**ชื่อเรื่อง** : ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษา

 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

**ผู้วิจัย** : นายเศรษฐชัย ธารไชย

**ปริญญา** : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

**อาจารย์ที่ปรึกษา** : รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ

 อาจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จีระสมบัติ

**ปีการศึกษา** : 2560

**บทคัดย่อ**

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้าครอบครัว จำนวน 314 คน จาก 3 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.31 – 0.89 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) และการพยากรณ์โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) ด้านเศรษฐกิจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการจัดการ ด้านการรายงาน ติดตามประเมินผล ด้านอื่น ๆ (ความปลอดภัยและยาเสพติด) และด้านสิ่งแวดล้อม 2) ระดับการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ด้านครอบครัวมีความอบอุ่น ด้านเศรษฐกิจสมดุล และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : กรณีศึกษาหมู่บ้านในเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยด้านสังคม (ชุมชนเข้มแข็ง) (X¬1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (X¬2) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (X¬7) มีค่าอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 54.40 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.738 สามารถเขียนสมาการ ได้ ดังนี้ Z = 0.375ZX1 +0.225Z X2 + 0.176ZX7 4) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในเขตเทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ควรมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่นเสริมการทำนา เช่น การปลูกพริก ปลูกผัก ทำไร่นาสวนผสมกันมากขึ้น ด้านสังคม ควรมีการการบริหารจัดการสวัสดิการการจัดการให้แก่ครัวเรือน กลุ่มองค์กรการเงิน การตลาด การจัดการความรู้ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่นกลุ่มแปรรูปพริก กลุ่มชาวนา กลุ่มปุ๋ย กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มวิสาหกิจโรงสีชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ใน ทุกหมู่บ้านและมีการบริหารจัดการกองทุนโดยสมาชิกในกลุ่มเอง มีการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการในตำบล และด้านการมีส่วนร่วม ควรให้มีการสร้างเครือข่ายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดการความสัมพันธ์ในชุมชนให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ระหว่างครัวเรือน กับครัวเรือน มีการจัดความสัมพันธ์ด้วยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครัวเรือน โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้

**คำสำคัญ :** เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

**Title**  : Factors Affecting Being a Self-Reliant Community Economic Village : A Case

 Study of Villages in Tambon Thanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin

 Province

**Author**  : Mr. Setthachai Tharnchai

**Degree** : Master of Public Administration (Public Administration)

 Rajabhat Maha Sarakham University

**Advisors** : Associate Professor Dr. Sanya Kenaphoom

 Associate Professor Dr. Yuphaporn Yuphat

 Dr. Songsak Jeerasombut

**Year** : 2017

**ABSTRACT**

 The research aimed to: 1) study the state of being a self-reliant community economic village in Tambon Thanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin Province; 2) study the factors affecting being a self-reliant community economic village in TambonThanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin Province; and 3) study suggestions on enhancement of being a self-reliant community economic village in TambonThanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin Province. The population consisted of 314 household heads from 3 villages. The instrument used was a 5-level rating scale questionnaire with the discrimination ranging from 0.31 to 0.89 and the total reliability of 0.97. The analysis of data employed a ready-made computer program to find frequency, percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis testing employed Pearson Product Moment Correlation and the prediction employed Simple Regression Analysis.

 The results are as follows : 1) Regarding the factors affecting being a self-reliant community economic village, on the whole, it revealed that they were practiced in the high level. They were: the social aspect (community empowerment), economic aspect, participation aspect, political and administration aspect, management aspect, reporting and evaluation aspect, other aspects (safety and narcotic) and environment aspect. 2) Regarding the level of being a self-reliant community economic village, on the whole, the factors were practiced in the high level. The aspects were: community organization empowerment, warm family, balanced economy, and sustainable management of the environment. 3) The factors affecting being a self-reliant community economic village: a case study of the villages in Tambon Thanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin Province had 3 variables : the social factor (community empowerment) (X¬1), economic factor (X¬2), and participation factor (X¬7). The predictive power was 54.40 percent. The multiple correlation coefficient was 0.738 and could be written in an equation as follows : Z = 0.375ZX1+0.225Z X2+ 0.176ZX7 4) Regarding the suggestions on enhancement of being a self-reliant community economic village in TambonThanya Municipality, Kamalasai District, Kalasin Province, it was found that: on the economic aspect, there should be promotions of occupations together with rice growing such as growing chilli, growing vegetables, and more joint plantation; on the social aspect, there should be welfare management for households, and financial organizations; there should be marketing management, knowledge management; occupational groups such as chilli processing group, farmer group, fertilizer group, rice seed group and community rice mill should be set up; a saving group should be set up in every village and the fund should be managed by the members themselves; welfare groups should be set up in Tambon; and on the participation aspect, the network of sufficiency economic households should be set up; the relationship in the community should be managed in such a way that it creates relationships among people, households and households; relationship should be organized by creating the learning network in the households, with participation from the network members in learning development

**Keywords** : Community Economic Village

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Major Advisor