Factors Affecting People Participation in Forest Resource Conservation in Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province

ABSTRACT

The objectives of this research were to determine the socio-economic characteristics of people, the level of people participation and factors affecting people participation in forest resource conservation in the Salakpra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi province. Data collection was conducted using designed questionnaires to interview 344 household heads. A statistical software package was employed to calculate the percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.

The results revealed that the most respondents were male with an age range between 40 and 49 years and they had graduated at primary school level. Their main occupation was as an employee. Their former domicile was in their community. Most of them occupied their own land. Their annual household income was less than 120,000 baht and was equivalent to expenditure. Thus, most of them had no debt and were social group members. Furthermore, they had comprehension and understanding about forest resource conservation at a rather high level.

The people participation in the Salakpra Wildlife Sanctuary was at a moderate level. Based on hypothesis testing, the factors significantly affecting people participation in forest resources in this wildlife sanctuary were: social status, education, main occupation, household income and expenses, debt, social group membership and comprehension and understanding about forest resource conservation.

Keywords: participation, conservation, forest resource, Salakpra wildlife sanctuary
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชนระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า ในเขตกรมพัฒน์สิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับความขุนคายต่ำเน้นการโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ที่หัวข้อวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 344 รายวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมเสริมสร้างสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คำร้อยละ ค่าเฉลี่ย คำเบี้ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test
ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลเรื่องส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเป็นอัจฉริยะหลัก ภูมิลำเนาติดต่อกันอยู่ในชุมชนแห่งนี้ จำนวนที่มีติดต่อกันครอบปีของผู้ป่วยได้ต่อนี้มากกว่า 120,000 บทความและรายจ่ายต่อปีมากกว่า 120,000 บทความต่อปี ส่วนใหญ่ไม่มีการระนองเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมเป็นส่วนมาก และมีความรู้ความเข้าใจต่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่ยุ่งในระดับมาก
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าในเขตกรมพัฒน์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสั๊นสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าอยู่ในเขตกรมพัฒน์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานภาพทางสังคม การศึกษาอาชีพหลักรายได้ต่อนี้ รายจ่ายต่อปี การระนองสิน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

คั่นว่า: การมีส่วนร่วม อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าใน เขตกรมพัฒน์สิ่งแวดล้อม

ตัวนาร
ปัจจัยบันทึกกล้ำแคล่ชื่อญกับปัญหาทรัพยากรป่าไม้ลดลงเนื่องจากการก่อแผนภิวัตติไม้และทำลายป่าในบริเวณต้นนี้ส่งผลเพื่อทำให้ลดลงของการทำลายป่าต่อองค์การที่ติดต่อกับเกษตร การตัดไม้เพื่อที่ที่และโคก และการคัดไม้มีค่าเพื่อการตัด แปรปุริหรือใช้ของการพบไม่ได้ลักษณะทำให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง (นวิน, 2546) สามารถ ประชุมห้องเรื่องการเพิ่มจ่ายเวทย์การเกษตรและกระจาย ทรัพยากรชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ผลให้เกิดการกระตุ้นต่อการเพิ่มการเขื่องลดออกแหล่งทางผลประโยชน์ต่างๆ จากที่ที่ป่าไม้

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลักษณะ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่ผูกต่วงของประเทศที่มีความไม่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และพระราชบัญญัติบริการป่า ปี พ.ศ. 2535 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลักษณะ เป็นพื้นที่ที่ผูกต่วงของประเทศที่มีชุมชนโดยอาหารบริเวณที่ติดต่อกับอินโดนีเซียชุมชนโดยอาหารบริเวณที่ติดต่อกับอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการเตรียมก้าวสู่การพัฒนาพันธุ์สัตว์ป่าลักษณะและภูมิคุ้มกัน ประกอบการผลิต ซึ่งอยู่ในส่วนที่อุตสาหกรรมธุรกิจป่าที่มีรายจ่ายต่างๆ มากมายต่างจาก การใช้ชีวิตที่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ โดยใช้หลักการให้ประโยชน์แก่ ประชาชนมีบทบาท ได้รับร่วมแสดง ความคิดและร่วมมือในสิ่งปฏิบัติ ที่ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาลดลงการร่วมประมาณศึกษาอย่างเป็นการปัญญาที่ติดต่อกับรูปแบบและแนวทางทรัพยากรป่าไม้ จากปัญหาดังกล่าวจึงสามารถใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิด ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนรับผลประโยชน์ แต่ประชาชนจะเกิดสิ่งที่ดีและร่วมกันนั้น ทรัพยากรนำไป การจัดการเพื่อที่จะแกล้งเกิดขึ้นอย่าง ยิ่งขึ้น ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานการณ์ที่มาจากขั้นระดับของการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยที่ มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ ได้จากบริการพื้นฐาน ป่าสำหรับ จำนวน 14 หมู่บ้าน มีประชาชน 2,430 ครัวเรือน ค่านวัตนาสูงสุดที่อยู่ 95 ตาม Yamane (Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั้งนี้ ทำให้ 344 ครัว เรือนจากบ้านไปมากจากงานสำรวจครัวเรือนตัวอย่าง ของแต่ละหมู่บ้าน โดยใช้สูตรค่ากระจายตามลัดส่วน (สุบัติ, 2526)

สร้างตัวชี้วัดในงานวิจัย สร้างแบบสอบถาม (questionnaire)

ออกแบบแบบสอบถามงานวิจัย โดยแบบ สอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนต่อ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของหมู่บ้าน ครัวเรือนหรือตัวแทนครัวเรือนตัวอย่าง

ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตการพื้นที่ชุมชนที่ตั้งใจบริการ จังหวัดชุมชนป่าได้เป็นแบบสอบถามแบบที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแบบวัด แบบ Likert’s Scale โดยแจกจ่ายเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ก้านแปลกจับขึ้นระดับความมี ส่วนร่วมที่ได้เป็น 5 ขั้น ได้แก่ คะแนนถึง 1.00-1.80, 1.81-2.60, 2.61-3.40, 3.41-4.20, 4.21-5.00 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมในองค์กรทรัพยากรป่าไม้มี น้อยมาก, น้อย, ปานกลาง, มากและมากที่สุดตามลำดับ

ตอนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งวัดได้โดยวิธีการ คำถามทดสอบความรู้ ไม่เฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกคนมาประเมินและแบ่งเป็น 3 ขั้นคือ มีความรู้มาก มีความรู้ปานกลางและมีความรู้น้อย

หลังจากนั้นทำการตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ น่าจะเป็น
ผลและวิจารณ์

สภาพเครื่องมือและสิ่งกั้นของประชาชนในเขต
รักษาที่ตั้งส่งผลบังคับบัตรพัสดุ ธงแนวคิดอนุญาต

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.62 โดยช่วงอายุ
ที่พบมากที่สุด นั่นคืออายุระหว่าง 40-49 ปี กลุ่มตัวอย่าง
นั้นอยู่ระหว่าง 42.02 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพทาง
สังคม คิดเป็นร้อยละ 79.94 การศึกษาพบว่าส่วนใหญ่
อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.30 มีการ
ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพอิสระมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.48 ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพของนัด
เป็นร้อยละ 61.34 อยู่ในระดับมัธยมตอนที่อยู่ในชุมชน
แห่งนี้ คิดเป็นร้อยละ 76.45 มีระดับการป้องกัน
เฉลี่ยเท่ากับ 42.02 ปี นักเรียนและนักเรียนที่ส่วนใหญ่
เป็นของคนสนใจเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 63.66
มีรายได้ต่อปีไม่กว่า 120,000 บาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 52.90 มีรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี
คิดเป็นร้อยละ 72.40 ส่วนใหญ่มีที่อยู่สินคิดเป็นร้อยละ
60.47 เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมเป็นส่วนมาก คิดเป็น
ร้อยละ 93.0

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตทรัพยากร
ป่าไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่ตั้งส่งผลบังคับ
บรรจุภัณฑ์อนุญาต

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 54.07 มีความรู้
ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 27.62 และมีความรู้ความเข้าใจ
d้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับเล็กเพียง
ร้อยละ 18.31 เนื่องจากไม่ได้ที่ศึกษาไม่มีการจัดศึกษา
อบรมและอัพเดทความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้แก่ประชาชน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
ศึกษาในระดับที่ คือ ประถมปลาย จึงทำให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับ
ภาพชีวิตบนภูเขา: โปร่งใสและเป็นธรรม 54.07 ต้น พบ
ต้องการให้ประชาชนมีระดับความรู้, ความเข้าใจด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับมากขึ้นนี้ ต้อง
สอดแท้ที่มีการจัดฝึกอบรมและขยายความรู้ตลอดคืน
สนับสนุนการศึกษาที่เพิ่มฐานให้แก่ประชาชน อย่าง
ระดับและพัฒนาการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น

ระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่ด้าน
ป่าสักทะเล จังหวัดกาญจนบุรี

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่

<table>
<thead>
<tr>
<th>Participation aspect</th>
<th>Mean</th>
<th>Standard deviation</th>
<th>Level of participation</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Participation in decision and planning</td>
<td>2.67</td>
<td>1.073</td>
<td>Medium</td>
</tr>
<tr>
<td>Participation in implementing the plans</td>
<td>2.74</td>
<td>0.991</td>
<td>Medium</td>
</tr>
<tr>
<td>Participation in obtaining benefits</td>
<td>3.21</td>
<td>1.157</td>
<td>Medium</td>
</tr>
<tr>
<td>Participation in monitoring and evaluation</td>
<td>2.31</td>
<td>0.933</td>
<td>Low</td>
</tr>
<tr>
<td>Overall participation</td>
<td>2.73</td>
<td>0.943</td>
<td>Medium</td>
</tr>
</tbody>
</table>

พื้นที่ป่าสักทะเล จังหวัดกาญจนบุรีพบว่ามีอยู่ใน
ระดับป่าสักทะเล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในเขตพื้นที่ด้านป่าสักทะเล จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ประโยชน์ป่าไม้ในระดับ
ป่าสักทะเล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.21 รองลงมา คือ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมใน
การคัดค้านและวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 และ
2.67 ตามลำดับ และด้านการมีส่วนร่วมในการคิดค้น
และประเมินผลอยู่ในระดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 2.31 ดังแสดงใน Table 1

Table 1 Level of community participation in forest resource conservation.
จาก Table 2 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านสถานภาพทางสังคม พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อถัดจากที่เสนอวิจัยของกิจศิริ (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนจราจรในเหตุท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมมีตัวแปรหน้าที่ทำการงานอยู่ในระดับที่สูงของชุมชน จึงต้องเป็นแผนผังการทำการตัดสินค่าในผลการทดสอบต่างๆ ซึ่งในกรณีที่มีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่มากกว่ากลุ่มที่ไม่มีสถานภาพทางสังคม

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อถัดจากที่เสนอวิจัยของกิจศิริ (2551) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่มากกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคม

<table>
<thead>
<tr>
<th>Independent variables</th>
<th>t</th>
<th>F</th>
<th>p-value</th>
<th>Test results</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Is based on assumptions</td>
</tr>
<tr>
<td>1. gender</td>
<td>1.758</td>
<td>-</td>
<td>0.080ns</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>2. age</td>
<td>-</td>
<td>0.857</td>
<td>0.490ns</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>3. social status</td>
<td>3.487</td>
<td>-</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>4. education</td>
<td>-</td>
<td>9.842</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>5. main occupation</td>
<td>-</td>
<td>5.182</td>
<td>0.002*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>6. subsidiary occupation</td>
<td>0.826</td>
<td>-</td>
<td>0.409ns</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>7. domicile</td>
<td>0.644</td>
<td>-</td>
<td>0.520ns</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>8. household income</td>
<td>-</td>
<td>1.664</td>
<td>0.175ns</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>9. household expenses</td>
<td>-</td>
<td>12.483</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>10. debt</td>
<td>4.983</td>
<td>-</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>11. social group</td>
<td>-</td>
<td>4.270</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
<tr>
<td>membership</td>
<td>-</td>
<td>28.141</td>
<td>0.000*</td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อถัดจากที่เสนอวิจัยของกิจศิริ (2551) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่ต่ำกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคม ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านการศึกษาพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ต่อถัดจากที่เสนอวิจัยของกิจศิริ (2551) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม่ต่ำกว่ากลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคม
ผลผลิตทางวิจัยของอิวิติสัท (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมของราษฏรในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ที่บ้านที่บ้าน ที่บ้านที่บ้าน อักขอกรูปประเทศจังหวัดระยอง ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานที่งาน โดยเฉพาะของรัฐบาลรัฐบาลวิสาหกิจสิ่งที่เป็นความรู้ในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้มากกว่าที่เคยถูกสังเกต

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านรายได้ต่อปี พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูงมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี ทำให้มีความพร้อมสามารถให้ความร่วมมือในการทักษะกรรมต่างๆทางสังคมได้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อย

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านรายจ่ายต่อปี พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายจ่ายต่อปีสูง มักจะมีรายได้ต่อปีสูง มีฐานะทางเศรษฐกิจดีทำให้ระดับน้น และยังมีความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ เช่นส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายต่อปี

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านการทนอันตร พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการทนอันตร ดื่มเบก รับการประสบการณ์ชีวิตเพื่อนำไปใช้ระดับน้นใช้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ได้ร้อยละกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีการทนอันตร

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมทำให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในชุมชน ตลอดจนได้รับความรู้ความเข้าใจให้มีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ในระดับมากทำให้รู้คุณค่าของทรัพยากรไม้ได้ตลอดจนระดับที่ทางทรัพยากรไม้ จึงเป็นเหตุผลให้มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ในระดับมาก

ผลการทดสอบสมมติฐานตามตัวแปรด้านอาชีพ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังจากงานวิจัยของอัษฎา (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายแดนแหล่ง ดูมุทุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเฉพาะและไม่มีอาชีพของต่างๆ ความสัมพันธ์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการทักษะกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้

สรุป

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปีส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านไม่มีสถานภาพทางสังคม มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาภาคที่สุด ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพอิสระมากที่สุดและส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพดั้งเดิมมีฐานะอยู่ในชุมชนแห่งนี้โดยก้าวไป มีระยะเวลาการติดตามฐานะเสื่อมทำให้เกิด 42.02 ปีส่วนมากมีติดเชื้อโรคอย่างเดียว มีรายได้ต่อปีเท่ากับ 120,000 บาทต่อปีและรายจ่ายต่อปีเท่ากับ 120,000 บาทต่อปีส่วนใหญ่ไม่มีการหนี้สิน และเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมเป็นส่วนมากส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้อยู่ในระดับมาก
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตباشرพัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรี

จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตباشرพัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรีในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตباشرพัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรีด้านการมีส่วนร่วมในการรับรู้ประโยชน์อุปถัมภ์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดถึงระดับมากในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจการ และมีส่วนร่วมในการคิดสินใจ และวางแผน อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตباشرพัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการคิดตัดและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตباشرพัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรี

จากการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขต之日起พัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ปัจจัยด้านสภาพทางสังคมการศึกษา รายได้ต่อปี รายจ่ายต่อปี การหนี้สิน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผล คือ ปัจจัยด้านเพศ อายุ อายุของผู้มีส่วนร่วม และการได้รับการสอน

เมื่อพิจารณาผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขต之日起พัฒนาชุมชนป่าสักเหลือง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้จากผลวิจัยยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้แก่ปัจจัยด้านสภาพทางสังคม การศึกษา รายได้ต่อปี รายจ่ายต่อปี รายจ่ายต่อปี การหนี้สิน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สูงขึ้นจะทำให้ประชาชนมีการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สูงขึ้นเพื่อให้ระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น สามารถให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากมีความร่วมมือกับกระทรวงที่ขึ้นราชการและประชาชน โดยอาศัยผู้นำในชุมชนและกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ใช้พื้นที่และกลุ่มทางสังคมต่างๆ เหล่านี้เป็นแหล่งแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนเป็นผู้นำในการที่จะกระตุ้นต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้น

เอกสารและสิ่งอ้างอิง
กิตติศักราช 2553. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนราชวิทยาลัยที่อยู่ทาง จังหวัดชัยนาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษมศศิริ.
ผลิต ชาญบุณฑิตนันท์. 2551. การมีส่วนร่วมของ
รายงานในการกรุ๊ปทรัพยากรป่าไม้ ค่าดั้ง
แก่งกระชง อ่างทอง จังหวัด
เพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.

นิวิล เรืองพินิจ. 2546. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.

วัฒนากุล สุทธิชัย. 2547. มาตรฐานความน่าเชื่อถือหรือ
ความคง (reliability) ของแบบตัว. เหล็งที่มา:
http://tulip.bu.ac.th/wathna.s/reliability.
hmt. 10 กรกฎาคม 2554.

สุภัค อาภิรักษ. 2526. สถิติความสัมพันธ์ทาง
อัลกับสาร. ภาคีวิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.

อนาคต ชาญบุณฑิตนันท์. 2553. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแวดล้อมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อิทธิศักดิ์ แถวถิ่น. 2549. การมีส่วนร่วมของสาร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่บ้านห้วยขาด
ต่าบลั่นกระบายนักเรียน จังหวัด
สระแก้ว. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.