 1 - 3 } \end{aligned}$ |  |  |  |  |
|  | $\begin{aligned} & \text { 驾苞 } \\ & \hline \end{aligned}$ |  |  |  |  | $\sim$ |
|  | 馬 | 约 | \％ | （1） |  |  |
| $\stackrel{\underset{\sim}{2}}{\stackrel{\rightharpoonup}{2}}$ | $\stackrel{\stackrel{0}{0}}{\circ}$ |  |  | ¢ \％\％ | （rer |  |
|  |  | $$ | ¢ |  |  | $\begin{aligned} & \circ \circ \\ & \text { oo } \\ & \text { چु } \\ & \dot{\circ} \end{aligned}$ |
|  |  | （ex |  |  |  |  |
|  |  | － |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \stackrel{\partial}{\partial \sim} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{E} \\ & \stackrel{F}{E} \end{aligned}$ | 菏 | 鹪 |  | （ers |  | $\begin{aligned} & \circ \circ \\ & \stackrel{\circ}{6} \\ & \dot{\ddot{\theta}} \\ & \hline \dot{y} \end{aligned}$ |
|  |  |  |  | 为为 |  | \％ <br> \％ <br> \％ <br> den |
| $\underset{\pi}{\pi}$ |  |  |  |  |  | \％ |
|  |  |  |  |  |  |  |

ตารางที ๕ การกระจายของโรคในระบบต่าง ๆ ในโรงพยาบาลในนครหลวง
（\％）

|  |  | ศิริราช | หญิง | เด็ก <br> ๖セせ๐る | ตำรวจ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gastrointestinal | ๑๐．b | ๙．๗） | ๑．๒ | ๑ส．ส | ๑๐．๔ |
| Infectious Dis． | ๔．๒ | m．${ }^{\text {b }}$ | 0．．．） | 10\％．ロ | －6．0 |
| Respiratory | $๔ .0$ | m． 0 | 0.8 | ๑を．b | ๕．ه |
| Nervous | ๓．ด | m．t | －．区 | ह．б | ๑๔．ผ |
| Cardiovascular | ๔．m | ๓． 0 | о．弓 | b．a | m．б |
| Kidney \＆urology | ๒．a | 60．c． | $0 . m$ | ๑．๕ | ๔．m |
| Dermatology | ๑． 10 | o．b | －．๔ | 6．b | －．\％ |
| Hematology \＆R．E． | 0．d | ๑．๔ | o．be | ๑．๒ | ๑．๔ |
| Endocrine | ๑．๔ | の．๒ | о．๕ | 0．๑ | $\bigcirc$－．๒ |
| Eye | ๒．๒ | m．o | 0．m |  | －．ber |
| Oral \＆ENT | ๑．๕゙ | ๑．๗） | $0 . \infty$ | ๕๔ | 0.6 |
| Bone \＆Joint | ๑．๓ | ๑．๕ | －．m | ๑．๑ | ๑๐．๕ |
| Psychiatry | $0 . m$ | ๑．b | $\bigcirc$－¢ | － | ๑．ऐ |
| Superficial \＆ unspecified wound | $0 . m$ | ๑．ヵ | 0.6 | － | ๖．б |
| Nutritional | $0 . m$ | －．m | － | ๓．0 | o．b |
| $\mathrm{Ob}-\mathrm{Gyn}$ ． |  | ๕๕．๔ | ๘๖． | － | 0.3 |
| Unclassified | $\cdots$ | м．） | ๓．๘ |  |  |
| รวมผู้บววย | bo，bomb |  | ma，beno | ，bob | ¢，๔๕๕ |
| รวมเฉพาะ general | ๑๑，¢\％ | ๑๗）boo | ๔，శ๔ర | b，boob | ๕，๕bog |
| รวมเฉพาะ $\mathrm{Ob}-\mathrm{Gyn}$ ． | ๑，هЬ๑） | ロЕ，๓๑め） | mbっち区ざ | － | ๓®̛ |

（\％）

|  | สายงาน กองทัพ <br> บก | อยธยยา <br> ๒ฐ゙のの | พระ พทบบาท ゆロ゚のツ | ราษบุร่ | ฉะ 1ชูงทรา ๒๕๕ดด | $\begin{gathered} \text { นคร } \\ \text { สวรรค์ } \\ \text { ほே๕ด๑ } \end{gathered}$ | ลำพู | ลำบาง | ตร้ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Gastrointes． tinal | ๑๔．ร | ๒om．le | ๒๔．b | ๒の．๕ | ๑๗）．区 | ๑๘． | ตส．๙ | ๑．๔．๔ | ๒ツ．a |
| Infectious Dis． | alob b | ๑๑．० | のส゙ツ | む．の | ๑๐．0 | ตm．m | 6.6 | $๕ .0$ | ๘．๔ |
| Respiratory | ๑も．๔ | ๘．๗） | ๕．¢ | ๔．๕ | d．m | ¢．${ }^{\text {d }}$ | 厄．b | ๔．డ＇ | の๑．${ }^{\text {a }}$ |
| Nervous | c．a | ๔．ఱ | ๕．b | b．b | ๕．O | 0．10 | ๕．O | m．t | b．o |
| Cardiovas． cular | lo．6 | lo．b | の．๕ | ๑．๑ | ほ．ね | ๒．ส | Q．b | \％ 0 | los．los |
| Kidney \＆ Urology | пn．m | ๒．c） | b．b | ต．E | ๓．ق | （a）c） | $\omega .0$ | ๔．¢ | m．${ }^{\text {c }}$ |
| Dermatology | m．a | ต．${ }_{\text {cu }}$ | 0.0 | 0.0 | 18． 6 | 4090 | ๑． $\mathrm{ci}^{\text {\％}}$ | 0．m | 10．0） |
| Hematology \＆R．E． | ๑．Ш | ๑．ส | \％${ }^{\text {a }}$ | ๑．${ }^{\text {a }}$ | lv． log | ๑．๗ | $0 . b$ | 0.0 | ๓．๕ |
| Endocrine | O．N | ०．๑ | 0.6 | $0 . b$ | 0.6 | 0．${ }^{\text {d }}$ | ๑．๑ | 0．\％ | 0.6 |
| Eye | $0 . \omega$ | $\bigcirc$ | ब．\％ | 0.6 | の．${ }^{\text {\％}}$ | －．๕ | 0．m | 0.0 | 10.0 |
| Oral \＆ENT | －． | 0.0 | C．m | Q．6 | ш．${ }^{\text {a }}$ | \＆． | ब．a | ส．b | lo．6e |
| Bone \＆Joint | c，ap | O．60 | 0.6 | le．d | ๑．6 | lowom | m． 0 | の．a） | 0．E |
| Psychiatry | ＊ロ | ๔．๕ | ©．0） | ๑．凶 | 0.5 | 0.0 | 0．\％ | 0.0 | の．${ }^{\text {an }}$ |
| Superficial Unspecifiedt wound | m．${ }^{\text {m }}$ | 2．O | 2．0 | 2．m | Qlo．m | ๑๐．\％ | ๑®．b | ๓．＊ | बด．0 |
| Nutritional | 0．${ }^{\text {b }}$ | O．区 | 0．m | ०，© | ๑．๔ | 0．m | 0．m | $0 . b$ | 0.6 |
| Ob －Gyn． | 2．b | ๑ย์ | ๑ल．० | เ0．a） | 60． | ๑ส゙む | loxara | mo．s | ๑¢．ด |
| Unclassified | ＠0．0 | ๔．0 | ¢． | 10．m | 1．0．0 | Le．a | ๕．b | 0.07 | b．en |
| ผู้ว่วย |  | m， bab | E，lacion | ๑๐，¢¢を＠ | m，๔๕o | の），むda | m，${ }^{\text {a }}$ | ๑，『द्ठ | m，$n$ dal |

การกระจายของโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย
ตารางทิ ๗ การกระจายฐจงผ้บี่รยตามแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาส

|  | คิริราช \％ | เช่ยงใหม่ \％ | วชิรพยาบาล | ภูมิพล \％ | นครสวรรค่\％ | ชลบร์ \％ | ปราจันบุร์ \％ | หาดใหญ่ \％ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| แผนกอายุรกรรม หรัอ โอสถกรรม | ल． | ๒๓ッ．9 | ๑๒．の | ๓ส．b | ๕゙る．の | ๔๓．ひ | be．b | ตส．๑ |
| แผนกศัลยกรรม （ววมออร์โธบิดิคส์） | ๑๕．๕ | ゆฺ๔．๒ | ๑ส゙○ | ๓๒． | ๒๔．๑ | ๒๒．．6 | bon．๕ | のon．em |
| แผนกสูติ-นริเวชกรรม | ๕．๒ | mul． 0 | ¢m．b | ๑๔．ซ | ๑ส（๗） | Łャ๑．b | ๖．๘ | c．a） |
| แผนกกุมารเวชกรรม | ๑๓．を | ๑๑．๕ | ๑๐．10 |  |  | ๑๐．๑ |  |  |
| แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก | む．a | $\alpha^{\text {a }}$ b |  | ๑๓．ひ | O．\％ |  |  |  |
| หมายเหตุ | ๑．๕ เบ็น ออร์โธบด้คส์ |  | $\begin{aligned} & \text { b.๔ มุสลิม } \\ & \text { ๒.ส (ออร์ } \\ & \text { โธบดคสส์ } \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |

จฬพาลงกรณเวชสาร

|  | ภาคกลางส จังหวัด | ภาคเหนื้อल จังหวัด | กาคตะวันออกเฉน้ยง เหนื้อ 3 จังหวัด | กาคใต้ ๙ิงหววัด | ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด | รวม ๒ร จังหวัด |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| จ่านวนศนไข้ทังหมด | ¢Ob， | ๖๔（1）¢ | の๑ゆ， | ต00，๘స | ๑๔．ส๘๐ | ๑๖を¢』¢（000\％） |
| ๑．ไข้หวัด |  | ๑もらせの（๑を．๕゙囚） |  |  | Бส๘（b．bb） | ๕0のめの（๑๓．๕๐） |
| ๒．โรคทางเดินอาหาร | छЕส¢（を．円ส） | の๒ロの（の๑．ด๓） | ๑๒๓をの（๑๐．ちด） | bo๔cl（ぇ．bm） | ๑๓๓๓（๑๐．bส） |  |
| ๓．โวค หิด－เหา | ๑b๔めめ（๑さ． | ๓๕゙¢（0．๕を） | สtoc）（ف．む๘） | GO飞（0．cal） | － | ๒うตดめ（a．cb） |
| ๔．มาลาเร่ย | ๑०๘๙（0．を๘） | ゆぁぁ（0．匹b） | ちゃ○（0．๕๕を） | ๑๓๓๕๐（จ๘．๐๕） | ब） | lomのctb（b．lob |
| ๕．โรคตา |  | ๕खゆ（む．0を） | ๑๐๑を（b．00） | のสゆल（๒．bब） | む๙の（п．ひむ） | ๒ロ๔๒も（๕．ひ○） |
| ๖．โรคผेวหนัง | ๔๕สด（a．mo） | －もも๔（๓．Oб） | ๑ธ๘๕（๑．ल๐） | の๔b๕（๒．0を） |  |  |
| ๗．อุบข้เหตุ－บาดเจ็บต่าง ๆ | ๓๕ャ๐（п．円๐） |  | हねo（0． 0 ） | のสb๕（lobb ） | bสब（๑．జప） | ๗た๒๔（๒．の区） |
| ส．โรกเหนับพา |  | ๑๓๔が（๒．0\％） |  | のエ゙った（๒，ロ๕） |  | のた人\％（6．ดの） |
| ะ．วัณโรค | ๒๑円（0．๒0） | 大ल（0．0ヵ） | bon（0．0b） | 600（0．1\％） | ๑สด๑（๑ส．ร๘） | mndo（0．6่๑） |
| ๑๐．โรคขาดอาหาร | ๔（ - ） | － |  | ถ¢（0．凶m） | － | ตดmb（0．ส๕） |
| ๑๐．โรคเทรกครรภ์และคลอด | ๕ね๕（0．๔०） | ๔డ๔（0．๗๕） | ๑を¢g（0．の๙） | ๑๕๐（๑．๕๐） | － |  |
| ๑๒．คอพอก | 100 （0．060） | ๘డ๔（0．凶๕） | ๕しゃれ（0，«b） | の）（－） | － | ๑๐๔も（๑0．๒お） |

ๆ．ลักษณะ ญริ การ ทางการ แพทย์
ๆ เช่น ๆอบเขตความสามารถของ แพทย์ เครี่องมือ เครื่องใช้ ตคอดจน นโยบาย ย่อมทำให้ปริมาณผู้บ่วย ที่รับ การรักษาดัวยโรคบางตย่าง มารับบริการ มากกว่าโรคอย่างอื่น เช่น โรงพยาบาล ใหญ่ ๆ ย่คมมีขอบเขตความสามารถสูง จึงได้รับการปรึกษาหารือ และรับรักษา ผ้บ゙วยที่มีโรค ที่การวินิจฉะยหรืคการรักษา มีลักษณะสลัขับซ้น มากกว่าโรงพยา． บาถขนาดเล็ก หรือสถานีอนามย

ค．ลักษณะทางสังคมอย่างอี่น ๆ มี ส่วนทำให้ผูป๋วยไปรับบริการทางการแพทย์ แตกต่างกัน เช่น การคมนาคม ความ กระตึอรือรันที่จะรักษาโรค เบีนต้น

ท้องถิ่นใดการคมนาคมสะตวก ประ－ ชาชนก็นยยม ไปรักษาย้งสถานที่ ซึ่งมี บริการดีทส่สด แต่หากการคมนาศมลำบาก ผูข゙วยเจ็นก็้ำเบึนต้องขอรับการรักษาจาก บริการทางการแพทย์เท่าที่มีอยู่

ในท้องที่บางแเ่ง ประชาชนซาจมอง ข้ามโรคบางชนิด หรือคาการบางอย่าง ที่ เบ็นกันอยู่มากและไม่ค่อยรุนแรง คนไม่

ไปหาแพทย์ให้ท่าการรักษา เม่อมีการ ๙ำรวจหรือมีหน่วย เคลื่อนที่ขข้ไป ให้ บริการตรวครักษา หรือเมื่อได้วับสจ๙ึกษา ดัน ผูบ゙วยก็จะ＂ปหาแพทย์มากขึน การมีร้านขายยาได้ดยเสรี หรี่มี แพทย์เกี่อน คะลดปริมาณผู้บี่รยปปรับ บริการทางการแพทย์ที่ถกต้อง

ดังนั้น ในการพิจารณาสถิต้ผูบี่ยด้วย โรคต่าง ๆ ที้เดัรับมาจากต้นตอต่าง ๆ ย่อมต้องพิจารณาถึงข้อเกี่ยวข้องดังกล่าวนี่ ด้วย และใช้สถิติหลายแง่ประกอบกัน จูง จะสามารถประมาณฮุบติการคริง ๆ ๆอง โรตต่าง ๆ ได้

## โรคในชุมชนด้อยเศรษฐกิจจ

$\mathrm{McDermott}^{(31)}$ ได้กล่าวไว้ว่า กาง กระจายของโรคต่าง ๆิ นั้ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ แกนกลางส่วนใหญ่ ซึ่ง ประกอบด้วยโคคเหมีอนกันในทุก ๆ แห่ง และทุก ๆ ธมชน ได้แก่โรคที่เกดขนแได ไม่ว่าจะดยู่ในสกาพใด กับผิวประกอบ ด้วยโรคซึ่งแตกต่างกันไปในท้องถิ่นต่าง ๆ ผิว นี้มี ความ หนา แตกต่างรัน ใน ทอง ถิ่น ต่าง ๆ
*ำหรับชมชมซึ่งฐานะ ความเบ็นอยู่ ไม่ดี ได้แก่คนจนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่๋ หรือแถวชานเมืองใหญ่ ๆ คนที่มีอยู่ใน ชนบทตามบ้านต่างๆ มีลักษณะกระจาย ฐจงโมคคล้ายคลึงกัน คือ ประกอบด้วย ๓ ส่วน

ก. Core pattern คือ กลุ่มของ โรคที่พบได้ทัไไปทุกห่ง ไดแก่ โรคใน ระบบต่าง ๆ โรคทางศัลยกรรม ผีดาษ วัณโรค เบึนข้น

ข. Pneumonia-diarrhoea
complex โดยที่ในชมชนดังกล่าวน้มัก คะมีอัตราการเกิดสง ประชากรจึงประกอบ ด้วยเด็กเบื่นจำนวนมาก โรคเด็กจึงพบ ได้บ่อย โรคเหล่านีการรักษาและกาง บ้องกันได้ผคไ่เต็มที่ อัตราตายจองเดก จึงสง คีอ pneumonia และ diarrhoea ซึ่งเบ็นโรคซึ่งไม่มวสรักษา ให้เด็ดปาด อย่างโรคต่าง ๆ ในผ้ใหญ่ การป้องกันก็ ทำไม่ไต้ เด็กหายแล้วกลับไป ในสั่ง แวดล้อมเดิมโาจะเบ็นดีก

เศรษจจานะ การศึกษา ขตงประฐาชน เหล่านกัมักจะไม่ค่อยดี โรค ฮาดอาหาร
 คงมมาก ทำใหบญหานยงมมากฐน

ค. บัญหาเฉพาะถิ่น ส่วนใหญ่เบ็น

โรคจาก Vector-macroparasite ซึ่งมี ลักษณะเฉพาะเบ็นท้องถิ่นไป เช่น มาณาเรีย โรคพยาธิปากขอ ริดสีดวงตา เบ็นต้น คากสถิติโรคต่าง ๆ ในประเทศไทย จะเหนได้ว่า เราสามารถแบ่งได้เบึน ๓ ส่วน เช่นเดียวกับ McDermott กล่าวไว้ว

โรคเกือบทุกนิในต่ารา เราพบได้ ในประเทศไทย ด้งที่เหนไไ้้จากโรคต่าง ๆ ที่มีรายงานในวารสารต่าง ๆ และรายงาน สถิติษ่งโรงพยาบาลใหญ่ ๆ

อัตราการเพิ่มของประชากรในเระเทศー ไทย มีถึงร้อยละ ๓.ฆ ต่อบี ประชากร อายต่ำกว่า งะ ปี มี๊ึงร้ยละ ธm.ゅ โวคเด็กจึงมีมาก อัตราตายฐองเด็กแรก เกิด แม้ว่าจะลดลงจากเมื่อะ๐ปี ซึ่งมี ถึง moo ต่อเด็กเกิด,, 000 คน ลงมาเหลือ ๒๒.ส กับังนบว่าสงมากทีเดียว คากสถิติ ของโรงพยาบาลเด็กคะเห็นได้ว่า โรคระบบ ทางเดินอาหารโดยเฉพาะโรคท้องเสีย และ โรคอ้กเสบในระบบการหายใจ พบได้มาก

ต่าหงบบับญหาเฉพาะถิ่นของเราที่สำคัญ กมี วัณโรค มาถาเรีย โรคเรศน หนคนพยาธิต่าง ๆ ริดสีดวงตา โรคขาดธาตะนึ่ว


ศาสตร
ในกางให้กางดึกษาแพทย์ หรี่กการ ทำให้นแบ็นแพทย์นัน มีความจำเบ็นที่จะ ต้องก่อให้เกคกิ่งตต่าง ๆ ั้ วนหลายอย่างใน
 $m$ Wอก

ก. ให้ความรูความสามารก ทักษะ ที่ะะไบใช้ในการด่าเนินงานในยาชีพแพทย์

ฐ. ให้กวามสามารถที่จะเพิ่มพูน และ ดึกษาหาความร้ต่อไป หตังจากจบแล้ว ใหงงความเบึ้นแพทย์ ได้่าไปตตอคชีวิต ทั้งนี้พราะวิชิาการทางกาวแพทย์ เตริู่่ ข้นเรื่อย ๆ และเปลี่ยนแบลงไปอย่าง ววดเร็ว คำเบ็นที่แพทย์จะต้ขงเสริมสรัาง ความรู้ให้ทันกับความเดริญดดังกล่าวอยู่ เสมอ คึงจะสามารถทำหน้าที่แพทย์ในการ

 แพทย์ในบีจจุบัน หากไม่มีความรู้พื่มขึ้น เกย ภายในเวคา ค๐ - ธ๐ บี ก็คงจะไม่ ๙ามารกเบ็นแพทย์ไ้า

ค. เตริมสร้างบัญญา คุณตรรม และ คริยกรรม ในการที่าะ ประกอบอาชีพเบ็น

แพทย์ เป็นบ๋ญญาขน เบืนผู้นําในสังค ตำหรับข้อ ป. และ ค. อยู่นยกเหนีอ ขอบเๆตของบทความน้้ืึงคะยุติไม่กล่าว กึงต่ต่อไป สำหรับข้อ ก. คือ ความรู้ความ สามารกที่คะไบใช้ประกอบยาชีพเพทย์ นั้น้นอยู่กอ่าแพทย์ที่งขออกมานั้น ตะ ไปประกอบอาชีพเบึนแพทย์ประเกทใด ซึ่ง พอศะกล่าวได้ดังนี้
๑. แพทย์รักักาทั่วไป คือ แพทย์ ซึ่งให้บริการการรักษา แก่ประชาชนที่ บ่อยเค็บ ที่มาขอรับการักษา ไม่ว่าจะ เบึนโรคอะไรก็าม ฐึ่งได้แก่แพทย์ที่เระ กอบอาชีพอิสระส่วนใหญู่ และแพทย์ ประจำสเานีอนาม้ย หรีอนระจำอยู่บริการ ทางการแพทย์แก่ชุมฉน ในชุมชนใดมี แพทย์น้อย แพทย์ที่มี่ยู่กำาเบ็นต้องให้ มริการ ทางการเพทย์ในทกด้าน โดย ปกติแล้ว ประเทศชาติย่อมต้องกการแพทย์ ประเภทนี้มากที่สด ในการประชุมสัมมนา
 วัตุถประสงค์ของการคึกษาแพทย์ ไค้ให้ ตร้าง "แพทย์มาตรฐาน" ซึ่งภายหดัง จากได้วับกางผืก อบรม เบ็น แพทย์ ยึกหัด

๑ ปีแล้ว คะมีความรูความสามารถพต ที่ ใ์ใหบริการทางโางแพทย์แก่าชุชนได้
๒. แพทย์บ้องกัน ซึ่งจะเรียกเบ็น ชี่ออน ๆ เช่น แพทย์สาธารณสรู แพทย์ สขาภิปาล อนามัย ๆ ล ๆ ซึ่งรีหน้าที่ ด้านบ้องกันโรค ส่งเสริมอนาม้อ ตลอดจน การ ให้ บริการการ ศึกษา ด้าน อนาม้ยและ โรคแก่ประชาชน โคยที่ในประเทศไทย
 ด้านนจึงมีความค่าเบ็นมาก
 สาขาเท่าน้น โรคที่การแพทย์เศริญไไปมาก วิชาการแเะะเทคนคคต่าง ๆ ขยายตยก ไป คนเโินความสามารถของบุคคล หนึ่ง บุคคล ใด คะมีความรั้และความสามารกในทุก สาขาได้ หากต้องการใหการแพทย์เตร่เู และมีบริการการรักษาทด่งี่สตที่จะดีได้แก่
 ทาง ซึ่งคะรับหน้าที่รักยาผู้บ่วยซึ่งมีโรค ที่เกินกำลังๆองแพทย์รักษาทัวไป ศะทำ การบำบัดได้ แพทย์เหล่านี้จะต้องประค่า ๑ย่ตามโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาส จนาดใหญ่ ความต้งการแพท ช่ประเภทนี

จะมากขนเร่อย ๆ หากษยายกิจการทาง การแพทย์ที่ออกไปให้หึงประฐาชนกว้าง $\%$ ขวางมากัน
๔. ครแพทย่ แพทย์ที่จบมาจำนวน ข
หนึ่งคะต้องทำหน้าที่ ผลิตแพทย่ต่อไป ยิ่ง มี ความจ่า เบ็น จะต้องเพิ่ม ปริมาณ แพทย์ เพื่อ ขยายบริการ ออกไปสู่ประธาชน ที่อยู่ ห่างไกล และเพื่อให้ทันกับการเพิ่มของ ประชากรแล้ว การผลิตครแพทย์ก็เบ็นสิ่ง จำเบ็น
๕. แพทย์นกกวจจัย การวิจัยเบ็นสั่ง คำเบ็น เพื่อความ กัาวหน้า คนและโรค ตลอดจน สภาวะ อื่น ๆ ใน ประเทศ ไทย ย่อมแตกต่างจากที่น เราจึงจำเบ็นต้อง ทำการ ริจ้ยใน บ๋ญหา ของ เรา เอง ให้การ ปฎิบตงานของเราได้ผลดมีปประสิทิิภาพดี ที่สด นอกจากนี้ในสังคมของโลกซึ่งจะ ต้องมีการแลกเปลี่ยนสัมพ้นธ์กัน การให้ บ้างย่อมดีกว่าการรับแต่ายเดียว การ วิจ้ย เพ่อให้ดด้ความรู้เบ็นประโยชน์แก่โผก โดยทัวไปก็ก่อมมีคณค่า
3. แพทย์นักบรัหาร โดยที่แพทย์ บางคนจะต้องเบ็นผู้น่าในหมู่แพทย์เองหรือ ใน team ขคงงานหรือในสังคมฉี่น การ

# การกระจายของรรคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

บริหารจึงเป็นหน้าที่ขดงแพทย์ค้อย ไม่มาก ในสายกลาง เรากวรศะผติตแพทย์

く 2 กนอย

โดยปกติแล้วแพทย์แต่ละคนจะกระทำ หน้าที่เบนแพทย์หลายอย่าง ในเวลาเดียว กัน แพทย์รักษททั่วไปกับแพทย์บืองกัน บางทีแยกกันไม่อยก แพทย์เฉพาะทาง บางที่ด้งเบึนแพทย์ทั่วไปด้วย ครูแพทย์ ควรต้องเนึนท้งแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ ทั่ไป และนักวิจิย จึจเบ็นสึ่งที่น่าคิคค่ว แพทย์ ที่คะกบ ออกไป คากโรงเรียน แพทย์ คะ ต้องปฏิบิต หน้าที่ใน ด้าน ใด อย่าง ฉะ เท่าใด การตระเตีียมที่เหมาะสม คะ ช่อย ให้ เษา มี ความรู้ ความ สามารถ ออก ไปใช้ใด้ดีมี ประสิท กิภาพที่สุด

หากการ ศอนอบรมหนักไปในทางแผพย่เฉพาะทาง เปาก์ศจออกไปได้าหน้าที่แพทย์รักษาทั่วไป ไต้คำบากหรีดไม่เที่าที่ควร และหากสอน อบรมให้แพทย์ทั่รไป คาามสามารกที่งะ วิจัยคน้คว้าก็ย่อมต้ต้อ้อยลง

แพทย์ แต่ ละคน ที่งบออก ไป จาก โรง เรียนแพทย์ ไม่จำเบ็นต้องไปทำงาน เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่จาเบ็นที่เขาจะต้อง มีการตระเตรียมเหมีอนกันไปหมด ยิ่ง ตารางโรงเรียนแพทย์แล้ว วัตกุประสงด์ ของการผลิตย่อมแตกต่างกัน
 undifferentiated doctor หรือ multipotential doctor แล้ว เมื่อไห้งับการผึก อบ รม ต่อไป ใน ทางที่เเขา เลีอก ก็จะ เบ็น แพทย์ในทางนั้น ได้ประสิทธิภาพสูสด หากนิสิตเพทย์ผ้ำ ได้ตัตินทางงองเขา
 โ๐กาสที่จะตตรียมตัวไปทางนั้นได้ การ คัดให้มีวิชาเลือก คะทำให้คณสมเิต - , : 24

ดังกคาวนัน
ในการสอนอบรมในโรงเรียนแพทย์ ของเรานั้น จำเบ็นต้องสอนสิ่งต่าง ๆ ึึ่ง พอแบ่งได้ดังนี้
๑. แกน พื้น ฐาน ของ วิชา แพทย์ ให้เขามีความรู้พื้สู้านเพื่อให้รี ความ สามารถที่งะเข้าใจและทำการตึกษาต่อไป ได้ ใน แกน นี้จะต้องประกอบ คัวย วิชา

๒. แกน ของ วิชา แพทย์ สำหรับ แพทย์ในประเทศไไย โตยที่กางเพทย์ ในประเทศไทยผิดแผกนตกต่างไปจากการ แพทย์ในประเทกอื่น ส่วนน้้องความร้ จึงหมาย ถึง เนื้อาวิฉาที่เพกย์ ใน ประ เพศ ไทย ไม่ว่าจะ ทำงานในทางใดตะ ต้องมีความร้

ดังจะเห็น ได้ว่าโรต ติดเช็อที่เกิดจาก จุดชีพต่าง ๆ เบ็นโรคที่พบมากที่สดใเน ประ เทศไทย โรค เหล่าน เบ็นโรค ที่ควรจะ บ้งงกันได้ และขนคยู่กับราวะแวดล้ม่ม ทางสังคม การศึกษาแพทย์ในประเทศไทย จึงควรเน้นในด้านการบ้องกันโรค และ ภาวะ ๆองสังคมต่าง ๆ ในด้านการแพทย์ และ การ สา ธารณสุข ด้วย วิชา พ้นฐาน ที่ สนับสนุวิชาด้านน้ เช่น ตคชีววิทยา ปาราสิตวิทยา ระบาดวิทยา มนุษยวิทยา เบ็นต้น กัย่อมมี้ำหนักตามสมคคร

โรค ที่เกี่ยว กับ การ ปาด ธาต อาหาร ต่าง ๆ กเบ็นบัญหาที่พบมากทั้งในเต็ก และผู้ใหญ่ จึงมีความสำคญมมากการ ศึกษา คำเบ็น ต้องคลมไป ถึงโกบนศาสตร์ (nutrition) ต้วย

โรคอื่น ๆ ที่พบมากเบนพิเศษในประ เทศไทย กัมีความสำคญูลดหลันกันลงไป出 ${ }^{\prime}$ d ${ }^{\nu}$ ํำ ๓. เนอหาวชาแพทยทจะตองนา - d ไปไช้ไนการเบ็นเสททย่ประเกทต่าง ๆ ส่วนน ปัอง วิชาแพทย์ ย่อมแตกต่างกาน ไป ตามวัตถประสงค์ของการศึกษา แล้วแต่ ว่าเรามุ่งหวังที่งะใหแพทย์ ออกไปทำงาน ในด้านใตราก เราต้องการจะไ้ดพทย์ รักษ่ทั่วไบในระดับใด หร่อ undifferen.
tiated doctor ที่จะต้องได้รับารผึกอบรม ต่อไปจึงศะใช้งานได้

สำหรับการเบ็นแพทย์เฉพาะทาง คร แพทย์ และนกวิจัยนั้น คำเป็นที่งะต้อง ไดรับการผึกฝนขันหลังปวิญญาต่อไป คึง จะใชังานได้ จะไม่ฮังพิตารณาในที่น

หาก เรา ต้อง การ แพทย์ ที่ คะะอดก ไป ประจำในสถานีทางการแททย์ ในฐมฐน ในชนบท ほากจ่าเบ็นต้อง์ใหเขามีความรู ที่เขาจะต้ตงนำไปใช้ ซึ่งพคจะรวบรวม อย่างหยาบ ๆ ได้ดังนี้

ก. ศวาม รู้ เรื่องการเพิ่ม ประ ชากร และการบริการครอบครั่ เพราะบัญหา ประชากรเบืนส่งที่แพทย์่จะต้องใหบริการ แก่ามชน

ๆ. ความรัเรี่องการบ้องกันโรค และ วิอการบ้องกันที่าตะตองใช้ในชมชนตลอด จนบัดยหาทางสังคม สุงาภิบาลของชมชน

ค. ความร้เร่ยงการคลอตตลอตจนวิ่ แก้การคคอดล่ำบาก โรคแทรกการ ตังครรภ์พราะการคลอด ธรรมดา ในชมชน ชนบทนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในมือของนาง ผดงครร์า เมี่อเกิตโรคคแทรกการคผอด คึง คำเบ็นต้องเซ้แพทย์แก้ไข้ โดยที่อัตาเกิด ใน โมชน ในประเทคไทยยอ่าในระดับ มูง ความด้องการบร์การด้านนศ้งมี่าก

# การกระจายของรรคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ง. ความรูเรูงการปจมพยาบาก และ การรักัษาบาดแผลต่าง ๆ เพราะเบ็นสิ่งที่ พบได้มาก แคะคะต้องให้บริการแกบมมุน

ค. ความรูเรื่องโรคในเดก เพวาะ บระฯากรส่วนใหญ่ในชมฐนเบึนเดก

ฉ. ความ รู เร่อง วิ่ ธีารรักาษาโรศ ต่าง ๆ ที่พบมาก เช่นการอักเสบติดเชื ต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบการหายใค ส่วนบน แคะระบบการย่คยคาหาร โรค ผิวหนัง หิด เหา แคะโรคตา

หากはาต้องการแพทย์ท่จะท่างานแบ็น แพทย์ที่จะักษาท่วไปในนครหลวง เนคหา วิชาคำเบึนจะต้องแตกต่างจากแพทย์่ใน ชนบท การบริการ่ม่วนใหญ่เกี่ยวกับ การ รักษาโรคที่พบบ่ตย ๆ การวินคนัยโรค เบ่งต้นสำหรับโรคท่่จำเบ็น ต้องไดรับ การรักษาคากาแพทย์เฉพาะทาง การปฐม พยาบาลในตร์ก โรคตกเน้อในระบนาร แยใดห่าวบบน โรคทัองเดินทั้งเสียย่อม มีความต่าคัมูมาก

หากแพทย่ที่อกไปประดาตามโรง พยาบาลต่าง ๆ เึากจะมี่ส ภาพเบ็นแพทย์ เนพาะทางฆู่จำกัดเฉพาะวิชาอันมีความ ถึกต้นมาก น้ย แล้วแต่ๆนาตัคงโรง พยาบาลนน้ท

โรงพยาบ าลจุ พาลงกรณักับการศึกต่า
อบรมใหเบ็นเพทย์

หาก เท่ยบ ปริมาณ แคะ การกระ จาย ของโรคต่าง ๆ ที่พบในโรงพยาบาคจพาผงกรณ์ (ตารางที \&) กับการกระคาย ๆฺงโรคที่จะตัองสอนแล้ว จะเหนว่วมี บางส่วนคล้ายคถึงกัน แต่ส่วนใหถ่แตก ต่างกันมาก เช่นผ้บ゙วยทางสติกรรมใน โรงพยาบาณจพาคงกรณ์มี่ปริมาณสงมาก
 ผูบวยดวยเนคงคกชนดตาง ๆ มกงรอย
 ในโรงพยาบาถต่างจังหวด เบนนต้น การ ๆว้รงพยาบาลจ พาลงกรณ์โดยให้นสิติต เร่นโตยตรงทั้งตุน ย่อมได้นกไม่ตวง เบ้าหมาย ดังนน้น จึงจำเบ็นต้องกะแยก ส่วนที่จะน่ามาใช้ ใน การศึกษาแพทย์อฮก ไวให้หหหมาะสม
ความสมพพนธ์ของวชาท่เรยนกับโรค ทัพบ
11ริมาโน ๆองเวคาเรียนในวัชต่าง ๆ ไม่จ่าเบ็นจะต้องขนานใหตัตรา หนง่งต่อ กับปริมาณปคงโรคที่พบ ปริมาณเนี้าหา และความยากง่ายซองวิานั้น ๆ ย่อมต้อง ใช้เบ็นนำหน้กในการั่วง เพื่งหาคัตวา ส่วนที่เหมาะสม ในการจัตเวถาเรียนวิบา ต่าง ๆ

## ความจำเบ็นที่จะต้องม้วัตถุประสงค์ของ

การศกษาแพทยทเนชด
ในการวาง หลัก สตร หรีอ กระ ทำการ สอนใหบรรสผจใหด้ที่สด คำเบ็นคะต้องมี เบ้าหมายที่เน่ช้ดดังจะเห์นได้แล้วว่า หาก เราต้องการแพทย์ที่จะไปปฎิบิตงานด้านใด เรากต่าเบ็นต้งจัดหลักสตร และการสญน ใหสคดคล้องกับงานด้านน้น แพขย์ที่จบ คอกไปจึงจะความรัคความสามารถ ที่จะ ประสิทธิกาพสงสด การไม่มีวตถประสงค์ ที่แนชัด การสอนทำกันไปแบบพายคนละ ที กัจะบรรลเบ้าหมายให้คนจบออกมา เบ็นแพทย์ได้ แต่เๆาคาจไม่มีความร้ความ สามารกตรงตามที่ต้องการ และก่อให้เกิด ความล่าบากในการปฏิบิตงานของเขา

สรป จากสถิติพยากรชัพ และสถิติ $\stackrel{9}{2}$ ผูบว่ยในโรงพยานาล สยานีขนาม้ยและ หน่วยแพทย์เคลี่อนที่ พอจะสรปได้ด้งน ๑．อัตราการตายของเด็กต่ำกว่า ๑ ปี มีสงมากทั้งในพระนคร！เผะต่างคังหวัด

ษ．อัตราแม่ตายศากรารคลอด ย้ง สงมากในต่างจังหว้ด（๓ッด ต่อเด็กเกิด หนึ่งพันคน）แต่ในพระนครอัตรานี้สดลง ไปได้มาก เหลือเพียง 0. ต่อ ต่อเด็กเกิต เ่ หนึงพันคน

๓．โรงพยาบาลทั่ไปในนครหลวง มีผยี่วยสตินรีเดธกรรมมากเกินกว่าครู่ง
 หนงของผบ่รยรับไวทั้งหมด ส่วนโรง－ พยาบาลในต่างจังหวัดบต่ำกว่า（เพียง ร้อยสะ ส．ส ถึง ๓ด．む）

๕．โรดทีพบบ่อย ๆ ในโรงพยาบาล ต่าง ๆ ไต้แก่โรศระบบทางเด้นอาหาร โรคติดเช้อ และบาดเศับต่าง ๆ

๕．โคคที่พบบ่คยที่ สถานี่าง ๆ และ ที่หน่วย！พทย์เคลื่อนที่ ได้แก่ไข้หวัดโรค ระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหน้ง หิด และเหา การปฐมพยาบาลและการรักษา บาดแผล

๖．โรคที่พบมากเบ็นพิเศษใในประเทศ ไทย ได้แก่โรคติดเช้อต่าง ๆ และโรค ชาดธาตอาหารสำหรับโรคติดเช็อได้แก่ วัณโรค มาลาเรีย โรคเท้าช้าง โรค คุทะราด โรคเรูน กามโรค และ หนอนพยาธิ เบ็นตัน

ไดวอคารณ์ถึงแงต่าง ๆ เกี่วกับความ สัมพนธ์ข์ขงกระฆายโรค กับการศึกษษา แพทยศาสตร์

## ขอบคณ

ๆอฐอบคณนายแพทย์ผ้อำนวยการ โナพยาบาลต่าง ๆ ทั่วราชยิาณาจักร ที่ ท้ดให้ความร่วมมื่อส่งสกิตัผบี่วยให้ตาม คำขอ

## เอกสารอ้างอิง

1．รายงานประจำบื พ．ศ．ะะ๐๐ ของที่อนามย จังหวัดต่าง ๆ แกลงการณ์สาธารณสขของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บื่ที่ ๓ส เล่มที่ $ฺ, ~ ๔, ~ b, ~ ๙$,


2．Public Health in Thailand， Ministry of Public Health，Thailand， B．E． 2511 （1968）edition．

3．Statistical Report，Chulalong－ korn Hospital B．E． 2508.

4．Statistical Report，Women＇s and Children＇s Hospital，B．E． 2509.

5．Statistical Report，Siriraj Hos－ pital．B．E． 2508.

6．รายงานประจำบื ของสายงานการแพทย์ กองทัพบก．

7．รยงานสถิติของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วเาช－ อาณาจักร（ส่งมาโดยผู้อำนวยการโรงพยาบลลต่าง ๆ）

8．สารศิริราช พ．ศ．๒๕๐ด ทั้งบี้（สถิกิ ท้ายเล่ม）．

9．เชึยงใหม่เวชสาร พ．ศ．ฉธ์๐๐ ทั้งบี （สถิติท้ายเล่ม）

10．นิตยสารการแพทย์เทศบาล ๕ ：๓๒๓， どム．ดの

11．รยงานสกิติผู้ม่วขขของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของคณะแพทยศาสตร์ จุหาลงกรมมหาวิทยาลัย และ สภากชชาดไทย ร่วมกับ กรปป．กลาง．

12．Visith Sitprija et al．Evalua－ tion of medical problems in Ampur Ponthong of Roi－et Province．จพสท 50：304， 2510.

13．จรัส สุวรรณเวลา และ คณะ ประสพการณ์ ทางการแพทย์ที่าำบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรู่จุฬา ลงกรณเวชสาร；๑，๒๔๐๐．

14．อวย เกตุสิงห์ อาการว้้น การศึกษาทาง


15．มลิ ไทยเหนือ โรคติดเชื้อ สารศิริราช し凶 ：ఎ）

16．จเสวก ปริญญาพล การสำรวจกาวะไข้มาลา－ เร๋ยในท้องที่อำเภอเมือง จังหวดนนทบุร้ นิราม้ย $๓$ ： ๒のめ，๒๕๐M．

17．กองควบคุมมาลาเร่ย และโรคเท้าช้าง การ ควบคุมโรคเท้ชช้าง แกลงการณ์สาธารณสุข ของกรม－


18．สมัคร มกยานนที่ และวิรัช สาลิตุล การ วินิจฉัยโรคคุดทะราดในประเทศไทย WHO Tre－ ponematoes－Advisory Team แถลงการณ์ สาธารณสุ่ขของกรมอนเมัย บีที่ ๓๒ เล่ม $๓ ~ ห น ้ า ~$


19．กำจร ดวงแก้ว และกาญจนา จุทัยกาญจน์ การควบคุมโรคเรือนในภาคอิสาน พ．ศ．๒๕๐b แถลง กางณ์สาธารณสุขของกรมอนามัย บี่ที่ ๓๔ เล่มที่ ๓


20．Satnam Singh，W．Busayankura， P．Sompongs Trachoma control pilot project，Korat，Thailand．
แถลงการณ์สาธารณสุขของกรมอนามัย บีที่ ๓๔ เล่มที่ ๓ หน้า $๑$ む，๒๕๐๐）．

21．Sadum，E．H．Intestinal helmin－ thic infections in Thailand．จพสท．36： 101， 2496.

22．สุวัชร วัชรเสถี่ยร และ จำลอง หริมสุต การค้นคว้าเรืองโรคหนอนพยาธิในประเทศไทย．

๑．สโิติการกระจายโรค และระบาดวิทยาของ พยาธิําำไส้ จพสท．๔๐：๓๐ะ，๒๕๐๐．

23．จำลอง หรินสุต การวิจัยในประเทศไทย เก่ยวกับปาราสิตวิทยา เขตร้อนในบัจจุบน้น จพสท．

24. กองโกชนาการ โรคขาดธาตุอาหางใน ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕ะด แถลงการณ์สาธารณสุข ของกรมอนามัย บี่ที่ ๓๔ เล่มที่ ๑๑ หน้า ๑๒, ๒๕๐๐)
25. ประเสริม สุวัณณุสส์ โรคขาดธาตุอาหาร แถลงการณ์สาธารณสุขของกรมอนามัย บี่ที่ ตฺ๔ เล่มที่

26. รายงานประจำบื ๒๕๐ด ที่ทำการอนามัย จังหวัดเช่ยงราย แถลงการณ์สาธารณสุขของกรมอนามัย บีที่ ๓๔ เล่มที่ ๔ หน้า ๔ね, ๒๕๐๙ (ดู สถิติผลการสำรวจฺโคคศอพอก)
27. อมร นนทสุต โรคคอพอกในจังหวัดแพร่ แถลงการณ์สาธารณสุขของกรมอนามัย บึป ตo เล่มที่

28. สนอง อูนากูล นे่วในประเทศไทย เวชสาร

29. ประทุม โพธั๋ทอง นึ่วของระบบทางเดิน

30. Dixon, J. A World Program for Health Manpower J. Med. Ed. 41 : 110, 1966.
31. McDermott, W. Environmental factors bearing on medical education in developing countries. J. Med. 41 : 137 (Sept. Part. 2), 1966.
32. Terry, L. L., Changing patterns of disease J. Med. Ed. $41: 305,1966$.
33. Medical education in the developing countries. J. Med. Ed. 41 : 61 (Sept. part 2), 1966.

