THE BEHAVIOR OF CITIZEN IN LOCAL ELECTION FOR MAYOR:
A CASE STUDY OF PHAYAO MUNICIPAL
THE BEHAVIOR OF CITIZEN IN LOCAL ELECTION FOR MAYOR:
A CASE STUDY OF PHAYAO MUNICIPAL
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)

บริหารการพัฒนา

สำนักงานกรมการเกษตร

ศาสตราจารย์

ภาครัฐ

เรื่อง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงและการตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง: กรรณิการแท้ในเมืองพะเยา

THE BEHAVIOR OF CITIZEN IN LOCAL ELECTION FOR MAYOR: A CASE STUDY OF PHAYAO MUNICIPAL

นายผู้ว่าจิยก

นายสมคิด บุญเรือง

เลขาธิการรัฐบาลสหพิธ

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ทศพร พงษ์พานิช

วันที่ .. เดือน ... ปี พ.ศ. 2545

กรรมการที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. เจริญ ปัญญาหิรัญ

วันที่ .. เดือน ........... ปี พ.ศ. 2545

กรรมการที่ปรึกษา

อากาศศาสตร์พลตรี พุทธผล พุทธวิจิตร

วันที่ .. เดือน ........... ปี พ.ศ. 2545

หน่วยงานธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ทองมาก

วันที่ .. เดือน ........... ปี พ.ศ. 2545

โครงการพันธุ์ที่ดีด้อยรับรองแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พานิช

ประธานกรรมการโครงการพันธุ์ที่ดีด้อย

วันที่ .. เดือน ........... ปี พ.ศ. 2545
บทคัดย่อ

บทคัดย่อปัญหาพิเศษ แสงอริยะวงค์ สถาบันวิจัยบริหารยาเสพติด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์สมบัติปัญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา

พฤติกรรมการลดคะแนนเสียเสลียกัดต้านยาเสพติดโดยตรง: การศึกษาเฉพาะเวลาเมืองเพชรบุรี

โดย

นายมงคล บูรณะเรือง

พฤทธิภูมิ 2545

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พันธุ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์: ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ภารกิจของรัฐที่สำคัญที่สุดอาจมีได้ 1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกลดต้านยาเสพติดด้วยการมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์ 2) ยึดภารกิจนี้สู่การส่งเสริมในเวลาเหตุการณ์ และเห็นผลในการปฏิบัติในเวลาเหตุการณ์ด้วยการมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์ 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตัวยาเสพติดด้วยการมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์ 4) การมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์ 5) การมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์ 6) การมีตัวอย่างที่เป็นต้นแบบในเวลาเหตุการณ์

ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกตัวอย่างในเวลาเหตุการณ์ที่ยุติธรรมที่สุดคือ 60.9 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุ 41 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 18 ปี และอายุสูงสุด 79 ปี ส่วนใหญ่มีค่าผลการวิจัยคิดเป็นร้อยละ 41.2 มีรายได้เฉลี่ย 62,088 บาทต่อปี มีรายได้ต่อสัปดาห์ 5,000 บาทต่อปี และมีรายได้สุทธิ 600,000 บาทต่อปี และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาที่สูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.0

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินต้านยาเสพติดในเมืองเพชรบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกลดต้านยาเสพติดในเมืองเพชรบุรี
ของเราถึงใจในระดับวันกางเขน โดยประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับสูง ได้แก่ 1) ด้านลักษณะของขนาดพื้นที่ 2) จำนวนของการเสียดันมากถึงหลายหมื่นแห่ง และมีความรู้ความเข้าใจระดับต่างได้แก่ 1) ข้อมูลสุดยอดของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเกณฑ์พื้นที่ 2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายาทมบนพื้นที่อยู่ในระดับปานกลาง เป็นตัวติดต่อกันไม่เป็นอย่างกว่าที่ว่า

ข้าราชการมีส่วนร่วมในการศึกษาต้นทางและเหตุผลในการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ ประชารัฐในเขตเทศบาลเมืองพระยาสมัครเสรีมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามลำดับดังนี้ 1) การให้ใช้สิทธิเลือกตั้งข้อมูลพื้นที่ระยะ 97.3 2) การให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมัครเลือกตั้งประเภท เทศบาล ระยะ 96.4 3) การให้ข้าราชการสมัคร กรุณาเพื่อน และผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระยะ 60.6 สำนักประชาชนในส่วนที่บ้านที่สุด ได้แก่ เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง และเหตุผลในการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ประชารัฐในเขตเทศบาลเมืองพระยา ได้แก่ 1) เป็นสิทธิและหน้าที่ 2) ต้องการสมัครพื้นที่ด้วยพื้นที่เทศบาล ผ่านสมัครพื้นที่ด้วยความรู้ความสามารถและเสียดสี 3) อยากสมัครพื้นที่ด้วยความรู้ความสามารถ มีสิทธิที่มี และเหตุผลในการเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ ตามลำดับ

บัจจุบันที่มีความสิ้นพื้นที่การตัดสินใจเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ บัจจุบันที่ประชารัฐในเขตเทศบาลเมืองพระยาสมัครเสรีมีส่วนร่วมในการให้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ ได้แก่ 1) ปัญญา 2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 3) การประสานงานและเสียง 4) มีคุณประโยชน์ และ 5) กลุ่มการเมือง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาสมัครเสรีมีคุณสมบัติของผู้ที่จะมีในการเลือกตั้งที่ดีต่อไปดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 2) ผู้มีความสุขที่ดี 3) เป็นผู้มีความสามารถอย่างไรที่ดี 4) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยา ในการเลือกตั้งผู้สมัครพื้นที่ ตามลำดับดังนี้ 1) นิติบัญญัติ 2) คุณสมบัติ 3) ประสานงานและเสียง 4) กลุ่มการเมือง และ 5) มีคุณประโยชน์
ABSTRACT

Abstract of special problem submitted to the Graduate School Project of Maejo University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Development Administration

THE BEHAVIOR OF CITIZEN IN LOCAL ELECTION FOR MAYOR:
A CASE STUDY OF PHAYAO MUNICIPALITY

BY
MONGKOL BUNRUANG
NOVEMBER 2002

Chairman: Associate Professor Dr. Thep Pongpanich
Department/Faculty: Department of Agricultural Extension,
Faculty of Agricultural Business

The objectives of this research were to study: 1) people's knowledge and understanding about mayor election in Phayao municipality; 2) proportion of people participating in election and rationale in voting for mayor in Phayao Municipality; and 3) factors related to people's decision making in voting for mayor in Phayao Municipality. Information and data were obtained from 335 people from 2 communities in Phayao Municipality: Wat Boonyuen Community and Wat Sri Umongkam Community.

Data collecting tool was interviewing. Researcher interviewed target group and data was analyzed by instant statistic program for sociological results. The results of this study concluded that most of target groups were in Wat Boonyuen (60.9 percent). They were female (51.6 percent), and had the average age of 41 years old; the youngest was 18 years old and the oldest was 79 years old. Most of them were labors (41.2 percent), had the average income of 62,088 baht per year; the lowest
income was 5,000 baht per year and the highest was 600,000 baht. Education level of most target groups were at primary level (51 percent).

People’s knowledge and understanding of mayor election were at medium level.

The results showed that: 1) their participation in mayor election was 97.3% 2) their votes for municipal congress members was 96.4%, and 3) their consultation with family members, friends, and respected people were 66.6%. People who least participated were groups of political members. Their rationale in voting for mayor in Phayao Municipality were: 1) their rights and duties, 2) their needs of a decent mayor to develop the municipality, and the mayor should has knowledge and capability and self devoting, 3) the mayor must have the potentiality and visions in bringing the municipal areas to be developed better.

Factors related to people’s decision making in voting for mayor were: 1) Policies, 2) the characteristics of candidates, 3) election campaigns, 4) recommended by others, and 5) political groups. People in Phayao Municipal areas voted for the mayor who had the characteristics as follows: 1) a person with knowledge and capability, 2) good human relationship, 3) being a local people, and 4) personal acquaintance. Time duration in making decision of people in voting for a mayor was that most of them made a quick decision. The factors of quick decision making were: 1) policies, 2) the characteristics of candidates, 3) election campaigns, 4) political groups, and 5) recommended by others.
กิจกรรมประกำศ

ในการทำปฏิบัติการเรื่อง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
โดยตรง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพระนครรัตน์ สำหรับได้รับความเห็นชอบและความอนุนตรานนท์
ของประธานกรรมการที่ปรึกษา กรงศาลเจ้ากรงศาลเจ้า ศร.เทพ ทรงชานิน กรรมการที่ปรึกษา
กรงศาลเจ้ากรงศาลเจ้า ศร.เจ.ร.ม. ปัญญาศักดิ์ และกรงศาลเจ้ากรงศาลเจ้า ศร.เจ.ร.ม. ภูมิ
ให้ความเห็นชอบและความอนุนตรานนท์ให้คำแนะนำ คัดกรอง และทุ่มเทในการล่าพยายามของความรู้ให้แก่ผู้ถือฎีกาโดยตลอด
รวมทั้งคณะกรงศาลเจ้าที่ได้รับมั่น สำหรับ ผู้ถือฎีกาขอทราบข้อบกพร่องคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างดุ่ง
ผู้ถือฎีกำขอทราบข้อบกพร่องการทูลท่านที่ให้กำลังใจสนับสนุนและ 그렇지ให้ผู้ถือฎีกามี
พลังในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวข้องและให้กำลังใจท่าน ให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจตลอดเวลา

มงคล บุญเสือ
พุทธศักราช 2545
สารบัญเรื่อง

บทคัดย่อ (3)

ABSTRACT (5)

กิตติกรรมประกาศ (7)

สารบัญเรื่อง (8)

สารบัญทั่วไป (9)

สารบัญภาพ (10)

บทที่ 1 บทนำ

ปัญหาในการวิจัย 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4

ขอบเขตและข้อจำกัดของ 5

นิยามคำพหุ 6

บทที่ 2 การตรวจสอบสารที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพิจารณาตัวบุคคลและพิจารณาช่องคนไทย 7

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 10

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 17

พระราชบัญญัติพัฒนา พ.ศ. 2543 19

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล 26

ประวัติเทศบาลเมืองพระยา 35

นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองพระยา 37

ภาคสรุป 40

บทที่ 3 วิธีการวิจัย

ลำดับการดำเนินการวิจัย 42

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 42

ตัวแปรและวิเคราะห์ตัวแปร 44

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 45
สารบัญเริ่ม (ต่อ)

หน้า
การทดสอบเครื่องมือ 45
การรวบรวมข้อมูล 46
การวิเคราะห์ข้อมูล 46
ระเบียนการวิจัย 47
บทที่ 4 ผลการวิจัยและวิจารณ์ 48
 ตอนที่ 1 สาตามหาประโยชน์ใช้ข้อมูล 48
 ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้นยาเทศมนตรีเมืองพระยา 52
 ตอนที่ 3 อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกต้นยาและเหตุผลในการไปใช้หรือ
เลือกต้นยาเทศมนตรีเมืองพระยา 60
 ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกต้นยาเทศมนตรี
เมืองพระยา 66
 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการเลือกต้นยาเทศมนตรีครั้งต่อไป 70
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 72
สรุปผลการวิจัย 72
สาตามหาประโยชน์ใช้ข้อมูล 72
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้นยาเทศมนตรีเมืองพระยา 73
อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกต้นยาและเหตุผลในการไปใช้หรือ
เลือกต้นยาเทศมนตรีเมืองพระยา 73
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกต้นยาเทศมนตรีเมืองพระยา 74
ข้อเสนอแนะในการเลือกต้นยาเทศมนตรีครั้งต่อไป 74
ข้อเสนอแนะ 75
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 77
บรรณาธิการ 78
ภาคผนวก 80
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 81
ภาคผนวก ข ประชาสัมพันธ์ 96
สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า
1 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระเมือง วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 3
2 รูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 17
3 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จ้านหมายตามรูปแบบ เทศ อายุ อายชั้น รายได้ และระดับการศึกษา 51
4 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูลของประชาชน จำนวนตามระดับความรู้ความเข้าใจ 53
5 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จำนวนตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รายข้อ 54
6 อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 61
7 ลำดับปัจจัยด้านคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี 67
8 ลำดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี 68
9 ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของประชาชน ต่อระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี 69
10 ลำดับที่ของข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีถึงต่อกันไป 70
ตารางภูมิภาค

| ลำดับ | รายการ │ หน้า |
|-------|---------|------|
| 1     | แสดงโครงสร้างและการแบ่งพื้นที่บริหารของเทศบาล | 34   |
| 2     | แสดงขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง | 43   |
บทที่ 1
บทนำ

(DESCRIPTION)

การปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นมากฎฐานความสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย เพราะเป็นหน่วยการปกครองอย่างที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด โดยที่ประชาชนเป็นผู้เลือกระดับผู้แทนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่บริหาร การควบคุมการปกครองของท้องถิ่น เพื่อเป็นที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ที่จะจัดการกิจการของประชาชน ด้วยการบริหารงานท้องถิ่นโดยฝ่ายบริหาร และการควบคุมโดยฝ่ายนิติบัญญัติของสภาท้องถิ่นที่มีประชิการ ซึ่งมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นของไทยรัฐหนึ่งที่ได้รับการสันติสิทธิ์ในประเทศไทย โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นอย่างมาก เพื่อให้เหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นและการมีอย่างเต็มที่ยุคเปลี่ยนสมัย จึงได้ยึดพิจารณาโดยบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งใช้เป็นหลักในการนั้น ด้วยการแบ่งระเบียบของเทศบาลออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเทศบาลและเทศมนตรีท้องถิ่นเป็นการเลิศแบบการปกครองของประเทศ (จากรูปแบบประชาธิปไตย, 2536: 212)

การเลือกตั้งจะเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบประชาธิปไตย ประชาชนจะต้องเลือกตัวแทนของตนเองเข้ามาทำหน้าที่แทน เพราะประชาชนถูกคุกคามไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศ และการบริหารท้องถิ่น การจัดการเลือกตั้งจะมีความจำเป็นเพื่อทำตัวแทนที่ดีที่สุดเข้ามามาทำหน้าที่ตั้งนายบริหารและนิติบัญญัติ

ปัญหาในการจัดทำ

(Research Problem)

นี้ตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล จนกระทั่งปัจจุบัน พ.ศ. 2542 การบริหารเทศบาลได้ถูกศึกษาระหว่างการบริหารโดยกำหนดให้ประชาชนในเขตเทศบาลเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลจะเป็นผู้เลือกตั้งนายเทศมนตรีอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 มาตรา 48
ทวีความว่า ในกรณีที่ประชาชนในเขตเทศบาลได้กีดกันแสดงประชามติให้การบริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายทะเบียนขึ้น ให้เทศบาลมีอำนาจทะเบียนชั่วคราว ซึ่งเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล

จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งนายทะเบียนชั่วคราวมีการเลือกตั้งไปจากอดีตที่ผ่านมาที่นายทะเบียนชั่วคราวได้รับเลือกจากสมัชชาประชาชน ซึ่งก็ได้ทำการเลือกตั้งนายทะเบียนชั่วคราวในเขตเทศบาลนั้น ซึ่งเป็นการบริหารราชการในโครงสร้างเทศบาลแบบสภา-นายกเทศมนตรี

การนิรูปแบบสภา-นายกเทศมนตรีมาใช้ในลักษณะพิเศษนี้ไม่ใช่มาตรการทางการเมืองอันเกลิ่ง แต่ที่จะทำให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองมากขึ้น กลับทำให้ประชาชนสนใจไปอย่างแรง และยังทำให้ได้ประโยชน์ซึ่งมากในเทศบาลทุกประการจากการเดินใด้ในระบบรัฐธรรมนูญ ในเนื้อหาขั้นนี้ (ฉันทวรรณ เจิญเมือง, 2542: 130)

แนวคิดที่ว่าการเลือกตั้งนายทะเบียนชั่วคราวจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งถูกกฎหมายการเลือกตั้งของนายทะเบียนบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2543 โดยเฉพาะเจาะจงว่า การให้ประชาชนมีการเลือกตั้งโดยตรงจะมีบทบาทมากกว่าในการพัฒนาการเมืองไทยโดยรวมทั่วไป เพราะอย่างน้อยจากเทศมนตรีที่ผ่านจากการเลือกตั้งโดยตรง จะกระทบผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางการเมือง จะเข้ามามีประชาชนมากขึ้น ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การเลือกตั้งกับการปฏิบัติงานทางรัฐบาลนายกเทศมนตรีและการติดตามการทำงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากจากการเลือกตั้งโดยตรง

เทศบาลมีอำนาจทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายทะเบียนชั่วคราวจากประชาชนตามรูปแบบของเทศบาลบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 จากการศึกษาผลของการเลือกตั้ง พนักงานทุกกรมการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลเนื่องمهندسีการตีความต่างกัน โดยเฉพาะผลการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ชุมชนวัดศรีพนม หน่วยเลือกตั้งที่ 5 และหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ชุมชนวัดศรีพนม ค่า (เทศบาล 1) ตัวบังคับใจ กำหนดเมือง จังหวัดพระนคร ซึ่งจะแสดงถึงกิจการในรายละเอียดต่างตามที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระยา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.

<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับ</th>
<th>ชื่อสกุล</th>
<th>เลือกตั้ง</th>
<th>เลือกตั้ง</th>
<th>เลือกตั้ง</th>
<th>เลือกตั้ง</th>
<th>รวม</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>ที่ 1</td>
<td>ที่ 2</td>
<td>ที่ 5</td>
<td>ที่ 6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>นายสมศักดิ์ บุญเรือง</td>
<td>205</td>
<td>216</td>
<td>190</td>
<td>234</td>
<td>845</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>นายพิชิต วิริยสวัสดิ์</td>
<td>413</td>
<td>302</td>
<td>109</td>
<td>78</td>
<td>902</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>พล.ต.ชูพานะ ระหวิณศ์</td>
<td>8</td>
<td>21</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>นายศักดิ์ อิทธิพลวงศ์</td>
<td>14</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
<td>5</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>รวม</td>
<td>640</td>
<td>544</td>
<td>325</td>
<td>334</td>
<td>1,843</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ที่มา: สันนิAssignableเทศบาลเมืองพระยา (2543)

จากข้อมูลในตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในการเลือกตั้งของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งร้อยละ 100 ประชาชนคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะทางเลือกตั้งนายกเทศบาลโดยตรง และคาดหวังว่าจากผู้สมัครตั้งเสียใจเลือกตั้ง นอกจากนี้ในการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนมีประโยชน์เรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนโยบายการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความส่วนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการประชาธิปไตยในระดับชาติบ้าน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้การกระจายอำนาจการปกครองประสิทธิภาพสูง สามารถพัฒนาและเกิดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(Objects of the Study)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
2. อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี
3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(Expected Result)

ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยความรู้สึกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทั้งหมดของ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง ระดับความรู้ความเข้าใจ และ
ความสนใจทางการเมือง ทั้งที่ภูมิทัศน์การเลือกตั้ง สิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ประชาชนโดยในทางที่ดี และถูกต้องด้วย รวมทั้งก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้เข้าใจบทบาทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
(Scope and Limitation of the Study)

ขอบเขตในการวิจัย มีดังนี้

1. มุ่งศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ของ
ชุมชนวัดบุญถิ่น และชุมชนวัดศรีพุ่มพวงค์ (เทศบาล 1) ตัวอย่าง เช่น จำนวนเมือง จังหวัดพระชัย
มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,597 คน ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
พระชัย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใน
ตัว เนื่องจากการให้เวลาตัดสินใจ เหล่านักการศึกษาได้ต้องการให้ผู้มีสิทธิ
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามภาวะการมีมีที่มีโครงสร้าง (structural
interview questionnaires)

4. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะตัวเลือกสุ่มกรณีสถิติพฤติกรรมการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรีของประชาชนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งเป็นการวิจัยอินเปอร์สส (expost-factor
research)

5. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการจับกลุ่มสุ่มอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and
Morgan (1970; p. 607-610 ข้างต้นจาก ม. ศูนย์และคณะ: 2542: 118) และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)
โดยใช้วิธีการจับกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสถูกเลือกเท่า ๆ กัน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 335 คน

ข้อจำกัดของการวิจัย มีดังนี้

1. เมื่อพิจารณาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังจึงอาจมีข้อขจัดกัด
ในด้านความจำของผู้ให้ข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กุมภาพันธ์ ข้อมูลที่
ได้จะเป็นข้อมูลที่สามารถเก็บจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในช่วงนี้เท่านั้น
นิยามศัพท์

(Definition of Terms)

พฤติกรรม หมายถึง การกระทำที่ปรากฏแก่การรับรู้ของผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และอื่น ๆ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นภาพรวมของบุคคลผู้แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นลึกลึกท้า เลือก
ประพฤติ หรือแสดงออกได้

การละคนแบบเสี้ยวเลือกตั้ง หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบนั้นๆ กฎหมาย อ้างอิง
จังหวัดพระยา ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองพระยา

นายกเทศมนตรี หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพระยา ใน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2543

ความสามารถในการปฏิบัติการเลือกตั้ง หมายถึง ความสามารถในการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ และผลของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง

ภาควิชานิติศาสตร์

วิทยาลัยการศึกษาธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
บทที่ 2
การตรวจสอบสารที่เกี่ยวข้อง
(REVIEW OF RELATED LITERATURES)

การวิจัยในเรื่องนี้ เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนาย เทคนิคได้ ซึ่งจึงเป็นสาเหตุสำคัญคุณค่าถึงความเป็นรู้อิสระยูบังคับและเป็นแนวทางในการ ดำเนินการวิจัย โดยศึกษาอิสระยูบังคับๆ ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของคนไทย
2. แนวคิดเกี่ยวกับกรณีส่วนรวม
3. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2543 บทที่ 2 ทวิ บัตรเดียว น่ายกเทศมนตรี
5. โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล
6. ประวัติเทศบาลเมืองพระยา
7. นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองพระยา ของนายเทศมนตรีคนปัจจุบัน

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและพฤติกรรมของคนไทย

พฤติกรรมของบุคคล

พฤติกรรมของบุคคลเป็นการกระทำหรือกิจวัตรที่แสดงออกมานานคงและบุคคลที่ สามารถสังเกตได้ รับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ เลยนอกจากเป็น 2 ลักษณะที่เห็น พฤติกรรมภายนอก ได้แก่ การแสดงออกทุกชนิดที่สามารถสังเกตได้รับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ และพฤติกรรมภายใน ได้แก่ความรู้สึกในข้อ ค่านิยม ฯลฯ

รูปที่ 3 พุทธาประเสริฐ (2538: 1-2) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในแง่ จิตวิทยาจะต้องศึกษาถึงกิจวัตรที่เกิดขึ้นในพื้นฐาน 4 เรื่อง ได้แก่

1. การรับรู้ (perception) หมายถึง สิ่งที่บุคคลแปรทำความหมายสิ่งที่มองเห็น กระบวนการแปรทำความหมายสิ่งที่เห็นนี้เรียกว่า “การรับรู้” องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้ได้แก่ สภาพการณ์ ความต้องการ และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน
2. ทัศนคติ (attitude) หมายถึง สมการความเชื่อมทางจิตของบุคคล เป็นความรู้สึกของความคิดเห็น ความคิด ที่ถูกกระทุ่มตัวอย่างอารมณ์ความรู้สึกทำให้บุคคลส่งผลต่อการกระทำต่างๆ โดยเรียกเป็นทัศนคติ และถ้าอยู่ในระดับน้อย ทำให้เกิดสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคมอย่างลึกลับ และด้านการปฏิบัติ

3. ค่านิยม (value) เป็นการวิเคราะห์ความคิดของบุคคลที่เป็นตัวกำหนด ตัดสินชัย ที่จะให้บุคคลปฏิบัติในสิ่งที่อาจถูกสิ่งแวดล้อมคัดสิ่งที่ตามค่านิยม มี 2 อย่างคือ เป็นมาตรฐานที่จะนำไปให้บุคคลปฏิบัติ และต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติต่อค่านิยมจริงใจที่ค่านิยมนั้น

4. การกระทำจริงจัง (motivation) หมายถึง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลทำให้แสดงพฤติกรรมในทิศทางตามค่านิยมที่ตั้งไว้ ซึ่งที่แสดงออกของสมรรถนะนั้นจะเกิดขึ้นจากความต้องการ พฤติกรรมที่แสดงออก โดยมีการแบ่งเป็นสังกัดสิ่งต่างๆ หรือสังกัดเกี่ยวกับความต้องการหรือเป้าหมาย เนื่องจากสังกัดของแต่ละความต้องการจะลดลง แต่ได้เพิ่มขึ้นถึงพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อไปสู่สังกัดของหรือเป้าหมายนั้นๆ ดังจากภาพประกอบระบบการกระทำจริงจัง

ฎีกา จำริยาภักดี (2535: 19) ถ้าถึง มณีรัตน์ พุทธมัญชุ, (2544: 9) ได้อธิบายว่า มีปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดทางสังคมพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การแสดงออกในการพฤติกรรมต่างๆ คือ

1. ความต้องการที่พัฒนาทางชีวภาพของมนุษย์และระบบเสรีร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นสัมพันธ์กับประสิทธิภาพต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมภายใน ได้แก่ การรับรู้ การรู้สึก การเรียนรู้ การจัด และการตัดสินใจ เมื่อถึงสิ่งต่าง ๆ และพฤติกรรมภายนอก ได้แก่ ระดับการศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และเวลา

2. ความสมบูรณ์ เป็นลักษณะของบุคคลที่มีบางส่วนเกิดการเรียบเรียงมาตั้งแต่เด็กที่มีแรงจูงใจในระดับที่แตกต่างกันและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรม เช่น ความยินดีรักษา เสียชีวิต
เก็บตัววิลากกงสุล จลาชา่มีประโยชน์ ความไม่มีเสี่ยงทางจิตใจต่อสภาพแวดล้อม (environment disposition) ที่แตกต่างกัน

3. ด้านสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม ย่อมมีการจดจำแยกแยะและหน้าที่เป็นโครงสร้างทางสังคม บุคคลจะรู้สึกว่าเป็นมูลของสังคม ในสังคมพฤติกรรมของบุคคลเจริญช่วยกันกับสภาพแวดล้อม ที่แตกต่างกันกำหนดไว้โดยแนวแบบแผน การแสดงออกทางพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนจำเป็นจะต้องมีบรรทัดฐานของสังคมกำหนดไว้

4. ด้านจิตวิทยา เป็นแบบแผนในการที่จะใช้ในลักษณะเฉพาะ สำเร็จการแพทย์โดยที่ตอข่ายของสังคม แต่มักจะจะสะท้อนไปปรากฏในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งมีผลกระทบความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมแบบแผนของวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลในสังคม

พฤติกรรมของคนไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำให้มีการเดินทางที่เหมาะสม มีสภาพภูมิอากาศที่ดี ที่สำคัญมีความจุคนที่น้อย ดังคำว่า "เมืองไทยในที่นี้" ในนั้นมีเวลา ในนั้นมีข้าว" ที่สำคัญมีสภาพอากาศในสภาพแวดล้อมที่ไม่ซับซ้อนหรือการจัดระเบียบอย่างมีระบบในประเทศไทยโดยฝ่ายด้านด้านคุณภาพของความอดทนก่อนที่จะมีการตัดสินใจ และการกระทำที่จะทำให้สังคมเป็นอยู่ที่เหมาะสม ที่ทำให้การกระทำที่จัดระเบียบอย่างมีระบบสอดคล้องกับเป็นอยู่ที่เหมาะสม ทำให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรือง จุลินทรูที่มีการจัดระเบียบอยู่ในทางที่เหมาะสม โดยที่มีความเจริญรุ่งเรือง จุลินทรูที่มีการจัดระเบียบอยู่ในทางที่เหมาะสม โดยที่มีความเจริญรุ่งเรือง จุลินทรูที่มีการจัดระเบียบอยู่ในทางที่เหมาะสม โดยที่มีความเจริญรุ่งเรือง

1. ขาดความสามารถระดับฐาน
2. เป็นคนหยิบยื่นที่ทำไม่แล้ว แม้ไม่สู่
3. ขาดความรู้สึกพื้นฐานคิด
4. มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ไม่มีความสัมพันธ์แบบแผน)
5. เป็นคนไม่รู้จัก ขาดระเบียบวินัย
6. ชอบทำในภูมิการณ์ หรือภูมิระเบียบของสังคม
7. ซุบความละล่ำง ลบยา ไม่ต้องสู้ต้าน
8. ซุบความสนุกสนาน ฉันผึง ฟุ้งเฟื่อง
9. ขาดความมั่นคงของต่อสังคมส่วนรวม
10. ไม่ตรงต่อเวลา มีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง
11. ไม่เคยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
12. นิสัยหมดฟุ้งฟู

จากพฤติกรรมดังกล่าว ทำให้การต่างวิถีศิลปะอยู่บนชารวังไทยเป็นไปในลักษณะ
เรียบง่าย หรือให้เกิดผลต่อการรักษาศิลปะของตนเอง เช่น การไม่เคารพไม่ปิดหูของตนเอง การไม่ยอม
ใช้สิทธิ์ของตนเอง ทำให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในประชานิเทศน์ ๆ ดังนั้นหากมองทางด้านการเมืองจัง
ต้องมีการกระทำไปให้ดีโดยให้ใช้ศิลปะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง และมักจะมีพฤติกรรมที่จะยอมรับ
ผู้มีสิทธิ์สื่อสารทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีชื่อเป็นพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวม เป็นต้น

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ทำให้บุคคลในองค์กรทุกคนเข้ามามีเกียรติข้อใน
ทุกด้านของการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะต้องขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งด้านสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ การมีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วม ทั้งด้านทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ด้วยการให้มีการมีส่วนร่วม เป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน และระดับสูงท้าย
ศิลปะที่มีการส่งเสริมหน่วยงานร่วมจะต้องเป็นผู้ควบคุมมูลฐานการมีส่วนร่วมต่อชีวิตความเป็น
อยู่ของเขาก็ได้

ทางด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการพัฒนาชุมชนของเขาก็ได้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการปกครองตนเอง และการพัฒนาชุมชนอย่างกว้างขวางตั้งแต่การปรับโครงสร้าง การ
วางแผนเป็นขั้นตอน การจัดระเบียบประมวล ทางด้านความเป็นไปยังขัน ๆ โดยประชาชนได้มีส่วนร่วม
รับผู้อย่างทั่วถึงทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการตั้งหน่วยของประชาชนเพื่อเลือกขันตามระดับการ
ปกครอง และลิทธ. ชื่อเดือน (2539: 274-275) ได้กล่าวถึงผลของการทำให้เกิดการปกครองตนเอง และการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของสมาชิกในการพิจารณาข้อคิด ยอมเกิดผลดังนี้ ดังนี้

แนวทางเศรษฐกิจ

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในแผนการพัฒนาการจังหวัดทั้งสุด โครงการนี้ ยอมมีผลในทางเศรษฐกิจคือ ช่วยให้การจ่ายเพื่อการด้านการเป็นไปอย่างได้ ประสิทธิภาพและมีการระดับอย่าง เพาะทุกสิ่งทุกอย่างสู่คลังการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่ออินทรีย์ของตน และทั่วถึงการที่มีอยู่นั้นเป็นของรูปแบบของตน ซึ่งต้องใช้จ่ายอย่าง ระดับอย่างที่กีกีผลดีอย่างเต็มที่

2. การมีโครงสร้างการปกครองตนเองโดยสมาชิกในหน่วยรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิและ หน้าที่และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหรือทางอ้อมกีดกัน ยอมจะทำให้เกิดการดำเนินงานและ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจโครงการ ยอมเป็นผลดีในการขยับดุลและควบคุมโดยมือ สมาชิกเองได้ให้เกิดการใช้อย่างขาดประสิทธิภาพขึ้นเป็นผลทางเศรษฐกิจอีกแย่งหนึ่ง

ผลทางการเมือง

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะเป็นการสร้างความรู้สึกของการปกครอง ตนเองนั้นมีผลอย่างสำคัญเป็นการเห็น มีการมีส่วนพื้นที่ในการพัฒนาในลักษณะระบบธรรม แต่ละการดำเนินการรวมไปถึงการในขบวนการทางการพัฒนาข้อคิดเพื่อประโยชน์ ของการพัฒนาดังนั้น

2. การมีสิทธิในการบริหารโครงการและดำเนินโครงการจำเป็นสุด ๆ โดยเมื่อความจริง นั้นอย่างที่ให้เกิดความเชื่อมั่นทางการเมือง ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและการปกครองตนเอง เป็นการเตรียมสำหรับต้นรูปของสิทธิในการพัฒนาในลักษณะของการวัฒนาแก่ ขึ้น
ผลกระทบสังคมและจิตวิทยา

1. สมาชิกชุมชนมีความรู้สึกว่าตนเองมีทางออกท้องถิ่น มีสิทธิมีเสียงและอำนาจที่จะจัดการกับโรคระบาดของท้องถิ่นได้ ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งมีอันเดียวกัน และความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นซึ่งสามารถและเป็นที่จะดูแลด้วยเอง ความยุติธรรมกับท้องถิ่นจะมีมากขึ้น และความสนใจในการพัฒนาท้องถิ่นก็จะเพิ่มมาก

2. การมีสิทธิในการปกครองตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้สึกของเมืองในชุมชน การจัดการจัดซื้อและความเห็นใจกันในเรื่องนโยบาย การมองเห็นในเรื่องการจัดเตรียมทรัพยากร การอนุรักษ์และประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการ การจัดเตรียมและตัดสินใจนโยบาย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีผลลักรุ้ใน การจัดการเรื่องภายในชุมชน

ผลทางวิทยาการ

1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้วยการริเริ่ม การทำแผน ฯลฯ ทำให้เกิดการพยากรณ์ขึ้นเรื่อยๆ การพยากรณ์ที่มีการวางแผน การเรียนรู้การ obr และวิธีการวางแผนการที่มีผลบวกในการทำให้ชุมชนรับใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเข้าใจในปัญหาและวิทยาการต่างๆ

ผลต่อประโยชน์ระดับชาติ

1. เกิดการแข่งขันกันระหว่างชุมชนที่ปกครองตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทำให้ข้อมูลข้อมูลไปสู่กระทรวงการคลังเพื่อเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา ฯลฯ การแข่งขันชุมชนนี้จะนำไปสู่การสร้างสรรค์เป็นการแข่งขันประเทศในระดับชาติไปด้วย
2. การรู้จักวางแผนการพัฒนาชุมชนในลักษณะการประสานกับแผนระดับอานถูก จังหวัด และระดับชาติ ทำให้เป็นหน่วย ๆ หนึ่ง ซึ่งเปรียบได้กับขี้รักส่วนของการต่อต้านการค้ามนุษย์
3. การปกครองตนเองและการพัฒนาท้องถิ่นของ เป็นการช่วยให้การพัฒนาระดับชาติเป็นไปตามความต้องการและเป็นของท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้คิดและดำเนินการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการสร้างตลาดไปแล้ว เพื่อให้เจ้าภาพที่จะรับผิดชอบและส่งความภักดีต่อการพัฒนาความรู้การ วิทยาการ การวางแผนระดับมหاطา เพื่อโค้ดเป็นผู้ให้คำปรึกษาและส่งในทางวิทยาการแก่ สมาชิกในชุมชนต่อไป

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

Robert Dahl (อ้างอิง:สิทธิ์สันติ พุทุมน,time, 2538. 152-155) ได้กล่าวถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. กลุ่มที่ไม่สนใจการเมือง (apoliticalical strata) กลุ่มนี้ประกอบด้วยบุคคลที่ไม่ คิดคิดในเรื่อง ไม่มีความต้องการต้องการร่วมทางการเมือง ไม่มีการสนใจในการเมืองของ บุคคลนั้น สรุปดังนี้

   1.1 พรรคจะเริ่มเปลี่ยนแปลง ซึ่งคิดว่าถ้าถ้าในการมีการเกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวกับการ ทางการเมืองจะได้รับผลประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนที่มีคุณลักษณะการเกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวกับการทางการเมือง

   1.2 ตัวเลือกที่ทางเลือกไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ไม่ใช่สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ไม่ เป็นไร

   1.3 การเข้าไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองไม่มีผลต่อการให้寄托

   1.4 ผลที่ได้จากกิจกรรมทางการเมืองเป็นไปตามที่คนประชาชน สามารถสร้าง ความพึงพอใจให้กับพุทธคุณต่อข้างนั้นของ คนว่าตัวนั้นไม่ใช่สิทธิ์หรือเข้าไปไม่มีส่วนร่วมดังกล่า

2. ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มีผลต่อการให้寄托

1.5 มองว่าการเมืองเป็นเครื่องลงในข้อสัจสิทธิ ต้องมีความเข้าใจจากข้าศึกในทาง นี้ หรือไม่ก็ต้องมีการศึกษา มีความรู้สึกด้วยผลการมีความรู้ข้อเกินไปที่จะเข้าไม่มีส่วนร่วมทาง การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพได้

1.6 กระบวนการในระบบการเมืองตลอดจนวิธีการในการเข้าไม่มีส่วนร่วมที่ ขับขัน พฤติกรรมเกิดความจำเป็นกันเป็นสูตรชุดที่ส่งเสริมต่อไปที่ทำให้บุคคลพึงจะ ไม่เข้าไม่มี ส่วนร่วมทางการเมือง
2. กลุ่มการเมือง (political strata) บุคคลกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง
และส่วนหน้าการทำทางการเมืองอย่างสม่ำเสมอคือความทรงเกียรติและอัตตาที่ทำลายถึง الذينมีเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ และพวกนี้จะเข้าไปไม่ว่าส่วนที่ทำทางการเมืองอย่างแท้จริง มีความ
ตัดหน้า และจะพยายามที่จะแสดงให้คนเห็นทางการเมือง หรือไม่ก็เข้าไปไม่ดีพอดีการทำติดสินใจ
ทางการเมืองในรูปโดยรอบนี้ บุคคลในกลุ่มนี้อาจแบ่งออกได้ into 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้กันคือ

2.1 กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอำนาจ (power seekers) กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยบุคคลที่
พยายามใช้วิธีทางการหรือสิ่งที่มีผลค้าที่มีอยู่ทุกชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ โดยสรุปแล้วพวกนี้จะ
ใช้ข้อตกลงของการแสดงทางอำนาจของตนเองตัวต่อไปนี้

2.1.1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม
2.1.2 เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2.1.3 เพื่อเป็นการสนองตอบต่อแรงระดับจากผู้จัดให้ส่วนนี้ เช่น ต้องการ
ให้ได้หรือมีอำนาจ เพื่อใช้อำนาจการเป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองถูกกันในตนวัยนี้

2.2 กลุ่มผู้นำที่มีอำนาจ (powerful elites) หมายถึงกลุ่มนักการที่สามารถนำ
เอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการในการให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการ
เมือง

ด้านด้านนี้ การเข้าใจในส่วนรวมทางการเมืองเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งของสังคมที่พัน
สมัยและสังคมที่พันสมัยแล้วนั้นเป็นฐานหลักในทางการเมืองของระบบการเมืองที่พันสมัยแล้ว
เราจะพบว่าการเข้าใจในส่วนรวมทางการเมืองมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมือง โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน และประเทศไทยสังคมที่นี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศได้ข้า
มาพัฒนาการในทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากประเทศที่นี้ได้เห็นผลการนั้นประเทศไทยได้เป็น
หลักในการปกครอง ยิ่งหลักการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ถ้าเป็น
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมากในประเทศเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและโดยใช้การเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองนี้เข้าไปผู้ปกครองต่างในความชอบธรรมของอำนาจ
รูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง

เนื่องจากการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ของกิจกรรมทางการเมืองหลายอย่างรวมกันอยู่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ต่างกันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น รูปแบบต่าง ๆ ของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละสังคมอาจนั้นเสรีให้ความสำคัญแตกต่างกันไป บางส่วนอาจให้ความสำคัญกับการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับชาติ แต่บางส่วนอาจเข้าไม่ส่วนร่วมในระบอบการตลาดแบบประมวลรัฐบาลก็ได้ นอกจากนี้ในการที่บุคคลแต่ละคนจะต้องการเข้ามีส่วนร่วมในรูปแบบใด ๆ เป็นแนวทาง ย่อมที่จะต้องมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปด้วย พวกที่เข้าไปขอหน้าที่เสียไว้ผู้มีเครื่องการเลือกตั้ง อาจดำเนินการได้อย่างเข้าเป็นสมบัติของหน่วย ๆ ปฏิรูปการไปตามแนวทางหรือแนวทางที่ผูกขาดให้ตัวพวกเขาที่ติดต่อกันระหว่างผู้เข้าร่วมที่จะได้รับหน้าที่หน้าที่เลือกตั้ง เข้า ก็ย่อมที่จะใช้กระบวนการที่ต่างกันไป ดังนั้น สิทธิพื้นฐาน พลท.บุญ (2538: 158-161) จึงกล่าวถึงรูปแบบต่าง ๆ ของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้

1. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนในการเลือกตั้งแทนของตนเอง เข้าไปใช้อานาจในการปกครอง สิทธิในการเลือกตั้งจึงจดจำบุคคลได้เป็นพื้นที่ของแต่ละคนในการควบคุมรัฐบาล แต่การใช้สิทธิในการเลือกตั้งจะแตกต่างไป จากกิจกรรมการเข้ามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น ๆ ที่สังคมเป็นผู้กำหนดใดโอกาสได้ เช่น 4 ปีต่อครั้ง จึงทำให้ความรู้สึกสร้างสรรค์ของคนมีน้อยมาก

2. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับการใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เป็นรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพื่อแสดงถึงที่ต้องการให้ภูมิใจต่างของการเลือกตั้งกันเองที่ไม่อาจเลือก 1 เลือกตั้งได้จากสิทธิในการเลือกตั้งแล้ว กิจกรรมการรณรงค์หาเสียงนี้เป็นกิจกรรมที่คนข้าราชการเมื่อเตรียมพร้อม ก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง

3. กิจกรรมของส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรที่มีอยู่ร่วมกันและเข้ามีส่วนร่วมทางการเพื่อนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและการเมือง ในกรณีนี้รัฐบาลจะร่วมมือกันเพื่อขอให้ออกต่อการดำเนินงานของรัฐบาล กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นเปรียบเสมือนเป็นหน่วยที่เน้นและมีตัวชี้วัดมาก

4. การติดต่อเป็นการเฉพาะ เป็นรูปแบบสุดท้ายของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและจะเกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์บุคคลไปต่อต่อกันเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าการเพื่อให้
แก้ไขปัญหาใด ๆ เจาะลึกวุฒิหรือองค์ประกอบ กิจกรรมในรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลย้อนมา

Huntington กับ Nelson (อ้างใน ประเทศค่า, 2526: 56-58) ได้จัดแผนรูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ได้เพิ่มเติมบางรูปแบบเพื่อให้สมบูรณ์และครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. กิจกรรมการเลือกตั้ง หมายถึงรวมถึงกิจกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการเข้าร่วมรณรงค์หาเสียงทางการเลือกตั้งด้วย

2. การลงมติ (lobby) หมายถึงการเข้าหาเจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเมืองเพื่อหาทางเข้าไปให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อแสดงประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

3. กิจกรรมออกคู่เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ว่าจะเข้าไปให้มีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างเพื่ออาจเป็นผลประโยชน์ต่อกลุ่มของส่วนรวมก็ได้

4. การติดต่อกับนโยบายทางการเข้าหาเจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเป็นการส่งตัว โดยปกติจะมุ่งเน้นผลประโยชน์บางด้านหรือครอบคลุม

5. การใช้กำลังการเมือง คือกิจกรรมที่พยายามจะสร้างผลกระทบต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาลโดยการทำให้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อไปยังมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมือง เช่น กิจกรรมรัฐประหาร การลงมติในทางการเมือง หรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เช่น การทำปฏิรูปติดต่อกัน

ส่วน Almond กับ Powell (อ้างใน ประเทศค่า, 2526: 59) ได้จัดแผนรูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่ค่อนข้างจะละเอียด กระจายชัดและครอบคลุมเนื้อหาจากลักษณะของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่ คือ แบบ Conventional กับ Unconventional และในแต่ละรูปแบบยังมีแนวคิดที่แตกต่างกันอยู่ ๆ ซึ่งจดจ่อเน้นดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 รูปแบบของการเข้ามีส่วนรวมทางการเมือง

<table>
<thead>
<tr>
<th>Conventional Forms</th>
<th>Unconventional Forms</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. การออกเสียงเดี่ยงตั้ง</td>
<td>1. การยื่นข้อเสนอเนียรรียง</td>
</tr>
<tr>
<td>2. การพุทธษาปราสาทริยูนกังการเมือง</td>
<td>2. การเดินขบวน</td>
</tr>
<tr>
<td>3. กิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเดี่ยงตั้ง</td>
<td>3. การเข้าประชุมหน้ากัน</td>
</tr>
<tr>
<td>4. การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ</td>
<td>4. การระดมกู้ระเบียบของสังคม</td>
</tr>
<tr>
<td>5. การติดต่อส่วนต่างกับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองและการปฏิบัติ</td>
<td>5.1 ประทุษร้ายต่อทรัพย์</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5.2 ประทุษร้ายต่อบุคคล</td>
</tr>
<tr>
<td>6. ลงความเห็นโจเร็มและการปฏิบัติ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ

การกระจายอำนาจเป็นการขนานอำนาจการปกครองให้คนในท้องถิ่น โดยมีการกระจายอำนาจตามบริบทท้องถิ่นที่มีระบบที่แพร่กระจาย ทำให้คนที่เป็นของตนเอง และมีฐานะเป็น นิติบุคคล เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง ระบบการกระจายอำนาจการปกครอง (2542: 290-291) กล่าวว่า การกระจายอำนาจ (decentralization) เป็นระบบการกระจายอำนาจปกครอง โดยที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกระจายอำนาจลงสู่แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีอำนาจดำเนินกิจการภายในจังหวัดของตนโดยปราศจากการแทรกแซง การกระจายอำนาจเป็นการกระจายอำนาจให้ หรือผูกอำนาจให้ เป็นการให้ความรับผิดชอบขององค์การปกครอง ท้องถิ่นโดยเต็มที่ ส่วนกลางจะเกี่ยวข้องไปในกิจการที่เป็นเรื่องการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลต่างหาก และจากส่วนกลาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการกระจายอำนาจจะมี องค์ประกอบทั้งไป 4 ประกอบคือ 1) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 2) มีอิสระในการบริหารงาน 3) มี งบประมาณของตนเอง และ 4) คณะผู้บริหารท้องถิ่นมาจากกองเสือกตัวของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ
ส่วน จิระ เสิ่นแพรกติ และคณะ (ม.ป.ป: 275) กล่าวว่า การกระจายอำนาจอาจจะมีความหมายแตกต่างกันตามลักษณะต่าง ๆ คือ

การกระจายอำนาจในทางปกครอง การกระจายอำนาจก็มีขั้นตอนที่ต่างกัน  zar หรือ nguồnของอำนาจนั้นที่ออกไปจากส่วนกลางหรือสูงขึ้นสู่อำนาจปกครองของรัฐได้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่หน่วยงานใด ๆ ของรัฐบาลระดับชาติ ที่ประชุมอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

การกระจายอำนาจทางการเมือง หมายถึง การแบ่งสรรอำนาจทางการเมืองจากระดับชาติไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของตนเอง โดยมีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวกับกิจการของตนเองได้อย่างอิสระ

การกระจายอำนาจทางบริหาร หมายถึง การที่รัฐบาลระดับชาติ มอบอำนาจการบริหารส่วนท้องถิ่นของประชาชนของรัฐบุรุษในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการเจริญเติบโตของระบบองค์กรในขณะที่รัฐบาลระดับชาติ

การกระจายอำนาจมีประโยชน์ดังนี้
1. ช่วยเป็นการลดระดับประชาธิปไตย หรือรัฐบาลให้น้อยลง
2. ช่วยให้การพัฒนาดำเนินไปในเส้นทางต่าง ๆ ดำเนินไประบบที่ใกล้เคียงต่อสังคม ที่เป็นท้องถิ่น
3. ช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมในการบริหาร และส่วนนี้ก็มีผลดีในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขสุขภาพ และมีความรู้ความสามารถในการใช้สิทธิ์ที่มีที่อยู่อาศัย อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการปกครองระดับชาติต่อไป

อันเคราะห์ เจริญคงเดช (2542: 290-291) กล่าวว่า การกระจายอำนาจ (decentralization) เป็นระบบรัฐบาลหรือการปกครองโดยที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติกระจายอำนาจบางส่วน ความสำคัญของการกระจายอำนาจ

ลิจิต ชัยวงศ์ (2530: 267-268) กล่าวว่า การกระจายอำนาจการปกครองมีความสำคัญในการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแยกประเด็นใหญ่ ๆ 2 ประการคือ
1. การกระจายอำนาจเป็นการแก้ไขของระบบการปกครองแบบประวัติภัย ที่ไม่เพียงเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างนโยบายระดับชาติ และโครงสร้างพื้นฐานระดับท้องถิ่น การกระจายอำนาจเป็นการที่จะสร้างขึ้นของระบบระดับชาติ เช่น รัฐธรรมนูญ สถาบันบัญญัติ การเลือกตั้ง ฯลฯ โดยไม่ได้ไปตามที่พื้นฐานเบื้องต้นที่ได้แก่ ความต้องการทางการเมือง ความหลากหลาย และโอกาสในการปกครองตนเอง ภัยที่กฎหมายที่สนับสนุนในลักษณะนี้ที่ต้องพิจารณา กล่าวคือ ๆ ก็คือ
การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจายอำนาจในระดับต่ำสุด คือ มากกว่าซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการเนื่องในการปกครองในระบบประชาธิปไตย ความสลับซับซ้อนของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีหลากหลายค่อนข้าง แต่ส่วนที่สำคัญยังคงอยู่ที่นี่คือการขาดพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ในท้องถิ่น

2. การกระจายอำนาจยังคงความสำคัญอยู่ในทางเศรษฐกิจและสังคม ในแง่การพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทกลับเป็นนโยบายที่นั่นนัก และมีการกระทำที่มาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทที่ทำให้มีโครงการพัฒนาชนบทอยู่คู่ด้วย การพัฒนาชนบทมีเหตุผลจากทางบริรักษ์การปกครองในแง่การกระจายรายได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2543

มาตรา 40 ทรี ในการนี้ที่ประชานิเทศتكاملโดยออกเสียงลงคะแนนโดยมติให้การบริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่ง
เลือกตั้งโดยสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีให้กระทำโดยวิธีถือเลือกตั้งลงคะแนนโดยตรงและสับ
ผลต่างคือและวิธีการเลือกตั้งที่มีกฎหมายท้องถิ่นเรียกว่าการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา 48 ทรี บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนสัญชาติสิ้นสำนึกสัญชาติ
ไทยแต่ยังมีสัญชาติไทยด้วย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล เป็น гражาดติดตั้งกับแม่บ้านอย่างน้อยขึ้นกว่าที่รับบัน บันอิจฉาในวันเลือกตั้ง

มาตรา 48 จัตวา บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้อยู่ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องมีสิทธิใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

(1) วิศวกรรมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าไม่สมประกอบ

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรพ หรือนักบวช
(3) ต้องคุมเข้มอยู่โดยทั่วถึงของศาลหรือโดยการกำ็งที่ซ่อนด้วยกฎหมาย
(4) อยู่ในระหว่างถูกพิจารณาพิสูจน์ถึงกิจการ

มาตรา 48 บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และมีรูปถิ่นอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล อยู่ในเขตติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันเริ่มสมรสหรือเสียดับ หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลในวันเลือกตั้งแล้ว และมีอาชีพอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยอาชีพ ในเขตเทศบาลในวันเลือกตั้งและที่ถูกต้อง หรือถูกกฎหมายว่าด้วยอาชีพปรากฏว่าถูกดำเนินการให้คงบัญชีไม่เกินสามครั้งในปีก่อนที่สมรส

มาตรา 48 บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี

(1) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 48

จัดว่า (1) (2) หรือ (4)

(2) ติดยาเสพติดไข้
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(5) เคยต้องคัดพิพากษาศาลไส้ที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษยังมิ
ถึงกำหนดในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในคำพิพากษาได้กระทำโดยประการ

(6) เคยต้องคัดพิพากษาปล่อยตัว หรือปล่อยออกจากศาล หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพระพุทธศตวรรษหนึ่ง หรือถือว่ากระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(7) เคยต้องคัดพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินถูกยึดหรือพ้นพิภพ

เพื่อว่าจะวัย

(8) เป็นนักการการซึ่งมีฐานะในการประกอบการ
(9) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาราช
(10) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(11) อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือตัดสิทธิ ถ้าได้ค้างตัดแทนทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
(12) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำผู้จริงหรือประกาศิติภัย

(13) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกจะต้องดำเนินคดีให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายการท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และถูกลงหมายให้พ้นจากตำแหน่งโดยเป็นเวลานานที่พ้นจากตำแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง

มาตรา 48 ผู้ได้รับการเลือกตั้งให้จัดตั้งรัฐบาลในสภานักเทศมนตรี ให้ส่งสมัครลงในการเลือกตั้งตามแบบและวิธีที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

มาตรา 48 ถ้าผู้ได้รับการเลือกตั้งให้จัดตั้งรัฐบาลในสภานักเทศมนตรีซึ่งมิได้ลงสมัครลงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้ตามจำนวนแล้ว

(1) เทศบาลต่ำบัตร ให้ถือว่ามีนายเทศมนตรีไม่เกินสองคน

(2) เทศบาลเมือง ให้ถือว่ามีนายเทศมนตรีไม่เกินสามคน

(3) เทศบาลนคร ให้ถือว่ามีนายเทศมนตรีไม่เกินสี่คน

มาตรา 48 วรรคหนึ่ง รัฐบาลในสภานักเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 48 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และไม่ต้องเลือกสมัครลงตามมาตรา 48 อ.หนึ่ง

มาตรา 48 วรรคสอง นายกเทศมนตรีที่จัดตั้งขึ้นจะมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานโดยต่อเทศบาลโดยไม่มีการลงมติใจความไว้ใจ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งมติจากนายกเทศมนตรี

ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณทางเทศบาล นายกเทศมนตรีที่จัดตั้งจะจากไปในปีงบประมาณทางเทศบาลก่อนจะรับการตั้งตำแหน่งที่ชื่อเสียดอยู่ได้ผู้สมัครหรือผู้สมัครให้จดทะเบียนต่อผู้สมัครที่ได้รับการตั้งตำแหน่งตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

แผนกการข่าว จัดทำข้อความที่สำคัญและที่ต้องการให้เป็นข่าว ให้สื่อที่มีสิทธิในการสื่อสารทั่วประเทศและประชาชนทั่วประเทศให้ทราบ

ในการจัดทำและเผยแพร่ข่าวสาร ให้กับศูนย์ข่าวข้อมูลที่สำคัญและที่ต้องการให้เป็นข่าว ให้สื่อที่มีสิทธิในการสื่อสารทั่วประเทศและประชาชนทั่วประเทศให้ทราบ

ในกรณีที่มีการต้องการเสนอข่าวสารไม่ถูกต้องในระดับเทศบาลภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ ให้ผู้จัดทำข่าวข้อมูลและเป็นผู้ดำเนินการใดใดๆ ต้องจัดทำและยื่นข้อความที่ถูกต้องและไม่ผิดกฎหมายทุกปี
มาตรา 48 เอกภาพ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ议案ในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรา 48 ทหาร สภาพภิกษุในหน่วยทหารในสามกองสังเวชที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าร่วมสภาราชการทั่วไปในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ แสดงความเห็นในปัญหาต้นที่เกี่ยวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ

ผู้พิทักษ์วิสุทธิ์ให้ยืนต่อประธานสภาเทศบาล และให้ประธานสภาเทศบาลก偶像ครั้งธุรกิจประชามนที่ ซึ่งต้องไม่เริ่มต้นหัวเว้นและไม่จำกัดกล่าวที่วันนั้นแต่รัฐที่ได้รับผู้พิทักษ์แล่เล่นจึงให้นายกเทศมนตรีทราบ

มาตรา 48 เสร็จ นายกเทศมนตรีมีอำนาจจ่าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย โดยไม่ต้องอนุมัติและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติ และระเบียบ
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
(3) แต่งตั้งและออกถอนนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) นำระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลหรือกฎหมายอื่น

มาตรา 48 จุดสุด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรีต้องไม่กระทบกระที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ต่างสังคมหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ การพานิชย์ของเทศบาล บริษัทที่เทศบาลถือหุ้น หรือตัวแทนผู้บริหารกองทุน หรือ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตัวแทนที่ต้องดำเนินตามเทศบัญญัติแห่งกฎหมาย
(2) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากลวนาทศตรีหรือหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ การพานิชย์ของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น นอกจากที่ได้มาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ การพานิชย์ของเทศบาล หรือบริษัทที่เทศบาลถือหุ้น ปฏิบัติดังบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) เป็นสู้สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่ทำกันเหตุสิน หรือการพาณิชย์ของเหตุสิน หรือบริษัทที่พาณิชย์ต่อสิน

บทบัญญัติตามมาตรานี้ให้ใช้บังคับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ได้รับเป็นหน้าที่ หรือพนักงาน บ้านปรากฏ หรือผู้ใดที่จะบรรลุเกณฑ์บุคคล หรือเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน และมีไว้ใช้บังคับกับกิจการที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเป็นหลักแหล่งจากบุคคลหรือเงินสินใดในเรื่องจาก
การดำเนินการกิจการอื่นของรัฐบาล หรือภูมิภาคจังหวัดนายกราร หรือสภาพัฒนาการ หรืออื่น
ท้องถิ่น หรือกรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปโดยล่าช้าน

มาตรา 48 ปัญญาแห่งานเกษียณตรีพ้นจากล่าช้าน เมื่อ
(1) ถึงวาระถึงแก่กรรม
(2) ตาย
(3) เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48 แบบบุคคล หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48 ต่อ
(6) กระทำผิดการอัยการตามมาตรา 48 จุฬา
(7) ถูกตัดสินวินัยทางทหารไปเสียชีวิต
(8) รู้ผลกรณีร่างการกระทบทุจริตทางวิชาชีพตามมาตรา 73

ตามมาตรา 73
(9) ปรากฏกิจการที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ไม่ถูกต้องหรือเสียหายไม่พ้นจากล่าช้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแนวเสียหายเพื่อออกบัตรสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ในระหว่างที่ไม่เป็นนายเกษียณตรี ให้ผู้แทนรับปฏิบัติหน้าที่ของนายเกษียณตรี
แห่งท้องที่ตามที่เป็นการรับผิดชอบ จนกว่านายเกษียณตรีจะได้รับการเลือกตั้งใหม่และเข้ารับหน้าที่

เมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนตามมาตรา 73 ตาม (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ง

 אחרถูกต้องและบังคับใช้ได้ คุณวิจารณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด

มาตรา 49 โอนทรัพย์ของนายเกษียณตรีพ้นจากล่าช้าน เมื่อ
(1) นายเกษียณตรีพ้นจากล่าช้าน
(2) นายเกษียณตรีมีคำสั่งให้พ้นจากล่าช้าน
(3) ตาย
(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายเกษียณตรี
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 48 วรรค 1 และ (2) หรือมีลักษณะต้องหามาตามมาตรา 48 ๔
(6) กระทำการล่าฝืนมาตรา 48 จุดสุด
(7) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จับคุม
(8) รัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญไทยให้จัดระเบียบของศาสนาและสิ่งที่อยู่นอกคำร้องของ
ตามมาตรา 73
ให้ส่งความในกรณีตามมาตรา 48 ย่อมจัดทำ โดยใช้วิธีดังกล่าวกรณีของนายกองค์สมบัติ
ด้วยโดยยุติ

มาตรา 48 ยี่สุด ให้ปรากฏในกรณีดังกล่าวหรือรับมิติการในกรณีทำการยุติการ
ของทางบุคคลและเป็นผู้ทำบุญทางนักธรรมและเอาตัวอยู่ในหมาย
มาตรา 48 อันควรรู้ เกษตรบัณฑิตแจ้งเจ้าพนักงาน ดังต่อไปนี้
(1) ต่อไปผลิตเกษตร
(2) ต่อไปรายการนี้ ตามที่นายกองค์สมบัติประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงมหาดไทย

การกู้หนี้ล่าฝืนมาตรา 59 ของสำนักปลัดเกษตรและสันติภักดี ตามที่กำหนดไว้
ให้เป็นไปตามที่นายกองค์สมบัติประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 48 เล่มวิจิตร ให้บุคคลทางบุคคลนั้นเป็นผู้ทำบุญทางนักธรรม
และถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด และยังไม่ได้รับการลงโทษทางการ
ให้เป็นไปตามปีนี้ และยังมีอำนาจที่ชั่วเวลาที่กฎหมายกำหนดเรื่องตามที่นายกองค์สมบัติ
มีสิทธิ

การบริหารงานของบุคคลทางบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนี้

มาตรา 48 วิสิทธิ์ อำนาจของนักธรรมที่กำหนดไว้ในการตีการปฏิบัติราชการของนายกองค์สมบัติ
ให้เป็นไปตามที่นายกองค์สมบัติกัน

ในการที่นายกองค์สมบัติให้อาสาปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีที่รัฐธรรมนูญมีชื่อ
ที่นายกองค์สมบัติจัดให้ เป็นผู้ทำบุญทางนักธรรม ถ้าไม่มีนายกองค์สมบัติ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ปลัดเกษตรเป็นผู้ทำบุญทางนักธรรม

อำนาจในการตี การอนุมัติ การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์สมบัติ
จะพิจารณา หรือตัดสินตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ลักษณะใด หรือมีต่อคำร้องรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
เหตุบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในสิ่งของการอนั้นจะใช้เป็นอย่างอื่น นายกรัฐมนตรีอาจมีอำนาจที่จะกำหนดให้ผู้บัญญัติเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนกลุ่มทหารในกรณีที่ได้แต่งตั้งมอบให้ฝ่ายเพลิง фаลก์ หรือกองเพลิง фаลก์ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งคู่ต้องทำงานและประกาศให้ประชาชนทราบ

การปฏิบัติราชการแทนกลุ่มทหารเสรีตามรกรอบตาม ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมนโยบายที่นายทหารที่กำหนดไว้

มาตรา 48 เอกรัฐวิธิ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทหารผู้พิค รองนายทหารผู้พิค และพันักงานทหารเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 49 ทหารวิธิ ถ้าในเขตทหารใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารไทยเห็นเป็นการสมควรให้นายทหารผู้พิค รองนายทหารผู้พิค ปลัดทหาร รองปลัดทหาร หรือหัวหน้ากองทหารในเขตทหารได้อำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ในเขตทหารให้ไปบังคับใช้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการเรียกบุคคลใดต่างกรณีนี้ให้นายทหารผู้พิคประกาศให้บุคคลนั้นกับผู้บัญญัติดำเนินการในเขตหมายเวลาได้ตามที่ระบุไว้ในประกาศ

มาตรา 48 เอกเวทิ ถ้าหนังสือเกณฑ์eward ได้ฝ่ายทหารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารไทยเห็นเป็นการสมควรให้นายทหารผู้พิค รองนายทหารผู้พิค และพันักงานทหารเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 48 ทวีเวทิ เมื่อหนังสือเกณฑ์eward ได้ฝ่ายทหารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทหารไทยเห็นเป็นการสมควรให้นายทหารผู้พิค รองนายทหารผู้พิค และพันักงานทหารเป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา
กรุณาอ่าน ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ภาคบัญญัติ ประกาศหรือคำสั่งนั้นๆ ถึงถึงเน้นในฉบับนี้เพื่อที่จะใช้หรือยังกับบัญญัติแห่งฉบับนี้

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ได้แบ่งโครงสร้างของเทศบาลออกเป็น 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และเทศมนตรี สำหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลแล้วจะมีโครงสร้างเพิ่มขึ้นสืบต่อวันนี้ คือ หน้าที่ของเทศบาล

1. สภาเทศบาล

ในเรื่องด้านพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับนี้กำหนดให้สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสุจริต 2 ประกาศ คือ สมาชิกประกาศที่ 1 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรง และสมาชิกประกาศที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ให้สมาชิกแต่ละประกาศที่กล่าวมานี้มีจิตนุมประมวลตลอดช่วงเวลา 24 ปี ประกอบกันขึ้นเป็นสภาเทศบาลในระดับต่างๆ ตามจำนวนตัวนี้ คือ

1.1 สภาเทศบาลตำบล มีสมาชิกจำนวน 12 คน

1.2 สภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน 18 คน

1.3 สภาเทศบาลประเทศ มีสมาชิกจำนวน 24 คน

ในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวใหม่ โดยยกเลิกสมาชิกสภาเทศบาลประกาศที่ 2 ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง คงให้มีเฉพาะสมัยที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเพียง 1 ประกาศเท่านั้น สำหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนั้นให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายรูดโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได้กำหนดไว้ สมาชิกสภาเทศบาลนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เวลาละ 4 ปี

สภาเทศบาลนั้นมีอำนาจออกกฎหมายและระวางอำนาจของสภาเทศบาลโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาประมวลกฎหมายระวางภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้วให้สมาชิกสภาเทศบาลประชุมเลือกผู้จัดการจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมเทศบาลองค์การบริหารส่วนบ้านบึงนากรักษารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก

2 คณะเทศมนตรี

ฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล ได้แก่ คณะเทศมนตรี ซึ่งอธิบดีในการบริหารงานของที่ตั้งเทศมนตรี ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และเทศมนตรีชั้น 2 - 4 คน ตามฐานะเทศบาล กล่าวคือ

ก. กรณีที่เป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลอัยยี่ ให้มีเทศมนตรีได้ 2 คน ซึ่งมีอยู่ที่ร่วมนายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้ว มีจำนวน 3 คน

ข. กรณีที่เป็นเทศบาลระดับ ให้มีเทศมนตรีได้ 4 คน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นคณะเทศมนตรีแล้วมีจำนวน 5 คน สำหรับเทศบาลเมืองที่มีงานได้จากการจัดเก็บปีละ 20 สิ้น

บ. หรือไม่ให้มีเทศมนตรีเพิ่มขึ้นอีก 1 คน

3. หน้ากงานเทศบาล

นอกจากองค์ประกอบที่สำคัญแล้ว 2 ส่วน คือ สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าองค์ประกอบองค์เหล่านี้คือ หน้ากงานเทศบาล

หน้ากงานเทศบาลเป็นหน้าที่ที่มีอิสระของเทศบาลที่ปฏิบัติตามอันเป็นการจัด ประชุมสัญญาหรืออาจแจ้งบอกหน้ากงานแก่ ก. สัญญาแก่ผู้ที่ขอเทศบาลนั้นให้ต้องติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่เดือนถึงต้น ทั้งนี้เรื่องงานต่างๆ ในการจัดการทะเบียน การสาธารณูปโภค การศึกษา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งนั้นก็เป็นการหน้าที่ที่สอดคล้องกับประชาชนในท้องถิ่นมาก ซึ่งต้องกับคณะเทศมนตรีที่รักษาเทศบาลได้ติดตามและขับเคลื่อนตามแผนงานของตัว ทั้งนั้นหน้ากงานเทศบาลเป็นหน้าที่ของหน้ากงานเทศบาล ได้มีผลเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ

บุคคลที่มีความเหมาะสมโดยเป็นการจัดตั้งบุคคลที่เหมาะสมได้จำแนก 12 หน่วย ดังต่อไปนี้

(1) สำนักปลัดเทศบาล มีสำนักงานการประกอบด้วย

(1.1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น

- งานการเจ้าหน้าที่
- งานควบคุมเทศบาลนิเทศ
(1.2) ฝ่ายปกครอง แบ่งออกเป็น
- งานทะเบียนราษฎร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

(1.3) งานธุรการ

(2) กองที่ร้อยสายการปราบปราม ฝ่ายงานธุรการประมวลด้วย

(2.1) ฝ่ายผลิตและบริการ แบ่งออกเป็น
- งานผลิต
- งานจ้างเหมาและบริการ
- งานมาตรฐาน

(2.2) ฝ่ายการเงินและบัญชี แบ่งออกเป็น
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บรายได้
- งานพัสดุ

(2.3) งานอุบังการ

(3) กองที่ร้อยสายการแพทย์ ฝ่ายงานการประมวลด้วย

(3.1) ฝ่ายบริการการแพทย์ แบ่งออกเป็น
- งานบริการและแผนงาน
- งานแผนกธรรมชาติ
- งานพัฒนาสาธารณสุข
- งานชีวสุขศึกษาและวิจัย

(3.2) ฝ่ายการพยาบาล แบ่งออกเป็น
- งานแผนกธรรมชาติ
- งานผู้ป่วยนอกและดูแลพิเศษ
- งานยุทธศาสตร์และวิศวกรรม

(3.3) ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข แบ่งออกเป็น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- ชุด

(3.4) งานธุรการ
(3.5) งานการเงินและบัญชี
(4) กองหรือฝ่ายการศึกษา มีส่วนร่วมการประกอบด้วย
   (4.1) ฝ่ายบริหารการศึกษา
          - งานการเงินหน้าที่
          - งานบริหารวิชาการ
          - งานการเงิน
          - งานป้องกัน
   (4.2) ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
          - งานนิเทศการศึกษา
          - งานกิจการนักเรียน
          - งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษาออกโรงเรียน
   (4.3) งานธุรการ
(5) กองหรือฝ่ายคลัง มีส่วนร่วมการประกอบด้วย
   (5.1) ฝ่ายพัสดุการคลัง แบ่งออกเป็น
          - งานพัสดุการคลัง
          - งานผลประโยชน์
          - งานจ้างรับจำหน่าย
   (5.2) ฝ่ายบริหารงานคลัง แบ่งออกเป็น
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานทั่วไปและทรัพย์สิน
          - งานสถิติการคลัง
   (5.3) ฝ่ายแผนที่การศึกษาและทะเบียนทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น
          - งานแผนที่ภูมิทัศน์
          - งานทะเบียนทรัพย์สิน
          - งานบริการข้อมูลแผนที่ภูมิทัศน์และทะเบียนทรัพย์สิน
   (5.4) งานธุรการ
(6) ส้านักการช่าง กองหรือฝ่ายช่าง
   (6.1) ส้านักการช่าง อาเขตผนังส่วนภายในส้านัก ดังนี้
(6.1.1) กองควบคุมอาคารและอันเนื่อง หรืออย่าควบคุมอาคารและอันเนื่อง

(6.1.2) กองควบคุมการก่อสร้าง หรืออย่าควบคุมการก่อสร้าง

(6.1.3) กองการโยธา หรืออย่าการโยธา

(6.1.4) กองช่างสุขภัณฑ์ หรืออย่าช่างสุขภัณฑ์

(6.2) กองช่าง มีส่วนราชการประกอบด้วย

(6.2.1) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานอิ่มเมือง

(6.2.2) ฝ่ายการออกแบบ
  - งานออกแบบยุทธศาสตร์
  - งานสนับสนุนกิจกรรม
  - งานศูนย์ที่อยู่ของจังหวัด
  - งานสถานที่และที่พักราชการ

(6.2.3) งานธุรการ

(7) กองช่างฝ่ายช่างสุขภัณฑ์ มีหน้าที่กำกับตรวจสอบและส่งปฏิบัติ พร้อมกับปิดน้ำเสีย มีส่วนราชการประกอบด้วย

(7.1) ฝ่ายก้ากับตรวจสอบและส่งปฏิบัติ แบ่งออกเป็น
  - งานก้ากับตรวจสอบและส่งปฏิบัติ
  - งานเตรียมก้ากับและช่วยก้ากับ
  - งานป้องกันก้ากับตรวจสอบและส่งปฏิบัติ

(7.2) ฝ่ายปิดน้ำเสีย แบ่งออกเป็น
  - งานแบบแผนและก่อสร้าง
  - งานควบคุมและตรวจสอบการปิดน้ำเสีย
  - งานปิดกับกากับและช่วยจัดเนื้อหา
  - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

(7.3) งานการคลัง

(7.4) งานธุรการ
(8) กองหรือฝ่ายวิเคราะห์และแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์และการวางแผน มีส่วนราชการประกอบด้วย

(8.1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
(8.2) งานวิเคราะห์และประเมินผล
(8.3) งานพัฒนาการ
(8.4) งานประชาสัมพันธ์
(8.5) งานจัดทำงบประมาณ
(8.6) งานธุรการ

(9) กองหรือฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสุขสันต์ การส่งเสริมสุขภาพสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสุขภาพ

(9.1) งานส่งเสริมสุขภาพ
(9.2) งานสวัสดิการศึกษาและเยาวชน
(9.3) งานพัฒนาการสุขภาพ
(9.4) งานสุขภาพ

(10) กองหรือฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานมาตรฐานสุขภาพ

ราชการประจำตัว

(10.1) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ด้าน:
- งานแผนงานสาธารณสุข
- งานสุขสภาพและสาธารณสุขกลยุทธ์หลัก
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพร่และสื่อสาร

(10.2) ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย มีเจ้าหน้าที่ด้าน:
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสืบสวนพยาธิ

(10.3) งานธุรการ

(11) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและติชมการให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายต่างๆ ต้องดำรงสมบูรณ์ มีส่วนราชการประกอบด้วย
(11.1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(11.2) งานตรวจสอบเอกสารการบัญจ่ายเงิน
(11.3) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
(11.4) งานตรวจสอบภาษีจ่ายออกจากและภายใน
(11.5) งานตรวจสอบการเก็บบัญชีหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บ

รายได้

(11.6) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
(11.7) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
(11.8) งานตรวจสอบการทุบประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล

(12) แข่งขันที่มีการจัดการแข่งขันที่มีผลการแข่งขันที่เป็นทางการ สามารถจัดการแข่งขันได้ตามข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

(12.1) สั่งบัญชีรายชื่อ
(12.2) งานทะเบียน
(12.3) งานคลัง
(12.4) งานสวัสดิการสังคม
(12.5) งานช่าง
(12.6) งานประชา
(12.7) งานสารานุกรม ของพื้นที่แข่งขันได้โดยงานแต่ละงานจะทำการนับที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล

ท.ท. (คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดส่วน

การบริหารของเทศบาล โดยพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของเทศบาลในด้านต่าง ๆ ตลอดจน

ปริมาณและคุณภาพของงานที่เทศบาลต้องรับผิดชอบ โดยทั่วไปจะมีการจัดเก็บประมาณ 4 ด้าน คือ

1. ด้านการปกครอง
2. ด้านการบริหาร
3. ด้านเศรษฐกิจ
4. ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็น 5 ขั้น โดยจะมีส่วนราชการในแต่ละขั้นของ

เทศบาล ดังนี้
1. เทศบาล ชั้นที่ 1 จะมีส่วนราชการได้ครอบคลุมระเบียบทวารุณประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ 12 ส่วน และขณะนี้มีเทศบาลที่มีส่วนราชการระดับส้านั้น คือ สำนักการช่าง จำนวน 3 แห่ง ต่อ คือ เทศบาลนครชัยนาท เทศบาลเมืองหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองนนทบุรี และกำหนดให้ปรับเทศบาลเป็นระดับ 9 และหัวหน้าส่วนราชการสักขีพจนุญ 7 - 8

2. เทศบาล ชั้นที่ 2 ส่วนราชการที่ไม่มีคือ สำนักการช่างและแขวง โดยกำหนดให้ปรับเทศบาลเป็นระดับ 8 และหัวหน้าส่วนราชการสักขีพจนุญ 7 - 8

3. เทศบาล ชั้นที่ 3 ส่วนราชการที่ไม่มีคือ สำนักการช่าง แขวง และกองสวัสดิการสังคม โดยกำหนดให้ปรับเทศบาลเป็นระดับ 8 และหัวหน้าส่วนราชการสักขีพจนุญ 7 - 8

4. เทศบาล ชั้นที่ 4 ส่วนราชการที่ไม่มีคือ สำนักการช่าง แขวง และกองสวัสดิการสังคม โดยกำหนดให้ปรับเทศบาลเป็นระดับ 7 และหัวหน้าส่วนราชการสักขีพจนุญ 7 - 8

5. เทศบาล ชั้นที่ 5 ส่วนราชการที่ไม่มีคือ สำนักการช่าง แขวง และกองสวัสดิการสังคม และกองวิชาการ และแผนงาน โดยกำหนดให้ปรับเทศบาลเป็นระดับ 7 และหัวหน้าส่วนราชการสักขีพจนุญ 7 - 8

กล่าวโดยสรุป โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย เทศบาล องค์ที่คณะองค์ และหน่วยงานเทศบาล โดยจะมีนายกเทศมนตรีที่ʻหน้าที่ผู้ประปรายบริหาร และปลัดเทศบาลที่หน้าที่ส่วนปกครองบังคับบัญชาหน่วยงานเทศบาล ซึ่งเป็นฝ่ายประชา (ไทยพีช พระจารุ, 2534: 127 - 130)
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างและการแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาล
ที่มา: โกวิทัย ทรงงาม (2543: 131)
ประวัติเทศบาลเมืองพระยา

ประวัติจัดตั้ง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ได้มีพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาลเมือง
พระยา โดยยกฐานะพื้นที่บางส่วนของตำบลเมือง แล้วตั้งตั้งเป็น อำเภอเมืองพระยา จังหวัด
ธนบุรี เป็นเทศบาลเมืองพระยา (เทศบาลเมืองพระยา ม.ป.ป. : 4)

สภาท้องถิ่นพิเศษ

ที่ตั้งเทศบาลเมืองพระยา ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองพระยา จังหวัดพระยา ห่างจาก
กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 735 กิโลเมตร

อำนาจ

ที่ศูนย์ ที่ตั้งต่อศูนย์จัดสรร อำเภอเมืองพระยา
ที่ศูนย์ ที่ตั้งต่อศูนย์สำหรับจัดสรร อำเภอเมืองพระยา
ที่ศูนย์วัฒนศึกษา ที่ตั้งต่อศูนย์วัฒนศึกษา อำเภอเมืองพระยา
ที่ศูนย์สวัสดิการ ที่ตั้งต่อศูนย์สวัสดิการ อำเภอเมืองพระยา
เทศบาลเมืองพระยา ปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะพื้นที่พื้นที่ เป็นที่ราบและอยู่ระหว่างภูเขา มีลักษณะคล้ายกับพื้นที่เมอร์
การเฉพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่เกษตรกรรม 54 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่อยู่อาศัยรวม 0.5
ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรเทศบาล เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2544 จำนวน 20,667 คน

ตั้งบัตรเที่ยว 12,005 คน ชาย 5,625 คน

หญิง 6,380 คน

ตั้งบัตรเด็ก 8,662 คน ชาย 4,244 คน

หญิง 4,418 คน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้ง 2 ตัวบล จำนวน 15,472 คน ชาย 7,147 คน
หญิง 8,325 คน
รวม 15,472 คน

จำนวนผู้ได้รับคะแนน 7,587 หลังสาขาดิบ จำนวนคะแนนสุดท้าย 7,767 ครอบครัวที่เหลือความ
นามสกุ影响力的 2,320 คน ต่อตารางกิโลเมตร

รายได้

รายได้จริงในปี 2543 ประกอบด้วย
1. ภาษีอากร
2. ค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต
3. รายได้จากทรัพย์สิน
4. รายได้จากสิทธิประโยชน์
5. รายได้เบ็ดเสร็จ

รายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ต้นหน้าฯ ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
3. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. เงินผู้
5. เงินสะสม (จำนวน)
6. เงินอุดหนุนจากส่วนภูมิใจและแผน
7. เงินอุดหนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

อาชีพของประชาชน

รายงานข้อมูลอื่นที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ
อื่นๆ แยกได้ดังนี้
เกณฑ์การ 80%
พันธุ์พืชมา 5%
อุตสาหกรรม 5%
รวม 10%
รายได้เฉลี่ยของประชาชนปีละประมาณ 6,000 บาท ต่อคน

การศึกษา

มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรง ได้แก่
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (พญาประชาบุรุษ) มีนักเรียน 898 คน ครู 29 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่เล่าดอนทะพีย์) มีนักเรียน 1,013 คน ครู 34 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (หลานอินจิราภิวุฒิ) มีนักเรียน 635 คน ครู 21 คน
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมากวายราษฎรบุรุษ) มีนักเรียน 177 คน ครู 10 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (ตั้ง法宝ญาสุรนารี) มีนักเรียน 242 คน ครู 10 คน
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (รัฐประหารธิค) มีนักเรียน 335 คน ครู 12 คน

นโยบายการพัฒนา เทศบาลเมืองทะยา
ของนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารเลือกตั้งของกลุ่มภูมิภาคการพัฒนา(ม.ป.ป.),ถือกับ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองทะยา นี้ข้อมูลดังต่อไปนี้
เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองทะยาเป็นไปตามที่แนบที่แนบ
ครอบคลุม
ภูมิภาคสังกัดของเทศบาล และสามารถตั้งเน้นการบริหารงานเทศบาลได้อย่างเป็นระบบ กลุ่มภูมิภาคว่าการพัฒนา ซึ่งกำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองทะยาได้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในระบบที่เปรียบของเทศบาล

1.1 สำรวจและสนับสนุนการปกครองของส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นประชาธิปไตย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
1.2 จัดตั้งประชาคมเทศบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเสนอข้อมูล ปัญหาความเดือนร้อน และความต้องการของประชาชน
1.3 เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย แก่ประชาชน

2. นโยบายด้านการบริหารเทศบาล

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานของเทศบาลให้เหมาะสมกับความจำเป็นที่จำเป็นต้องการ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานประเทศ การบริหารบุคคลากร และสวัสดิการของเทศบาล
2.3 บันการประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับรู้
2.4 วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3. นโยบายด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

3.1 ขยายการบริการสาธารณสุขให้ถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
3.2 พัฒนาบุคคลากรด้านการสาธารณสุข และการให้บริการแก่ประชาชน
3.3 จัดสร้างสถานีอนามัย ในเขตเทศบาลให้ช่วยเหลือพื้นที่
3.4 พัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นแหล่งที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนในบริเวณส่วนที่ติดเชื้อ และปรับปรุงจัดระเบียบให้เกิดการจัดที่เหมาะสม
3.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น ปัญหาแมลงวันพิษ และปัญหาโรคติดต่อ

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา

4.1 ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยทำให้การศึกษาเป็นระดับมัธยมและระดับอาชีวะในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
4.2 ปรับปรุงระบบการบริหารการศึกษาของเทศบาล
4.3 ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสังกัดเทศบาลในพื้นที่ต่างๆ
4.4 พัฒนาบุคคลากรด้านการเรียนการสอน
4.5 พัฒนาและปรับปรุงสุขภัณฑ์เด็กแยกล หรือชุมชน
4.6 จัดตั้งกองทุนหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษา
4.7 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
4.8 พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของประชาชน
4.10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และพัฒนาวัฒนธรรม

5. นโยบายด้านการสาธารณสุข โรคภัย และการคุมบัตร

5.1 ปรับปรุงแผนงานกลาโหม ตำรวจ และ.Nav พร้อมทั้งปรับปรุงทางท่าและทางระบายน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการวางแผนป้องกันปัญหารัฐท่าเรือในเขตเทศบาล
5.2 ปรับปรุงและตั้งโถงในถนนทุกสาย
5.3 ปรับปรุงและขยายเขต การให้บริการด้านไฟฟ้า ประปา ให้ต่อถึงทุกครัวเรือน
5.4 ปรับปรุงพัฒนาการจัดระบบการจราจร ในชุมชนที่แออัด
5.5 ปรับปรุงถนนและสถานะสุขภาพ และอาคารสถานที่ต่างๆ และดำเนินการของ

6. นโยบายด้านการคลัง

6.1 บริหารงานการคลังและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
6.2 ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เป็นระบบ และเกิดความเป็นธรรม แก่ผู้เสียภาษี
6.3 ดำเนินการด้านบริการการคลัง การจัดหา การจัดหาทุกอย่าง โดยยึดหลักที่ว่า “รายได้ของท้องถิ่นจะต้องนำมาพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”
6.4 ก้าหนดแผน หรือโครงการ เพื่อขับเคลื่อนสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง
7. นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1 พัฒนาสิึงเชื่อมต่อความสะดวก และการบริการในเขตเทศบาล
7.2 ปรับปรุงถนนทางและสะพานข้ามissippiในเขตท่องเที่ยว
7.3 ขยายพื้นที่วิทยาศาสตร์และประชารัฐศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวได้มากขึ้น
7.4 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนำรูปแบบการท่องเที่ยว
7.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ละทับทิวทัศน์ในบริเวณทะเลท้องเที่ยว

8. นโยบายการพัฒนากลุ่มมวลชน และอื่น ๆ

8.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานซึ่งต่าง ๆ เช่น ศูนย์ คอม. กลุ่มแม่น้ำ ชมรมรู้จักอาหาร และกลุ่มอื่น ๆ ทั้ง 13 ชุมชน
8.2 สงเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ
8.3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ประสานการบริหาร

ราชรรฐ

(Overview)

พุดิกรรมการพัฒนาแผนเส้นทางเดินทางในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการปฏิรูปการพัฒนา ดังนั้นเมื่อพัฒนาแผนพัฒนาเมืองในระดับหนองคาย จะต้องให้เกิดการพัฒนาประเทศในมิติใด ๆ

พุดิกรรมการและกระบวนการของผู้มีส่วนได้เสียเรื่องต่าง ๆ เป็นพุดิกรรมและกระบวนการหาเสียงของผู้บริหารรัฐบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่และพุดิกรรมในการวางแผนเส้นทางของประชาชนในปัจจุบันเป็นภารกิจของปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยที่ได้ระลึกถึงกับมาเป็นเวลานาน การข้อ-ข่ายเส้นทางและระบบทัพชนะเป็นเพียงปัญหาข้อต่อข้อที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด และมีผลกระทบต่อการปกครองและบริหารประเทศอย่างมากจึงจึงได้รับความสนใจและพ่ายภาษามาทางกีกันอย่างมากในปัจจุบัน แต่นั้นอย่างไรก็ตามมิได้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวอย่างตัวอย่างที่ประชาชนมีไปใช้จิตใจเลือกตั้งแต่เพียงอย่างเดียว แต่อย่างเป็นปัญหามากเกิดจากกระบวนการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองโดยรวม ดังนั้น กระบวนการข้อเสียง ระบบห้า
คะแนน และพฤติกรรมในการหาเสียงและการลงคะแนนจึงไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเลือกตั้ง การเพิ่มจำนวนผู้สมัครลงเลือกตั้งโดยการระดับคนให้ลดลงแทนเสียง หรือบังคับให้
การโปร่งใสกลับแก้ไขเป็นหน้าที่เรียกร้องคุณสมบัติของผู้สมัครลงเลือกตั้งให้ครบถ้วนอยู่ในรูปมี
อายุ 18 ปีขึ้นไป อันเป็นการแก้ปัญหาการเลือกตั้งในเชิงวิงาน ทั่วอย่างไม่อาจแก้ไขได้โดยการเลือก
กฎหมายจากทางรัฐวิสาหกิจการหาเสียงต่าง ๆ และเพียงอย่างเดียว แต่นั้น วิธีนั่นหน้า เวทีนิยม.
(2531:15) จึงน่าเสนอวิธีแก้ไขพฤติกรรมการเลือกตั้งที่ไม่พึงประสงค์ไว้ดังนี้

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
อย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นประจำและระกัดกร่อนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

2. ให้ประชาชนและตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม และมีบทบาทสักดับใน
การกำหนดนโยบายและบริหารประเทศอย่างแท้จริง

3. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงตั้งกันเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม ฯลฯ เพื่อ
ต่อรองและเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของตนเองได้อย่างเสรี

4. รัฐบาลควรศึกษาถอดบทเรียนที่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ และการพัฒนาให้ทั่วถึง
และครอบคลุมประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ให้มากที่สุด

5. เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งอ่านวิจัย อิทธิพล และผลประโยชน์ได้
อย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหานี้ยังคงกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายของรัฐ
ดังนั้นจากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ไขพัฒนาทางการเมือง ถ้ามีการเป็นไปในระดับท้องถิ่นก็ตาม ทั้งนี้การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นที่
จะต้องขึ้นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะต้องมีการเข้าใจถึงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยที่ปฏิบัติตามหลักการ รัฐธรรมนูญ โดยยึดหลักการ รัฐธรรมนูญ มีความรู้และรวมใจกับการเลือก
ตั้งต่างคนต่างคนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
ตั้งตามกฎหมายต่างๆของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
tั้งต่างคนต่างคนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
tั้งต่างคนต่างคนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
tั้งต่างคนต่างคนของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก
บทที่ 3
วิธีการวิจัย
(RESEARCH METHODOLOGY)

การวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา ของชุมชนวัดนับกุญแจ และชุมชนวัดศรีจุฬาภรณ์ค่ะ จังหวัดพระยา ได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้

สถานที่ดำเนินการวิจัย
(Locale of the Study)

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการในพื้นที่ของชุมชนวัดนับกุญแจ และชุมชนวัดศรีจุฬาภรณ์ค่ะ (เพศชาย 1) ด้านเหนือ อำนาจเมือง จังหวัดพระยา ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม

ชุมชนวัดนับกุญแจ และชุมชนวัดศรีจุฬาภรณ์ค่ะ เป็นชุมชนที่มีผลกระทบจากกิจงานทาง เทศบาลและเทศบาลเมืองพระยาของกลุ่มประชากรทั่วไป ซึ่งได้รับผลกระทบจากผู้บริหารเทศบาลเมืองพระยาด้วยเสียงช้ามาก ปรากฏว่าพฤติกรรมการเลือกวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ 2 ชุมชนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ผู้วิจัยต้องดำเนินเป้าหมายกิจกรรมดังนี้ ผู้ที่มีการกักกันผล บริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบองค์การเทศบาล และขอให้กิจการเกิดขึ้น ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และพัฒนาการปกครองท้องถิ่นในระบบประชาธิปไตยได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริบูรณ์ ยุติธรรมต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(Population and Sampling Procedures)

ประชากร ที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระยา ของชุมชนวัดนับกุญแจ และชุมชนวัดศรีจุฬาภรณ์ค่ะ ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จังหวัดพระยา จำนวน 2,597 คน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability) โดยให้สมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสได้รับเลือกท่า  ๆ กัน จึงคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (1970: 607-610) จำแนกใน 6 ระดับ ดังนี้ (ตัวอย่าง):

- จำนวนประชากร: 2,597 คน
- จำนวนตัวอย่าง: 335 คน

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) และนำมาใช้บูญญัติโดยวงค์ ได้กลุ่มตัวอย่างจากชุมชนวัฒนภูมิใจจำนวน 204 คน และชุมชนวัฒนภูมิใจค้าจำนวน 131 คน จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (systematic random sampling) โดยใช้เลขที่ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละพื้นที่ที่ตั้งของชุมชน มาเรียงลำดับตามตัวถัวบัตรจาก ถึง ล่าสุด จำนวนประชากร (1581 และ 1016) หารด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (204 และ 131) ได้ ซึ่งเพื่อเลือกสมาชิกเท่ากับ 8 ทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายกับสมาชิกที่มีตัวเลขล่าสุดที่ 1-5 โดยใช้วิธีการจับสอง ชุมชนวัฒนภูมิใจได้หมายเลข 2 และชุมชนวัฒนภูมิใจค้าได้หมายเลข 3 แล้วนับหมายเลขทีละตัวเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนวัฒนภูมิใจได้แก่ 2, 10, 18, 26, .......ตามลำดับ จนครบ 204 คน ส่วนชุมชนวัฒนภูมิใจค้าได้แก่ 3, 11, 19, 27, .......ตามลำดับ ดังภาพที่ 2
ตัวแปรและการวัดตัวแปร
(Variables and Measurement)

การวัดซึ่งนี้ ตัวแปรเป็นลักษณะเฉพาะตัวบุคคลซึ่งเป็นมหัศจรรย์ (construct) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหากำรวัดจึงให้ตั้งกัน ซึ่งจำเป็นและต้องมีอำนาจที่ปฏิบัติการกลั่นแกล้ง
ส่งบุคคล และส่งเสริม ดังนี้

อายุ หมายถึง อายุของผู้ให้ข้อมูลนับถือวันที่สอบแบบสอบถามคิดเป็น 6 เดือนถือเป็น 1 ปี

อาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เกษตรกร รับจ้าง ด้าขาย
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ

รายได้ หมายถึง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ให้ข้อมูล

ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี และอื่น ๆ

พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การกระทำที่ส่งผลต่อโดยประกาศ
สังคม และการคิด หรือการกระทำต่าง ๆ ความรู้ และพฤติกรรม ที่มีผล对该ผลิตภัณฑ์
หรือผลประโยชน์ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งการวัตถุประสงค์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำเป็นต้องมีการวิจัยของ
การวัจจุรรบัดที่มีความรู้ความเข้าใจ เช่น กฎหมายว่าด้วยเทศบาล พระราชบัญญัติเทศบาล สิทธิ
พื้นฐานของประชาชนในการเลือกตั้ง เป็นต้น สำหรับการวัฒนาตั้งผู้มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การเลือกตั้ง เช่น จ่ายเงินครั้งในการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคหรือกลุ่ม
การเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(Research Instrument)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (structural interview questionnaires) ประกอบด้วย 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมและเบื้องต้น
ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและสมัครเมืองพยาบาลประจำปี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพยาบาล
อำเภอเมือง จังหวัดพระบรมรูป
ตอนที่ 3 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลในการปรับปรุงการเลือกตั้งท้องถิ่น
ในอนาคต

การทดสอบเครื่องมือ
(Pre-testing of Instrument)

ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและความแท้จริงของมิติหน้า (content validity) และตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ตามที่
คณะที่ปรึกษาเสนอแนะให้ถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด (content validity) มากที่สุด จากนั้น
นำไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ชุมชนวัฒนธรรมชุมชนและชุมชนวัฒนธรรมราชสีมาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดพระบรมรูป จำนวน 20 ตัวอย่าง
เพื่อทดสอบความเป็นปัจจัย (objectivity) ของแบบสอบถาม แล้วนำไปแบบสอบถามไป
ปรับปรุงคำถามในบางข้อ ถึงแก้ไขข้อมูล
ตารางรวมข้อมูล
(Data Collection)

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของประชากร จากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินการดังนี้

1. ข้อมูลสูงสุด (primary data)
   1.1 คัดเลือกผู้สังกัดภาษีในภาษีเก็บข้อมูล โดยคำนึงถึง ความรู้และประสบการณ์ในการทำรายการ โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์
   1.2 อบรมผู้สังกัดภาษี ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ เทคนิคการทำข้อมูลแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้สังกัดภาษีอย่างแท้จริง
   1.3 ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สังกัดภาษี ข้อมูลทั้งในฐานข้อมูลบุคคล และฐานข้อมูลบุคคลในภาษี โดยต้องการใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมา
   1.4 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

2. ข้อมูลที่มุ่งมั่น (secondary data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ และรายงานต่าง ๆ ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปและรายงานผลการวิจัย

ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)

1. วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สถิติวิเคราะห์การประมาณ ประมาณค่าคร่าว ๆ (percentage) สำหรับคำว่าค่าที่วัดเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในภาษีมูลค่าเพิ่มได้กำหนดระดับความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
   ระดับสูง คือ ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป
   ระดับกลาง คือ ผู้ที่ได้คะแนนระหว่าง 50-79.99
   ระดับต่ำ คือ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 50

2. วิเคราะห์ตัวการมีส่วนร่วมในการเสียภาษีและเหตุผลในการไม่ใช้สิทธิ์เสียภาษี เนย์เกณฑ์ครั้งหนึ่งใช้สถิติวิเคราะห์การประมาณ ประมาณค่าคร่าว ๆ (percentage)
ระยะเวลาการวิจัย
(Research Duration)

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 รวมระยะเวลา 8 เดือน
บทที่ 4
ผลการวิจัยและวิจารณ์

(RESULTS AND DISCUSSION)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกฯ
และอังกฤษฯ ดังนี้ ได้มากินมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกฯ ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองabyte โดยรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในเขตชุมชน 2 ชุมชนคือ ชุมชนวัดบุญ
และชุมชนวัดศรีอุ้มค่า จำนวน 335 คน ซึ่งในการนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมผล
การวิจัยและวิจารณ์เป็นส่วนเดียวกัน โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปของการข้อมูล
ประกอบด้วยการวิจัยและวิเคราะห์เป็นต่อไป

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกฯและอังกฤษฯเมืองabyte

ตอนที่ 3 อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกฯและอังกฤษฯเมืองabyte

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกฯและอังกฤษฯเมืองabyte

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์สภาวะทางประชากร ดังนี้ เศรษฐกิจ ปรากฏตัวอยู่

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล โดยผู้วิจัยเลือกชุมชน 2 ชุมชน คือ
ชุมชนวัดบุญ และชุมชนวัดศรีอุ้มค่า ที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมการเลือกตั้งของประชาชนใน
2 ชุมชนดังกล่าวมีความแตกต่างกัน จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 60.9 เป็นประชาชน
ในชุมชนวัดบุญ มีพื้นช่วงวัย 39.1 แต่ชุมชนวัดศรี อุ้มค่า แสดงให้
เห็นว่า ประชาชนในชุมชนวัดบุญมีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าชุมชนวัด
ศรีอุ้มค่า
เพื่อจากผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 51.6 เป็นเพศหญิง มีพ่อร้อยละ 48.4 เท่ากันที่เป็นเพศชาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำแนกประชาชนในเป็นเพศหญิงมีสิทธิในการเลือกตั้ง
มากกว่าเพศชาย ดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั้ง

อาศัย หมายถึง จำนวนตลอดปีเป็นร้อยของผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่แรกจดทะเบียนที่
ข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลมีอายุมากกว่า 79 ปี จำนวนร้อยละ 18 ปี โดยผู้มี
อาชีพอุตสาหกรรม 35.2 มีอายุอยู่ในช่วงต่างระหว่าง 30-41 ปี ร้อยละ 30.7 มีอายุอยู่ในช่วงต่างระหว่าง 42-53 ปี
ร้อยละ 15.2 มีอายุอยู่ในช่วงต่างระหว่าง 18-29 ปี ร้อยละ 11.1 มีอายุอยู่ในช่วงต่างระหว่าง 54-65 ปี และ
ร้อยละ 2.7 มีอายุตั้งแต่ 66 ปีขึ้นไป ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 30-53 ปี และมีอายุโดยเฉลี่ย 41 ปี ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นวัยรุ่นใหญ่และร้อยละลง
(สุข จาญทิมภัณฑ์, 2536: 174) และเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบต่อความจริงและความสิ่งของ
ครอบครัว ล้มละลาย การทำบุญพิธีการศึกษา (ศิริชัย แก้วกังวล, 2540: 446) ล้ม ดุษ จาญทิมภัณฑ์
(2536: 174) กล่าวว่าช่วงรุ่นหลัง มนุษย์ เป็นระยะเวลานานที่ย้ายานและเป็นช่วงที่สักระยะภูมิทัศน์ของ
ชีวิตระยะหนึ่ง เพราะจะเป็นวัยที่จะพิทักษ์ให้ต่อไป บุคคลประสบความสำเร็จในชีวิตเพียงใด บุคคลที่
ท้าทายในการระดับหัวหน้า นักบุคคล รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ผู้อ่านปรากฏการณ์เล็กบางตัวสิ่งต่างก็จะอยู่
ในช่วงรุ่นยากจนขึ้นเรื่อยมา และเมื่อพิจารณาด้านอารมณ์จะพบว่า เป็นวัยที่มีความอดทนที่จะ
เผชิญกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีความแกร่งใจเพราะ
รับมือกับตัวเองได้ดี เป็นวัยที่มีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ดังนั้นหากข้อมูลมีบุคคลในนั้น
เป็นจำนวนมาก ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่สิ่งอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลใน
การตัดสินใจเลือกผู้แทนบุคคลหรือสมาชิกพรรคการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งในระดับชาติ เป็นต้น

อาชีพ ตามผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 41.1 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อย
ละ 23.0 ประกอบอาชีพบริการหรือคำรับจ้าง ร้อยละ 14.0 ประกอบอาชีพข้าราชการ ร้อย
ละ 8.1 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 6.9 ประกอบอาชีพบริการรับจ้าง ร้อยละ 3.3 เป็น
นักเรียนหรือนักศึกษา และเพียงร้อยละ 1.5 ประกอบอาชีพบริการหรือคำรับจ้าง
จากผลการวิจัยยังได้ทราบว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง และรองลงมาเป็นประกอบอาชีพ
ธุรกิจหรือค้าขาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อมูลในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของ
จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานที่ทำงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพ
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

รายได้ หมายถึง รายได้ของประชาชนในละนั้นต่อปี จากผลการวิจัย
พบว่าผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 24.9 มีรายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 10,000 - 44,999 บาท ร้อยละ 11.9 มี
รายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 9.6 มีรายได้ถึงไม่เกินช่วงระหว่าง 50,000 – 99,999 บาท ร้อยละ 4.6 มีรายได้ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 3.6 มีรายได้ต่ำกว่าในช่วงระหว่าง 100,000 – 149,999 บาท และมีพื้นที่ร้อยละ 1.5 มีรายได้ต่ำกว่าในช่วงระหว่าง 150,000 – 199,999 บาท ประชากรนั้นอยู่ในสูงสุด 600,000 บาทต่อปี และมีรายได้ต่ำสุด 50,000 บาทต่อปี รายได้เฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 62,088 บาทต่อปี คิดเป็น 5,174 บาทต่อเดือน

ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของปัจจุบัน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ คือร้อยละ 51.1 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีเพียงร้อยละ 27.9 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนักเรียนบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 9.3 จบการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 6.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และร้อยละ 0.3 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ จากผลการวิจัยกล่าวได้ว่า ผู้ใช้ข้อมูลส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาการศึกษาด้านอาชีพ มีการมีการศึกษาในระดับประถมศึกษาประกอบอาชีพประจำ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นระดับของการใช้แรงงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับดังกล่าวทั้งหมดไปทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จำแนกตามสูมอน เพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา

<table>
<thead>
<tr>
<th>สาเหตุไม่พอใจของผู้ให้ข้อมูล</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ชุ่มชื่น</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>รับผูกอิน</td>
<td>204</td>
<td>60.9</td>
</tr>
<tr>
<td>รับผูกผูกส่งค่าอื่น</td>
<td>131</td>
<td>39.1</td>
</tr>
<tr>
<td>เพศ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชาย</td>
<td>162</td>
<td>48.4</td>
</tr>
<tr>
<td>หญิง</td>
<td>173</td>
<td>51.6</td>
</tr>
<tr>
<td>อาชีพ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18 – 19 ปี</td>
<td>51</td>
<td>15.2</td>
</tr>
<tr>
<td>30 – 41 ปี</td>
<td>118</td>
<td>35.2</td>
</tr>
<tr>
<td>42 – 53 ปี</td>
<td>103</td>
<td>30.7</td>
</tr>
<tr>
<td>54 – 65 ปี</td>
<td>37</td>
<td>11.1</td>
</tr>
<tr>
<td>66 ปีขึ้นไป</td>
<td>9</td>
<td>2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>17</td>
<td>5.1</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>X = 41.36</strong></td>
<td></td>
<td><strong>S.D. = 11.93</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>R = 18-79</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อาชีพ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>รับราชการ</td>
<td>23</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>หน้ากงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ</td>
<td>5</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>นักช่าง/ศูนย์ราชการ</td>
<td>77</td>
<td>23.0</td>
</tr>
<tr>
<td>รับจ้าง</td>
<td>138</td>
<td>41.1</td>
</tr>
<tr>
<td>เกษตรกร</td>
<td>27</td>
<td>8.1</td>
</tr>
<tr>
<td>นักเรียน/นักศึกษา</td>
<td>11</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>อื่น ๆ</td>
<td>47</td>
<td>14.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>7</td>
<td>2.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 3 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ขนาดทุ่นเป้ของผู้ให้ข้อมูล</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>รายได้</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ต่ำกว่า 10,000 บาท</td>
<td>40</td>
<td>11.9</td>
</tr>
<tr>
<td>10,000 - 44,999 บาท</td>
<td>83</td>
<td>24.9</td>
</tr>
<tr>
<td>50,000 - 99,999 บาท</td>
<td>32</td>
<td>9.6</td>
</tr>
<tr>
<td>100,000 - 149,999 บาท</td>
<td>12</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>150,000 - 199,999 บาท</td>
<td>5</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>200,000 บาทขึ้นไป</td>
<td>16</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>147</td>
<td>43.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\[
\begin{align*}
\bar{x} &= 62088.3 \\
\text{S.D.} &= 88758.4 \\
R &= 5,000-600,000
\end{align*}

ระดับการศึกษาสูงสุด

<table>
<thead>
<tr>
<th>ระดับศึกษา</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ประถมศึกษา</td>
<td>171</td>
<td>51.1</td>
</tr>
<tr>
<td>มัธยมศึกษาปฐม.</td>
<td>93</td>
<td>27.9</td>
</tr>
<tr>
<td>อนุปรินิเทศบาล.</td>
<td>31</td>
<td>9.3</td>
</tr>
<tr>
<td>ปรินิเทศบาล.</td>
<td>22</td>
<td>6.3</td>
</tr>
<tr>
<td>ชูธงการปรินิเทศบาล</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>17</td>
<td>5.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเด็กด้วยรายงานโดยกรมเตรียมเมืองพยาบาล

ความรู้ความเข้าใจ (cognitive) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สื่อสารข้อมูลของเหตุผล
ปัญญา มี 6 ระดับ ได้แก่ (สุรศักดิ์ ตันศรีวงศ์, 2538: 95)

1. รู้ความรู้ หมายถึง ปฏิบัติการที่แสดงถึงการรู้ความสามารถในการจดจำสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล ที่สิ่งของ และข้อต่าง ๆ

2. รู้ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความคิดเพื่อศึกษาเนื้อหา
สาระต่าง ๆ แล้วสามารถตีความ แปลความหรือขยายความในสิ่งที่ศึกษากันได้
3. ขั้นการนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนำความเข้าใจในเนื้อหา ทฤษฎี กฎ และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อไปใช้กับงานจริง หรือปัญหาต่าง ๆ ที่ประสบจริงได้

4. ขั้นการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการใช้สื่อเพื่อจำแนกแยกแยะ องค์ประกอบหลักการและความสัมพันธ์ต่าง ๆ

5. ขั้นการทำงานสร้าง หมายถึง ความสามารถในการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเพื่อสร้างหรือออกแบบสิ่งใหม่ ๆ หรือหลักการและทฤษฎีใหม่ ๆ

6. ขั้นการประเมิน หมายถึง ความสามารถในการวิจัยข้อมูลค่าน้าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการทฤษฎีและเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาในชั้นพื้นฐานมาเพื่อตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ

จากทฤษฎีข้างต้นได้ว่า ความรู้ความเข้าใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ของการตนเอง ดังนั้นจึงต้องถือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ซึ่งเป็นการศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนายกเทศมนตรีพะเยา พ.ศ. 2543 โดยสอบถามแล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 335 คน และเป็นส่วนที่ประชาชนจะต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่จะประกอบด้วยประชาชนและความเรียน ดังนี้

ตารางที่ 4 จำนวนและสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลของประชาชน จำแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ

<table>
<thead>
<tr>
<th>ระดับความเข้าใจเพื่อกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ลง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)</td>
<td>96</td>
<td>28.7</td>
</tr>
<tr>
<td>ปานกลาง (ร้อยละ 50-79.9)</td>
<td>209</td>
<td>62.4</td>
</tr>
<tr>
<td>ต่ำ (ต่ำกว่าร้อยละ 50)</td>
<td>30</td>
<td>8.9</td>
</tr>
<tr>
<td>รวม</td>
<td>335</td>
<td>100.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\[
X = 68.26 \\
\text{S.D.} = 3.68 \\
R = 1-12
\]
จากตารางที่ 4 ได้แสดงจำนวนผู้ให้ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา โดยผู้ให้ข้อมูลได้ตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการพิจารณาข้อความของผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 ข้อ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา อยู่ในระดับปานกลาง มีพื้นฐานร้อยละ 28.7 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 8.9 อยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี อากาศเป็นแนวโน้มว่า ประชาชนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสนใจทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมืองท้องถิ่น ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารงานเทศบาลของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้การกระทำที่ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่จะส่งผลให้เกิดความสร้างความสนใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งขึ้นได้อายุประกันความสุขของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 41 ปี แสดงให้เห็นถึงวัยนี้มีความรู้ มีความรู้จากทางในครอบครัว ชุมชน ต่างจังหวัด ประเทศ ศึกษาการเรียนรู้ของประชาชน โดยรู้จักกิจกรรมส่งเสริมการรู้ในสังคม และการประเมินบุคคลที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นนายกเทศมนตรีได้

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล จำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รายข้อ

<table>
<thead>
<tr>
<th>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. ผ่านการเรียนหรือไม่ในการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ว่าด้วยเทศบาล</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทราบ</td>
<td>144</td>
<td>43.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ทราบ</td>
<td>191</td>
<td>57.0</td>
</tr>
<tr>
<td>2. ผ่านการเรียนหรือไม่ในการศึกษาการประชุม (ฉบับที่ 11)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>พ.ศ. 2543 ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทราบ</td>
<td>201</td>
<td>60.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ทราบ</td>
<td>134</td>
<td>40.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 5 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ความผู้จัดทำรายการเกี่ยวกับ</th>
<th>จำนวน ( คน )</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีสองประเภท</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. เขตเทศบาลที่พักอาศัยอยู่เป็นเขตเทศบาลแบบใด</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>330</td>
<td>98.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>5</td>
<td>1.5</td>
</tr>
<tr>
<td>4. ในการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินายกเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ท่านสามารถเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้กี่คน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>294</td>
<td>87.8</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>41</td>
<td>12.2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. ในการเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พักอาศัย พ.ศ. 2543 ท่านสามารถเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้กี่คน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>283</td>
<td>84.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>52</td>
<td>15.5</td>
</tr>
<tr>
<td>6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>268</td>
<td>80.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>67</td>
<td>20.0</td>
</tr>
<tr>
<td>7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>128</td>
<td>38.2</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>207</td>
<td>61.8</td>
</tr>
<tr>
<td>8. บุคคลผู้มีสิทธิต้องมีคุณสมบัติตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>39</td>
<td>11.6</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>296</td>
<td>88.4</td>
</tr>
<tr>
<td>9. วาระต่างจากตำแหน่งของนายกเทศมนตรีควรว่างครั้งที่</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบถูก</td>
<td>312</td>
<td>93.1</td>
</tr>
<tr>
<td>ตอบผิด</td>
<td>23</td>
<td>6.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 5 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 10. เนื่องมาจากเทศมนตรีพิจารณาตัดแทน จัดตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในแปลงภายในก่อนบ้านแต่ละที่พักอาศัยเมือง

| ตอบถูก | 241 | 71.9 |
|ตอบผิด | 94  | 28.1 |

11. เทศบาลเมืองพระยามีของนายกเทศมนตรีก็คน

| ตอบถูก | 241 | 71.9 |
|ตอบผิด | 94  | 28.1 |

12. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ใช่

| ตอบถูก | 257 | 76.7 |
|ตอบผิด | 78  | 23.3 |

จากตารางที่ 5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า

ข้อที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 57.0 ไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ข้อที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 60.0 ทราบเกี่ยวกับพระราบปัญญทิพยศกุล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง มีเพียงร้อยละ 40.0 ท่านนี้ไม่ทราบจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ท่านมา (5 พฤศจิกายน 2543) ได้มี
การบรรจุการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงมิใช่สิทธิ์ที่จะทำให้ประชาชนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงได้ แต่การเลือกตั้งโดยตรง (Direct Election) คือ การที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกเสียงเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนตนเอง ผู้ที่ได้รับเสียงต่างจะเป็นผู้แทนที่ไปแทนตน คือได้รับเลือกจากประชาชน แต่ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่ละอย่างประชาชนเพียงเลือก กลุ่มนี้หรือพรรคการเมืองในระบบมาชิกาลากเท่านั้น หลังจากนั้นสมาชิกสภาเทศบาลจะเลือกตั้งนายกเทศมนตรีขึ้นต่อหนึ่ง ซึ่งก็คือหัวหน้ากลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่จะถูกเลือกจากสภาเทศบาลไปตัดสินตำแหน่งนายกเทศมนตรี ดังนั้นถ้าการเลือกตั้งรูปแบบเดิมประชาชนเป็นเพียงผู้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยถือที่นั่น

ข้อที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 98.5 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของเทศบาลเมืองypsy มีเพียงถึงร้อยละ 1.5 เท่านั้นที่ไม่ทราบ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนเข้าใจในรูปแบบการบริหารเทศบาล คือเป็นเทศบาลเมือง ซึ่ง บิชิลล์ ฟองงาม (2543: 126) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลเมืองดังนี้ ที่ห้องที่มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต่างศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยึดตามเป็นเทศบาลเมืองได้ โดยไม่ต้องพิจารณาอัตราอัตราหลักเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบ 2 สำหรับที่ที่มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต่างศาลากลางจังหวัดอยู่ที่ระดับน้ำเป็นเทศบาลเมือง ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) เป็นห้องที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่างศาลากลางจำนวนไม่ต่ำกว่า 10,000 คน (2) ระบบรูปทำการเทนนิสไม่ต่ำกว่า 3,000 คน (3) ต้องมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ (4) มีระเบียบขวัญภูมิฐานะเป็นเทศบาลเมือง ดังนั้นการกฎหมายของเทศบาลเมืองของเทศบาลเมือง ต้องมีการกำหนดการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2480 จึงถูกประกาศเป็นผลต่อ 65 ปี (พ.ศ. 2545) ซึ่งถือเป็นเทศบาลเมืองเป็นเวลาทางการจึงจะเห็นประโยชน์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นเทศบาลเมือง

ข้อที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 87.8 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 มีเพียงร้อยละ 12.2 เท่านั้นที่ไม่ทราบ จึงแสดงวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพอใจ ที่จะเกี่ยวกับจำนวนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในแต่ละครั้งได้เพียง 1 คนเท่านั้นที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนในการบริหารงานเทศบาล ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2443 บทที่ 2 หรือ ได้เลือกนายกเทศมนตรีมาตรา 48 ว่า "ในการเลือกนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลโดยออกเสียงลงประชามติให้การบริหารในเขตเทศบาลใช้รูปแบบนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลนั้นมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล"
ข้อที่ 5 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 84.5 นี้ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระบาง ในกรณีต้องการที่จะก้าวไป (5 พฤศจิกายน 2543) มีเพียง ร้อยละ 15.5 เท่านั้น ซึ่งสภาเทศบาลเมืองพระบาง จำนวน 18 คน จึงจับปัญหาความยากยุ่งยากของเทศบาลเมืองพระบาง เป็นไปตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 คือ สภาเทศบาลเมืองมีสมาชิกทั้งหมด 18 คน

ข้อที่ 6 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 80.0 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้นนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีเพียงร้อยละ 20.0 เท่านั้นที่ไม่ทราบ ซึ่งการเลือกตั้นให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระบางส่วนใหญ่ ทราบว่า มีการเลือกตั้นนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 บทที่ 2 ทวิ ว่าด้วยนายกเทศมนตรี กำหนด 48 ตรี (2) ว่า บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้นนายกเทศมนตรี มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ที่มีการเลือกตั้น

ข้อที่ 7 ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 61.8 ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้นนายกเทศมนตรีจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน มีเพียง 38.2 เท่านั้นที่ทราบ ซึ่งการเลือกตั้นให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระบางส่วนใหญ่ ไม่ทราบเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้นนายกเทศมนตรีจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นั่นเอง ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงสิทธิพื้นฐานของตนเอง ซึ่งทางเทศบาลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของประชาชนให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 บทที่ 2 ทวิ ว่าด้วยนายกเทศมนตรี มาตรา 48 ตรี (3) กำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้นนายกเทศมนตรี มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบสองปีบริบูรณ์ นั่นเอง
ข้อที่ 9 ผู้ใดใช้ยุธส่วนใหญ่ร้อยละ 93.1 มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับมาตรฐานด้านหนังสือของนายทะเบียนที่ การในระดับ 4 ปี มีเพียงร้อยละ 6.9 เท่านั้น ไม่ทราบ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาส่วนใหญ่ ทราบเกี่ยวกับราชการด้าน ด้านหนังสือของนายทะเบียน คร่าวๆ ที่นักเรียนเป็นพราหมณ์ ในการรูปแบบการเลือกตั้งที่ผ่านมา เทศบาลได้ใช้จ่ายให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการระดับด้านหนังสือนายทะเบียน ซึ่งเป็น ส่วนที่สำคัญที่จะต้องแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ เพราะตามพระราชาบัญญัติถึงที่ผ่านมา ราชการการด้านด้านหนังสือนายทะเบียนและสมัยพาดิศเทศบาล เป็นเวลาอีก 5 ปี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอีกต่างๆแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบ ดังนั้นตามพระราชาบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 ตร. ว่าด้วยบทบาทนายทะเบียน วาดีที่ 48 ตัด ให้นายทะเบียนซึ่งมีอำนาจในการจัดการด้านหนังสือราชการ ตัดเล่ม ฉบับแต่ละเล่มและมีวาระอยู่ในต้นหนังสือรายละปี ฉบับแต่ละเล่ม แต่จะต้อง ตัดเล่มใดตัดกันกิ่งก้านตัวอย่างว่าได้

ข้อที่ 10 ผู้ใดใช้ยุธส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับมาตรฐาน เวลาของการเลือกตั้งใหม่ เมื่อนายทะเบียนที่ทานจากตัวหนังสือภายใน 45 วัน มีเพียงร้อยละ 28.1 เท่านั้นที่ไม่ทราบ จากผลการวิจัยแสดงว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาส่วนใหญ่ รับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่ เมื่อนายทะเบียนที่ทานจากตัวหนังสือ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผล การที่นายทะเบียนที่ทานจากตัวหนังสือ จะต้องมีการประกาศและประมวลผลการเลือกตั้งขึ้นใหม่โดย ข้อมูล ใหม่จะทำให้การเลือกตั้งขึ้นใหม่ให้ของการประกาศเป็นอย่างรวดเร็วได้ 45 วัน จึงทำให้ประชาชนได้รับทราบเป็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งตามพระราชาบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 ตร. ว่าด้วยบทบาท เทศบาลที่วาดีที่ 48 ตัด วรรค 2 ค่อนข้าง เมื่อนายทะเบียนที่ทานจากตัวหนังสือ ให้จัดให้มีการ เลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในสถิติหัวรัง ฉบับแต่ละรังที่ทานจากตัวหนังสือ

ข้อที่ 11 ผู้ใดใช้ยุธส่วนใหญ่ร้อยละ 71.9 มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับจำนวน ennon นายทะเบียน เทศบาลเมืองพระยา มีจำนวน 3 คน มีเพียงร้อยละ 28.1 เท่านั้นที่ไม่ทราบ จากผลการวิจัยแสดงว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาส่วนใหญ่ รับรู้เกี่ยวกับจำนวน นายทะเบียนที่วาดีที่ 4 วันที่ผ่านมา ที่หนังสือเรื่องการลงชื่อเลือกตั้งนายทะเบียนและสมัยพาดิศเทศบาล เมืองพระยาส่วนใหญ่ ประสบความสุขใน ที่ทำการบริการงานเทศบาลชุดที่ผ่านมา เทศบาลเมืองพระยา ปัจจุบันยังคงอยู่ ที่ทำการบริการงานเทศบาลชุดที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีต้นเหตุของการเลือกตั้ง แต่เป็นต้นเหตุของเทศบาลที่ ซึ่งตามพระราชาบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 บทที่ 2 ถ้าด้วยนายกรัฐมนตรี ประกาศ 48 ข้อ ผู้มีความต้องการใช้ตัวเองในการลงคะแนนเสียงเพื่อออกตามข้อบังคับของอัยการหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีพื้นที่ร้อยละ 23.3 เท่า นั้นไม่สามารถ จัดการกิจกรรมแต่ให้ตั้งนร ประกาศในเขตเทศบาลเมืองพระยาสุวัฒนา ในฎีกาเกี่ยวกับสิทธิในด้านนี้ ซึ่ง comes ประกาศบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 บทที่ 2 ว่า ด้วย เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศ 48 บัญญัติ (9) ความว่า ราชญารัฐมีสิทธิเสียก้องในเขตเทศบาลได้ลง คะแนนเสียงให้แก่ตั้งแต่หน้าตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อออกตามข้อบังคับของ เทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเลือกพระยา

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชน เป็นการแสดงบทบาทและใช้สิทธิิหน้าที่ของตนตามกฎหมาย เพื่อส่งคืนบัญญัติการคัดเลือกผู้แทนของประชาชนเข้าไปบริหาร งานปัญญาของรัฐบริหารงานเหนือสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นประชาชนจึงต้องใช้สิทธิ์ของตนอย่างเต็มที่ในการที่จะต้องเลือกตั้งคนเข้าไปพัฒนา อย่างไรก็ตามการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม หากประชาชนไม่ได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของแล้วจะไม่มีพัฒนาการอย่างแต่เดิม การพัฒนาได้มีการจัดสิ่งและยังยิ่งอยู่ ได้ การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกกำหนดให้อยู่ในนโยบายและธุรกิจการดำเนินการที่จำเป็นตาม หลักการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจให้อย่างเห็นพลัง อย่างไรก็ตาม

จากการพัฒนาของประเทศที่ผ่านมาสามารถเห็นได้ว่าการกำหนดนโยบายและแผนงาน การพัฒนาถูกกำหนดโดยผู้บริหารในลักษณะของการกำหนดลงมาระหว่างปัจจุบัน (top down policy) และมีการกำหนดความละเอียด ปัญหาจากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือหากปฏิบัติตามได้ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงให้ความสิทธิ์แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 (2545-2549) ซึ่งในทุก ๆ ด้าน จะเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เช่น วัสดุประสงค์ของการพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ข้อ ที่ 4 กล่าวว่า เพื่อให้ ปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนในท้องถิ่นในการพีพเพิ่มของได้รับโอกาสในการ ศึกษาและบริการทางสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ กระจายคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ให้รู้จักและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับโฉมภาคภูมิใจให้เต็มต่อ
การแต่งบุญบารี ด้วยเหตุนี้จึงประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นย่อมที่จะรู้สึกถึงการดำเนินการและปรับโฉมของตัว
เองในตัวเองผู้หนึ่ง ทั้งในด้านการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อความยุติธรรมต่อ
ท้องถิ่น นำไปสู่ความประสบความสำเร็จในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การส่งเสริมร่วมทางการเมือง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมทุกระดับชั้น โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้.vote leakage การ
การเข้าร่วม.TRAN ตามหลักการ การจัดกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมร่วมชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาทาง
สังคมและการเมือง เป็นต้น

อัตราการมีส่วนร่วมเป็นการศึกษาตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในมีส่วนร่วมต่าง ๆ ก็จะพบอยู่ในมีส่วนร่วมต่าง ๆ ในแต่ละด้าน

ในการวิเคราะห์อัตราการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
และสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพิ่มผลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าฯ นั้นได้รับในฐานะ
ทางข้อมูลผ่านจากนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าฯ ดังนั้น

ตารางที่ 6 อัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี

| การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง | จำนวน (คน) ร้อยละ | อัตราการมีส่วนร่วม
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>----------------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1. ท่านไม่ใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น</td>
<td>323</td>
<td>96.4</td>
</tr>
<tr>
<td>หรือไม่</td>
<td>8</td>
<td>2.4</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ใช้สิทธิ</td>
<td>3</td>
<td>0.9</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 6 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ข้อเท็จจริงอื่นๆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>นายกเทศมนตรี</td>
<td>325</td>
<td>97.3</td>
<td>97.3 : 2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ใช่</td>
<td>7</td>
<td>2.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>2</td>
<td>0.6</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อพ่ายแพ้ที่ผ่านมา 5 พฤศจิกายน 2543 ท่านไม่ใช่ผู้ติดต่อกับนายกเทศมนตรี

<table>
<thead>
<tr>
<th>ท่านเป็นสมาชิกสู่การเมืองหรือไม่</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ข้อเท็จจริงอื่นๆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เป็น</td>
<td>30</td>
<td>9.0</td>
<td>9.0 : 91.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่เป็น</td>
<td>305</td>
<td>91.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. ท่านมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาผู้บริหารจังหวัดมีความรู้สึกอย่างไร?

<table>
<thead>
<tr>
<th>มีความรู้สึก</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ข้อเท็จจริงอื่นๆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>มีส่วนร่วม</td>
<td>67</td>
<td>20.0</td>
<td>20.0 : 80.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่มีส่วนร่วม</td>
<td>268</td>
<td>80.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครั้งที่ผ่านมาท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณภาพที่ได้รับการเลือกตั้ง

<table>
<thead>
<tr>
<th>ท่านมีความรู้สึกอย่างไร</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ข้อเท็จจริงอื่นๆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ปรีกษา</td>
<td>223</td>
<td>66.6</td>
<td>66.6 : 33.1</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ปรีกษา</td>
<td>111</td>
<td>33.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>1</td>
<td>0.3</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. ท่านมีการติดต่อกับรัฐบาลที่มีต่อท่านที่ทางการเมือง

<table>
<thead>
<tr>
<th>ท่านติดต่อกับรัฐบาลที่มีต่อท่าน</th>
<th>จำนวน (คน)</th>
<th>ร้อยละ</th>
<th>ข้อเท็จจริงอื่นๆ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ติดต่อกับรัฐบาลที่มีต่อท่าน</td>
<td>68</td>
<td>20.3</td>
<td>20.3 : 78.8</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ติดต่อกับรัฐบาลที่มีต่อท่าน</td>
<td>264</td>
<td>78.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>3</td>
<td>0.9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 6 (ต่อ)

| การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง | จำนวน (คน) | ร้อยละ | ข้อการมีส่วนร่วม
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>นายกเทศมนตรี</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7. นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการพุทธิพุทธิในเลือกตั้งมีข้อความต่อไปนี้

- เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีทำาจะเข้าร่วมลงนามใน
- เสนอข้อเสียของตัวเองไม่

<table>
<thead>
<tr>
<th>เชื่อมั่น</th>
<th>194</th>
<th>57.9</th>
<th>57.9 : 40.9</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ไม่เชื่อมั่น</td>
<td>137</td>
<td>40.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตอบ</td>
<td>4</td>
<td>1.2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

จากตารางที่ 6 ข้อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยทั้งหมด

ข้อที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 96.4 ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนเทศบาลทุกครั้ง มีเพียงร้อยละ 2.4 ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งละ 0.9 ไม่ไปใช้สิทธิ์ อีกทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องไม่ใช้สิทธิ์เท่ากับ 96.4 : 2.4 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในเลือกตั้ง โดยให้เหตุผลในการมีส่วนร่วมเนื่อง

ตามล่าด้วย คือ 1) เป็นสิทธิ์ในหน้าที่ 2) ต้องการคนดีเข้ามาบริหาร 3) ต้องการบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถ 4) ต้องการผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ พุทธิพุทธิทำงาน จึงทำให้ร้อยละ 96.4 ไปใช้สิทธิ์

ในเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนในตัวเองและคนในการเลือกตั้งที่จะค้านการ 进行全面 ในการเลือกตั้งข้างนี้ให้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมการนโยบายบริหาร

ข้อที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มี

เพียงร้อยละ 2.1 เท่านั้นที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ อีกทั้งนี้การมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องไม่ใช้สิทธิ์เท่ากับ 97.3 : 2.1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะไม่บ่อยในการให้

ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยมีเหตุผลในการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนื่องตามล่าด้วย คือ 1) เป็นสิทธิ์ในหน้าที่ 2) ต้องการนายกเทศมนตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 3) ต้องการนายกเทศมนตรีที่มี

ความรู้ความสามารถ และเสียดสี 4) ต้องการนายกเทศมนตรีที่มีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์
และเพื่อความจริงจังของเหตุผล S) เลือกสิ่งนั้นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย การแข่งขันการเลือกตั้งของ
เทศบาล ต้องการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน และ เลือกบุคคลที่ต้องการ จากเหตุผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้คำนึงถึงสิทธิและความต้องการรวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวต่อการเลือกบุคคลที่เกี่ยวกับคดี มีความรู้ความสามารถ เทิร์นละ และมีวิสัยทัศน์เป็นที่

ข้อที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 91.0 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง มีเท่าเทียม
ร้อยละ 9.0 เท่านั้นที่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ตัดรายการมีสวนรวมในกรณีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการ
เมืองต้องการเป็นสมาชิกทั้งหมด 91.0 : 9.0 โดยมีเหตุผลการไม่เป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองเรียงตาม
ล่างนี้ 1) ไม่ถูกใจข้อกฏหมายการเมืองและวางแผนเป็นกลุ่ม 2) ไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มการเมือง 3) ไม่เข้าใจคุณสมบัติการเมืองหรือการเมืองทั่วไป
และการ 4) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลหรือเพื่อนบ้าน
ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านนี้ที่ไม่ถูกใจข้อกฏหมายการเมือง โดยวางแผนเป็นกลุ่ม และ
ไม่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองใด ๆ แต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองเรียงตามเป็นการมีสวน
ร่วมทางการเมืองอิสระเท่านั้น โดย Almond กับ Powell (ดังในประโยค หน้าที่หนึ่ง, 2526:
59) กล่าวว่าเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ Conventional Form

ข้อที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 ไม่มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 20.0 เท่านั้นที่มีส่วนร่วม ตัดรายการมีสวนรวมในกรณีไม่ร่วมลงคะแนน
เสียงต้องการมีสวนรวมลงคะแนนเสียงเท่ากับ 80.0 : 20.0 โดยมีเหตุผลในการไม่มีส่วนร่วม
ในการลงคะแนนเสียงต้องการเป็นตัวเรียงตามล่างนี้ 1) ไม่มีเวลา 2) ไม่เป็นสมาชิกหรือไม่มีส่วน
ร่วมกับกลุ่มการเมืองใด ๆ 3) เป็นผู้ที่ต้องกลุ่มการเมืองในการลงคะแนนเสียง และ 4) เป็น
ชั่วขณะจำจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลหรือเพื่อนบ้านไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการลงคะแนนเสียงต้องการเป็นสมาชิกทางการเมืองและมากกว่าคนนั้นๆ โดยกล่าวว่า ไม่มีเวลา
ไม่เป็นสมาชิกหรือมีสวนร่วมกับกลุ่มการเมืองใด ๆ ซึ่งแสดงผลกับแนวคิดของ Robert Dahl
(ด้านในเล็กที่หนึ่ง ทุกที่ 2583: 152-155) กล่าวว่า เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจการเมือง ไม่คิดถึง
ว่าจะมีความกระตือรือร้นทางการเมือง เช่น พวกแต่ขึ้นเรียงข้อที่สอง ซึ่งคิดว่าเจ้าตัวไม่กิน
การก้าวข้ามทางการเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการลงคะแนนเสียงเป็นกิจกรรมหนึ่งของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง ลินธิพันธ์ ทุกที่ (2583: 158) ได้กล่าวที่รูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเกี่ยวกับกิจกรรมการลงคะแนนเสียงว่า กิจกรรมการลงคะแนนเสียงเป็นกิจกรรมใน
ลักษณะเดี่ยว ๆ ก้าวกร้าวที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง และเป็นรูปแบบการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมในการแยงค์หาเสียง
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนสามารถใช้เพื่อสร้างอิทธิพลที่เขาเพื่อแสดงการเลือกตั้งที่ดีที่สุด
จากเสียงหนึ่งเสียงที่เขาได้จากสิทธิการเลือกตั้งตัวเลือก

ข้อที่ 5 ผู้ที่มีข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 มีการบริหารจัดการที่มีความสุขภูมิภาค มวล
เพื่อน และผู้ที่ให้ความค่ามากขึ้น ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง มีเพียงร้อยละ 33.1 เท่านั้นที่ไม่
บริหาร ถ้าการมีส่วนร่วมในบริการทางรื่องใดไม่มีส่วนร่วมในการบริการทางรื่องเท่านั้น 66.6 :
33.1 ส่วนเหตุผลในการบริการเรียกตามลักษณะ ดังนี้ 1) ต้องการตัดสินใจเข้ามาพัฒนาщаบRAL
2) ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้สนับสนุน 3) ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
4) ต้องการทราบทุกคนที่มีความต้องการของแต่ละคู่ ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับเลือกตั้ง 5) ต้องการให้
บุคคลในครอบครัวหรือผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญ ผ่านการนำพาที่ต่างๆ โดยรวมทั้งหมดในนี้ ใช้การเลือกตั้งทางการเมือง ซึ่งเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วม
รูปแบบหนึ่ง ซึ่ง Almond และ Powell เรียกว่า Conventional Form

ข้อที่ 6 ผู้ที่มีข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 78.8 ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมือง มี
เพียงร้อยละ 20.3 เท่านั้นที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองในการไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมือง
ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมือง 78.8 : 20.3 โดยเหตุผลในการไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการ
เมืองเรียกตามลักษณะ ดังนี้ 1) ไม่มีความสัมพันธ์เป็นส่วนเกินกับเจ้าหน้าที่ทางการเมือง 2) ภูมิ
ดินเป็นกลุ่มละแวก 3) ไม่มีที่พักอาศัย ที่จะติดต่อ จากผลของวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองพระสังกัจจายน์ ไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมือง อย่างไรก็ตามบุคคลที่ติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือสังกัดบริการส่วนใหญ่ต้องทำการรองหรือเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่ประชุมซึ่ง
เชี่ยวชำนาญ อาทิetchup (2538: 158-161) กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสำนักการ
ติดต่อว่า การติดต่อด้วยประชาชน เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและจะถือ
เนื่องกับประชาชนว่าบุคคลที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดเป็นบทบาทใด ๆ เราก็ต้องตระหนักถึงตอน
คุณ กิจกรรมในรูปแบบนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายในการบริหารงานในถึงมาก ซึ่งต้องตระหนัก
กับเหตุผลของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเพราะ ต้องการขอ
ความช่วยเหลือ และต้องตระหนักถึง Huntington และ Nelson (อ้างในประเทศไทย หน้า 52) กล่าวว่า การติดต่อกับ
นายสิงห์ การเข้าหาเจ้าหน้าที่ของสินค้าหรือข้าราชการเป็นการส่วนตัว
โดยปกติจะมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว

ข้อที่ 7 ผู้ที่มีข้อมูลร้อยละ 57.9 เข้าช่วยผลงานส่วนของข้อเรียกร้อง เมื่อเห็นว่ามี
การทุจริตในการเลือกตั้ง และร้อยละ 49.9 ไม่เข้าร่วม ขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการเข้าช่วยผลงานส่วน
ยิ่งเสนอข้อเรียกร้องต่อการไม่เข้าร่วมเท่ากับ 57.9 : 40.9 โดยมีเหตุผลในการเข้าร่วมยืนแสนจะน้อยที่เรียกร้องปัญหาดังนี้ ดังนั้น 1) ต้องการความเป็นธรรม ความยุติธรรม และโปร่งใส 2) ต้องการจัดตั้งไม่ได้ 3) เป็นสิทธิและหน้าที่ 4) เป็นผลเสียต่อท้องถิ่น และ 5) เพื่อความเป็นประชาธิปไตยและเป็นผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น ฉะนั้นการวิจัยแสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพายนักค์ชันชี้แจงถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้เนื่องมาจากทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองลักษณะนี้ที่ป้องกันกลุ่มการเมืองเข้ามาลงทำลายผลประโยชน์ส่วนตน

ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

การตัดสินใจ เป็นขั้นตอนของการตัดสินใจ (thinking) และการตัดสินใจ (decision-making) ซึ่งเป็นกระบวนการ 2 ขั้นตอน เทียบกันและสัมพันธ์กันโดยตรง (องค์ประกอบ 2540.63) กระบวนการตัดสินใจมีขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ เลขา สถานการณ์ของทั้งแกนเป็นอย่างไร ควรเลือกใครเข้ามาเป็นนายทวีถึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นต้น 2) การกำหนดมาตรฐานผลงาน เลขา การคัดเลือกหรือพัฒนาทางเลือก เช่น การดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับนโยบาย เป็นต้น 3) การดำเนินการพัฒนาทางเลือก เช่น การดำเนินการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับนโยบาย เป็นต้น 4) ประเมินผลทางเลือก เช่น ตรวจสอบว่าการเลือกใครมีผลได้มากกว่าผลเลือก ควรเลือกใครตามที่จะเข้ามาเป็นนักการตัดสินใจเลือก และ 5) เลือกการตัดสินใจเลือกเมื่อการเลือกให้เข้ามาคุมการขับเคลื่อนการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นการวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีความเหมาะสม

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มีวิจัยนำเสนอในรูปแนวทางของประชาธิปไตยและความเรียบร้อย ดังนี้
<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับที่</th>
<th>คุณสมบัติของนักเทศมนตรี</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>มีความรู้ความสามารถ</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>มีมนุษยสัมพันธ์ดี</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>เป็นคนใฝ่พื้นที่</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>รู้จักเป็นล้านตัว</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ยิ่ง ๆ เชน มีความเชื่อสิทธิ เทียบเท่า ไม่ทุจริต ลวงๆ</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>มีชื่อเสียงและมีฐานะดี</td>
</tr>
</tbody>
</table>

คุณสมบัติ เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วนอกจากคุณสมบัติของนักเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 มาตรา 48 เบญсуж ความว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติต้องต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครตั้งเลือกตั้งเป็นนายเทศมนตรี (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเป็นปีแล้ว นะ (3) มีชื่อเสียงในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล เป็นสมาชิกต้องต่อไปน้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันก่อนสมัครเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่อเสียงในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลในรัฐมนตรียืนยันขึ้นแล้วได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ เจ้าหน้าที่ หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีป้ายจดทะเบียนที่ให้เทศบาลมีอำนาจจัดให้เป็นที่สมัครผู้สมัครไว้ก่อนก็มีสมัคร หนึ่งปี ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะส่วนบุคคล ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ เลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาเป็นบรรยากาศหรือเป็นนายเทศมนตรี

จากผลการวิจัยในตารางที่ 7 พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยา ตัดสินใจเลือกนายเทศมนตรีโดยคุณสมบัติของผู้สมัครบริเติ้งตั้งเป็นนายเทศมนตรี ดังนี้ ขั้นต้นที่หนึ่งได้แก่ ความรู้ความสามารถ รองลงมาได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนใฝ่พื้นที่ รู้จักเป็นล้านตัว และ เพราะสิ่งเหล่าน้อยกว่าที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยา ตัดสินใจเลือก คุณสมบัติของผู้สมัครบริเติ้งตั้งเป็นนายเทศมนตรี โดยมองว่าความรู้ความสามารถเป็นสำคัญ นั้นก็คือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นลักษณะการที่สำคัญของผู้นำทุก ๆ องค์กร เพราะความสามารถในการดำเนินด้วยปัญหาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของการของประชาชน ผู้หน้าจอนับเป็นต้องมีการตัดสินใจ ปัญหามีผลต่อชีวิตการจ้างทำให้เกิดความติดขัดร่างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถที่จะแย้มทางช่องทางที่จำเป็น
ตารางที่ 8 ลำดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี

<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับที่</th>
<th>ปัจจัยที่ตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>นโยบาย</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>คุณสมบัติของผู้สมัคร</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>การรณรงค์ทางเสียง</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>มีผู้แนะน้า</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>กลุ่มการเมือง</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>อื่น ๆ เช่น มีความชี้ขาดยิ่ง เลือกต่อ ไม่เห็นใจ มีมุมยิ่งสัมพันธ์เป็นศักดิ์</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ในการตัดสินใจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลเมืองไม่ว่าจะเป็นการบริหารบ้านเมืองในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่นก็ตามจะต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านใน การตัดสินใจ เพราะจะต้องคัดเลือกอันประกอบด้วย ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อตัดสินว่าบุคคลใดมีความพร้อมมากที่สุดที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมือง ดังนั้นหากมองเพียงด้านคุณสมบัติอย่างเดียวคงจะไม่พอจะตอบสนองทุกส่วน ตัวอย่างคือจะต้องดูถึงความสามารถทางด้านการบริหารบ้านเมืองทั้งในระดับประเทศ  นอกจากนั้นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นอย่างยิ่งทางบุคคลส่วนใหญ่ก็ตาม หากมอง ประกอบกับปัจจัยที่อื่น ๆ เช่น ความชี้ขาดยิ่ง เลือกต่อ ไม่เห็นใจ มีมุมยิ่งสัมพันธ์เป็นศักดิ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเฉพาะ ให้ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี ในเรื่องของนโยบายของกลุ่มการเมืองเป็นสำคัญ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การก้าวหน้านโยบายบริหารงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นตัวก้าวหน้าให้เกิดการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีเข้ามาบริหาร ดังนั้นจากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยาที่ผ่านมา โดยรอบประกาศ 2543 กลุ่มภูมิภาคการพัฒนาได้แสดงนโยบายที่ครอบคลุมการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน เช่น นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
ด้านการบริหารเทศบาล ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการกีฬา ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการคลัง ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นต้น

ตารางที่ 9 ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของประชาชน ต่อระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรี

<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับที่</th>
<th>ปัจจัยที่ตัดสินใจเริ่มเลือกนายกเทศมนตรี</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>นโยบาย</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>คุณสมบัติของผู้สมัคร</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>การลงประชามติทางเลือก</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>กลุ่มการเมืองและผู้มีอิทธิพล</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>อื่น ๆ เช่น ความทันสมัยพัฒนา  มีความมุ่งมั่นทั้งผ่านการลง และมีผลงานเป็นเลิศ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เห็นว่า หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเร็ว แสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่านนั้นมีข้อมูล และมีการตัดสินใจไว้ในใจอย่างรู้เร็ว ดังนั้นปัจจัยด้านนี้ ๆ เป็นเพียงองค์ประกอบในการใช้ข้อมูลความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกคนและ الأمريكานั้น ส่วนผู้ที่ตัดสินใจซักน้อยส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติม หากมีข้อมูลเพียงพอจะส่งผลต่อการตัดสินใจซึ่งหากเป็นไปในลักษณะปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบด้านนี้ ๆ มีผลต่อการตัดสินใจจะเลือกใครหรือกลุ่มการเมืองใดเข้ามาบริหาร ดังนั้นการกำหนดนโยบายของกลุ่มคุณสมบัติของผู้สมัคร การลงประชามติทางเลือก และมีผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลคนนั้น ๆ

จากการวิจัยในตารางที่ 9 พบว่า ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมื่อตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 นโยบาย รองลงมาได้แก่ คุณสมบัติของผู้สมัคร การลงประชามติทางเลือก กลุ่มการเมืองและผู้มีอิทธิพล ส่วนอันดับสุดท้ายคือปัจจัยด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความทันสมัยพัฒนา มีความมุ่งมั่นทั้งผ่านการลง และมีผลงาน จะเห็นได้ว่า
บัตรข้อมูลนโยบายเป็นบัตรข้อมูลที่สำคัญในการติดติดใจเรื่องในการเบิกต้นทุนมูลค่าการเงินในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการقلยบจัดการบริการในตารางที่ 8 ที่เลอกนโยบายเป็นต้นดังที่หน้านี้ ดังนั้นการนำเสนอนโยบายที่ดี ขั้นตอน เป็นสูตรบารมี จึงเป็นบัตรข้อมูลที่สำคัญของนโยบายการบัตรและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ที่จะนำเสน옴าโดยที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งและจากเข้ารับบริการแล้วสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่แล้วไว้ จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตามนโยบายการบัตรและกลุ่มการเมืองนั้นเข้ามานำบริการซื้อในสมัยต่อ ๆ มา เป็นต้น

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไป

ตารางที่ 10 ลำดับที่ของข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไป

<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับที่</th>
<th>ข้อเสนอแนะ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ไม่ทุจริต และข้อมูลที่ซื่อสัตย์เรื่องในการเลือกตั้ง</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>นายกเทศมนตรีต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์และเลี่ยงละละ</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>มีคุณภาพสูง มีนโยบายดี ไม่ถูกนโยบายประชาชน</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>ต้องการบุคคลที่เข้ามาพัฒนาท้องถิ่น</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>ควรเข้าพบประชาชนให้มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะคณะทางเลือก</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>ระบบประยุกต์ประชาชนในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะด้านกฎหมายการเลือกตั้งให้เหมาะสม</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>ให้ความช่วยเหลือ สะดวกดังกล่าวและประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>ควรเลือกบุคคลในพื้นที่ เพาะรู้ปัญหาของท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง</td>
</tr>
</tbody>
</table>

จากผลการวิจัยในตารางที่ 10 พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลมีigungน่าจะได้เสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไปได้ดังนี้ ซึ่งตัวที่หน้า ได้แก่ ไม่ทุจริต และข้อมูลที่ซื่อสัตย์เรื่องในการเลือกตั้ง รองลงมาได้แก่ นายกเทศมนตรีต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์และเลี่ยงละละ มีคุณภาพสูง มีนโยบายดี ไม่ถูกนโยบายประชาชน เป็นบุคคลที่เข้ามาพัฒนาท้องถิ่น เข้า
พบปะประชาชนไม่ได้มาก็เช่น  zarั่งระทึกให้ความผู้เกี่ยวข้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการความต้องการและศักยภาพการจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่สามารถปั่นเป้าที่บทบัญญัติหน้าที่ ที่ ริติบิบินนา เอตติวิรัส (2534: 66-67) ได้เสนอวิวัฒนาการ ใช้การบริการการเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นปั่นเป้าที่บัญญัติหน้าที่ 1) ส่งเสริมประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจ ในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งเป็นประจาและสมัครเลือกตั้งใน ระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ให้ประชาชนและทั้งหมดของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม และมี บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและบริหารประเทศอย่างแท้จริง 3) เปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถมีเสียงในการเป็นกลุ่มชุมชน ตามกฎหมาย เพื่อหยุดเหตุการณ์ร้ายแรงของตนเองได้ อย่างเสรี 4) ใช้ร่างการมีส่วนร่วมที่เป็นธรรมในการจัดการรายได้และทรัพยากรให้ทั่วถึง และ ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสของประชาชนอย่างทั่วถึงไม่ว่ามากที่สุด 5) เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งอาชีพ และนโยบายและผลประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหาก เทคโนโลยีการคุ้มครองเป็นนโยบาย ถึงว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในการ เลือกตั้งได้ในระดับนี้
บทที่ 5
สูตรผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
(SUMMARY AND RECOMMENDATIONS)

สูตรผลการวิจัย
(Summary)

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาถึง พฤติกรรมการละเมิดแหล่งเงินเดือนต่างๆ ของเทศบาลตี๋
โดยร้อย นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

2. เพื่อศึกษาอัตราการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือก
ตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือประชาชนในเขตเทศบาล 2 ขุมชนคือ ขุมชนวัด
บุญมิตรและขุมชนวัดศรีเมืองค้า จำนวน 335 คน โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จากข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการรวมข้อมูลโดย แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสุ่มเป็น
เก็บข้อมูลจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรมสำหรับพิจารณา
การวิจัยทางสถิติศาสตร์ (Statistic Package for the Social Sciences: SPSS/PC) ผลการวิจัย
สูตรได้ดังนี้

1. สภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในชุมชนวัดบุญมิตร เป็น
ร้อยละ 60.9 เป็นเพศผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีอายุเฉลี่ย 41 ปี โดยมีอายุต่ำสุด 18 ปี และอายุ
สูงสุด 79 ปี ส่วนใหญ่เป็นอาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 41.2 มีรายได้เฉลี่ย 62,088 บาทต่อปี ที่
รายได้สุทธิ 5,000 บาทต่อปี และมีรายได้สุทธิ 600,000 บาทต่อปี และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.0

2. ความสูญความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนำแบบสำรวจข้อพิจารณา มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) เทศบาลเป็นแบบเทศบาลเบื้อง คิดเป็นร้อยละ 93.1 2) วาระการตั้งค่าตำแหน่งของนายกเทศมนตรี ควรละ 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.1 3) ประชาชนสามารถเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 4) สามารถเลือกตั้งผู้แทนเทศบาลได้ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 และ 5) ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 80.0 ด้านอีกด้าน สำนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการระดับที่ต่ำสุด ได้แก่ บุคคลผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 11.6

3. ข้อราชการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยา

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เบื้องต้นด้านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี คิดเป็นร้อยละ 97.3 2) การไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 96.4 และ 3) เมื่อมีการเลือกตั้งผู้สมัครผู้สมัครต้องตั้งเป็นผู้แทนกลุ่มพื้นที่และผู้ที่เคราะห์นักเลือก คิดเป็นร้อยละ 66.6 ดังกล่าวด้าน ส่วนประชาชนมีส่วนร่วมทั้งหมดได้แก่ เป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง คิดเป็นร้อยละ 9.0

สำหรับเหตุผลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยา ได้แก่ 1) เป็นสิทธิและหน้าที่ 2) ต้องการนายกเทศมนตรีที่มีความสามารถ เทศบาล นายกเทศมนตรีต้องมีความรู้ความสามารถและเสียสละ 3) นายกเทศมนตรีต้องมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์และเพื่อความเจริญของเทศบาล ตามล่าสุด
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

ปัจจัยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีได้แก่ 1) นิยม 2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 3) การรณรงค์หาเสียง 4) ฝ่ายเฉพาะ และ 5) กลุ่มการเมือง สำหรับปัจจัยด้านคุณสมบัติประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเลือกคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนายกเทศมนตรี โดยเลือกตามลักษณะดังนี้ 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 2) มีนิยม 3) เป็นคนในพื้นที่ และ 4) รู้จักเป็นส่วนตัว และระยะทางในการตัดสินใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาในการเลือกนายกเทศมนตรี สอบใหญ่ได้ตัดสินใจเลือกโดยปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกในการเลือกนายกเทศมนตรีโดยเลือกตามลักษณะดังนี้ 1) นิยม 2) คุณสมบัติของผู้สมัคร 3) การรณรงค์หาเสียง 4) กลุ่มการเมือง และ 5) ฝ่ายเฉพาะ

5. ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไป

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาได้ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไป ดังนี้
1. ไม่ทุจริต และซื้อเสียงเสียเงินในการเลือกตั้ง
2. นิติกรรมของที่ถูกต้องเป็นผลลัพธ์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์และมีกติกา
3. มีความพร้อม มีนโยบายที่น่าเชื่อถือไม่กระทำใดเป็นประโยชน์
4. ต้องขยันหมุนเวียนที่มีการพัฒนาท้องถิ่น
5. ควรขับเคลื่อนประชาชนให้มีการไม่ให้เวลาต้องรูนกัน
6. ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่ต่างภูมิประเทศ การเลือกตั้งให้มากกว่านี้
7. ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนผู้สมัคร ในการเลือกตั้งให้มีมากขึ้น
8. ควรเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรูปแบบของท้องถิ่นและเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งให้มากกว่านี้
ข้อเสนอแนะ

(Recommendations)

จากผลการวิจัยพบว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงของเทศบาลเมืองพระยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ด้านความรู้ความสามารถที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองพระยาอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีบางข้อที่ประชาชนยังขาดการระดับต่ำ เช่น 1) บุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี 2) ผู้สมัครเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติที่จะต้องมีความรู้ในระดับปานกลางในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 3) การไม่ทราบว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าว เทศบาลเมืองพระยาควรจะมีการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ฉบับปรับปรุง เพื่อหลังการเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ผู้สมัคร และมีความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น

2. ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนมีวิธีด้าน เช่น การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง ใช้สิทธิในการสมัครลงคะแนนเสียง ได้แก่ปัญหาสังคมและการเมือง การติดต่อเป็นทางตรง รวมถึงการใช้กำลังเร่งรัด เป็นต้น จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยาจะมีเพียงบางส่วน ได้แก่ การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การเข้าร่วมเป็นกิจกรรมกับครอบครัว กลุ่มพี่เลี้ยง และปัญหาให้ความเจรจากับภัย การควบคุมระดับเสียงอย่างต่อเนื่องหากมีการทุจริตในการเลือกตั้ง แต่มีบางข้อที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิจกรรมถ้วย การกระทำที่เลือกตั้ง การติดต่อเป็นทางตรง เป็นต้น ซึ่งทางเทศบาลและกลุ่มการเมืองควรจะมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่มากขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนในการวิมานต์ชุดการทำการบริหารบ้านเมืองหรือรัฐธรรมนูญของตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนไปโดยยุติ

3. ด้านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

3.1 คุณสมบัติของนายกเทศมนตรี นอกจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2543 แล้วคุณสมรรถภาพและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่จากผลการวิจัยจะพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกนายกเทศมนตรีนี้ นายกเทศมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์พันธุ์ และเป็นคนในพื้นที่ เป็นต้น
คุณสมบัติหลักที่จำเป็นจะต้องแสดงออกในเชิงพฤติกรรม (behavior) ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกจะต้องเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถูกต้อง เช่น การกำกับติดตามเป็นนโยบาย การวางแผน การจัดการในสังคม การแสดงความคิดเห็น การพัฒนาประเทศ การให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการมีการรู้จัก เป็นต้น

3.2 นโยบาย (policy) จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการกำหนดนโยบายบางอย่าง พระชนชีกกลุ่มการเมืองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการกำหนดนโยบายจะต้องมีความชัดเจน ครอบคลุมการบริหารงานในทุกๆด้าน และมีความเป็นไปตามทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องได้รับผลเชิงชาญในการบริหารงานแล้วจึงจะถือปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการบริหารงาน และแสดงถึงความจริงใจของนักการเมืองที่มีต่อบริบทและต่อไปนี้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตย

4 การทุจริตในการเลือกตั้ง จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ามีข้อเสนอแนะของประชาชนในด้านต่างๆที่นี่ได้แก่ การไม่ทุจริต และข้อติดขัดข้อเสียในการเลือกตั้ง และในการดำเนินการเลือกตั้งในแต่ละศิริทักษะในระดับประเทศและระดับต่างๆนักการจะมีการเสนอเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งพฤติกรรมการเลือกตั้งที่มีพฤติการณ์นี้ได้มีข้อเสนอแนะของ ผู้ตีมีบท เวทิรงษ์ (2531: 41) ซึ่งได้เสนอในภาคครู หน้า 41 ผู้วิจัยของเสนอแนะแนวทางแก้ไขในระยะเวลา โดยอาศัยแนวคิดของพระพุทธศาสนาตามหลักไตรภูมิติและเจ้าสังคีต

1) การควบคุมพฤติกรรมของตน (ศีล) คือการควบคุมพฤติกรรมทางกายและว่าจากของตน เช่น การขอกฎหมายในการเลือกตั้ง กฎหมายยังข้อบังคับต่าง ๆ ทบทวนธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ตลอดจนหลักศีลธรรม เป็นการควบคุมเบื้องต้น

2) การสร้างจิตสันนิฐาน (สมาริต) โดยการรณรงค์ให้เข้าใจถึงผลดีของผลการทุจริตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักหลักศีลธรรมช่วยในการสร้างจิตสันนิฐาน เช่น ความรู้ว่า ความสุขที่เกิดขึ้นดีต่อการทุจริตเลือกตั้ง (ฟิโคติปิปปปิ) การรู้จักตนเอง อดทน (ชันติ) และการรู้จักชุมนุม (วณฺณ) ต่อไปนี้ที่เป็นสิ่งส่งใจ เป็นต้น

3) การสร้างคุณธรรม (ปัญญา) โดยมุ่งเน้นการประชาชนพัฒนา การให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาเข้าใจผล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกสุนัของค์รัฐเลือกตั้งในแต่ละครั้ง และการเสนอแนะข้อติดข้อ ข้อเสียของการทุจริตการเลือกตั้ง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(Recommendations for Further Study)

1. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณค่ารวมการงดแทนเนื้อเต็มเด็กด้านกฎหมาย
   เหตุผลนี้อย่างน้อย 2 เทศบาล เพื่อนำผลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับอันที่จึงจะจึงจากการ
   ศึกษาจะก่อให้เกิดข้อมูลที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

2. ควรจะศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อความเพียงพอของประชาชนที่มีต่อการ
   ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงกับนายกเทศมนตรีที่มาจากผลการเลือก
   ตั้งโดยอิสระ
บรรณานุกรม

กลุ่มกฎหมายทั่วไป. ม.ป.ป. เอกสารเล็กตัวช่วยกลุ่มกฎหมายทั่วไป. ม.ป.ป.: ม.ป.ป.


ชานภูมิ ภู่คุณ. 2536. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหารัฐสภาธุรกิจและคดี.

ธีรัช ทุ่งประเสริฐ. 2538. ภาษาพื้นเมืองกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษา เข้าใจกัน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับปีที่ 2. สำนักพิมพ์บ้านสมเด็จพระคุรุ ShoppingCart ที่ 24 กรุงเทพฯ: 2531. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สยามธุรกิจสื่อสารบ้านที่ 24 สาราการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เทสนามีหัวหน้า. ม.ป.ป. เอกสารประวัติศาสตร์เมืองพะเยา. ม.ป.ป.: ม.ป.ป.

ธรรมวงศ์ เจริญเมือง. 2542. 100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540. กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดทิพีพัฒนา.

จักรยะ สติรงค์. 2540. องค์การและเจ้าหน้าที่ หน่วยสังกัดองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัดเจ้าพาน.

นนทารี ทิศอานันท์. 2541. การเมืองและการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายเอกสารและต่างประเทศ. สำนักงานพัฒนาการรัฐ.

ผ่านวิชาการสุขภาพ. 2543. พระราชบัญญัติที่ 2496-2543.
กรุงเทพมหานคร: สุขภาพ.

มานัส สุวรรณ. 2542. การเรียนการสอนการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
เชียงใหม่: สถาบันวิจัยทางสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มานัส พัชรวงศ์. 2544. พุทธคูปะแช่งชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ำหัวรอสกัน จังหวัดน่าน. เชียงใหม่: ปัญญาพิเศษ ปัญญาภูกONA.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

วัฒนสาร เศรษฐภู. 2523. โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: ไทยรัฐนาย
พาณิช.

ลิคิต ซัมภูหิรัญ. 2539. การเรียนการสอนของช่องไทย (พิมพ์ครั้งที่สาม). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศรีเรือน แก้วกุ้มจุล. 2540. จิตวิทยาคณิตศาสตร์ชุดที่สี่ทุกช่วงวัย เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่เจ็ด).
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สิทธิพันธ์ พุทธกุล. 2538. พุทธคูปะแช่งการเมือง. (พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง). กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุชา จันทณรงค์. 2536. จิตวิทยาพัฒนาการ. (พิมพ์ครั้งที่สาม). กรุงเทพมหานคร: ไทยวิจت
พาณิช.

สุษิรพันธ์ ศรีสวัสดิ์. 2538. วิชากำลัง. กรุงเทพมหานคร: สยามสปอร์ต รินดิเคท.

อิสร์ เลย์พ่อดี และคณะ. ม.ป.ป. คู่มือสอบบรรจุยศระดับ บริบัติหน่วยงาน และ
ปฏิบัติราชการ. ม.ป.ป.: ม.ป.ป.
ภาคผนวก ก.
แบบฟอร์มภาษณ์
แบบสังเกตความรู้

เรื่อง

พฤติกรรมการละเลงเด็กดังนี้อย่างมากเหตุผลใดโดยตรง

: กรณีที่เกิดขึ้นที่บ้านเมือง

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ต้องการข้อมูลที่เป็นจริงจากท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัย เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิชาการในการศึกษาเรื่องการบุญบุกติการ

จากวิชชาเปรียบพิเศษ คณบดีพิการบางครั้ง มายาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระยา อันถือเป็น จังหวัดพระยา

---------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1 สถานที่ที่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด

ให้ ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน

1. ชั้นมน

☐ รัตมบุญมี  ☐ รัตมธูปงค์ค้า

2. เพศ

☐ ชาย  ☐ หญิง

3. อายุ.................................ปี

4. อาชีพ

☐ วิชาการ  ☐ พนักงานของโรงเรียนปฐมวิทยา

☐ นักเรียน/ค้าราย  ☐ รับจ้าง

☐ เกษตรกร  ☐ นักเรียนนักศึกษา

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................

5. รายได้..........................บาท/ปี
6. ระดับการศึกษาสูงสุด

☐ ประถมศึกษา  ☐ มัธยมศึกษาปัจจุบัน/ปวิ
☐ อุปถัมภ์  ☐ ปริญญาตรี
☐ ดุษฎีบัณฑิต

ตอนที่ 2  พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

2.1 ความรู้ความสามารถเพื่อยกย่องการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

ศึกษาที่ผ่านไป โปรดใส่เครื่องหมาย ✔ ลงในช่องว่างหน้าข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

1. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยเทศบาล
   ( ) ท่านทราบ  ( ) ไม่ทราบ

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง
   ( ) ท่านทราบ  ( ) ไม่ทราบ

3. เขตเทศบาลที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่เป็นเขตเทศบาลแบบใด
   ( ) ก. เทศบาลตำบลด้วย  ( ) ข. เทศบาลเมือง  ( ) ค. เทศบาลนคร

4. ในกรณีเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 ท่านสามารถเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้กี่คน
   ( ) 1 คน  ( ) 2 คน  ( ) 3 คน

5. ในกรณีเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา (5 พฤศจิกายน 2543) ท่านสามารถเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลได้กี่คน
   ( ) 16 คน  ( ) 18 คน  ( ) 20 คน

6. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
   ( ) 18 ปี  ( ) 18 ปีบริบูรณ์  ( ) 20 ปีบริบูรณ์

7. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะต้องมีสิทธิอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 ปี
   ( ) 30 ปี  ( ) 30 ปีบริบูรณ์

8. บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
   ( ) 20 ปี  ( ) 25 ปีบริบูรณ์  ( ) 30 ปีบริบูรณ์
9. วาระตำแหน่งตำแหน่งของนายกเทศมนตรียาวนานละ 3 ปี
   ( ) ผู้ 2 ปี  ( ) ผู้ 4 ปี  ( ) ผู้ 5 ปี
10. เลือกนายกเทศมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในที่วันประจำเดือนที่
    พ้นตำแหน่ง
   ( ) ผู้ 30 วัน  ( ) ผู้ 45 วัน  ( ) ผู้ 60 วัน
11. เพศทางเดินทางไปรษณีย์ของนายกเทศมนตรีใช้
   ( ) ผู้ 2 คน  ( ) ผู้ 3 คน  ( ) ผู้ 4 คน
12. ถ้ามีเหตุใดเหตุหนึ่งในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
    ถิ่นหรือไม่
   ( ) ผู้ มีข้อกังวล  ( ) ผู้ ไม่มีข้อกังวล

2.2 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเหตุผลในการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
1. ท่านไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมัครลงนามลงนามบัตรหรือไม่
   ( ) ผู้ ทุกครั้ง  เพราะ ..................................................
   ( ) ผู้ เป็นบางครั้ง  เพราะ ..................................................
   ( ) ผู้ ไม่ไปใช้สิทธิ  เพราะ ..................................................
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งถูกเบิกมา (5 พฤศจิกายน 2543) ท่านไปใช้สิทธิ
   ลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่
   ( ) ผู้ ไปใช้สิทธิ  เพราะ ..................................................
   ( ) ผู้ ไม่ไปใช้สิทธิ  เพราะ ..................................................
3. ท่านเป็นสมัครเลือกตั้งในเมืองหรือไม่
   ( ) ผู้ เป็น  เพราะ ..................................................
   ( ) ผู้ ไม่เป็น  เพราะ ..................................................
4. ท่านมีส่วนร่วมในการจดแจ้งห้างฉัตรในการเสียดสีหรือไม่
   ( ) ก. มีส่วนร่วม เพราะ .................................................................
   ( ) ข. ไม่มีส่วนร่วม เพราะ .................................................................

5. เมื่อมีการเสียดสี darm bấtทศกนิษพภูบาลและนายทะเบียนเครื่องจะต้องทำคุณมีจะเปิดภาษาหรือกับ
   ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และผู้ที่ทำให้ความเพราะหมอบได้
   ( ) ก. ปั้นภาษา เพราะ .................................................................
   ( ) ข. ไม่ปั้นภาษา เพราะ .................................................................

6. ท่านมีการติดต่อส่วนหัวปั้นเจ้าหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่
   ( ) ก. ติดต่อ เพราะ .................................................................
   ( ) ข. ไม่ติดต่อ เพราะ .................................................................

7. หากท่านเห็นว่ามีการพุทธิในกรณีเสียดสี darm ปั้นบกับนายทะเบียนเครื่องท่านจะเข้า
   ร่วมลงนามใน seri ข้อต่อไปนี้หรือไม่
   ( ) ก. เข้าร่วม เพราะ .................................................................
   ( ) ข. ไม่เข้าร่วม เพราะ .................................................................

8. ท่านตัดสินใจเลือกนายทะเบียนเครื่องจากคุณสมบัติในต้านไดเป็นลำดับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ( ) ก. จัดเก็บตามลำดับ ( ) ข. มีชื่อเสียง
   ( ) ค. มีความสามารถตามมารค ( ) ง. มีฐานะดี
   ( ) จ. เป็นคนในพื้นที่ ( ) ซ. มีภูมิใจในพื้นที่
   ( ) ช. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................

9. ท่านตัดสินใจเลือกนายทะเบียนเครื่องโดยการจัดเบียกรายต่อไปนี้เป็นลำดับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
   ( ) ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร ( ) ข. นโยบาย
   ( ) ค. กลุ่มการเมือง ( ) ง. การระบุได้รายเสียง
   ( ) จ. มีผู้แนะนำ ( ) ซ. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................

10. ในการเสียดสีแล้วต้องทำคุณตัดสินใจอย่างไร
    ( ) ก. เถื่อน ( ) ข. ข้า

11. ในกรณีที่ท่านตัดสินใจเบียกท่านมีปั้นได้ข้อย่างใดในการตัดสินใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    ( ) ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร ( ) ข. นโยบาย
    ( ) ค. กลุ่มการเมือง ( ) ง. การระบุได้รายเสียง
    ( ) จ. มีผู้แนะนำ ( ) ซ. อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไป
ประวัติภูมิเจษฎ์

ชื่อ-สกุล  นายมงคล บุญเรือง
วัน เดือน ปีเกิด  7 เมษายน 2493
ภูมิลำเนา  จังหวัดพระเจ้า

ประวัติศึกษา

โปรแกรมศึกษา  โรงเรียนเทพศิริ 2 (แผนที่ครูเรียน)
สมัยศึกษา  อ้าวบอย จังหวัดพระเจ้า
มัธยมศึกษา  โรงเรียนพระเจ้าพิทยาคม อ้าบวีลาง จังหวัดพระเจ้า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

อุดมศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต  พิทยาการพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ
สมัยศึกษา  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ
สมัยศึกษา  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

1. ประกอบอาชีพธุรกิจลังเวียง��
2. เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลดังคำแทนทองเทศมนตรี ดูแลด้านอาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2534-2539
3. เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาลดังคำแทนทองนานาพิทยมทรี ปี พ.ศ. 2539-2543
4. ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพระเจ้าให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพระเจ้า (เป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากปวงชนกัน) ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน