คู่มือปฏิบัติ
การ_ENSUREอาเขตแดน
ในพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว
คู่มือปฏิบัติ
การดูแลรักษาቤเด่นในพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว
คำนำ

เขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสนธิสัญญาและแผนที่ไทยได้ลงนามร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชาและสหอาณาจักร ตั้งแต่หัวข้อสาระสำคัญของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆที่ไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ตกลงไว้นั้นต้องมีความเข้าใจถึงในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ตัวสะท้อนที่สำคัญที่สำคัญนี้ได้ส่งผลกระแทกต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบ่อยครั้ง ความขัดแย้งเกี่ยวกับแนวเส้นเขตแดน ได้นำไปสู่การปฏิบัติการทางทหารและพืชปัญหาน้ำท่วมด้วยอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดความสุขภิญโญซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการเกี่ยวกับงานกิจการชายแดน โดยได้ตรายการเพื่อควบคุมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการเกี่ยวกับงานกิจการชายแดน รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการเกี่ยวกับงานกิจการชายแดน และดำเนินการคุ้มครอง รักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก

จากการดำเนินการข้างต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้เสนอแนะให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน กรมการปกครองจึงได้รวมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรมแผนที่ทหาร กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย และกรมภูมิศาสตร์ กองทัพเรือ จัดทำศูนย์ปฏิบัติการดูแลรักษาเขตแดนในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งปี 2560

การจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับเขตแดนไทย-ลาว และเพื่อให้ค้นหาแนวเจาะยึดแนวทางในการปฏิบัติการทำงานที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว โดยมุ่งหวังจะสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับแนวเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือหากเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปได้
สารบัญ

1. บทนำ
   1.1 ความหมายของเล่นแคนเดน
   1.2 ความสำคัญของเล่นแคนเดนที่ชัดเจน
   1.3 หลักการเน้นระยะเวลาการประเทศเกี่ยวกับการกำหนดแคนเดน
     1.3.1 การกำหนดแคนเดนทางบก
     1.3.2 การกำหนดแคนเดนทางน้ำ
     1.3.3 การกำหนดกรมสิทธิ์หนี้พร้อมภายในแคนเดน
   1.4 ทำได้เลยกำหนดแคนเดนให้ชัดเจน
     1.4.1 ข้อดีเมื่อเล่นแคนเดนชัดเจน
     1.4.2 ข้อเสียเมื่อเล่นแคนเดนไม่ชัดเจน
   1.5

2. เขตแดนไทย-ลาว
   2.1 ความเป็นมาของการกำหนดแคนเดน
   2.2 สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
   2.3 แนวเส้นเขตแดน
   2.4 กิจการในกรณีที่เกิดปัญหาเขตแดนไทย-ลาว
     2.4.1 ความคาดหวังเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักแคนเดนตามแนวกรอบ
     2.4.2 กิจการดำเนินงาน
   2.5 สถานการสำรวจและจัดทำหลักแคนเดนไทย-ลาว ในปัจจุบัน
     2.5.1 การสำรวจและจัดทำหลักแคนเดนทางบก
     2.5.2 การสำรวจและจัดทำหลักแคนเดนในแนวน้ำไม้ และแนวน้ำเสือ
   2.6

3. แนวปฏิบัติกรณีป้องกันมิให้เกิดปัญหาเขตแดน
   3.1 การติดอาวุธแคนเดนทางบก
     3.1.1 แนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน
     3.1.2 การรักษาสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดน
     3.1.3 การติดอาวุธและป้องกันการกลับแคนเดน
   3.2
เรื่อง

3.2 การดูแลรักษาเด็กตันทางน้ำ

3.2.1 สถานะล่าสุด

3.2.2 การดูแลเด็กในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหียง

4. ขั้นตอนการปฏิบัติของฝ่ายปกครอง

5. ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1 คำสั่งทรัพย์สิ่งของรัฐ
- ภาคผนวก 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564
- ภาคผนวก 3 แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ. 2559 - 2564)
- ภาคผนวก 4 แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมทางดิจิทัลไทย พ.ศ. 2560 - 2564
- ภาคผนวก 5 แผนยุทธศาสตร์การปกครอง พ.ศ. 2560 - 2564
- ภาคผนวก 6 แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 - 2561
- ภาคผนวก 7 แผนปฏิบัติการแผนงาน ไทย-ลาว
- ภาคผนวก 8 ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดดื่มตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหียง
- ภาคผนวก 9 ข้อกำหนดการสนับสนุนด้านเทคนิคการก่อสร้างชีินปอ่องกับคลังเริ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหียง
- ภาคผนวก 10 คณะผู้จัดทำ
1. บทน่า

1.1 ความหมายของเส้นเขตแดน

ในอดีต แนวคิดเรื่องเขตแดนเป็นพื้นที่ “บริเวณ” ใกล้ที่สุดที่รู้สึกมีการเข้าถึงและพร้อมที่จะใช้ก้าวผ่านขึ้นไปเมื่อมีการมีการระบุในแผนภูมิที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการใช้ประโยชน์จากติดตามที่มีมากขึ้น รูปร่างต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่ากำหนดเขตแดนระหว่างกันให้ตัดเจาะน้อยขึ้นในลำดับในปัจจุบัน เขตแดนซึ่งเป็น “เส้นแบ่งของเขต” ที่รู้สึกสามารถใช้อานาจอาวุธใดๆของคนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

แนวความคิดในการกำหนดแนวเส้นเขตแดนระหว่างประเทศดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปิดบังเขตแดนกับประเทศเพื่อป้องกันในช่วงที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ภายใต้อำนาจบังคับของสหภาพและสหายอำนาจอาวุธโดยยืนยันเส้นเขตแดนในรูปแบบต่าง ๆ อาร์ติ แนวเส้นเขต แนวเส้นบ้านแนวรองนูน แนวเส้นลิ้น หรือแนวเส้นตรงและได้มีการจัดทำความสมดุลในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแผนที่แนวท้ายข้อตกลงซึ่งมีผลใช้บังคับจนถึงวันนี้

1.2 ความสำคัญของเส้นเขตแดนที่เขตร่อง

การปิดบังเขตแดนในระยะแรก ๆ ยังขาดเทคโนโลยีที่ใช้กำหนดเขตแดนอย่างเข้มข้น (อาทิ ค่าพิกัดหรือการอ่านแผนที่) ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันทำให้เกิดการที่ไม่มีการกำหนดเป็นการกำหนดเขตแดนโดยอาจยังไม่มีการจัดทำหลักเขตแดนในกฎหมายประเทศต่าง ๆ และเห็นว่าสถานการณ์ในประเทศที่อยู่ที่ทำให้เกิดการกำหนดเขตแดนที่ไม่เหมาะสมได้เกิดปัญหาอีกทั้งเมื่อมีการรุกเข้าสู่ที่ที่และผู้อยู่อาศัยที่ได้ถูกจัดทำให้เกิดการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าสุ่มเขตแดนที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหานี้อีกทั้งเมื่อมีการรุกเข้าสู่ที่ที่ได้ถูกจัดทำให้เกิดการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าสุ่มเขตแดนที่แตกต่างกัน

ดังนั้น การมีแนวเส้นเขตแดนที่เขตร่องจะส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ รับทราบเขตแดนที่เขตร่องในการใช้อานาจธุริบัติของตนสามารถบริหารประเทศและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การมีแนว เขตแดนที่เขตร่องไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผู้ของประชาชนที่อาศัยวิถีวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะส่งผลสามารถบริหารพื้นที่กิจกรรมการเขตร่องร่วมกันได้

1.3 หลักกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดน

การกำหนดเขตแดนระหว่างประเทศมีกำหนดโดยได้จากกฎหมายที่เคยกำหนดไว้เป็นแน่นอนและเป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าร่วมตามธรรมชาติ เช่น กฎหมายและแนวโน้ม เป็นต้น

1.3.1 การกำหนดเขตแดนทางน้ำ

กู่จาเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้ยากและเป็นอุปสรรคสำหรับการเข้าร่วมตามธรรมชาติ เช่น กฎหมายและแนวโน้ม เป็นต้น

ในปัจจุบัน การใช้สินบนคำนวณการกำหนดเขตแดนเป็นหลักที่ได้รับความยอมเส้นทางไปทางน้ำไปทางน้ำที่อยู่ในแต่ละด้านของเส้นทาง ให้ทำกันเป็น 2 พาท (หรือมีที่ทางตรงกันข้าม) ไปยังจุดท้ายที่ของทางที่พื้นที่เอกชน
1.3.2 การกำหนดเขตแดนทางน้ำ

ในอังกฤษ หลักในการกำหนดแนวเขตแดนสำหรับแนวยาวระหว่างประเทศ ได้แก่ การกำหนดแนวเขาและแนวปลายน้ำ (thawelg) หรือการกำหนดแนวเขาและแนวปลายน้ำ (thawelg) โดยแนวเขาและแนวปลายน้ำจะมีระยะห่างกันระหว่างประเทศที่ระบุไว้ คือ

(1) กรณีที่แนวเขาและแนวปลายน้ำอยู่ในระดับเดียวกัน หรือแนวเขาและแนวปลายน้ำอยู่ในระดับเดียวกัน แนวเขา (seamline) โดยแนวเขาจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันที่แนวปลายน้ำ (thalweg) ที่สูงที่สุด

(2) แนวเขาและแนวปลายน้ำในระดับเดียวกัน หรือแนวเขาและแนวปลายน้ำในระดับเดียวกัน แนวเขาและแนวปลายน้ำจะอยู่ในระดับเดียวกัน

แนวเขาและแนวปลายน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแนวเขาและแนวปลายน้ำ

แนวเขาและแนวปลายน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแนวเขาและแนวปลายน้ำ

แนวเขาและแนวปลายน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแนวเขาและแนวปลายน้ำ

1.3.3 การกำหนดกรมธิรภัณฑ์น้ำภายในแนวเขา

การกำหนดเขตแดนในแนวแนวยาวระหว่างประเทศเป็นระดับชั้นเอ็กซ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแนวเขาและแนวปลายน้ำ

แนวเขาและแนวปลายน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแนวเขาและแนวปลายน้ำ

1.4 ทำให้เห็นด้วยแนวเขตแดนให้ชัดเจน

1.4.1 ข้อตกลงแนวเขตแดนชัดเจน

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางที่อยู่ตามแนวเขตแดนได้รับความช่วยเหลือโดยการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตแดนได้รับความช่วยเหลือโดยการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

- ทำให้ระดับการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประชาชนอยู่กันดีและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพหรือทำการเกษตร สามารถอยู่ร่วมชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข

- ทำให้ระดับการส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ชายแดน ทำให้กำหนดการบริหารและพัฒนาประเทศ

- ลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ ผ่านเนื้อผืนมากับปัญหาการรุกรานดินแดนหรือการอ้างอิงหรือเห็นด้วยกันและกัน
รูปภาพตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ที่มีเส้นเขตแดนที่ชัดเจน

เขตแดนนอร์มอลี-แคนาดา (ที่เมือง DERBY LINE)

เขตแดนเนเธอร์แลนด์-ฝรั่งเศส

เขตแดนเบลเยียม-เนเธอร์แลนด์

เขตแดนโปรตุเกส
1.4.2 ข้อเสียงเมื่อสั่นเหวตคนไม่ขัดเจน

- สภาพที่นั่งที่เจริญของคนที่อยู่ในโลกซึ่งมีสภาพเป็นปากษาหรืออีกที่นุ่อตา

- เขาหน้าที่ของรัฐไม่สามารถควบคุมได้ทั่วถึง เมื่อแนวเหวตคนไม่ขัดเจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจการบริหาร

- การปกครอง และความมั่นคง

- ทำให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวราบส่วน ทำให้ผู้ประกอบการ

- ขาดความมั่นใจในการค้า และการลงทุน ส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและรายการที่อาศัยอยู่

- บริเวณแนวราบส่วน

- ทำให้มีการเสื่อมสภาพประโยชน์ในกรอบสิทธิที่ตั้นตั้นบนแนวราบส่วน โดยประชาชน

- ในพื้นที่ที่จะอยู่สั่นเหวตคนข้ามไปที่การเกษตร ทำให้เกิดปัญหาซึ่งอาจนำไปสู่การทำลายความสุขของอีกต่อ

- ระหว่างประเทศกับประเทศที่พื้นบ้านได้

- เกิดปัญหาการย้ายตัวหรือย้ายคนและผลกระทบหักกับประเทศพื้นบ้าน

- ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ของความเสียของระหว่างประเทศ ซึ่งอาจรุนแรงขึ้นไปสู่การกระทำความรุนแรง

- ส่งผลกระทบความเสียหายของไทยในกรณีที่กลุ่มการรักษาความไม่ขัดเจนของแนว

- เขตแดนเสียหาย และส่งผลกระทบต่อมหาภูมิศาสตร์และทางการเมืองแนวราบส่วนแทนส่งผลกระทบต่อไทย

- ตลอดจนอาจสร้างความหวั่นไหวให้กับขั้นพื้นประเทศพื้นบ้านได้

2. เขตแดนไทย - อลา

2.1 ความเป็นมาของทางการกำหนดเส้นเขตแดน

ในอดีตภูมิภาคเคยมีการตั้งข้อกฎหมายให้ไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนที่ตั้งจนกระทั่งรัฐต่าง ๆ จนกระทั่ง

- ศึกษ์สาระที่ 19 เมื่อประเทศมาถ่าอำนาจในแผ่นดิน อย่างเชิงแสドルและสหพันธ์อาณาจักร เข้ามาล้านนาภิรมย์

- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนภูมิภูมิภาคจึงมีการขึ้นผู้แบ่งเขตแดนขึ้นเป็นครั้งแรก

- สภาพเขตแดนไทย - อลาที่เท่าที่ยอมรับและทางบก ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากกำกับการกำหนดเส้นเขตแดน

- โดยสันนิษฐาภิบาลและอนุสัญญาต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลกับประเทศ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- (ร. 5) ตั้งแต่ ซึ่งมีการตกข้อตกลงแบ่งเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นรัฐที่ยู่ติดกับต้นแดนอาณาจักร

- ของฝรั่งเศส
สยามและฝรั่งเศสได้เจรจาทำความสัญญาฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) กำหนดเขตแดนด้านฝั่งเขมรของไทยให้แก้เขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส เป็นไปตามเส้นป่าใหญ่ ที่ได้รับการตั้งไว้ของฝรั่งเศส ปัจจุบัน คือ แท่นใจยูบูรีของสารที่ติดต่อกับจังหวัดทะลาง น่าน อุรุดดิตย์ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีน” ทำหน้าที่กำหนดแนวเส้นเขตแดนร่วมกันในพื้นที่จริงและจัดทำแผนที่ไว้โดยดำเนินการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 1904 - 1906 (พ.ศ. 2447 – 2449) และทำแผนที่มีตราส่วน 1:200,000 จำนวน 11 รายการ เพื่อแสดงแนวเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศส (จำนวน 7 รายการ เกี่ยวกับเขตแดนทางภาคตะวันออก-ใต้) และต่อมาได้ทำการทำบันทึกสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1907 และที่ต่อมาแนบท้าย

ในส่วนที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงที่เป็นเขตแดนไทย-ลาว ปัจจุบัน สยามและฝรั่งเศสได้จัดทำอนุสัญญาระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส เพื่อวางระเบียบความเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีน ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) ซึ่งกำหนดเส้นเขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างไทย-ลาว

เมื่ออาตราได้รับมอบหมายจากมิชชันเนอร์ในปี พ.ศ. 2492 (พ.ศ. 1949) สนธิสัญญาและแผนที่ทั้งหมดที่สยามเคยทำไว้กับฝรั่งเศสมีผลถูกทบทวนเส้นแดนไทยกับลาวในฐานะที่สารสนเทศทั้งหมดมาจากฝรั่งเศส กล่าวคือสนธิสัญญาและแผนที่เหล่านี้เป็นเอกสารสำคัญในการกำหนดเส้นแดนไทย-ลาว มากมายที่ปัจจุบันนี้นั้นเอง

*เป็นโดยจิตรอธิกรศิลป์ คือ ดิฉันรายงานนั้นของจักรวรรดิฝรั่งเศสในภูมิภาคนี้จะได้รับอนุมัติงบในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันศิลป์
ประกาศขอ ศิลป์พันธุ์ และเรียนความ
2.2 สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ไทยและลาวตกลงที่จะร่วมกันสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-ลาวต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามเอกสารที่กำหนดและดำเนินขบวนการจี้ดังต่อไปนี้
- อนุสัญญาฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1904
- ความตกลงฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1904
- สนธิสัญญาฉบับวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1907 และพิธีสัญญาฉบับท้าย
- อนุสัญญาฉบับวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1926
- แผนที่ที่จัดทำขึ้นตามความตกลงทุกฉบับข้างต้น

2.3 แนวเส้นเขตแดน
แนวเขตแดนไทย-ลาว เริ่มต้นแต่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ อ่าเภอเมืองแคน จังหวัดเชียงราย จนถึงช่องบก อ่าเภอเมืองแคน จังหวัดชุมพร ระยะทางประมาณ 1,810 กิโลเมตร แบ่งเป็นเขตแดนทางภาคเหนือประมาณ 702 กิโลเมตร (เส้นเขตแดนตามเส้นน้ำทิพายจากทางตอนเหนือ ยาว 505 กิโลเมตร ในที่นี้จังหวัดเชียงราย ทะเลย่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก และเส้นเขตแดนตามเส้นน้ำทิพายจากตอนใต้ยาว 197 กิโลเมตร ในที่นี้จังหวัดสุรินทร์) และเขตแดนทางใต้ประมาณ 1,108 กิโลเมตร (แนวเมือง 955 กิโลเมตร และแนวเมืองท้อง 153 กิโลเมตร)

เขตแดนระหว่างไทยกับลาว (จากเหนือลงใต้) เป็นไปตามสภาพภูมิประเทศต่าง ๆ ต่อไปนี้

2.3.1 แนวเมืองตอนบน (จากสารบจถลเวียงขาม จังหวัดเชียงราย)
เขตแดนขั้วเหนือมีความยาวประมาณ 97 กิโลเมตร โดยเส้นเขตแดนจะเริ่มจากสารบจ (บริเวณแนวหน้าทิพายและบริเวณแนวเมือง) ซึ่งเป็นจุดร่วม 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เมียนมา) ในเขตอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปตามแนวเมืองในเขตอำเภอเชียงแสน อ่าเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น ที่บริเวณแก่นโด จังหวัดเชียงราย
2.3.2 ต้นน้ำที่ตอบสนอง (จากแก่งมาดี จังหวัดเชียงราย ถึงบ้านแม่ยี่ จังหวัดพิษณุโลก)

เขตแดนช่วงนี้มีความยาวประมาณ 507 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบ้านแก่งมาดี อ่างเก็บน้ำโขงแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในแม่น้ำโขง ไปถึงแม่น้ำโขงลำดับที่ 4 ที่บ้านแก่งกบ ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ผ่านลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง และที่ราบลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีความกว้างประมาณ 10 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ราบว่างอยู่มาก และมีสัดส่วนที่มีภาพถ่ายให้ปรากฏตามที่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง จังหวัดพิษณุโลก

2.3.3 น้ำที่สนใจ (จากบ้านแม่ยี่ จังหวัดพิษณุโลก ถึงบ้านที่อยู่ จังหวัดเลย)

เขตแดนช่วงนี้มีความยาวประมาณ 153 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบ้านแม่ยี่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตต้นน้ำของแม่น้ำโขง ที่มีชื่อว่าท้าวสะพาน ไปถึงแม่น้ำโขงลำดับที่ 3 ที่บ้านที่อยู่ ระยะทางประมาณ 153 กิโลเมตร ผ่านลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีความกว้างมากกว่า 10 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ราบว่างอยู่มาก

2.3.4 แนวที่ของยอดเวล (จากบ้านที่อยู่ จังหวัดเลย ถึงบ้านหัวต้น จังหวัดอุบลราชธานี)

เขตแดนช่วงนี้มีความยาวประมาณ 850 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบ้านที่อยู่ ไปถึงแม่น้ำโขงลำดับที่ 2 ที่บ้านหัวต้น ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร ผ่านลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีความกว้างมากกว่า 10 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ราบว่างอยู่มาก

2.3.5 หัวต้น

เขตแดนนี้จะแยกจากแม่น้ำโขงไปตามที่ที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหัวต้น ในเขตที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

2.3.6 ต้นน้ำที่ตอบสนองได้ (จากบ้านหัวต้น จังหวัดอุดรธานี)

เขตแดนช่วงนี้มีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบ้านหัวต้น อ่างเก็บน้ำโขงลำดับที่ 2 ที่บ้านหัวต้น ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ผ่านลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ที่ราบลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีความกว้างมากกว่า 10 กิโลเมตร และมีเนื้อที่ราบว่างอยู่มาก

2.4 ใกล้ในการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทย-ลาว

2.4.1 ความตกลงเกี่ยวกับการสร้างและจัดทำสาหลักเขตแดนตลอดแนวร่วมกัน

ในส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้กำหนดเส้นเขตแดนระหว่างกันไว้แล้วในสังกัดสัญญาและการแผนที่ที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า "ปากป่าเขตแดน" แต่ยังไม่ได้ "ปากหลักเขตแดน" ในกฎบัตรและไทยและแผนที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่จะจัดทำสาหลักเขตแดนทั้งทางน้ำและทางเนื้อที่ต้องมีแนวเส้นเขตแดนอย่างแน่นอน ด้วยวิธีการจัดทำเส้นเขตแดนที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดข้อสับสนหรือขัดแย้งที่ไม่น้อยซึ่งส่งผลต่อเส้นเขตแดนอย่างแน่นอน โดยที่ผู้จัดทำกราฟจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือข้าราชการระหว่างกัน.
2.4.2 กลไกการดำเนินงาน

ความตกลงระหว่างไทย-ลาว ที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวร่วมกันได้กำหนดกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่

1) คณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว (Joint Boundary Commission : JBC)

ความตกลงกำหนดให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายตั้งคณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว โดยมีฐานะเป็นรัฐธรรมนูญสำหรับการดำเนินการของทั้งสองประเทศเป็นประธาน

คณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว มีอานาจหน้าที่ในการทำกับรูปแบบและพิจารณา

การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวเป็นไปตามหลักสูตรและแผนที่ที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว จัดทำข้อมูลและตั้งที่ 11 ครั้ง ครั้งละสูงสุด

เมื่อเดือนมกราคม 2561

2) คณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-ลาว (Joint Technical Committee : JTC)

คณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-ลาว มีอานาจและหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์

ตลอดจนวิธีการทางเทคนิคและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สำรวจและจัดทำ

หลักเขตแดนตามที่คณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว มอบหมายให้ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจิตอาเซียนร่วมไทย-ลาว รวมทั้งจัดทำแผนที่เดินเขตแดนตลอดแนวระหว่างประเทศไทยและลาว โดยมีการวางแผนที่หน่วย

กองปัญญาทางทหารไทย เป็นประธานฝ่ายไทย และหัวหน้าห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ สน. การ เป็นประธานฝ่ายลาว

3) คณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย-ลาว (Co-Project Director : CPD)

คณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย-ลาว มีอานาจหน้าที่และภารกิจ รับผิดชอบ อำนวยการ

วางแผนในการดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวระหว่างไทย-ลาว ทั้งการรักษาความปลอดภัย

ของข้อตกลง วางแผนวิธีการสำรวจและหลักเขตแดนตลอดแนวในการทำกับรูปแบบและแผนที่ที่กล่าวข้างต้น

การจัดทำแผนที่ที่หน่วย กองปัญญาทางทหารไทย เป็นประธานฝ่ายไทย และหัวหน้าห้องการคณะกรรมการชายแดนแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ สน. การ เป็นประธานฝ่ายลาว
2.5 สถานการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-ลาว ในปัจจุบัน

2.5.1 การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก

เพื่อให้การสำรวจเขตแดนคงเดิมอยู่เป็นไปอย่างเป็นระบบ JBC ไทย-ลาว ได้แบ่งพื้นที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเป็น 16 ตอน (sector) โดยแบ่งเป็นเขตแดนทางบก 6 ตอน และเขตแดนทางน้ำ 10 ตอน โดยกลุ่มที่จะดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่เขตแดนทางบก (ตอนที่ 2, 3, 4, 5, 15 และ 16)

แปลพื้นที่การสำรวจเป็น
16 ตอน

การดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทย-ลาว ณ ภููปประเทศจีนเริ่มขึ้นในปี 2540 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังคงดำเนินการร่วมกับจัดทำหลักเขตแดนทางบกได้ทั้งสิ้น 210 หลัก เป็นระยะทาง 676 กิโลเมตร หรือระยะละ 96 ของความยาวเขตแดนทางบกทั้งหมด (702 กิโลเมตร)
ในปัจจุบันได้มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดที่ตั้งหลักเขตแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย
1) ตั้งอยู่บนเส้นเขตแดนฝ่ายของทาง
2) ตั้งอยู่บนเส้นเขตแดนเปลี่ยนทิศ
3) ตั้งอยู่บนสันเขา อาณาจักร ยอดหัวเขา หรือยอดเขา
4) ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนแน่น
5) ตั้งอยู่บนภูเขาที่สันป่าไม้สับสนไม่เห็นซึ่ง
6) ตั้งอยู่ที่บริเวณเส้นเขตแดนเริ่มลง เริ่มต้นจากแม่น้ำ

หลักเขตแดนบริเวณภูเขาท่าจ๋า อ.เชียงราย
tั้งอยู่บนยอดเขา

ไทยและลาวได้กำหนดแบบและขนาดของหลักเขตแดน 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบ 1
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร สูง 1.70 เมตร

แบบ 2
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร หนา 0.40 เมตร สูง 1.30 เมตร

แบบ 3
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.30 เมตร สูง 0.90 เมตร
ส่วนยอดแหล่งของหลักเขตแดนที่สามแบบ มีผนังทรงเหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร เสมอถึงหัวหลัก และที่วิ่งรอบหัวเป็นรูปถักบาท (+) และตรงมุมที่กึ่งกลางของแนวเขตแดน นอกจากนี้ รายละเอียดของหลักเขตแดน ด้านใดกันไปทางประเทศใดก็ให้มีลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งประเทศที่เป็นภาษาของตน และภาษาถูกกัน หมายและของสลักเขตแดน พ่อขุนไชยเชื้อวัน ปี ที่สร้าง โดยด้าน ไทยใช้ พ.ศ. ด้านลาวใช้ ค.ศ. ด้านที่เขียนทั้งหมดเป็นเลขกรดบริบิ

รูปภาพแสดงหลักเขตแดนทางบกส่วนระหว่าง
ประเทศไทย-ลาวหลักเขต หมายเลข 2 - 09 ตอนที่ 2

2.5.2 การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในแม่น้ำโขง และแม่น้ำในห้อง

ภายหลังจากที่ไทยและลาวได้เจรจาในความสอดคล้องระหว่างไทย-ลาว เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดสองร้านมากัน ในปี 2539 แล้ว ทั้งสองประเทศได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก สำหรับการเจรจาเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในห้องได้เริ่มขึ้นในปี 2545

ในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายยังคงมีระหว่างการเจรจาจัดทำแผนแม่นยำและข้อกำหนด

อ้างอิงหนังสือ (TOR) ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำ

3. แนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดปัญหาเขตแดน

การดำเนินกิจกรรมตามแนวทางข้างต้นอาจส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน และอาจกระทบต่อความสามารถในการระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น ในระหว่างที่การจัดทำหลักเขตแดนตลอดแม่น้ำไทยแล้วเสร็จ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกับการกิจดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในบริเวณชายแดน

ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการนี้ได้ใช้บุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีผลกระทบต่อความสงบศักย์ระหว่างประเทศโดยรวมได้

3.1 การสุดข้างแดนทางบก

3.1.1 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมตามแนวชายแดน

1. เข้าเยี่ยมชมเขตแดนไทย-ลาว ไปตามเส้นบ้าน ดังนี้ การทำลายสภาพภูมิประเทศ เพื่อการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการดำเนินงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ด้วยเหตุนี้ไทยและลาวจึงได้เห็นชอบร่วมกันว่า สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการจัดทำหลักเขตแดน "มีให้ตั้งหน่วย.energy หรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ฝ่ายเหล่านี้ ทำการลายถ้าและก่อสร้างใด ๆ ไปในบริเวณชายแดนที่จะกระทบต่อของประเทศของสองประเทศของชายแดนของประเทศที่อยู่ทาง ทั้งนี้ ยังเน้นให้หน่วยงานที่สำรวจของสองฝ่ายให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน" (ข้อ 7 ของบันทึกการประชุมคณะกรรมการการทำแผนแม่นยำ ไทย-ลาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2539)
2. อย่างไรก็ดี ในการที่ที่ได้มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนแล้ว “ห้ามมีให้มีการก่อสร้างพื้นที่ในบริเวณ 100 เมตร ในแต่ละด้านของสันน้ำที่เป็นแนวด้านล่าง” (ข้อ 5 ของบันทึกการประชุมคณะทำงานการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543)

3. คณะรักษาบัณฑิตได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 และ 10 ตุลาคม 2548 ว่า “ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก่อสร้างถนนหรือกระทั่งกิจการใด ๆ ตามบริเวณเขตกันเนื่องเป็นแนวทางปฏิบัติต่ำในกรณีต่อไป หากมีการก่อสร้างถนนหรือกระทั่งกิจการใด ๆ ในบริเวณเขตกันเนื่อง อีกอย่างที่สำคัญเห็นควร ปั๊มน้ำและแหล่งน้ำดิน ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ประสานกับกองทุนการทหารสูงสุด 2 โดยกรมแผนที่ทหาร และกรมสนธิสัญญาญาคณิตศาสตร์ กองทัพทางการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อตกลงที่จัดเจาะตอกอนที่จะดำเนินการ” (ตามภาคผนวก)

3.1.2 การจัดทำสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดน

1. ประชาชนที่ได้ไม่ทราบถึงบริเวณชายแดนท้ายถอยสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดน เพราะจะทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาผิดพลาดในอนาคต

2. ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดนอย่างมีระบบ หากพบว่าถูกทำลายให้รับดำเนินการแก้ไขในระดับท้องถิ่นโดยรัฐบาลการดำเนินการลักษณะ และหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงานให้ส่วนกลางทราบโดยเร็ว

3. ประชาชนที่ได้ไม่ทราบถึงบริเวณชายแดนส่วนนี้จะต้องการรูกล่าพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน เพราะอาจถูกสูญเสียเป็นปัญหาได้

4. ประชาชนที่ได้ไม่ทราบถึงบริเวณชายแดนที่อยู่ในกิจการต่างส่งอุปสรรค์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแผนผังเขตกันเนื่องที่จะต้องถูกข้อกีกอย่างหรือทำลายเครื่องมือการผลิตในบริเวณชายแดน

5. รัฐบาลต้องจัดทำข้อตกลงขอบเขตของรัฐภูมิที่มีที่ทำการในพื้นที่ที่มีปัญหาที่พิพาทเขตแดนโดยสุจริต และดำเนินการอย่างละเอียดต่อเนื่องต่อคัดเลือกที่ başarılıในสมบัติ์ที่ทำก่อให้เกิดข้อพิพาทเขตแดน

6. หลักเกณฑ์การแผนผังข้อมูล ข้อสนธิและความเห็นที่อาจเกิดก็คือความเข้าใจมิตรที่มีปัญหาเขตแดน

7. ousel การดำเนินการใด ๆที่อาจมีผลอยู่พื้นที่กฎหมายหรือเป็นการยอมรับโดยบริเวณเกี่ยวกับที่อันจะอธิบายของผู้ใดในหนังสือที่เป็นปัญหาเรื่องเขตแดน

8. ในระหว่างการทำการจะมีผลอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเขตแดนนั้น ประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวสามารถด้วยวิธีและที่มีการตกลงโดยไม่ให้มีการสูญเสียจากการของอีกฝ่ายหนึ่ง

3.1.3 การจัดทำและปราบจักรกลของราชการ

1. สำรวจและตรวจสอบบังคับเขตแดนที่มีอยู่ใน พื้นที่รัฐที่ติดของประเทศอย่างมีระบบ เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตแน่นอน และรายงานให้ส่วนกลางทราบการเกิดการชั่วชีวิต สูญหาย ขาดท้ายหรือถูกยึดเก็บอย่าง

2. ประชาชนที่ร่างมิติของพื้นที่ตนเองในแผนผังเขตกันเนื่องมีส่วนร่วมในการจัดทำและรักษาหลักเขตแดน และรายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีกรณีการชั่วชีวิต สูญหาย ขาดท้ายหรือถูกยึดเก็บอย่าง

3. ข้าราชการที่ร่างมิติของความเสียหายจากใช้มาตรการตามกฎหมายของกฎหมายให้ที่พิพาทเขตแดนชั่วชีวิต สูญหาย ขาดท้ายหรือถูกยึดเก็บอย่าง
3.2 การดูแลรักษาเขตแดนทางน้ำ

3.2.1 สถานการณ์ล่าสุด

ในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558 ที่ส่งผลมา ได้เห็นอันวิถีการจัดการพื้นที่ชายแดนตามแนวชายแดนในระหว่างการสางค์และจัดทำเอกสารแผนที่ที่ให้ผลก่อกัน ไว้ในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2556 ดังนี้

1) ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือตามอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1926 และ Tracé de la Frontière Franco-Siamoise du Mekong มาตราส่วน 1 : 25,000 ฉบับปี ค.ศ. 1929-1931

2) บริเวณที่มีการละוויที่เกิดใหม่ระหว่างการต้นไม้ให้ขึ้นกับบริเวณของส่วนนั้น

3) ขึ้นทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งสองฝ่ายให้ไปที่มาที่กันบนภาคตอน และหากต้องอีกฝ่ายหนึ่ง

4) ไม่นอนบุกมาให้ดูดินและทรัพย์สินยึดกันทั้งนั้นหรือสร้างด้านกันบ้านหรือสร้างในบ้านระหว่างชายแดน

5) ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือการตามข้อ 7 ของบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 และข้อ 5 ของบันทึกการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2543 และให้ทั้งสองฝ่ายย้ำให้lzการดูแลรักษาชายแดนยังคงมีประสิทธิภาพ

3.2.2 การดูแลชายแดนแนวชายแดนและแนวน้ำหน้าที่

1) สำนักราชการที่รับผิดชอบต้องมั่นคง สะดวกและเหมาะสมการให้รับภูมิเพื่อป้องกันมีให้การสิ้นสุดชายแดนในแนวน้ำและป้องกันมีให้การจุดตรวจตามชายฝ่าย

2) ให้สำนักราชการที่รับผิดชอบในการดูแลชายแดนแนวน้ำหน้าที่ยังคงเป็นเขตแดนระหว่างประเทศ ประสานกับสำนักราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดินชายแดนของไทยไป เมื่อมีการอนุญาตให้มีการดูดินชายแดนให้กับฝ่ายที่ต้องตรวจให้สิ้นสุดที่ฝ่าย

3) ไทยและลาว ได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่จะดูแลและเรื่องการดูดินกิจกรรมตามแนวน้ำหน้า (คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูดินและการดูดินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวน้ำหน้าและแนวน้ำหน้า) ซึ่งมีเปลี่ยนการตรวจ ทางแม่น้ำเป็นประจำ คณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการยึดดินกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนน้ำระหว่างไทยและลาว ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำข้อกันทั้งฝ่ายคู่กันกันทั้งฝ่ายคู่กันเกี่ยวกับการยึดดินชายแดนแนวน้ำหน้าและแนวน้ำหน้า

4. ขั้นตอนการปฏิบัติต่อการปกป้อง

กระบวนการปกป้องในฐานะหน่วยงานที่มีการจัดขึ้นกับการดูแลรักษาชายแดนตามแนวชายแดนและความ มั่นคงภายในประเทศ รวมถึง มีการรายงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการดูดินของชาวบ้านในพื้นที่ของหน่วยบ้าน ต่างกลุ่ม อีกกลุ่ม ขาว ดี ได้รับหนังสือความสึกษของเรื่องการดูดินหรือหลักเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากมีความสำคัญต่ออาเซียนของประเทศ โดยที่ผ่านมากรมการปกครองได้รับการประสานของความร่วมมือจากกรมแผนที่ทหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการดูดินรักษาหลักเขตแดนระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้คู่มือไปยังสถานที่ที่ต้อง
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางราชการในการดูแลรักษาหลักแสน และให้ในสภาพที่ดีไม่ได้เกิดการซ้ำซ้อน ดูแลบ้าน ดูแลท้อง เพื่อให้ประชาชนและราชการทุกกรณี หรือสังกัดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลักแสน หลักองค์การของบ้าน และแนวคิดแต่ละเรื่อง เช่น ๆ ที่ยังไม่มีการสำรวจและจัดทำหลักแสนค่อนที่ยาวช้าที่จะต้องการได้รับความ เพื่อให้เป็นช่องทางประกอบการดีศิลปะหรือสิ่งที่เป็นเชิงอนุรักษ์ ช่วยเพื่อให้ได้สำเร็จการสำรวจและสรุปการที่ยังมีประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ปัจจุบัน ผู้นำ (ผู้ใหญ่บ้าน) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนในแต่ละด้านด้วย ทั้งนี้ กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางปฏิบัติก่อนการดูแลรักษาเขตแดน ดังนี้

1. กำหนดผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนของการปกครอง ตามโครงการ “ประชาชนที่รักษาเขตแดนไทย” ตรวจสอบ บรรจุงาน และรายงานสถานการณ์ตามแนวทางตามที่มีอยู่ในระบบ

2. เมื่อเอกอักษ์ได้รับรายงานการรักษาเขตแดน หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดนให้ประสานหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยทหารประสานงานชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้ดูแลรักษาความร่วมมือร่วมกันทั้งระหว่างประเทศเพื่อให้บ้าน ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ถ่ายทอดข้อมูลจังหวัดที่ต่างของ

3. จังหวัดชายแดนภาคเหนือและปัญหาที่เกิดขึ้น ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัด

4. กรณีเกิดปัญหาในระดับพื้นที่ไม่เกินพื้นที่หน่วยทหารหรือหลักฐานใด ๆ และไม่ครอบคลุมในเอกสิทธิ์ของหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องเขตแดน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัด

5. ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดให้เข้าใจถึงข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเป็นการกำหนดนโยบายของประเทศชาติ และประชาชนที่ต้องการอย่างสูงสุด

6. เมื่อเกิดปัญหาสำคัญต้องการในระดับพื้นที่ ให้แจ้งหน่วยงานราชการภายนอก ข้อควรระวัง และให้การแก้ไขปัญหาให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัด

7. กรณีการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไม่สำเร็จ ให้ทำหน้าที่สอดคล้องข้อควรระวังหรือประสานการกระทำที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อเป็นอีกหนึ่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนดำเนินการไม่รับการกระทำที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัด

8. กรณีมีเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน ให้รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยประสานหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกิจสิ่งที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สังกاد
ชั้นพื้นที่เกี่ยวข้อง

1.1 เขตแดน (Boundary) หมายถึง เส้นแบ่งขอบเขตที่รัฐสามารถใช้อำนวยประโยชน์ของตนตามกฎหมายระหว่างประเทศ

1.2 ชายแดน (Border) หมายถึง ที่นั่นที่ต่อกันอย่างถาวรและแบ่งเขตระหว่างประเทศเป็นบริเวณที่เป็นที่สิ้นสุดของประเทศหนึ่งต่อกับแผ่นดินของอีกประเทศหนึ่ง
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2558 – 2564

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ส่วนที่ ๒ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป

นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อมูล

๔.๑ เสริมสร้างความเป็นรูปส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศเพื่อสนับสนุนในการแก้ปัญหาข้อมูล อาทิ การหลอกลวงข้อมูล ปัญหาแรงงานขาดแคลน การทำลายข้อมูล การตัดสินใจ และการตัดสินใจที่ชัดเจน รวมถึงการร่วมมือกับประเทศที่มีนโยบายในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความสามารถในการรับข้อมูลของชาติ

๔.๒ ปรับปรุงกลไก และพัฒนาคุณภาพการควบคุมข้อมูล มีการคัดเลือก การตรวจสอบ การติดตาม ตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลในประเทศไทย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานรวมมือ เพื่อป้องกันข้อมูลที่บกพร่องที่บ้านอย่างใกล้ชิด

๔.๓ ส่งเสริมการใช้สิทธิทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืน ทุกระดับกับประเทศที่มีเอกราช และพัฒนาความเข้าใจของคน ข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้สันติศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและสร้างความสามารถในการรับข้อมูลของชาติ

นโยบายที่ ๑๖ เสริมสร้างคุณภาพในการดำเนินความมั่นคงในระดับประเทศ

๑๖.๑ เสริมสร้างความรู้เรื่องข้อมูลและป้องกันความชัดเจนกับประเทศเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเข้มแข็งของความร่วมมือกับประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืน

๑๖.๒ ส่งเสริมการระบุภัยคุกคามที่เป็นภัยสูงสุดและแจ้งภัยคุกคามที่สำคัญต่อประเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและจัดการที่ทันเวลาและส่งเสริมการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศเพื่อควบคุมและจัดการกับประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงยั่งยืน กำหนดการดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นคงยั่งยืนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมการทำให้คุณภาพของประชาชนที่มีพลัง

๑๖.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค โดยนำมความรู้จากภูมิภาคที่มีวัฒนธรรม ประสบการณ์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการขับเคลื่อนของประเทศที่มีความรู้ทั่วไปและความสามารถในการรับข้อมูลของชาติ รวมถึงส่งเสริมและควบคุมการใช้ข้อมูลของประเทศเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้และการรักษาข้อมูล เพื่อป้องกันการหายไป ลดการใช้ข้อมูลที่มีค่าและรักษาข้อมูลของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้และการใช้ข้อมูล เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนของประเทศ
๑๖.๔ ส่งเสริมให้อาชีพมีโอกาสในการดำเนินความสัมพันธ์กับมหาอานุภาพ และเป็นเครื่องมือสร้างคุณภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอานุภาพ

๑๖.๔ สนับสนุนให้ประเทศไทยอาศัยอาชีพร่วมมือก่อนอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายุคความรุนแรงแบบใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเข้าถึงแหล่งอาชีพในประชาคมอาเซียน

๑๖.๖ ดำเนินการอย่างสมบูรณ์ในการป้องกันให้สอดคล้องกับการที่อาชีพเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น แต่สามารถรักษาสภาพประโยชน์ด้านความมั่นคงแข็งแกร่งของชาติที่สำคัญได้

๑๖.๗ เสริมสร้างความพร้อมของประเทศในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เริ่ม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ไทยมีความพร้อมในการจัดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินความสัมพันธ์กับการมีการติดต่อกับอาเซียน พร้อมมีเสริมสร้างความมั่นคงและทันสมัยที่มีต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศไทยอาเซียน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความคู่ค้า ความเข้าใจและความรู้สึกเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน

๑๖.๘ รักษาคุณภาพในการดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยมีจุดยืนและ ทำความเหมาะสมที่สุดต่อการส่งประโยชน์ร่วมของไทยกับประเทศต่างๆ และไม่ให้ต่อต้านการส่ง ความคิดเห็นของต่างชาติเพื่อการส่งผลกระทบประโยชน์ที่ดีแก่กันเองของผู้มีอำนาจ รวมถึงสนับสนุน การเข้าเป็นภาคีหลักของความร่วมมือระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ และเกี่ยวกับมิติของประเทศ

๑๖.๙ เสริมสร้างปัจจัยที่เกี่ยวกับและสร้างสรรค์ผลผลิตลมที่ผลิตความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ไปกับการเสริมสร้างความไว้วางใจในการส่งเสริมบทบาทของไทยด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและใช้กลไกที่มีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ให้เอื้อต่อการสร้างคุณภาพและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง⁴
(พ.ศ. 2559 – 2564)

4. แนวทางดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการข้ามแดนที่มีความมั่นคง (พ.ศ.2561 – 2564)
(รายละเอียดตามแนวนอก ๔)

4.1 จัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน ให้สามารถดักกลับกีดขวางมัจจุราชที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนการพัฒนาการสินค้าของไทย
กับประเทศต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาข้าวแป้ง และพิจารณาบูรณาการการดำเนินการตามแนวทาง
การบริหารจัดการข้ามแดนที่มีความมั่นคง รวมทั้งการดำเนินการด้านกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติเดินข้ามเนื่อง
พ.ศ.2436 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2 พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคง สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดย
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
สร้างเครือข่ายสารวัตรและระบบตรวจการปฎิบัติความมั่นคงด้านความมั่นคงทางความมั่นคงและพื้นที่
ชายแดนไทย เพื่อให้การป้องกันไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

4.3 จัดทำที่ช่องยอดบัตรสัญญาณข้ามแดนประกอบด้วยสินค้า
และจำนวนผู้ชาย ให้มีข้อมูลสัญญาณระบบทางการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ อาทิ ข้อมูลภูมิศาสตร์สินค้า ข้อมูลการพัฒนาระบบ CCTV ข้อมูลการจัดทำระบบขึ้นที่ควบคุม
ร่วมกัน (Common Control Area) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างประเทศ และข้อมูลสถานที่ผ่าน
ผ่านเข้า – ออกที่ชายแดนไทย เพื่อสร้างการมั่นคงที่อาจจะแตกต่างกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ประชาชน ได้แก่ การด้ายเส้นที่ การด้ายรอการ กำรธุรกิจการฝึกภูมิภาค

4.4 พัฒนาระบบการสัญญาณข้ามแดนให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมลักษณะการลักลอบเข้าเมือง
และปฎิบัติทางกฎหมายการข้ามชาติ ที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย ได้แก่ การด้านกฎหมายและการ
เคลื่อนไหวของกลุ่ม/บุคคลที่มีการป้องกันต่อความมั่นคง และต้องจัดทำแผนการป้องกัน
ทางกฎหมายอย่างชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทำแผนย่อทั่วไปและแผน
ระดับการสัญญาณข้ามแดน (Temporary Border Pass) และวิธีการสัญญาณข้ามแดน (Temporary Border Pass) ให้เป็นมาตรการที่ชัดเจนตามทุกกฎ
ให้ความสำคัญ
ในการตรวจสอบ พร้อมป้องกันการลักลอบข้ามชาติ มีให้การป้องกันปัญหาข้ามแดน
โดยมีการสัญญาณทางต่างประเทศให้เหมาะสม และข้อมูลขั้นตอนข้ามแดนของบุคคล รวมถึงการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อมูลสัญญาณข้ามแดน พร้อมทั้งการปฏิบัติในสิ่งที่กำหนดไว้ในระเบียบ
๔.5 จัดระบบตรวจแรงงานต่างด้าวข้ามแดน เพื่อผลักดันการข้ามแดนการปฎิบัติ
โดยขณะตรวจแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานตามบริเวณชายแดนในกลุ่มไป – กลับ แรงงานต่างด้าว
ที่จะเข้ามาทำงานตามสัญญาณข้ามแดน รวมถึงการพัฒนาที่มีการแรงงานชายแดนไทยและแรงงานต่างด้า
ตามแนวทางแผนให้เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนและความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนาระบบการตรวจโควิดระบบและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน เพื่อป้องกันการแพร่โควิดบัคที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชน โรคระบบสิทธิ์ โรคพืช และแมลงศัตรูพืช โดยเน้นร่างและตรวจตราการเข้า - ออกจากประเทศ การควบคุมสัตว์และพืชภายนอกอย่างเข้มงวด และพัฒนาระบบการป้องกันการระบาดในสภาวะที่แพร่กระจายเดินร่วมกับการส่งเสริมการเดินทางสำหรับอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการเจริญบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามแนวชายแดนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามพรมแดนได้อย่างทันท่วงที

ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเส้นทางของปัญหาความยั่งยืนหรือควบคุมการใช้พื้นที่ ที่มีปัญหาเส้นเขตแดนทับซ้อน เพื่อลดการแพร่กระจายหรือการระบาดที่เกิดขึ้นกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่

พัฒนาระบบการชายแดน รองรับการพัฒนาขั้นของปัญหาการจราจรข้ามพรมแดนที่ขยายตัวในพื้นที่ชายแดน ศูนย์บริการชายแดนในพื้นที่ชายแดนและประเทศที่อยู่ใกล้เคียงด้านการชายแดน และการข้ามพื้นที่ชายแดน เพื่อความมั่นคงและความมั่นคงของพรมแดน และเพื่อทรัพยากรด้านการชายแดนในทุกพื้นที่

สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างการส่งเสริมการพัฒนาและปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) ให้เกิดการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่กันข้างเคียง กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนและสร้างการพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงในชุมชน

ขับเคลื่อนพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางทะเล โดยจัดระเบียบพื้นที่ชายฝั่ง การตรวจด่านชายฝั่ง ศูนย์ด้านการ.monitor และยานพาหนะ การไขความในโลจิสติกส์ รวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
แนวทางดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะและด้านความมั่นคง (พ.ศ.2551 – 2554)

ในเชิงพื้นที่เป้าหมาย

เนื่องจากการดำเนินการตามแผนฯ ต้องการมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะของหลายหน่วยงานและเชื้อเพลิงที่มีมิติภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับนโยบาย/ส่วนกลางไปจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ และในมิติระหว่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบความสัมพันธ์ในสัญญาการค้าศึกษาและพุทธศิลป์ ซึ่งกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการที่สำคัญภายใต้แผนฯ ดังนี้

1. พื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนที่มีลักษณะพิเศษ
   1.1 มิติการดำเนินการภายในประเทศ
   1) แนวทางดำเนินงานด้านความมั่นคง
      (1) พื้นที่ระบบการกระจายขยะให้พร้อมปฏิบัติการจัดการขยะมั่นคงในพื้นที่การพัฒนาระบบขยะและการค้าขยะแผนฯ รับกลไกประสานการปฏิบัติร่วมกันของฝ่ายปกครองและหน่วยงานการพัฒนาระบบขยะและการค้าขยะแผนฯ การค้าขยะแผนฯ
         - เตรียมข้อมูลการปฏิบัติงานด้านขยะคุณภาพชีวิตแผนฯ
         - เก็บข้อมูลขยะทุกประเภท
         - การใช้กำลังการจัดการขยะแผนฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนที่ในพื้นที่การค้า
   และการกระจายขยะ
      (2) เตรียมสัมภาระจิตสำนึกความมั่นคงของคนไทยทุกภาคส่วนต่อภัยคุกคามภัยธรรมชาติและการค้าขยะแผนฯ
   และสถานะประชาชน
      (3) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยและดูแลคุณสมบัติของเครื่องและชุมชนขยะแผนฯ
         - จัดทำประสานการดำเนินงานร่วมของฝ่ายปกครองกับฝ่ายการค้า
         - ฝึกกำลังผู้ดำเนินการรับผิดชอบการค้าขยะแผนฯ
   (4) พัฒนาการค้าขยะแผนฯ ให้พร้อมดำเนินการร่วมกัน
   (5) ปรับปรุงกฎหมายกฎหมายขยะจากพื้นที่ท้องถิ่นให้ถูกต้องการรักษาความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพภายในประเทศ
   1.2 มิติการดำเนินการระหว่างประเทศ
      1) ประสานงานในระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนานโยบาย หมู่บ้าน และเมืองสู้แผนฯ ระดับโลกรายการประเทศรอบบ้าน
๒) สนับสนุนการแก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา ในระดับพื้นที่ เช่น การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา และพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

๓) ประสานการดำเนินงานร่วมกับระดับไทยกับประเทศเครือบ้านภายใต้กลไกความร่วมมือที่เคยมีอยู่ในระดับต่างๆ

๔) ส่งเสริมการพัฒนาภายในความร่วมมือเอกจากระดับไทยกับประเทศเครือบ้านทั้งในระดับพื้นที่ ไปจนถึงระดับชาติ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลของไทยและประเทศเครือบ้าน

๒. พื้นที่บริเวณดูดผ่านแผนภูมิที่มีความพร้อม
- มิติการดำเนินการภายในประเทศ
- แนวทางดำเนินงานด้านความมั่นคง
ดำเนินการเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณดูดผ่านแผนภูมิที่มีความสำคัญ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่เป้าหมาย

๓. พื้นที่บริเวณดูดผ่านแผนพื้นฐานพื้นที่บริเวณพื้นที่ทำนองและจุดต่อเนื่องบริเวณพื้นที่
- แนวทางดำเนินงานด้านความมั่นคง
 ๑) ดำเนินการเช่นเดียวกับพื้นที่บริเวณดูดผ่านแผนพื้นที่ทำนองและจุดต่อเนื่องบริเวณพื้นที่
 ๒) ประสานงานกับประเทศเครือบ้าน เพื่อพิจารณาความพร้อม
 ๓) เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้พร้อมปฎิบัติอยู่แล้วที่พื้นที่ฟ้า อุทยานที่ติดเขตแดน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย⁵
พ.ศ. 2560 – 2564

สานั่กนัยนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง
พ.ศ. 2560 - 2564

6 สำมที่นจาก https://www.dopa.go.th/info_organ/about2/topic36
แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564

วิสัยทัศน์ (Vision)
การบริหารราชการณัติธรรมที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)
ปัจจุบัน พุทธธัช ปารุจสุทธิกุล

พันธกิจ (Mission)

1. ประวัติการบริหารราชการการปกครองท้องถิ่น ที่มีความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับพื้นที่ ที่ให้ความมั่นคงถึงก้าวความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และการดำรงความมั่นคงระหว่างประเทศ

2. ปฏิบัติงานสนับสนุนหลักของชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมผ่านในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ

3. อธิบายการขั้นตอนการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดทำความเป็นธรรมในการจัดการปัญหาของประเทศ

4. บริหารประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไปและทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

5. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการและพัฒนาการระบบฐานข้อมูลกลาง ให้มีศักยภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมุ่งมั่นในการขอข้อมูลและการค้นหาข้อมูลในระดับประเทศ

6. พัฒนาระบบการให้มีการระดับสูง บนฐานธรรมกับบุคคล

7. ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของการปกครองในการประสานงาน สนับสนุนและการตรวจสอบ ทำลายสูญผลการปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการระดับภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการระบบราชการการปกครองในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอันตรายความเป็นธรรมให้สัมพันธ์สูง

3. การเสริมสร้างความมั่นคงภายในทุกระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ

4. การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลบุคคลให้ทันสมัย มีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

5. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยัทธิกอรณ์มากับบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
<table>
<thead>
<tr>
<th>กรอบแนวคิด</th>
<th>นโยบาย ภูมิภาคและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</strong></td>
<td><strong>ยุทธศาสตร์การจัดระบบการขับเคลื่อนและแผนยุทธศาสตร์</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>คุณค่าและคุณภาพ</strong></td>
<td><strong>แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1. ยุทธศาสตร์คุณค่าและความมั่นคง</td>
<td>1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการผลิต</td>
</tr>
<tr>
<td>2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน</td>
<td>2. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>3. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน</td>
<td>3. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>4. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน</td>
<td>4. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>5. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน</td>
<td>5. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>6. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการแข่งขัน</td>
<td>6. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ภารกิจ</strong></td>
<td><strong>โทรคมนาคม</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1. การปฏิบัติงานที่มีคุณค่า</td>
<td>1. การบริการที่มีคุณค่า</td>
</tr>
<tr>
<td>2. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
<td>2. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>3. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
<td>3. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>4. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
<td>4. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>5. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
<td>5. การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม** (พ.ศ. 2560-2564)

- การบริการที่มีคุณค่า
- การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน
- การบริการที่มีคุณค่า
- การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน
- การบริการที่มีคุณค่า
- การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน
- การบริการที่มีคุณค่า
- การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน
- การบริการที่มีคุณค่า
- การสร้างความมั่นคงและความมั่นใจในการแข่งขัน

แผนปฏิบัติการ

- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
- แผนปฏิบัติการ
**แผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

**วิสัยทัศน์ (Vision) : การบริหารราชการในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

<table>
<thead>
<tr>
<th>ประเด็นยุทธศาสตร์</th>
<th>ประเด็นยุทธศาสตร์</th>
<th>ประเด็นยุทธศาสตร์</th>
<th>ประเด็นยุทธศาสตร์</th>
<th>ประเด็นยุทธศาสตร์</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการสังคมได้</td>
<td>การรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>การเสริมสร้างความมั่นคงภายในที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง</td>
<td>การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลขั้นพื้นฐาน ให้เป็นระดับสูง มีมาตรฐาน เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ</td>
<td>การบริหารจัดการความเป็นเลิศ ที่มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างพัฒนาการอย่างยั่งยืน</td>
</tr>
<tr>
<td>เป้าประสงค์</td>
<td>เป้าประสงค์</td>
<td>เป้าประสงค์</td>
<td>เป้าประสงค์</td>
<td>เป้าประสงค์</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1 ยกระดับการบริหารการเงินระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการสังคมได้</td>
<td>1.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงภายในที่อยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคง</td>
<td>1.1 การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลขั้นพื้นฐาน</td>
<td>1.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1.1 พัฒนาระบบการเงินระดับพื้นที่</td>
<td>1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงภายในที่อยู่อาศัย</td>
<td>1.1.1 การพัฒนาระบบบริการและข้อมูลขั้นพื้นฐาน</td>
<td>1.1.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2 สร้างสถานภาพการเงินระดับพื้นที่เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการสังคมได้</td>
<td>1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>1.2.1 พัฒนาการเงินระดับพื้นที่</td>
<td>1.2.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2.1 สร้างสถานภาพการเงินระดับพื้นที่</td>
<td>1.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความมั่นคงทางสังคม</td>
<td>1.2.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
<td>1.2.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
<td>1.2.1 การบริหารจัดการความเป็นเลิศ</td>
</tr>
<tr>
<td>การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชุมชนภายในท้องที่ที่ไม่ให้ความเสี่ยง</td>
<td>การปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชุมชนภายในท้องที่ที่ไม่ให้ความเสี่ยง</td>
<td>การปรับปรุงความสามารถในการปฏิรูปจัดการชุมชนในท้องที่ที่ไม่ให้ความเสี่ยง</td>
<td>การบริหารจัดการชุมชนภายในท้องที่ที่ไม่ให้ความเสี่ยง</td>
<td>การบริหารจัดการสูญเสียเงินสด</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>กลยุทธ์</strong></td>
<td><strong>กลยุทธ์</strong></td>
<td><strong>กลยุทธ์</strong></td>
<td><strong>กลยุทธ์</strong></td>
<td><strong>กลยุทธ์</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>การปรับปรุงชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การปรับปรุงชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การปรับปรุงชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การปรับปรุงชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การปรับปรุงชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
</tr>
<tr>
<td>การประเมินผลการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การประเมินผลการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การประเมินผลการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การประเมินผลการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>การประเมินผลการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>เป้าประสงค์</strong></td>
<td><strong>เป้าประสงค์</strong></td>
<td><strong>เป้าประสงค์</strong></td>
<td><strong>เป้าประสงค์</strong></td>
<td><strong>เป้าประสงค์</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
</tr>
<tr>
<td>2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
<td>2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการชุมชนในการจัดการทรัพยากรภายใน</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**หมายเหตุ:**

- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนภายในท้องที่ที่ไม่ให้ความเสี่ยง
- การบริหารจัดการสูญเสียเงินสด
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2558 - 2561
ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจรายตามแบบนี้ knocks and measures หรือ

1. การกำหนดพื้นที่ตรวจ

1.1 พื้นที่ดุลพจน์จะต้องอยู่ในเขตแผนที่น้ำของแต่ละประเทศและตรวจจากบริเวณต่าง ๆ ดังนี้
- แหล่งน้ำใต้ดิน สถานที่ลำน้ำด้านประวัติศาสตร์และเขตน้ำอุปทานต่าง ๆ
- ต้นดินฝายไทรหลัก (หัวค่อน กองค่อนและหางค่อน)
- คลองและคลอง

สำหรับแม่น้ำใจ ที่พื้นที่ตรวจต้องทำจากคลองหรือคลองไม่เกิน 1 ใน 4 ของความกว้างแม่น้ำ
สำหรับแม่น้ำเหลือง ที่พื้นที่ตรวจต้องทำจากคลองหรือคลองไม่เกิน 2 ใน 5 ของความกว้างแม่น้ำ

1.2 พื้นที่ดุลพจน์ต้องทำจากคลองหรือลำน้ำต่าง ๆ
- สะพาน เชื้อป้อมกันคลื่น หัวค่อน โรงเรียน โรงเรือนที่ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตาราง
- ป่าไม้ ศาสนสถานและโรงเรียนไม่น้อยกว่า 500 ตาราง

พื้นที่ดุลพจน์ต้องมีเนื้อที่อยู่ในเขตคลองไม่เกิน 1 ใน 4 ของเนื้อที่ตรวจทั้งหมด มีความสูงไม่เกิน 2 เมตร
ทั้งนี้ ปริมาณการตรวจดุลพจน์ให้เหมาะสมกับการทบทวนแผนที่ของปริมาณตะกอนในแต่ละปี

2. ระบุเป้าหมายตรวจ

2.1 แต่ละฝ่ายต้องรวบรวมข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์และอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อที่และ
ปริมาตรของตรวจ

2.2 กรัมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลอยู่ในรายละเอียด ตามข้อ 2.1 ฝ่ายที่ได้รับผลการตรวจมีสิทธิที่จะต้อง
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อส่งข้อมูลให้แก่ฝ่ายทั้งหมดและรวมกันไปตรวจสภาพพื้นที่

2.3 การดุลพจน์ต้องดำเนินการโดยสนับสนุนกับแม่น้ำและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่น ๆ เพื่อการเคลื่อน คลื่น
และระบบมิตรภาพของแม่น้ำ

2.4 การดุลพจน์ต้องดำเนินการในระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ของแต่ละวัน โดยที่จังหวัดสูตรการเป็น 4 ตอน
ในช่วงดูฝน และอนุญาตให้ศูนย์ตรวจได้ตรวจดื่มน้ำพุทธิภิจาน-ดื่มน้ำมีจุด

2.5 ภายหลังการตรวจในแต่ละปี ผู้ประกอบการของแต่ละฝ่ายต้องทำการเรียนสู่พื้นที่ดูตรวจ
ให้กลับสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ และเรียกอนุญาตสูตรการสำรวจและอุตสาหภาพที่ยุ่งรักแม่น้ำ

นั้นที่การประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เรื่องดูฤทธิ์ต้นกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำใจและแม่น้ำเหลือง ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2551
ข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อป้องกันภัยรวมถึงการเผาผลาญและเป็นน้ำเสีย

1. การออกแบบ
- เหมาะสมตามเงื่อนไขและความพร้อมของแต่ละฝ่าย
- ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่ต้องพัก
- ไม่เป็นอุปสรรคต่อการคืนเงินและการชำระเงินทั้งแบบเรียกร้องและชำระเงินที่ชำระที่ส่งบาทในทุกคูณที่
- มีการสูญเสียที่สามารถยอมรับได้ในที่จะสามารถลดลงได้จากการออกแบบพื้นที่ ตามรูปแบบทางการก่อสร้างและกระบวนการอื่น ๆ
- ตามรูปแบบนั้นต้องเป็นรูปแบบใหม่ที่มีส่วนยิ่งหรือลักษณะกับการพิจารณาการไหลเวียนของน้ำจากภัยภัยการเป็นแบบ
 ของกระแสน้ำ ทำให้เปลี่ยนพิกัดทางพู่กันไปยังลักษณะที่ตรงข้าม

2. การก่อสร้าง
- ก่อสร้างเชิงบ่อป้องกันจุดที่มีการกลับและไม่ให้กระแสน้ำไปกระทบต่อพื้นที่ตรงข้าม
- ก่อสร้างเชิงบ่อป้องกันที่ที่อยู่ใกล้กับพื้น ต้องไม่ให้เกิดช่วงหรือตัวน้ำที่เดินเพื่อไม่ให้สานน้ำ
 ป่วนและเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำ ทำให้เกิดร่องน้ำที่ขึ้นใหม่หรือตัวน้ำเดิม
- วิศวกรรมที่หน้าให้ในการก่อสร้างเชิงบ่อป้องกันจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมีการที่จะทำให้สภาพแวดล้อม
 หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามแนว ต้องเริ่มการก่อสร้างตลอดจนยุทธการใช้งาน
- จุดใดก็ได้ก่อสร้างเชิงบ่อป้องกันแต่จะ ห้ามก่อสร้างต่อแต่ยิ่งอมอไปถึงิก
- ห้ามก่อสร้างเชิงบ่อป้องกันตามที่กันภัยทางที่เกิดขึ้นใหม่
- การก่อสร้างโครงสร้างอื่น ๆ ตามรูปแบบนั้น ต้องเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้สานภัยหรืออุดไปกับช่วงทางทิศทาง
 ทางไหลของน้ำจากภัยภัยการเป็นแบบของกระแสน้ำ ทำให้เปลี่ยนทิศทางหรือพู่กันไปยังลักษณะที่ตรงข้าม

---

* บันทึกรายการประชาคมด้านการร่างกาย-ช่วงเฉพาะการด้านภัยภัยทางที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2551
คนพุ่งไวستمرار

1. กรมการปกครอง
2. กรมสนธิสัญญาและการกฎหมายกระทรวงการด้านประเทศ
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการกองทัพไทย
5. กรมแผนที่ทหาร
6. กรมบัญชาการทหาร
7. กรมอุทกวัลยสาร กองทัพเรือ
8. สำนักงานจ้าวกรองแห่งชาติ
9. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ