## บทบรรณาธิการ

จุฬาลงกรณเวรสารฉบับน้บบึนฉบบบสุด้ายในความรับผคดชอบของบรรณาริการบ้จจุบัน ขอถีอ ใอกาสน้้ขอองยต่อท่านผู่านทุกท่าน ที่ได้ปฏิบติหน้าที่บกพร่องบ็นอย่างมาก ไม่สามารกจะดำนินการ ให้วารสารออกได้ดรงตามกำหนด บัญหาเฉพาะหน้ำในขณเน้้คือ กำหนดเวลาออกวารสารทริงๆ นน น
 ในวารสารจะค้านกับกำหนดเวลาวารสารออกชึ่แสกงอยู่บนปกกึ่งจะทำให้ผู่านในอนาคตเกดคความสับสน ไต้ และการอ้างอิงบทความในเอกสาร็จะคคลาคเคลื่อนตามไบต้วย การจะแก้บัญหาด้วยวิธีการอยก วารสารเพื่มจำนวนในระยเเวาอันสั้นน้นประสบความล้มเหลวมาแล้ว เพราเบ็นวิธีที่เพ่มงานให้ผู้ ด่าเนินงานอีเท่าต้ว ได้ปรีกษากับบรรแาธิการและคณะกรรมการใหม่ได้ข้อยุติซึ่งเน็นว่าเหมาะสมคือ วารสารลบับต่อจากนี้ไป 'จะใช้เลงลำดับประจำวารสารเรียงต่อไปเบ็น บึ่ท่่ 20 ฉบับที่ 1 แค่ำหนด วันที่วารสารออกจะไช้เบ็น มกราคม พ.ศ. 2519 ตามความเบ็นจริง ทั้งน้้เพื่อความสะดวกในการ รวบรวมวารสารเก็บเข้าห้องสสุคสำหรับใช้ค้นคว้าในอนาคตและบ้องกันไม่ให้เกิคความลับสนในการเรียง ลำด้บเล่ม

บัญหาอึกบระการหน์้งที่ค่อนข้างจะสำคัญุลำหรับจุหาลงรรแวชสาร คือ การเลีอกบทความ ผลงานที่เสนอไปท้ะส้้นเบ็นไบตามมาตรฐานของคแะบรรถาธิการ จึงอาจจะไม่มีคุดค่า หร่อให้ประโยชน์

 บรรณาธิการใหม่คงจะต้องการข้อมุลเหล่าน้อย่างแน่นอน

บัญหาในด้านมาตรราน และคุดค่าของวิชาการน้นกว้าง แจะมีแนวทาใใหิคิดใต้มาก จ่าเบ็น ต้องอาศัยเบ้าหมายของวารสารเบ็นสำคัญ จุพาลงกรณเวสสารตั้เบบ้าหมายไว้วววางๆ เพียงประสงค์ให้ วารสารเบ็นสื่อกลางเผยแพริวิชาการที่เบ็นประโยฯน์แถ่แพทย์ในประเทศไดย, ไม่จำกัดว่าจะเบ็นวิษา การข้นพื้นราน หรือประยุดต์ การตั้งเบ้าหมายที่าว้าเเช่นนี้เพราะต้องการให้นกกิิชาการมีโอกาสเผยแพร่
 หว้งจะให้เบ็นวิธีแก้บั้มหาการหาบทความไปด้วยในต้ว จนบ้จจุบันนี้อัง้ไม่อาจจะประเมินได้ว่า บทความ

ทีเสนอไปน้นมีประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้าาหรีอไม่ แม้ว่าจะได้เคยส่งแบบสดบดามไปย้งท่านผู่าน ก็เด้รับ คำทอบมาไม่มากพอที่จะใช้วิเคราะห์ผลยย่างแห้จริง ส่วนด้านการหาบทความก์ยังคคมีมี่ษ่หาชยู่บ้าง แม่


 ลงกรณเวชสารเป็นวารสารซึ่งไม่ได้มาตรฐานใช้อ้างอิงลำบาก เพราะเบ็นภาษาไทย และแพร่หลายจำกัดอยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้น" อีกบระการหน่นงคือ "การเขียนบทความ ทางวิชาการเบ็นภาษาไทยนั้นยากกว่าเขียนเบ็นภาษาต่างประเทศ"

เบ๋่าหมาย ของจุหาลงกรณ์เวชสารอยุ่ที่ทระโยชน์ึึ่งจะเกิดต่อวงการแพทย์ทั้วไปในประเทศ
 การหางวิชาการที่ใช้ในการคัตเลือกบทความประการแรกเน้นหนักไบในทางความถูกต้องและเชื่อถอดได้ ส่วนความลึกซ้งห้นแบ็นรองลงมา ท้งน้นเพราะมีความเห์นว่า วิชาแพทย่ในบัจจุบันมีมากจนเหลีอวิสยที่

 ทีจะให้มีทษษี และข้ออธิบายทางวิชาการเบ็นหลักฐานมากพสสมควร

 ไม่ว่าจะมากน้อยเท่าใด ย่อมให้ผลในทางเพื่มความทุกข์ของผุ้บ่วยท้งส้้น การเสนอบทความที่เชือกีอ ไม่ได้ หรือคลาคเคล่อนจากความจริง ย่อมเท่ากับส่งเสิมให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมากข้้น ท้งน้้ไม่ใด้หมายความว่าคณ:บรรณาริการจะต้ดินนได้เด็ดขาดโดยไม่มีการผคดพลาด ความรู้เละประสบ การม่ของทุกคนย่อมยยุ่เฉพาะในวงจำกัดเท่านั้น ด้วยเนตุนท้้งท่านผู้อ่าน และผุ้เสนอรายงานควรจะ ต้อง่าน และเขียนด้วยวิจารแฉาแที่สุุมม

ความจำเบ็น ที่ต้องให้ผลงานวิจัยแแร่นลายทัวไปเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเบ็นสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอน แต่ในเวลาเดียวกันอยากจะขอร้องไห้เห็นความจำเบ็นของการเผยแพริริชาการในวงการแพทย่ ของประเทศไทย ทั้งน้เพราะจะต้อยยมรับความดริงว่าแพทยี่ที่ยู่นอกมหาวิทยาละยไม่อาจจะหาวารสาร

การแพทย่ต่างประเทศอ่านได้ละดวกน้ก อีกห้งการอ่านภาษาต่างประเทคก์ไม่สะดวกเสมอไปสำหรับ แพทยุทุกท่าน ความรู้ความช่านาญทางการเพทย์ทีคกกษาค้นควาําจันในประเทศคงจะต้อมมีความสัมพันธ กับบัญหาสุษภาพภายในปรเทศไม่มากก์น้อย ดังน้นจ้งเน็นการสมควรอย่างย่งที่เพทย่ในประเทศจะ ได้มีโอกลสรบทราบ และน่ามาาช้ให้เบ็นประโยชน่
 จะช่วยเหลือกันลักเล็กน้อยโดยพยายามเสนอผลงานให้เบ็นที่ทราบกันในประเหศโดยทัวกลง , ก็จะเบ็น


เมีอพิจารแาถึงความลำบากในการเงียนบทความวิชาการเบ็นภาษงไทย พอะะเบ็นสาเตตุของ บัญหทได้บ้าง ในการศึกษาวิชาแพทย่ ทั่งตำรา และอาจารย์ใช้ภาษาต่างประเทศอยู่เบ็นประจำ เบ็น



 การใช้ แม้จนกระท้งคำสามัญก์ย้งคงงช้เบ็นภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุเหล่าน้้การเขียนบทความวิชาการ เบ็นภาษาไทยจึงเเกิคความล่าบากกว่าทีควร

ศัพท์ทางแพทย์จำนวนไม่น้อยทีไม่อาจจะแปลได้ หรีอก้าแปลแล้ว้ก์ได้ความหมายไม่สมบูรณ์ เท่ารากศัพท่เดิม บางครั้การบรรยายทางอ้อมก์อาจจะช่วยให้ได้ความหมายสมบูรณ์ย่งม้น แต่ก็ทำให้ไม่ สะควกเท่าใช้รากศ้พท์เดิม อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาให้ลเเอยดจะเห็นได้ช้ดว่า บทความวิषาการจำเบ็น ต้องให้ศัพท์เเพบยเเพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น ส่วนให่่บ็นการบรรยายความธรรมดาซึ่งอาจจะใช้งาษา


 พยายามเพียงสัก หนึ่งในสิบส่วน ของที่ได้กระทำมาแล้วสำหรับภาษาต่างประเทศก็คงจะ มีความสามารด เขียนได้เบีนยย่างดี

แรงกระตุ้น ที่จะทำให้การกระทำทุกอย่างส้มฤทธูผลอยู่ที่การเล็งเห็นความสำคัญของการกระทำ นัน ถ้าแม้นว่ามองไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่มีความจำเบ็นบังคับแล้วสิงซึ่งง่ายที่สุดก็ไม่อาจจะปฏบติให้ สำเร็จไปได้

การที่ยกเรืองภาษามากล่าวเสียยืดยาวนั้นมิใช่ว่าจะมีข้อรังเกียจภาษาต่างประเทศ แต่เพราะ เห็นว่าบ้ญหาข้อนี้มีความสำคัญเบ็นอย่างยิ่งต่อมาตรฐานวิชาการของวงการแพทย่ในประเทศ ความฐาด แคลนวารสารวิชาการ และตำราแพทย์ภาษาไทย ทำให้ผู้ที้ไม่สันทัดภาษาต่างประเทศขาดโอกาสเพึ่ม พูนความรู้ให้แก่ตนเอง การแก้บัญหาโดยนักวิชาการพยายามช่วยกันเขียนเรื่องวิชาการเบ็นภาษาไทย คงจะง่ายกว่าที่จะกระตุ้นให้แพทย่ไทยทั้งชาตผึกฝนความสามารถในการอ่านกาษาต่างประเทศ และ แสวงหาวารสารต่างประเทศมาอ่าน

จุพาลงกรณเวชสารเบ็นสื่อกลางของคณะแพทยศาสตร์ จุพาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการเผย แพร่วิฐาการสู่วงการแแพทย์ในประเทศไทย หน้าที่ซึ่งจะต้องรับผิทชอบจึงหลีกเลี่ยงบ้ญหาทางด้านมาตร ฐานและประโยชน์ของวิชาการไม่พ้น

การดำเนินงานของจุพาลงกรณเวชสารอยู่ในความดูแลของ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะ บรรณาธิการที่ถูกแต่งตังข้น แต่ผูตดสินคุณค่าของวารสาร คีอ ผูอ่าน ถ้ามีช่องว่างเกิดขึนระหว่าง บุคคลทั้ง 3 กลุ่มนี้เบ้าหมายของวารสาร ก็ไม่อาจจะสมบูรณ์ได้ ความรวมมืออย่างแท้จริงจาก ทุกกลุ่ม เท่าน้นที่จะช่วยให้จุดประสงค์ของจุฬาลงกรณเวชสารสัมฤทธิผล้ได้

