

Strength doer not come from phyrical capacity. But it comes from indomitable will

## ECONOMICS




## Assumption Business Administration College

## CONTENTS

1. EDITORIAL2
2. ROARD OF TRUSTEE ..... 3
3. ADMINISTRATION ..... 7
4. INSTRUCTORS ..... 11
5. A MAN CENTRED EDUCATION ..... 21
6. THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS WITH UNEQUAL LIVES ..... 34
7. HAVE A WORTH-KHILE PURPOSE ..... 41
Mr. CHARLES C. LIM
8. CAPITAL STRUCTURE AND PERPOPMANCE OF THE FIRM BY TAMRONG CHOMATTONG ..... 47
9. แมกาษณ์ กูกโอะ ถพขูแา ..... 59
10. FRESHMEN ..... 73
11. SOPHONDRE ..... 95
12. JUNIOR ..... 109
 ..... 115
Tทย นายป่าะสงค์ ถวาม
13. ภาวะเจนเพ้อ ..... 120
งวยงานกาวะเศรษมุกจธมาคาวกรุงเหพ จ้กกด
14. GRADUATION ..... 126
15. ความโนดนธ์ระหว่าง นโยขาแลาษเะะ
กางฟลนา เซ วษปูก9 ..... 142

16. COLLEGE DAY ..... 164
17. GENERAL. ACTIVITIES ..... 168
18. FRESITY DAY ..... 171
19. CLUBS ..... 174
20. ADMINISTRATIVE AND POLITICAL DEVELOPMENT ..... 187
BY MR. TAWAT NICHAIDIT
21. SENIOR199
22. STUDENTS ' DIRECTORY ..... 221
23. ALUMNI ..... 240

## Editorial

Throughout this academic year, there have been many unexpected changes which have occured in our college. Looking back over the year, we see these changes in a very positive perspective. Our young college has taken decissive steps in building a strong educational foundation for our future growth. A spirit of cooperation has been infused into our A.B.A.C. community, san ever increasing attitude of confidence makes us hopeful that our college can contribute much to our country.

Since our year has been filled with so many memorable moments, which we hope to have been able to capture for posterity in the following pages, we have decided to $n$ name our Yearbook "VINTAGE '74". A vintage year is a year in which the guality was superb-a year more valued as it ages in time. We often hear of a vintage car or a vintage wine. And so we speak here of vintage memories; memories which are much like a fine wine that mellows and acquires its flavor with the passing of years 74 will always be for us a vintage year.

Finally, on behalf of the Yearbook staff, I would like to thank all our sponsors for their cooperation. Without them, this book would not have been possible.



## Bro. Martin Komolmar f.r. 9 Choirman of the Board




BROTHERS OF SAINT GABRIEL set svesewert st sut siswewit at

Dear Oredustes,

A few Tears ngo Yes uere at the rate of damupgtion Busineme LAminiatratien collert, wonteriagt $=$ What senld A. A.d.C. de fer sey" liert le ase of the cmevera.
A.B.A.C. aine lean at training yow to graetlee a profenalon of a Buaimeasman then at equigning you to adapt jourepleas ta a warlety of job, at devrleping your kegauitise, is order to kop yeen with developdarf produciion mothoda and working seanitions.

Moy that $y$ or are about te leilve your Mat Mater, snd that yom art reaity to feet the reality of sh mestive profeosional 11fe, I proy te Ged

* In blene you all oe that gou may be nest of illte grity, bentlacet of meral prineiplae wheh will meke ef you an hebest besisentimas,
- te grant yeve grset is briler that you may have ensegh
 to stand for the taues of fuetier and Fightebueneses.
- In make of yow, a worthy inetrinest of peiee mat
 eateblist matual reapeet and minterotabliac anene people with wtem
 eresiled ky yeu, in intented.

Nay I take this opjertunity to teader my nineere
 Atwdent soan+11, and all obseerned, whin, In dine way or anothers, hert stetrifeted te the moking of A, \#, A,C.
bod blean yen all I


Iro, Nartin Memelaas, $\mathrm{F}+\mathrm{B}+\mathrm{B}$.

Police Mojor General

Jat Javangkun
member

Brother
Viriya Chantavarodom
member

Uthane Techaphaibul
member

Brother
Vicharn Songriangchai
Member



## Brother <br> Claude Petiteau <br> member

|  | Brother |
| :---: | :---: |
| Wanphen nopaget | Sebartian Vilangiyil |
| Secretary | Member |

Brother
Pramot Phulphokphol
Adviror

Brother Robert Richard

Adviror

quarante queat leaderd, a gord lew, or a moral srecity.
But poor educetion maked good mon improsible no matter how sich they ane
Mrs. Wanphen nophaget To improve educetion Gosd educetion will theybre ahvayd the not by ituelf myove humm behacian proturee good menjuist is a good. constitution des nut

Dr. Phairach Kriranamir Ph.D.(Econ.)

Dr. Suthin nophaget
B.A.(Acctq.).M.B.A..m.P.A..Ph.D.

Dr. Maruay Padoonsidhi
B. fc (Commerce). M.B.A (Acctg) m. (Agri.Econ) Phd. D.(Acctg.)

Mr. Suphachai Jirisuwanangkura B.A. Hons.(Econ). m.B.A (Finance)


e me the strength to accept with serenity the things that cannot be changed. ve me the courage to change the things that can and should be changed.
d give me the wisdom to distinguish one from the other.


BRO SEBASTIAN (CYRIL) VILANGIYIL M.A.LIt.

DR. NITA SOYSA
B.A. (University of London) U.K. English \& Classics
M. Sc. (Cornell University) U.S.A. Education, Cultural Anthropology Ph.D. (Cornell University) U.S.A. Socia! Psychology
G.T. (Department of Education, Ceylon)


MR. CHRIS BERNBROCK
B.A. - Philosophy University of Santa Clara



MISS WASANA KETCHUMPHOL
B. Sc. (Accounting)

Thammasat University


MR. PREECHA POOLPHOKPHOL
B.Ed. College of Education (English-History) M.P.A. Nida (Program Administration)


BRO. CLAUDE PETITEAU
B.S.B.A.


MISS PATCHARA LOVANICH
B. Sc. (Accounting)

Thammasat University


MR. TRAKARN THAKRANONTHACHAI B.Sc. (Drake University) M.B.A. (Southern IIlinois University)


MISS AMORNLUGSANA THANASINSUPAYA
B.Ed (Mathematics)

Faculty of Education Chulalongkorn University

MR. VISISTH UERVIROJNANGKOORN
LL. 8 (Chulalongkorn University) Barrister At Law
M.C.L. (Southern Methodist University)


MISS MALINEE SAMINGCHAIROD
M.A. (MIDA) Dip. Applied. Stat. (NIDA)


MRS. SUVIMOL SUPANIMITRE


MR. MANIT SATHAVIRAVONG


MISS PARADEE MANOTAYA
B.SC. (Commetce)


MISS RAMPAI SAWASDIAREE
Pol. So. (Thammeat)

ASSUMPTION PDGINESS ADMMLKLHALIOK COIDGE Liphath


BRO, PRATEEP M. KOMOLMAS


MR. PRASDNG PARNCHAROEN
B.So. (Chulalongkom Univervity)
M.A. (MajorzMathematioa)
(Cotomado State CoLLege, U.S.A. V.N.C.)


MRS, WITCHNEE KUPTAWADHIN
B.A. (Pol, Sci.) THAMMASAT

MR. MANU LEOPAIROTH
B.So. (Hone.) Thammast V.)
M.So. (Eoon.) (U. of Kentuoly)

Cort. Inchuatrial Dervelopment, (Japan.)


MR. TAMRONG CHOMAITONG
E.E.D. (Prasarvent t) MPA. (NIDA)
N.S. (Pinanoe) (U. of ILIinoie at tribana-Chamaign)


MR. SANIT INTRAYOTHA
B.Sc. (Aooowiting) (Thamasat U.)
B.SO. (Commerse) T.U.
M.S. (Plnmeiat Management) West Coast Univ.


MRS. SUPAPUN RUTTANAPORN N.BA. (Aooounting)


MR. NORACHAI SRIVIMOL
B.So. (Aooownting) (Chwtalongkom U.) M.B.A. (Finanot) Fairleigh Dtokinaon Univarraity


MISS POJANEE THANAVARANIT
B.A. (Aotg.) (Chutatongkorm Univeralth)
M.B.A. (Aotg) (Syrracnee Univervity, U.S.A.)


MISS PAVINEE JUTASIRIVONG B.So. (Acsotenting) Chulatongkom U.


DR. SAENG SAGUANRUANG
B.A. (Cam Larede), Eoon. (Clarvment Men'e College, U.S.A.) M.A. (Eoon.) (Wiltiama College, V.S.A.) D.B.A. (Buaineter Ad.) (Indiana U., U.S.A.)


DR. CHIRAYU ISARANGKUN B.So, Eoon. (flons.), London. Ph.D. (Eoon.) Auatratian National Univervity.



MR. CHAWALIT VORASOPONTAVIPORN
M.A. (Eoon.)


DR. TAWATCHAI YONGKITTIKUL
B. EaOn. (Thammaat U.)
M.A. (Millaime College)
N.S. (V. of Itlinois)

Ph.D. (v. of Illinoia)

MR. MANA PATRATHAM
B, Econ, (Hone,) (Chula)
M.A. (EOon+) (U. of Wisconain)

Cert. in Tlasation (Harvard)


MISS JARANAI KALLKOSOL
B,Bd, (Hona,) (Chulalongkorn Uni.)
M.Bd. (Audio Nienar)
N.A. (Pubile Relationa)
(Syracues Univereity, N.Y.)


MRS. RAWEEWAN KRENGKRAIPETCH B.A. (Chula)
M.P.A. (Major:Public Adminietration)
(The Pernaylvania State U.)



MISS PATTRARUEDEE PORNPRASIT B.So, (Acoounting) ChutaLongkorn 0 .


MR. SURACHAI SUPAPODOK B.A. (Rot. Sot.) (Hone.) (Chulalongkom Univereity)
N.A. (Poi. Soi.)
(East-Weat Centre) (0. of Hinurit)

MR. KICHA MINAKAN
B.S. (Buaineas Ad.)


MR, POJANAT SAGUANBOON
B. Econ(Thamasat U.I

Dip. in Stat. (U.P.)
Cert. in stat. fTSECI


MISS VIPAPAN TANTICHADOK
B.So, (Hono.) (Mahidot Univervity) M.S. (Pharm. Adn.) (U. of Whaonain)


CHANTRA JAYANAMA
B. Sc. (Public Relation)



DR. TITTAYA SUWANACHOT
B.A. (Pot. Soi.) (Chulalongkom U.)
M.S. (Raral Sooiotogy) (Comell U., Ithaaa, Now Yook. Ph. D. (Sooiology) (Dnivereity of Nianotovi-Columbia, Misaoneit.)


MR. MORAKOT DUSADITHAM
Dip, in Ed,
B. Ed. (Phyaio)

Higher Dip. in Computer Prograwaing (Drewhan, Tlozas)
M.So. (Conputer Soienae)


## DR. BUNLUE SUTHEAROMN

Ph.D. (Miohigan State Mnivervity)

MR. VIROTE ROJANASAKDAR
B.So, (Eoon.) (Thamanat Vnivervity)

Cert. Conputer Prognawning
(Btectronio Conputer Progranming Inetitute, N.Y., N. T., V.S.A.)
M.B.A. (Marketing) (Kavier U., Ohfo, U.S.A.)

MR. PHAISAL LEK.U.THAI
B.A. (Poon.) (M. Madta Coltege, India)
N.S. (Beon.) (Kanaae State College, V.S.A.) Cent. In Manketing (UCLA)

MR SURAPATANA VACHARAPRATEEP
B.Eoon. (C.U.)

M, B, A, (Markerting) $N+B, U$,

Education should ain at developing in the individual his powers of critical spirit and independent thought. This means that man has the capacity for critical and independent thought. It inplies that education involves the questioning of the given. It underscores the fact that the real ain of education is to produce independent minded people who can think for thenselves and live their own lives.

But let a man take this infunction seriously and devote himself to the task of developing his critical spirit and independent thought; that is, start questioning the accepted values of his society and he will find, to his disnay, that all hell breaks loose against hin! Why is this so? This is so because the noment a man starts questioning the values of a society, that society finds hin a threat to its survival; for if the values on which a society is founded are questioned. Its very foundations will be shaken and that is not a prospect that any society will view with equanimity It ithus becomes, in effect, a challenge thrown at saciety to reexanine the assumptions on which it is builtl And if it accepts the challenge and gives itself, honestly and courageously, to the task of examining the foundstions on which it is built, the possibility exists that its critic may be proved right I And then it will have no option but to change. And that implies changing a whole way of life and, with that, depriving itself of the confort and security it has thus far enjoyed! No wonder then that a society does not take easily or willingly to those who would question its values. Not only does it not take willingly to such critics but it sets in motion certain counter offensives to silence then and, if these fail, to liquidate then altogether!

Is it not easy then to see that only the rare individual in any society will have the courage to take these ideas seriously and apply hiaself to the task of developing his critical spirit and independent thought And is it not easy to see why such an individual has a hard time doing precisely what educators so glibly ask hin to?

As an example to illustrate the point may be cited the behavior of teachers and professors who are vociferous in their condeanation of spoon-feeding; who lanent the absence of independent thinking on the part of their students and who protest vehenently that they would be the happiest people in the world if they could see their students develop into independent ninded people! But let any of their students take then seriously and start questioning their own methods and practices and they get red in the face, feel threatened and find it inperative that they invoke all the sanctions the system provides to silence their critics and restore "order" in their classes!

Much the same thing can be said about the dialogues the young are invited to have with their olders! These dialogues are initiated not with any genulne desire for seeking out the truth or acting in the light of the truth thus discovered! It is a ploy to gain time and silence their criticsl The young see through their hypocrisy! No wonder they are disillusioned! No wonder they despair of any change as long as the older generation is in controll No wonder, they have recourse to violent means!

If things, then, are in this sorry ness, it is well to find out how they cane about. Courage and honesty must characterize the search for the causes. and courage and honesty will be required in abundant measure to initiate the changes that will renedy the evil.

Education begins in the fanily. The child inbibes his values from his parents, relatives and friends. The family set up is authoritarian. In an authoritarian net up all decisions are made for the child. He has merely to follow what the elders tell him to. And this is considered good behavior. And the systen rewards good behavior.

Schools largely follow the fanily pattern, They are also authoritarian. Teachers are invested with the authority of parents. Obedience to teachers and accepting their ideas are equated with good behavior. In a situation Hke this, a teacher's ideas and opinions acquire the sacredness and authority of holy scripturel And this makes it all the nore difficult for the teacher to adnit his ignorance and even the remote possibility that he night be nistaken!

The student is considered an object to be stuffed with infornstion. He is not a person any more. And so his individuality and his individual needs are not taken into account. His function is defined as
coning regularly to the class, listening attentively to his teacher, taking down notes and comitting then to menory. Ixamination means repeating on paper Whatever cane forth fron the inspired nouth of his teacher word for wordt No thinking on the part of the student is called for. And thus education becones what Mbitehead calls the transmission of inert ideas. By inert ideas he means "Ideas that are merely received into the mind, without being utilized or tested or thrown into fresh conbinations. $"^{1}$

A generation of people with inert ideas can pass on to their children only inertideas, and thus it cones to pass that the next generation will be overladen with inert ideas.

The development of science and technology has, at best, been only a nixed blessing. It has enabled man to make giant strides in his understanding and conquest of nature but at the expense of the impoverishment of his spiritl

Industrialization, for example, brought with it the scientific
technique and the competitive narket system, The first of these nade nanefficiency conscious. So he plunged into specialisation, the use of nachinery, mass production and organization at all levels. The second showed him that it pays to be prodactive and competitive. Education was geared more and more to neet the needs of the competitive market systen and production. Education thus came to concentrate all its energies on the production of the specialist and the technician.

For the supponed needs of soientific re search or high-level spectalization, the full, general formation of many young people has been mutilated. Training for certain kinde of highly subdivided or otherulee sultifying work has led to over-eatimating the impartance of improving technical aptitudes to the deteriment of other, more human qualities. ${ }^{2}$

The other, nore hu* man, qualities that came to be neglected were man's affective, aesthetic and imaginative faculties; so that all education succeeded in producing was "So many walking monsters-a good finger, a neek a stonach, an elbow but never a man, ${ }^{3}$

All this brought about profound value change. And since industrialization proceeded at a rapid pace nan had no tine to adjust hinself to the requirements of the new situation. The consequence was that man becane allenated fron hinself and from his neighbor. Work ceased to be an expression of self and so, satisfying. The harnony that existed between nature and nan was destroyed. Nature becane sonething to be conquered and exploited. And even relationships that were ance based on family, kinship and friendship were replaced by one that was based on money and business. And the individual came to idealize the life of the professional, the life of the nan for whou meaning derives from the function he perforns in

Alfred North thitehead, "Alm of Education" int Education in the Age of Sclence, ed. Brand Blanchand
(New Yorkt Basic Books, Inc. 1959), p. 288.

> 2
> See, Learning To Bie: The Morld of Education Today and Tomorrow. 3

Rovert Theobatd, ed, Dialogues on Edacation (Nee York: The Bobbs-Nerril Compary, Inc., 19671, p. 43.
seciety, whose satisfaction lies in how vell he perforns his Job.

It made hin see. that what was required for success nas organization, co-ordination of activity, arrangesent of things and people in a hierarchy and disclpline. And he discovered that his destiny lay in subordinating his will to one of these impersonal, efficiency-conscious organitations!

Thus people tended to disappear behind classes and categories. People vere looked up to, not for any particular nerit of their own but for the fortumate accident that sade then part of the class that had power and influence; vinile others were looked down upon becsuse they were not so luckyl Certain jobs becane respectable white certain others vere despised.

The net result of all these was a confuslon of values and priorities and a loss of selft And so, though san prospered msterially, his splrit was itpoverished. And he became dissatisfied and frustrated But it had, at least, one good result: man began to think seriously about hinself!

And what has this questioning of hinself revealed to nan? sur-
prisingly, that all his 111s can be attributed to his failure to foster his critical spirit and independent thought !

Why'this is so will
be made clear in the next chapter: Man, the learner.
(Chapter two plays a central role in the whole of this discussion. It is based on nodern findings in psychology and, as such, it gives deep insights into the nature of man, his motivations and bohavior and the allimportant role of man's rational faculty as the sole tool of his survival as a psychologically healtiky organism. It, thus, serves as a basis for the theory of education that will be proposed later in this paper. It also provides, for the
discerning reader, greater insights into the causes of the malaise discussed in the present chapter.)

Man is a biological organism. As such, his iife is conditional; that is, he can continue to exist only in so far as he is able to satisfy his biological needs for sir, water, food, cloth and shelter. The satisfaction of these needs involves activity.

Man is also a rational being. As such, he has various psychological needs. But nan is not guided by any sure instincts for the satisfaction of his physical
or psychological needs. He has to continually learn the techniques for the satisfaction of these needs and thus ensure his survival. His rational faculty--nind-enables hin to do this. It is this rational faculty that sets hin apart fron other living organisms. Man knows that, to function effectively, he must rely on his rational faculty; in other words, he must think.

Man depends on his senses to gather $j$ information. The senses relay the infornation to the brain in the forn of sensations. The brain integrates the various sensations. These integrated sensations becone percepts and percepts becone the starting point and base of nan's knowledge. Knowledge may, then, be defined as the direct awareness of entities, their actions and attributes.

Man has the ability to conceptualize and the ability to develop a systen of symbols. The first of these capacities enables him to categorize numerous particulars into groups or classes according to the distingulshing characteristic(s) they exhibit in common; and the second, to represent these various classes in symbols so that a single symbol in his mind can stand for an unlimited
number of particulars. This systen of synbols in language.

The ability to ton ceptualize gives nan self-awarenessand this, in its turn, presents him with unique challenges. He begins to ask questions about hinself: tho an I7 Where do I cone from? that is life? Has life any neaningt Why do nen die? What is after death?

At the sane time, he sees that man's unique accorplishnents and potential problems
spring from the possession of these faculties. As he goes on thinking. he discovers that whereas the capacity for conceptual thinking is innate and given, it exercise is not; that is not; that is, thinking requires effort 1

Why does thinking require effort? to think, man has to focus his mind. Focusing neans setting the mind to the task of active integration. A man is thus in focus when and to the extent his mind is set to the goal of awareness. clarity and intelligibility with regard to what he is considering or doing. Keeping the mind on an issue
can thus be called.think-ing.- To keop -the -mind on an issue denands effort. The effort denunded may be very great. This explains why people feel lazy to think. Sometimes the effort required is
so great that they abandon it altogether! It is important to bear this in nind. Acquiring knowledge requires real effort. Man must fight against his laziness and his readiness to accept the ideas of others, if his ain is to be hinself.

Man finds that be is not onniscient. This means that he has to work hard to gain knowledge. To add to his troubles, he is not infallible, either! So the fact that he has ideas in his mind does not automatically guarantee their truth! He has to test these ideas. And testing the ideas involves thinking and effort. The correct identification of reality--knowledge--involves several processes, all requiring reasoning. For only by reasoning can be valldate his conclusions, know that what he is thinking is right.

Again, nan's social envi ronnent may help or binder his thinking, depending on the degree of rationality or irrationality he encounters. There is only one thing about which he can be genuinely glad in a situation like this and that is, that, in spite of the obstacles and oppositions he nay en-
counter, he can still go on thinking, if he really wants to, if he is really ready to make the effort! It depends on him whether he wants to think or not. And it is important for hin to decide whether he wants to think or not. For man becones what be thinks!

The two basic functions of man's reason are (1) cognition and (2) evaluation. By cognition he discovers what things are and by evaIuation their relationship to hinself; that is whether they are beneficial or harnful to himself. Those that are beneficial acquire a positive value for his and those that are harnful a negative value. Man's behavior is influenced by this value judgrent.

His ability to think gives him knowledge of reality. Knowledge of reality gives him a sense of efficacy because he feels that _ he can_cope - with reality. This -feeling of efficacy increases his selfesteen. It is felt as a. value and it is essential for his survival as a psychological being. For it is this feeling of efficacy that produces in man a strong sense of his own identity and this strong
sense of "identity is as necessary for survival of (his) individual integrity as food, clothing, and shelter are for (his) physical survival. ${ }^{4}$ The sane author says:

Hith the aquisition of a strong personal Identity you will be less vulnerable to psychological disintegra tion and wlll establish the foundations for self-esteen. ${ }^{\text {s }}$

He says that self-esteen is a man's conviction that he is uniquely valuable and is based on his competence to accomplish something vital to his individuality. ${ }^{6}$

Fron the above it is easy to conclude that it is by thinking that a nan acquires a sense of personal identity and worth. So only a thinking man can respect hinself!

Nan's values are not biologically programned by nature. They are the product of his thinking. They thus reflect the quality of his thinking.

Different people have different values. This proves that man's values are not biologically given. The differences spring from the differences in their basic prenises and their

fundanental view of thenselves, of other men, of existence. They mirror their expectations of life and their hopes of attaining then.

Man's value cholces. take place largely in his subconscious. And nan becones conscious of then through his enotions. Man's emotions therefore reflect his values.

It is necessary to exphasize the fact that emotions influence. action. Pleasure, for example, is an incentive to further action. Pain is a deterent.

It is accepted that effective communication takes place only when there is enotional rapport betveen the connanicants. Modern educators consider dialogue the most effective means of communication. A dialogical relationship is impossible without enotional rapport.

Man can, and often does, repress his enotional responses. This

[^0]can be understood if one remembers that in man all awareness is selective, that awareness differ in intensity and that man is a self-programner. Repression may then be difined as the refusal of consciousness to integrate information that it finds threatening or painful or one which it suspects would result in the loss of self-esteen.

Repression can be the result of ignorance. Some people think that the presence of certain enotions in then is a reflection of their noral character. Others tend to repress their enotions because they think that enotions are a call to action. These people need to be disabused.

Everybody agrees that psychological naturity is necessary for effective living. Psychological maturity is the result of thinking, not merely thinking but thinking in principles. A psychologically mature man accepts responsibility for his human manner of existence; that is, he accepts responsibility for his 1ife and action. He displays emotional stabi1ity; that is, even under enotional pressures he is sble to think clearly, He is also confident of hinself. He knows that he is competent to live and that he has the capacity to res-
pond to the ever new denands of 11fe.

The discussion in this chapter has shown clearly that man must think, if he wants to survive as a psychologically bealthy organisn and that thinking requires effort. Only by thinking can he acquire a strong sense of personal identity and worth. And only when a man has a strong sense of personal identity and worth can he esteen hinself. Only self-esteem gives hin the feeling that life is worth living and the confidence that he is conpetent to live. Without this man will be a prey to various neuroses and psychoses. It is then clear in what direction education should nove, if its purpose is the building of a whole nan.

In the first chapter, the conclusion was reached that all the ills of man are directly attributable to his loss of self and that education had its share in bringing about such a sad predicanent.

This was due to the fact that, with industrialization and the developnent of science and technology, learning becane nore and more subr-ject-centred. The needs of production and the
competitive market economy required that conpetent men were available to man these jobs. And since scientific developnent produced a corresponding knowledge explosion, no one individual could hope to keep up with all the available knowledge in any one field. So specialization becane necessary. Specialization meant learning everything about a certain aspect of a problen or subject and schools were organized to neet the needs of specialization. As a result students vere required to take certain courses of studies and finish these within a prescribed perlod of tine. The courses thus prescribed were not devised to neet the individual needs of the students but the needs of production and econory. So in the entire planning of education nan cane to be forgotten! Acquisition of knowledge and skill was emphasized at the expense of the full developnent of man. This led to a one-sided development of man and in the process he lost his selfl

What then is needed? What is needed is that nan must regain his lost self. Can education help nan to recover his self? If education (or what went by that name) contributed to the loss of self, then real education can and must contribute
to the recovery of the lost self. How can this be done? It can be done If the emphasis is shifted from subject-centered education to learner or man-centred education!

The noment this shift is effected one sees revolutionary possibilitiesI Man becones the centre of all educational activities! The whole educational planning and policy will be geared to the satisfaction of man's needs and developnent.

What is the nost fundamental of all man's needs? It is his need to realize hinself. And so the object of education is to help man to realize hinself. What is implied in this statement? What does one understand by self-realization? What is involved in self-realization?

If education is to belp man to realize hilself, then it must (1) help him to discover himself and his potentialities; (2) instil in him the necessary desire and enthusiasn to actualize hinself and (3) create an atmosphere in which this process of self-actualization can be carried out.

Discovery of self starts with self-awareness. His awareness of himself tells man that he is a distinct reality, that he has an identity of his own. This makes hin proud of hinself. At the sane time, it enkindles in hin the desire to
know nore about hinself and what it is that makes hin different from all the others. It is the function of education to foster this curiosity, this desire to know nore about hinself, in man. As a result, man will come to know himself better. He will know his linita-tions and his potentialities.

He will also see that he is not alone. There are others. He sees that these others can be a help to hin and also a danger. He understands that he needs others. All this helps in the process of self-discovery.

He sees that he is in a particular historical situation and that he hinself did not do anything to bring it about. It is a given. But it is in this given that he must live, work and develop.

He also sees that he can choose. He can decide for hinself. And that IIfe always presents him choices and that therefore full functioning as a human being depends on the nature and quality of his choices.

When once education has helped man see these things then it can instill in hin the desire to actualize his potentialities. This is effectively done by making hin see that his happiness and his usefulness to others depend on his doing so. It is easy to make hin see that he owes
many blessings to others. It Is also easy to make hin see that he must do his bit to make life easier for others. And then he can be made to see that the best way he can help others is by realizing his potentialities. He can give only what he has. This nakes his see that his developtent has Importance to others and it gives him a feeling of greater worth. And this will create in the individual all the enthusiasm he needs to actualize hin-

The Physical set up. of the school

The school mist be built in a quiet and cheerful spot. The class rooms must be bright and airy. The class mist not be overcrowded.

## The Curriculum

The curriculun will be planned with the needs and capacities of the individual students in nind. It will be made in such a way that each student can progress at his own pace. The individual talents of students vill

self.
And then it will be the function of education to create the atmosphere in which this process of self-actualization can be carried out.

This will affect the whole set up of the school, its currleulun, its exams and grading systen, the nethod and content of instruction, the relationship between teacher und taught.
have roon for expression. It will have to be worked out in such a way that individual initiative can always be rewarded.
Exams and Grades

These will becone a means to create enthusiasn. They will enable the students to get an accurate pleture of their performance. They will be a means to boost their self-esteem.

## Method

Teaching will become a dialogue between the
teacher and the student. The teacher, by skilful questions, will lead the student to the discovery of the answers. This will nake learning very exciting! And very selffulfiling!

## Content

The subjects taught will be nore relevant to life.

The Teacher-Taught Realtionshi

The teacher wlll have a profound respect for the students. He will respect their opinions. His function will be that of a helpful guide, a sympathetic listener. He will teach more by his sincerity and the authenticity of his being. He corrects when he must. But he sees that his corrections profit his students. He humbly adnits his mistakes when be nakes then. All this will inspire the confidence of his students. It is only when the students trust hin that a teacher becomes effective. He must also be a nan of vision It is from hin that his students must eatch the fire. In an atmosphere like this the student learns fron his teacher and the teacher fron his student.

Self-actualization is an on going process. If education is to help man to actualize hinself, then it must also be an on going process. It is not sonething that is
finished and done with. once and for all.

Contemporary science has made a singular contribution to our knowledge of man by showing that he is biologically unfinished. One might say that he never does becone an adult, that his existence is an unending process of completion and learning. It is essentially his incompleteness that sets hin apart from other 1iving beings, the
fact that he must draw fron his surroundings the techniques for living which nature and instinct fail to give him. He is obliged to learn unceasingly in order to survive and evolve.

As one contenporary psychologist put it, the human being is born 'prenaturely'. He comes into the vorld with a batch of potentialities which may niscarry, or take their form from the favorable or un-
favorable circumstances in which the individual is compelled to evolve. Essentially, therefore, he can be educated. In fact he never ceases to 'enter life' in human forn, ${ }^{8}$

And man can continue to enter 1ife only on condition that he develops his critical spirit and independent thought !

## And Eric Prom says:

The individual's antire life is nothing but a process of giving birth to hinself; in truth we are only fully born when we die.?

[^1]

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงพ้า Seng Fah Limited Partnership 

 445/1-2 ถนนมหไไชย สี่แยกสำราญราษฎร่ พระนคร 445/1-2 MAHACHAI ROAD, SIYAKSAMRANRAJ, BANGKOK. ตูตลิต และ จำหน่าย


## เรามี่นน้งานขาะ และ บริการท่านลืงที่

โทร. 271338-216224

## บริษทท แสงพาวิสาหกิจ จำกัด




# Suphachai Jirisuwanangkura : THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS WITH UNEQUAL LIVES 

## SHORT NOTE

## ON

select the machine yielAling the higher value, the decision may not be a correct one since the time frame under considoration is not the same.

THREE
ALTERNATIVE ASSIMPTIONS.

Basically when we consider mutually exelusive proposals with unequal 1ives, three possible assumptions can be made. These are:

1. At the end of the period of the shorterLived asset, ve can in= vest in assets yielding the time value of money;
2. At the end of the period of the shorterlived asset, ve can invest in the same asset againy
3. At the end of the period of the shorterLived asset, we can invest at whatever invest ment opportundties avail able in the flutwe.
or all the three ansumptions, the last one Is coviously the best theoretically but the most difficult to apply
in practice because not only must we be able to forecast investment opportunities in the future but also their rates of return as well. The firet assumption appearis to be the simplent since it involves no future prediotion except for the time value of money. It will be clear later that whenever we aecept mutually exclusive proposalis with trequal lives by oomparing their respective net present value we are implicitly assuning the first assumption. Therefore, if it in not the
case, the decision ma made based on such an assumption may not turn out to be the best one.

## EXAMPLE:

Two equipnents, $A$ and 11 both are capable of performing identical task but A will last only 1 year while B will provide services Ior 3 years. Given the cost of capital at 10 per oent and the following cash flow pattern, which one do we accept?

CASH PLOWS

| Equipment year | 0 | 1 | 2 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| A | $-10,000$ | 12,000 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| B | $-10,000$ | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

Assuning the first aasumption, the net present value for each equipment can be computed an follows:
$\begin{array}{lll}\text { SPV }_{\mathrm{A}} & = & 12,000(0.909)-10,000 \\ & = & 908 \\ \text { MPV }_{\mathrm{B}} & = & 5,000(2,487)-10,000 \\ & = & 2,435\end{array}$

Since $\mathrm{MPV}_{\mathrm{B}}$ is greater than $\mathrm{MFV}_{\mathrm{A}}$, therefore, we would nelect equipnent $B$.

But if the plan is auct that as boon all
equippent A expires, an identical replacement wi11 be made, then the cash flow pattern will look like the following,

CASH FLOWS

| Equipment | year | 0 | 1 | 2 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | $-10, d 00$ | $-10,000$ | $-10,000$ |  |  |
|  |  |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

Now let's compute nipy for equipent A.

$$
\begin{array}{lll}
\mathrm{XPV} \\
\mathrm{~A} & = & 2,494 \\
\mathrm{NPV}_{\mathrm{B}} & - & 2,435
\end{array}
$$

Equipnent A is now to be preferred over B.

## It the third asmump-

 tion is made then after oquipnent a expires at the end of year 1 , we must forecast the investment opportunities for year 2 and year 3 together with the ganh tlows and compute their bet present value again to see whether it 18 greater or less than $\mathrm{NFP}_{\mathrm{B}}{ }^{*}$The above computation reveals that comparability of proposals is achleved by adjusting the time period such that
they have a common time frane. However, diffleultiee nay etill arise in the form of a rather large lowest multiple for the common tine period and the calculation of net present value for the
common time period may be rather tedious and tine eonsuming. For instance, in order to have comparahility of machines X and Y whose economic 1ives are 3 and $B$ yeara respectively, we need the lowest common maltiple of lives of 24 years In this situation, instead of computing net present yalues for both $X$ and $Y$ over the 24 -year period and accept the one with the higher value (or the lower cost) We may tuee an eamier method called an equivalent cost per year method. Both of these methods wi11 lead to the same nolution and both implicitly assune that similar asset can-be conHinously replaced at the expiracion date of the old asset.


Tro machines, $X$ and $Y$, possens the following characteristics:

| Machine Economiotife | Outlay | Operating Cost <br> per Year |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| X | 3 years | 10,000 baht | 2,000 baht |
| Y | 8 years | 30,000 baht | $2,500 \mathrm{baht}$ |

Given a cost of capital of 10 per cent, which machine is to be chosen?

If we corpute the present value of the total costn for both nachinell over the common tine period of 24 years, we will find that the present value of the total oost over the period for X is 54,080 baht while that for Y is 63,997 baht. Thus it will cost less to ase machlne X over the same period of time ie, 24 years. Therefore x should be preferable. However, the process of calculating the present value over such a long period is rather tedious and time consuming. A short-cut method which will give similar solution is the annual equivalent cont shown below.


| $\mathrm{RH}_{8} \quad .10$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 30,000 | R | R | 7 | E | R | $R$ | R | R |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ${ }_{8}^{\mathrm{RA}} .10=30,000$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\mathrm{R}(5.335) \quad=\quad 30,000$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R - 5,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| annual equivalent cost $=\quad \begin{aligned} & \text { or } 30,000 \text { every b years }\end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

On an annual basis, it coste less to use machine $X$ therefore $X$ should be chosen.

It can be meen here that the annual equivalent cost method leads to the \#ame melection as the other method.

## CONCLUSION

Whenever we are facod with an evaluation of investment proposals which are mutually exclusive and of unegual 11 ver, We may have to make clear the assumption regarding the reinvestment at the expiration of the shorter-ilved asset in order to make a correct decision. Basically, we should allow for comparability by adfusting the time frame such that all proposals are considered over a comson time period and if the second assumption in adhered to, an annual equivalent cost method will be . quite helpful.


## อกิษบทนาการ

จาก

ขิปวีน้ส

# HAVE A WORTH-WHILE PURPOSE 

## The principle that can bring you success

Many young men fanay that they are ambitious because they have Wishes. This is self - deception. There is no true anbition without *111 - power -- without a purpose. Almoat everybody has wishes, but very few people set out resolutely to get what they want.

Many a young person sets in a small bedroon and thinks: "Why cannot I have the pleasures that others have? Why cannot I, too, have money to spend, not merely a few Baht a week? Why do sone people have all the luck ${ }^{\prime \prime}$

It is a good thing for people to have auch questions in their ninds. Wiahea may be 11 ke needs. Every succesaftul oareer started with wishes. But no one can take a wish to the bank and eash 1t. Nothing as ensy as that. Beeds are of no value until they are planted, and wlahen are of no value until a man shapes a atrong purpose in his nind to get what he wants.

The one best way to acquitre a stronger will-power $i s$ to net out to study something or do sonething or inprove momething. There you have in a aentence the pearet of every permanent ruecess. By studying, doing and Improving, every worthwhile result has been attained. This holds true for the young man of twenty, In a mall job, and for the milHonaire of a sixty as well.

As moon as a man has set out to do half a docen things and had done then, he has made his will-power stronger, beosuse a feeling of selfconrldence has aprung up in his mind. This drives out the feelings of self-pity and depresaion. He beconea truly ambitious, His wiwhes are shaped Into plans. He fInds be can do more than he thought be could do. He begins to appreciate hia own abilities. He sets hinself harder taaks. The point is that wisher alone will not bring either success or happiness. They only bring unhapplness to those tho have no pluek? It is will-power and perseverance that make the dreams oome true, not always, but often. Few men get all they went, but anyone of us can get quite a few thinge. We can if we have the courage to pay the price.

Almost every busineaanan, now and then, wishes that he were in some other 1 ine of busfness. "Far-off flelds look green". He knows the troubles of hill own business, but he does not in another line of bualness. Often he fnvesta money later. Be learna that it it better for a nan to stick to what he knows--to eoncentrate.

Whenever a man's Job becones flat and stale it is 11 kely to become uprofitable, too. The one best thing is not to meek for a complete change, but to set about making Impravements. There is not a job of
uny kindn large or amall, that oannot be done more efficiently in some way.

In order to glve ahape and milue to our 11ves, we nuat have Ideald. Fiarrington Eneraon taught us that cne of the prineiples of Efflelency is Ideale. A nan should have a pleture in his nind of what ought to be, of what he believes he san a0coupliah, and work tomarda it. The man who is perfectiy satiorled with himself and the way be 10 working-he has no ideals. He thinks that hfe ways are "good enough" and he forgets that "good enough" is a very different thing from Oood.

An Ideal or purpose nay be formed In a man's mind because of one of the following causes:-

1) He may read an article in a magazine.
2) He may read a business book,
3) He may hear a lecture on effletency.
4) He nay valt an up-to-dnte, vell-managed factory.
5) He nny have a talk with an efficient friend, who tells sose blunt facts about hia businesa,

In 1847 a boy of twelve alimbed over the wall of a rleh man's entate near Durferniline and was roughiIy chased out. As be zorambled back over the wall he said to hinself: *Bome day I'11 buy this place." He was no ordinary boy. Hin name was

# HAVE A WORTH-WHILE PURPOSE 

## The principle that can bring you success

Many young men fancy that they are ambitious because they have wishes. Thia is self - deception. There is no true anbition without *11 - power -- without a purpose. Almost everybody has viahes, but very few people get out resolutely to get what they want.

Many a young person sets in a small bedroon and thinks: "Why cannot I have the pleasures that others have? Why cannot I, too, have money to spend, not merely a fow Baht a week? Why do sone people have all the luck ${ }^{\prime \prime}$

It is a good thing for people to have such questions in their minds, Wiabea may be 11ke moeds. Every succesaful eareer started with Wlahes. But no one can take a wlah to the bank and oash 1t. Nothing as easy as that. Seeds are of no value until they are planted, and wiahen are of no value until a man shapes a atrong purpose in his nind to get what he wante.

The one best way to acquitre a atronger will-power is to set out to study something or do sonsthing or inprove something. There you have in a sentence the pearet of every permanent suecess. By atudying, doing and smproving, every worthwhile result has been attained. This holds true for the young man of twenty, In a mall $\int o b$, and for the milHonaire of a aixty as well.

As moon ase a man has set. out to do half a dosen things and had cone then, he has made his will-power stronger, because a feeling of selfconfldence has sprung up in his mind. This drives out the feelings of self-pity and depreaaion. He beconea truly ambitious, Hia wishes are shaped into plans. He flnds be can do more than he thought he could do. He begins to appreciate his own abilities. He seta hinself harder taaks. The point is that wiahen alone will not bring either suecess or happiness. They only bring ulhapplness to those who have no pluck? It is will-power and perseverance that make the dreams ocme true, not alwaya, but often. Few men get all they went, but anyone of us can get quite a few things. We can if we have the courage to pay the price,

Almost every busineasman, now and then, Wishes that he were in some other line of business. "Far-off flelds look green". He knows the troubles of hile own bualness, but he does not in another ifne of bualnesa. Often he Invests money later. He learna that it it better for a nan to atick to what he knows--to ocncentrate.

Whenever a man's Job becones flat and stale it is 1.1 kely to becone unprofitable, too. The one best thing is not to neek for a complete change, but to set about making Improvements. There is not a job of
uny kinde large or amall, that cannot be done more efflelently in some way.

In order to give shape and mlue to our 11ves, wo nuat have Ideale. Fiarringtoni Eneraon taught us that cne of the prineiplea of Efflelenay Ia Ideala. A nan should have a picture in hfa nind of what ought to be, of what he belleves he an ancompliah, and work tomards it. The man who is perfectiy satiorfed with hamelf and the way be io woriling-he has no ideals. He thinkE that his ways are "good enough" and be forgets that "good enough" is a very different thing from Good.

An Ideal or purpone nay be formed In a man's mind because of one of the following causes:-

1) He may read an article in a maguzine.
2) He may read a business book.
3) He may hear a lecture on efflelency.
4) He nay viait an up-to-date, vell-tanaged factory.
5) He may have a talk with an efficient frlend, who tells aobe blunt factre sbout hia business.

In 1847 a boy of twelve alimbed over the wall of a rloh man's efrtate near Dunfernline and wan roughIy chased out. As be acrambled buck over the wall he sald to hinself: *Sone dsy I'11 buy this place." He was no ordinary boy. His name was

Andrev Carnegle.. About forty yeara later be went bagk to Dimfernifine und bought that eatate, as he vowed be wotuld. He gave it to the tomn. Is is now known as Pittencrief Park, That was only one of the analler purpones of Carnegle's bury Life, but ha did not gorget the vor that he mide during hla boybood.

The final word that must be sald ubout a purpose is that it ehoula be sorething to do, not merely sonething to get. A man ahould be acegutaltive, but be mant not be donirated by his acquisitiveness, If his matn idea is to take money and pruperty sway from other people, he my mke a success of his bank acDoant, but he w111 not make a sussess of hila life. The one best purpose that any man can have is to
give the publie a better sarvice in a trade, Induatry or profeasion. If he vants to be aure of a auocess that is worthwille, he must think of his work as a service. As Semnel Turner once said: "A campany that is permanentily successful mikes its living out of that it saves the public."
"Hom much can I give and yet make a good proflt?" That ia the question that a buafnesaman mast ank himaelf, If he wanta to build up a bualness that will not arash. The Ifttle extra courtegy or aervice or value-that in what makes a compary a winner in the race for trade. Concentrate on Giving and Effloiency--that is the new idea which is, happliy, ooming more and nore into practice in the buaineas world.

So, I would auggest that the atep to auccess is to have a worthntile purpose--to plan the making of the brain as a service machine. Why mhould we do this? Because we are all bom In debt to all the strong Thinkers and Doera who have Ifved for thousands of generations. We cannot pay the Dead, but we ought to try to prove worthy of what they did for un. We must pay the Unborn what ve owe to the Dead. That in the only way to be honeat. Wi ave an Infl= nite amount to the Past. We have received much. We suat add a bIt and pasa it on to the Future.

3y: Cuarins c.lin


The effects of capital structure on valuation of the firm have long been a point of controversy between traditional theoriests and the independent theorists. ${ }^{1}$ The independent thecrists argue that the average cost of capital is independent of the firm's capital structure, assuming perfect substitute between personal (The investor's) and oorporate leverage and no corporate incone tax. The traditional theorists, on the contrary, argue that the average cost of capital, and therefore the value of the business, is dependent upon the degree of financial leverage in the firm's capital structure.

This argunent should be interesting not only to the finaneisl executives but also to the investors tho atteapt to naximize return on inventenant. If the value of the firm in affected by its capital structure as the traditional theorista argus, it is possible that the performance of its stocks should be also affected. The final result, therefore, will be the combination of (1) effects of financial leverage on anount and variabillty of earnings, and (2) effects of the valuation procese on security price due to the degree of rink attached to the anount of debt in the capital structure. And the performance, finally, sbould be a result of the combination of these two effecte and the common dividend paid out to the shareholders.

## SCOPE of THE sTuDY

This study does not intend to prove the reliability and the validity of these argunents in a theoretical sense. The researcher fully realizes that there are many theoretical linitations in such a study, namely, gelecting firms in the sane "riak class ". Mather, the study erphasizes the practical implications of these arguments which should be more menaingful to the investors and the portfolio managers,
speoifically, this study attenpts to compare the performance of Anerican utility companien which have Iow debt/asset ratio to those with high debt/asset ratio. The study in linited to the pertornance of these firms in 1972.

## SOURCE OF DATA

The data used in the study comprises oomson stock price differences from the beginning to the and of 1972 and the comnon dividends paid out in 1972. The comnen utock prices vern obtained from Bank and Quotations Hecords of January 1972 and January 1973, which quoted these prices on Decerber 31, 1971 and

CAPITAL STRUCTUNE AND PERYONONNCE OF THE FIBM:
Decenter 29, 1972, respectively. The common dividend= and other types of data were obtained from 1973 Moodyh utility Manual. Only the data of 28 utility companies were used in the study, since the data of other oompanies were not complete.

## HYPOTHESIS

Bypothesis 1 There is a significant difference in perfornance between companies which have low debt/ asset ratio and those with high debt/asset ratio.

If a difference in debt/asset ratio resultm in different valuation of the firm an the tradieional theorists argue, the performance of the firm which ropresents the combined results of valuation and cash dividends should be also different.

Hypothenis 2 There is a significant relationship between performance of the firm and internal Einaneial policy variablesi debt/asset ratio, dividend payout ratio, growth in investment, and growth in earnings per share.

This hypothesis considers internal financial policy variables as explanatory variables to performance of the firm. These variables in the aggregate will represent risk and return aspects of inventment, and therefore should be highly correlated with perfornance of the firn.

Hypothesis 3 Explanatory variables in Hypothesis 2 ( debt/asset ratio, dividend payout ratio, growth in investent, and growth in earnings per share lare more closely related to perfornance when debt/asset ratio is high.

This bypothesin in based on the assumption that the firms are willing to incur more debt anly if there are attractive investnent opportunities open to then, and the expected poI is greater than the expected cost of capital. Therefore, it is logical to hypothesize that among the firms in the high debt/asset group these explanatory variables should be nore closely related to performance than those in the low debt/anset group. Nultiple regression equations and the coefficient of multiple correlations ( $\pi^{2}$ ) of these two groups will be compared to deternine vird
relations.
Hypothesile 4 There are significant differences in debt/asset ratio, payout ratio, growth in investments, and growth in earnings per share between the low and the high debt/asset groups.

If we hypothesize that explanatory variables are more closely related to perfornance when debt/asset ratio is high, it should be also logical to hypothesize further that these variables should be signifi cantly different between the high and the low debt/ asset group.

## DEFTRITTIONS OF TERMS

1. Ferformance of the firm Performance of the firm is expressed in terni of Holding Period Return ( IPR ), which comprises both prioe appreciation and garh dividends. This concept is based on the ausumptions that the investor is not willing to hold his securities forever and that cash dividends are not constant. Hather, the investor will adjust hill portfolio temporarily to maximize risk-return tradeoff so that he will reach the optimal position on his riskpreference function. Therefore, Holding Period Return sbould be a more rational return measure than dividend yield in a practical sense. The only weak point of rpp is that it does not consider the time value of money during the holding period.. But if the holding period is too long, i.e., within one year, the time value of money should not be so important. According to Latane and Tuttle, ${ }^{2}$ IPR is defined as

$$
\begin{aligned}
\mathrm{HPR} \quad & =\frac{\mathrm{Dt}+\Delta \mathrm{P}+\mathrm{Pt}}{\mathrm{Pt}} \\
& =\frac{\mathrm{Dt}+\mathrm{Pt}+1}{\mathrm{Pt}}
\end{aligned}
$$

Where $D$ is dividend por share and $P t$ and $P t+1$ are the comnon share prices at the beqinning of periods $t$ and $t+1$ reapectively. In this study the model is modified to be

$$
\begin{aligned}
H P R & =\frac{D t+P t-1}{P t} \\
& =\frac{D 72+p 71}{D 72}
\end{aligned}
$$

Since the share prices are quoted at the end of 1971 and 1972 reapectively.
2. Low and High debt/asset ratio Based on the past data, debt/asset ratio was considered low if it fell within the range of .27 to .54 , and was considered high if it fell within the range of . 55 to , 74
3. Growth in Investment Growth in investment is defined as the annual sompound growth rate of investment in the five year period from 1968 to 1972. Investaent is defined as the difference in the account of total assets at the beginning and at the and of each year.

The five year period should be long enough to account for changes and trends which are influential in the future prospects of the firm.
4. Growth in Earning: Per Share Growth in earnings per share is deternined in the same fashion as the growth in investment.

The following abbreviations are used in the study,
DA $=$ Debt/asset ratio
PO $=$ Payout ratio
IMGRO - Growth in earnings per share
EPSGR $=$ Growth in EPS

## EINDINCS PROM THE STyDY

Bypothesis 1 There is a significant difference in performance between companies which have low deht/ asset ratio and those with high debt/asset ratio.

Debt/asset ratio ranges fron . 2717 to +5442 in the low group, and from . 5644 to .738 in the high group. In each group there were 14 observations.

The perfornance of these two groups is

|  | HPR Mean | S.D. |
| :--- | :---: | :---: |
| High DA Group | 1.1604 | .14249 |
| Low DA Group | 1.051 | .11599 |

Analysis of variance show that the difference in HPR between these two groups is significant at St level ( $Y$ ratio $=4.96374$, degree of freedon $=1.26$ ). Therefore, we can conclude that there is a significant aifference in performance between the low debt/ asset companies and the high debt/asset companies. Empirically, this finding should strongly support the traditional theorists' an aryument that the value of the business depends upon the firm's working oapital.

Bypothenis 2 There in a aignificant relationship between perfornance of the firm and internal Einancial policy variables: debt/asset ratio, dividend payout ratio, growth in investment, and growth in earnings per thare.

To test this hypothesis, the explanatory variables are regrensed against the HDR of the total observations $(\mathrm{n}=28)$. The maltiple regreasion equation (standardized) and the T-test results are found to be

Standard error of the estinate $=, 12653$
Where numbers in the parentheses are standard error of regression coefficients.

T-test for testing significance of coefficients: HPR
Intercept
3.94601

Da
1.02785
$-0.21518$
INGRO
0.53713

ерясию
2.11820

$$
t_{23}(.05)=2.069
$$

The regression analysis shows that the value of $\pi^{2}$ is only .2955, meaning that only 29.55 t of variations in HPR of the total observations can be explained by variations in these explanatory variables in the aggregate, and leaves 70.45 i of variations in HPR mexplained. Thus, we may conclude that there is no significant relationship between $H P R$ and these explanatory varíables.

Belations between HPR and each variable, indivisually, are deternined by T -test analysis. The result show that EPSGMO is the only variable which has a ilguificant relationship with HPR, meaning that, in pereral, EPSGAO should be the key determinant of HPR.

There are two nore interesting observations fron the above analysist

1. From Hypothesis 1, although performance of the firns in the low da group is significantly diffrrent fron those in the high DA group, the above T-test show no significant relation between DA and WR. This nay be dive to a relatively large standard error of regression coefficients which are affected by wase extreme values.
2. Payout ratio is negatively related to HPR, woth in the regression equation and the T-test analyis, although the relation is not significant. From such observation one should not jurp to the conclusion that lower aividend payout ratios result in better miluation of the firm, or vice versa. Rather, the mearcher would like to hypothesize that there is a isg in adjusting dividend payout ratio when earnings per thaw arops or rises. In other words, the firms fatd to pay the same amount of cash dividend although sumings per share change. This should also imely the an increaso in payout ratio alone may not result is better valuation of the fim if EPSGBO drops,

Hypothesin 3 Explanatory variables in Hypothesis 2 are more related to performance of the firm when debt/asset ratio is high.

The observations are divided into lou and high DA groups. In each group all explanatory variables are regressed against MPR. Nultiple regression equations (standardized) of these two groups are found to bet

Low DA group:

$\mathrm{R}=.25129 \quad \mathrm{R}^{2}=+06315$
Standard error of the entinate = . 13493
High DA groupst


Where numbers in parentheses are standard error of regression coefficients.

Fron the nultiple regression analysis it is obvious that the value of $\mathrm{R}^{2}$ of the high Ch group is much higher than that of the low DA group. That is, 61.25 : of variations in tuPR of the high DA group, compared to 6.32 : of the low DA group, can be explain ed by variations of these explanatory variables. Thus, we can come to the conclusion that these policy variables are nore related to performance of the fim when debt/asset ratio is high.


It is interesting, from the above T-test result, that there are no significant relations between $H P R$ and each explanatory variable in the low DA group. For the high DA group, only EPSGRO relates significantly to HPR , although the value of $\mathrm{R}^{2}$ from the regresaion equation is as high as .6115.

There are two nore interesting points from examining the above regression equations:

1. The DA ratio coefficient which is negative in the low DA regression equation becomes positive in the high regression equation. That is, when the firms are in the low DA range, performance decreases as DA ratio increases. Therefore, we may hypothesize further that if the number of observations is large enough to be
aivided into many ranges, we night obtain a U-shaped function of performance, which is sinilar to the traditional theory concerning the cost of capital.
2. Regression coefficients of DA and EPSGRO increase substantially in high the DA group, although the T-test result shows no significant relation between DA and HPR due to a large standard error of regression coefficients.

Hypothesis 4 There are significant differences in payout ratio, growth in investment, and growth in earnings per share between companies in the low DA and high DA ranger.

Varlance analysis was used to determine such differences. The results are presented below.

B. CONTRTBUTICNS OF THE STUDY TO TEE STUDY OR FINANCE THEDRX

## 1. Capital Structure Theory

Enpirically, the study strongly supports the traditional hypothesis that capital structure doen affect valun of the firm. HPR represents the combined results of the valuation process. If HPR is affected by the capital structure, value of the firm nust be affected as well.

But it shoula be emphasized that the real nechaniams behind the valuation process are also por and earnings prompects of the fims, which are finally represented by EPSGBO and not only by the effects of financial leverage and the "cheaper" cost of capital resulting from its capital structure.

Thus, to be theoretically valid as well as enpirically valid, a research must be conducted under no nany restrictions, namely, firms must be in the same industry, same size, and have the same investnent opportunity, in order to be in the same "risk class." Then he can compare IPRR of the Iirms in aifferent DA ranges. This argunent challenges the validity of empirical research done by both the independent and traditional theorists, since none of them met these restrictions eompletely.

## 2. Investment Theory

Finaings fron this study reflect an aspect of risk-retum tradeoff in both the investors and the firn's point of view. If the investor wants more retum on investanent, be should invest in a more risky company, i.e., the one with high debt/asset ratio.

And vice versa, the company should incur more debt only if its expected not is greater than the expected cost of capital.

The study also attempts to point out that return on investnent in securities should be deternined by a fim's internal financial policy decisions, nanely

1. Financing Policys Debt/asset ratio
2. Dividend Policy: Payout ratio
3. Investment Policy: Growth in investment
4. Earnings Prospects of the firn: Grouth in EPS, and ninimum hoi as acceptance oriterion

|  | S.D. | .151 | .83 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| INGRO | X | 5.31 | 7.094 | 2.959 |
|  | S.D. | 2.5 | 2.98 |  |
| EPSGRO | X | 3.84 t | 5.541 | .583 |
|  | S.D. | 5.72 | 6.09 |  |

Although the difference in mean values of each variable between these two groups is considerably large, such difference is not significant because the associated standard deviation is very large. This nay be due to the extrene values of some observations The researcher believes that the difference might be significant should the nurber of observations be larger. Purther atudy whould be condacted to elarify this point.

## SMMMAKY OF MWNOR PINDTNGS AND IMPLICNYIONS

## A. Major Findings From The Study

1. The performance of the firms in the high DA range is significantly different from the perfornance of those in the low DA range, although we nay not conclude (from Hypothesis 2) that debe/asset ratio is significantly related to HPR,
2. For the total observations, growth in earnIngs per share is the key determinant of HPR, and it'm significantly related to HFR of the firma in the high DA range. But it shows no significant relation to HPR of the firm in the low DA range.
3. Although debt/asset ratio, payout ratio, and growth in investment, individually, are not significantly related to $H P R$, the valuo of $\mathbb{R}^{2}$ of the high DA group in ratber high (.6115), and is much higher than that of the low DA group (.06315). That is, variations in Hpr can be better explained by variations in these policy variables when the fims are in the high DA range.
4. The differences in value of the mean of payout ratio, growth in investment, and growth in earmings per share of the firms in the low DA and high gA ranges are not significant due to relatively large standard deviations.

This finding implies that any valuation nodel should consider not only "external" values such as price movement, but it should also consider all internal policy deciaions and earnings prompocts of the firm which directly contribute to risk and return alr pects of investment.

## ounctusices

The researcher hopes that this stody should provide sone hints' to the investors and the portfolio managers in selecting securities, although the results may not be justified as statistically valid doe to a rather small sangle aize.

In the light of an expansion of financial and money markets in Thailand in the near future, it is also hoped that this paper would encourage further studies from our own experience.

## World Wide Banking Service

## THE BANK OF TOKYO, LTD., BANGKOK OFFICE

Thaniya Bldg. No. 62, Silom Rd. Bangkok, Telephone 34941-9

## แารวย พถฺงสิกธี:

# ควาบสินพันธ์ร:หร่าด นโยบายüกงธั • นโยบายกาธ̄ 

## 



## ควาพบ่า

ภามี่บี่นกลไกที่ลำคับี่สดด อันหน์้งในการทัมนาเศระ ฐกิต ของ/ระเทต ในการพัพมาเตระ ฐ. กิจน้น รัรำเบี้นต้องรับภาระลง

ทุนจัตสว้ามและปรับปรุงโครงการ - i \& is และกิจกรรมข้งเบีนพามาแของ การพัตนา (Social overhead capital) เข่น การพลังงาน การคมนาคม และการ ล่อ สารการขลประะทาน และทารคึกหาและอนามัย เบี่แ ต้น เงนที่ใข้ลงทนในโครจการ

ล่านี้ส่วนกนี่งร้รอาจจะได้ว้น จากเงินกู้และเงินบ่วยเนลือต่าง ประเทก แต่เงินลงทุนส่วนใตข่่ นนโดยปกติจะได้จากงบปวะะมาข
 แลัก สำหรับประเตตไทยนั้ม รัฐ ได้จ่ายเจ้นลงทุนตามแสนต้อนา

เตรห รู่จระท่างงมี พ.ศ. 2504 ถิง พ.ศ. 2509 เบ็นจำววน
 แอร์เขึนต์ของรอดเงินaงทุน แนี่น


มอกจากจะเนึนแหล่งรายได้
 แล้า นโยทายนละโกงงสร้าง




 จะเข็นผลให้มี่งบออม (saxings) นаะการสะaมuṇ (capital forma-
 ในกาวลลลินนค้าแพื่อบริไภค ขาข้า ม่งจะทำใ้ บวระเทศมีเงินตวาต่าง ประตต ม่งจะใข้ขี่ลันค้าทน (capial gat gads) อันจำม่นต่อการ ทัตนามากที่ นใตทายและระ. มมกาษี่น็ดมาะaมะะทำให้กิกคาร

 การที่มี่มุณค่าต่อการขยายตัว


 สบุนตารตำนิแงา นละการติบโต
 มร่การที่มี่ผล่่อการ พัมแาวการ

เกรมทิคนละในขตมเตียวกับกัยับ-
 ข่งงงทุนไมก่อการอันมม่มุคตค่า ทาเตรง ฐักิ่ (unproductive. investmen) อ่่างไรก็ด การาขข้
 ${ }^{\text {¹ }}$ ลมตามความมุ่งมาตตแว่วไม่ ย่อมที้นอยู่ กับนโยบายมัขมี่ขงง


ขทความมี้มัวัตลว/ระลงค์ที่จ ศึกหาและว่เควาะห่ความฮันตันถ์ ระหว่างนโยบายปัฏที่ นโยแาย ภาษี และการขยายตัวของบริษ่ท ถุวกิจ อันจะมีผลต่อการทัพนา เดระ ภกัจของปไระเทตโดยจะ
 ขึงจะก่่อใด้เกิดการเปลิ่ยนแปดง ในกำไร ภายี และการกระนส เงินสด (Cash flow) ของบริรัท ธรกิง นโยขายค่านปื่อมรากา และ investment tax credit ขึ่งจะก่อ ให้เกิดการลงทุนพิ้นข้้น

แаะ นโยมายภามี่กับ contribution uccountivg เป็มลำดับไป นโบยายบัดูชีกับการเปลี่ยน แปลงกำไร ภายี แลรกระแส เงินสด

กาษิงินไต้ซึ่งรัมเเบยกเก็่บจาก

บร่ษัทธุวกิจ (corporate income taxes) น้น โดยทั่ไปคำนวณ จากกำไรสุทถ่ (net income), ที
 อย่างไรก็ตามี ขอตกำไรสุทธิน้น นอกจาก จะ ขันอยุ่ก้บผลตำเนิน งานของบรัษัทธุวกิจแล้ว ย้งข้น อยุ่ก้บวิธีกามทางบ้ญชิซงบบริหัท ฉรกิจเลือกใช้ในการจัดทงงานการ เงินเพื่อหากำไรสุทธิประจำบืด้วย ตามทีปรากฏใน Accouting Research Study No 7 ของ American Institute of Certified Public Accountants (AlCPA) ขณะ
 นมวเการบดูชชงบวหทถุวกจ จ อาจจะเลิอกใช้ในการจัดทำบัญชี แสตงงบกำไรขาตทุนอยู่ถึง 3 ชุด ด้วยกัน และแต่ละชุดกี่เบึนที่ยอม วบว่าูกต้อง ตามหลักกาวบัฉมี่ที่ ยอมรับกันทั่ว g ไป (generally acepted accounting principles for business entierprises) เช่น ในตีวาคามูลค่าสินค้าบวิษ้ทอาจ จะเลือกใช้วิว จิผลิตก่อนจำหน่าย ก่อน (fifo) หวือผลิตทิหลังจำหน่ายก่อน (lifo) หวื่อวิธีก้วเฉลี่ (average cost) ก็ไต้ หรือการ คิด ค่าเส้อมราคาทรัพย์ สินถาวร (fixed assets) บริษัท ธุรกิขอาจ จะเลีอกใช้วิธีเส้นดรง (straight-
line) วิธี่าเสิ่อมราคนพิ่มขน (increasing charges) วิธีทม
 ทิมห์ส่านักทำเนือบนายกรัรมนศริ, 2510 ), พเ้า 56 .
 tlopment Economy," tu Richard M. Bird and Oliver Oldman (eds.), Readings on Taxation in Developing Countriest Boltmore:
Johns Hopkins Press, 1967), pp. 33-40.

จำนวนไช้งาน（production of use）วร่าดวรินนิงกได้ และใน การบ้อสเกเกวกับ investment income tax credit นนบริษที่รุ กิจอาจจะเลิอกไซววฉกระราย $\operatorname{tax}$ credit ตามซวงเวลาตลอตอายุ ของทร้พย์สนกถาวงหว่อจะหักออก
 ในบ้จจุบนกัได้ ${ }^{\text { }}$

การใชวิธกการบ้ญชี้แตกต่าง ก้น สำหวบ ราย การ บฉดู่ หนึ่ง ย่อมทำ ให้จำนวนเงินหร๋อมูลค่า ตามรายการบฉูซนน แต แตกต่าง กันไป อัยย่อมจะเบึ่นผลใหกำ ไรสุทธเแตกต่างกันด้วยเมือเบึน ＇＇૬ เซนนนโยบายบัดูชทบระทถุมกิจ เลือก ไช้ย่อมมืผลกโดยตรงต่อจำ นวนภาษ่งินไต้ที่บรับที่รกิจจะ





 ไปน ${ }^{\frac{3}{4}}$

## นโบบบต่าเดีดมราคา（Depree

 iation Policies）ตังที้ด้กล่าวแล้วบรู้ทเร กิก อาจจะเลือกไข้วิธการคิตค่า

เสีอมราคาทร้พย์ส่นถาวรได้หลาย วิ และแต่ละวิ่ก ค1 \＆ วเ และแตเละวอกเบนทยอมวบ ว่าถูกต้องตามหลักการบัคู่ แต่ ใน การ ว่เคราะที่ต่ไปนิจะ－ พจารณาวิิ์การคิตค่าเสั่ อมราคา เพยง 3 วิธ คือ วิธเส้นตรง（str aight－line method）วิอิคิตค่า เส้อมราคาลด ลงตามเวลาโตขมี อัตราค่าเสั่อมราคาคงที่（Uniform rate on diminishing balance）

ヘ1－， 4 \＆ และ วธคคดคาเสอม ราคาเพม ขน ตามเวลาแบบกองทุน（Sinking－ funb methob）

วิธี้ล้นตรง（Straight－Line）
 วิเก้้นตรงในการคิตค่าเ ส่อมราคา จะมผลใทค่าเสอมราคา จงเบึน ค่าไช้จ่ายในการคำนวณกำไรขาด ทุนมีจัานวนเท่ากันทุกบื จน ส่น สุตอายุของทร้พย่สัน การคำนวถ ； 4
คาเสอมราคาแบบเสน่ารงอาจจะ แสตงเบึ่นรูปสมการได้ดังน
$D t=\frac{C-S}{n_{4}}$
ในทน้น $D_{t}=$ ค่าเสือมรากา ไนบี $t$
$c=$ วาคาพ้อนว่อ สว้างทว้พย์ส่
$S=$ ราคาทราก ทรัพย์ส่นหลังจากหมดอายุใข้งาน $n=$ อายุไซ้งาน
ของทรัพย์สสเบีนจำนวนบี่

วิธี่าเสื่อมราคาลดลง ตาม เวลาโตรมี่ดัตราด่าเสื่มราตาตง ที Uniform Rate on（Diminis－ hing Balance）หากบริษททรุริ่
 วาคาในบืแเรกมจำนวน สูงและค่า เกี่อมราคาขะลดนอยลงเบึนลำต้บ － 4 ， 4 ในบน้ลงง ค่าสอมราคาอาจิะ เข่ยบเบึ่สบการได้ด้งที

$$
\begin{aligned}
& D_{1}=d A \\
& D_{2}=d(A-d A) \\
& =d(1 \cdot d) A
\end{aligned}
$$

ฉะนนค่าเสื่อมราคาในบี่ เท่ากับ

$$
\begin{aligned}
& D=d \quad(1-d)^{t-1} \quad A \\
& t 4^{t}
\end{aligned}
$$

ในทน
d อัตราค่าเสือมงาคาขึง ＋ คงท
$A=$ วาคาทรัพทยสสันท้ก มูลกาทราก $=\mathrm{C}-\mathrm{S}$

วธี่าเล่อม ราตาเพมขน
ตามเวลาแบบกลงทน（Sinking Funb Method）วิจุคตต่าเส่อม
 วาคาแบบนมขอสมมุตวา บรษท を 4 4 $y^{v}$ 4 ตูงกองทุนเพอ สะสมเงินไวเพอ ขอทรีอ สร้างท⿰ัพย่ ส่น ใหม่ เมือ ทรัพย์ สัน เก่าหมต อายุ และ ค่า 4． เ ส่อมราคาประจ้างวตขะเท่ากับจ่า

เงนที่จะต้องนำเข้ากองทฺน นวนเงนท ขะตองนาเขากองทุน ในงวต นนบวก ด้วยตอกเบขซง
${ }^{3}$ Paul Grady．Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises：Accounting Research udyNo． 7 （New York：American Institute of Certified Public Accountants．1965）．pp．373－79．
 ccounting（NewYork：McGraw－Hill Book Company，1970），pp．18－19 Eldon S．Hendricksen，Accounting Theory（Homewood，III，： chard D．Irwin，Inc．，1967），pp 316－32．

ใด้วับจากเงินสะ สมในกองทุนฉะ v นนผล ขะ ปวากถูว่าค่าเสือมมาคา ในระยะแรกจะมีจำนวนน้อยและ จะมาก ข้น เบื่น ลำดับ ใน บืหลังๆ 1. 4 คาเสอมมาคาในบิ $t$ จะคำนวณ ได้จากสมการต่อไปนี้

$$
D=A p(1+i) t^{-1}
$$

ในที่

$$
\begin{aligned}
& i=\text { อ้ตวาดอกเบี้ย } \\
& A p=\text { เงินซึ่งนำส่งเข้ากอง }
\end{aligned}
$$

ทุนปวะจำงวด และมีจำนวนเท่า กันทุกๆ งวดุซงจะะคำนวณได้จาก สูตวข้างล่างนี

$$
A_{D}=\frac{c-s}{S_{n i}}
$$

ไนทีน $\mathrm{s}_{\mathrm{f}} \mathrm{T}_{\mathrm{i}}=$ interest
factor of sum of annuity

แล กรรทบของ นโยบายค่า เธื่อมราคาต่อก่าไรธุทธิ์ ภาษี แลรกรุรแสเงินสด

สมมุติว่าเรามีข้อบูลดังต่อไป น

1. บรัษัทุุรกิจมีกำไรก่อน -1 4 , 4 หักค่าเสอมวาคาและภาษบ่ละ 20 , 000 บเท เบึ้นจำนวนเท่าก้นทุก ปี 1
2. ทร้พย์สันที่คิดค่าเสี่อม วาคาคือ เครื่องจักรซึ่งบริษัทได้ จ่าขเงินเพื่อจัดข้อและติดต้งเบึน จำนวน 10,000 บาท เครื่องจักร มือายุใช้งาน 10 ปื หล้งจากน้้น จะขายเบ็นเศษเหล็กได้ 200 บาท
3. บริษท้ทจะได้ตอกเบยจาก เง่นในกองทุนเพื้อซ้อเครี้องจักร ไหม่ในอัตวา $6 \%$
4. บริษัทต้องเสีย ภาษีใน อัตรา 40 ของกำไรสุทริก่อนห้ก กาษื

แผนภาพที่ 1 แสดงค่าเสือม
 วาคาเครองข้กรซงคำนวณตามวธ $\varepsilon$ ~ , v $\varepsilon$, \& ทง 3 ตงกลาวขางตน ตงแตเรม จนถิงส้นอาย ใช้ งาน ของเครู้อง จักร์ ตารางที่ $t-3$ แสตงผล กระทบของนโขบายค่าเสื่อมราคา แต่ละแบบต่อกำไร สุทฐ่ก่อนหัก กาษ้ ภาษี่าย และกำไรสุทธ่ หล้งจากหักกาษี


ความแตกต่างของค่าเสื่อม วาคาประ ถ่างวดอันเกิตจากการใช้ นโขบาขค่าเสื่อมราคาที่ไม่เหผือน กันจะเห็นได้ช้ดจากแผนกาพที่ , ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงจะ แสตงออกในรูปกราฟเส้นตรง ขนานก้บแกนนอน ซึ่งหมายความ ว่า ค่าเสี่อมราคาแต่ละบืจะมมีเบ็น จำนวนเท่าก้น การใช้นโยบาข ค่าสี่อม
คาเสอมราคาแบบลตลงตามอายุ ใช้งานของทร้พข์ส่น $(30 \%$ diminishing balance) จะทำให้ deperciation function เบ็น negative และมี slope ค่อนข้างข้น แึ่งหมายถิงว่าค่าเส่อมราคาจะเบึน จำนวนมากในบืแวก ๆ และจะ ลตน้อขลงอย่างรวตเร็วในบื้หลังๆ เมื่อ ใช้น โยบายค่าเสื่อมราคาเพม่ ข้นตามอายุ ไซ้ งานของทรัพย์ สิน ( $6 \%$ sinking fund) ผลกี่คือ depreciation function จะเบ็น positive แต่ slope ไม่ค่อยซน นกก ซึ่งแสดงว่า ค่าเสื่อมราคาใน บีต้น ๆ มืจำนวนน้อยกว่าในบี หลัง 9 แต่กี่ไม่แตกต่างกันมาก น้ก อย่างไวก็ตาม หากว่าเงน กองทุนน้นอาจจะมีรายได้สูงเกคน กว่า $6 \%$ slope ของ function ก็ จะมืความช้นเพิมขน นนค้อ ค่า เสื่อมราคาในบืต้น ๆ กับบืหล้ง ๆ จะแตกต่างกันมากขขน

ความแตกต่างตังกล่าวขะนำ ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในกำไร และภาษี้ที่บริทที่กิิจ จะต้องจ่าย

ให้รฐ การใช้นโยบาขค่าเสื่อม ราคาแบบลดลงตามอายุ ใช้งาน ของทรัพย์ สินจะมืผลไห้กำไรของ บวิษทาในถูกกิจ่ำในบื้ต้น ๆ และ จะมากขนในบืหล้ง ๆ ฉะนนภาษ กำไรที่บริษ้ทถุกิิจจะต้องจ่ายก็จะ มีจำนวนน้อยในบีแรกๆ และเพิ่ ขนในบืหลัง ๆ หากบริษทต่รุรกิจ ใช้นโขบายค่าเส้อมราคาแบบเส้น ตรง กำไรและภาษีทุกๆ ขีจะมี จำนวนเท่ากัน ส่วนนโขบาขค่า 4 4 เสอมราคาแบบเพม ขนตามอายุ ใช้งานของทร้พข้สินนนจะทำให้ กำไรและกาษีที่บริษัทรุรกิขจะ ต้องจ่ายมีจำนวนสูงในบืแวกและ จะลตน้อยลงเบึ่นลำต้บไนบี่ต่อไป ตังที่ได้แสตงไว้ในต เรางที่ $1-3$ าบิกำไรที่แตกต่างกันเมื่อ ไช้นโยบาขค่าเสื่อมราคาที่ไม่ เหมือนกันจะ มีผลต่อการเปลี่ยน แปลงกระแสเงินสต (cash flow) ของบริษทที่งเกิดข้น จากการด่าเนนกิจการในรอบบื้หนิ่ง ๆ กระแสเงินสดจากการดำเนนงานธุรกิจ ประมาณได้ โดขการบวกค่าเสื่อม ฐี่งเบ็นใช้จ่ายไม่เบึ่นต้วเงิน ราคา ซังเบ็นใช้ายไม่เบืนต้เงน (non cash expense) กลับค่นเข้า ไปไนกำไรสุทธ นนคื่อ กระแส เงนสดของบริษ้ทธุรกิจในบี้ $t$ อา จะแสดงเบืนสมการได้ด้งนี้
$C F_{t}=\left(R_{t}-D_{t}\right)-a\left(R_{t}-D_{t}\right)+D_{t}$ หวืออเจงะเขียนใหม่เบึ่น

$$
C F_{t}=(1-a)\left(R_{t}-D_{t}\right)+D_{t}
$$

## ในที่น

$C F_{t}=$ กระแสเงินสดในปี $t$
$\mathrm{R}_{\mathrm{t}}=$ กำไรก่อนห้กค่าเสื่อมมากา และภามืในบื้ $t$
$D_{t}=$ ค่าเส่อมงาคาในบี $t$
$a=$ อัตราภาษี
ด้งที่าต้แสตงไว้ในตารางที่ 4
-6 การไช้นโยบายค่าเสื่อมราค แบบเส้นตรง จะไม่มีผลให้กวะแสเงินสต ในแต่ละบีแตกต่างกัน เพมาะ ค่าเสื่อมงาคาแต่ละบื้มจำ. นวนเท่ากัน แต่การใช้นโขบาย ค่าเสื่อบมาคาแบบลดลงจะทำไ้้ คาสอมวากาแบบลด ลงขะทำเที่ กระแสเงินสตในบี้ต้ $ๆ$ มีจำนวน สูง เพราะค่าเสอมวาคาขงบวก กล้บคี้นเข้าไปไนกำไร สุทธิมีจงานวนสง เม่อเที่ยบกเท่เ
นวนสูง เมอเทยบกบบตอ ๆ มา การใช้นโยบายค่าเสื่อมราคาแบบ เพ่มขับจะให้ยลตรงกันข้าม คื่
 - ${ }^{2}$ ै 4 - 4 , จำนวนนอย เมอเทยบกบบบหลัง ع 4.4 ทงนเนองจากค่าเสอมราคาจะม จำนวนต่ำใบบีต้น ค และเพเมช้ ทุกที่ตามอายุไช้งานของทรัพย์สิน

## ระยะแรกของการพตตนา

 เศรษฐกกิจน้้ จุกิจส่วนเอกชน ม้กจะประกอบต้วยบริษ้ทธุวกิร ขนาตเล็กซึ่งเพิ่งขะก่อต้งด่าเนิน กามเบ็นส่วนใหญู่ โอกาสที่บริษ้ท เหล่าน้ จะ แาเงินทุนมาใช้เพื่อการ ขยายงานจากตลาตทุน (Capital market) มีน้อยเพราะรานะการ เงินและ ความมั่นคง ในการประ-กอบกาวย้งไม่คืพอ ฉะนนบรัยทา ถุวกิจข้เบึน จะค้องพิงเงนทุนกาย ใน（internal fund）ในการตำเนืน งานและซยาษการผถิทและ การ จำแน่าย สินค้าและบริกามเทึ้นหล้ก ฉะนนหากระ จจะกำหนต้ว้ในประ－ มวลรัมดากรอนุญาตให้บรบข้ทถุวกิจ ไจ้นโขบายค่าเสื่อมราคาแบบลต ลงในกาวคำนวณภาษ่ไตีกร่จะเบึ่น การสน้บกฺุุนให้บริบททถุรกิจมี เงนทุนภายในทั่ขะไข้ในการขยาย การผลิตในวะหว่างบืต้น ๆ ซงข้ง ไม่อาจที่จะหาทุนจากภายนอก （external fund）ได้เพมข้น ประโยชน์ของถุวกิจทาะะได้ วัมจากการม่กระแสเงนในบืต้น ๆ มากกว่าบื้หล้ง ๆ ฉะเหน่นเต่นซ้ต ขน ถ้าหากเรานำเอาค่าเวลาของ เวลาของเงน（time value of money）เข้มาในการพจารถาต้วย เราจะเหนได้ว่า เงนที่ไ้วับไนบี แรก ย่อมจะมื่ามากกว่าเงินจำ－ แวนเท่ากันที่เราไต้บขในบีหลั่ ๆ เพราะเราสามารถนำเงินที่ไต้บับน บึแรก ๆ ไปแาผลประ โยชน์ได้ หว่อกล่าวอีกนัยหนิ่งกี่คอเงนจำ－ นวน เ บาท ทีะใด้วบอิก 10 บै ข้างหน้า ย่อมม่ค่าน้อยกว่เงน । บา1 ที่เรายะไต้บไนบ้จจุบน ค่า บ้อทุบ้น（present value）ของเงน กี่จะ ได้วับในบข้างบน้าจะตาได้ โตย discount เงิจำนวนนนต้วย อัตราผลปวะโยซน์่าม่าวาด ว่าจะ ๆด้จากการเอาเง่นจำนวนนน ไป ลงทุนหากเราได้วับเงนนนในบี่

บ้จจุบน ฉะนนค่าบ้จจุบนของเง้น กัจะไต้รับในบึ t อาจจะแสตง ง1บสบการด้ด้งบ เบนสสมการตตดงน

$$
P V=P(t+i)^{-t}
$$

4
านทน
$\mathbf{P}=$ เงนที่จะไดวบข
$\mathrm{PV}=$ ค่าบ้จจุบน
$\mathbf{i}=$ discount rate （อัตราตอกเบี้ย） เมื่อเรานำค่าเวลาของเงนเข้า มาพจารณาแล้วขะเหึ่นว่าบวิท้ท ถุกกิขขะได้วับปรโยชน์มากที่สุด จากการไช้นโขบายค่าเสี่อมราคา แบบลดลง เพราะผลรวมค่าบิจจุ－ บ้นกระแสเงินสต（present value） ที่กิต จากการตำเนน่นานในระยะ 10 บै มื จี่นวนสูงกว่าการขข้ นโยบายค่าส่อมมาควอิก 2 แบบ ทงนเราสมมต่า บรษ่ทถุรกกจจะ นึ่าอากระแสเงินสตที่นามาหาไต้ นไปลงทุน ได้ผลปวะใยชน์่ใน อัตรา $6 \%$ ต่อบื กทรท่า่าบ้จงุบัน

 ชุงกว่ากบใช้นโยบายก่นส์่อม
 กาษทป่ประหย้ดได้（present value of tax saving）สงกว่าเมอเทยบ กับค่าบ゙จจุบนกาษที่ป่าระหย้ด้ด้จาก กาวไข้นโขบายค่าเสื่อมราคาแบบ อื้นนน้นง ค้งที่ปวากูในตาวางท 7 ค่าบ้ายุบนกาษ่าปวะหย้ตไต้งร เท่ากับผลกูด ของผลรวมค่าบ้จงุ－

บ้นขงงค่าเสัอมราคากับอัตราภามี และอาจจะเขึขนเบึน สมการได้ －复
ตงน
$P V_{s}=a \sum^{n} D_{t}(1+i)^{-t}$
ในทำ
$\mathrm{PV}_{\mathrm{s}}=$ ค่าบ゙จยุบันของกาษท่า ประหย้ตได้
$\mathrm{D}_{\mathrm{t}}=$ ค่าเสี่อมราคาในบื t
$\mathrm{t}=1,2 \ldots, \mathrm{n}$
a $=$ อัตรากาบ
$\mathrm{i}=$ discount rate
（อัตวาทอกเบษ）
$\mathrm{n}=$ จำนวนบี้ท้งทมต
ในกาวพ้ตนาเศวมรกกิจนน พื้อให้อัตราการขขายต้วของ
 สน้บ สนุน ไทม่การ ลงทุนเพมขน ในการผลิตสันค้าหรูอบริการที่ขะ $4,4, * *-4$ เบีนผลต่อเนองไห้มการผลิต กัน ค้าและบริกาวชนตอน ท ๆ ต่อไปอีก （forward and backward linkage effects）เซ่น การตงโรงงาน อต สาทกรวมทำนทตาลจะก่อใหี่
 ค＋ 4 ， ติบของโรงงาน กรณินเบึนต้ว อข่างของ backward linkage ต้ว อยางของ forward linkage จะ เท็นได้วากการต่งโรงงานผถิต ษึเมนที่ ซงเบึนผลใท้เกิดโวงงาน ผลิตวัสตตุก่อสรางขึงไข้ซึ่เมนต์ 4 ＊ 4 v5 4＊ เบ้นว้ตกุตบเบึนต้น ในการนวัก อาจจะใซราย๋กำไรเบึนเครองมี



 it linkage effects 敦㐫1 แn่ใน ขณะเติยวกันก็ ขะกำหนดอัดวา
 ถามกาไรสาหวบ อุตสาหกรวมามม กุณค่าต่อกามขยายต้วทางเศรม ปกิจนอยไว้สง อย่งไรกริ การ
 นโยบายกายิต้งก่าวะะได้ผลเต่ม
 ทหวอามนน ยอมอยูทาาบระที่ โุวกิจจะเลือกไข้นโยบายค่าเสื่อม

วาคาแบบลดลงต้วยแล้ว ก็จทำ
 อ้น จะทำใท้มิเงน ทุน กายใน (internal fund) ในบ้แรก ๆ เพม ขนเพื่อ ไข้ขยาขกิจการอันรเบึน ผลตึแก่เศรษรกิจ่วนรวม ใน
 ทางกรงกันข้าม การทีรูตงอ้ตรา ภามีกำไวไว้สูงพื่อสกัดกนการ ขยายกิจการซงมคคณณค่าทางเศรษม
 ความมุ่งหมายหากบว่บทท ถุรกขขัง ผลิต สินค้าต้งกล่าวเลื่อกไซ้นโย.

บายค่่เสี่อมราคาแบบลดลงอ้น จะกำไท้ ลต จำนวนกายิกี่าะต้อง จ่ายลงไป ฉะนนจะเหน้ด้ว่า ทากจะไห้นโยบายกาษมิผลอข่าง
 เตมทแลวเฉพาะบรยทถรกจท ผลิต สันค้าหร่อบริการทมิคณค่า ต่อเศวษรกรเท่านนที่าัอนุญาต ๆท้ะ 1 4 ไห ไซนโยบายคาเสอมราคาแบบ ลต ลงในการ จัตทำบ้มู่แ ละงบ การเงนเพอ ใช้ ในการค่านวณหา กาษ่ก่าไร

## ตาราง 1 ค่าเลื่อมราคา (straight-Line) ภาษีและลำไรสุทธิ



|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| * | กำใบท่อบบัก ก่บที่อนราตา |  |  <br>  | $\begin{aligned} & \text { mis } \\ & \text { ans } \end{aligned}$ | กําไบุุถี |
| 1 | 20,790.89 | 3,948.00 | 17,0ut on | 8,024.00 | 10,230.60 |
| \% | 20,090.08 | 2,0sa.0e | 17,982.00 | 7,17s.as | 10,755,20 |
| 3 | $20,500.80$ | 1,603.68 | 13,5s8.an | 1,472.75 | 11,835.54 |
| 4 | 20.900.84 | 1,063,4? | 18.991.58 | 7,595.63 | 11.294 .95 |
| 5 | 20,900.90 | 705.39 | 10,206-11 | 7, 717.64 | 11,576.57 |
| * | 20,900.99 | 444.82) | 19,303.13 | 7, a03.07 | 11,254.11 |
| ? | 20,000.00 | 345.60 | 17,4se.32 | 3, ** 5,72 | $11,7 \times 2.89$ |
| $\pm$ | 70,400.80 | 241.97 | 19,758.07 | 7,408.31 | 11,854.85 |
| * | 20,400.90 | 109.38 |  | 7,952.29 | 11,858.3\% |
| 19 | 20,008.00 | 114.57 | 19,881,63 | 7,452.57 | 11,038.88 |


|  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | mlı | ถ่มสัอแาต | กวะแสี่บ\% | 4 sutwer Ferber |  |
| 1 | 10,514.62 | 2,540.00 | 13,175.08 | He3 | 17.97a.96 |
| 2 | 18,785:30 | 2.054 .05 | 12,813.00 | 098 |  |
| 3 | 14,135.64 | 1.440.00 | 11.576.34 | -490 | 10,364.04 |
| $\pi$ | 81,354.35 | 1,pan.es; | 12.403 .37 | 792 | 9,823-46 |
| 5 | 47,574.a7 | 70s. 10 | 17,282.36 | . 887 | 9,274,92 |
| 5 | 14,706.11 | 454.87 | 12,208.93 | .203 | 5,401-45 |
| $\%$ | 14,74159 | 315.48 |  | .645 | E,471.45 |
| 5 | 31,854, 57 | 141.87 | 12,092.79 | . 617 | 7,534.05 |
| * |  | 149.38 | $12,057,73$ | .597 | 7,144,10 |
| 10 | 11,923.85 | 118.57 | 12,607.e3 | . 518 | 5,722:46 |
|  |  |  |  |  | v1,588,35 |



##  แลรห่าบ๋งรุบับตระนลเงินลด

| กําเรุต | $\text { ค่า } \frac{4}{อ} \text { มาตา }$ | กระแึ่ามีด | 51 <br> intropes Felar | ค่ามี่ายบบ <br>  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11.412.69 | 490.00 | 12,392.09 | -3.43 | 11,585.05. |
| 14, 4 43, 8 ( | *40.44 | 47,397.68 | 490 | 17,028.98 |
| 11,418.00 | 430.64 | $12,347.60$ | 440 | 16.404.28 |
| 11.417 .69 | 9 bag | 12,392.90 | .792 | 9.818.46 |
| 15,412.04 | 530.40 | 13.192.84 | .797 | 9.25e.42 |
| 11,412.09 | *30,40 | 12.392 .68 | . 105 | c.jansa |
| 11,412.00 | 919,00 | 12,292.09 | 445 | 8,740.48 |
| 11,412.00 | sa0.ta | 12,192.00 | - 827 | 7,764.73 |
| 11,412.08 | 380.90 | 12,392.64 | +593 | $7,335.06$ |
| 11,412.00 | 910.03 | 17,392.69 | 518 | 8,934.73 |
|  |  |  |  | 91.142.73 |


| *117 * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Usy Staletht-Lan 30\% Dimiaishleg. Hat Ex Sakleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Straig | ht-line |  |  | ting. 1 | tance |  | inking | Fund |
| 4 |  17*1 | $\boldsymbol{\varepsilon}\}$ <br> whereat facter |  |  9*) |  |  | ถนย์ะ เที่ |  | ถาเี่งะุบ์ท |
| 1 | \$80.03 | .343 | 975.13 | 3,768.00 | . 843 | 2,172.42 | 743.51 | A43 | 761.13 |
| 7 | 8a0.00 | +**9 | 877.20 | 2,058.00 | -80 | 1.331 .42 |  | 490 | 701.42 |
| 1 | *s..*0 | A*8 | 823.70 | 1,449.64 | -840 | 1,210,10 | 03541 | +408 | 781.74 |
| 4 | 480.00 | .732 | 776.16 | 1,008.42 | -791 | 793.66 | 858.53 | .732 | 701.38 |
| 5 | *30.00 | -747 | 733.06 | tas.st | 7ar | 527.30 | 933.66 | 347 | 701.17 |
| 4 | vad.po | , 705 | \$70.80 | 494.87 | pes | 348.34 | v84.04 | .735 | 781.44 |
| 7 | \% 8.00 | +665 | 651.re | 308.68 | bes | 279.67 | 1,054.88 | . 685 | 731.36 |
| $\stackrel{ }{*}$ | \%es.00 | 427 | 814,54 | 241.47 | 627 | 151.71 | t,117.as | 427 | res.96 |
| \% | 489.03 | +531 | -980.16 | 159.30 | +592 | 190.27 | 1,185,94 | - 99 | 701.54 |
| 10 | 980,08 | +\$53 | - 54.84 | 118.38 | 438 | 66. 16 | 1,756.14 | 358 | 700.08 |
|  |  |  | 7,211.42 |  |  | P036.35 |  |  | F013,84 |
|  |  |  | . 6 |  |  | 40 |  |  | ,40 |
|  |  |  | 1854.74 |  |  | 3214.78 |  |  | 280852 |

 มดดจบแทи

१นตอนที่แล้วเวไได้แสตงให้ เห็นว่า นโขบายกาษิมีกวาม
 สนับสนุนให้บริษัทธุกกิจใด้มีเงิน ทุนกายในเพ่่มจันเพื่อาช้คำเนิน งานและ ขยายกิจกเรในมยยะแรก ของกบบ่กต่งถุบกิ่ง ในกวมศิกมา ต่อไปนี้เงจะหันมาวิเคาะห์ตู่า นไยบายบัดชีและกาษึจะมี่ผล กวะทบต่ออัดาวพลทอบแทน (rate of return) ของโครงกाวลงทุน ของบริหัทถุมก่งอย่งไไบ้าง และ เช่นเตียวกับกาวิเกาะห์ในตอน ก่อน ๆ เรจจะนำนโยบายบัฐชิ ส่วมที่เกี่ยวกับค่าเสื่อมมาคาเต่า น้้นมาพิยเมแา

## ในกาวตัตสินใจ่า ควรจะ

 ลงทุนในโครงกาษมลิตสันค้หหรือ บริกววหว่อไม่นัน ต่าขบวิหาวของ เมินผลที่จะเล๋อกใช้ออู่หลยยวิจี
 (traditional methods) เช่น วิ๋ งวดค̂unุu (payback method) และวิ๋จ ผลคอบแทนทางบัญชิ (accounting method of rate of return) บางวิจีถีเบีนวิจี่าใช้ก่า บีจุุบันกระแสเงินสต(discounted cash flows) เบี่นหลักาในการ พิทงมแา เช่น วิธออัตาพลตอบ

แทน (internal rate of return method) วิ๋ค่าบัจจุบนสุทฐ (net present value method) วิธีดรรชน กำไร (profitabilitty index) ${ }^{6}$ สำหรักาววิเคารห์ต่อไปนี้เมาจะ สมมต่ว่าบวิษักฺุกกิงใช้ว้ธีอัตงา ผลดอบแทน (internal rate of return) ในกววิเคมรห์โคคงการ ลงทุน

เาอาจงะให้คำจำกัดความ ของอัดวผลตอบแนนว่า "อัดรา ทีเมื่อนํามาใช้ discount กระแส เงนสคช่ง่งด้อับูขกกโควงกาวลงทุน แต่ละงวดจนสันอายุโครงกามลล้ว จะทำให้ผลรวมค่าบังจุบุนกบะแส เงินสดเท่ากับค่าบีจจุบบนของเงิน ทุนที่ลงไปไนโกวงกาวน้น" ฉะนน สมการ ของอัดางผลตอบแทนอาร จะแสดงได้ตังน้

$$
\begin{aligned}
& C_{A}=C F_{1}(1+r)^{-1}+C F_{2}(1+r)^{-2}+ \\
& \ldots+C F_{n}(i+r)^{-n} \\
& \frac{n}{z}=\operatorname{CFt}(1+r)^{-t} \\
& t=1 \\
& \text { ในที่ } \\
& C_{A}=\text { เงินลงทุนในโครงการ } \\
& \text { (เช่น กาวพ้อเคื่องบักว } \\
& \text { หว่อสว้งไวงงเน) } \\
& \mathrm{CF}_{\mathrm{t}}=\text { กระแสเงินสดในบี } \mathrm{t}, \mathrm{t}= \\
& \text { 1, } 2 \ldots . . \text {, } n \\
& n=\text { อายุของโครงการ } \\
& r=\text { อัตมาผลตอบแทน } \\
& \text { (internal rate of return) }
\end{aligned}
$$

ไนกเรพิจารตาาว่าโกรงการ จะมีผลคอบแนนเพิยงพอที่งะลง ทุนหวิอไม่ ตี้ยบวิหวมของบวิษั่ ถุกกิจจะต้องเปรียบเทียบอัดวาพล ตอบแทนของโครงกรงที่คำนวแ

ไดักบผลคอบแทนข้นต่าทตอง
חות (minimum rate of return requirement ) ชั่บบิบทได้กำหนด ข้นไว้ ชึ่งโดยทั่วๆ ไปมักจะะเบ่น ต้นทุนของเงินทุน ถัวเฉลิ่ย (weighted average cost of capital) ของบนิษัตฺุวกิทนั้ ? หากปรากฏว่าอัดวพลตอบแนห ที่จะไต้รับบากโกวงกามสุงก่า อัดาพลตอบแนนขันต่าทต่องการ บริษัทจะตัดสินใจงงทุนในโควงกวรน้น แด่ถ้าหากอัดวาพลตอบ แทนที่งะได้วับงากโคงงกมต่า , - を กวาอัตาผลตอบแนนขนตตตตอง


กวาวนี้เรจะมาพิขรมดาดู่า นโยบยยค่าส์่อมภาคาจะมีผลต่อ กวตต้ตสนใใที่จะลงทุขของบร่บั่ อบ่างไมบ้าง ตังทำได้แสตงไว้แล้ว สมกหกระแสเงินสดเท่ากับ

$$
C F_{t}=\left(\begin{array}{ll}
1 & a
\end{array}\right)\left(R_{t}-D_{t}\right)+D_{t}
$$

หากเงาใช้สมกาวนแบนค่า CF , १นสมกเวอัดวสลดอบนทน เรา งะได้

$$
\begin{array}{r}
C_{A}=\sum_{t=1}^{n}\left[(1-a)\left(R_{t}-D_{t}\right)+D_{t}\right] \\
(1+r)^{-t}
\end{array}
$$

[^2]หม่ออาจจะเขึยนใหม่เบ็น

$$
\begin{aligned}
& C_{A}=(1-a) \\
& \sum_{t=1}^{n} R_{t}(1+r)^{-t}+a \\
& \sum_{t=1}^{n} D_{t}(1+r)^{-t}
\end{aligned}
$$

เทอมแรกทางขวาม่อของ สมการคือ ผสรวมค่าบ้จจุบันกระ แสเงินสตททได้วับจากโครงการ หลังจากจ่ายภาบืแล้ว ส่วนเทอม หล้งของสมการคือผลรวมค่าบ้จกุบ้นกระแสเงินสต ซงเกิดจาก กาบท่ประหข้ต ไต้จากค่าเส่อม ราคา และ เ คืออัตราสลทอบแทน ทีะไต้วบจากโครงการน จง จากการ วิเคราะหที่แล้วมาเราจะเหน้นว่า แากบริทท่ธุรกิจใซ้นโขบายค่า 4
เสอมราคาแบบลดลงตามอายุของ Tครงการ ผลรวมค่าบैจขุบข้ขของ ภงพที่าระหข้ตได้อ

$$
\begin{aligned}
& \sum_{t=i}^{n} D t(1+r)^{-t} \\
& 40
\end{aligned}
$$

จะมขำนวนสูงกว่า ในกรถี่ที่ บริบททถุรกิเลือก ไซ้นโขบาขค่า เส่อมวาคาแบบสันตรงทรือแบบ \& 4 \&
เพมขนตามเวลา ผลก็คอผลววม ค่าบัจจุบนกกระสเงนสตทั้งมต ของโครงกาว จะมีจำนวนสูงข้น

เมือเบึนเช่นนค่าของ r ก็จะสูง ขขนตาม นั่คคออัตราผลตอบแทน ที่ด้วับถากโครงการจะสูงข้น
 ลงทนซิงอัตราผลตอบแทนสงกว่า อัตวาข้นต่าที่บริบททกรกกิจต้องการ มมากขน อันจะนำไปสู่การขยาย
 ของถุวกิจส่วนเอกชนซเงเบืนเบืาหมาขอันหนึ่งของการพ้ฒนา เศวษรกกต่อไปไ

สรุปแล้ว กาวทรัฐบาลใช้ นโขบายกาษเพอส่งเสรมการฆยาข กางผลิตสินค้าและบริการ โตย กำหนตภาษก่าไรไวต่าสำหรับสัน ค้าและบร่การทม่ คุณค่าต่อการ พ้ตนาเศวษ กิก จะทท่าไท้ถุวกิจ ส่วนเอกชนลงทุนในโครงการผลิต ตังกล่าวเพเมข้น และนโยบาย กาบื่จะมีผลอย่างเตึ่มที่หากว่า บรู้ากุวกิ่ง ใซ้น โยบายค่าเสม่อม วาคาแบบลตลงใน การวเคราะที โควงการลงทุน

## Investment Tax Credit

Investment tax credit ได้ เรมนำมาไช้ในสหร้ฐอเมริกา เมือ

มี 1962 โตยได้กําหนดไว้าน ประมวลวัยฎากรว่า บรับทถุวกิจ
 ทลงทุนซอทรอส่างทรพยสน ถาวรตามประเภทที่ระบุไวมสสกทริ \& * * * * ้ ะ ทจะนำคาข้ซซอหรอสวางทวพย สินต้งกล่าวบางส่วนมาหักออก จากภาษ่กำไรที่จะต้องจ่ายให้ว้ร ไต้ ที่านวนเงนที่จะนำมานักกาษี ตต้กำหนดไว้เบึนเปอระเซนต้ของ ราคาทวพยยส่น กล่าวคือหาก ทร้พย์ส่นม่อายุไช้งาน 8 บै หรีอ มากกว่านน้นะะหักภาษ้า้้เท่ากับ - d + $7 \%$ ของราคาทรัพย์ส้นที่ลงทุน ทรัพย์ส่ามมอายใช้งานต้งแต่ 6 ถิง 7 บै จะหกกด้ $2 / 3$ ของ $7 \%$
 ถิง 5 บै ขะหักภาษได้ $1 / 3$ ของ $7 \%$ สำหวับทรัพย์สนทม่นอายุไข้ งานต่ากว่า 4 บื ไม่มี่าทธิทขะ หักภาษ

[^3]8j. Fred Weston and Eugene F.Brigham, Managerial Finance (New York: Holt, Rinehart and Winston 1969), p. 24.

การใช้ investment tax กีเพื้อว้ตถประ สงคีที่จะ credit ก็เพ้อว้ตถุประสงค์ทจะ สน้บสนุนให้ถุวกิจส่วนเอกชนได้ ลงทุนขยายการผลิตให้เพมมมากข้น ' $と$ ฉะนนข่งเหมาะกับนโยบายและ โควงสร้างระบบภาษีของประเทศ i. ~ $\quad 1$ ทกาลงพพมนาเบืนอยางยง เพราะ การกำหนด ให้บวิษัท ธุวกิจซึ้งลง ทุนในโครงกามซึ่งมีประ โยชน์ต่อ การพ้ตนามื่สธธห้กภาษืด้วย investment tax credit แต่ไม่
 กิจซึ่งผลิต สันค้าและบริการที่ไม่ มีคุณค่าต่อกางพพนนานน้ จะช่วย
 ผลักด้น ให้เงน ทุนไหลมาสู่ โครง การทมผลตอการพตนาเพมขน

ในบทที่พ่านมาเมาใต้วิเคราะท์ ว่า หากบริย้าธุมกิจใช้นโขบายค่า เสือมราคาแบบลตลงแล้วจะทำ ให้อ้ตราผลตอบแทนที่จะ ไต้รับ จากโครงการ สูงข เมื่อเปรียบ
เทิยบกับกาวใช้นโยบายค่าเสื่อม งาคาแบบเส้นตรงหรือแบบเพม่
 ขนตามเวลา คราวนเราจะวเคราะห์ 4-4 เพมเติมเพือแสดงว่าหากรัฐบาล อนุญาต ให้บร้ษทถุรกิจมิ สิทธ จะ Qै tivestment tax credit Iน การลงทุนในโครงการซงก่อให้ เกิตผลดิทางเศรษฐกิจแล้ว จะทำ ให้อัตราผลตอบแทนที่ได้วับจาก โครงการด้งกล่าวสูงข้นอิก อันจะ เบึนผลให้บริยททรุรกจลลงทุนใน , * \& * *
โครงการเหล่านเพมข้้นต้วย
การทบรับทธรกิจมสทธททะ

ใช้ investment tax credit ไต้น้น เท่าก้บเบ็นการลตเงินทนที่จะต้อง ลงทุนในโครงการได้เบึนจำนวน เท่ากับ investment tax credit น้เง้นลงทุน ในโครงการจะ เท่ากับ $C_{A}-k C_{A}$
หว่ออาจจะเขึยนใหม่เบึน $(1-\mathrm{k}) \mathrm{C}_{\mathrm{A}}$ ในที่ $\mathrm{k}=$ เปอร์เขนที่ของ มูลค่าทว้พย์สนที้ไช้ห้กภาบีกำไร ได้

นะนน เมื่อมี investment tax credit สมการอัตราผลตอบ แทนกี่เท่ากบ
$(1-k) C_{A}=(1-a) \frac{n}{\Sigma} R t(1+r)^{-t}$
$t=1$
$+a \sum_{t=1}^{n} D_{t}(1+r)^{-t}$
เนื่องจาก $(1-k) C_{A}<C A$
4 i $2+$
เมอ Rt และ Dt คงท นนคอผล
ววมกระแสเงินสดที่ได้วับจาก
โครงการไม่เปลี้ยนแปลง ผลกีคือ
ค่าของ $r$ อัตราผลตอบแทนจะ สูง
5
ขน

> นโยบายภาษี กับ
> Contribution Accounting

ความมุ่งหมาะและลักษณะของ
Contribution Accounting

> Contribution accounting เบื้นวิธึการบ้มิิเพี่อการบริหาร (managerial accounting) ซึ่งมิ ความหมายที่ขะ ไช้ว้ตและประ.

เมินผลว่า พลิตภัณฑ์ชนนดหนึ่ง หรอกลุ่มหนิ่ (product line) มี ส่วนทำมายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายคงที่ หวอค่าใช้จ่ายประจำไนการผลด จำหน่าย และดำเนินงาน (fixed costs) และกำไรให้บริษ้ทถุรกิ่ แค่ไหนเพืยงใด หร๋อกล่าวอิกน้ย หนึ่งกี่อือ ผลิตก้อฑ์ทมิอกล่บ ผลิตภัณฑ゙น้น ๆ ได้ contribute ให้กับกางไช้จ่ายคงที่และกำไร ของบริษททุุรกิจมากน้อยเพียงใด contribution accounting เบ็น เทคนิคกาวบ้ญชิ ซิงเบ็นปาะโยขน์ต่อผ้ายบริหารไนกามต้ดสัน ใจเกียวกับการผลิตสันค้า ปรูมาณ กางผลิตสินค้าแต่ละชนิต การ เลิกกาวผลิตสันค้าบางชนิด และ การต้งราคาสันคา ${ }^{\boldsymbol{\varepsilon}}$ ในบัจจุบนนี้ แนวคคตของ contribution accounting ข้งได้ถูกนำไปใช้ในการ จ้ดทำบัญชิการเงิน (financial accounting) โดยเฉพาะอย่างยิง ในรายงานงบกามเงินของบริษททท่ ผลิต สินค้าและ บริการหลายชนิด (product line or segment reporting $)^{10}$

ลักพณะของ contribution accounting กีคือ กาวแยกค่าใข้ จ่ายผันแปรที่เกิด ข้นในการผลิด กามจำหน่าข และตำเนินงาน (variable costs) ออกจากค่าใข้ จ่ายคงที่หรือค่าใช้จ่ายประจำ Contribution ของสินคาหรือบริ.
 การจัผการ เร่น Robret N. Anthony, Management Accounting (Homewood llinois: Richard D. Irwin, Inc, 1970), pp. 465-67

```
การแต่ละชบิด กุค%%ผต่าง
```

ระนว่างวายได้ ทากการขาย ส่นคา

\&
กี่กิตข้น ดังปรากอุตามต้วอย่าง
งบกามเงินข้างล่างน

| การผลิต | 4,030 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| การขาขและต่าเนนการ | $\underline{2,000}$ | 6,000 |
| กําไวก่อนเสิขกาษ |  | 5,000 |
| กาษ ( $40 \%$ ) |  | 2,000 |
| กํไวสุทธ |  | 3,000 |

วยได้จากกามขาย
ค่าช้ง่ายนแแปรานกวพลิด
Contribution margin (manufacturing)
ค่าใช้ท่ายผันแปรในการขายและดำเนินการ
Contribution margin (final)
ค่าไช้า่าขคงที่ :-

กำไวก่อนเสียภาษี
กาษื ( $40 \%$ )
กำไรสุทั

|  | สืนล้า A | สินต้า B | ววม |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) |
| 1 | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
| รในการผลิต | 10,000 | 8,000 | 18,000 |
| margin (manufacturing) | 10,000 | 7,000 | 17,000 |
| ปรไนการขายและตำเนนการ | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
| margin (final) | 6,000 | 5,000 | 11,000 |

งลกระทบของภาษี่าไวชี่งมีกำไร
สุทริเบืนฐานต่อปริมาณการตลิต
ก่อนที่เมาจะพิจารณาถึงนโขบายกหห้ก้บ Contribution accounting สมควรที่เราจะไต้พิจารณา ถึงผลกวะทบของกาษ๋กำไรซึ่งใช้ กันอยู่ในบ้จจุบนต่อปริมากการ

ผลิดเสียก่อน ต้งที้ได้กล่าวไว้ ในตอนต้นว่า เพื่อเบึนการสนบสนุนให้ธุวกิจส่วนเอกซนขยาย ปริมาณ การผลิตส่นค้าหมือบริการ ที่คูณค่าต่อการ พ้ตนาเศรษริกิ และสกัดกันการลงทุนในการผลิต สันค้าหวือบริการที่ไม่ก่อ ให้เกิต ประโขชน์ในทางเศวษฐิกิ วัฐ

อาจจะใช้นโขบายภาษีเบึ่นเค่อง มือในการบรรลุเบ้าหมาข โดย การกำหนตอัตราภาษ๋กำไรไว้ต่า ส้าหรับกาวผลิตสันค้าประเภทแวก และอัตราสูงสำหรับกาวผลิตสินค้า ประเกทหลัง อย่างไวก็ด กาษืกำไร ชิงใช้ flat rate และมีกำไรสุทธ ก่อนเสียภาษีเบึนฐานที่ใช้กันอยู่

ทั่ๆ ไปนน อาจจะไม่มีผลไน การเพมหว้อลดปวิมาณ การ ผลิต ของถุวกิขส่วนเอกชนในระยะ ส้น (short-run) หากบริษทถุวกิจยิต 1 ถอ traditional view ทางเศรย ศาสตร คิอมืความมุ่งะเมายทิ่จะ ทำก่าไว ใหมากที่สด (profit maximization) ทงนเพราะกาษกำไร

ตังกล่าวะะมี่กักษณะคล้ายก้บ กาษ่งินก้อน (fum-sum taxes) \& 4 , , * , ซงทะมผลกมะทบต่อค่าไข้ข่ายคง กี่ (fixed costs) และค่าใั้จ่าย เนล่ยต่อหน่วบ (average costs) แต่ขะไม่มื่ลกระาบต่อ marginal cost ของบรษที่อุรกาข

แสนก พที่ ะ

เพื่อความสะตวกไนการวิเคราะท์ เราขอสมมต่า บวยยท
 ถุรกจาเรากาลงพอารณาอยูนตาเนนการอยู่ตลอดทม่การแข่งข้ง อย่างสมบูรณ์ (perfect competition market) และคึ่ยบร่หารขอร つ~ 4 บรษทนนมเหตุผล(rational) และ มัวัคกุปวะ สงคที่จะทำกำไรไท้ บรัท บรษททุวกขมากทสุด


เนื่องขากเบึนบริษ้ทถุวกิจใน ตลาดแข่งข้นสมบูวณ์ ความต้อง การ (demand) ในส้นค้าของบริยทท จะมีความยิตหยุ่นอย่างสมบูงณ์ ฉะ $\stackrel{้}{\text { นน }}$ average revenua (AR) จิง เท่ากับ marginal revenue (MR) และมี function เบึนเส้นตรง ฆนานกับแกนนอนของเเผนกาพ ต้นทุนถัวเฉยล่ (average cost) ในการผลิต คือ เส้น $A C$ เพื่อ ทำกำไรให้มากทสุด บรับททุรกข จะผลิตสันค้าที่จุด $Q_{0}$ ซึ่บึ่นจุด

ท $\mathrm{MR}=\mathrm{MC}$ และการขาขสันค้า โนราคา $P_{0}$ กำไวของบริบ้ท คือ พนทส่เหลิขมผ้นผา $P_{0} S B_{0} A_{0}$ สมมต่า รัฐเก็บกาษกำไรจาก บรับทา ผลของกาษีะะำให้ต้น
 १ห้เส้น $A C$ ขยบสูงขนไปท $A C_{1}$ แต่ MC ย้งคงที่เพวาะกาษคกาไรไม่ มืผลกระทบต่อ marginal cost

น บน บรับัทย้งคงดำรงระตับการ ผลิตที่ $Q_{0}$ ตามเต่มแต่กำไรทบระ้ท ถุวกิจได้บขะ จะต น้อย ลงคงเหลือ

เท่ากับพนที่ส่เหล่ยมผืนผ้ $P_{0} S$ BI Al จากการว่เคราะห์่งาจะเห็น ว่ากาษ่กีาไรไม่มืผลกระทบต่อ ระตับการผลิต ของบริทท่รุกิจใน ระขะสั้น (short-run) แต่วะขะ ขาว (long - run) 亗งนานพอที่จ ให้บร้ษททุรกิจลดหร่อขขายเครอง จักร และอุปกรถ์การผลิต (scale of plant) และบรยทั่รุรกิขใหม่ มืโอกาสเข้ามาตำเนนกิิการใน ตลาตหรอบริษททุวกิจทม่อยู่เดิม ห้นไปประกอบกิจการาางอน ก1ษ
 Ltd., 1971) pp. 45-51 : M. Krxyzaniak and R.A. Musgrave, The. Shifting of the Corporation Income Tax it R.W. Houg thion (ed), Publ Finance (Baltimore: Penguin Books Ltd., 1970). pp. 429. 51 : John F. Due, Government Finance: An Economie Analysis (Homewood, Ille Richard D. Irwln, Inc., 1957) pp. 232-44.

## กำไรจะมีผลต่อระดับการผลิตของ บระหัทธุรกิจ

## ตลกระ ทบของภาษีกำไร ชึ่งมี Contribation Margin เyึuฐาน ต่อปวิมาณการตลิต

ค
ควาวนเราลองมาพจจารณาดู ว่า หากรัฐบลเก็บภาษ่กำไร โดย มี contribution margin เบึนฐาน กาษีแทนภาษีกำไรซึ่งมีำไรสุะั เบึนฐาน จะมีผลกระทบต่อระด้บ การผลิตของบริษัทธุรกิจในต้ว อย่างของเราหรื่อไม่อย่างใด
เมื่อมฐบาลเก็บภาษีกำไรจาก contribution margin ของบริษัท
 กาษือนนีจะแปรผ้ไไกับจำนวน กางผลิต ผลกีคือ จะทำให้ marginal cost ของกาวพลิตสูงขน

น้น เส้น MC จะขยับข้นไปส่ $\mathrm{MC}_{1}$ และเนองจากต้นทุนเฉลีย ของการผลิตสุงข้น้วยเส้น $A C$ ก็จะข้นไปสู่ ACI เพื่อำกำไรให้ i มากทสุตlน สถานการถเขนน บริษ้ทงะ ลดปริมาณ การผลิตลงมา ที่ $Q_{1}$ ซึ่ marginal cost อันใหม่ $\left(M C_{\perp}\right)$ เท่ากับ marginal revenue (MR) บริษัคงงขายสันค้าในราคา $P_{0}$ ตเมเติม แต่กำไรของบริษท จะลตลงเหลือเท่าก้บที $\mathrm{P}_{0} \mathrm{~S}_{1} \mathrm{~B}_{1}$ $A_{1}$

การว่เคราะห์ของเราแสตงให้ เห็นว่า กามเก็บภาษี่กำไรจาก

contribution margin ของบริษท ถุวกิจ จะมีผลให้บวิษททุวกิจต้อง ปรับระดับการผลิตสันค้าและบริการในระยะสั้น (short run) ฉะ と 4 + 4 นนการทจะใช้โยบายภาษเพอ ส่งเสร่มการผลิตสินค้าที่มิคุณค่า ต่อเศวษฐกิจ หรือลดการผลิต สันค้าที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐิกิจ จะมีผลอย่างรวดเร็ว ถ้าหากรัฐจะ เปลี้นการใช้ฐานภาษ๋กำไรจาก กำไรสุทธิมาสู่ contribution margin

Contribution margin taxes มีส่วนคล้ายกาษคณณค่าเพื่ม (value added taxes) ซึงได้มีการสนใจ และออกความเห็น สนับสนนให้

ประเทศกำลังพ้ตนาน์ามาไช้แทน กาษำำไรและ turnover taxes เพราะมีความชุ่งยากไนการบวิหาร - y , 12 - 4 モ จ้ดเก็บนอยกวา แตราษทงสอง
 นกไมเหมอนกนทเดยว ภาษคุณ ค่าเพม่มเก็บจากคณค่าที่บวิห้ทธรกิจ
 กอใหเกิดขนเพมเตมแกกผลิตก้ะ หวอบรัการ ซึ่งเท่ากับผลวะหว่าง รายได้สึ่งเกิด จากการขายสินค้า กับค่าใช้จ่ายในการจัดซูอวัดถุติบ อุปกวน์หวือบวิกามจากบวิษ้ทถุวกิ่ อี่น ๆ แต่สำหรับ contribution margin taxes นน น น ก็่บจากผลต่าง ระหว่างรายได้ในการขาย สันค้า กับค่าไช้จ่ายผนแปร ในการผลิต จำหน่าย และดำเนินการ ขึ่งค่า
${ }^{12}$ Robert B. Bangs, Financing Economic Development: Fiscal Policyfor Emerging countries (Chicago: The University of *go Press,1968), pp. 136-37; Richard A.Musgrave, Fiscal Spstems (New Haven, Connecticut: Yale UniversityPress, 1969), 205-206 : Joseph A. Pechman, Federal Ta Poiicy (Washington, D.C. : The Brookingsinstitution, 1971), pp. 161-67.

9 5 年
去 z，vi 4． 4



 เช่บ ค่แหงงบแบน้นค้ม

## แทสฺฺุ

 บบทumixał่（tree enterpise）





を ้ ค เ



ในการพ้ตเนาเศรษูกิจของประ－
 โม่มี่บทบทโโยยดงงในกรงผล่า














การลงทุนและการผลิตเพมขน แต่นโยบายบ้ญชิชางอย่างก็่อาจ จะ ลตผลกระทบของกาบิตังกล่าว ลง ฉะนน ในการพจารณานโข－ บายและโครงสร้างกาม่สำทรบ ประเทศทม่กำลังพ้ตนา จึงเบึน การจ่าเบึนที่จะต้องพิจารณเถิง ความส้มพ้นธ์ระหว่างนโยบาย ภาษิและนโย่บาขบ้ดูชิควบคุ่ก้น ไปด้วย．


# TRANS＿OCEAN SUPPLIERS（THAI）Ltd．Part． 

42 Surawong Road，1st Floor，Dinakara Building
P．O．Box 299，Bangkok．Tel．35705， 36847
Telex：TRAOCEAN TH2865 Cable：TRANOCEAN BANGKOK．
Buying and export representatives：
Thailand Beans of all kinds．
Thailand Canned Pineapple，Young Sweet Corn．
Thailand Canvas Shoes，Slippers．
Thailand Frozen Seafood Products．
Thailand Rubber Rss \＃2，3，4，and 5.
Thailand Rubber Bands and Tubings．
Thailand Ready made garments
Thailand Textile Fabrics of all descriptions
with Curtain upholstery fabrics．
Thailand Timbers，Logs and Parquet Floorings．


Behold how good and how pleasant
it is for brethren to dwell together in unity


COIIEGE DAY 74



MCa Vutaknike Vijeto

Ma4 Hanida Fongpostimont
14. Thases Sinipanishpeng

Whs Duangta Musunthotnsity

Me. Matpent Intataphaiste

Hisas auphat Soltat

到is Tuaneeyt Fsthiminant


Mide Sapt Subthlutiya

Hes Apepun Paptrtassee

Mess Vupadee Sieppathanntoe


MLat Vilaute Pingpoastert


Heat Slade Henchate

Miss Vataines Seponvatota


MLss Onasa Tangtonevakpon


Mr. Aeviaty Knsitappoth
Mas Plgahenya Najateja


Bis Batcipotn Cheichatienstitint


Has Vamafal Litiedechash


Hiss Sapove Tretipgoivatpotr


Whas Kanchanat Senathan


Mr. Sinis Chantangpumst


Miss Pannze Bintean


Ht. Shumindt Memitipelul


Misa Suner Laonsesiod


Mr. Atan Preysexgngas

Misa Paviter Fetrosengal

ilit. Rielai Lomstreveravet


His Nignutdee Sirivanjusati
Has Manvenat Nimfase

Mis Oneral Thusturehestiount

Hias Stiptephed Chatahunai



Miss Weranaj Mankfaythond

Un. Matelep Aanstachate


May Sumpet Siat Bie

Miss Ratant Toutusphpliat?


Mis chtee Ruthutnatiog

Mas Wisha Thanapetepost


3t. Thienchat Chutonegteahut

Mise Kasenil Thengeiriphaisate



Wisi Rapelat Pitabuetchera

Miss Matpuet Thanakitchatu


Hiss Janalai. Petrater

Mas Sadeneginte Monetatiseadhate


Wis Rutchatee FenLtauthevathanting

Wh. Vene Pattanagof
Mas Renjener Tan


BCA Mewthitat Aethenyper

It. Somtoth Chuntomsapeschad



Hif, Clifint Eathaninfentie


Ht. Mawit Senhahumont

Mt. Suraphet Phungphat
Hit. Beontent Chuvecienepors


Mt. Chalont Wokgnticharalal
ifh, Vanasal Enetchotires

Ht. Masat Patantrutush

3h. Shuahar Kantot

Wr. Chatohai Chimenta


Wilas Tasente Vatinajternent

Mr. Wattotachal. Poouahut
We. Atiboen Wariomatinatiment!




肘. Sanet Lapkat-Ehatin

Hisu Clailai Sengimegetm

Hila Kantregaut Rmanathupatif


Hit. Sochent Isworkura Ma Ayuthis
Misa Kessadat Udomphan

Hh. Chetchal Chamsutesichahut



Wis Watee Verachaifanahore


Misu Soenganam Ruhyst


Mist Suaitance Stethaporn


Mr. Satachad Setrumeichpitat


Hilus Chintinat Tenadetratul


HCa4 Mutehizut Shasadodione


Mr. Prapeuth Tiptipatent


Mas Pazere Pongthengpoon


Misu Sulsutee Bocililithut


Nt, Annep Kenchacatimeweg


Whas Liju Sar Tang
Hist Pachave Vathnomente.


Hh, Fresong Hospipitumbentsat: Miau Onanck Songrejitati;


Hiss Heesevt Subsnatesuet

## West Kingbath Sat Tien

Misu Mestana Chantionechastausty


Wiss Butaba Fotavat:

Misa Siriovitn Shulkerevethana Mas Nengmuch Sitngneveedrngt

Mias Partiphe Kuturttinnsak
Hisa Audehata Chenathim-rpate


MLas Rattlbater Kingtabn

Mr. Jatheng Iusatageisil


## Hisu Matimen Letserid

Mr. Prachatan srichanta

Whas Selantee Kesapradiat


Mt. Athiant Jikatayppongle



Mia4 Shanya Firigmettatut

Hies Dasteree Mipmplinctavaril




Whan Cheurpis Stiumotiech



Wh. Viant Saundide



Wiss Sunce Mongsarhitposig
ins. Lete Lestplibeen

Mist Nattibt Suththtadty


Niss Danance Jinachaternuengsa
Misa Wenthatie Viriymyumatove

Hit. Sontist Taxtatianet
M.L. Sunitaya Jombatual

Mit. Phafid Mipportim


Mn. Semtaty Chat


Has Wehtipus Katijaisants



Mt. Sarguen Suttipenplaresai
Mh. Sthapetn Parpattatahut
Miss Mitapat Theingtute

Mt. Sabasen Suthurbush

Mr. Chartolar Sahonbtai

He. Bopnehad Oegpipattanatul

Hx. Tengchal Manausaeplul


Mr. Chatphong Bumeneaknst
ïl. Fonate Suphahatombut

Mas Vonaphat Pï/patanatultavitkite


Niss Patent levonahatiat

He, Ruiliadt Melahatadeeron



Ht. Somak Snivichitoriven
iisu Phannet Ancletjanetiant


Us. Bondinthas Ka Kecatit
Ifs, Viehit vilultsteth


Mt. kindy Thamentutchad.


坏. Levtrit Tanghesahit


Her. Jefed Sexaptape


Mias Kipapoter Stawaent


Must Panter Vougtaltelent


Ath. Thachal Chitpetantpnaitut


Mr. Waut chitenate

# SOPFOnORE 




Mt. Vichai Vongchairi
Mr. Kateon Vacharasirithen

Misa Sirishye Vongtanachat
Hiss Sumatee Ananthothan
MLss Panida Chiatanaiponich
Mt. Paisal Toesinat

Miss Mancenard Kavnance
Miss Ponantree Chatktrimonhol
Hiss Umporn Tangkaharn
Mt. Songdej Tansutat
Hr. Natin Seichavia

Mr. Vituch Ratanametachat
Mr. Prakif Derpruegsa
Mr. Phakob Derpruegsa
Mr. Worapoch Auachinda
Mn. Chainat Hesetrathe
Mr. Virat Seanghan


Miss Perpida Stiyongtuckanta Miss Nongtuct Sujillapongsin Miss Wattonat Tavichai Ness Sirimatn Thitapigusah

Mr. Suphat Atwnanondchai
Mt. Vichal Parnitcharnlearnt
Mr. Voravit Kitivangnangkul
Mr. Jiraust Tatiyartana
Me. Somsat Stapornitul
Mt. Kietchat Jivespong

Miss Vorance Maturestatul
Miss Saturtata Visansamat
Hiss Piyasuda Pajareya
Miss Intira Chaiprasit
Miss Varida Twnganitansook

Miss Yongjion S. Bang
Miss Rushdaport Chumtermporpone
Miss Augrkie Sopirporrraksa
Miss Thiranat Vongsuverlirs



Hr. Kasen Nithasanchatukut
Mr. Chatatpeng Singhasahpahdi


Mr. Aungone Tretipgaivalporn
Mr. Pansak Chutchombul
Mr. Anornvut Harutiat


Miss Rasana Netipheti
Miss Nitaya Ketariroot


Mr. Morhinder Singh Srinatula
Mt. Sakda Phoolvitthayakif



Mt. Phalloph Santtrphant


Mr. Shet Chinditsantisatul
Mr. Phothiphong Burtuewong
M. Vonachat Sattaritanan

3n. Nava Vidhaytphatedht
Mr. Monghot Satisnetun
Mr. Phatana Chateetul
Mr. Virat Limijgatul
Mn. Piya Chanoerpao
M. Kasen Lumianttianq

Miss Oitip Liengudom
Mlss Porrpimon Vorakulterd Mlss Warna Arehasaterhs
Mr. Chatee Sirivechaport
Wr. Subkajoti Anghas warresiri
Mr. Honchat Tankavetenapibul
M. Sutachal Techastisutko


Mr. Phaibut Kanokvadhunawarn

Mr. Thanporn Chitarawinol
Mr. Vichien Chatnithikul.
Mt. Vivat Genatit


Mr. Krienguidya Chlachandraphengs
$-$


Niss Naviaport Uatr-muang
Miss Vena Trehamel
Hiss Thasanee Aguttaka
Miss Rachanee Suvanarat

Mt. Kumpee Chongturakit
Niss Chuphan Terntanan
Niss Thantauan Thanasumakit

Mt. Letson Olantauth that
Mr. Narin Sni Natula


Mess Suvance Tanasombatown Miss Vannipa Pusajarghul Miss Prance Jaturasangpairote Miss Jantana Laonoonchai

Miss Unaiouth Vanamettinnavig Miss Vallapa Rangsrucongse
Mr. Tan Telk Yín
Miss Sumontut Tanglachatoen
Miss Ladivitn Atwethanaker

Miss Vantana Chatnsirisaksakut Miss Tivanul Smitavei Miss Praphtsonn Potisaratana
Miss Autaiat Lerttumnap
Miss Krongbeave Chityart Miss Narumon Chiramongbol

Mr. Surak Techasrisute
In. Sunat Singhasa
Hr. Banditt Ingsahultwigruang
Hr. Jate Jinmantakit
Itt. Pipat Kernfonatpotr


Mt, Verasak Maresatic
Hh, Sirivena kergounthom
ith. Chengcilit Satumsiri

Mr. Chukriet Chaikitrenton
Ith. Chuchant Techapoonpol
Mr. Sopon Pratsantul
Mr. Choogiat Terasilphat

Mt. Anucha Kigelnatyothin
Mr. Vichier Jenstitvong
Mr. Sunthatn Vashirahdvit

Mr. Visan Tantisumethit
Its. Jumphat Thitivongse
Mt. Chattura Phengtumesakul
Ht. Phairot Apisubsiribul


Miss Phoruthip Gohkratul Miss Phantipa Inthasiripinol

Miss Vipapotn Chandeumthanaporn
Miss Prance Suraptasit
Miss Vilai Maholarntif
Miss Nopharat Poositranusont
Miss Wanee Laelugsaraleard
Miss Sasiaun Labthavikul

Miss Arwice Cheananatya
Miss Waraporn Shotigultanachal
Miss Suphasel Sutanadiant

Hiss Voranut Chintapitak

Niss Siripluan Sudchaitham Miss Suchadit Rungrojvitajakul Miss Pratee Pongthengpoen

Miss Dhance Arungantant
Miss Lamoon Thepchatern
Hiss Suchitra Hansabul
Miss Prapaisui Thaiuuttanasanadi


Miss Vilaioun Chuenburtursook
Miss Nittayaporn Phulpholphot Miss Nareetut Thumntnochit Miss Varapotn Kosulvatana Miss Ganogsí Hanbunjutd

Miss Utoomphern Kcunkotn
Hiss Oravatn Srivanjeng
Mess Orrapin Sriprajittichai

Mr. Songthan Sutilyapananon
Mr. Somchat Uloranisarahul
Mr. Paisal Asavarpitrom


Mr. Rurgrot Libolviratana


Mr. Wlohaphote Rantsoot
Mr. Visut Imohanameit
Mr. Somchati Dangtubtin
Mt. Patsonut Kampitakent
Me. Stritaj Serinemgse

Miss Ponviapa Kriengsantikut Miss Puntipa Jathuthipkuntron

Miss Sucheeda Loahasuvattanakul Miss Ruchance Leelaninamon
Miss Jintant Latipanya
Miss Pauinee Rovituanif
Miss Usance Vaniountanathamong


Miss İetana Chaimahaveng Miss Natince Pisalanghul Miss Pojaree Butaphacheep
Mess Nataya Ouivirach
Miss Nuansri Sormphiphatphong
Miss Kulathee Mitnhachotnkiat
Miss Nurtana Amotrvaraudomde $j$


Wh. Kritalhep Tatanandana
Mr. Wisuit Jongtangpiti


Mr. Sutasalt Niyontham
Mn. Sombat Sarghitundationa
Mr. Vitat Pilaisomboon

Mr. Prlyajati Hetrahul
Hr. Kalachant Khunapinya
H. Kitti Rumgpirijade $j$

Mr. Mawng Lat

Mr. Manoch Tetmatanahut
Mr. Boonying Keossiand


ASSUMPTION RUSINESS ADMIAISIRATION colllge libidahy

Mt. Tong Teo
M. Nopadon Sanguankeo


Wh. Aekapoong Suvattinno
Mt. Worachit Meharestumkut
Mr. Suvet Euat-Mree-Mit
H. Saket Koobutat
M. Rangson Mitiurnakul

Ht. Surphan Yingcharven
Mr. O-Ran Tantitham
Mt. Mithal Mongchaibastem
Hh. Anusorn Praisontarangkul

Mr. Chukeart Anuttarangul Mr. Vivat Kittiphongkosol
Mr. Hanas Vichitvonj
Mr. Suphonnchai Jitima
Mr. Pasamn Chewaputht
Mt. Rach Thonguanit
Mr. Prichit Kijbamtung


Mt. Chitasah Maniong M. Prasot Tongteung Mrs Vibul NLyomaithan
Mt. Chatratong Slrisinghol Mt. Victit Ronghaptance. Ht. Voradej Trivurlit
Mr. Vichat Bustatheptul

Mr. Sitdhirak Sutanthavong

## กางเบ็นūกธฺรก̄จ

 ที่บ่ควานธับผ̄ดงอบ
## ఁ่อสังค


เบ้าหมาขของการคึกษาในขน 4 a 4 อดมศิกตา ก็เพอจะเวียนจบแล้ว น่ำเอาความรูต่ง ๆ ทร่าเวยนมา ไปวับใช้สังคม เพือประโยขนี ของคนส่วนววม

เราเคขถูกเสียมสอนว่า ให้ เรยนเก่ง เมื่อออกไปที่งานแล้ว จะได้าเงินมาก อาชืพที่หาเงนน ตต้มากทสุตกคค กี่อาวปวะกอบ กุกิจนั่นเอง
a $4+4$. เงนนน เบนสสงทน่ามาแลก เปลียนสันค้า เพ่อกามอุปโภคบรีโภคได้ แค่เราต้องหาเงนโดขว๋๋ 4 ทชอบ ไม่ไสสร้ทกวบบสุขของ เราอยู่บนกองทุกข์ยากของคน อัน

เวาเว่ยนหล้กวขาต่าง ๆ ใน การบรนาร ถุวกิจ มาก พอ สมควร แล้ว เราเรยนวูว้รากามตลาต วิษา บ้ญิ วข วขากาวคล้ง วขากามผลิต วขาการคาระหว่างประเทก ที่ ที หลักเทมษ มศศาสตร์มาพอสมควร บตน ถิ ถึงเวลาแล้วที่เราขะพสุจน ต้วเองว่า กิ่งที่วนรยขนมา จะเอา ไปไช้ในการสร้างสรรค่ ส้งคมได้ อย่างไร

ในขณะที่เราร่าเปยนอยู่ เรา เคยวาตกาพว่า เวลาเราเร์ยมจบ แล้ว จะออกไปรับไช้ส้งคมอย่าง Iร แต่สังคมกายนอกนน มน
 เามอนอยางทเราใผผนอยู่ทรอไม่ มันสลับซับข้อนมากกว่า วซาที่ เวาเรยนในหองเวยนมาก เราจำ ต้องนึ่าวษาที่เรา เรียนมา ไป ประยุกต่กับสภาพของสังคม กาวถอด เอาความร้จากหน้งส่อเว่ยนท้ง้น ออกไปใชนน ย่อมต้องประสกบ บैฏหาต่าง ๆ นาๆ

กาข ใต้วรบบเศรษฐกิจเสรี นยมทเม่อง ไทย ใซ้อยู่ ในขณะม รัฐบาลไม่มมบบบาทในกาววางแผน เศรมฐกิจส่วนกลาง ถิงขะมึกไม่ สามารถไข้บงค้บ กับผู้ ประ กอบ ถุวกิจได้ เพวาะกายใต้ระบบ เศวษมิกิง ต้องปล่อยไหผู้วะ กอบการทำตามใจขอบ รับาลม การควบคุมตามกฎทหมาบข้งเล็ก vอยเที่ นอยเท่านน

ใคร ใกร่ คา ค้า ใกวงะ ทำอะไรกี้ด้ จะทำอย่างไวกไต้ ตามหล้กเศวษฐศาสตร่ เ2า ย่อม รู

## Us:ajค̣ sssu

ว่า กามกระทำในส่วนใดส่วน หนงไนระบบเศวะรกิจ ย่อมส่ง ผลกระทบกระเทีอนถิงส่วนอิ ๆ ไนระบบเศรษฐกิสส่วนรวม ทง ทางบวกและทางลบ เพื้อนบางคนอาจไป ช่วยพ่อ แม่ที่งงานในร้าน ไปจั้ดการถุวกิจ ของครอบคร้ว และเพื่อนบางคน อาจไปเบึนลูกข้างเขา เพอกา ประสบกามณ์บาง เพอหวังไต่เต้า ข้นไปทละขขนบ้า บางคนอาขไป al
เบึนพน้กงานขาย เพราะกามขาย สันคา ข่อมไต้วับประสบการณ์ ในกางพบปะกับบุคคล ต่างอาขึพ ต่างมกักย แางคนที่ขอบทำงาม กายใน อาจไปเบึ้นพน้กจานบเมชิ เบึนเสมยนงานในบวิ่ทัท ใน จนาคาร ศลฯ แต่จุตมุ่งคมาขของ ทุกคน ย่อมตองการอาความรูที่ ร้าเรยนมาไชั่ใต้เบึนปวะโยชน อะไมี่
อะไวเบืนส่งทเราควรทา อะ ไวเบึ้นสี่งทเงาไม่ควรท่า เราขะ ต้องย์ตทล้กการไว้แยกใทถูก ขอ
 สุ่สังคมส่วนรวม อย่าใท้้นเกิต

ผลเสียมสุ่สุ่วนววม ควมมุุน้น เบึนดาบสองกม ถ้าใช้กุกตางะะ เบึนปปะโชชน์ ก้าใช้พดดางจะทำ าห้คนอี่นเต๋อดว้อน

เรพองดูสกาพเศรมฐ กิงใน สาษาตาง 9

ขอให้เรมาเเมม ต้น ๆน ภาค
เกหดรกวมม เพาะะประเทศไดย เบ็นปปรเทศกสิกงมม ปไะชากร ส่วนใหอู่ยยุ่ในอาชิพเกหกวกวมม 1.
 บงคนอาจดู ถุกว่ากามกเหตว น้น คนทำงานเบื่นพวกชาวนาที่เต้อย ไม่มิความุ้ว แต่เมงะต้องมู้ว่า ข้าว ที่เมกินอยุ่ทุกว้น ที่ที่าให้เมเค่บ โดน้น พลิ่กขึ้นมาขากหยาตเหง่อ ของชาวนา ถ้ามม่มิชรวนพู้ผลิต ข้าวให้เวกินแล้ว เรจะมีชิว่ดอบู่
 ควมมบ็นอยุ่ของชาวนาบึ้นอย่ง $\eta_{ร}$ พวกเขเบืนแประขากรส่วน ใหญ่ที่นลลิตข้วใน้กบส่วนน้อยบริ โกกแล้ว แต่ต้วเขเองกลับต้อง อดอยากทัวโหย ที้นกีเพามร่ามี่ พ่อค้คนกลาง มินยยบนหน้าเลิอด －い れ มเจาพต่น คอยสูแล้อดคทากชาว นาอย่างเลือดเยื่นที่สุต ถิงมม้สัน ค้ากามเกหตร เช่น ข้าว จะมีูู้้ ผลิมมากวยย และหู้บริโภคมาก ภย ตเม หล้ก เศวบมี ศาสต่ง เสว๋ นิขม แต่กวามเบึน ทวิงแล้ว เศวมููศสต่เสรินิบมน เบืน แบทท่ไม่สมมุรั์ มันเบิ่ดหน ตงให้ เกิด อำนาง ผุกขาด ขึ่มมา

มผู้ผลิตจำนวนมาก และผู้บริโกค จับวนมากษงรง แด่านร่วงกลาง นั้ ถูกผูกขาดโตยกลุ่มพ่อค้ากน กลาง พ่อค้าขขสส่ง ขขะปลีก และพ่อก้าส่ง ออก เพ่ยง หยิบมีอ เดียว พวกเขาพยยยามกดให้ผล
 และพยายามหานน ตางสร้งสกา． นะกาวณ์ขขยให้ผู้ บวิไกคใน ราคา สูง เพื่ตัวเองะะได้ต้กตตวงเอา พลประโบชน์ไส่กระเ่า

เรหหนมมดู การ พลิดใน ต้น ถุศสาหกวมมบ้ง กาวแลิตอุด－


สาหกรมมกงแบ่งออกเบึน 3 ประ เภทใหข่า ค คือ

1．ประ เกท จำเบ้น กับ การ ครองชพ

2．ประเกาสินค้าขึ ฟื
กนคาพมเพอย
3．ประเกทสสนก้าพี้งเพ้อ สินค้าจำเบ็นกับการครองชิพ $\stackrel{\text { น }}{\text { น เบี่นปวะเภทบัจจัย } 4 \text { ตลอด }}$ จนบ้จจัยในการตลิต เช่น 单ย ยา भาแมลง และเครองจักรเครอง

มี่ท ไช้านกามผลิตสินค้าอตสาห－ กงมมด้วย สินค้าประเกททุ่มเพือย
 ไม่ม่กได้ แต่มี่อประชาชนมี วาย้ $\frac{1}{4}$ ง at＊ วายใตเพมขนแลว กมความจิา เบ่น อย่างเซ่นเควองไฟข้ เส่อ $\geqslant \rightarrow 4$
ผาชนทด อาหามวาง ยาบีารุง ศลฯ $\uparrow \quad, \quad$－$\quad$ ， ทบอกวาพุมเพอยนน อาขพม
 เพอยตอคนทมราย่ต้ต่า แตกเบน สังจำเบึนต่อคนามม่วายใด้สง สิน ค้าประเกาทพง ง้พอนน ไต้แก่พวก
 ตูเยน เครองปรบอากาศ เครอง ตบแต่งหวูหวาในบานเว่อนเบนต้น ซึงไม่มีความจำเบึนเลขสำหรับคน ทั่ ๆ ไป ตราบเทาาที่ประฐาซน ย้ง้ตองร้ตเขีมข้ตอยู่ ถ้าเราเบึน ＊$\frac{1}{v} \uparrow$ น้กอุสาหกรวม เวากตองเล้อก ผลิตแต่ส่นค้าปรเภทแรกก่อน 4 － $4 \vee$ \＆ 4 เมอประชาชนมรายได้พมซน ม ความต้องการกับ สันค้าพ่มเพอย ซิงกายเบ็เสินค้าจำเบืน ค่อย วำกางสลิต ส่วนส่นคาพพงเพ้อ $4+10, ~-1, ~+$ จงม แต่าา ไห คน เกดต คา นยมา ผิต ๆ ทำใท้กนมคความคิดพุงเพ้อ นน้ เพราะไม่สามารถนำผลดิก่ เศ1ม มูิกัจส่วนววม เราไม่ควร ผลิตเลย อย่ากิตเอาแต่าด้อย่าง เดิยว ในการปไะกอบอาชีพอุก－ สาหกรวม เราย้งต้องคำนิงถิงผ้ ไข้แรงงาน ที่เบึ้ ผู้เปลั่ยน แปลง มูลค่าว้ตกุตบมาเบึ่น สนคค่า สาเรง วปท้วย เราขะต้องได้แมงงนนน
 มรวตตยู่ติกนติ จะไต้เพมผล

ผลิดให้เรา เราย้งควรหาทางผลิต ทกวัตถุติบที่สามารถผลิดข้นภาย ไบประเทศ ไม่ควรช่วยเหลือชาว ต่างชาต่เข้ามา กอบโกยผลประโขซน์จากเพื่อนร่วมชาติ เพื่อหวัง กำไวใส่กระเป่าเราแต่ถ่ายเดียว

การค้าระหว่างประเทศนั้นคง แยก ประเภท ได้เหมือน กับ การ ผลิตใน สาขาอตสาห กรรม ที่ ไม่ เหมือนก็่อยู่ที่ทำการ ส่ง ออก และนำข้าเท่านนเอง ในต้านส่ง สุนค้าออกนั้น เราต้องพยายาม ศึกษาทลาดต่างประเทศ ดุความ ต้องการของเขา แนะนำส่งเสวม ไท้ผุ้ผลิดของเราปรับปรุง กาวผลิต ปรับปรุงคุณภาพ ส่งเสวิมกามส่ง ออก เพื่อหาเงินตวาเข้าประเทศ ส่วนการสั่งสินค้าเข้านั้น เราต้อง สั่งแต่ประเภทที่าเบึ่น ที่ไม่สามารณผลิดได้กายในประเทศงงิงๆ อย่าสั่งวกกี่ฟุมมเพื้อยและพุ้งเพ้อ เข้ามามอมเมาปปรชาชน ซึ่งจะ นำพลเสียหยยมสู่เศวมริกิจส่วน ววม เราจะต้องค้นหนแหล่งผลิต ต่างประเทศที่ถูก ๆ เพื่อช่วยกัน ประหยัตเงินตวาต่างประเทศ

ส่วนในด้านบริการนั้ คง แบ่งออกได้สาม ประเภทเหมีอน กันคือ

1. บริการประ เกทสาธเรถูปโกค
2. บริการประเภทจำเบึ่นต่อ ชิวิตของประชาชน
3. บวิาวประเกทไม่ จำเบืน

เลข ซ้าย้งนำผลเสียมาสุ่เศรมฐูกิจ ทำให้สังคมเสื่อมโทมมเส๋ยอิก

บวิการสาธารณูปโกคน้นเช่น กามเดินรถเมล์ กาวผลิตไฟพ้า กาวผลิตน้ำปวะปา กาวขนส่งทาง บก ทางเรือ และทางอากาศ การ รถไฟ ศลข ถ้เมเข้าไปปประกอบ กาแล้ว เรจะต้องถีอเอาการใด้ บริการต่อประชาชนเบึนหล้ก ไม่ ใช่เอาแต่กำไรอย่างเดียว ประเภทจำเบึ่นต่อชิวิตของ ประชาชน น้ ได้แก่บวิกาวจนาคาร และ สถาบ้นการเงนอิน ๆ ที่เบี่นแหล่ง ระตมงินจากส่วนที่ออม ไป กุ้ให้กับส่วนที่ต้องกาวเงิน เราจะ ต้องตูว่ว ผูกู้นเนเขาจะไปทำอะไร ถ้เขากู้ไป สร้าง แหล่งอบาย มุข เพือมอมเมาประชาชนแล้ว หรือ ไปกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร เรา ก็ไม่ควรกุ้ให้เขา ไม่ว่าเขาจะ ขอมจ่ายค่าตอกเบียสูงเพืองได ถ้า หากขก้าไป ${ }^{4}$ ** หากเขากูไปเพอเพมผลผลต เพอ นำผลประโขขน์มาสู่เศวษฐกิจใน
ส่วนรวมแล้ว เากํ์ควรสน้บสนุน อย่างเต็มที่ การประกันกัขกี่เบึ่น กิจการอีกประเกหหนึ่งที่ให้บวิการ กับประขาขน เมื่อประชาชนได้ วักวามเสียหายจริงๆ เราะะต้อง จ่าชชดเชยโดยติ อย่าไปเบี้ว เขาเพื่อหวังกำไวมาก ๆ เท่านน เอง กาวค้าปลิกค้าส่ง กี่เบื้บบรการส่วนหนึ่ง เราจะต้องไม่เอารัด เอเปปริยบทังผู้ลลิดและผู้ข้อ เรา

จะต้องตั้งราคามาตวมานไว้ อย่า ไปหลอกขา อย่าไปโกงเขา เมา ควรคิตกำไมเพืยงแค่ค่าบริกามเท่า
 ศาลท ถ้าไม่เปลี่ยนมีอก็่เปลี่ขน ฉลากเพื่อขายในงาคาติกว่า แล้ว ข้งไปสว้าง สถา นะการณ์ ววมต่ว กันข้นราคาสินค้า หร๋อทำการกัก ตุนสินค้าเพื่เก็งกำไร เวาจะต้อง ช่วยกันอบรมพ่อค้ำทไม่มี่มวามร้ ไห้ำนึก ถิงความ รับผ่ด ขอบ ต่อ สังคม อย่าคิตเอาแต่กำไวถ่าย เดียว คนอิ่นฉิบหายช่างหัวมัน ส่วนบวิการ ปวะ เภทที่ไม่จำเบึ่น ${ }^{\text {น }}$ แไต้แก่ กัตตาคามแขนด้วน โรง แรม โสเภณิ ไนท์คล้บ โรงน์ ขา สถาน อาบ อบ นวด และ สดานที่บบ์่อบขนข่าง ${ }^{4}$ สถานวนมมยอบายมุขตาง ๆ ชง ล้วนแต่ สว้าง ความเสือมเสิย ให้ กับสังคม ยั่วยุให้เกิตอาซฎากรมม นิเบื้นประเรท บริกามาเ่เวา ไม่ควร ทำ และเรไม่ควงสน้บสนุนให้ เพื่อนไปทำต้วยกาง โมษแาแบบ โอ้อวดสรวพคุณ เข่น กามขายยา

[^4]

กล่วโดยสบุปกี่คีอ เมาะ
 4 เรยนมา เด้ เปรบ ใชสงกคม แัเน เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม - 19 เบึนส่วนหนึ่งของสังคมน้ เงาดะ ต้องมิ ความบบ ผิดชอบ ค่อสังกมม เวาจะต้องช่วยกัน สร้งสวมค์สส้. คมไห้เจิมูรุ่งเอิอง ให้ประพารน อยุ่ต่กินที้ เรจะต้องปฏูบติหน้า กี้ของเวให้กุกต้อง เรต้องร่วย กัแดิงสังมมไห้ เปลิ่ยนจทกสกาพ 1. ทเนเพะมมเบนสงคมนสวรงสวมค ขย่าให้สังคมกลิแแวไป.

# With The Compliments of 

 SIAM TEXTILE CHEMICAL CO.,LTD.
## S. 5 บริษัท สยามเทีกซ์ไทล์เคมี จำกัด

Factory Location:- Samuthprakarn


##  เซ゙บำ゚กษาไอ.ที.เอฟ.




 มมบุมลเแบบ



 ของเรา


#  

## 2510－2517

ในข้ 2516 และ 2517 ระตับ



 พบเบน 171.7 ในบ 2517 พละ
 ประเทก่าย ปลายเด์อนรันวาคม 2518 จาก 136.6 เทルขルเルル 176.9 ในข้ 2517 กล์ววข้ข่า ० क \＆\＆＊＊4 0คราเงนเพอซงวดจากตษแวาคา
 $20 \%$ และ ในये 2517 a円aงเลด ม่อย ค่อ ม่อัตรานึルข゙ค่อย趽ะมาม $15 \%$

ภาวะเงแเทอทเกิคษนๆน



 ใнม＂मว่อ＂ภาวะเงแเพอพก－




 ประล山มา ทษใッยามสจคราม และยาแสงข เคตุการมส่า＊${ }^{*}$ \＆व \＆～～ショ＊＊

.,$~ ง แ t \hbar อ$

## ตัวโanvลสรุปได้ดังนี้

1．การสลายตัวของรรบบ การเงินรรหว่างประเทต การค้า และกาวชำวะเง่นระหว่างประเทศ ในโลกเสรีต้งแต่หลังสงครามโลก เบ็นต้นมา ไต้อาศัยระบบการเงิน

 ข้อตกลงเบรตเตนวูตส์（Bretton－
woods Agreenment）โดยมิกเร จัดต้งกองทุนกามเงินระหว่างประ－
เทศ（International Monetary Funds－IMF）ทำหน้ที่ควบคุม

ดูแลการช์าระเงินระหว่างประเทศ － 14 －－－ และยดถอบองคำกับเงินดอลลาร สหรัฐ ฯ เบ็นทรัพย์สินที่ไซเบึน ทุนสำรอง แตุ่ติมทางกองทุน ศ


ได้กำหนตมากททองคำทางกเมไว้ว้ว 35 คอลลาม่ต่อหนึ่งออนช์ และ ปมะเทศสมาชิกอิน ๆ ก็จะกำหนด ก่าของเงินแต่ละสกุลตามอั้วา ตังกล่าวบื่นทหกาวไว้ว้บกบองทุน ฯ ระบบกามงินรหหว่างประเทศ ดังกล่วชึ่งประเทศต่งๆไดต้อาศัย ไช้มเบี่นเวลเกว่า 20 บี่ ได้เมม สละทตวลงเมื่อสหมัม ฯ ประกาศ ลคค่าของเงินตอลลาม่ร้อยละ 10 เมื่อเดิอนธันาวคม 2514 ในเวาา เดียวกันก็ปปะกาศหยดวบแลก ทองคำจากเลินตอลลเร่ชังรัมับาล อินถีออยุ่ ระบบกามงินตามข้อ ตกลงเบวดเคนวุดส์ได้สลายต้ว ลง เมือสหรูปประกาศลคค่าเงน ตอลลาร์เบึ่นกร้งที่สองเมอค้นบี 2516 ต่อมาประเทศตุดสาหกวมม
 และ ปไะเตศ กลุ่มตลาต่วมยยุโวป ได้ประกศศปล่อยให้เงินของประ－ เทศตบลอยต้ว และเลิกสนับ สนุนก่าของเงินตอลลาร์นนกลาด กามง่นระหว่งงประเทศ เมื่องะ－ บบกกมงินมะหว่างประเทคสละ ตัวลงไดยส์้นเชิงเช่นน้ ตฉาต กรเเงิมระห่างประเทศ จิงขาด วินัยและหลัเเกมท์ทีแน่นอนก่อ ให้เกิดกมเก็งกำไร ในกกมค้าทอง คำและเงินดาสกุลต่าง 9 ท่าให้ อัตาแลกเปลี่ยนของเงินสกุล สำค้มู ๆ เช่น เงินตอลลาร์ เงินปอนด์ เงินยนแถะเงินมาร์ก เขอมมัน เปลี่ยนแปลงข้นลงอยู่

บ่อย ๆ ในอัดากค่อนข้งสุง มาาา ทองกำในตลาตลอนตอนสุงกิง 145 ดอลลาร์ต่อออนข์ และเคย 4．4 4 ขนสุงสุตถกง 177 ตอลลาร เมอ ต้แด่อแมมายน 2517 นอกขาก น้ออักาตอกเบ้้ ในดลาตเงินส์า－ คัญ 9 ของโลกก์ได้เพิ่มข้นเบื่น ประรติการม์ ควพบบ้นบ่วนใบ ะะบบกเรเงินระหว่งงประเทศที่ เกิตข้นนี้ ย่อมเบึนบีจขัยสำคัฐ ประกรหนน่งที่ำําให้เกิตกาวะเงิน เพ้อ


2．การขาดแลลนยาหาร
 ผลินซัมยูพชชของโลกตกต่ามาก วะหว่างบีกมเมพะ ปลุก 2515 － 2516 เนิ่องทากลินพ้ำอกาศไม่ อำนวย ทำห้ผลผลิตตกต่ากว่า ผลผลิจของบีกเมเพะปปุดกก่อน ถิงงว้อยละ 1.7 โดยเลพาะพืช สำคัมฯ เช่น ข้าวลตลงกิงร้อย ละ 5 และข้วสาลิลดลงม้อยละ 2

นอกจากนน วัตถุติบอินๆก์เมม มีกมขาตนคลน เนืองหากคนไต้ ใช้ทวัพยากร ถวมมชาต่ในอักวบที่า สุงมากในระยเวลา $10-20$ บีที่
 ผลิต วัตุุตับดังกล่วก์์ดด้เพื่มข้น เว่อยๆวากาอาหานละวัตดุดิขไน ตลาตโลก จิงได้สุงข้นอย่ามมาก เฉพเะ ในกลุ่มประเทศ ตตตด่วมม ยุโรป วากาสินค้นกษตวไไ้เพื่ม ชิ่นกิงงอ้อยละ 45 กยยในที้ 2516

3．วิกุุการณ์น้ามัน ว． ${ }^{2}$ กดดกเมณ่นมมันระหว่งประเทศ 1－${ }^{2} 4$ ซงเกกดขนเมอเต่อนตุดากม 2516攵 เนองจากกลุ่มปมะเทผผู้ลิดนามมน ธาหับได้ใช้น้ำมันเบื่นอาุธาง เศวมรกิงนละกวมื่อง โจยได้ ทำการ ลดปริมาแแการผลินน้ามน้น านระยะหน่ง และในขแะเดิยว
 งเท่าตัวกยในระยะเวถาไม่กี่ ค是 เตอน กกงขนวเคานมพนตบบน นับว่าเบืนบ้จจัสสำกัดที่ก่อไห้เกิต
 เงิเพ้ออย่งมุนแรง ทังน้เน้อง จากว่าน้ำมันติบเบี้นแหล่งพละง i．-4 งานที่าคัมูตสุดในระบบเศมยร． กิจของไลกบ๋จตุบบน และยังแบี้น ที่มาของวัตุดุุดตางเกบตรนละ อุตสาหกรวมที่สำคัญ ๆ หลย ชนิดววมทังงุ่ยเคมิ ตังนี้ เม่อ マ… ${ }_{2}$
 เช่นน้ข่อมมีผลลำให้ด้นทุนการ ผลิตสันค้นกยกร ยุตสาหกรมม 4 และกเวขนส่ง เพมขนอยามมากา

## เช่นเติบวกน

 \&4 ทมสวนทาเทเกตกาวะเงนเพอ ทว่ลสกัต้แก่การทรัง บาลแทบ ทุกปวะเทศโนโลกทัเขรูแล้ว
 ตาเนนนโยบายงบประมามขาต ตรย เบ่ เบจำนวนมาก แอกจากน วิการกำหนตวาคาสินค้าของประ เทต่ ยุตสาหกรวมท่าสูงก่าตนทุน มาก หร่อไมมส่วนสัมพพ立กบ
 วะ ะ $ง$ พ เ ปะตบราคาสนคาและบรการทว โลกสูงขนเข่นเติยวกั้น

พอจะสวุปไตวา ในอติตนน ภาวะเง่นเพอมกักะเกีตขนกับบาง ปวะเทศเท่านน และสาเหตสสวน ใหมู่ากิด ปากการทาประเทศนน ๆ ติาเนนผโยบายการเงนและการ คลังทผ่ต พลาด ปถ่อยใหเงนทมุน เวยน ในประเทค เพมข่นอยางผต ส่วนกับปรมมณ กรรผลิค ใน ประเทศ แตบปรากถกาวณเงนเพอใหม่ ในบ้จจุบน เรมต้นจากบ้จจัขขาง
 ค่าง ต ทั่ลกก อยางไวกด่ ก1 กาว เงนเพอภายในของเเต่ลเะประเทศ์ ย่อม ขะแคกต่างกั้นไมามโครง สรางและภาวะเควมฐกิจของประ

 ยากขน เพวะว่านอกขากจะตอง แก่าขส ถานการณ์กาย ในแล้วข้ง


จะตต่องทาหางบ้องกันและแกัไข อ่าริ่ พลูจากบั้จิบกายนอกประเทศอิกตข้ว

## กาวงเงินเพอในปรรเทคไทย

กาวะเงินเพ้อในประเทศไทย
易
น กล่าวได้ว่ามขดตเวมมา จาก งิน ${ }^{4}$ พ กาวะเงนเพอของโลกดังทได กล่าวมาแล้ว โคยมการคาระหว่าง a) 4 d.

ประเทศเเบน ส่อทนึาเอากาวะเงน 4 v $v$ * v เพอเขามาในประเทศ คอางคาน วาคาส่นคาอยก ราคาส่นค้าเข้า \% ~ ง \& 4 , และวาคานามนติบทสูงขนอขาง มากโนระตว่างบี $2516-2517$
 เมอสนคาตังสาวมวากาสุง ยอม มผล โตย ตรงต่องาคาสินค้าเทถ่า นนกายในประเที ขอะทาวาคา ของสิแคาบางซนดสูงขน วาคา
 ต้วสูงขนตาม ปวะกอบกับไนบ 2516 ผลผลิตกามเกาษตรของโลก ตกตา วขคกุดบ ขาตแคลแและ


การผลิตลง จงเกิตการคาตหมาษ และความกลววาาจะเกิคการขาด แคลนส่นคา ทัาใหวาคาส่นค้าสูง ข้นเปอย ๆ ทั่ ไัตลาตกายไน ประเที่ แสะตลาตต่างประเทกศ ความคาดหมายแ รูะความกล้วน เบนเหตุ ใทผูฝลิตและผูคาพยายาม
 คลังสนคา เวลาเตยวกันกระอ
 พรอมกைบเพมราคาขายเพอเบน การวกาแาและกอบใกขผ ลประโยซน้ำงตตน ซังการกระทำ ตังกล่าวน ทั่ไทเกิต 4 กามกัก
 ตุแสนคา ขน แมแตบวรตาแม บาน พ่อบ้น ฯังเบแผบร่กค dง * * $\geqslant 1$,
 เพ่มข้องกัแการขาตแคลนและ * ${ }^{*}$ ² $v$ จ $v$ การะนปาคาตอยป ท1งผูผลิต ฝูคา และผูบปโกค มส่วนที่าท้อกรา กาวเพมซองวะต้บวาคาสินค้าแถะ 4 44 5
บรการาวยงขน

ขณะที่งะตับราคาสันค้นละ
 บรการเพมอยางรวตเรวเชนน ， ที่ม่ยได้ประจำโตยเฉพาะอย่าง 4 ษงคนงาน ไน โรงงานอุตสาหกรรม ษ่งไตร้บค่าข้าแรงงาน ในอัตรา \＆！ ทต่ามาก แต่สามารถข้งชพอยู่ไต้ เนิองจากระต้บราคาสินค้าและบร． กาวคงมิ่ระตับค้ำและค่อนข้างคง ที่สมอมานน ต้องประสบกับ ความเตือนว้อนมากเพราะค่าครอง ซิพสงขนหลายเท่าต้ว จิงมิการ ชพสูงฆนหลายเท่าตว จงมการ เรยกร้องกามเพมค่าข้างแรงงาน

โตยทั่วไป มึการน้ตหยุตงานและ การมเรงงาน 母งไช้บึ่นอาวุกใน การเวยกรองอย่างมากเบึนประวต่ การณ์ บางครงกี่ไข้วธรูนแวงจน ก่อใหเกิตความไม่สงบข้ม เฉพาะ ต้งแต่กลางบี 2516 เบีนต้นมาจน ถิงส้นบี มิกาวน้ดหยตงานถิง 403 $\stackrel{y}{v}-4$ ， ครงและจากตนบ 2517 ถิง กลางบื 2517 มิกรณิพพพาท 135 คร้งและมีการน้ดหยดงาน 117 กรง ทังนข้งไม่รวบถึงความไม่ สงบอ้นเกิต จากการเรียกร้องความ

เบึ่เะรงบขงชาวนา เ เ เบนธรรมของขาวนา ซงเบ็นขน $\stackrel{4}{4} \stackrel{y}{*}$ v上 ทถูกละมรอยมาเขาไว้วข การ 4＊$\%$ \＆ เรยกวองและการเพมค่าแวงของ v $\quad$ 頻 คนงานนเอง ก็เบึนสาเหตให้้ ผลิตเพมมวาคาสนนค้โดยอางว่าต้น ทแกา ทุนการผลตสูงขน

กมะบวนการของกาวะเงน
 เพอทเกิตขนในประเทศไทย ตง แต่กลางบี 2516 จนถิงกลางบี่ 2517 พอสรุปเบึนแผนภูม้ด้ ค เ ดงน


ขแะที่ทะตับาคาสินค้าและ ำ บรกวมเพมอยางววดเรวเชนน , ที่มิวยได้ปมะ ทำโดยเดพาะอย่าง ; ชิงคนงน ในโรงงนนุุตสาหกรมม ช่งได้รับค่าจ้างแงงงนในอัดว it ทต่ามาก แต่สเมาภกข้งขิพอยู่ได้ เนื่องทากระดับราคาสินค้นละบริ. นืองชากระดบราคาสินคคนละบร์ กาวคงมิระตับต่นละกค่อนข้างคง ที่สมอมาน้น ต้องประสบกับ ความเติอนว้อนมากเพวเะก่าครอง ชิพสุงช้นหลยยท่าต้ว จิงมิการ เรยกร้องกามเพ่มค่าจ้างแรงงาน

โดยทั่วไป มิกามนัดหยุดงานและ
 กามเยบกร้องอย่างมากเบึ่นประวตั
 ก่อให้เกิดความมม่สงบขิน เฉพาะ ตังแต่กลางบี 2516 เบึ่นต้นมาขน ถิงสั่นขี มีกวมนดดยยดานกิง 403 ครงงและจากด้นบี้ 2517 ถิง กลเงบี 2517 มีกวดีพิพาก 135 กรั้งละมีกาวน้ดทยุดงาน 117
 สงบอันกิตขากกามเมยกร้องความ
a \& - su เบนธวรมของขาวนา ซงเบ็นขน
 ทลุกลีมเรอยมเข้าไว้ด้วย กา เรียกร้องและกามพิ่มก่าแรของ เห. คนงนนเอง กี่เบ็นสแหตให้ผ้ ผลิตเพื่มากาสินค้โดยอ้างว่าต้น *
ทุนกาวผลิตสุงข้น
กระบวนการของกาวะเงิฉ
 เพ่อกเกิดขนไนประเทศไทะ ตง แต่กลางบี 2516 จนถิงกลางบี 2517 พอสฺุปเบี่นแผนกูม่ได้ ต้งนิ

a＋，＊
เบนทนาสงเกตวามาตรการ ต่าง ๆ ทรังบาดได้ดั่เนินการไป แล้วนน ส่วนใหณูไม่สามารถใด

 เพมาะระบาลไม่สามามกขบขงการ
 4 อน ๆ คลอตานราคาส่นค้าเกแตร
 ขากกลีไกกาวบรหารประเทศ่ลา


 ตวข เขน มาตวการควบกุม ป่รมาณ สินกี่ามพอบ้องกันการก้ก ตุน การขายข้าวแก่ประขาขนใน


 งォ 4
มวแววทิะะตอนคลายความรุนแวง
ถง อั่คงาการเพมของต้ขนราคา ＊ายส่ง เวมลตต่าลงมาก คังเต่ เต้อนแมษาขน ส่วนต้วนราคาพู
 มากาน 5 เติอนแรก กิกลับถต ถง 0.7 กิ่ หรอร้อบละ 0.4 ทง แพองะ สันแยรานไต่า เนอง จากวิกฉตการณ์และมงสูมเควษฐ กิ่ระทว่าษประเทกเรข สลายต้ว ระต้บการผลิดวาแารแะว้ทกุท่บ กลับคีนสู่งะตับบกติ ประเทศตู
 กาวผลิต แม่ว่วาคาขะยงจคงสูง มากแต่กอย่าไนระดับคงทมาเบึ่น

เวลาตลายเตือน ถิงแม้าข่ปรเทศ ต่าง ๆ ในโลกเสรขงไม่สามารก ตกถงกันไนระบบการเงนใหม่ก ตาม แค่ตสาตการเงนและการซั่ ระเง่นวะหว่างประเทศ่ก กามารก ค่าเนนไปไตด้พอสมควร ทัง ข ＋＊ 1 \＆$\rightarrow$＋ 4 － ทขง1มมระ บบกาวเงนทเบนขก－ แผ่น คังนมง่งอาจกล่าวไต้า กาวะเศรมมกิขของปวะเทคต่าง ๆ เรมเข้กุ่สกาพปกดิ
 กาวะเงีมเท่อ

กาวะเงนเพอเบน ลังทลมผล กระาบกระ！ที่อนต่อระบบเศ！มษ กิจแถะปะบบ สัง $\ddagger ม อ ย า ง ร ุ น แ ว ง ~$ กว้างขวาง คนส่วนน้อยในสังคม
 เกยบเปรยบ โตยเนพาะผูมเงน 4 － in $^{y}$－$v+$
 เพ้ากนค่า ถวกิจกามผลิ่ด กาวคา
 บางแขนง จรคูกกวะทบกระเทอน
 เพด วาคาขงงส่นค้าแณะบวิการ
 งานของอาฯพต่าง ๆ ย่อมเพมขน
 เกิตการไต้เปรยบเส์ยเปรขบกัน

 อกกลุ่มหนง ฟลกกระทบกระเที่อน
 ต่อกฺวกาแขนงท่าง ๆ และคนแค่ ละกลุ่ม พอสรูปไต ค่อ ：－

1．การลงทุน โนการผลิตท่ จะ้ด้ผสในวะยะยาวจะกุกกระท1น－ กระเที่อน เพราะ！กตคความไม่แม่ นอนในการลงทุนนน ก่วนการ

 4 ＊ มมากขน

2．โครงสรางของการดงทน และการผลิตส่นคาหล้กขะเปล่ยน サป กล่าวค่อแทนทา ขะผลิตสินคา
 จะหันไปผลิ่า ส่นคาคาบฉวยเพอ หวงกําไรในระขะส้น

3．เนองมากราคาพขผลแทบ ทุกขนตสูงขน ทัาใตมผลไนการ

 ขนตวย เนองขากบ้าขัขการ
 ขาตแคลน ก่วนการผลิตทาง ตานอดสาหกรコมนน กูกกระ 11บ กระเทีอนมาก 7นต้านต้น ทุ นการ
 ในวะต้บ สงผู้ผลิคอุคสาหกววมก คงทะ ไม่กูกกระทบกระเทีอนมาก แัก แต่า ！กากาวะาลาาตตกต่าดง
 ดง เซมอตกาหกรรมสงทอ

4．กร่มคนาเเบนเทาของ

 โยษนจากภาวะเงนเพอ กัวนคน
 แวงงานแถะมรายไต่ประขำนน จะถุกกระทบกวะเทีอนเพวาะค่า

จ้างแรงงานม้กจะเพบขขนไม่ท้น วะด้บมาคาสันค้าและบริการ เบืน ผลให้ ต้องลดระดับความเบ็น อยู่ หรออติงเอาเงินออมออกมา ใช้จ่าย บริภค

## แรุป

 เมือพบทวนถิงประสบการณ์ ภาวะเงินเพ้อของประเทศไทยใน ระยะ สับกว่าเดิอนที่ผ่านมาแล้ว จะเห็นได้ว่า เนื่องจากระบบ เศรษริกังของไทยเบึนระ บบเบีต 4. $x^{2}+$ ซงตองพงพาอาศยการคาและการ ลงทุนจากต่างประเทศมาก จิงไม่ มีทางบ้องกันอิทจิพลทางเศรษฐ. กิจจากภายนอกไม่ให้กระทบกระ เท้อนภาวะเศวษฐกิจในปวะ เทศ ได้ ยิ่งกว่าน้น โควงสว้างเศรษฐ กิจของไทยจัตว่าค่อนข้างอ่อนแอ การผลิตทางเกษตรต้องข้นอยู่กับ ตินพ้าอากาศเบีนสำค้ฏ อุตสาหกรรมย้งไม่เบืนบี้กแผ่นเข้มแข็ง เท่าที่ควร ประกอบก้บระบบ บร่หารของประเทศล้าสมขมาก ไม่สามาวถทีะรวับ หรือแก้ไข สดานการณ์ได้ ด้งน้นเมื่อเกิด มรสูทางเศวบฐก่ช เช่น ภาวะ เงินเพ้ออย่างวนแรงทั่วโลกเศรมฐ กิจไทยจิงได้วบอิทธพส และผล ของภาวะเงินเพ้อเข้ามาอย่างเต็มท ทำไท้เกิตความส้บสนและความ ไม่ราบรีนทางเศรษฐูกิจ เข่น ก่อ ให้เกิตความเตือตร้อนและไม่เบึน ถรมมทางสังคม เมื่อกระบวนการ ภาวะเงนเพ้อ ไต้เร่มข้นแล้วก็ยากที่รับาลจะหขตยเง้ว้ได้ จนกว่า บ้จจัขต่าง ๆ จะเข้าสู่ภาวะปกติ มาตรการหลาย ๆประกามที่รับาล ได้ตำเนนไปแล้ว เซ่น กามควบคมปริมาณ สันค้าคงคล้ง แสะราคา สันค้า การขายสันค้าอุปไภคและ บรโโกคแก่ประซาชนใน ราคาต่า กว่าตลาตเหล่าที่ แทนที่จะเบึ่น กามแกบ๋ญหา กละบมีผลในการ สม้างบัญหา 1 ม่และเพื่มความ สับสนในทางเศวษฐกิ่ ต้งที่ได้ ปรากฎมาแล้ว ตาจจะกล่าวไต้ว่า ในกามเกิตกาวะเงินเพือครังน ้ ้ รับาลไม่สามารถที่จะด้าเนิน มาตรการใด ในการหยุตยงภาวะ เงนเพ้อได้เลข ขณะที่พดิตรรมม ของภาคเอกชนก็ไม่ช่วยให้กาวะ เงนเพ้อบรรเทาเช่นก้น

เนืองจากเศวษฐกิจของประเทศต่างๆ ไนโลกน้บว้นจะมิความ เกี่ยวพ้นละมอิกริพลด่อกันมาก ขน และพร้อมกบกการขยายต้? ของจำนวนประชากรและเศรษ g กิจของประเทศต่าง ๆ บ้ดหาตาง เศวมูิกระตับโลก เช่น เงิน เพ้อ การว่างงาน การค้าและการ ข้าระเงินระหว่างปวะเทศศขาดความ สมตุลย์ ตลอตจมวิกฤตตการณ์ ทางการเงน การขาตแคลนอาหาร และว้ตถติบ นับวันจะทวคความ
 วนแรงยิงขน และไม่มปปวะเทศ ใต จะ สามารถกิดกันอิกธพลของ

วักฤดการณ์เศระฐกิจ และหลิก เลี่ยงการถูกกระทบกระเที่อนได้ โดยเฉพาะ อย่างขิ่งประเทศ ไทย ซึงเบ็นปวะเทศเล็ก ต้องพี่งพา อาคัยการค้าและการลงทุนจากท่าง ประเทศเบึ่นหลัก กะน้นเพอที่งะ ให้วะบบเศรษฐกิจ และสังคม สามารถอยู่งอตและขยาขตัวกาะใด้ สถานการณ์ทลำบากข้นทกว้นน้้ด้ - ค 4 - 4 จำเบืนทป่ระเทศไทยขะต้องมีการ ปวบปรุงโครงสร้างซองระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งขน โดย เฉพาะอย่างยิ่งพยายามขยาขความ สามารถและประสัทร่ภาพในการ ผลิตท้งทางเกษตรและอุตสาหกรรม นอกจากนคววปฏิรูปวะบบ การบริหางประเทศ ให้ทันสม้ย และมีปวะสัทถิกาพ เช่น มิการ คำเบินหโขบายแก้ไซบัฉูหาเจพาย เรืองให้ถูกต้อง.

ยทตวามต้ลลาก หน้งสืลรายงาน ภาวะเทรษฐลิอ ธนาตารกรุงเทพ จำกัด.













$$
7
$$

4

$1+$









FRESHY DAY





(2)


## Social Volunteers

## Northerners

## Club




## CATHOLIC CLUB







# Development: A ftructural-functional 

## Dichotomy in Developing Countries

Political science has not often, and rarely intentionally, taken on applied forms. Npart from itn contributions to pubile adninistration and constitution - making it has generally contented itself with observing and interpreting human behavior. Despite this attached posture, ita oonposure as a discipline has been severely shaken by the obvious changes in the world it has so long conterplated and by the apparent irrelevance of many of ite traditional concerns. ${ }^{1}$ A succession of post war events has sapped its self - confi dence. First it was challenged by the durability of little-known poiftical institutions in the "second worla" 6 then by the unexpected difficulty of transferring vell-known institutions to the "third world," the developing countries.

These challenges to political science vere not completely unberalded. For decades disantisfied political scientists had been experinenting with new corparative approaches, running the ganut of structuralisn and functionaifsn, developing new vocabularies, and exploring new nodels and typologies. The nore these new approaches presented new insights, the nore archaie the traditional methods semed. Scese of the most fundernental knowledge about what were first called "non- West ern cultures" had to be imported from other social sciences. One of the most useful new concepts in political science-the "political oulture"shows by its very name its indebtedness to an-thropology, ${ }^{2}$, and other innovations in recent poiltical though can be
traced to social psyobology, noolology, and, of course, economics. At the same time, the sudden ememergence, into statehood of scores of colonies and other dependencies made it useful to introduce quantitative methods that had been less interesting to policy makera when only five or six countries really counted. To nake a long story short, there was a revolution in the methods of political science that coincided with the revolution of rising expectations on behalf of, and within, the developing countries Development was recognized as a multidimensional problen that included polifics, and polifical science wall beconing a multidimensional discipline that afforded much more adequate understanding of the developing countries than would have been possible a genera-

[^5]tion before.
On the other hand, writers of adninistrative change in developing societies tend to think that the IIterature on the development process In those societien is rather contralictory with regard to the role of the aduinistrative agents. ${ }^{3}$ Sone authors see such sooleties facing bureaucratic dominance which threatens both the creation of independent poiltical institutions and the expansion of the econoxy. A recent group of easays examining the role of the bureaucracy in the develogment process concludes that "by and large,... we are witnesaing in many places the energence of overpowering bureaucracies...." ${ }^{4}$ Laflalombara fears that "bureaucracies of the developing areas will... hanper the growth of a private entrepreneurial class, ${ }^{5}$ and that where bureacuraoies are cohesive and coherent, "polifical parties tend to be inoffective and voluntary assooiations, rather than serving as checks on the bureaucracy, tend to become passive instrunen-
talities of the public adninistrators. ${ }^{6}$ One case study of Thalland pletures the bureaacracy in a bureaucratic polity as a self-serving nachanism, not controlled by independent political Forces, aoting in a way that is in the bureaucrats'own self-interest. but irrational for the country's eoonomio deveIopent. ${ }^{7}$

However, bureaucratic polities are not oompletely atable syatens. Certain kinds of changes may modified the influenee of bureaucrats on politios. The develoginent of comparative political systems seens to reduce bureaucratio power. When there is a change of government, new individual representative of rural interests tend to nove into positions of authority, displacing politicians with administrative backgrounds and other nenbars of the urban elite. ${ }^{8}$ The rural politieization which accompanies the efforts of political parties to gain mass aupport may make bureaucrats nore conscious of local desires. Frequently, such davelop-
mente lead to severe restriotions on bureaucratic power. A possible consequence of auch politicization may be to make many administrative pouitions less attractive than they were before bureaucrats becane subject to such pressures. The lower preatige that may be associated with gowernnent jobs is an indicator of the downvard social mobility that threatens bureaucrate after a political system becones accessible to other social groups.

At any rate, no developing country oould establish itaelf as a pure isolationist. Aids and technical assistance are being poured into the Thlrd World countriell quite heavily, Main inpacts of these intemational activities upon poiltical systems and bureaucracy of recipient societies have gain a significant attention fron scholars in this field recently. ${ }^{9}$

If we assume that the dovelopment of a nociety copends on capabilities of its nub-structures, i.e., social, eoononie, nolitical, and adninis-
trative in dealing with changes within that society, the question to be raised is s which substructure needs to be enphasis.

To narrow down the diacussion for the purpose of this paper, ve may turn our interest to the analynis of selected sub-structurest political and adninistrative, There are serles of questions that can be asked along this framework of study, e.g., which one needs to be emphasised and under what conaitions?, what should be geperal conditions?, should both sub-structures be an effective as they vere, if the emphasis should be placed upon then simultaneously7, etc. These are the nature of questionn that writers in this field of stusty usually ask,. This paper is designed to explore more understanaing about these problens in developing countries.
with increasing theoretical attention, scholars have tried to deternine which types of relationahip between the administrative and the poli tical su-stroctures of a society are conducive for

3 Lestle L. Ross, Jr., and Noralou P.Ross, "Administrative Change in a Modernizing Society, "ASQ, Vol. 15, No. 1 (March 1970), Pp, 69-77.

4 Joseph Lapalombaraled.), Bureaucracy and Polltical Developnent (Princeton: Princeton University Press, 1963), p. 25.

5 Ibid, p. 24.
6 Ibid.,p. 23.
7 Fred iw. Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic PolitylHonolulu: East-West Center
Press, 19661,p.151.
I Samel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968).
9 See, 6ot examples, Nilton J. Esman. "Foreign AidtNot by Bread Alone, "Public Adninistration Revieve Vol, XOX1, No. 11 Jamwaty-Febrwary, 19711, pp.92-100;Gaht N. Jones, "Faiture of Technicat Assistance Rn Publle Adisinistration Abroad,"Journal of Comparative Administration, Vol. 2, No. 1 May 1970), pp. 3-51;and Ferrel Heady, Bureauctacies in Developing Countries: Internal Roles and External Assistance (Bloomington, Indiana: CAG Occasional Papers, Match 1966).
their development. ${ }^{10}$ Two positions on this question are clearly discernible, Inayatullah, a new energing figure in thin Field thas tried to sumsarize this argument. In

## his own words

....according to one position, afministrative development occura when the political subuysten of the polity is developed enough to be able to put restraints the bursaucracy, othervise the bureaucrat tend to tee the power and resources at their disposal to advance the 1 r own personal and group interests. This not only leads to a decline in the efficiency and probity of the bureaucracy itmelf but also leads to a rotardation of the develojnent of the political subsysten of the polity, More explicitIy this position assumes that a balance of power between the two subrystens in a

## necessary

oondition for the developnent of each. Implicitly, however, this balance should be titled in favor of the political subsysten to clain the Fronetheon of bureaucracy. The corollary of thin theain is that any effort to ankance the efficien cy of the bureaucratic surystem through adninistrative reform is 13kely to upset thin balance and therefore retard both political and administrative delogment. 11
In the first instance, a manall number of scholars, to some extent subseribe to this view ${ }^{12}$ Fred W. Riggy in one of the prominent advocate of thin group. In one of his articles, he even made a erude analogy of this flest proposition, having a ship's rudder and en-gine-power as political and adninistrative substructurel respectively:
...strppese that a ship has lost its rudder
but that the engineer seeking to rectify the situation is unaware of this fact. He concentrates on builaling up engine-power, Foreing the belpless ship to go around in circles more rapldly than before, still unable to reach its destination. Yet if the teering functions were adequately performed, an increase in speed might well be regarded as mont useful ..... 13

On the other hand, the becond position countendn that in many developing oountries, the adninisErative substructure is nore teveloped and has incorporated modern values and norms of the society. Ralph Braibanti is the main advocate of this grote. ${ }^{14}$ It is supported, to some extent, by Professors Milton Eminan and Ferrel Heady. ${ }^{15}$ In terns of values and norms which have been incorporated by the adninistrative substrueture, Inayatulah has doscribed the essence of
the second position in the follouing manner:

The eapacity of the bureaucratio subsystem to Infuse thene values and norm will be severely inmited if its autonony in not protected from other presumably chaotic and traditionalistic mubsystems of the society and particularly the political subsystem. The breakdown of insulation between bureaucratio and political subaystens at a time when the fomer has not adequately developed the ingtitutional capability to meet the ever -encalationg demands of the latter, will lead to a Gecline in the efficiency and probity of the bureaucratio subbyaten. Therefore, the reponsiveness of the bureaucratio subsyetem to the political subsystem is not related to its problty and efficiency. Its arbitrary use of power oan be

[^6]nore effectively controlled by internal restraints emerglng from internalized vaLues of institutional. checks imposed by the judiciary until the political mubsystem of the polity achieves a high level of institutional maturity. ${ }^{16}$
In any event, there is at least one character that two above arguments thared. The analysis is not a map-shot of any one particular structure or nystenr It is rather an accumulation of ideas and theoretical frameworks after those writers have observed and studied the two phenomena for a long period of time. Purthermore, it meens agreeable anong scholars that folLowing indapendence, developing countries declined in both political integration and administrative efficiency. Such a trend appears inevitable and can be proved on enpirical evidence and by theoretical reasoning. Lucian Pye puts the degeneration process suceinctly:
...the leader of such $\quad$ trend will most likely
nationalist movement
have tried to achieve to authoritarianisn
destiny by politicizing, and bence corrupting, the upper reaches of the administrative structures. while allowing the main base of their mowements to wither and decline to the point that they can be used to put an ritualistio Genonstration at times of "eleotion" or when foreign visitors need to be inpressed. When the division between the adninistrative and politioal is volated to such an extent, the capacity for effective adninistration declines and the developnent of political procensen is almo sEfrled. ${ }^{17}$

We may conclude that the question on which scholars disagree is whether such a trend can be reversed and guided in the direction of plurailstic politico-adninis-trative tradition. Fred W. Higge seens pessimistic. He thinks, as his crude analogy demonstrates earlier, that the
"other scholars are not as pessinistic and deterministiot Braibanti, Pye, Heady, and Eman are hoperal of the capabilities of the deweloping societies to follow the Western path.

Politice and administration are becouing so intervoven is the study of developing sountires that the apparent autonomr and neutrality of administration may. in reality, become a facade. ${ }^{1 B}$ Criteria developed to characterize the reality of adninistrative autonony and neutrality and pluralist politios nay prove inadequate to capture the character and strength of an institution in any developing country where politics is diffused or pervasive and social forces operate through a complex pattern of undifferentiated and non-autpnomous struotures. 19 students of adninistration have long since given up the il1usion that there is, or can be a clear-cut structural aifferentiation between the policy-making and policy ixplementing functions. ${ }^{20}$ Most vould agree that higher level
bureaucratn are inevitably drawn into the policymaking process even in such structurally aifferentiated political systen as that of the Inited States. Nevertheless. nost of scholars continue to be influenced by the normative expectations that the role of the bureaucrats should be essentially "instrumental", and herein lies the source of moch oonfusion. There is a tendency to equate instrumental with "unifunctional" . To eorm eluale subconsciously that since most Western higher bureaucrats appear to be perforning an Instrumen tal or responsible role. their role mast be essentially a unifunctional, or at most, a linited bifunctional role. Yet, this is not the case at all. In both developed and developing countries, adninistrators perform multifunctional roles. ${ }^{21}$

The tendency to oonfase Instrumentality with unifunctionality apparently has confused a number of observers of both Western and non-Wesern bureaucracies to develop erroneous generalizations about the

16 Intigatullah,op, cit.,p. 1.
17 Pye,op.cit. p. 32.
18 One stady about problems of administrative and polltical development in India commentsi"Admini-
strative challenge cannot be studied in isolation from the emerging pattetn of politico-administrative relathonship.

In fact, the pattern of politico-administrative relationship would at times foum the bachground for the study of the problem under revies, at others would explain the factors responsible for the administrative bottlenecks and at still others nould even cover some important aspects of the adninistrative challenge....", see, H.V. Hathur, Igbal Narain, U.H.Sinha and associates, Punchatyatl Raf in Rafsthitn (Nem Delhi, 1966), p. 255.

19 A.T.X. Ratman, "Theories of Administrative and Political Development and Rarat Institutions in India and Pabistan, SEADAG PAPERS (New York: The Asia Soclety, 1961), p, 16.

20 Richard L. Hanties, "The Role of the Administrator wnder Conditions of Systematic Pollticat Change," CAG Occasconal Papers, Bloomington, Indiana, 1967.

21 15id.
roles of bureaucrats in these different bureaucratic systems. For exarple, in his excellent book, Ferrel Heady deliseates the role of the Nigher bureaucrats in a vide spectrum of political systans, both developed and developing. ${ }^{22}$ However, he seens reluctant to accept the maltifanctionality of the administrator's role in the West, and therefore he ececluden that the higher bureaverats in the developing countries are more likely to perform multifunctional roles than their counterparts in

West. In his worda:
At a ninimun we can say that there is a relationship between political modernity and bursaucratic spectficity of function. The bureaucracies in developed oountrien resenble the diffracted model, with its more restricted functional activity for the bureaucracies in the developing countries are more likely to be multifunctional, participating actively in po-licy-or rule- making
and even in interest articulation and aggregation. ${ }^{23}$
Heady's conclutions contrast rather marketly with those of Gabriel Almond and G. Bingham Povell. Unlike Heady, they emphasize the multifunctional isportance of bureaucracies in the developed political systems of the West. They explain their concept by the following discusaion.

The conception of bureaucracy vhich we have been elaborating is one of nultifunctionality. And while all political structures are multifunctional, the specialized officialdons and bureaucracies of differentiated polifical systens are more multifunctional than almost any of the other types of structure. Bureaucracies dominate the output end of the poIftical oonversion pro cess: they are indispensable in the rulemaking and adjudication procensen as well as influential in the political processes of interest articulation,
aggregation, and conmunication ${ }^{24}$
The reason for this wide divergence of views, as Almond and Powell have suggested, is that most atubents of bureaucracy in the west have been more concerned with the "problem of making bureaveracies instrumental to political purposes and responsive to ideological norns" than with establishing what functions they perform. ${ }^{25}$

From the above discussion that had the role of the bureaucrats as a critical variable in the study to find a relationship between adninistrative and political substructures of each soolety, it is clearly meen that there has been a very close relationship between them in a very confuring marger. Braibanti, one of the nain advocates of adninistrative and political development, trien to overcone this problen by presenting sone characteristies of political develogment which are especially relevant to administrative developnent. He lists four characteristics., namely, Archi-
tectonies, Diffusion of Power, Inatitutions, and Innovation, ${ }^{26}$ from which he tries to demonstrate a very close tie between adminintrative and political development in developing countries that have characteristically been colonized by western power. He accepts sone linitations in trying to achieve that level of understanding. He explains his method of analyais in the following manner:

The universe of enpirical referents is too vast and too disordered to allow for any rigorously conatructed meaningful relationship between experience and definitions of (political and adeinistrative) development. Probably the best to be expected is the combining of intuitive theoretical insight in proportions varying with the definer with empirical analyais of some new political systems and with some historical perspective or older (e.g., European) systems. In such conditions there are as many sets of oriteria

22 Ferrettieady, Public Adsinistration: A Comparative Perspective (Englewood Clif6s., N.J.iPrentice-
Hall, 1966), pp, 73-97.
231 lbid, ,p. 106.
24 Gabriel Almond and G.Bingham Powell,Comparative Polities: A Developmental Approach (Boston:
Uttle Brow, and Company, 1966).pp.157-158.
25 Ibid., P. 145.
26 Ratph Braibantiled.), Political and Administrative Development (Durham: Duke University Press, 1969),pp.32-71. Though Braibanti points out that the primitive nature of the study of development is that identical concepts are often expressed in different terninology and different attributes are given varying ephases, he hinself is no exception of "Ideology" set forth by LaPalombara. LaPalombara regards ideology as involuing"a phillosophy of histart, a view of matn's present place in it, some estinate of probable lines of future development, and a set of prescriptions regarding how to haster, retard, and or modify that developmental direction. a set of values that are more orless coherent... land the linking of 1 given patterns of action to the achievement
or mintenance of a future or existing state of affairs."See, Braibanti's page 38 and Joseph LaPalombara, "Decline
of Ideology:A Dissent and an Interpretation, "Ametican Political Science Revies, IX (1966), pp.5-18.
as there are definers, each set suiting some imnediate expository purpose. Certain attributes, four in nurber, which seem to have an important relevance to adninistrative reform are Beleoted and discussed ${ }^{27}$ Before going into the Aiscussion in a more abtailed manner, it is appropriate to set up sume theoretical framework for further exploration about the concept of political development,

As mentioned earlier, political seientists in the 1960's began to pursue more actively their interent in what was variously called political modernization or political development. their starting point was the concepte of tradition and modernity, eventually this essentially comparative and static focus gave way to a nore dymamic and developmentally oriented set of concern ${ }^{28}$.

The first pablication which undoubtedly played the major role in focusing the attention of political sciantiats on developmental problems was The Politics of the Developing Areas, edited
by Gabriel Alnond and James Coleman. The prindipal intallectual impact of the book came from the introduction by Alnond and to a lesser degree the conclusion by Coleman. 29 This impact was very largely the remult of theix application to the politics of non-Weatern countries of a general concept of the political rystem, Almond distinguishen between developed and developing po litical systems to the extent that the former if characteristic of a nodem society and the latter of a traditional society, His dis-
tinctive oontribution in this respect was the insintence that all political systens are culturally mixed, conbining elements of a modernity and tradition. ${ }^{30}$

Although the aforenentioned book is a work in comparative polities, it is not one in political development. It aloes not present a concept of theory of politioal development though the presentation of a behavioral and systems approach for the analyais of comparative politics has been outstanding. The phrase 'po-

Iitical developerent: is notably absent from its vocabulary. It is concern with the analysis of the political systems of developing societies and the oomparision of those syatens of modern societies. Its key categorien are systen, role, strueture, function, socialization. They are categories essential to the com parative analysis of poiitical systems; they are not oriented to the change and development of political system. ${ }^{31}$ Almond posited a nimber of functions which must be performed in any political syaten and then con pared systems in terns of the structures which perform those functions. Though he mentioned about developuental models as his theoretical frameworks "....to understand differences precisely and grapple effectively with the processes of political change. ..., $*^{32}$ but he did not attempt to present a "developnental model" which would constitute to the understanding of "the processes of poIitical change."

Six years later, Almond and G. Bingham Fo-
vell, Jr. presented with
another najor theoretical work which was concerned with politieal dymanios and focused explicitly on political development as a subject and as a concept. ${ }^{33}$ The earlier net of political functions (now termed "conversion functions") was now supplemented by categorten which described more falIy the demands and supports which operate on the "input" side of the political system and by categories which Solleribed the "putput" capa" bilities of the political system in relation to its envirorment lextractive, regulative, aistributive, symbolie, and responsive). ${ }^{34}$

Almond and Pownall argue that politieal dever lopenent is the response of the political systen to changes in ita socletal or international environent and, in particular, the response of the system to the challeoges of state builaing, na-tion-building, participation, and diftribution. The three eriteria of poIitical bevelopment were held to be: etructural differentiation, Bubysten autonomy, and cutural secularization. ${ }^{35}$

27 Bralbanti,op, cit, ,p.34,
28 Samuel P. Huntington,"The Chage to ChagetModernization, Developnent, and Politices, "Comparatlve Politics, Vol. 3,No. 3(April 1971), pp.283-323. He presents and exprenely interesting discussion about the concept of political development in this article
i9 Gabrlet A Atmond and James S. Cotenanied.1, The Polttics of the Developing Areas (Princetion, $N, J$. Princetion University Press, First Princetion Paperback Printing, 19701, pp, 3-64,532-576

30 Ibid,. pp. 22-25.
31 Hwrtington, "The Chage to Chage..........." "p.299.
32 Almond and Coleman, op, cit., p. 25.
33 Gabriel A. Almond and 6. Bingham Ponell, In., Comparative Politics: A Developmental Approach (Boston: Little, Brown and Co., 1965).

[^7]In the meantime, Lution $w$. Pye complied a fairly ocmprebensive listing of ten meanings Which had been attributed to the concept of political development;

1. the political prerequisite of economic development;
2. the politios typical of industrial socletieni
3. poiftical modernization;
4. the operation of a nation-state;
5. adninistrative and legal Gevelopnent;
6. nase mobilization and participation;
7. the building of demoeracy,
B. stability and orderly change:
8. mobllization and povery
9. one aspect of multidimennional process of social change. ${ }^{36}$

Fye also attenpted
to
sumarize the most prevalent eammon thenes of poIitiesal development as involving toward: Increasing equality anong indieuals in relation to the political systen; increasing capacity of the poHtleal systen in relation to its environmental ad Increasing differenElation of institutions
and structures within the political system, These three dimensions, he argued, are to be found ".. lying at the beart of the develogment process.* 37 In a sinilar vein. Hun= efrgton's effort to generalize about definitions of political development found four oft--recurring onnoepts: rationalization, bational integration, democratization, and mobilization or participation. ${ }^{38}$

Huntington argued that the "quest for political development" led political selentistis to grapple With three more problens:

1. What was the relationghip between polieical development and folitical nodernization?
2. Was political development a unitary or a complex concept?
3. was political development a descriptive or a teleological ooncept? ${ }^{39}$
He, then, camo up with at least three solutions to these problems: 40
4. as either an agyregating concept or a distinguishing conoept, in short, political development is superfluotas. The ooncept of politi-
cal developnent, be said, serves in effect as a signal of scholarly preferences rather than as a tool for analytical purposes. ${ }^{41}$
5. In regard to the study of political developnent, political science finds itself in a faniliar ambiguous methodological positions between its
two neighboring disciplines, nane1Y, sociology and econcmics.
6. if political melentists had modeled thomnelvers on the sociologiats and talk about political change in imitation of social change rather than political development in initation of econonic developnent, they might have avoided many of the definitional and teleological problems in wich they found themselves.
Political development will be discussed along this line of reference in regard to ite reflationship with adninistrative development. This
will be the next tank of thin paper. The main pur= pose of the above discussion is to avoid the conflict of presenting aifferent definitions of poiftical development.

There have been two brosd meanings of the phrase "anministrative developnent." Firstly, it has been syoonymous with adninistrative change, deacribing the variety of important revisions of adninistrative practice and modernization that a11 adninistrative enti= ties engage in from time to tire. Professor John D. Montgonery has adopted such a definition ana describes it as folloust

Adninistrative reform (or development) is, of course, a political process in that it must adjust the relationships between a bureaucracy and other elements in a society, or within the bureaueracy itibelf....it ill an intellectual problen as well, in that accepted principles and theories of administration find their ultinate test in the many twexpected consequences of their

[^8]application. ${ }^{42}$
montgonery thinks that adninintrative developnent has loat its' grip on the inagination of political scientints, because specialists have concentrated more on the processes and even the mechanies of development than on its political pur poses and interactions. the current iiterature on the aubject ignores the canceptual problems of adapting static models of adninistrative perfection to dynanie political reality, leaving them instead to advisors, practitioners, and politioians.

On the other hand, a diefrent use of "adninistrative development" has grown out of efforts to assist in the modernization of the developing countries. It is conceived of as the implanting of the adninistra tive technology mainly derived from the wostern nations in those countries. Ferrel Heady has noted that adninistrative developnent is based on the confidence "that developed societies in the West have achieved administrative capabilities that are transferable to developing countries, and that such "adninisGrative improvenent or up grading is ipso facto desirable and should be
carried out wherever possible at the most rapid feasible rate. ${ }^{43}$
since the concern of this paper is primarily with the developing countries, the second definition of administrative development has been adopted. And since there has been a wide variety of definitions of political developonent as earlier mentioned, it is appropriate for this paper and the discussion of the relationship between administrative and political develogment to adopt. the approach of muntington as offered in his Political order in Changing societlea, He particularly stresses on institutionalization and thin fits meaningfully with atninistrative development which is ensentially institution oriented. In his words:

The existence of political institutions.... capable of giving substance to p(bilic interests distinguishes politically developed societies from underdeveloped ones. ${ }^{44}$
To evaluate whether adninistrative development has facilitated or impeded the struggle in developing countries to achieve viable political institutions, it is necessary to exanine types
of regimes and the political power elenents they are based on. ${ }^{45}$ Roderick
T. Groves nuggesta that Some types may generally support adninistrative development but not be succesnful (or seek to be successful) in developing solld and enduring political inetitutions. On the other hand, it may be that power elements that have the greatest institutional---lizing inpact are indifferent or opposed to administrative reform. But whatever the case, where the political process is based on minimal structural continaity the role that administrative reform will be permitted to play vill be signularly determined by the power---element in control. The same can be aaid for polltical institutions. ${ }^{46}$
For a practical matter, we will divide the following diecussion into four parts, i.e., the pattern of relationship between adninistrative developert and the military, between administrative developnent and the elitist buceaucracy, between adxinistrative developnent and dominant leaders, and between ad-
ministrative developnent and political parties respectively.

Following Huntington's thesis, the prominence of the uiliftary in polities in developing countries can be attributed to the very low level of political institutionalization. Though the nilitary's background is highly institutional and a source of an understanding of the value of institum tionalization that mighe favor the institution building concept, in actuality military regimes have not been the strong supporters one would expect. The reason for this seens to lie in an aversion to the rough and tumble of politics, military regines often take power after a divisive and turbulent political period in order "to restore order and national harmony*" Their justification for their own entry into politics in to end politios and they usually begin by outlawing the nost vigorous and consplicuous of the premiflitary political institutions. In any event, sone milltary reginen have supported adninistrative developemtn thile othern have not. The crum ofal atrference seems to iie in the attitudes of key leadern. If one or

[^9]worn of the key figures in a nilitary qovernment sipports adninintrative dreloppent the regime is 1ikely to support aignificant develognent activities. If the prineipal teader supports developmant a good deal of implementation may result. fuch vere the cases in Pakistan and Thailand with the nilitary regimes of Ayith Khan and Sarit thanarat respectively. the sarlt regine brought a sharp change to Thai adninistrative structure. Several reorganization cuenintieen were appointed for the purpose of recomending change in yarious arnas and subsequmely most of the developant proposaly previously presented were irplemented.

There are many fnstances, however, in which silitary regimes have no nignifiont support for atbinistrative developsent. Partly the explaination may lie in the *iAesproad conterpt the nilitary displays towards civil bureaucrats an "pa-pyr-pashern" and incomr petents and their confidhee in a "miliftary approsch" to modemization and aininistrative inprovement. This soers oftell to consist of little sore than ataffing key
adninistrative positions with military personnel and emphasising decisiveness and aloofness fron politics. Such was the case in Veriezuela during the military regine of Perez Jimenez. It has also been the case in Burma where an adninistrative development approach was abandoned by the niHtary regine for nore revolutionary methods of administrative structuring and staffing. The Burnese military cane to vieu the adninistrative apparatus as an arch-conservative influence which had to be broken if revoIutionary modemization was ever to take place ${ }^{47}$

Powarful bureaucracies are by no means always the nont vigorous advocates of adninistrative develogment, particularly when caried out by outsiamers, whether in the form of technical amsistance or foreign advisors. An powerful political structures they can be expected to be hostile to nuggestions that enphasized technical expertise over high-level po-licy-making. Yet this is likely to be the thrust of adninistrative development proposals Seveloped by experts achooled in Western practice and tradition with its enpha-
sis on separation of the political and the administrative with the lateer properly stbordinate to the former ${ }^{48}$

Yet prestigious bureaucracies have a need to maintain an air of pro fessionalism and this reguires support for adninistrative development. To resolve the dilema yuch bureaucracies ofeen have ended to uponsoring adninistrative developnent adetivitites that are carefully eircumscribed and oriented so as to pose little threat to the bureaucracy's power and prestige. Braibanti notes, for example, that noist of the development stuales done in CeyIon and Nalaya vere directed toward salary and service structuring questions, issues unlikely to, chage the basic character likely of the bureaucracy. ${ }^{49}$ Alternatively prestige bureaucracien are likely to demand that the reaponsibitity for operationalizing developnent proposals be left to thenselves in order that some measure of control can be gained at this point. In India, and Pakistan and Burna where foreign technical assistance has played a najor role in development planning, the
bureaucracies have been suecessful in retaining full control over the implementation process., 50

A dominant political leader is one type of regime that has been a connon place throughout the developing countries. Is part it is the consequence of the lack of effective, legitimazed institutions whose influence would lessen the inclination to resort to strong-man rule, would re duce the opportunitien available and would weaken an individual's impact on policy. It is also due to pogular expectations and oultural identities. Human relations in traditional soeieties are based upon frequent personal contact and this eultural pateern faden slowly in those countries. ${ }^{51}$ This, type of personalistic regines may not contribute much to political developnent. In Huntington's view this is explained by the tendency of dominant leaders to view institutionalzation as a potential threat. They distruat institutions for they consider them to be inhibiting on personal prerogative and discretion, a rival to their personal oontrol. ${ }^{52}$

It night be absuned that the personal irpha-

[^10]sis of such regimes would make then quite unreceptive as well to adninistrative davelopnent. It is possible that thin han been the case with the most intensely personalistic, most charisnatic of such leaders. But paradoxically the reverse hall been true of the more stolid, strongman types. oftentines these have been the warnest reciplents of technical assistance and adninistrative modernization. While wary of a structuring of political life that could threaten tham or their prerogatives they see little such threat in adninistrative improvenent. Not being atrongly reliant on mass support they tend to look upon pover in more elitist terns and oftentines consider adninistrative change, particularly at the ouset, as a meane of strengthening their control and winning elite support. They face no overwhelning pressures to accommodate a throng of patronage seekeis and often they have links with and are synpathetic to the goals of the nodernizing elite whose amphasis lies on economic growth and industrialization, ${ }^{53}$

It has often been noted that polifical deve-
lopment involves a rapid expansion of political participation and political awareness. Such changes make the integrating character of party activity vital for adapting old institution and processes to now conditions or in establishing new institutions on a fim political base. Thus political parties, when oriented toward a positive role, act as vigorous institution----builderil. of counse, there are many cases where political parties in developing countries represent an unrealized potential in these regards, because of saall size,
Alsunity, leader ambltions, political miscalculation, atc. And partybred institutions sometimes suffer the same fate as institutions elosely identified with a particular leader or regime, decline or becone obsolete following a cthange of regime or a political reaction.

The attitudes of political parties and party doninated governments toward adninistrative developnont have not been overwhelmingly supportive and frequently have seened ambigoun and inconsistent. Sone parties have supported adrinistrative
development---the Congress Party of India for example. ${ }^{54}$ on the other hand, the governing party of Mexioo, the Institutionalized Bevolutionary Party (PRI), abows no interest in administrative developnent approach. ${ }^{55}$ Nost typical have been parties that have at time supported and at other times opposed adninistrative develognent. This pattern has also been videly evident in Latin Anerica where ruling parties have offered outward support while encouraging a "go slow" attitude toward inplementation or while backing adrinistrator who resint implementation and who bold out for reform loopholes, exceptions and compromises. ${ }^{56}$

The weak and inconsistent character of political party support for adninistrative dovelopnent can be explained by political realies and political interests. Firat, par ties generally look to political patronage to maintain their unity and expand their appeal and this brings then into conflict with administrative development efforts that emphasize recruitment, selection and pronotion of personnel by merit. Aa Fred Riggs has
remarked, "...x merit systen cuts at the root of one of the strongest props of a nascent polftical party system, nasely spoils..... ${ }^{57}$ on the other hand where adnimistrative development cuts the other way, an it may where it seeks to break up an elite administrative cadre of a largely ascriptive character, it is likely to receive party support for the saan reason, I.e.. patrooage interests. This has been true in Ceylon where administrative developsent took place under party aurpices between 1960 and $1964 .{ }^{58}$

Another source of capflict between political parties and the advocates of adniniatrative development can be described as a dispute over priorities. ${ }^{59}$ fefornist political parties are 1ikely to be far nore ooncerned with substantive developmants (land reforn, pullic housing, bealth and sanitation programs, etc.) that will inpresil and appeal to their followeri and the masses than adninistrative developenent. The latter is consldered obscure, uninteresting to the public, difficult to appraise, and most Indirect and questionable in its impact on the people

53 Groves, op, cit., p. 40.
54 Ralph Bratibanti, "Reflections on Bureaucratic Reform in India, "in Braibanti and Joseph Spenglerieds.), Administrative and Economic Development in Idia [Durham:Duke University Press, 19631, pp,9,10.

55 Groves, op. cit., p. 44.
56 Groves,op. cit.
57 Riqgs, "Buteaucrats and Political Development. ..." "p, 128.
58 Robert N. Keatnes, "CeyloniThe Contemponary Buteaucracy", in Braibanti, "Asian Bureaucratic
Systens....,"pp.522-529.
59 Groves,op. Cit. ,pp.45-46.
and their living conditlons. Thus reform political partien are unviliing to give alaninistrative development priority over other societal developnents and may downgrabe it because of their concern that it will have an upsetting effect upon the bureaucracy and may thereby, jeopardize urgently needed prograns.

Beyond this, political parties in developing countrien tend to be very seasitive about incurring the opposition of political influentials. Some of these will be bureaucrats but a mach greater number vill be related to or olose aoquatinances of bureaucrats. The hostility of much yolitical influentials can be a merlous threat to a party government, even if their number is mall. The strength of parties lies in numbers but this is a strength that takes time to mobilize and is most: effective in electoral contests and in providing long-run backing, By conErast, snall and more cohesive groups that have econonic or military weapons at their conmand can be wery effective in maruhalling a quick assault an power. Party regiftes consequently can 111-afford to allenate so many influentials as to trig-
ger a quick military or civilian-nilitary thrust. Adninistrative dewelopment usually poses this possibility because its object in a structure that both contains influentials and involves influential interests. This factn addn to the reservation of politioal party regines over adninistrative development.

On the basis of the above discussion a number of conclusions can be drawn about the relationship between adninistrative and political deweIopmont. First, it sug= gester that the power elementa that offer the greatest promise for poIitical development are those that have been the least sumportive of adninistrative development. In this regard a particular attention han been paid to political party regines whose lack of interest in ad-ministrative developpent has been the nost clear-cut of the power elements examined. There are some exceptions to this and party doninated goverrmenta have rarely been open is their opposition, but in practice they have oonsisten1y refralned from offering significant support to administrative development. On the other hand, as Groves points
out, the centers of power in developing cuntries that have given the -Itaunchent backing to administrative developnent have been those that hela the least pronise for political development.

This negative relationship between poten= tial for political development and attraction to achinistrative develogment may help to explain the very disappointing record of adninstrative developenent in the past two decades. ${ }^{60}$ Where administrative development has been carried out, it can be, under certain con ditions, of substantial political value while. under other conditions, It can play a sonewthat useful role in strengthaning political insti= tutions. What is needed is a study to evaluate the chances for the succoss of administrative de velopment in developing oountries while they can still step toward more effective processes of political development. This is not an easy task. Martin Landau argues in terme of ends and meanst which one should be ends or should be means or vice veraa? ${ }^{61}$

If we assume that in daveloping sountries political environment always play an important
role in any type of
socletal change, wo may come to the conclusion that a direct or indirect cause of the fallure of administrative development is due to the fact that wuch a progran has been connidered to be in= consistent with the political needs of the country. On the contrary, administrative development takes place because of the benefits that the poiitical processes can gain. In regines dominated by a single leader or the military, it has bolstered the system sonewhat but seldan to a degree or in a way that would nake the ruling cliques aingificantly lese inclined toward inftitution building. And in none such instances it may have strengthened the bureaucracy and ita image and nade it thereby better equipped to stand on ita own and sustain more oontinuity after the regime's collapse. In other political systems where the bureaucracy is a major political force, adninistrative development has often presented the case for a nore aubordinate policy---making role in order to create a better balance between the adniniwtrative and the political substructures, The contrary view

[^11]that adninistrative developpent has served only to strengthen the bureaseracy and thereby oavee more imbalance seens to exaggerate tha importance if not aistort the content of most adninistrative development. It nay be true in some political systems: it is certainly not true acrose the board.

We can, as well, argue that in a system where
political parties have Aominated polities administrative development has had a very minor imp pact. It has probably served to strengthen the inage of and, at least temporarily, the legitimacy of such regimen. As mentioned above in the cane of Ceylon, adminis= trative development may alno have been used +to institute changes viewad by partien as advan-
tageous for their interestes. There andoubeedly have been cases where proposals for adninistrative development have placed a ruling political party in apolitical bind but these have been far fewer than the canes where administrative development have been used for partisan advantage.

The claims by moholars toward solving the problen of adninistrative
and political development have been presented on the behalf of doveloping countries. Several suggestions may be followed while other rejected. Although developing countries do not have much tine to wait in reaching their objectives, undoubtedly, their structuralfunctional dichotomy betveen adninistrative and political developnent can still be expected to remain in the future.

## BIBLIOGRAPHY

Almond, Gabriel A., and Verba, sidney, The Civie Culture:.Political Attitudes and Denocracy
in Pive Nationn. Bostons Little, Brown, and Co.t 1965.

Draibanti, Ralph. (ed.) Political and Adninistrative Developnent. Durham: Duke thiversity Press, 1969.
....... The cag and the Study of Public Mdilnistrationt A Mid-tern Appraisal. ChG Occasional Paper, 1966.

Harris, Richard I. The Pole of the Adninistrator under Condition of Systenatic Political Change. CAG Oceasional Paper, 1967.

Groves, Moderick T."Raninistrative Reform and Political Develogment.* Development and Change. 11,no, 2, 1970-1971.
*+...*, and Powell, G. Binghan. Comparat ive Politics: A Developmental Approach. Boston: Little, Brown, and Co., 1966.
........ and Coleman. James 5. The Polities of the Developing Areas. Princetoni
Princeton Dhitveraity Preas, 1970.

Eaman, Milton J. "Foreign Ald: Mot by Bread Along." Publie Adninistration 胧位, XXXI.

No. 1. Janisary--Pebruary, 1971.
*...., and Spengler, Joseph. (eds.) Adrinistrative, and Econonic Develognent in India.
Dazham: Duke University Press, 1963.



Mr. Terachai Thongvanit

ir. Inderjit Pal Singh Srinarula



Mr. Sura Nukulvothi-Opas


Mr. Udom Charuvichitratana

## time is slipping underneath our feet




Mn. Thiensut Yaowiwat

Mr. Chalit Limpanavech



Mr. Pramote Kempimook

Mr. Burachai Thambhantho


Mr. Pairoj Sanguarptyapand


Mr. Somjai Sukhrasarti



Mr. Vorasit Anutugsat


Mr. Visit Sortphiphatphong


Mr. Thavichai Kittichurgchit


Mr. Vitaya Tulayavalsate


Mr. Anan Chinanuvathana


Mr. Yodming Lertruenganya Mr. Pravit Kunmotarn


Mr. Vipard Lohavalitanond Mr. Somsakdi Tiauphaibul


Mr. Chin Navawongse


Mr. Kashem Kornseri


Mr. Somkiert Vikitsreth


Mr. Wirasak Senavinin


Mr. Surapol Leeruangsri


Mr. Chitti Tanthanasiridef


Mr. Chitti Lohsiwanont

## goodbye...... farewell



Mr. Choanlathee Thamvarapirom


Mr. Suthee Phinsuvan


Mr. Phadhanaphongs Panithbut


Mr. Somchai Theera-angkananon Mr. Kosol Isranuship


Mr. Somchai Techavutichai


Mr. Ammuay Kosftaporn 195/115 St. Lowle Sot 3 Yanana, Blanpkok TeT, B6e282

Mr. Amornvut Maruthaí 501/1 Sol Mittaoarm Blangiook
2e2. 854044

Mr. Anan Chinanuvathana 1884-8 Fmongkanam Rd. Pamprab, Dangkok 2e2. 221477

Mr. Anan Proysangngan 645/1 Pe tohburi Rd. Phyatai, Bangkok 7e2. 514744

Mr. Annop Kanchanasonwang 41 Soi Songaa-and Sleper Highalay, Bangkok Te2. 775957

Mr. Anucha Kigehrayothin 180/67 Soí Tarad-Blaitat Jarmanittvong Ad. Bangkoknay, Aangkok

Mr. Anusorn Praisontarangkvl 52/43 Chit-ohia-ma Behind U.B. Co., Now Road TeI. 30392

Miss Arpapun Papartassee e Prapitak Rd.
Barmoh Sqware, Bangkok 2e2. 222381

| Miss Arunee Chearanaya | Mr. Bhushan Nowtra |
| :---: | :---: |
| se/72 Soi Saineepitiuk | 18 Soil 34 Sukumit Ad, |
| Wuttakan Pid., Brngkok © | Bangkok |
| TeL. e6sset | TeL. 210768 |
|  | Or |
| Mr. Athisant Jirarayapongse |  |
| 186 Trok Tao, Wes Hoad | Bangkok |
| Swephanthasoni, Bangkok |  |
| Tet. 213086 | Mr. Boonchai Charoenratpanya |
|  | $37 / 7$ Tal-Pen-Key, Antarronge Rd. |
| Mr. Athit Ruangkanukul | Bangtok Te2. 225920 |
| 1811 Chum St. |  |
| Yanmasa, Bangkok | Mr. Boonchai Kiattisirichai |
| Tel. 860627 | 415/4 Ses Tesaruque Rd. |
|  | Ktonator, Bangkok |
| Mr. Atiboon Wanitwatanatumrong |  |
| 336 New Road | Mr. Boonchal Ongpipattanakul |
| Sauphanthowong, Bangkak | 53-55 Chalermketr 2 焆. |
| Te2. 217275 | Suawmali, Bangkok 1 |
|  | Te2. s16ss2 |
| Miss Audchara Cherathum-opas |  |
| 1547/24 Sof Oear | Mr. Boanlert Chuvetsereporn |
| Meu Petohbuati Ad., Bangkok | 322/53 Chalearwket |
|  | Bangkok |
| Miss Aungkle Sopinpornraksa | Tel. 825899 |
| 180/1 Soi Chamogrieng, silon |  |
| Bangruk, Bangkok 5 | Miss Aconsel Suravitthuma |
|  | 33 Fardeat Rd. Bangkak O |
| Mr. Aungone Fretipgaivalporn | 7e2. 234748 |
| 265 Sukemaxd Road |  |
| Raabuarana, Dhonburi | Mr. Boonying Koosawad |
|  | 40 Sukwntt 4, Sukemt't Rd. |
| Miss Aurawan Lerttumrap | Bangkok |
| 200/106 Soi Pantohkul | FeI. 513867 |
| Sukumrit Rd. 72, Banpkok 11 |  |
| TeI. 210889 | Mr. Bordinthra Na nacara |
|  | 180/2 Soit Jaleampanit |
| Mr.Aunish Chawla | Lad Prao Ad., Alangkok |
| 32/83 Soit Wat Hiranucti | 7eZ. 70884 |
| Praohathipok Rd. |  |
| Thontuei, Bangkok | Mr. Aunjong Tanavanichvarachai |
|  | 1097/64 Petburt AI. Bangkok |
| Mr. Banditt Ingwakulrungruang |  |
| 330 Chuta Soi ? | Mr. Murachai, Thankhantho |
| Pratumaar, Bangkok | 161 Saint Lowle Lane \% |
| Tet. 520978 | South Sathom, Bargkok |
|  | Tel. 869756 |
| Mr. Bhumindr 'Homsilpakul |  |
| 4 Soi Somprasong 3 | Misan Husaba Pokavat |
| Petahburit Rd., Bangkok | 1184 Sot 39 , Klony-chan Walfare |
| Te2. 588512 | Bangkapi, Bangkok |


| Mr. Chai Nimakorn | Miss Chanpen Posayanuku! |
| :---: | :---: |
| 847/2-3 | 265-169 Vorachark Aid. |
| Tatumam, Bangkok 5 | Opp. Y.N.C.A., Bungkok |
| TeL. 515440,528103 | TeI. 220048 |
| Miss Chailai sngiamngarm | Miss Chanshai fetnaree |
| 354 Vomaohark Ad. | 334 Sot Bpire Jalorapetoh Rd. |
| Aangkak | Eangkok 2 |
|  | 2eL. 214033 |
| Mr. Chainarong Siriainghol |  |
| 88/7 3t. Lowla 8, Bouth Sathom Ad. | Mr. Shanya Mahadumrongkul |
| Yarnana, Bangkok | 219 S. Sathom St. Lowie st |
|  | Yannia, Ampqkok |
| Mr. Chairat taetrakul | Tel. 801258 |
| 35 Soil Pipat, Sitom Ad. |  |
| Aluyrnk, Alangkok | Mr. Charatpong singhasakpakdi |
|  | 18 Sulumit Soil 101 |
| Mr. Chaivut Ahataramongtolkes | Bangkok |
| 76/50 Chantr Boad Sapan 2 | Tel. P30488 |
| Soit Wat Prok 2 |  |
| Yannava, Alangkok | Mr. Chartchal Chiradumrong |
| Te2. 887338 | 144 Intarupitakan Rd. |
|  | Soil Praeapmitra |
| Mr. Chaiwat Wongsrichanalai | Vomg-vein-yal, Acngkok e |
| 311 Sol Mestavan 3 | Tet. 651803 |
| Suikemit 71, Suhumpit Rd. |  |
| Bargkok | Mr. Chartehal Chivaraks, |
| Tel. 988392 | 36/25 Soí Kasametent 1, Nama 1 |
|  | Patimuan, Bangkok |
| Mr. Chailyachatr Rungaroonthaikud | Te7. 588012 |
| 683 saxomphot Sq. |  |
| Pathemuan, Bonghok s | Mr. Chartchat Sakonklai |
| Tet. 511881 | 16 Soi 10, Serl Viltage 2 |
|  | thea-Mark, Bangkok |
| Mr. Chalernkiat Ratanavivatpong |  |
| 946 Phayathat Rd. | Mr. Chatphong Suwannakuth |
| Near Chulalongkorm Uniwervity | 83/1 Soit Mavarit |
| Bangkok | Ktongton-linamark Ad. |
| Tet. 588977 | Aleanark, Banglapi, Alonghok |
| Mr. Chalee Sirimehapant | Misa Chatsuda Thankagoon |
| 768/8 K . Fhothong 35 . | 117 Swhomit 36 |
| Arplaer Miang, Cholburt | Alangkok 11 |
|  | Te1. 214212 |
| Mr. Chalit Limpanavech |  |
| 405 Vantich 1 Ad, | Mr. Chattura Phengtumasakul |
| Sarpeng, Barqkak | 511/25 Dueng Dee Lave |
| Te2. 229479 | Chametanitaven Rd . |
|  | Barg Plad, Dhonluri |
|  | 7e2. 49324 |

Miss Chawewan Suntudsoaruajkarn
669 Swkients 77
Ehankamong, Banghok 11

Mr. Chetchai Chammananichakul
2767/4 hane 4 月d.
Erakanong, Bangkok

Mr. Chin Navawongse
61 Soi' Chameormit, Sulamit Ad. Ekancri, Banglook
7et. 915962

Mins Chintana Tenadetrakul
554 Sathuquallt
Farmana, Bangkok
Tet. 840719

Hr. Chirasak Nanimongkonsap
493 Mey Hosd
Pompmab, Atngleok

Mr. Chitel Zohsiwanont
27/2 Or then 1 Suinumpit 77
Suan Swang, Prakanong
TeI. 988884

Nr. Chitei Tanthanasiridey 3130 Sak Patohburi Rd. Baygkapi, Bangkok TeI. 921449

Mr. Chivat Sattarujwongse s11-415 Liuang Rd.
Bargkok 1
TeI. 214512

Hiall Chlee Auehutrakool
104 sulamott RA. Sot 19
Aangkok
Tet. 515463

Mr. Ch'ng Chee Heny 150/21 Chamom Sakom Rd. Buklatoh, Thonburit Te2. 682138

Mr. Choanlathee Thamvarapirom I3s Vorrachak Rd. Alangkok Te2. 220657

Mr. Chokehal Songsiengchai 702 Near Rowan Cathotio Chaevh Palonarv, Samutprakarn

```
Mr. Choagchit Sarunsiri
    453/19 Siepraya Bla.
    Bungmik, Banghok
    7e2. 3474J
Mr. Choochai Kulsirimongkol
    70/2 Tabol Nalad
    Phrapradieng, Samodprakarm
```

Mr. Chotechal Hemwatanachai
65/1-67 Vivataien Lane
Bajisong Rd., Bangkok
Te2. 281264
Niss Chounpis Sriumpoldech:
230 Janamad Rd., Bangiok
TeL. 284868
or
Stilumpot Co, Ltd.
116 Setakit Rd.
Samutaakorn
Tet. 691022
Mr. Chachart Techapoonpol
16 Sol Vatanayotin, Badeiti Ad.,
Bangkak 4
Te1. 517047
Mr. Chukeart Anuttarangul
48 Mongkolnives Lave, Superthighuay
Bangithen, Bangkok
OR
267/1-2 Raada Ad,
Arphar Muang, Larpargg
5e2. 217307
Mr. Chukriet Chaikitmongkon
136 Thpyacw, Ladkaburg
Bangkok

## Wiss Chuphan Termeanan

319 "Bangkok Chemicat Sarvice"
Swat Mali, swapa Rd.
Bangkok 1
Tel. 825787

Nr. Chusak Supornsahasrangsi
51 Soi Teptela 1
Hhamark, Bangkok
or
395/4 Naklua, Cholburt
Tet. 118405-3

Miss Chusri Osangthamont $333 / 3$ Payathai Al Al.
Duarit, Bangkok 4
Te2. 816917

Mr. Damrong Pormpatananangkul 62/3 Budha Onoth Lane, Nes Rd. Borgrok, Bangkok

Mr. Damrongchai Pongpanich 117/3 Soi Takain 3, Takein Rd. Thombere: OR

83 Saengaant thom Rd.
Chumaceng, Nakommasan

Mr. Danai Anamart
19 Sukamit 65
Prakanonf, Bangkok

Miss Daranee Jiracharoenvongsa
16e Bamoh Rd., Irokold Theatre Blanghok 2

Miss Darunee Thinvadhanakul
101/47 Lardpraco Ad.
Bargkok TeI. 276711

Miss Dhanee Arunyanart
84 Yenakart Sol 2
Yannana, Bungkok

Mr. Dhirapong Paríyavatee
11/25 Sol Dhanarak
St. Lowis Lane 3
South Sathown Road Yannmad, Bangkok
Te2. 867463

Miss Duangta Phusunthornsilp
181/17-18 Rama 6 Ad.
(Nes Chaneorphol)
Banghok
Tet. 821285

Miss Dussanee Upaphattavanij
$3772 / 8$ Praram 4
Prakanong, Bangkok 7e2. 923465

Mr. Ekachal Chitpatanapaibul
12 Sot Pathumkongka, Watkoh
Bangkok 1 TeI. 38087

```
Miss Ganogsi Hanbunjurd \(765 / 39\) Soi Ltwohia 1
Phahotyothin Ad., Bongiok 4 Tel. 761838
```

Mr. Inderjit Pal Singh Srinarala
150 Diyal Manaion
Sulumpit Soi Sanvit (16)
Aangkok
ToL. 920506 eat. 28

Miss Intira Chaiprasit
737/67 Sot Savaitayotin
Javnaant thonga Rd.
Bangkok ?

Miss Intira Vanikieti 399 Schamelt
Bangkok

Mr. Jadgd Songprapa
22/1 Soi Avve, Phanolyothin RI.
Sarnen-Nai, Bangkok
TeI. 76428

Miss Janshai Petnaree
334 Jakra-pat Rd.
Bangiok 2
Te2. 214033

Miss Jantana Laonoonchai 111/21 Phan Road, (Stiom) Bangkok
Tel. $3021 ?$

Mr. Jate Jiranantakit
343 Chula Soi ?
Rana 4, Bangkok
Te2. 527884

Mr. Jaturong Issaragrisil
37/13 Sot Stmipod
Prakanorg, Bangikok
7e2. 229371

Mise Jintana Chainahawiong
24/43-44 Tesanamab At. Bangkokyati, Bangkok

Niss Jintana Hongsanukulsant
104 Trok Budthanot, Sarisang Rd. Bangroak, Bangkok.

Miss Jintana Laipanya
17 Sot Sommakhom, Sholumvit 71 Haa-Nark, Banghapi Bangkok

Miss Jintana Rukkapan
140/19 Stuparihighany
Bangkhers, Bangkok

Mr. Jiravat Tatiyaratana
11\%/3 Petch Pot? Lane
Siphraya Rd,
Bargruk, Bargkok

Mr. Jumphot thitivangae
179/4 Rongmaang Soi 4
Patumant, Bangkok 5
Te亡. 528374

Miss Juthanes Niyapabha
42/3 Sot vituar, Bakpros RI,
Bangkok
Tet. 71598

Mr. Kamol Luxamiwathana
58/1 thethooset teme
Bangrak, Bargziok
TeI. 35563

Miss Kanchana Phuttachareon
1244-46 Kang-Ktetem Bd.
Barnginok
T๖2. 812637
QR
63 Chang-Ktan Rd.
Chiangmat

| Miss Kanchana Saratham | Mr. Kasem Nithasanacharukul |
| :---: | :---: |
| 2 Soi 3 Maban Seri 2 | 71 Mahaesak Rd., Surtuong |
| Puwnarg, Bungkapi | Bangrak, Bangkok 5 |
| Bangkak | ret. 39657 |
| OR |  |
| 79-31 Sot Chatkuan | Mr. Kasen Sriprapukara |
| Tharwa Diatriot, Taruka | 35 Thapae Rd., Chiengrat |
| Kanoharaburet | 202. 238501 |
| Miss Knnerngsuk Puvanartvorakij | Mr. Kasen Yangdimitrapap |
| 132 Srivieng Rd. | 95/E6 Tripetch Rd, |
| Bangkok | Aangkok 2 |
|  | ret. 210301 |
| Mr. Kanisrchai Khemebhirom |  |
| ase King Chan Lane | Miss Kasemsri Thangwiriphaisam |
| Chan rd., Yannma | 0385 Sattaheap, Cholburi |
| Bangkok | OR |
| Tet. 867453 | 9/5 2-3 Prashazongkrok Rd. |
|  | Phayathal, Alongkok |
| Miss Kanistha Koslathip | 7et. 770274, 770276 |
| 61 Sukwolt Sot 82 |  |
| Bangkok | Mr. Kastem Kornseri |
| TeL. 930998 | 1200 Now Rd., Nears G.P.O. |
|  | Burykok 5 |
| Mr. Karoan redumrongvanich | ret. 31739 |
| 48/20-11 Sot Beronburpot |  |
| Suikaput pory Md., Banbath | Miss Kessuda Ddomphan |
| Pompreb, Bangkok | 24 Sot Manta |
| Tel. 829100 | Attakarnprasit Rd. |
|  | Bongkok |
| Mr. Karoon Vacharasirithan | Tel. 860568 |
| 69 Swehumptit 62 |  |
| Prakanong, Aangkok is | Mr. Kattiya mojanatrekoon |
| Tet. 931969 | 42/4 Soi Chimhimen 1 |
|  | Max Mark, Aangkok |
| Mr. Kasem Kanjananggulpan |  |
| 634 Soi Subumbit in | Mr. Kiattikoon Vesdapunt |
| Klongtan, Prakanong | 138 Paharat Rd |
| Baxghok | Bangkok |
| 0 R | Tel. 227434 |
| 337/15-17 Srigutahorn Rood | OR |
| Fanatnikam, Cholburi | 12-14 Rajiasong |
|  | LTrpang |
| Mr. Kasen Luxminattana | Tel. 217686 |
| 58/1 Budhaoood Lane |  |
| New Road, Siphaya | Mr. Kietchai Jivespong |
| Aungrak, Bangkok | 45/7 Soil Sud Pin Sahn |
|  | Finfultee Ad., Payatai |
|  | Sangkok |

Nins Kingikam Saetiew
757/59 Batohavithit nut.
Aamplad, Bargiok

Mr. Kitei Mungplrijadej
43 Sot Thaseait
Watphatngruen Road
Fannank, Blangkok
Te1. 8676さ1

Mr. Klanarong Poonahat tha
991/17 Thadkey
Praohatipok Rd.
Thomburi'
Tet. 65484?
365111 Art. 2409

Mr. Kosol Isranuship
81-85 Mittriphan, Pomprab Bangkok
7e2. 215689, 218445

Mr. Kriangkral Siripraiwan
58/2 Bot Charervinit
Ekanat, Bangkok
TeI. 920994

Mr. Kriengvidya Chiachandraphongs
232/10 Yew-Ax-Kae Sot \#
Tengmahamek, Fannmat
Bargkkok 12

Mr. Krídsada Mekdusadeerom
187 St, toute, sowth-Bathom Rit. Bangkok 12

Mr. Krishana Sanitnrathorn
81 Poopattana
KZongtar-Ktongohan
Alagikol

Mr. Kritdhep Thetanandana
1886/10 Sot Kaaem
Chareomakorn, Dhomburi
of
55 Thaikata, Chavion NEang Cheingmat
OR

Amphew Meting, Lompang FeZ. 920924


Mr. Lertrit Tangkosakul
1950/2e Soi Thameanachom
Charounakom Rd., KZongeam
Bangkook
TeL. 680800

Nisal Lifu Sae Tang
317-9 Siantipup $\overline{\text { Bid }}$
Bangkok
2et. 216496

Miss Malinee Pisalangkal 391 Chavesor-Krung $R d$. Pom-Prap, Bangkok 1 Fe2. 21424s

Miss Maliwan Leksarid 8155/14 Sonled Chaophaya Rd. Bangkok

Miss Mallika Sutdhibhasilp
247/11 Charwomnakom Id.
KLong-Sarn, Bangkok TeI. 659675

Mr. Manas Vichitvonj
4 Wat Erut KZongmon
Aargkok Nof, Bangiok

Miss Manee Chaiprasiddhi
11 Assiauption Lane
Sitom Fid., Bangrak Bangkok

Miss Naneenard Kawnotnee 86/23 Sot Charpananong Aormpeit t, Prakanong Aangkok 11

Mr. Manoch Teraratanakul
121 Youarat Hoad Bangkok
TeI. 212414, 210387

Miss Mantana Chumleornchantwang 149/30 Puttaoeod, New Md. Bangkok

Mr. Manang Lat
16/6-7 Soi 22 Sulamvit Ad. Bangkok TeZ. 918715

## Miss Maguree Sridaurongrak

26/1 Somprasing $\frac{2}{2}$
Fetohburi Ad.
Bangkok
7et. 017975

Miss Meesook Subanakesant!
53 Spanhen Vanioh I Rd_
Bangkok
Tet. 215749, 214569

Mr. Monchai Tankavatanapibul
91/3 5t, Lowle z
South Sathom Rd,
Yannma, Bangkok 12
OR
41 Starain Ad., Larpang

Mr. Mangkol Ki jbamrung
68 Ptbutveat Butlding
Sukemplt 71
Prakanong
Bangkok

Mr. Mongkol Mongkolvipakul
1/3 Sot Charvon Vieng
StIom Rd.
Bartgkok

Fr. Mongkol Sarianerun
1875/80 Bot Semwak
Charanaanit thong Street
Bangkok
TeZ. 48707

Mr. Monhinder Singh Srinarula
487/44 Sot Wattamenin
Eicthprarob Bd
Banglook \&
Te2. 515085

## Miss Manthira Aekboonyern

132/11 Sot Ruam sant:
Pradipat fld.
Bangkok

Mr., Montei sinkrak
Sarejan Market, Sukhumoit Rd,
Opp: Caltar Statton
Eteang, flayon?

Miss Nantana Sirilarbanan
1-5 Chareon Parioh Rd.
Bangkok
7e2. 8304 ?

Miss Napaporn Skawasaeng
52/15-10 Pranave 1 Ad.
Patumone, Bangkok
TeZ. $\$ 24554$

Mr. Narayudh Arunrugseichaf
925 Hou Rd., Bangkok
TeZ, 275007

Niss Nareerut Thunmanochit
s0ss-4 Rang e Rd.
Pratooman
Bangikok 5
TeZ. S24294

Mr. Marin Srichawla
259/4 Sot Maharlete is
Rajdampi Rd.
Bangkok
Te1. 528170

Mr. Narin Sri Marula
487/44 Sot Yethananin
Bajprarob Rd.
Bangkok. 4
TeZ. 515098

Miss Narumon Chi ranongkol
14 Sot Aree 1
Phapotyptin Rd.
Bangkok

Niss Nataya Ouivirach
d92/22 Stian Squant Sot 5
Rava 1
Bangkok 5 Fist. 599296

Mr. Nattapan Siriratanapol
440/9 Sot Chaiaamotapham
Aang Ham Bd., Phaya That
Sangkok 1
TeL. 1517046

Miss Nuanprang Saeliratvrpachai
2563 Soi Chang Nak
Somdet Chao Pruyar At.
Chongaan
Dhombarit
Te2. 650045
on
69/7-s Stkwolt Rd.
Siriraoha, Chombuei
Miss Nauvarat Ninlaco
1330 Somgnad Rid.
Barpkok
Tet. 511040

Mr. Nava Vidhagaphandhr
33 Sot Pradoo 1
Yannama
Bangkok 15

Miss Navaporn Uan-Muang
Is Sot Snamotee
Hethayu Rd.
Bangkok
Tet. 5239 ?

Misa Navarat Patanaampon
198 Sof Tmeeaak
Sutiaann, Prayatial
Bargkikok
Te2. 771801

Miss Navarut Surasunsanee
197-191 Songamist Mi.
Bangkok 1
7e2. 37478

Mr. Wipat Tantiwatana
11 Sot Pathanna 2
Ekamat Ad.
Barigkok

Mr. Nipon Onghanuntakul
294/2 Sthom Rd, Hangmek
Bangkok
Te2. 21679, 32gst

Mr. Nirandr Mongsanukulsant
104 Trok Buddha Daoth
Suritorngee fid.
Bangkok

Miser Nitaya Ketaniroot
158 Sol sucharid 2
Duatt, Baryjkok
Miss Nitaya Theingturn
soo/8s St. Lovie 3
Yamnana
Bongkok
Tet. sec005

Miss Nittayaporn Phalphokphol
a Sukumplt 14
Bangkok
OR
215/2\% Mahajakropat Rd.
Chaohoengado

Mr. Nivat Vacharakittanond
133/32 Mittakam Lane Sameen Ru.
Bangkok

Mr. Nives Limvorratre
139 Eatomart Al .
Soi Chantrantaek
Bangkok
Tet. 776780

Misis Nongluck Sufilaponge in
1349 Shekwnit
Bangjak
Bangkok
TeI. 919359

Miss Nongnuch Sangmaneemongs
216 Jrook Chan Sopan s
Yapmasa
Bargkok
TeL. 1867412

Mer. Nopadon Sanguankeo
170/2 Soi Mittakam
Sunaain Ad., Dueit Bangkok TeZ. 825314

Miss Nopharat Poonitranu*orn 953/105 Sot Drmez
Chanoen-Wakorm Rd., Klongaan
Bangkok 6
Fet. 665790
OR

411 Charoenepok Rif., Kampaengpet Kampaengpet
Miss Nuansri Sormphiphatphong
1298 Kronganem Rd.
Bangkok 1
TeL. 820700
Miss Nuntana Anornvaraudomdej
$298-290 / 1$ Mahalamant Rd.
Bangkok
Tel. 650216

Niss Nuteharat Dhasadadome
15/1 Atong Stide Rart tury Etwe
Bangknulthien
Bangkok
Te2. 603050

Miss oftip Liengudom
283/1 Trok-Chan, Yarnama
Bangklok
Te2. 860359

Mr. O-Ran Tantitham
195/10 Soi Behind Petohbleri'
Teacher Collepe
Petahburi Ad.
Alngikok

Miss Oranuch Songsejtakij
$162 / 1$ Sol Kang Chum
Thambohameik
Bangkok
Te2. 862885

Miss Oranuj Thanaveetvatchana
101/38 Lad Prace Ad,
Vangthangtang, Bangkupi
Bangkok

Miss Orasa Tangkoravakoon
105 Soi Ekhamai (Chanoenamk)
Angykok 11
3e2. 915348

Miss Oravarn Srivanyong
1251/3 Chen Hd., Yarnava
Bangikok
Te2. 86275:

Miss Orrapin Sriprajietichai
153 Josurnad Alf. Stumnthavong
Bangkok 1
Tet. 226805, 219705

Niss Pachara Vasiknanonte
39 Raianonge Rd.
Bargkok
TeI. 241644

Mr. Padoongkiat Gredsuwan
103/1 Prammen fd .
Bompormerivest, Bangkok 2

Mr. Pairatn Cherathusmopas 1547/24 Oroar Genter Nes Petchluadi Ad. Bangkok

Mr. Paisal Asavarpifrom
18/e st. Letria Sot 3
Yarnana, Bangkok
Te2. 870936

Mr. Paisal Toewiwat
23/73 Ayt Danakam Rd, Prakanong, Bangkok OR
172/10 Chotana Ad.
Chieng Mat
Te2. 236518

Niss Panee Yongrukkiert
1/3s Petohkaseemer Ad. Banghau, Bangkok Tet. 672358

Miss Panida Chiaranaipanich
35/17 Soi Behind Petohbuer Schoo
Petohburi Rd., Bangkok
Te2. B10441

## Miss Pannes Pinkear

475/17 fot Sufthtpom
Prachasongioroh Pd .
Phayathai, Bangkok
on
6 Moo 6, Tumbot Tong Chon Chailya Sura/ thant

|  |  |
| :---: | :---: |
| Mr. Pansak Churchomkul <br> 23 Sot Ratohataphan |  |
|  | Ratchaparop Ad, , Bargkak |
|  | Te2. 520448 |
|  | OR |
|  | 31/4 Namazng Rd , |
|  | Nainuang, Khonkean |
|  | Teさ. 336269 |
|  | Nise Pantipha Kulwattanasak 88/2 Cometan Ad., Sol 1 Bangruk, Banpkak. |
| Mr. Pasann Cheunputhi 11 Suksan 2, Supeatighmay Bangkhaen, Bangkok |  |
|  | Miss Patama Lertmahakiat 601 Smiamkt 荿d. Paknam, Smutpratarry |
|  | Mr. Patsorn Kampanakorn 0/33 Sot Tinakom Dindang, Blangkok 9 Te2. 510831 |
|  | Mr. Paul S. Do 195/2 Sot Ruaw Ruct Wivelese, Bangkok |
|  | Miss Pavinee Kovitvanif <br> 279/13 Soi Brwha Ooot, New Rd. Bangruik, Bangkok 1e2. 32837 |
|  | Miss Pavinee Petroongrad 95/34 St. Lowite 3 Yannmaz, Bargikok TeI, S6495s |
|  | Miss Penpida Sriyongluckana <br> 39 Longpim Lave <br> Sturphenj, Blangkok <br> Te7. 218815 |
| Mr. Phadhanaphongs Panikbutr 1072 Pahotyothin Rd. |  |



Miss Piyakanya Pajareya
Miss Pigasuda Pafarega
384 Akranaongkok Thengrahanok
Aangkok
TeI. 86625 s

Mias Pivavadee Sirivangranti
1399/50 Chan Rd., Sapan if
Yanama, Bargkok
TeI. 870640

Miss Pojanee Auraphacheep
78/2 Soi kolit
Phayathat, Borgkok

Mr. Polplsut Suwanparin 760/5-6 Sukumplt fid. Prakanong, Bangkok Fet. 92323s

Mr. Poomipat Nuckumhang
60 Sot Banaarididy
Nonthaturi'
7eT. 398452

Mr. Porn widchuvekhin
1112 Prammilee-muekaa Sohoot Chan Bload
Yannana, Bangkak 11
Te2. 860883

Nise Pornmanee Chaktrimonkol
98-94 Yasarvj Rd.
Aangkok I

Miss Pornnapo Kriengsantikul
480 Mou 2, Sot Anamat
Sukacalak Rid.
Banglaakok, Bangkok


Miss Potchanee Ruchirat
20/8 Sol Chokahet 4
Larkprao, Bangkok 10
Te2. 777488
OH

30 Udonpit thaya RI. Banpong, Rafburif Te2. 316

Mr. Prachotam Srichasla 157/4 Sot Mahadlek Lwang 2 Bajidanrit Bt., Bangkak TeI. 828170

Mr. Prairut Sivapattarakuppon 40 Sot Yemnma, Now Rd. Bangkok
Tet. 3631 E

Mr. Prajuk Yipgintum 48 Subhmmet Rd, Samporg, Bangkok

Mr. Prakif Denpruegsa
Mr. Prakob Penpruegsa
King Petoh Apartmant Room 205, Ind Floor Petohit-buef Road Phayathait, Bargkok

Mr. Pranot Tongleung
92 Butint Tondie tane I
South Sathom Al.
Panntua, Rangkok

Mr. Pranote Keapimook
soc/12 trmehong, Hams 6 Rd, Phyathat, Bangkok Te2. 898345

Mr. Pranote Manuphibul
497 Sot Vnm: Ft, Sfpraya Bangruk, Baptikok 5

Niss Pranee Jaturasangpairote
417 Dwary Rd.
Pom Pab, Blangholk
Tet. 218435

Miss pranee Pongthongpoon
3/27-58 KZoymumba!
Prakanong, Bangkok
TeI. 828759

## Miss Pranee Surprasic

77-5 soi Chumadit
Phetburt Rd. , Banglok
TeI. 581949
or
71 Ausaadomanuri Rt. Praohinburf

Miss Pranoa: Pongthongpoon
604-606 Sukhsurvit 42
Banjkok
TeZ. 928759

Hiss Prapaisiri Jhaifattanasawad! 624 Trok Chrand, Sot Mhw Mt Yanava, Banjkok
TeI. B67008

Mr. Prapart Intanaprasart

Bamulok 11
Net. 999637

Niss Prapasri Thanakitcharu 388 Sterivong 1 .
Banginak, Bangkolk
Te2. 36254

Mr. Praphant Sonthiwaranurak 173 soi Theumsonayark

Bangkok
Te 2. 838003

Miss Praphacmorn Potiaaratana
e0/5-fo/11 Sthemvit R A. Eximocha, Chotbuert
Te2. 311145 (Smiracha)
801842 (Blangkok)

Mr. Prasan Lerdkajornsuk
781 Rame 1 Road
Patsmone, Bangkok
Te7. 580884
0 合
677/1 Rama 4 䟲.
Eathemand, Bantikok

Mr. Prasat Patanaurush
$99 / 63$ Sot smmoingt Bangun, Pharionaroen Barakote

| Mr. Prasong Hanpi yavatanasakul | Mr. Pure chinfaturapatr | Miss Ruchanee Leelandramon |
| :---: | :---: | :---: |
| 129 Aedary 碞. | 92/1 Soi Jalearmpanish | 16 Swarmatt, Yukol 2 |
| Alungkok | Rakprlou Rd., Bangkok | Phomprab, Bangkok |
|  | Tel. 782783 | Fet. 819188 |
| Mr. Prateep Anantachote |  |  |
| 17 Sol Saeneamuen | Mr. Rach Thongvanit | Mr. Rungrot Ubolviratana |
| Sthawrit Rd, , Bangkok | 804/38 Pooajumion Aoad | 16/57 Soit Pra den |
| Te2. 524551 | Maung, Chotburi | Wittayu Ad., Bangikok |
|  | Te2. 282308 | Te2. 510687 |
| Mr. Prateep Charnchairerk |  |  |
| 101 Swlampit Rd., Bangiark | Miss Rachanee Suvanarat | Niss Rushdaporn Chuaroenpornpong |
| Prakanong, Bangkok | a Soi Mitanan, Nokornohateri Rid. | 48-46 Sapavhum Lane |
| 7et. 28230 z | Bangkak I | Sarpanthasong, Alangkok 1 |
|  | Te2. 850705 | Te2. 281681 |
| Mr. Pravit Sankatumvong |  |  |
| 28 Stuamit Soil s9 | Mr. Rangsan Nitivanakul | Miss Ruchanee Vanitwathanathumrang |
| Bangkok 11 | 41 Sol Prunote, Sitom noal | $366 \mathrm{Neo} \mathrm{Rd}$. |
| Tel. 922413 | Bangkok | Steprertmueng, Bangkok 1 |
|  |  | TeI, 217275 |
| Mr. Prawit Kunmotarn Miss Rasana Netiphote |  |  |
| 868 Tah Din Dang | 488/1 Smionertana Sol, Petburi Rd. | Miss Saengaram Pukgut |
| Bangkok 6 | Payathat, Bangkok \& | 314 Sot stithothai 1 |
| Tet. 851529 |  | Dueit, Bangkok |
|  | Miss Ratana Tanasaphphisal | Te2. 824022 |
| Mr. Prayong Nariptaphunt | 545/1 Prachachat |  |
| 4/8 Soil Sompa | Bangkaen, Bangkok | Mr. Sakda Phoolvitthayakij |
| Petbued Ad. |  | 883 Wlat Phai Negem Ad. |
| Phayathari, Bangi <br> TeL. 519711 | Niss Rattikarn Kingkarn | Yannank, Bangkok 12 |
|  | 606 Praoharaji 2, Soi Delebeld |  |
|  | Bangpho, Elangkok | .Mr. Sakol Kooburat |
| Mr. Pragouth Tiptipakorn | Tet. 851396 | 173/32 Nang-Lin-Chee Ad. |
| 10/34 Chan (Sapan 3) |  | Yanizva, Blangkok |
| Yanouna, Bangkok | Miss Rattiporn Chaicharoenvatana |  |
|  | \$8 Arserongre $\begin{aligned} & \text { did. }\end{aligned}$ | Miss Sakuntala Visansasat |
| Mr. Prigajati Netrakul | Bangkok 1 | 43 Soil Thamboak |
| 37 Sukumplt 24 | Tel. 283819 | How Hd., Bangkok |
| Bangkok |  | Te2. 221460 |
| Te2. 910187 | Niss Roajanee Tan |  |
|  | 72/21 Sot Chawnong, | Mr. Samruay Chua |
| Miss Punnavadee Limmapattanakoor | Prachatongkrok sid. | 808-610 Stphya ${ }^{\text {chd. }}$ |
|  | Phayathat, Bangkok | Bangkok |
| Phayatat, Bangkok | Jet. 773279 |  |
|  | OR | Mr. Saner Laoha-ekarin |
| miss Puntipa Jathuthipkuntron | 12/2 Mratanakit Rd. | 27 Soi Tontan |
| Swkumbit 31 Ad., Bangkiok | Betong, Yala | Patimsan, Bangkok |
|  |  | Te1. 817073 |
| Tet. 915033 | Mr. Ruch Mikanond |  |
|  | 130 St. Lowis 2, Sathorm Rd. Yannara, Barogkok | Mr. Sanguan Suttipongkanasai 59 Chatormket 1 Bd. |
|  |  | Swanmati, Bangkok |
|  |  | Tet. 82448\% |

Mr. Rungrot Ubolviratana
16/57 Sot Pra Jen
Wittayu Rd., Banpplook
TeZ. 51068 ?

Niss Rushdaporn Chumroenpornpong
46-46 Saparvhum Lane
Sarpanthawong, Bangkok 1
Te2. 221681

Miss Ruchanee Vanitwathanathumrong
उढ6 Mm Rd.
Shempertmiong, Bangkok 1
TeL. 217275

## 314 Sot Stithothai 1 <br> Dueit, Bangkok <br> TeZ. 824022

Mr. Sakda Phoolvitthayakij
g83 Wat Phai Negam Rd.
Yamnand, Bangkok 12

Mr. Sakol Kooburat
173/32 Nang-Lin-Chee Ad. Yaniana, Blangkok

Miss Sakuntala Visansamat
43 Bot Tharmboak
Hew Nd., Bangkok
Te2. 281460

Mr. Samruay Chua
608-610 Stphya Ha.
Bangkok

Nr. Saner Laoha-ekarin
37 Soi Tonsan
Patimaan, Bangkok
TeI. 517073

Mr. Sanguan Suttipongkanasai
59 Chatarmkes 1 Bd.

Tot. 824437

Mr. Santi Laokuldilok
70/9 Alyjavithe Rd. Bangkok Fet. 828404
OR
2-13 Viohayanion Bd. Chiang Mai
TeI, 238417

Mr. Santisiri Do 1e3/8 Soi Brum Fiedt: Winviene Rd., Bangkak
TeZ. 55301-15

Mr. Sarasurn Kuankhachorn
500/20-21 Soi Viacetaan, Ladya Rd. KLangaan, Bargkok Tet. 667979

Miss Sasiporn Keawmanikul
 Prokanong, Bangkok
Miss Sasitorn Siri jangkapattana
124 Satading Af.
Bongkok
TeZ. Be1430

Mr. Savit Kokilananda
\$70 Kudijin, Thedachan Sai 1 Hid. Bangkok $f$

Hiss Sasiwan Labthavikul
205/5 Soi Bang kavig
Mow Rd., Bangkok

Wr. Seksak Jumrerzvong
\%o Sot Pootempeir, Moo Ban Saeved Hua Mark, Bangkok

Mr. Seree Chanpensuk.
55 Chareonthai ?
Ptsubplachai, Bangikok
TeZ. 210597

Mr. Seri Goollawattanaporn
4s4-48E Damongrak Rd.
Bangkok
Tet. 82461

Mr. Seri Thanadsornsarn
739-734 Rajautwierm. Rd.
Wakomari tumanaj
Te2. 355041
OR
1102 Ktong-ohan Welfane Howse 5
Bangkapi, Bargkook
Te2. 776202

Mr. Shet Chindarantisakul
534 Chinda Beauty SaZoom
Sukaavit 71
$O R$
64/1 Barazti, Surpran
Wakompathom

Miss Siriluk Hirunyavanit
577/5 Jtadindiang Rd.
Ktongacrl, Bangkak
TeZ. 914218

Miss Sirinarn Thitaj̉iyasak
$15 \%$ Mahapwikbaram Rd. Bangrak, Bangkok

Mr. Sirin Chantanapumna
1589/7 Cham Rd., Sof trionatek Yarirkana, Bangkok
Te2. 864813

Miss Siriphian Sudchaitham $155 / 25$ Jammamittvong Rd. Bayg-oor, Bangkok TeI. 47600

Mr. Siripong Kengsurakanr 88 Sukumpit Sot 40 Fhrakanong Dtet., Bmpkok \%et. 912035

Mr. Siripong Mongkhonsinlapa
129/3 Sot Somboonsorik
Choman-Sanit-Blang Rd., Bangkok ?

Miss Siriporn Leeyakiteiporn
$57 / 3$ Mean Sirt 1
Supan Dum, Bargkok

Mr. Siriroj Seriwongse
1118 Soit Stapplue
Thoiknarvharwak, Barglook
TeT. 868093

Miss Sirishye Vongtanachai
496-502 Plabplachat Rid. Bangkok
7el. 282543

Miss Sirivan Skulkerevathana
305 Yatarad Rd.
Bingkok
Tel. 213810
Mr. Sitahsrak Sutanthawong 526 Stakuvit 65

Prakgnong, Rangikok
TeI. 976160
on
55 Chetampart Road
Barbumg, Chotbuat

Miss Sivaporn Sae Bae
47 Pheangnaret $\operatorname{id}$.
Bartgiook :

Mr. Sonbat Sanghirunchatana
75/12 Aong Moung Sor 1
Pratuman, Banipkok Te2. 511414

Mr. Somboon Aowpatanakul 792/83 Chamonamituong Rif. Bangkok

Mr. "Sonboon S. Tang 313 Stuma Rd.
Bangkok
Te2. 816063

Mr. Somboone Angunsri 452/3 Thadindmen Al. Klongsan, Bangkok \& Tet. e65804, 664410

Mr. Sorschai Daengtubtin d1 Soi Ondin, Fhatotyothir Rd. Bangkok 9 TeI. 790175

Mr. Sonchai Techavutichai
443/2 Sot Tanevanmand Swamalt, Bangkok 1
2e2. 817349

Mr．Somchai Planengsurigakharn
603 Sot Sainumtip
Fhkariong，Bangkak 11
Tet． 922408

Mr．Sonchat Theera－angkananon
408 Mum 1，Bukaribumi 1 सf． K2ongkiar，Bangioupi，Bangkok Tel． $77642 ?$

Nr．Sonchai Vongphantuwet
 Prokanong，Bargkak Soi Ghymuch Te2．918298，511288

Nr．Sonchai Nanleenuvat 1288－5 Songruad Bd． Sarphantanong，Blangkok Te2． 34325

Mr．Sonchaí Moranisarakul
370／6 Thadindoeng Rd． Ktongant，Bangkok 6 Pe2． 652493

Mr．Sorflai Sukkrasenti 41／97 Prymatoonthom Lurne
Bana 4 Rd：，Bargkok
TeI． 514882

Mr．Somkiat Tantatsamat
381 Thamentfana ：
Yanawa，Bangkok
Te2． 365608

Mr．Somkiert Harnpatranond
s992／i1 Bot thonjanak
Phayathai Ad．，Bangkok
Fe2．825027

Mr．Somkiert Phadvibulga
sac Sot Ton－po；Charoenkreng Rd．
Yannank，Bangikok 12
Teた。 891161

Mr．Souklert Vikitareth
50 Sof Song－ad－art
Suparmhigh－ivay
Bampkok 9
Tel． 770087
Mr．Sompang Montrisrisak
$402 / 18$ Naunavi Bd．
Bangapl，Bangkok
Miss Somporn Prosyhan
1 Sol Perwnw，Phaholyothin Rd，
Bangkok
Tei． 790089

NF．Sompot Horapong
50－59－5aowaraf Road
Atrpar Muang，Fhtaket

Mr．Somsak Pongbhaesay
2437－33 Charoenkinang Rd．
Vatpagakrai
Yarmana，Bargkok
Fe工． 391046

Mr．Somsak Srivichitranond
71－73 Sol Bumpiograth
Janaraji Rd．，Bangkok
Tel． 214687

Mr．Somsak StapornkuI
200／7s St，Londe sol z
South Sathorm R．，Bargkok TeZ． 867967

Mr．Somsakdi Filawphailbu2 14 Sot Ammanmaliathom Sterlivange Rd．，Bangkok 5 Te2． 34008

Mr．Songkran Suriyapananon
U78 Sot Fhayonak，Phoyathat Rd． Bangzkok

OR
10 soi Phaputhabat，Vagee Rd． Lomeak，Retohaboon

Mr．Sonchai Ifmehongkul
285 Mesthytereat RI．
Alngkok
TeZ． 819352

Mr．Songdef Tansurat
203 Sy－fbumpen
Yannava，Bangkok
TeI． 868306

## Mr．Sognjai Sodthibhapkul $523 / 13$ Soi Sanahaofet，Stphta Rd． Bangrak，Bangikok <br> Mr．Soontorn Chuntossaponchaif <br> e6／3 Tensabmaul 1 <br> Forblurl，Bangkok

## Miss Sopa Suthikritiya

559 8t．Lowise 3，Sotrth－Sathom Rd． Bangkok
Tel． 865039

Miss Sopapan Pinsupakiat
$35 / 3$ Sravisonges Rt ， Bangrueg，Bangkok
アゴさ． 3163 ．

Mr．Sopon Praisankul
110 Suknuvit Rd，Sot 58
Bangkok 11
7et． 912332

Mias Sripraphai Chakshuwey
$88 / 1$ Soi Desio，Surislongee Rd．
Bangikok 5
Te2． 36408

Miss Sriwaree Kesapradist
623 Samyak Nou Rd．
Banpkok
ret． 214623

Mr．Staporn Buasuman
5 Nadee Cotart Buitding
Room $303-1$ ，Stekampit 53
Bangkok
Ta2． 821779

Mr．Sthaporn Danpattarakut
－ $45 / 4$ Satadneng Sot 1
Sitom Rd．，Bangkok

Mr．Stid Charoenpoore
$30 / 8$ Stabhemott 11
Swh humpis 却．，Bangkok
TeT． 510265,527519

Mr．Subhajote Anghasuvarnsiri
19 St，Loutae，1，South Sathom Rd． Bangkok TeI．SSEs2

Miss Suchada Jureeganondta
97 Slavanak Stavet
Sirraoha, Chotburit

Miss Suchada Rungrojvitayakul
212-214 Vmymahanark Bangkok
Fet. 910180

Mr. Suchart Iarankura Na Ayuthia
54 Shehawit as
Prukhanong, Aangkok
FeI. 914074

Miss Sucheeda Loahasuvattanakut
73 Boriphat Rd., Sot Hiren 3
Ponprab, Barpkok I
TeI. 210991

Mr. Suchle $\mathrm{Na}-\mathrm{VO}-\mathrm{Pala}$
144 Ptboonuatana
Samaaen, Hava 6
Bangkok
7eI. 72318

Miss Suchitra Hansakul
47/19 Sot Bodpinaaxn, Rangnam Ad. Payathati, Alangkok
or
249-289 Keanthant Rd.
thonralthant Fe1. 254781


## Miss Sudsanguan Woraratanadharm <br> so Silam Rd., Plpat tane <br> Bangridk, Bangkok 5 <br> Te2. 36198

Mr. Suittisak Sirimongkolsak
520 Sol Phanakaveth
Saphanrueng, Aana 4 Rd. Bangkok
7e2. 36291,39513

Mr. Sukasam Suthumbudh
24 Alongmang Soi: a Rd. Arthumazn, Bangkok Te2. 584862

Miss Sukunya Viriyanettakul 232 Rama Ad., I Bangkok
TeI. 525461

Niss Sumalee Ananthothai
85/8 Sukumplt es
Bangkok
Te2. 332008

Nisy Sumile Wartanaman
sg Ramindive Rd. Bangkaen, Bangkok

Miss Sunana Panchakunathorn 1396 Mest Road
Bangiok 5
TeI. J2547

Mr. Sumej Sinjanakhost
10/90-91 Saint Foutle \&
South Sathom Ad.
Yannava, Bangkok

Miss Sumonrut Tanglaocharoen
A58 Remt 4 AR.
Bangkok
Tet. S?6685

Mr. Sumphan Vingcharoen
1615/I Ner Hoad
Yarnuma, Bangkok
TeI. 860020
OR
188 Sunohtik, Stehanbwer

Niss Sunee Hongsathitpong
501 Pafermety Ad.
Bangkok
Teて. 81630?

Miss Sunee Lacwansiri
150 Soi Intranara 33 Phajathai, Alangkok
7e2. 770804
M. I., Sunitaya Joab̀anud 145 Sot Rangmum Aajot tht Ad., Bangkok

Mr. Sunthorne Setasunthorne $36 / 2$ Sot Chulatongkorm Artunone, Bangkok

Mr. Sunthom Vashirakdvit
$48 / 43$ Pranam 1 Hoad, Fong Mant
Prutwatan, Bangkok

Mies Supalak Pitakwatchara 189/1 Voraohark Rd. OPP. Y. M.C.A. Bangkok

Hiss Supatcharee Kesplehaknont 195/38. Sot Fetburt Pearhar'a Cal Fetbuel Rd. Aangkok

Miens Suphan Sukhal
34 Mahm Semi Bot is, Suan Lony Bangkapt, Bangkok
Or
$58 / 90$ Wattana 时. Bdounthant

Tet. 221038, 22133e

Miss Suphasari Sutanadhant
Sth Sathom Bridge
Banyrak, Bangkok os
Tet. 38850

Mr. Suphat Arunanondchal
797 Chemengkmang of.
Sippontanong, Bungrok
7e2. 34775

Nr. Suphornchal Jitima
192-198 Fweraka Harket
Shemphantasong, Alanpkok 7et, 211300

| Miss Suporn Tretipgaivalporn 285 Swak-Smad Ad, Rafbuarana, Dhonburí TeI. 680386 | Nr. Surat Singhasa <br> 116 Sot Singto, Larkpinoud Bangkaen, Bangkok 9 Te2. 75080 |
| :---: | :---: |
| Mr. Sara NukuIvothi-opas 200/188 St. Lotele 3 Sowth Sathorn RU. Bangleok | Mr. Surin Satapornchaiyasit <br> 372 St. Lowia Soi 3 <br> South Sathom RId. <br> Yannawa, Bongkok <br> TeI. 86624? |
| Mr. Surachal Sarnvanichpitak <br> 452/11 Mahaputanum R-I. <br> Barpkok <br> Te2. J6104 | Mr. Suthee Phinsuwan 179/2 Petohbueri Rd. Bangkok 4 TeZ. 812575 |
| Mr. Surachal Techasrisukko <br> 40e-il Nahajak Rd. <br> Aonprab, Aconghok 1 Tet. 213389 | Mr. Sutin Katisawatvong <br> 91 Soonthormpoaa Aoad Klongtoay, Bangkok |
| Mr Suradej hanyaswad 1482/3 Mew Fetohburi RA. Pryataif, Bangkok | Te2. 361275 <br> or <br> 1293-5 Atphar Buagat <br> Kowat |
| Mr. Surak Techasrisuko 408-B Mahaohak Ad. Bangkok 1 ret. 2733s9-79 | Meiss Suvanna Mekthavatchaikul <br> 137/8 Wlewkaedkdi Mid. <br> Wat Treestoothep Behind Banqkok 2 |
| Mr Suraphol Phungphol <br> 164 Monther R R. <br> Tum. Chongnontril <br> An. Yanasa, Bangkok <br> 2et. 840051, 850778 | Misy Suvanee Tanasombatnun 307/48 Soi Marw-Da-Mu-KNor Samyakfaichati, Bangkok Te2. 688789 |
| Mr. Suraphol Senavinifn <br> $279 \mathrm{H} \mathrm{9}$, <br> Stumett M., North Sampong <br> Samatprakarn <br> FeI. 940674 | Mr. Suvet Eua-dree-Nit 196 Sot Domkual Yannana, Bonglook Te1. ace351 <br> Mr. Suvi jan Noraraksha |
| Mr. Surapol Leeruangwri 182 suanalong id. Bangikok | 2e Sol Sonanakoma, KZongahan Arngkiapi, Bangkikk |
| Te2. 35431 <br> Mr. Surasak Tovikkai <br> 991 Subumtt Rd., Opp, Rex Hotel Bangkapi, Bangkok <br> Te1. 818183 , 313289 | Mr. Suvit Chayabunjonglerd <br>  <br> Bangkiok <br> Te2. 228453 |



## Miss Tasanee Vatjnajlernrat

114 Sol Whart Weing, Bafivongee id. Aangkok
TeI. 215605

Mr. Terachal Thongvanit
99 Sot Chokahat Ruamt tre Super Highuy, Lardplao Bangkaen, Bargktok Tet. 773054

Mr. Thanes Siripanimhpong
35/13-14 Praoharad Rd., Blangeiar
Duaitt, Bangkok
TeI. 850601

Mr. Thanomphai Varawatanakul 50 Cl Hev Rd.
Bargikok
TeI. 217255

Mr. Thanporn Chitaravimol
306 Sharivongee Rd. Bangikik
7e2. 35710

Miss Thantawan Thanasuvakit 102 Arkaneongkoh Nrmpmanak Bangkok 15
TeI. s60354

Miss Thasanee Ayuttaka
78/1 Sot Pamana
Lavil Phrag, Bangkok
7e2. 87390

Mr. Thavichai Kittichungchit 1666/14 Mets Rd. Yernarsa, Blongkok TeZ. 850427

Mr, Thienchai Chutmongkonkul
97-99 Trok Chalyopoom Sorigatard Rd, Bangkok 1 Tel. 218669

Mr. Thiensut Yaowivat
27 Sot Leptrimitre
Hua-Mak, Ktongton
Bongkapi, Bangippk

Miss Thirarat Vongsuventirs
 Soi Santiparb, Bangkok 5

Miss Tiranuj Smitavej 1155 Sot 40, Thongohan Bangkok TeI. 777301
Mr. Tong Teo
$83 / 9$ Sot Pra-Arth
Sareen Rood
Duait, Bangkok
Mr. Tongchal Manasusangkul
2495/14 Chareonkwg Rd.
Yarouaw, Bargkok 15

Miss Tusana Tantivongsathaporn
288/J-2 Anmoong Hd $^{2}$.
Banglook
Tet. 928584

Miss Tusaneeya Pachumanant
1 sulamplt 47
Bangkok
Tet. 920584
Mr. Udow Charuvichitratana
3 Rammaítree
Porprab, Barpkok
Tet. 210906, 49606

| Miss tmporn Tangkakarn |
| :---: |
| 436/16-17 3tphayd hid. |
| Bangkok |
| Te2. 36188 |
| Miss Uraiwan Vanawattanawong |
| 145/5 Phaholyotin Rd., 80.11 |
|  |  |
|  |
| 305 Yao-Farad Rd. |
| Bangkok Je2. 213910 |
| Missi Usanee Vanftwatanathunrong |
| 预f Nom Ad. |
| Strpuentasongas, Bargikok |
| TeI. 217275 |

Miss Uthaipun Katiyazuwan
70jex soi Jimiant, Makknon Bangikok
TeZ. 516891

Mr. Ueit Lertphiboon
17\% Bot Chongehat
Supert-Hiphuay Rd.
Bangkak 8
TeI. 771182

Miss Vtoonphorn Kunkorn 2215/2 Jum Nid. Sapan 5 Yanata, Bangkok 12 Tel. 803578

## Miss Valaiwan Soponvatana

11 Sol Tanaluk, St. Loula Sot 8
Bangkok 12
7eL. Be4561

Miss Valee Varachaitanakorn
17/8 Sukhumt't 10
Bangkok
Tet. 510284

Miss Vallapa Rangsriwongse
1 Paholyotin 3, Panolyotin Bd.
Bargkok
Tet. 784870, 72958

Mr. Vallope Limcharoen
24/3-4 St. Lowia है
Yoncria, Blangkok
Te2. 86215 ?

Mr. Vanich Tangtivachwutikul
173/28 Sol 4morn, Nangltwahe Bd. Bangikok
OR
055 Aring Rut. Rayong

Miss Vandda Tungpanítansook
29/8 Chalemmate 2
Stummali, Bangkok
Tet. 816541

Miss Vannipa Pusajangkul 1128 New Petchbuati Rd. Nakasan, Bangkok 4 TeI. 512289

Miss Vantana Charnsirisaksakul E15 South Sathom Rot. Bangkok 12

Miss Vantana Chatnitikul 1/80 Opp. Bargkok. Bangk
Suapa RA, Bangkok Te2. 2123003

Miss Varaporn Korukwatana
184 Saladaeng Rd．
Bangrak，Bangkok
TeZ． 361430

Mr．Varasak Mmolchotiros
181 Rant 4 Rd，
Bangkok
Tot． 214288

Miss Varanee Sethiwan
171 Sot Lamartt，Javanaj Nd．
Bangkok
Te2． 283674

Miss Vena Frekamol
177 St ．Lowift s
Sathorm Rid，Bangkok
Te2．Bessisg

Mr．Vera Pattanayota
1776／15 Change Rd，
Banglook
TeI． 97006

Mr．Werasak Manesatit
996 shknalit 50
Prakarnong，Bangkok

Miss Veraya Komonvilas e6／14 Soi Prathumkongke Wes Ad．，Bangkok JeI． 35172

Mr．Vibul Niyomai tham 15－17 Maifweshit Bload Bangkok Tet．22e549，285783

Mr．Vichai Busrathepkul 12．Soi Sophon，Sukhumpit 68 Bangna，Blangkok TeZ． 934907

Mr．Vichai Chitraphan 254／5 Pordipart Hoad Phayathai，Bangkok Te2． 781381

Mr．Vichai Parnit teharnlearnt

> 87/9 Samdet Paohaotakein Rd. Soi 2
> Bangkok 6
> Tel. 687991
> Mr. Vichai Wongchairi
> t92/be Soi Phayanak, Potburl Rd. Phayathal, Bangkok.

Mr．Vichien Chatnithikul
1／AO Sumphn RA．，Opp．Bangkok Bank Bangkok
Teち．223003

Mr．Vichien Jenstitwong
14 Chula Sot 4，Ramt 4 Ad
Pratsmaian，Bangkok

Mr．Vichit Rongkapranee
134 Suthiaarn，Sof Intancra 16 Phyathai，Blangicok．

Mr．Vichit Vikitsreth
S4t Phakolyothit Rd．
Thanyabserl，Patoomthant Te2． 796517

Mr．Viahya Srisingtharakul
173／10 Sot Moumein 3
Rawa 6，Bangkok
Te7． 829938

> Niss Vilai Maholarnkiy
> 153／1－2 Rong Muary Sot s
> Paturnans，Bangkok
> Teて． 514012

> Miss Vilai Varasinchai 1119 Songrand Rd．
> Bangkok 1
> Te2． 38819

> Miss Vilaiwan Chmenbunlarsook
> 227／11 Stukandi Rd． Bangkiok

> Misal Vilawan Pinyopusarerk
> 5ss Soi MEngkorm 1，Ewang Rd， Pomparb，Bangkok Te2． 282540

Mr．Vilert Buranavi tayaviut 43／3 Sof Stungkameongicroh Larchroe Aid，，Bangkapi Bangkok 10

Mr．Vindhat Cocracul g／2 Comment Rd． Bangkok TeI．33129， 35343

Miss Vipaporn Chamdeumehanaporn 99 Buah Love，Now Rd． Bangruk，Bangkok

Mr．Vipard Lohavalittanond Sto Sarpeng 5t．Shephentanong，Barglook Thet．210512，223395

Mr．Viraphant Hiranpaisaln 90／9 Bajuf thee R．d． Barykok（Xaxłer HaIl） TeI． 318404
op
74／30－92 Changmoi Rd． Chiengmai
Te2．236347

Mr．Virat Liminakel 4011 Sukhtertt Rd．，Bangras
Parkanong，Bangkok
Tet． 938369

Mr．Virat Pilaisomboon
69／98 Dimeop Rof．
Borvorwivate，Bangikok
Tel．888234－93
an
214 Prachamintark 刦． Aangkati，Ranjomg

Mr．Virat Seanghan 698 Tarbien St．Perelomm，Sammtpakan

Mr．Viruch Ratanametachat
月38 Chant 題．
Yarmant，Bangkok
TeI． 85 ezes

Mr．Visan Tantisumreckit
effie Pus Street
362 om ，Bangkok．



Mr. Visut Imthanavanit
647/41 Chaveon Rat
Clong-Bann, Bangkok
Te2. 661115

Mr. Visut Sawaddee
400 Soi Kusoleit Swipanood
Sukhumit Rd.
Prakanong, Bangkok
Tet. 930394

Mr. Vitaya Tulayawalsate
119-121 Tamar Lane, Krangkasain Bd. Bangkook
5et. 812476

Mr. Vivat Chutimavong
470-473 Tesapwapap Lave
rasaraj Ad., Bangkok
702.224935

Mr. Vivat Genarak
see Song-Mand hd.
Alonigiok 1
Te2. 221381

Mr. Vivat Kittif phongkosol
940 Sot Thangtor, Swhemit
Bangkok
Tet. 210591

Mr. Viwat Limsakdakul 144-140 Charoermeng Rd. Sarphakoi, Chaeng Mat
Te2. 28 esit
OR
Xaveir Bowe, 71/9 Radjavitee Rd. Vietory Momament, Banghok
TeI. 818404

Mr. Vorachal Sattaritanan 1860 Rama VI Rd. Bangkeak 5
Tet. 511664

Mr. Voradej Trivudhi
18 Soi Chanchand, Stekumit 63
Prukonong, Bangkok
ret. 214337

Miss Voranee Maturostakul
$568 / 2 e$ Thadindang Rd. Korgsan, Banplopk
TeT. 663740

Miss Voranuy Panil fayanand 976/5 Shdhumpit
Tharari, Bungkok
TeI. 929531

Miss Noranut Chintapitak 548 Soil Att-Bdom Saurong, Somudprakarn 7e1. 931355
on
102 Subhemplt 解. Bangari, Chonbuet Tel. 289738

Mr. Voraphoch Phornprapha
178 Swhowit 49
Bangkok
Tet. 314668

Mr. Vorasit Anurugsa so Sot RowyZom Fhiboolaongknam Rd. Bangkok

Mr. Voravit Kitilvangnangkul
110 Chula Soi 8, Pharram 4 RI. Bangkok 5
Tet. 522653

Mr. Voravad Sribusthung 4te Patumaan Pryathai, Bangkok 5et. 514030

Niss Wanee LaoIugsanaleard
33 Dhemongrik Rd.
Fum-Prup, Bangkok 1
Tet. 119898

## Misy Wanida Pongputanon

430/4 S4am Squme 10
Bangikok

## Miss Wanna Arekasalerks

It Saitom tame, Phafistyothin H.
Bangkok 4
3e2. 70708

Niss Nanna Sriwatcanarothai
If Yotha, Taladnol
Bangkipk
Tet. 37427

Misar Wannee Arunrusneechote
80 Varmitt 1 Rd.
Sumpserthansing, Bangicok 1
2et. 228539, 213755

Miss Waraporn shotigultanachal 95/5 Trmiphet Rd.
Bangikok
Te2. 217781

Misal Warunee Puongpipattrakul
124 Saladineng
Bangkok
TeI. 881420
OR
33-3S Char'yakul
Hatt-Yai, Songkhta
Tet. 848181

## Miss Wanthanie Viriyagudhakorn

145 Tangmahamek Govermment Boual
Bangkok it TeI. 867475

## Mian Mateana Tavichai

112/15 Chirkert, Mymiongan 解. Bangken, Blangkok

Mr．Wattanachai Poovakial Xavier HaIL，70／9 faxiavt thi Rd， Wiotory Momarwant，Barjkols

Teた．818\＄04
OH
Fatticnaphon，110－112 tha－pat 5 ． Chilengmai
TeL．250707

Mr．Wibul Wongchaikawen
$313-5$ Cheta 50 \＆ 3
Axthweatan，Rangkok
Thel，529870，517275

Mr．Winif Thaweesikulchai
558 St．Eetrift 3
Yamnnala，Banpkok
Thet．se5E14

Niss Wipha Thanapermpool
69 Mis 1，Swhhumi＇t Rd．
Theykapi，Chotbseri
TeI．28s7e？
OR
133 Subhimit 21
Rangilak

Mr．Mrasak Senavinin
279 that 9，Apmiohat Fid．
Sawrong Nha，Santiprakimm 702． 900674

Mr．Wisule Jongtangpiei
41／4 Sot Soonthompitmot
＂tamamarng Road，Bangkok Fe2．5243s0

Mr．Witaga Chareonsei
70．Soi Ekmati，Sukiemit Ad． Prakanong，Blangkok

Mr．Wivat Avasiriphongs
$583 / 3$ Petohburi Ruf．
Ehayathai，Bangkok
7et．512878
OR
191／44 Sot Huatha Ooot，Navea RI． Barngrak，Banpkok
Te1． 8916

Mr．Wiwat Chulerttlyawong
ef Yanuratakkien Streat
Bangkok 1
Tet．212505

Mr．Wiwat Phulphokphol
128 Sot Chalerwask，Fhaholyothir
Banpibhaer，Hangkok
Tel．720669

Mr．Morachit Mekarostumkul
1304／1 Jaknin 用解。
thombierl，Bangkok ©
TeZ．662623

Mr．Moraphote Ramaspot
11 Sot Intrumarr 87 （Ripht）
Suthiaarm Rut，Bangkak
Te1． 290953

Mr．Worapoch Awachlnda
$99 / 5$ Mnhmop Sno－Chron－Cha
Alangkok
TeT． 390514

Miss Yacwaluk Likitdechasak 1040／9e Wey Petahbumi Rd． Bangkok
Tet．51942？

Mr．Yodning Lertruengpanya
951 Silam Rit．
Bangkok
7et． 30822

Miss Yongjin s．Bang
IES Lemg TaZad Wat Sutl
Yannana，Bangkok 12
TeL．Bess28

Mr．Yongsakdi Vidhyanakorn
s8／5 Sol slelmut，Hadpraid
Bangkapi，Banpkok
TeI．77t80
OR
Be $M$ \＆$D$ ．Slanzak
Smimios，Chotbum
Fet． 311038 ス11428
riss Tueamjit vijfeto
$t 0 \operatorname{Sot} 1$ ，Bukothat
Duait．，Bangkok 3
Tel． 819714
O
79 Puholyotir RA．
Thampang

Misa Kupadee Sinpathananon
1854 New Road
Bargrak，Bangkok 5
Tet． 85070,33971

Miss Yuvapha Phipatanakultornthiti
14 （Ind Floor）Sot Aatokatimherr
Aaja Pramop Ade，Bunpkok
Tet． 515175

## ALUMNI

Mr. Nadda Na.Patalung

```
Office : InicoopJapan Bangkok Branoh.
Import Officer Chemioal and sprayer Section.
97 Rajdamai Rd.m CMPF Building Bangkok. 5 TeZ. 517364, 526050
Resident: 11/3 Moo 7, Laksong, Nongkaem, Petchkasem Rd.
Bangkok 6
```

Mr. Poenchai Siritharnkul

```
Office : Phelpe Dodge (Thailand).
Panunee BLDG, 6th Floor
518/3 Ploenchit Rd. Bangkok TeL. 512508, 512572
TLX : PHELDOGE TH 2748
```

Mr. Suriyak Benjawongkulchai Office : Krungeang c. Ltd. Haadyai Branoh 24 Wipatutid Rd. Haadyai Songkhta. Resident: 255/1 Jakrapadipong Rd. Bangkok I

Mr. Sayasdi Liewrungruang.

$$
\begin{aligned}
\text { Office : } & \text { Krungeang Co. Ltd. }, \\
& \text { Narathisas Branoh. } \\
& \text { Suriyapradith. } \\
& \text { Muang Narthtwae. }
\end{aligned}
$$

Mr . Chanintorn Pangmanee
Office : B.t. Pharmacy. Limited Partnership. 255 Oppoaite Vachira Boopital Samaen Rd. Bangkok.

Reaident: 65-65/1 Soi Suan-ooy.
Samsen Rd. Bangkok Tel. 811880, 811908.

Mr. Norasingh Karnjanaprakorn
Offioe : BUSINESS DEVELOPMENT DTVISTON, MARKEVING THAI MILITARY BANK : TeZ. 667527

Resident: Tel. 860836
Mr. Phaiboon Tlemsanjai
Offiod : GENERAL COMERCIAL SUPPLY LIMTIED PARTNERSHIP : TeZ. 923109
Reaident: 2259 Bangohak, Phrakanong, Sukhumpit, Bangkok.
Mr. Thavi Mekseriwattana,
Offtce : N.S, ELECTRONICS CQ, Ltd. 333 POOCHAOSAMINGPRAI, SOUTH SAMFONG: TeZ. $940600-2$ Ext. 28 (Production Control Specialiat)

Resident: 279/7 Swan Plu Lane, South Sathom Road, Yanava, Bangkok.
Mr. Aphisidh Suksevi
Mr. Thongphol Hongvaramas
Mr. Pramual Aniwat
Offioe : N.S. ELECTRONICS CO, Ltd.
233 POOCHAOSAMINGPRAT, SOUTH SMAROWG: Te2. $940600-2$ Ext. 28 (Procuation Superviaor)

Mr. Prasith Pechprasarn
Office : Super Pibre-Cement Co., Ltd., 2038 Sukumvit Road, Bangkok. Te2. 930360,930366 (SECRETARY)

Resident: 438/11 Damnongruk Road, Bangkok. Te2. 810170, 814685
Mr. Jakrit Jittavanijprapha
Office : Miteiam International Limited
6th Floor, Boormitw Buitiding 138 Silom Road, Bangkok. TeZ. $39940-0$ P.O. Bore 870 (MACHIWERY DEPARTMENT) - (SALESCLERK)

Mr. Narongriddhi Ratanasanguanvongs
Offios : NECHANTCAL EQUIPARHI CO., LTD. 295 Stphya Road, Bangkok. Te2. 37961-5, 32037, 39490-1
Resident: 4 Kaseneamman है, Patanavet 5, Sukhumvit 71, Bangikok 11. Te2. 928384.

Me. Somsak Phadvibulya

```
office : Ban Hook Chemical of Engineering Co., Ltd,
    1093/1 Phahotyothin Road, Bangkok.
    Tel. \(781589,76100\).
```

Mr. Peter M. Sasiprapha
offtee : Cenerat Motore Thaitand Ltd. 1016 Rama IV Road, 4th Floor, Cathay Twat Buitding, Bargkok. Te2. 520135 - 9 (MATERIAL CONTROL)

Mr. Kittichart
Office : Sunchat International Co., Ltd. 2nd Floor, Plasa Bldg., Patpong Road, Bangkok.

TeI. 35987 - 8
Reaident: 314/31 Soi Ban-Po-Suk, Spiayuttaya Rd., Phayatai, Bangkok, Tel. 814778 Mr. Pisal Laohadtanaphorn

Office : HHTYH \& COMPANY LIMTYED
8th Floor, Olympia Thai Building
956 Rama IV Road, Bangkok. Tet. 867293 - 7 *Division IV (Food Stuffa) (SALES REPRESEWIATIVE)

Mr. Apinyar Chandrarungsi

```
Offtae : Jebeen & Jansen (Thailand) Co. Ltd.
    5th floon Ayuthia Bank Building.
    pleonohit Rd. Bangkok. Tel. 57718, 53712, 519602-3
    (Sales Representative.)
Reaident: 107/4 Soi Mmein 3
    Rama VI Rd. Phyatai Bangkok IV TeZ. 815635.
```

Mr. Thirasak Chakriyanuyoke.

```
Office : Bangkok Bank.
    Credit Promotion 3th floor. Aaia Building.
    9 Suapa Rd. Bangkok. Tel. 222111. Bxt. 615,549
    Resident: 16/1 Bremwngruth Rd. Sampangtawong/
    Bangkok.
```

Mr. Sukhato Poummalee

```
Office : Bangkok Bank.,"=
    Credit Promotion 3th floor Asia Building.
    9 Suapa Rd. Bangkok. Te 2. 222111. Ext. 615, 549
```


[^0]:    4
    Lautence J. Peter, The Peter Prescription (New York: Bartom Books, 1973), p. 69. 5 Ibid., p. 71. 6 lbid., loc. cit.

[^1]:    7
    George Lapassade, L'Entree dans la Vie, Paris, Edition de Minuit, 1963 (Essay on man's unfinished state)

    8
    See Learning To Bez The World of Education Today and Tomorrow,
    9
    Eric Fran, Le drame Fondemental de l'Home: Naitre a l'Humain) See notes, p. 7.

[^2]:    
    and Seymour Smidt, Capital Budgeting Decision (New York: The Macmillan Company, 1968)

[^3]:     of Adjustment," Robert E. Hall and Dale W. Jorgenson, "Application of the Tbeory of Optimum Capital Accumulation," ใu Gary Fromm (ed.), Tax Incentive and Capital Spending (Washington, D.C. : The Brookings Institution, 1971), pp. 9.59, 131-95 ; Glenn L. Johnson and Sherwood W. Newton, "Tax Consideration in Equipment Replacement Decisions," The Accounting Review (October, 1967) 738-46 ; Bernhard Schwab and Robert E.G. Nicol. "Fram Double-Declining-Balance to Sum-of years' Digits Depreciation : An Optimum Switching Rule," The Accounting Review (April, 1969), 292-96,

[^4]:    ถ้าเพืยงเราไปแนะนำให้หมอตรบบ ถิงสรรพคุณ ของยา นี่เรา พลิต ได้
     เพอใหหมอเอาไปร้กษาคนไข้ก็คง ไม่มีบ๋ญหา แต่ถ้าเราไปโขษณา ว่ยาเรเบี้นยาวิศษ แก้สารพ้ต ได้ ถ้าใดรมู้เท่าไม่ถิงการณ์ข้อไป กินแล้ว ทำให้โรคหน้กข้น หว่อ - 1 な~ อาจสูญเเสียถิงชิวตได้ แบบน้ แหละเบ็นสั่งที่ไม่คววทำอยางย่ง

[^5]:    ${ }^{*}$ Tavat Wichatidit, B.Ed. M. P. A. (Hons. 1, M.A. (Public Policy and Administration, alisconsin) , M.A.
    1 John D. Montgomery, "The Guest for Political Development," Comparative Pollities, Vol. 1,No. 2
    [January 1969], pp. 285-295.
    2 Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Cutture: Political Attitudes and Denocracy in Five Nations (Boston: Little,Brown And Company, 1965), Pp, 1-44;337-374.

[^6]:    10 alarren F. Ielchman has done an excellent job in lisitng and criticizing related literatures in regard to this subject, see his article on, "Rising Expectations and Revolution in Development Adninstration," Public Administration Revies, VoL.XV,No. I(1965),pp. 301-328.

    II Inayatullah,"An Anatysis of Intra-Polity Balance and Bureaucratic and Political Development in the Framoontk of a Theory of Subsystems, "SEADAG PAPERS (New York:The Asia Society, 1967).

    12 S.N. Eisenstadt, "Problens of Buteauchacy in Developing Areas and Now States, "in Bert F. Hotelitz and witbert E.Moore leds. Industrialization and Societylliague, 19631; Lucian Pye, "The Political Context of Na tional Development, "in Itwing swerdlowed.) Development Administration: Concept and Problens [Sunacuse: Syracuse University Press, 19631, pp. 25-43, Fred W.Riggs,"Bureauctats and Political Development: A Paradoxical View," in LaPalombara,op,cit.,pp. 120-167, and his Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic society (Bostonstloughtion Méf(ín Co., 1964).

    13 Fred W. Riggs, "Relearning an Old LessonsThe Polltical Context of Developwent Administration," Public Adininistration Review, Vol. XXV,No. 1 I March 19651, pp,77-78.

    14 Ratph Braibanti, "Administrative Reforms in the Context of Political Growth,"in F. Iuikartied.) Symposium on Research Needs Regarding the Develoment of Adsinistrative Capabillties in Emerging Countries IWashington D.C.; The Brookings Institution, 1966), Part 11; Political and Adininistrative Development (Durhan., N.C. I Duke Untiversity Press, 1969), his recent publication which is edited by him conprises severat interesting articles by prominent writers in this field and it also demonstrates his main belief in his thesis especially on pp. 3-106.

    15 Milton Esman, The CAG and the Study of Public Administrationt A Mid-tern Appraisal (Bloomington, Indiana: CAG Occasional Papers, 1966), and Ferrel Heady, op, cit, :Public Administration: A Comparative Perspective(Engleuood Cli666.,N.J.tPrentice-Hall, 1966),pp.98-170.

[^7]:    34 Ibid.,
    35 1bid.

[^8]:    36 Lucian W. Pye, Aspects of Political Development (Beston: Little, Brown, and Co, 1966).
    57 1bid. . pp. 31-48.
    I8 Samuel P. Hurtington, "Political Development and Political Decay, "World Polltics, xVII, (April
    39 Huntington, "The Chage to Chage.............."Pp.. 301-305.
    40 Ibid., pp. 304-405.
    41 This is quite a severe blow to other political scientists. It may be the problem of using the diboerent teums for the same meanings as I mentioned earlier. In this hespect, he made an excuse fot his eartier publication, ie.. Political Onder in Changing Societies, the reason why the concept of political development was quietly dropped. He said,"I focus instead on what I' conceive to be the critical relationship between political participation and political institutionalization without worrying about the lssue of which should be labeled"political development,"

[^9]:    42 John D.Montgomery, "Source of Buteauctatic Reform:A Typology of Putpose and Politics, "in Brai-
    bantiled.). "Polttical and Adininistrative....' $P .427$.
    43 Heady, "Buteaucracies in Developing Countries...." p.8.
    44 Huntington,"Politicat Ondet...." "p. 28.
    45 An interesting study has been done along this Une, see Roderick T. Groves, "Adrinistrative Regorm and Political Development," Development and Chage, Vol.II,No.2(1970-1971),pp.36-51,

    46 Thid., p. 38.

[^10]:    47 Janes F. Ugot, "Bureauctatic Trans fonmation in Butna, "in Ralph Braibantiled. 1 , Asian Bureancratic
    Systens Emergent from the British Imperial Thadition (Duthamipuke Universtiy Press, 1966), pp.487-443.
    48 This is the case of Pabistar and Ceslon, see Groves, op, cit., p. 48.
    49 Braibantt,"Asian Bureauctatic Systers....,"pp.661-666.
    50 Tbid., p. 667.
    51 Riggs, "Administration in Developing Countries...,"pp,158-160.
    52 Hurtington, "Potitical onder... , "pp.238-239.

[^11]:    60 Many have commented upon the poot record. Characteristic is Albert Materston's statement thate, "India, Paklstan, Inar and the Philippines in Asia;Venezucla, Colombia, Ecuador, Brazil, Angentina and Chile in Latin America; Ethiopia, Ghana and Libya in Africajto name only exmples, have for many years sought to inpotove the effielency of theit public setwices with only modest hesult to show fot their effont. " Public Adeinisthation fot thatf-A Pragnatic View, nimeognaphed documented prepared fon the Meeting of expetts on the U, N. Progname in Public Administration, Janaity11, 1967,quoted in Groves, op, elt.,p,49.

    61 Mattir Landua, "Political and Adrinistrative Development, "in Bhaibanti, (ed.) "Political and Adnivistrative...." "Pp". 350-353.

