**คำนำ**

 ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบดูแลของหน่วยงานรัฐผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานในครั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

 **ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 1.1 ด้านกายภาพ 1 - 1

 1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 2 - 2

 1.3 ประชากร 2 - 3

 1.4 สภาพทางสังคม 3 - 3

 1.5 ระบบริการพื้นฐาน 3 - 3

 1.6 ระบบเศรษฐกิจ 4 - 8

 1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 9 - 9

 **ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค 10 - 33

 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 - 37

 2.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 37 - 40

 **ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 41 - 41

 3.2 บัญชีสรุปโครงการ 42 - 45

 3.3 บัญชีโครงการพัฒนา 46 - 126

**ส่วนที่ 4 สรุปการพัฒนาภายในตำบลนาขมิ้น**

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 127 - 127

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 128 - 128

 4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 128 - 129

 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 129 - 129



**แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

**อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม**

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ 1**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

**1. ด้านกายภาพ**

  **1.1** ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ตั้งอยู่ที่ บ้านขามเตี้ยเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโพนสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอโพนสวรรค์ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตำบลนาขมิ้นไปถึงศูนย์ราชการจังหวัดนครพนม ประมาณ40 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น ได้ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบและการปกครอง ทั้งหมดประมาณ 596,875 ไร่ หรือ 95.5 ตารางกิโลเมตร

 **อาณาเขต**

ทิศเหนือ จรด ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม

ทิศใต้ จรด ตำบลโพนบก

ทิศตะวันออก จรด ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน

ทิศตะวันตก จรด ตำบลโพนสวรรค์

  **1.2 ลักษณะภูมิประเทศ**

 สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น บางส่วนเป็น พื้นที่ดอนและบางส่วนเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอนใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พื้นที่ราบใช้ทำนา ปลูกพืชฤดูแล้งบางส่วนและปลูกพืช ผัก มีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบลและ มีสภาพป่าเสื่อมโทรม บางส่วนเป็นแหล่งน้ำ ธรรมชาติ ได้แก่ ลำห้วยหินงับ

  **1.3 ลักษณะภูมิอากาศ**

 โดยสภาพทั่วไป ตำบลนาขมิ้นเป็นตำบลที่มีอากาศร้อนฝนตกชุก

 **1.4 ลักษณะของดิน**

 ลักษณะโดยทั่วไปของตำบลนาขมิ้น จะเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย

มีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปในตำบล ได้แก่ ลำห้วยผีบ้า ห้วยหินงับ ห้วยก้านเหลือง เป็นต้น

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

 **2.1 เขตการปกครอง**

 เขตการปกครอง มีหมู่บ้านจำนวน 16 หมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่ 1 บ้านอ้อ หมู่ที่ 9 บ้านนาน้ำคำ.

 หมู่ที่ 2 บ้านดอนยาง หมู่ที่ 10 บ้านท่าศาลา

 หมู่ที่ 3 บ้านนาขมิ้น หมู่ที่ 11 บ้านวังหมากเห็บ

 หมู่ที่ 4 บ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านขามเตี้ย

 หมู่ที่ 5 บ้านขามเตี้ยน้อย หมู่ที่ 13 บ้านโคกปากดง

 หมู่ที่ 6 บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 14 บ้านดอนสวรรค์

 หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 15 บ้านขามเตี้ยพัฒนา

 หมู่ที่ 8 บ้านดง หมู่ที่ 16 บ้านขามเตี้ยเหนือ

 **2.2 การเลือกตั้ง**

 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีจำนวน 16 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 1 คน 16 หมู่บ้าน รวมเป็น 16 คน

**3. ประชากร**

 **3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร**

 ประชากรในตำบลนาขมิ้นมีจำนวนสามเผ่า ได้แก่ ญ้อโส้กะเลิง มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น9,476 คน แยกเป็นชาย 4,800 คน หญิง 4,757 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,764 หลัง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมู่ที่** | **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวนครัวเรือน** | **ประชากร** | **รวม (คน)** |
| **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** |
| 1 | บ้านอ้อ | 256 | 379 | 378 | 757 |
| 2 | บ้านดอนยาง | 119 | 231 | 221 | 452 |
| 3 | บ้านนาขมิ้น | 198 | 341 | 365 | 706 |
| 4 | บ้านขามเตี้ยใหญ่ | 208 | 344 | 366 | 713 |
| 5 | บ้านขามเตี้ยน้อย | 105 | 204 | 169 | 373 |
| 6 | บ้านโคกนาดี | 242 | 452 | 428 | 880 |
| 7 | บ้านทุ่งน้อย | 263 | 444 | 488 | 932 |
| 8 | บ้านดง | 353 | 628 | 568 | 1,196 |
| 9 | บ้านนาน้ำคำ | 149 | 264 | 238 | 502 |
| 10 | บ้านท่าศาลา | 116 | 231 | 228 | 459 |
| 11 | บ้านวังหมากเห็บ | 122 | 200 | 203 | 403 |
| 12 | บ้านขามเตี้ย | 105 | 214 | 213 | 427 |
| 13 | บ้านโคกปากดง | 56 | 71 | 52 | 123 |
| 14 | บ้านดอนสวรรค์ | 90 | 178 | 166 | 344 |
| 15 | บ้านขามเตี้ยพัฒนา | 120 | 204 | 222 | 426 |
| 16 | บ้านขามเตี้ยเหนือ | 262 | 412 | 452 | 864 |
|  | **รวม** | 2,613 | 4,750 | 4,726 | 9,557 |

 **3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |
| --- | --- |
| ช่วงอายุ | จำนวนประชากร |
| 0-3 ปี | 456 |
| 4-6 ปี | 426 |
| 7-10 ปี | 582 |
| 11-13 ปี | 434 |
| 14-16 ปี | 449 |
| 17-20 ปี | 464 |
| 21-30 ปี | 1,459 |
| 31-40 ปี | 1,584 |
| 41-50 ปี | 1,445 |
| 51-60 ปี | 987 |
| 60 ปีขึ้นไป | 1,044 |

 **4. สภาพทางสังคม**

 **4.1 การศึกษา**

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลนาขมิ้น จบการศึกษาภาคบังคับ 99 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานที่ศึกษาของตำบล โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง

 **4.2 สาธารณสุข**

 - ปัจจุบันมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

 - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 16 แห่ง

 **4.3 อาชญากรรม**

 - ไม่มีปัญหาอาชญากรรม

 **4.4 ยาเสพติด**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นมีพันธกิจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ลดน้อยลง

 **5. ระบบบริการพื้นฐาน**

 **5.1 การคมนาคมขนส่ง** มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีทุกหมู่บ้าน

 **5.2 การไฟฟ้า**มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

 **5.3 การประปา**มีระบบประปาหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน

 **5.4 โทรศัพท์**ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่

  **5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์** มีที่ทำการไปรษณีย์ตำบลจำนวน 1 แห่ง

 **6. ระบบเศรษฐกิจ**

 **6.1 การเกษตร**

 **-** ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว พริก สับปะรด ข้าวโพด ยางพารา แตงกวา มันสำปะหลัง ถั่วลิสง เป็นต้น

 **6.2 การปศุสัตว์**

 **-** มีการเลี้ยง โค กระบือ สุกร ในทุกหมู่บ้านของตำบล

 **6.3 การท่องเที่ยว**

 **-** แหล่งท่องเที่ยวในตำบลนาขมิ้น

 1. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเตี้ยน้อย

 2. วัดป่าหลวงปู่ประไพรวนาราม บ้านอ้อ หมู่ที่ 1 และบ้านขามเตี้ยน้อยหมู่ที่ 5

 **6.4 แรงงาน**

 ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกพริก ไร่ข้าวโพด ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

**6.5 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)**

  **6.5.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหมู่บ้าน** | **ชาย (คน)** | **หญิง (คน)** | **ครัวเรือน(ครัวเรือน)** | **พื้นที่ (ไร่)** |
| บ้านขามเตี้ย | 211 | 213 | 96 | 0.00 |
| บ้านขามเตี้ยน้อย | 201 | 162 | 79 | 0.00 |
| บ้านขามเตี้ยพัฒนา | 199 | 230 | 103 | 0.00 |
| บ้านขามเตี้ยเหนือ | 410 | 454 | 179 | 0.00 |
| บ้านขามเตี้ยใหญ่ | 348 | 379 | 159 | 0.00 |
| บ้านดง | 604 | 548 | 246 | 0.00 |
| บ้านดอนยาง | 227 | 217 | 98 | 0.00 |
| บ้านดอนสวรรค์ | 177 | 163 | 80 | 0.00 |
| บ้านทุ่งน้อย | 429 | 475 | 237 | 0.00 |
| บ้านท่าศาลา | 228 | 219 | 87 | 0.00 |
| บ้านนาขมิ้น | 341 | 363 | 168 | 0.00 |
| บ้านนาน้ำคำ | 249 | 236 | 115 | 0.00 |
| บ้านวังหมากเห็บ | 206 | 204 | 88 | 0.00 |
| บ้านอ้อ | 382 | 369 | 156 | 0.00 |
| บ้านโคกนาดี | 441 | 418 | 207 | 0.00 |
| บ้านโคกปากดง | 68 | 59 | 32 | 0.00 |
| **สรุปรวม** | **4,721** | **4,709** | **2,130** | **0** |

 **6.5.2 ข้อมูลด้านการเกษตร**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ในเขตชลประทาน** | **นอกเขตชลประทาน** |
| **จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน)** | **จำนวนไร่ (ไร่)** | **ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)** | **ต้นทุนเฉลี่ย(บาท./ไร่)** | **ราคาขายเฉลี่ย(บาท./ไร่)** | **จำนวนครัวเรือน(ครัวเรือน)** | **จำนวนไร่ (ไร่)** | **ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่)** | **ต้นทุนเฉลี่ย(บาท./ไร่)** | **ราคาขายเฉลี่ย(บาท./ไร่)** |
| บ้านขามเตี้ย | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 200 | 350.00 | 1,800.00 | 4,200.00 |
| บ้านขามเตี้ยน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | 350.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| บ้านขามเตี้ยพัฒนา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103 | 160 | 350.00 | 1,800.00 | 4,200.00 |
| บ้านขามเตี้ยเหนือ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170 | 1,700 | 3,500.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| บ้านขามเตี้ยใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140 | 0 | 320.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| บ้านดง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235 | 3,012 | 800.00 | 4,150.00 | 4,900.00 |
| บ้านดอนยาง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 | 700 | 304.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
| บ้านดอนสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | 1,068 | 160.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| บ้านทุ่งน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237 | 6,900 | 300.00 | 2,500.00 | 4,000.00 |
| บ้านท่าศาลา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 2,666 | 390.00 | 2,500.00 | 4,300.00 |
| บ้านนาขมิ้น | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168 | 0 | 400.00 | 4,000.00 | 5,600.00 |
| บ้านนาน้ำคำ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | 0 | 300.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| บ้านวังหมากเห็บ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | 692 | 360.00 | 3,305.00 | 4,680.00 |
| บ้านอ้อ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156 | 400 | 350.00 | 2,000.00 | 3,800.00 |
| บ้านโคกนาดี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 2,500 | 900.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| บ้านโคกปากดง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 240 | 360.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| **สรุปรวม** | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **2,064** | **20,238** | **593.38** | **2,409.69** | **4,112.00** |

 **6.5.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  | **เพียงพอ(หมู่บ้าน)** | **ไม่เพียงพอ(หมู่บ้าน)** |
| --- | --- | --- |
| บ้านขามเตี้ย | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยน้อย | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยพัฒนา | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยเหนือ | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยใหญ่ | 0 | 1 |
| บ้านดง | 0 | 1 |
| บ้านดอนยาง | 1 | 0 |
| บ้านดอนสวรรค์ | 1 | 0 |
| บ้านทุ่งน้อย | 0 | 1 |
| บ้านท่าศาลา | 0 | 1 |
| บ้านนาขมิ้น | 1 | 0 |
| บ้านนาน้ำคำ | 0 | 1 |
| บ้านวังหมากเห็บ | 0 | 1 |
| บ้านอ้อ | 0 | 1 |
| บ้านโคกนาดี | 0 | 1 |
| บ้านโคกปากดง | 0 | 1 |
| **สรุปรวม** | **3** | **13** |

 |
|  |

 |
|  |

 **6.5.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **บ่อบาดาลสาธารณะ** | **บ่อน้ำตื่นสาธารณะ** | **ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)** | **ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)** | **แหล่งน้ำธรรมชาติ** | **ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ำกิน น้ำใช้เพียงพอหรือไม่** |
| **ไม่มี** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** | **ทั่ว****ถึง** | **ไม่ทั่ว****ถึง** | **ไม่มี** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** | **ทั่ว****ถึง** | **ไม่ทั่ว****ถึง** | **ไม่มี** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** | **ทั่วถึง** | **ไม่ทั่ว****ถึง** | **ไม่มี** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** | **ทั่ว****ถึง** | **ไม่ทั่ว****ถึง** | **ไม่มี** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** | **ทั่ว****ถึง** | **ไม่ทั่ว****ถึง** | **เพียงพอ** | **ไม่เพียงพอ** |
| **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** | **หมู่****บ้าน** |
| บ้านขามเตี้ย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยน้อย | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านขามเตี้ยเหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| บ้านขามเตี้ยใหญ่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บ้านดอนยาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านดอนสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| บ้านทุ่งน้อย | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านท่าศาลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บ้านนาขมิ้น | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| บ้านนาน้ำคำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| บ้านวังหมากเห็บ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บ้านอ้อ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| บ้านโคกนาดี | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| บ้านโคกปากดง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **สรุปรวม** | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 |

**7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

 **7.1 การนับถือศาสนา** -

 - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 **7.2 ประเพณีและงานประจำปี**

 - ประเพณีแซงสนาม

 - ประเพณีดอนปู่ตา

 **7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น**

 - ในพื้นที่ตำบลนาขมิ้น มี 3 เผ่า คือ เผ่าไทญ้อ เผ่าไทโส้ เผ่ากะเลิงแต่ละเผ่า แต่ละภาษาจะแตกต่างกันออกไป

 **8. ทรัพยากรธรรมชาติ**

  **8.1 น้ำ**

 - มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ได้แก่ ลำน้ำทวย ห้วยหินงับ

 **8.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ**

 - สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกชุก เหมาะแก่การทำการเกษตร

 **9. อื่น ๆ**

 - ....................................................................................................................................................

**ส่วนที่ ๒**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)**

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

**สถานการณ์แนวโน้มวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ**

**๑. บทนำ**

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจนและในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญอาทิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพเมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ๖ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ

นอกจากนั้นศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศแม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะการศึกษาบริการสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟูการใช้และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจนส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี

ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆมีความท้าทายมากขึ้นทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

**๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ**

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชียแต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนและมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจหรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐอาทิองค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎระเบียบทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบรวมทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมือง

ในทางกลับกันความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่นยนต์และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงินซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้นแนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดอาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นการแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้นประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นการเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป

ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลงซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้นทั้งนี้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่าอาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย

นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวนความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่างๆดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกันทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นโดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่สำคัญเช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้นอาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมืองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้นเห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมากดังนั้นการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการเนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆและมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลกจากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์๔.๐ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์กฎหมายระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นรวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศโดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากรโครงสร้างเศรษฐกิจสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุมอย่างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุพร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆอย่างเป็นระบบโดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศและถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ภารกิจและพื้นที่ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆอาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

**๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย**

**“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก**

**ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ความมั่นคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ำมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

**ความมั่งคั่ง**หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ความยั่งยืน**หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ**“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”** โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

**๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ**

**๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง**

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ

(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของ

ชาติ

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

**๔.๒ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า

(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

(๔) โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก

(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

**๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

**๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม**

(๑) การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี

(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม

(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

**๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

(๔) พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

**๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็วโปร่งใส

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพื้นที่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาประเทศ

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย

(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกมีความสามารถสูง

มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จำเป็น

(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค

**1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564)**

**วิสัยทัศน์**

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

**เป้าหมายการพัฒนาประเทศ**

**1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง**

 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0

 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี

 (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี

 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)

**2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย**

**อย่างมีคุณภาพ**

 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

**3.การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**

 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

**4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(5) มีการบริหารจัดการค้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน

**5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ**

 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม

 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น

 (3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

**กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12** ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

**๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน**

**๑.สภาพทั่วไป**

**๑.๑ ที่ตั้ง**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ระหว่างละติจูด๑๔◦๗' ถึง๑๘◦๒๗' เหนือและลอง

ติจูด๑๐๐◦๕๔' ถึง๑๐๕◦๓๗' ตะวันออกตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงโดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านตะวันออกและด้านเหนือมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนและด้านใต้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชาโดยมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน

**๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ**มีพื้นที่รวม๑๐๕.๕๓ล้านไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

สูงมีความลาดเอียงไปทางตะวันออกมีลักษณะคล้ายกระทะแบ่งเป็น๒เขตใหญ่ได้แก่บริเวณแอ่งที่ราบโคราชอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขาและบริเวณแอ่งสกลนครอยู่ทางตอนเหนือของภาคตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขงเทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครได้แก่เทือกเขาภูพาน

**๑.๓ ภูมิอากาศ**มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้งแบ่งเป็น๓ฤดูคือ**ฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-**

**พฤษภาคม**อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมากจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดคืออุดรธานี**ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม**ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้างแต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพงกั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราชซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนครจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดคือนครพนมฝนตกน้อยที่สุดคือนครราชสีมา**ฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์**อากาศหนาวเย็นได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือจังหวัดเลย

**๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน**ในปี๒๕๕9 มีพื้นที่รวม๑๐๕.๕๓ล้านไร่จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้

๑๕.๖๖ล้านไร่หรือร้อยละ๑๔.๙พื้นที่ทาการเกษตร๖๓.๘7 ล้านไร่หรือร้อยละ๖๐.๕และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่หรือร้อยละ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค

**๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ**

**๑**.**๕**.**๑ ดิน**สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้าทาให้ขาดแคลนน้าและขาดธาตุอาหารใต้

ดินมีเกลือหินทาให้ดินเค็มจึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

**๑**.**๕**.**๒ แหล่งน้ำ**มีลุ่มน้าขนาดใหญ่๓ลุ่มได้แก่แม่น้าชีมีความยาวประมาณ๗๖๕

กิโลเมตรยาวที่สุดในประเทศไทยมีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานีแม่น้ามูลมีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตรต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อยได้แก่ลาปาวลาน้าอูนลาน้าสงครามลาเสียวลาน้าเลยลาน้าพองและลาตะคองรวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ในพื้นที่เช่นหนองหาร (สกลนคร) และบึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาลมีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ๓๐เมตรคุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัดกร่อยและจืดเนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือหากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม

**๑**.**๕**.**๓ ป่าไม้**ในปี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้จานวน ๑๕.๖6 ล้าน

ไร่คิดเป็นร้อยละ๑๔.9 ของพื้นที่ภาคหรือร้อยละ๑๕.๓ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศซึ่งยังตำกว่าค่าเป้าหมายในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ๔๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณ

**๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค**

**๒.๑ โครงข่ายถนนเชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อบ้าน**

**สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้**

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๒ (ถนนมิตรภาพ)

๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก

๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก๒

**๒.๒ รถไฟ**

**๒.๓ สนามบิน**

**๒.๔ ด่านชายแดน**

**๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการในภาค**ได้แก่

รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมาช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นช่วงขอนแก่น-หนองคายช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมาช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)

**๒.๖บริการสาธารณูปโภค**

๒.๖.๑ ไฟฟ้า

๒.๖.๒ ประปา

**๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้**

**๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ**

**๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา**

**๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน**

**๔. ประชากรและสังคม**

**๔.๑ ประชากร**

**จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ**ปี๒๕60 มีจานวนประชากร๒๑.๙8 ล้านคน

หรือร้อยละ๓๓.2 ของประเทศเพิ่มขึ้นจาก๒๑.69 ล้านคนในปี๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากที่สุด๒.58 ล้านคนรองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร1.81 ล้านคนและจังหวัดขอนแก่นมีประชากร๑.76 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ๑๒.๐๘.๕และ๘.๒ของประชากรภาคตามลาดับ

**๔.๒ แรงงาน**

**แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาแรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก**ในปี

๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงานของภาคจานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลงจากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี๒๕60 ระดับมัธยมปลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ๒.07 ในปี๒๕๕5 เป็นร้อยละ๒.09 ในปี๒๕๖๐ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05 ใน ปี๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60

**๔.๓ การศึกษา**

**สถาบันการศึกษามีทุกระดับ**โดยระดับอุดมศึกษามี๕๓แห่งครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดแยก

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ๓๖แห่งเอกชน ๑๐ แห่งและสถาบันวิทยาลัยชุมชน๗แห่งในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย๑๒แห่งซึ่งมากที่สุดในประเทศ

**๔.๔ สาธารณสุข**

**มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่**ในปี 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่งได้แก่โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่งโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่งโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง

**๕. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ**

**๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง**ในปี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้จานวน

๑๕.๖6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาคหรือร้อยละ๑๕.๓ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่จังหวัดมุกดาหารรองลงมาคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยและจังหวัดอุบลราชธานี

**๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ**

**การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น**ในช่วงปี๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 8.8 โดยปี๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าจำนวน 878 ครั้งพื้นที่ถูกไฟไหม้ 9**,**687 ไร่ลดลงจากปี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1**,**574 ครั้งและจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19**,**622 ไร่ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุดโดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑**,**268.8 ครั้งต่อปีคิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย๑๘**,**๗๔๑.๒ไร่ต่อปี

**๖. สภาวะแวดล้อม**

**๖.๑ จุดแข็ง**

**๖.๒ จุดอ่อน**

**๖.๓ โอกาส**

**๖.๔ ภัยคุกคาม**

**๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย**

**๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา**

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้าดินคุณภาพต่ำประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากคนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจนและมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการแต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศได้ในระยะยาว

**๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :** พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น**“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ**

**ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”**

**๘.๒ วัตถุประสงค์**

๘**.**๒**.**๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดินให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพการ

ดำรงชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค

๘**.**๒**.**๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพา

ตนเองพึ่งพาครอบครัวและพึ่งพากันในชุมชนได้

๘**.**๒**.**๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ

๘**.**๒**.**๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๘**.**๒**.**๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้าโขงและมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**๘.๓ เป้าหมาย**

๘**.**๓**.**๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น

๘**.**๓**.**๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือลดลง

**๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ค่าฐาน** | **ค่าเป้าหมาย** |
| **๒๕๖๒** | **๒๕๖๓** | **๒๕๖๔** | **๒๕๖๕** | **2562-2565** |
| อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 892,676ล้านบาท(ปี 2559) | ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 | ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 | ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 | ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 | ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.5ต่อปี |
| สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค(Gini Coefficient)ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.446(ปี 2560) | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า 0.446 | ลดลงต่ำกว่า0.446 |

**8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่๑บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ**

**คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน**

**8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่๒แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้**

**น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม**

**8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่๓สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ**

**แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ**

**8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่**

**เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก**(**EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค**

**8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับ**

**ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ**

**กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค**

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

**1) แนวคิดและหลักการ**

1.1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล

เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

1.2) หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ

บริหารราชการ แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย

1. กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน

2. กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

**2) ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่**

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้

2.1) พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ

2.1.1) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West

Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

2.1.2) พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร

2.2) พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

2.3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น

2.4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น

(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์

**ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด**

(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ

(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง

(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

**โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)**

1. โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก

2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน

3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน

5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล

6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

7. โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

**1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)**

**แผน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้**

จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว

จุดเน้นที่ 2 การเกษตร

จุดเน้นที่ 3 การค้า การลงทุน

**2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)**

“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่ อาเซียน”

**3. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission)**

“ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”

**4. เป้าประสงค์รวม**

“การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน” ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์รวม : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP: Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา

**5. ประเด็นยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความมั่นคง

**นโยบายการพัฒนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

**วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น**

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

“ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ70ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565”

**ค่านิยม (Value)**

“มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”

**พันธกิจ (Mission)**

1. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดำเนินงาน

2. พัฒนา ปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

4. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

5. บริหาร และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และนโยบายที่กำหนด

**ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)**

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานบริการสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และปรับปรุงระเบียบกฎหมายรองรับการ

ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาวางระบบและดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามอำนาจ

หน้าที่ ภารกิจ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย



**1.3.3 แผนพัฒนาของจังหวัดนครพนม**

**วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม**

**วิสัยทัศน์** : “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจอาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก”

**เป้าประสงค์รวม :**“ เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

**พันธกิจจังหวัดนครพนม ( Misson ) มี 5 ด้าน คือ**

**1. ด้านเศรษฐกิจ :**ใช้โอกาสจากการเป็น “ ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ” สร้างความเจริญเติบโตให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นหลักควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจนภายในปี 2020 โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**2. ด้านสังคม :**ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพมั่นคง

**3. ด้านสิ่งแวดล้อม :** มุ่งสู่การเป็น “ เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภาคลุ่มน้ำโขง ”

ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

**4. ด้านการจัดการ :**มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้โดยประชาชน

**5**. **ด้านความมั่นคง :**ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง

และปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ดังนี้**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การรักษาความมั่นคงชายแดน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**วิสัยทัศน์** : “ เมืองน่าอยู่ ประตู่เศรษฐกิจอาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก”

**เป้าประสงค์รวม :**“ เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย มีการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ”

**นโยบายรัฐบาล / มท. / กระทรวงต่าง ๆ ๆ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.ด้านเศรษฐกิจ** | **2.ด้านสังคม** | **3.ด้านสิ่งแวดล้อม** | **4.ด้านการจัดการ** | **5.ด้านความมั่นคง** |

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1)

**ยุทธศาสตร์จังหวัด**

การรักษาความมั่นคงชายแดน

(5)

 การพัฒนาสังคม

 และคุณภาพชีวิต

 เพื่อสร้างความสุข

 อย่างยั่งยืน

(4)

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2)

การพัฒนาการค้าและการลงทุน

(3)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(6)

**นโยบายของจังหวัดนครพนม**

โดยการนำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกระทรวงอื่น ๆ มาแปลง

ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 5 ด้านประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง เมืองน่าอยู่ และธรรมาภิบาล เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาคเกษตรเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ และจังหวัดกำหนดนโยบายในการพัฒนาภาคการเกษตร ดังนี้

1. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดการขยายพื้นที่ชลประทาน

2. ยกระดับราคาสินค้าเกษตร จากนโยบายการรับจำนำสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์และประมง โดยการพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

4. พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร

5. การเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้

6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

7. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือผู้บริหารระดับสูง 9 จังหวัด 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ใน สปป.ลาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัดนครพนม**

เพื่อให้ตอบสนองกับทิศทางในอนาคตของประเทศ จึงกำหนดให้แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning ) โดยจังหวัดนครพนมได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 เรื่องดังนี้

1. เมืองการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้-ตะวันออก(1. จุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และ 2. จุดผ่อนปรนทางการค้า 4 จุด)

2. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

3. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข

4. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

5. เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

โดยได้กำหนดให้ Positioning เมืองการค้าชายแดนเพื่อการค้าการลงทุนประตูเศรษฐกิจสู่จีนตอนใต้-ตะวันออก เป็นลำดับความสำคัญในลำดับแรก เพื่อเสริมสร้างฐานรายได้ใหม่ให้กับจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ลาว – เวียดนาม สู่จีนตอนใต้

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม**

**วิสัยทัศน์ :** “ เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 **พันธกิจ:**

 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

 3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว

 4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

 5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาด แก่สินค้าการเกษตร

 6. ป้องกัน บำบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม

 7. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน

 8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

 **เป้าประสงค์ :**

 1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

 2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึงสะดวกและปลอดภัย

 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน

 5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน

 6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

**ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา : มี 6 ด้านดังนี้**

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน

 5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

 6. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

**แนวทางการพัฒนา มี 8 แนวทางดังนี้**

 1) ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส

 2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

 3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา

 4) ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว

 5) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

7) การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ

 8) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **แนวทางการพัฒนา มี 7 แนวทางดังนี้**

 1) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 2) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม

 3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 4) บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 5) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว

 6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครพนม

กลุ่มจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน

 7) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

 **แนวทางการพัฒนา มี 8 แนวทางดังนี้**

1) ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำการเกษตรและเพียงพอต่อการ

อุปโภคบริโภค

2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

และขยายพื้นที่ชลประทาน

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร

และวิสาหกิจชุมชน

4) พัฒนาสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร

5) ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น

6) ส่งเสริมการจัดให้มีตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา

7) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ

8) ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน**

 **แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทางดังนี้**

 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทุนในภูมิภาค

 2) พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน

 3) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

 4) ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

 5) ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 6) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ

**5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ**

 **แนวทางการพัฒนา มี 6 แนวทางดังนี้**

 1) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

 2) พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริหารประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ

 3) บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4) สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนา กับภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

**6. ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่**

 **แนวทางการพัฒนา มี 8 แนวทางดังนี้**

1) สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ำ สะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics)

2) พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง

3) ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปาอย่างทั่วถึง

4) ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5) สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

6) การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

7) พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และมลพิษในชุมชน

8) ส่งเสริมการฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม**

**วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง**

**ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม**

เมืองน่าอยู่

(6)

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

(5)

การพัฒนา

การค้าผ่านแดน

(4)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(1)

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(2)

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

(3)

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง**

**ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม**

การบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน

(6)

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(2)

การพัฒนา

การค้าและการลงทุน

(3)

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

(4)

การรักษาความมั่นคงชายแดน

(5)

การพัฒนา

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(1)

**ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม**

บ้านเมืองน่าอยู่

(6)

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(5)

การพัฒนาการค้าผ่านแดน

(4)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม**

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

(3)

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(2)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(1)

**2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 **2.1 วิสัยทัศน์**

 “ ท้องถิ่นพัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ ”

 **2.2 ยุทธศาสตร์**

 1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมุสุข

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

 **2.3 เป้าประสงค์**

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สิ้นค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุม

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเขิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว

 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. พัฒนาเส้นทางการคมนาคม พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เสริมสร้างธรรมาภิบาล

 **2.4 ตัวชี้วัด**

 1. ระดับของการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

 2. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นและขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 3. ประชาชนมีรายได้ที่ได้จากการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 4. มีการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

 5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

 6. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นและประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น

 **2.5 กลยุทธ์**

**กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| ๑. ด้านสาธารณสุข1. ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการตลาด

๓. การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ | 1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดีขึ้น2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น3. จำนวนประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
|  1. การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา2. การส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1. จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น3. ประชาชนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อลูกหลานสืบไป  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร
2. การจัดการและบริหารผลผลิตทางการเกษตร
3. การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์
 | 1. จำนวนผลผลิตการเกษตรและรายได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่ลดลง2. จำนวนกลุ่มการผลิตที่นำความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์3. จำนวนสินค้าเกษตรและคุณภาพที่ผลิตเพื่อการอุตสาหกรรม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ | 1. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาฟื้นฟู
 |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 |  1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและจำนวนพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 บ้านเมืองน่าอยู่**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาทางการเมืองการปกครอง
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี
4. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและชุมชน
 | 1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษา2. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า แสงสว่างและระบบจราจร3. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่แสดงออกในการมีส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง5. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการวางระบบผังเมือง |

 **2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองในพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น

 **2.7 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม**

**ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมกับยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น**

การรักษาความมั่นคงชายแดน

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.นาขมิ้น

 **3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

 **3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 **สรุปผลสถานการณ์การพัฒนา โดยใช้ SWOT**

**การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength )**

 1) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขนาดเล็ก ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

 2) ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3) ตำบลนาขมิ้นเป็นตำบลมีพื้นที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเพาะปลูก ทั้งในด้านที่พักอาศัย

 4) ตำบลนาขมิ้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนตำบลนาขมิ้น

**การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weak )**

 1) ปัญหาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นสาเหตุการทำลายภาพลักษณ์

 2) ปัญหาการบุกรุกล้ำที่ทำกิน ที่สาธารณะของตำบลและบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

 3) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนาตำบล เช่นระบบการประปาที่มีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย

 4) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้นขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบริการสมัยใหม่ที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

**การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity )**

 1) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3) รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 4) รัฐบาลให้การสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่และการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

**การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat )**

 1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศไม่แน่นอน ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากน้ำมันแพงทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

 2) การขยายตัวของชุมชนและอัตราการเพิ่มของจำนวนประชากร ภายในตำบลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระชาชนมีระดับความต้องการบริการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม

 3) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติทำให้ประชาชนในท้องถิ่น ลืมวัฒนธรรมที่มีอยู่และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

 4) มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนในระยะสั้น

 **3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีสภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค” SWOT Analysls” การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง ( Strength – S ) จุดอ่อน (Weak - w ) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity – O ) และอุปสรรค ( Threat - T ) เป็นเครื่องมือ

 **3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ด้านความสารถในการแข่งขัน

มั่งคง

**ยุทธศาสตร์ชาติ**

 **20 ปี**

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมา

ภิบาลในสังคมไทย

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม

**ยุทธศาสตร์จังหวัด**

**ยุทธศาสตร์**

**กลุ่มจังหวัด**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12**

**แผนงาน**

1.ด้าน

สาธารณสุข

2.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการตลาด

3.การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

การพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ ( strategic map )

แผนงานงบกลาง

แผน

งานการ

เกษตร

แผนงานและอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนา

การ

แผน

งานสังคมสง

เคราะห์

แผน

งานสา

ธารณสุข

แผนงานการ

รัก

ษาความสงบภายใน

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม

ชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเขิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางการคมนาคม พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สิ้นค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุม

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผน

งานเคหะชุมชน

แผน

งานการ

ศึกษา

แผนงานบริหาร

งานทั่วไป

ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การรักษาความมั่นคงชายแดน

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาการค้าและการลงทุน

การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้

การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

1.การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

2.การส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

2.การจัดการและบริหารผลผลิตทางการเกษตร

3.การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์

1.การพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

1.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.การส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาทางการเมือง

3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและชุมชน

**เป้า**

**ประสงค์**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.**

**วิสัยทัศน์**

“ท้องถิ่นพัฒนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่”

การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

**แนวทางการพัฒนา**

**เป้า**

**ประสงค์**

**แผนงาน**

**ยุทธศาสตร์**

บ้านเมืองน่าอยู่

การจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติ

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สิ้นค้าทางการเกษตร และวิสาหกิจชุม

พัฒนาเส้นทางการคมนาคม พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เสริมสร้าง

ธรรมาภิบาล

ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเขิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว

1.การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1.การพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ

1.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

2.การจัดการและบริหารผลผลิตทางการเกษตร

3.การพัฒนากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.การส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนาทางการเมือง

3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและชุมชน

1.การพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา

2.การส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ด้าน

สาธารณสุข

2.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการตลาด

3.การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

แผน งานงบกลาง

แผน

งานการ

เกษตร

แผน

งานและอุตสาหกรรมและการโยธา

แผน

งานบริหาร

งานทั่วไป

แผน

งานการ

รัก

ษาความสงบภาย ใน

แผน

งานการ

ศึกษา

แผน

งานสา

ธารณสุข

แผน

งานสังคมสง

เคราะห์

แผน

งานเคหะชุม ชน

แผน

งานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน

แผน งานการ ศา สนา

วัฒน ธรรมและนันทนา

การ

**ส่วนที่ ๓**

**การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข | -บริการชุมชนและสังคม-งบกลาง | -แผนงานบริหารงาทั่วไป-แผนสาธารณสุข-แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานงบกลาง | -สำนักงานปลัด-กองสวัสดิการสังคม  | -รพ.สต.-พมจ. |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | -บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการศึกษา-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | -สำนักงานปลัด | - |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร | -การเศรษฐกิจ | -แผนงานการเกษตร | -กองช่าง | - |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว | -บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป | -สำนักงานปลัด | - |
| 5 | ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | -การบริหารทั่วไป-การเศรษฐกิจ-บริการชุมชนและสังคม | -แผนงานบริหารงานทั่วไป-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-แผนงานการเคหะและชุมชน-แผนงานการเกษตร | -สำนักงานปลัด-กองช่าง | -พมจ. |
| 6 | ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ | -บริหารทั่วไป-บริการชุมชนและสังคม-การเศรษฐกิจ | -แผนงานบริหารงานทั่วไป-แผนงานการรักษาความสงบภายใน-แผนงานการศึกษา-แผนงานเคหะและชุมชน-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-แผนงานการเกษตร | -สำนักงานปลัด-กองสวัสดิการสังคม-กองช่าง | - |
| **รวม** | **6 ยุทธศาสตร์** | **5 ด้าน** | **11 แผนงาน** | **4 หน่วยงาน** | - |