## บทบรรณาธิการ


 สุดท้ายของบีที่ 18 ของจุพาลงกรณววซสารซง่งตรงกับ พ.ศ. 2516 นับว่ายัล่าช้ากว่ากำหนดเวลาไป

 โดยประมวลจากประสบการถ์ที่เศยทำหน้สืือมาแล้วในอดีต และจุดหมายของจุหาลงกรแแวรสาร ซึ่ง อาจารย์ช์้นพิเศษนายแแพย์งรัส สุวรรมแวลา ประธานกรรมารวริชาการ และจุหาลงกรแแวชสาร เบ็นผู้

 รัคววามร่วมมืดศ่วยเหลือจากคแะบรรแาริการ และอาจารย์ในคแะยย่าดดีที่สุด บั๋หาด้านบทความจ์ง

 จะขออออโอกาสน้้ ประมวลบัษหาในด้านน้สนอไว้เบ็นข้อคคด

บั่ญหาในกโรปฏิปขติานพอจะรวบรวมได้ว่ามี 3 ประเภท
ก. การแก้ไขบทความ และภาษาหนงสสื่อ
ข. งานเสมียน
ค. การเงิน

## ก. การแก้ไขบทความและภาษาหนังสือ

บ๋ญหานี้มืความสำคัญมาก เพราะสัมพ้นธ์กับคุมค่าตางวิชาการโดอตรง มาตรฐานที่ได้วงงเว้ว์










 ล่าต้ายู่บย่า

ข. งานเสมยน
จะขอรวบรวมเฉพา:งานใหญ่ ๆ ที่จำเบ็นเท่าน้นมาเสนอเพื่อให้เห็นถึงความสาหัสของบัญหา ข้อน

1. ในการแก้ไขและตรวจทานบทความจุพาลงกรณเวชสาร 4 เล่ม มีงานพิมพ์ดีดเฉพาะต้น ฉบบบเท่านั้ประมาณ 1000 หน้ากระดาษ ทั้น้ไม่ได้คำนึงถึงด้านผู้ขียนซึ่งก็คืออาจารย์ในคณะแพทย ศาสตร์ ที่จะต้องขวนขวายหาผูช่วยพิมพ์ต้นฉบับซึ่งจะส่งมา
2. ทำบัญชีรายชื่อผูรับหนงสือ รวมทั้งพิมพ์จ่าหน้าซองหน้งสือฉบับละ 1500 เล่ม โดยเฉลี่ย
3. ทำบัญชี ดำเนินการติดต่อ และจัดส่งหนงสือให้บริษัทที่ลงโฆษณาแต่ละฉบบบ
4. ติดต่อรับส่งหนังสีอระหว่างบรรณาธิการและผูเขียน
5. ทำบ้ญชีการเงินของจุฬาลงกรณเวชสาร
6. งานตรวจทาน ชื่อเอกสารอ้างอิงทั้งหมด โดยเฉลี่ยประมาณ 100 ชื่อ ต่อ 1 ฉบับ งานด้าน นีโดยความเบ็นจริงมิใช่งานเสมียน แต่จะขอแทรกไวที้นี้วย ขณะนี้ไดความช่วยเหลือของ คฺณสมบต ภาคอินทรย่ เจ้าหน้ที่ห้องสมดคณะแพทยศาสตร์ตลอดมา ต้องขอขอบคุณเบ็นอย่างยิ่ง เพราะได้ห้ ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุด

ตุลาคม 2516
ตั้งแต่อดิตจนบ้จจุบัน จุพาลงกรณเวชสารไม่เคยมเเจ้าหน้าที่ประจำแม้แต่คนเด่ยว สำนก งานซึ่งจะใช้เบ็นศูนย์การติดต่อทั้งหมดก็เพิ่งจะมีข้นเมื่อคณะกรรมการวิชาการและจุฬาลงกรณเวชสารคณะ นี้เข้ามารับงาน แต่กระนนันกังอยู่ในละกษณะห้องเปล่าที่ย้งไม่ได้ใช้งาน เพราะผูดำเนินงานทุกคนมีงาน ประจำ ถ้ามัวไปนั่งสำนักงานทำหน้าที่เสมียนด้วย ก็คงจะต้องเกิดบัญหาใหญ่ เมื่อมีการพิจารณาผลงาน ประจำบี่ การที่จุฬาลงกรณเวชสารสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้จนบัดนี้ด้วยวิธีใดนั้น คงจะต้องท้งไว้ให้คิดกัน เอาเอง

## ค. การเงิน

ตั้งแต่อดีตจนบ้จจุบันเช่นกัน จุฬาลงกรณเวชสารดำเนินงานมาโดยอาศัยทุนทรัพย์จากบริษัท ขายยาซึ่งลงโฆษณาในหนังสือนี้ เพราะมีนโยบายแจกโดยไม่คิดมูลค่าแก่ศิษย์เก่าแพทย์จุหา ๆ ด้วยมุ่ง หวังให้ได้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและเผยแพร่วิชาการอย่างเต็มที่ ถ้าคิดในด้านธุรกิจแม้จะเบ็นระดับ งานไม่หวังผลกำไร. ก็ย้งอยู่ในประเภทที่คาดได้ว่าล้มละลายตั้งแต่ย้งไม่ต้องลงมือทำงาน เพราะแรงงาน ทั้งหมดจะได้มาจากที่ใด ในเมื่อทุนทรัพย์จากค่าโฆษณาก็ประมาณใกล้เคียงก้บค่าพิมพ์หนังสือ แม้คณะ บรรณาธิการจะไม่คำนึงถึงแรงงานส่วนต้ว แต่ก็ยังต้องอาศ้ยแรงงานอีกหลายประเภทและหลายระดับ บุคคล อาจจะเบ็นด้วย "ดวง" ของคณะผู้ดำเนินการบัจจุบัน"ม่ดี บังเอิญมาประจวบเหมาะกับระยะ เศรษฐูกจของประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องผจญกับบัญหารายจ่ายสำหรับการพิมพ์เพิ่ม ข้นอยู่ตลอดเวลา บัญหาข้อน้ำให้าให้กิดงานพิเศษตามมาอีก คือ งานที่เกิดจากความพยายามที่จะหาทุน ทรัพย์มาดำเนินงาน ตั้งต้นด้วยการผื่กหัดเบ็นนักรีดไถบริษัทขายยา และในกรณีที่จำเบ็นก็ใช้วิธีลด มาตรฐานการพิมพ์หนังสือลงมาตามสัดส่วน ตลอดจนจำกัดจำนวนหนังสือ โดยพยายามตำเนินการจัด ส่งให้รัดกุมที่สุด ด้วยความเบ็นจริงแล้วงานพิเศษเหล่าน้้ต้องการเวลาและความอดทนมากกว่าที่คิด มิใช่น้อย

เมื่อพิจารณาบญญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว นอกจากข้อแรกซึ่งคงจะหาวิธีแก้ไข้ให้ดีกว่าบัจจุบัน โดยด่วนไม่ได้ บืญหาข้ออื่นก็ข้นอยู่กับทุนทรัพย์ทั้งส้น ประสิทธิภาพในด้านธุรกิจของคณะผู้ดำเนิน งานนี้ คงจะไม่เพิ่มขึนกว่าที่ปฏิบิติมาแล้ว หากจะต้องมาทุ่มเทบัญญาและเวลาแก้บ้ญหาการเงินของ จุพาลงกรณเวชสารให้มากกว่าที่ได้ปฏิบิติมาแล้ว ก็จะเบ็นการผิดต่อหลักการของความร้บผิดชอบในหน้า ที่ประจำด้วย แต่อย่างไรกีดี คณะกรรมการนี้ได้ดำริ และได้ดำเนินการจัดตั้ง "กองทุนจุฬาลงกรณ

เวชสาร" ขึนในคณะแพทยศาสตร์ จุพาลงกรณมหาวิทยาล้ย โดยหวังความช่วยเหลือจาก "ผูมีรรัทธา ในวิชาการ" ค้ำจุนให้จุหาลงกรณเวชสารได้มีรากฐานที่มันนคงข้น ความก้าวหน้าและคุณประโยชน์ของ จุพาลงกรณเวชสารคงจะเติบโตขันไม่ได้ ถ้ายงต้องยืนอยู่บนอากาศและย้งชีพด้วยดุดมคติ

## วิชัย โปษยะจินดา

