

ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิตินองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาชาวประมงชนาดเล็ก ตำบลคูดุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงงลา

Knowledge, Attitude and Practices of Fishermen towards Fisheries Resources Conservation in Songkhla Lake : A Case Study of Small-scale Fishermen in Tambon Khu Khut, Amphoe Șathing Phra, Changwat Songkhla

$$
\begin{array}{cl}
\text { เฉลิมศรี } & \text { อรรจนกุล } \\
\text { Chalermsri } & \text { Aatjanakul }
\end{array}
$$




วิกยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณพิต สาธาวิธ่าการจัดการถิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงงลานครินทร์

Master of Science Thesis in Environmental Management Prince of Songkla University

ชื่อวิทยานินนส์ ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิิตองชาวประมงต่อการอนุรกษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงงลา : กรณึศึกษาษาวประมงหนาดเล็ก ตำบลุููด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงงลา

ผู้เบียน นางเฉลิมศรี อรรจนกุล
สาघาวิธ่า การจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการที่ปรึกษา
. TadN... . IN. (ผู้นว่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เนื่องจันทร์)
 (รองศาสตราจารย์ ดร.รีีพรรณ สุวรรณมัฐโขติ)

คณะกรรมการสอบ
 (ผู้มววยศาสตราจารย์ ดร.สมนร เจี่องจันกร์)
 (รองศาสตราจารย์ ตร.รนีพรรณ สุวรรถญัฐโขติ)
 (อาจารย์เยาวนิจ กิตติธรกุล)
... Kำ.….........กรรมการ
(ผู้ว่วยศาสตราจารย์นิธิ ถทจิพรพันธุ์)
 ชองการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัแหิต สาษาวิชาการจัดกุรริ่งแวดล้อม

$$
\begin{gathered}
\text { (ดร. ไพรัตน์ สงวนไทร) } \\
\text { คณบดีบักริติิกยาลัย }
\end{gathered}
$$




 270.


ชื่อวิกมทนินแ์์

ผู้เชียน สาษาวิชา ปีการศึกษา

ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติตองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงษลา : กรถีศิกษาชาวประมงษนาดเล็ก ตำบลคูุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงมลา นางเฉลิมศรี อรรจนกุล การจัดการสิ่งแวดล้อม

2538

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติฮองชาวประมง ต่อการอนรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา ศึกษาความสัมนันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวบฏิบัติ ตลอดจนเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติชองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา โดยเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง

กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าครัวเ รือนประมงที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเ ษตตำบลคูชุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัดสงษลา จำนวน 84 ราย โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือ แมบ สัมภาษ์์ึ่ึ่งผู้วิจัยได้สร้างชั้น การวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏินิิชอง กลุ่มตัวอย่างได้ วิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิตต เป็นรายท้อ และการวิเคราะห์โดยนิจารณาจากคะแนนรวมชองความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติ ตองกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความสีมนันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแน่วปฏิบิบิ และหา สัมประสิทสิ์สหสัมพันธ์พหคณูรหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติซองกลุ่มตัวอย่างต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงตลา

ผลการศิกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงฐลา เมื่อพิจารณาความรู้เป็นรายง้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภามแวดล้อมชอง

ทะเลสาบสงชลามากที่สุด และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมของความรู้ชองกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา อยู่ใน ระดับดีและระดันพอใช้เป็นจำนวนเท่ากัน

ผลการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมงใน ทะเลสาบสงขลา เมื่อฟื่จารณาทัศนคติเป็นรายช้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยมากที่สุด เกี่ยวกับบทบาทซองสถานศิกษาและสื่อมวลชนในการใให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวประมง เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงฆลา และเมื่อพิจารณาจากคะแนนรวมชองทัศนคติ ฐองกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงธลาอยู่ในระดับที่ดี

ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบิติตองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงษถา เมื่อนิจารณาแนวปฏิบิติเป็นรายจ้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวปฏิญิติกี่ถูกต้องมาก ที่สุดในเรื่องการใช้เครื่องมือประมงจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงธลา โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้ เครื่องมือประมงที่ไม่มีผลกระทบต่อชิวิตความเบ็นอยู่ชองสีตว์ำใาในทะเลสาบสงชลา และเมื่อ พิจารณาจากคะแนนรวมแนวปฏิบัติฯองกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยนบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีแนวปฏิบตตอยู่ในระดันดี

ผลการศึกษาความสัมนันธ์ระหว่างความรุ้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิบิ มองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู้กับทัศนคติ และทัศนคติกับแนวปฏิบิติ มีความสัมนันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมี นัยสำคัญกางสถิติที่ระดับ . 05 โดยมีค่าสัมประสิทสิ์สหสึมพันธ์ $(x)=0.44$ และ 0.42 ตามลำดับ ส่วนความรู้กับแนวปฏิบิต ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมหันธ์กันในระดับต่ำอย่างมีนีย สำคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์ $(\mathrm{r})=0.29$ และผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิกธิสหสสัมพัเธ์์หุึณระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏินับิ โดยให้แนวปฏิบิติเป็น ตัวเกณฑ์ ความรู้ และทัศนคติเป็นตัวพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ความรู้และทัศนคติทำนายแนว 1ฏิบติได้ประมาณ 19 เปอร์เช็นต์ ( $R=0.44$ และ $R^{2}=0.19$ )

ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิษิติของกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวถาที่ประกอบอาชีพประมง กลุ่มตัวอย่างมี ทัศนคติแตกต่างกันตามระดับการศิกษา และรายได้เฉลี่ย/เดือน แต่ทัศนคติไม่แตกต่างกันตาม เพศ อายุ และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง กลุ่มตัวอย่างมีแนวปฏิบิติแตกต่างกันตาม รายได้เฉลี่ย/เดือน แต่แนวบฏิญตตไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา ที่ประกอบอาชีพประมง

ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทีศนคติ และแนวปฏิบิิ ระหว่างกลุ่มที่เจ้าร่วมกิจกรรม
 ความรู้ และทัศนคติ ซองทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่แนวปฏิบิตใใการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง แตกต่างกัน

Thesis Title Knowledge, Attitude and Practices of Fishermen towards Fisheries Resources Conservation in Songkhla Lake : A Case Study of Snall-scale Fishermen in Tambon Khu Khut, Amphoe Sathing Phra, Changwat Songkhla

Author Mrs. Chalermsri Aat,janakul
Major Program Environmental Nanagement
Academic Year 1995

## Abstract

The purposes of this study were : 1 . to study knowledge, attitude and practices of small-scale fishermen towards fisheries resources conservation in Songkhla Lake; 2. to study the relationship among knowledge, attitude and practices; 3. to compare knowledge, attitude and practices by sex, age, education, incomes and duration of fishing experience. The samples were 84 small-scale fishermen which were the head of fishering families that lived in Tambon Khu Khut, Amphoe Sathing Phra, Changwat Songkhla. The samples were selected by simple random sampling technique. Household interviewing was the main data collection method. The questionnaire was developed by the researcher. Knowledge, attitude and practices of the samples were analyzed in two types, to be analyzed in each item and analyzed from the total scores of knowledge, attitude and practices of each sample. The conclusions were as follows.

1. Knowledge of the samples about fisheries resources conservation in Songkhla Lake was ranked "good and satisfactory" when considered from total scores of knowledge. Besides, when considered from each item of knowledge, the finding revealed that the samples had knowledge about environmental conservation of Songkhla Lake at a "good" rank.
2. Attitude of the samples towards fisheries resources conservation in Songkhla Lake was ranked "good" when considered from total scores of attitude. The finding also revealed that the samples had the highest rank of attitude about the role of educational institute and mass media in fisheries resources conservation in Songkhla Lake when considered from each item of attitude statement.
3. Practices of the samples about fisheries resources conservation in Songkhla Lake were ranked "good" when considered from total scores of practices. The finding also revealed that the samples had the highest rank of practices in using fishing gears which affected the fisheries resources in Songkhla Lake when considered from each item of practices.
4. Regarding the ralationship among knowledge, attitude and practices, the finding revealed that there was a medium level of relationship between knowledge and attitude ( $r=0.44$ ), attitude and practices $(r=0.42)$. But the relationship between knowledge and practices was at a low level ( $\mathrm{r}=0.29$ ) . When the multiple
correlations of the scores of knowlege, attitude and practices were analyzed by using practices as a criterion and using knowledge, attitude as predictors, the result indicated that knowledge and attitude could predict practices about $19 \%$.
5. When knowledge, attitude and practices were compared by using sex, age, education, incomes and duration of fishing experience as criteria, the result showed that knowledge of the samples was not significantly different by differences in sex, age, education, incomes and duration of fishing experience. But attitude of the samples were significantly different among different education and income groups, and practices of the samples were significantly different in different income groups.
6. When knowledge, attitude and practices were compared between participant and non-participant groups in releasing shellfish larvae into conservation lake area in Tambon Khu Khut, the result showed that knowledge and attitude were not significantly different. But the participant group significantly had better practices than the non-participant one.

## กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบชอบพระคุณ ผู้มู่วยศาสตราจารย์ ตร.สมนร เพื่องจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. รพีพรรณ สุวรรณญัธโชติ ที่กรุณาให้คำแนะนำในทุกสั้นตอนตองการวิจัย และการเรียบเรียง
 เยาวนิย์์ กิตติธรกุล ซึ่งเป็นกรรมการสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำ และตรวจส่อบแก้ไูวิทยา นิมเธ์ให้มีความสมบูรห์ย่งงั้เ

รอบอบพระคุщ คุณเจริญ คำแก้ว ผู้ววยยมระมงจังหวัดสงษลา คุณเกรียงศักกิ์ สุริโย เจ้าห้นาที่ประจำสำนักงาณมระมงจังหวัดสงงลา คุณณ่น ลิ้มวิวัมณ์กุล ประมงอำเภอสกิงพระ และผู้ม่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิดนนก เชิงเธาว์ แห่งคณยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงงะลา นครินทร์ วิทยาเรตััตตานี ที่กรุณาตรวจสอบ แถ้ไชแมบสัมภาษณ์ให้มีความสมููร์ยิ่งชั้น

กราบรอบพระคุณ คุณผ่อ คุณมม่ และชอบคุณ คุณประนันธ์ อรรจนกุล ที่คอยธ่วยเหลือ ให้กำลังใจตลอดมา

เฉลิมศรี อรรานกุล

## สารบาฏ

หน้ำ
บทคัดย่อ ..... (3)
Abstract ..... (6)
กิตติกรรมประกาศ ..... (9)
สารบาญ ..... (10)
รายการตาราง ..... (14)
รายการภาพประกอบ ..... (21)
บทที่
1 บพนำ ..... 1
บัถหาและความเป็นมาษองบัญดา ..... 1
วัตถุประสงค์ชองการวิจัย ..... 8
สมมติฐานเองการวิจัย ..... 9
ความสำคัญเละประโยชน์ชองการวิจัย ..... 9
ฐอบเชตชองการวิจัย ..... 9
ห้อตกลงเบื้องต้น ..... 11
นิยามศัพท์เฉพาะ ..... 11
2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..... 13
ความรู้ ..... 14
การวัดความรู้ ..... 14
ทัศนคติ ..... 14
หน้า
การเกิดทัศนคติ ..... 15
องค์ประกอบษองทัศนคติ ..... 16
การเปลี่ยนแป่ลงทัศนคติ ..... 18
การวัดทัศนคติ ..... 20
การปฏิบัติ ..... 21
ทัศนคติ และการปฏิญิติ ..... 22
ทรัพยากรฐรรมชาติ ..... 22
ประเภทธองทรัพยากรธรรมชาติ ..... 22
การอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ..... 24
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ..... 24
ทรัพยากรประมง ..... 26
ลักษณะของทรัพยากรประมง ..... 26
สาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรประมงถูกทำลาย ..... 27
วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ..... 28
บัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ..... 29
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..... 31
3 วิธีการวิจัย ..... 37
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ..... 37
เครื่องมือในการวิจัย ..... 39
การเก็บรวบรวมช้อมูล ..... 41
การวิเคราะห์ข้อมูล ..... 42ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง48
ความคิดเห็นชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุความเสื่อมโทรม ..... 53มองทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลาและแนวความคิดที่จะเลิกทำประมง
การได้รับทราบช่าวสารเกี่ยวกับเ รื่องการอนรักษ์ทรัพยากรประมง ..... 55
ความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการอนรักษ์ทรัพยากรประมง ..... 63 ในทะเลสาบสงชลา
ทัศนคติษองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมงใน ..... 73 ทะเลสาบสงษลา
แนวปฏิบิติชองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ..... 93 ในทะเลสาบสงษลา
ความสัมทันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติสองกลุ่มตัวอย่าง ..... 103 ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวบฏิบัติต่อการอนุรักษ์ ..... 107 ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงธลา
เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติระหว่าง ..... 125
กลุ่มที่เษ้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มี่ไม่เช้าร่วมกิจกรรม 
5 การอกิปรายผลการวิจัย ..... 128
สรุปผลการวิจัย ..... 128

## สารบญญ

การอภิปรายผลการวิจัย ..... 134
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ..... 148
บรรณานุกรม ..... 150
ภาคผนวก ..... 165
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ ..... 166
ภาคผนวก ฐ แผนที่ ..... 179
ภาคผนวก ค ตารางภาคผนวก ..... 182
ภาคผนวก ง ภาพประกอบ ..... 186
ประวิติผู้เชียน ..... 199

भ้นา การอยุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลาจำแนกตามระดับคะแนนกี่ได้ และระดับความรู้

ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเบมมาตรฐาน (S.D.) คะแนนกัศนคติชอง กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสภาพเวดล้อมตองทะเลสาบสงชลา จำแนกเป็นรายข้อ
ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติสอง กลุ่งตัวอย่างเกี่ยววับการใช้เครื่องมือประมงบางบนิดที่มีมลกระทบต่อ รัตว์ำในทะเฉสาบสงพลาจำแนดเป็นรายบ้อ
ค่าเฉลี่ย (ธิ) และค่าเบี่ยงเฉณมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติธอง กลุ่ยตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้บระโยชน์จากกรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงษลา จำแแกเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ย (ธ̄) และค่าเบี่ยงเนณมาตรฐาน (S.D.) ดะแนเทัศนคติพอง 83 กลุ่มตัววย่างเกี่ยวกับการอนุรัก์์สัตับว้ำ ํนกะเลสาบสงษลา โดยวิธีกำหนด เมตอนุรักษ์นันธุ์สุตตว์น้ำจำแนกเป็นรายช้อ ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบเมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติของ 86 กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบตบาทของชาวมระมงต่อการอนุรักษ์กรัพยากรประมง ในกะเลสาบสงชลาจำแนภเป็นรายซ้อ ค่าเฉลี่ย (ธx) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติจอง 89 กลุ่มตัวอย่างต่อบตบาทชองสถานศึกษาและลื่อมวลณนกับการอนุุรักษ์กรัพยากร ประมงในกะเลสาบสงชสาจำแนกเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าเบี่ยงเงนมาตรฐาน (S.D.) คะแนเทัคนคติชอง 91
กลุ่ยตัวอย่างต่อการอนุรักษ์กรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา

25 จำนวนเละร้อยละฉองกลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติต่อการอนรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงสลาจำแนกตามระดับคะแนนที่ได้ และระดับชองทัศนคติ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแนวปฏิบิตองกลุ่มตัวอย่างในการใช้เครื่องมือประมงที่มีฝลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ สงชลาจำแนกเป็นรายส้อ

ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนเนวปฏิบตติอง 96 กลุ่มตัวอย่างในการรักษาสภาพแวดล้อมซองทะเลสาบสงซลา จำแนกเป็น รายต้อ
ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเบเมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแนวปฏิบัติธอง 98 กลุ่มตัวอย่างใใการสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง ในทะ เลสาบสงสลา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเมนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนเนวปฏิบัติของ 100 กลุ่มตัวอย่าง ในการอนุวักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงชลา
จำนวนแเละร้อยละชองกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนแนวปฏิบิตดในการอนุรักษ์ กรัพยากรประมงในเทะเลสานสงปลา จำแนกตามระดับชองคะแนนที่ได้ และระดับชองแนวปฏิบิติ
ความสัมนันธิ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติต่อการอนรักษ์ทรัพยากรประมง ในกะเลสาบสงษลา วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์หหสัมพันธ์เพียร์รัน ความสัมนันธ์ระหว่างความรู้ และแนวปฏิบิตใในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 104 ในๆะเลสาบสงษลา วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหลัมนันธธ์เพียร์สัน

## รายการตาราง (ต่อ)

 กลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงงลา ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลส่าบสงชลาจำแนกตามตัวแปร เพศ ลายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระเวลาที่ ประกอบอาชีพประมงรายได้เฉลี่ย/รดือน และระเวลาที่ประกอบอาชีพประมง โดยการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)อนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชถา จำแนกตามตัวแป่รเพศ อายุระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมงการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา 114โดยเปรียบเกียบตามตัวแปรเพศ ด้วย $t$-testโดยเปรียบเทียบตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)การทดสอบความแตกต่างมองทัศนคติต่อการอนร่กษ์ทรับยากรประมงใน ทะเลสาบสงษลาตามระดับการศึกษา โดยวิธี LSDการทดสสอบความแตกต่างมองทัคนคติต่อการอนุรัก์ททับยากรประมงใน118 กะเลสาบสงสลาตามรายได้เฉถี่ย/เดือน โดยวิธี LSD ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบมมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแนวปฏิบัติ ต่อการอนุรักษ์ทรันยากรม่ระมงในกะเลส่าบสงษลาจำแหกตามตัวแป่ร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ ประกอบอานีนประมง
การเปรียบเทียบแนวปฏิพิตต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงษลาโดยเปรียยบเทียบตามตัวแปรเนศ ด้วย t-test การเปรียบเทียนแนวปฏิญิต่ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา 122 โดยเปรียนเทียบตามตัวแปรรอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉีี่ย/เดือน และระยะ วลาที่ประกอบอาชีพประมง โดยให้การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-way ANOVA) การทลสอบความแตกต่างงองแนวปฏิบิต่ต่อการอนรักษ์ทรันยากรประมง 124
ในทะเลสาบสงมลาตามรายได้เฉลี่ย/เดือน ด้วยวิธี LSD

## รายการตาราง (ต่อ)

ตาราง หน้า

47 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบติระหว่างกลุ่มที่เช้าร่วม 125 กิจกรรมกับกลุ่มที่ ไม่เช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยนันธุ์สุตว์น้ำลงในเ ธต อนุรักษ์นันธุ์สัตว์ว้ำบ้านคูงุด
ภาพประกอบ ..... หน้ำ
1 แสดงองค์ประกอบฮองทัศนคติ ..... 17
ภาพประกอบภาคผนวก
1 อวน ..... 187
2 อวนกุ้งนา ..... 187
3 แนด ..... 188
4 ชุดดักปลา ..... 188
5 เบ็ดราว ..... 189
6 กระบอกไม้ไม่ ..... 189
7 ฉมวก ..... 190
8 รุ่ ..... 190
9 แห ..... 191
10 ทุ่ย (ผูกเหย่อสำหรับกุ้ง) ..... 192
11 เทียว ..... 192
12
ไซกุงก้ามกราม (ตำด้วยไม้ไผ่) ..... 193
13 ไซกุ้งก้ามกราม (ทำด้วยอวน) ..... 193
14 ไชกุงนนา ..... 194
15 ไชปลาเ่อน ..... 194
16 ไชนึ่ง (แบบทรงกลม) ..... 195
17 ลักษณะการวางไซน่่งแบบทรงกลม ..... 195
18 ไซนั่ง (แบบสี่เหลี่ยมผืนม้ำ) ..... 196

## รายการภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพป๋ระกอบภาคผนวก ..... หน้ำ
19 ลักษณะการวางไซนั่งแบบสี่เหลี่ยมผืนข้า ..... 196
20 ซัง (ทำด้วยไม้) ..... 197
21 ซั้ง (ทำด้วยอวน) ..... 197
22 โมีะระ ..... 198
23 ลักษณะการวางโมีะระ ..... 198

$$
\text { บाñ } 1
$$

บmiำ

## ปัถหาและความเป็นมาชองบัถูหา

ทะเลสาบสงษลาตั้งอยู่ในเ ธตจังหวัดสงษลา และจังหวัดพัทลุง มีพี้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร หรือ 616,750 ไร่ ในอดีตกะเลสาบสงษลาอุดมไปด้วยทรัพยากรประมง นานาชนิด เช่น ปลา กุ้ง ฯลฯ จน ดร.ฮิว เอ็มสมิท ที่ปริกษาแผนกสัตว์น้ำสองกระทรวง เกษตราธิการ. ได้บันทึกไว้เมื่อฺ พ.ศ. 2467 ว่า "กุ้งชนิดดีเยี่ยมพันธุ์ต่าง ๆ เกิดธุกชุมอยู่ใน ชายทะเลแถบนี้ แต่ถุ่งในทะเลสาบเป็นที่มีมากที่สุด ไม่มีน่านน้ำใด ๆ ในโลกนี้จะมีจำนวนกุ้ง และพัเธุ์กุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในน่านนำแถบนี้" (เริงมัย ตันสกุุล, 2535 : 109) จากความอุดมสมบูรณ์ธองสัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา ทำให้ทะเลสาบสงชลาเป็นแหล่งประมงที่ สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้

แต่ในระยะ $15-20$ ปีที่ง่านมานี้ จำนวนสัตว์น้ำในกะเลสานสงธลาได้ลดลงอย่าง รวดเร็ว จากผลการสำรวจธองสถานันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำธายฝั่งแห่งชาติในปี พ. ศ. 2524-2527 พบว่า ในทะเลสาบสงสลาเหลือปลาอยู่เขียง 327 ธนิด นอกจากนี้ธ้อมูลจากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ ชาวประมง และผู้าสัตว์น้ำ ต่างก็ระบุตรงกันถึงการลดลงฆองสัตว์น้ำในเ บต ทะเลน้อย และทะเลหลวง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจับในอดีต (ยนต์ มุสิก, 2537:7) ปริมาณการจับสัตว์น้ำมางธนิดต่อหน่วยเ วลามีแนว ใน้มลดลง เช่น จากการใช้แหจับกุ้งก้ามกราม ในทะเลสาบสงธลาตอนบน (ทะเลหลวง) พบว่าในปี พ.ศ. 2513 ชาวประมงสามารถจับ กุ้งก้ามกรามได้ 425 กรัม/ชั่วโมง แต่กลับลดลงเหลือเพียง 153 กรัม/ชั่วโมง ในปั พ.ศ. 2516 อีกทั้งกุ้งที่จับได้ก็มีชนาดเล็กลงมาก (วิเศษ ชมเดช และสิริ ทุกช์วินาศ, 2528 : 13)

และจากช้อมูลสถิติปริมาณส้ตว์น้ำที่จับได้จากทะเลสาบซึ่งนำมาจำหน่ายบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสงสลา ในหว่งปี $2520-2530$ ที่สำรวจโดยสถาบันเนาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายผึ่งแห่งชาติ แสตงให้เห็นภึงแนวโน้มการลดลงตองผลผลิตสัตว์น้ำ จากป๋ น.ศ. 2527-2530 ดังตารางภาค ผนวก 4 (ยนต์ มุสิก, 2537 : 13)

การลดลงษองทรันยากรสัตว์น้ำดังที่กล่าวมาแล้ว เกิดจากสาเหตุสำคัณหลายประการ คือ

1. การจับสัตว์น้ำจนเกินจุดสมดุลย์ เนื่องจากประชากรที่ประกอบอาชีมมระมงมี จำนวนเพิ่มมากช้้นทำให้จำนวนเครื่องมืดจับสัตว์น้ำเพิ่มมากชิ้นต้วย เช่น ในปิ พ.ศ. 2515 มีชาว ประมงคาศัยอยู่รดบทะเลสาบประมาณ 4,000 ครอบครัว (วิเศษ ไมเดธ และสิริรุ กุกช์วินาศ, $2528: 13$ ) ต่อมาปี พ.ศ. 2519 เพิ่มเน็น 7,500 ครอบครัว (กำนล แกล้วานงค์, 2520 : 2-25) และเพิ่มเท็น 23,458 ครอบครัว ในปี พ.ศ. 2527 (วิเศษ ชมเดช และสิริ ทุกช์วินาศ, $2528: 13$ ) นอกจากนี้เครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ทันสมัยสั้น เด็นผลให้ทำการประมง เกินจุดสมดุลย์ทุกกดูกาล
2. การลักลอบจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ต้องห้ามตามกฎหมาม เช่น การใช้ยาเบื่อ การใช้กระแสไฟฟ้าช้อต การใช้าพงพางจับสัตว์น้ำ นอกจากนี้กรมประมงไต้ห้าม ใน้เครื่องมือประมงบางอย่างทำการประมงในทะเลสาบสงขลา เช่น ควนจาก อวนรุน อวน ล้อมจับ แต่ปรากฏ่ามีผู้ฝาฝืนลักลอบจันลัตว์ํำในทะเลสาบสงษลาต้วยวิธีการดังกล่าวอยู่เนือง ๆ (ณรงต์ ณ เซียงใหม่, $2534: 24$ ) เช่น การใช้าโพงพางถักจับลัตว์น้ำ ซึ่งเฉะะนี้มีการ์ใช้ โนงฟางจับสีตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา ไระมาณ 580 ช่อง (สำนักงานประมงจังหวัดสงศลา, $2536: 18$ ) เครื่องมืออีกชนิดนนึ่งที่มีส่วนในภารทำลายนันธุ์สัดว์น้ำในทะเลสานสงยลาอย่าง รุนแรงคือ เรืออวนรุน ซั่งพบมากในทะเลสาบสงษลาตอนนอก เครื่องมือชนิดนี้ทำลายทรัพยากร สัตว์น้ำทั้งที่เป็นสัตว์น้ำเค็ม น้ำกร่อย และน้ำจืด ที่เช้ามาอาศัตอยู่ใหกะโลสาบสงษลาตอนนอก ซึ่งบริเ วถดังกล่าวนี้เน็นแหล่งเลี้ยงตัวของลูกกุ้งกะเลที่ใหณ่่แห่งหนึ่งซองภาคใต้ (อำพล พงศ์สุวรรณ และไมโรจน์ พรหมานนท์, $2517: 100$ ) สัตว้ว้ำกี่จับโดยเรืออวนรุนนั้นเป็นปลา เล็ก ๆ ที่ไม่ได้ชนาดถึง $50-75$ เปอร์เส็นต์ ทองสัตว์น้ำทั้งหมดกี่จับได้ (คณะกรรมการ ประสานงานองค์กรนั้คาเอกสนภาคใต้, 2536 : 6) และจากการศึกษาของสถาบันเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำสายผั่งแห่งชาต่ในปี พ.ศ. 2524 พร่าเรืออวนรุน แต่ละลำจะทำลายกุ้งษะเลท่โตตม่ไต้ тนาด $3,500-14,000$ ตัว/ชั่วโมง ทำลายปลากี่ไมไได้วนาต $1,600-8,000$ ตัว/ชั่วโมง (คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัมนาเดกชนภาคใด, $2536: 61$ ) และฐณะนี้มี่เรืออวน รุนทำการประมงอยู่ในทะเลสาบสงยลาประมาญ 150 ลำ (สำนักงานประมงจังหวัดสงงลา, $2536: 18$ ) เครื่องมืออวนรุนได้ก่อให้เกิดการสููเสียกรัมยากรสัตว์น้ำอย่างหหาศาล ทั้งยัง ทำลายระบนิิเวศตองกะเลสาบ ตลอดจนสร้างความเดืออร้อนต่อการสังชีพพองชาวยระมง
 $2525: 8$ ) กล่าวได้ว่า การใใช้เครื่องมีคกี่ผิถกฏดมาย ดังกล่าวแล้วเเ็นสาเหตุที่สิาคัญูมากที่ ทำให้กสัพยากรสัตว้น้ำในทะเลสาบสงบลาลดลงอย่างรวดเร็ว
3. ความเสื่อมโทรมตคงทาชารเลนริมทะเลสาบ ริมทะเลสาบสงทลามี่าาชายเลน อยู่าระมาม 261 ตารางกิโลเมตร (สถาันวิจัยวิทยาศาสตตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2522 อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, $2534: 32$ ) แต่ปุจุุุ็นน้้ ป่าสายเลนริมกะเลสาบสงชลาได้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแรงกดดันตตงงเระชากร
 ในดุญค่าและความส์าคัญทองปาชายเ ลนจึงทำให้ไม่มีการถูแลรักษา (สำนักงานจังหวัด, คู่นย์ ประสานการหัมณาชนงกจังหวัดสงศลา : ม.ป.ป. : 17) ประชาชนมุกรุกเ ไ้าไมตัตไดไม่ใน ปาชายเลนเพื่อนำมาใส้ประโยนน์ในครัวเรือณโดยไม่มีการดวบดุม และะาดการจัดการปาชาย
 ชั้นเรื่อย ๆ การเปลื่ยยมเปลงระบเนิเวศซองกะเลสาบ เนื่องฉากการนัมแาต่าง ๆ ก็เเ็นแล โดษตรงต่อการเสื่อมสภาพระงนิเ วศตองปาชารเลน สึ่งมีผลกระตบต่อทรัพยากรประมง ทั้งนี้ เนื่องจากง่าสายเลหมีคุมคค่าทางนิเวศวิทยาสูงมากคือ เห็นแหล่งจาศัย รืแนนเุุ์ มยายนันเุุ์ และ
 ฉะนั้นมมื่อง่าชายเลนริมทะเลสาบเสื่อมโทรมลง จงงมีส่วนทำให้กรัพยากรสัตว์ํำในทะเลสาบ ลดลงดังกล่าว
4. การตื้นเ ศินของทะเลสาบ การตื้นเชินยองทะเลสาบเกิดจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น การตัดต้นไมีทำลายป่าหรือกิจกรรมดื่น ๆ บริเวณต้นน้ำกองทะเลสสาง ทำให้ดิน นังทลายลงแล้วถูกน้ำฝนซะล้างลงสู่ทะเลสาบ นอกจากนี้การที่มัน้ำจืดไหลลงทะเลสาบมีปริมาณ น้อย เพราะมีการสร้างเหมืองฝายต่าง ๆ ทำให้กระแสน้ำไหลษี่าลง การตกตะกอนก็มีแนวใน้ม ว่าจะมากทั้น (คณะกรรมการประสานงานคงค์กรพัพณาเคกชนภาคใต้, 2536 : 12) ประกอบ กับลักษณะทะเลสาบึ่เบ็นแหล่งน้ำรูปกกะทะท้คงแนน มีความลึกเฉลี่ยเพียง $1-2$ เมตร
 (วิเศึ่ ชมเดช และสิริ ทุกช์วินาศ, 2528 : 14) เมื่อพรรณไม้น้ำหหล่านี้หมดอายุ ก็จะตาย ทับถมกันทำให้เกิดการตื้นเพินในบริเ วณกะเลสางอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ทำให้ทะเลสาบตื้นเงินอีก ประการหึ่ง คือ การปักสร้างเครื่องมือประจำกี่หลายประเภทที่ปักสร้างไว้ในทะเลสาบสงชลา เช่น ไชนั่ง สั้ง โพงพาง บาม และอื่น ๆ เฟ็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไม่สามารถถ่ายเทได้ สะตวก ตะกอนทรายและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ได้ตกตะกอนทับถมอยู่ในนื้นที่บางส่วน ทำให้นี้นที่ หลายแห่งตื้นเชินอย่างเห็นได้ศัดเจน ชาวประมงมีความเชื่อว่าการตื้นเชินฑองทะเลสาบ ก็เท็น สาเหตุ สำคัญคีกประการหนึ่งที่ทำใหสัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลาลดลง เพราะสัตว์น้ำบวงชนิด จะไม่อาศียอยู่ในน้ำตื้น เนื่องจากอากาศร้อนจึงวางไช่ไม่ได้ และการตื้นเ ศินสองทะเลสาบยัง เท็นสาเหตุให้สตวว้ำวัยอ่อนจากอ่าวไทยแพร่กระจายเช้าในทะเลสาบตอนรนน้อยลง ทำให้้ตร์ น้ำในทะเลสาบลดลงคย่างรวดเร็ว
5. การปล่อยน้ำเสียและพองเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและโุมชนลงสู่ทะเลสาบ เนื่องฉากมีป|ระชากรจำนวนมาก ตั้งถิ่นฐานอยู่วิมทะเลสาบ เช่น ในปี 2525 มีประชากรรอบ ทะเลสาบ จำนวน 576,581 คน จาก 9 อำเภอ 2 จังหวัด (เริงชัย ตันสกุล และคณะ, 2525 : 14) และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายโรง ซึ่งชุมหนและโรงงานอุตสาหกรรม เหล่านี้ได้ปล่อยน้ำถิ้งลงสู่ทะเลสาบ สำนัภงานธุตสาหกรรมจังหวัดสงชลา รายงานว่า โรงงาน ในเ ชตอำเภอเมือง และอำเภอหาตใใหญ่ มีส่วนก่อให้เกิดมลนิษกับกะเลสาบ (คณะกรรมการ ประสานงาน องค์กรนัดนาเ อกธนภาคใต้, 2536 : 8) โดยโรงงานคุตสาหกรรมษนาดใหหู่กี่ ตั้งอยู่ในเฉตอำเภอเมืองสงงลา และอำเภอหาคใหญ่ จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบสงหลา ทั้งโดยทางตรงและผ่านคลองต่าง ๆ ที่ระบายลงสู่ทะเลสาบ ประมาณ $23,023-26,840$

กิโลกรัมบีโอดี/วัน หรือเทียษได้กับริมาณฑองเสียจากประธากรจำนวน $767,000-894,600$ คน (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งธาติ, $2532: 4$ ) นอกจากนำทิ้งษากโรงงาน घุตสาหกรรมแล้ว โุมนนหรือหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบ ก็มีการระบายฯองเสียลงสู่ทะเลสาบ (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งธาติ, $2534: 24$ ) เก่น ชุมฬนเมืองสงธลา 70 เปอร์เร็น์์ ตองงระธากรปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบสงษลา ฉฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ, 2532 : 107) เมื่อรวมทั้งน้ำเสียจากโรงงานจุตสาหกรรมและน้ำท้้งจากชุมธนที่ปล่อยลงสู่ ทะเลสาบทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว มีปริมาณวันละ 116 ตัน (คณะกรรมการประสานงาน องค์การนัมนาเอกชนภาคใต้, $2536: 8$ ) และน้ำเสียดังกล่าวมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำในทะเลสาบสงจลา อันส่งผลกระทบถึงทรัพยากรสัตว์ํำที่อาศัยอยู่ในบริเ วณฑะเลสาบ สงชลาดังกล่าว (คัตรไสย รัตนไชย และฉณะ, 2532 : 72)
6. น้ำเสี่ยจากการเกษตรที่ระบายลงสู่ทะเลสาบ น้ำเสียจากการเกษตรมาจาก การทำนากุ้ง และการใใ้สารเคมีทางการเกษตรเป็นสำคัญ เนื่องจากในระยะ $3-5$ ปีที่ผ่าน มานี้ มีการบุกเทิกนื้นที่ริมทะเลสามเพื่คทำนากุ้ง จนบัดนี้ในจังหวัดสงงเามีผูทำนากุ้งริมทะเลสาบ ประมาณ 112 ราย พื้นที่ 2,037 ไร่ (สำนักงานประมงจังหวัดสงชลา, $2536: 18$ ) และ นากุ้งเหล่านี้ได้ระหายน้ำเสี่ยลงสู่ทะเลสายโดยตรง มีการสำรวจพบว่าทะเลสาบสงขลาเริ่มมี กัญหาน้ำเสีหคันเท็นผลมาจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาลำที่เนิ่มจำนวนมากษ้้นอย่างรวดเร็ว (สำนักงานคณะกรรมการสึ่งแวดล้อมแห่งชาติ, ฝายทรัพยากรชายผั่งและทางทะเล, 2532 อ้างถึงใน สำนักงานคณกรรรมารสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, $2534: 26$ ) นอกฉากน้ำเสี่ยจาก นากุ้งแล้ว ซองเสีศหรือน้ำเสียที่เกิดจากปศุสัตว์ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูหีช จากพื้นที่การเกษตรชอบ ๆ ทะเลสาบ ก็มียลเสียต่อรัตว์น้ำในทะเลสาบ เพราะสารพิษบางอย่าง มีผลตกค้างนาน และมีพิษต่อสัตว์น้ำโดยตรง
7. การథุศลอกร่องน้ำปากอ่าวทะเลส่าบ มีการศึกษาพบว่า การชุดลอกร่องน้ำเพื่อ นัมนาการเดินเ รือบริเวณ๓ะเลสาบ เน็นผลทำให้น้ำเค็มหนุณแ ช้ามาจนเ เ็นอันตรายต่อระบบ นิเวศชองทะเลสาบ และอาจเ ็็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินบางษนิด ซึ่งมีผลำให้หัตว์น้ำบางชนิด ลดจำนวนลง (L.impadanai, 1977 : 1-12 อ้างถิงใน ณรงค์ ณ เชียงใหม่, 2534 : 25)



























อานีพประมงหรือการฟึ้นููะเลสามให้ชาวประมงอยู่รอด และการเสริมสร้างความเชิมแแ็งให้ กับกลุ่มองค์กรรปองชาวประมง เพื่อเเ็นแกนนำในภารแก้ไไญูหดางองกะเลสาบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวด้วยการจัดศึกอบรม เสวนาแลกเปลี่ยเมระสบการณ์ ศึกษาดูงาน ตลอดจนถึงการ จัดทำกิจกรรมแัมนาธุมมนมระมง

ตำบลคูชุดเน็นตำบลหึึ่งงองอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงงลา เน็นชุมฉนที่มีมาวประมง มากที่สุตสุมชนหนึ่งชึ่งทำการประมงในทะเลสาบมาตั้งแต่สมัยนรรพบุรุษจนถึงปัจจุััน และจาก การสำรวจธุองเจ้าห้าที่จากโครงการแลใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2534 พบว่าญูดาสำคัญูองธ่าว ประมงตำบลคูมุดัเเป่นเดียวกับเหมหาในสุมชนประมงแห่งอื่นีี่ำการประมงในทะเลสาม สงงะลา
 ชุมษ่ ชาวประมงบางกลุ่มจึงได้มีการปริกษาหารือกันเนื่อหาลู่ทางในการเนิ่มปิิมาณรัตว์น้ำ ให้มากชิ้น วิธีการที่คิดัิ้นมาคือ การปล่อยนนธุุส์ตว์น้ำลงในทะเลสาบ และเพื่อให้ส้ตว์น้ำที่ปล่อย ไปไดีมีโอกาสเติบโตานถึงแนาดที่ควรจะจับมาชายได้ ชาวประมงจิงเห็นควรที่จะมีการกำหนด เงตอนุรักธ์สัตว์ํำเน็นการชั่วคราว

ดดงงน้น ในปี ข.ศ. 2534 และปี พ.ศ. 2535 ชาวประมงตำบลคูมุ ประมงอำเภอ สโิงแระ และโครงการแลใต้ จึงได้ร่วมกัณมล่อยนันธุ์ธ์ตาว้น้ำลงในกะเลสาบสงมลา และมีการ
 ประมงเม้าไปจับสัตว์นำในบริเวณตังกล่าวได้ กิจกรรมการปล่อยนันธุสุสตว์ํำลงทะเลสานน้น ธุมฉนได้มีสีวนร่วมมั้งในการหาพันธุ์สุตตว์น้ำมาปล่อย ตลอดจนการมีสีวนร่วมในการกำหนดหี้นที่ อนุรักษ์ ส่วนการดูแลเรตอหุรักษ่ฯ ใช้กลไกกรรมการหมู่บ้านเ เ็นแู้ดูแล ในระหว่างปี พ.ศ. $2534-2536$ มีการปล่อยกุงกกุลาดำประมาณ 4.5 ล้านตัว ปลากะพงघาว 1.6 ล้านตัว และ ปลานิลอีก 23,000 ตัว (มามะ ช่วยหูู, $2536: 50$ ) ปรากฏ่าหลังจากปล่อยนันธุสุตว่ำาลง ทะเลสาบ ชาวประมงสามารถจับสัตว์น้ำได้มากชิ้น ญาวประมงเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวสามารถ

 สัตว์น้ำที่มีอยู่ตามยรรมชาติอีกด้วย ดังน้นในปี พ.ศ. 2536 ประมงอำเภอสกิงบระร่วมกับ
 สัตวว้ำบ้านคูชุต เป็นเมตอนุรักษ์นนธุุ์ุดาวว้ำตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 มีจำนวน มื้เที่ประมาณ 933.59 ไร่ และชาวประมงได้เลือกคณะกรรมการสึ่งเป็เชาวประมงในตำบล
 คณะกรรมการดังกล่าวเรียกว่า "ประมงอาสา" มีจำนวน 8 คน ชึ่งภายหลัง ประมงอำเภอ สทิงพระได้แต่งตั้งให้ประมงอาสามีอำนาวหน้าที่ตามกฏหมายในการจับกุมผู้ลักลอบเช้ามาทำ ประมงในเ มตตนุรักษ์ฯ

ฉะนี้นการศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติชองธาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงมลา ผู้วิจจยยจงงไ้เเลือกศึกษาจากชาวประมงตำบลคููุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัดสงธลา เพราะเห็นว่า เน็นนี้นที่ที่องค์กรประชาชนได้เช้ามามีบกมากเป็นอย่าง มากในการจัดการทรับยากรใในท้องถิ่หซองตนเอง การได้กราบถึงความรู้ กัศนคติ แฉะแนว ปฏิบิษิองชาวบระมงในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป็นสิ่งที่าสนใจ ทั้งนี้เทื่อจะได้กราบว่า ชาวประมงตำบลคููุดมีความรู้เกี่ยวกับเ รื่องการอนุรักห่ทรัพยากรประมงอย่างไรบ้าง มีทีศนคติ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป่นไร ตลอดจนมีเนวบฏิบิติ่าเหมาะสหหรือไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างในการ อนุรักษ์กรัพยากรประมง เพื่อห่วยงานที่เกี่ยว้้องจะได้กราบเป็นข้อมูลในการปฏิบิิงานให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจวิงในท้องถิ่นดังกล่าวต่อไป

## วัตถุประสงค์มองการวิจัม

1. เทื่อศึกษาคว่ามรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิเตึตอองธาวประมงต่อการอนุวักษ์กรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงงลา
2. เพื่อึกษาความสัมนัเธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิิตตองษาวประมง ต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมงในทะเลสาบสงมลา
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิญิติบองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา โดยเปรียบเทียบตามตัวแปรดังต่อไปนี้คือ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง

สมมติฐานมองการวิจัฯ

1. ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติ ฐองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงงลามีความสัมพันธ์กัน
2. ชาวประมงมีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติต่อการอนรุกษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงบลาแตกต่างกันตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะ เวลาที่ประกอบอาธีพประมง

ความสำกัญนละประโฮญน์ษองการวิจัย

1. ทำให้กราบถึงความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิต บองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงศลา
2. ทำให้ทราบว่า สื่อที่มีบบบาทสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลาเป็นสื่อประเภทใด ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง อาจ นำมาใช้เท็นช้อมูลในการวางแผนการใชชสื่อเพื่อกระตุนให้ชาวประมงมีแนวบฏิบิติกี่ดใในการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสามสงศลา

ขอบเ ษตบองการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะษาวประมงฯนาดเล็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเธตดำเภอ คูษุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงฯลาเท่านั้น และต้องเป็นแู่ที่ยียคงประกอบอาชีพประมงอยู่ใน ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะประกอบอาซีพประมงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองก็ได้ โดยจะศึกษาจาก หัวหน้าครัวเ รือนประมงหรือภรรยา ปัจจุบันในเ พตต์ำบลคูชุดมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมง ษนาดเล็กอยู่ 237 ครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนประมงที่ตกเน็นตัวอย่างษองการศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวน 84 ราย

## ตัวแปรที่ใชชใใภารศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้

1. ตัวแปรหลัก คือ ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิกิติ
2. ตัวแปรรอง คือ เพศ อายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะ เวลาที่ยระกอบคาชีหม่ระมง

โดยมีกรอบแนวคิดในภารศิกษาตังนี้

1. ตัวแปรหลัก

2. ตัวแปรรอง


ท้อตกลงเบื้ดงตัน

1. กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษโ้ดวยความจริงใจ
2. การสัมภาแย์กลุ่บตัวอย่างแต่ละรายในวันและเวลาที่ต่างกัน ถือว่าไม่มียลกำให้ ต้อมูลที่ได้ต่างกัน

## นิตามศึพท์เฉนาะ

ทรัพยากรบระมง หมายถึง สัตว์น้ำชนิตต่าง ๆ ในทะเลสาบสงชลาสึ่งมนุมย์์สามารถ


การอนุรักั์ หมายถึง การใใช้กับยากรอย่างฉลาต ตือ ใช์ให้ได้ผลมากที่สุด นานีี่สุต


ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักิ์ทัวับยากรประมง หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชองคำว่าทวัพยากรสรรมชาติและการอนุรักร์ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาชภาพแวดล้อมศองทะเล สาบสงพลา ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เครื่องมือมระมงบางชนิคกี่ที่ต่คสัตว์ํำในทะเล
 สาสการฟึ่งเกี่ยวม้องกับการทำมระมงในกะเลสาบสงมลา
 ให้เห็นจากคำแูดหนือมดติกรรม (สุชาติ ประสิกกิรัฐสินก์, 2529: 106)

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทับรยพากรประมง หมายถึง ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาพ แวดล้อมเองกะเลสาบสงชงลา ทัศนดติเกี่ยวกับการใช้เศรื่องมือประมงษางชนิกกี่มียลกระทบต่อ สัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา ทัศนยติเกี่ยวกับการอมุรักษ์สัตว์ํำในทะเลสาบสงมลาโดยวิธีกำหนย เชตอนุรักม์น์นธุ์สุตตว์น้ำ ทัคนคติเกี่ยวกับบพบาททองกาววรระมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยการประมง ในทะเลสาบสงชลา และทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทรองสถานศึกษาและสื่อมวลมนนในภารอนุุกษ์ ทรัพยากรเระมง ชึ่งทัศนคติเหล่านี้นสดงออกมาด้วยความรู้สึกเห็นต้ารยหรือไม่เน็นด้วยต่อข้อ ความที่เกี่ยวกับการอนุรัดษ์ทัันยากรประมงดังกี่กล่าวมาแล้ว

แนวเฏิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หมายถึง การกระทำที่ชาวประมงคคย กระทำ หรืองดเว้นการกระทำในทางที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการดำรงชืวิตชองสีตว์น้ำในทะเลสาย สงชลา คันได้แก่ แนวปฏิบติในการใชชเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในกะเลสาบสงชลา แนวบฏิกิต ในการรักษาสกาพแวดล้อมชองทะเลสายสสชสา และแนวบฏิบัติในการสนับสนุนมละให้ ความร่วมมือกัษสุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงศลา

ชาวประมงศนาตเล็ก หมายถึง ชาวประมงที่ออกทำการประมงโดยไม่ใช้เรือ ชาว ประมงที่ออกทำการประมงโดยใช้เรือแจว เรือพาย หรือเรือหางยาว

## เอกสารงานวิจัศที่เกี่ยวก้อง

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏับิติอง ฬาวยระมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสานสงชลา ประกอบด้วยสาระดังต่อไดไี้

1. ความหมายของความรู้
2. การวัดความร้้
3. ความนมายชองทัศนคติ
4. การเกิดทัศนคติ
5. องค์ปประกอบพองทัศนดติ
6. การเปลี่รนแปลงทัศนคติ
7. การวัดทัศนคติ
8. การงฏิกิต
9. ทัศนคติและการปฏิบิิ
10. ความหมายสคงทรัพยากรธรรมชาติ และประเภกษคงทรัพยากรธรสมชาติ
11. การอนุรักษ์ทรัพยากรยรรมชาติ และหลักการอนุักษ์ทรัพยากรกรรมชาติ
12. ทรัพยากรประมง และลักษณะมองทรัพยากรประมง
13. สาเหตุตี่ทำให้กรัพยากรประมงถูกทำลาย
14. วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
15. บูฬาในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
16. тายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ (Knowledge)

ความรู้ตามความหมายญองพจนานุกรมทางการศิกษา (Dicti.onary of Education) (Good, 1973 : 325) ได้ให้คำจำจัดความหองความรู้ว่า เป็นผ้อเท็จจริง กฎเกณต์ และรายละเอียตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับ และเก็บรวมรวมสะสมไว้

ประภาเน็ม สุวรรณ (2520: 10) กล่าวว่า ความรู้เโ็นมตติกรรมชั้นต้นกึ่งมู้เรียน เพียงแต่จำได้ อาจจะโดยการฝึก หรือโดยการมองเน็น ได้ยิน จำได้ ความรูัชันนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับดำจำกัดความ ความหมายพ้อเท็จจริง ทฤษฎี กฏโครงสร้าง และวิธีการแก้ เูถดาเหล่านี้ เท็นต้น

สรุเแล้ว ความรู้ หมายถึง ช้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ รายละเอียดต่าง ๆ ที่มมุษย์ได้รับ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งพอง และบุคคล สึ่งได้จากการเรีชนรู้หรือการค้นคว้า การรับรู้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอาศียเวลา และมนุษย์ได้มัการเก็บรวบรวมสะสมไว้

การวัดความรู้

เควื่องมือที่ให้วัดความรูม้ม่หลาษฬนิด ทื่นิยมใส้กันมาก คือ แบบตตสอบ่ การวัดความรู้ โดยใใส้แนททดสอบนั้น ถีอว่าแบบทดสอบเ เ็สส่งเร้า ที่นำไปเร้าผู้ถูกสอบให้้เสดงอาการตอบ สนองออกมา ต้วศพฤติกรสมมางอย่าง เช่น การนูด การเสียน ท่าทาง เพื่อให้สามารถสังเกต เห็น หรือสามารถนับจำนวนเริมาณไต้ เพื่อนำไปแแนคันดับ หรือคุณลักถนะะองบุคคลนั้น ๆ (ฉุมุกรรม กิจเรีดาบริสุทต่า, 2531 : 21-25)

ทัศนนคติ (At,t,it.ude)

ทัศนคติ เท็นคำที่มาจากภาษาลาตินว่า แอนตุส (Aptus) แปลว่า โน้มเอียง (วิธัย นัมณาวงศ์ธรรม, 2524 : 24) ทัศนคติบางครั้งก็ใช้ดำว่าเจตคติ นักจิตวิทยาได้นิยามความ หมายบองทัศนคติ ไว้หลายความหมาย เฮัน

แอลนคร์ท (Allport, $1935: 810$ ) ให้ความหมายว่า ทัศนคติเน็นสภาวะความ พร้อมกางจิตสึ่งเกิดจากประสบการณ์ และเเ็นตัวกำหนดกิศตาง บฏิกิริยามองมุคคลมี่มีต่อบุคคล วัตถุ สิ่งตอง และสถานภารม์่ง่เกี่ยวข้อง

เทตร์สโตน (Thurstone, 1976: 39) ให้ความเมายว่า ทัศนคติเท็นระดับ ความมากน้อยชองความรู้สึกใในด้านนวก และลบ ที่มีต่ลส่งหนึ่ง ชึ่งคาจจะเเ็นอะไร็ได้ เธ่น สิ่งชอง บุคคล บตความ องศ์การ ความคิด ฯลฯ ความรู้สึกหหล่านี้ ผู้ริวิกสามารถบอกความ แตกต่างได้ว่าเห็นด้วยหหือไม่เหนนด้วย

ชอว์ และไรท์ (Shaw and Wright, 1967 : 3) ให้ความหมายว่า ทีศนคติ คือ ลักษณะความรู้สึกาางจิตใจของบุคคลอันเนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสัการส์ เป็นมัว กระตุนให้นุคคลตอบสนองทางนคติกรรมไมใหนิศตางใดทิศทางหนึ่งต่อลิ่งเร้า หรือสถานการม์ ต่าง ๆ ที่ทุศคลเ ไ้าใจเกี่ยวฮ้อง

จากคำจำกัดความดังที่กล่าวมาแล้ว สรุบได้ว่า ทัศนนคติเง็นความเ ื่่อ ความรู้สึกเชิง
 ประมามค่านี้เห่นได้จากทางด้านบวกถึงด้านลบ ทำให้นุศคลมนร้อมที่ะะโต้ตคบต่คสิ่งต่าง ๆ

การเกิดทัศนนคติ

ทัศนคติเกิตจากการเรียนรู้ ทัศนคติจะประกอบไปด้วย 2 มิติต (สงวน สุติิเลิศตรุดร, 2525 : 99) คือ ทิศทาง (Direction) และความเ ธัมัน (Magnitude) ทิศทางมี่ยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวก และทางลบ ส่วนความเ ไัมันมี่ 2 ทนาด คือ ความเช้มงันมากและความ เม้มส้นน้อย แหล่งที่มาพคงการเกิดกัศนคติ สรุปไไ้ 4 ประการ (ถวิล ธาราโภชน์, $2532: 50-51$ ) คือ

1. ประสยการณ์เฉผาะด้าน (Specific experiences) หมายความว่า การที่ บุคคลได้ประสบกับเหตุการณ์ บุคคล หรือเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยตนเ อง จะทำให้บุคลลั้แเกิด ความต่งใจ จนกลาะเห็นทัศนคติต่อบุคคลนั้น หรือเหตุการณ์น้น ๆ ขั้นมา
2. การติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่น (Communication from others) การที่ บุคคลต้องติตต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอ จะทำให้บุคคลนั้นรับเอาทัศนดติหลายอย่างชองบุคคลที่ติดต่อด้วย ความไม่ั้งใจ การติดต่อหรือเกี่ยวข้องกันนั้นมักจะอยู่ในลักษณะที่ไม่มีแบบแผน เช่น ในกลุ่ม ครอบครัว เครือญาติ กลุ่มเพื่อน เท็นต้น
3. ตัวอย่าง (Models) การที่บุคคลได้เห็นตัวอย่างหองบุคคลอื่นปฏิบึติในเรื่องใด
 กัเว่า 聯เร็นตัวแทนนั้นเน็นที่ยอมรับ และนับถีอสองบุคดลนั้นเพียยงใด
4. องค์ประะกอบตองสถานัน (Institution factors) หมายความว่า สถาบัน ทุกสถาบันจะมีกภ ระเบียบ ไ้อบังคับ และธรรมเนียมประเนน์ให้บุคคลในสถานันนั้น ๆ ถืดปฏิพิิ ซึ่งกฏเกณต์เหล่านี้ล้านแต่ม่มิถิทพิพลต่อการเกิดทัศนคติของบุคคลในส่ถาบันนั้น ๆ ทั้งสิ้น

องค์ปไระกอบทคงทัศนคติ

ทัศนคติเง็นตัวการสำคัญู่ในภารกำหน冈ทฤติกรรมพองแุคคล (ส่งวน สุทสิเลิศอรุณ, 2525 : 29) และทัศนคตินั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ (Triandis, 1971 : 3) คือ

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความเช้าใง (Cognit,ive component) เป็น องค์ปรระกคบทื้นฐานศองการมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ถ้าบุคคลไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลย บุคคล ก็จะเกิดทัศนคติต่คสิ่งนั้นไม่ได้ องค์ปรระกอบด้านความรู้นู้น้ จะรวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับลิ่งนั้น ๆ ต้วมเ
2. องค์ประกอบด้านความรู้ริกิก (Affective component) ความรู้สึกชองนุดคล ต่อสิ่งต่าง ๆ จะเกิดชั้นภายหลังฉากที่แุคคลนั้นมีความรู้้ ความเช้าใจในส่งนั้น ๆ แล้ว ตัวชี้วัด ว่าบุคคลจะมีอารมณ์หหืือความรูรึกอย่างไรต่อสิ่งนั้นก็คือ ความเชื่อ และประสบการณ์ที่บุคคลได้ รับมาเกี่ยวกับสิ่งนั้น
3. องค์ประกอบด้านการบฏิบิิ (Behavioral component) เป็นความนร้อม มองงบุคคลที่จะแสดงออกต่อสิ่งที่ตนมีทัศนคติด้วย โดยพฤติกรรมหรือการปฏิบิติธองบุคคลต่อสิ่งนั้น จะได้รับอิทธิพลจากความรู้ และความรูสึกที่มีต่อสิ่งดังกล่าว

โดยปกติแล้ว องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ จะมีความสัมนันธ์กันมากจนไม่อาจแยก จากกันได้เต็ดชาด ดังภาพประกอบต่อไไนี้

ภาพประกอบ 1 แสดงองค์ปรรกอบชองทัศนคติ


ฉะนั้นการวัดทัศนคติจึงต้องวัตองค์ประกอบทั้ง 3 ชองทัศนคติ และจะต้องวัดเป็นภาพ รวม ๆ โดยพิจารณาฉากกิริยาท่าที การตอบสนองต่อสิ่งเร้าในหลาย ๆ ด้าน หลายประการ รวมกัน มิใชว่ดัากการกระทำหรือมถติกรรมเทียงอย่างใดอย่างหนึ่งศองบุคคล (เุูธรรม กิจปรีดาแริสุทกิ์, $2531: 66$ )

## การเงลี่ศนแปปลงทัศนคติ

ทัศนคติมีความมั่นคงถาวร (ทิตยา สุวรรณษฏ, 2509 : 602-603) อย่างไรก็ตาม ทัศนคติสามารกที่จะเปลี่ยนแปลงได้

ไนมูลย์ อินทชวิชา (ม.ง.ป. : 12) กล่าวว่า องค์ประกอบที่มีผลต่อความคงที่ (Stabilit,y) และความแปรเปลี่ยณ (Mobility) ในทัศนคติพองแต่ละบุคคล คือ

1. ลักษณะฟื้นเพเดิมศองครอบครัว
2. อายุ
3. เชาว์เัญา หรือความเฉลียวฉลาต
4. ระดับการศิกษา
5. ระดับสั้นทางสังคม
6. ลักษะะงานอาชีน
7. สภานการณ์ทางต้านภูมิศาสตต์

ไทรแอนดีส (Triandis, 1971 : 161-163) ได้ให้ความเห็นคล้าะกับไมบูลย์ อินทรวิชา โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนเปลงทัศนคติศองบุคคลชั้นอยู่กับสิ่งต่อไปน้ำคือ

1. เพๆ
2. อายุ
3. สตินถถา
4. สิ่งแวดล้อม
5. ประสบการณ์เดิมของบุคคล

แมกการ์ะ (McGuire, 1968 อ้างถึงใน พรพิมล วราุลิพุกลิพงต์, $2528: 95$ ) ได้วิเเคราะห์กระยวนภารเปลี่ยนแปลงกัศนคติโดยคาศัยกระบวนภารลื่อสารว่า กาสเปลี่ยแแปง ทัศนคติศองทุคคลมี่ 5 พั้นตอน คือ

1. การใส่ใจ (At, tention) หมายความว่า การที่จะให้มุคคลเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ในเรื่องใดก็ตาม จะต้องหาวิธีการที่จะทำให้บุคคลมน้แส่นใจ และเคาใจใส้รับรู้ช่าวสารเกี่ยวกับ สิ่งงั้นต้วย
2. ความเจ้าใจ (Comprehension) เมื่อบุคคลสนใจเจเอาใจใส่ในเรื่องใดก็ตาม บุคคลย่อมจะเกิดความเท้าาใในเรื่องนั้น ๆ
3. การมีสิ่งให่เเกิดั้น (Yielding) เมื่อบุคคลเกิดความเ เ้าใจก็จะนำไปสู่การ มคมรับ ชึ่งภารยอมรันนั้นี่น 3 แษบ คือ
4. การหอมตาม (Compliance) เพราะหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
5. การเลียนมบมเทียบเคียง (Identification) โดยจะทำตนให้คล้าย

6. การตอมรับเ เ้าไว้กายในตน (Internalization) มุคคลยอมรับเพราะ

7. การเก็แ อาไว้ (Retention) คือ การจำได้นั่นเอง เมื่อบุคคลเกิดการตอม รัแแล้ว การเปลื่ยนแปลงทัศนคติาะคงหนนานเท่าไร ชั้นอยู่กับความจำ หรือการจดจำเรื่องราว
 จะช่วยให้ความจำในเนื้อหานั้น ๆ ติกมนนาน
8. การกระทำ (Act,ion) เป็นกระบวนการธั้นสุดต้ายตองการเปลี่ยนแเปลงทัศนคติ คือ การแสดงพฐติกรรมหรืคการบฏิเทิ เนื่อแสดงถิงการมีทีศนคผิในเรื่องนั้น ๆ

การวัคทัศนคติ

ทัศนคติเท็นนามธรรมและสามารถวัดได้ สุชาติ ประสิกกิ์วัฐิสนกุ์, ถัดดาวัลย์ วอดมณี และไพบูลย์ ภักกี (2529 : 108) กล่าวว่า การวัดทัศนคตินั้นทำได้หลายวิธี แต่พี่ยิยมกันมาก ได้แก่ วิธีการวัดงองลิเคิร์ท (Likert,) เทอสโตน (Thurstone) และกัทแมน (Guthman) ซึ่งในภารวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีรัดทัศนคติตามแนวคิดงองลิเคิร์ท (Likert)

ประภาเน็ญ สุวรรณ (2520:27-32) ได้กล่าวถึง การวัตทัศนคติตามวีธีของ ลิเคิร์ท (Likert.) ไว้ตังนี้ คือ จะต้คงสร้างช้อความ (At,t,itude st,atement) พั้นมา หลาะ ๆ ซ้คความให้ครอบคลุมห้าช้อที่จะศึกษา การตอบแบบสอบถามนี้มัให้เลื่อก 5 ต้อ คือ เห็นต้วยคร่างติ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เน็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การให้คะแนนนั้นติ้นอยู่ กังฬนิตเองง้อความว่าเเ็นส้อความเชิงบวกหรือห้อความเ ิิงลบ ถ้าเท็นผ้อความเ ถิงบวก จะให้ คะแนน $\begin{array}{rllllll}5 & 4 & 3 & 2 & \text { และ } 1 & \text { เมื่อตอบว่าเห็นด้วยอย่างย่ง เห็นด้วร ไม่แน่ใด ไม่เห็นด้วย }\end{array}$ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลำดับ หากเป็นข้อความเซิงลบ การให้คะแนนก็จะกลับกัน คือ ถ้าตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ก็จะให้ คะแนน $\begin{array}{llllll}1 & 2 & 3 & 4 & \text { และ } 5 & \text { ตามลำดับ }\end{array}$

คะแนนซองผู้ตอนแต่ละดนจะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนทุกส้อ ดังนั้นู้้่ง่มีทีศนคติดี จะได้คะแนนมาก ส่วนผู้มีทัศนคติไ ไม่ดีจะได้คะแนนน้อย

การสร้างแบบสอบถามตามชั้นตอนของลิงคิร์ท (Likert) มีดังนี้
ชั้นที่ 1. นิฉารณาว่า จะวัดทัศนคติศองใครที่มีต่ออะไร และให้ความหมายฯอง ทัศนคติที่จะวัดนั้นใให้แน่นอน

พั้นที่ 2 เมื่อตีความหมายพองสิ่งที่จะวัดให้แน่นอนแล้ว ก็สร้างก้อความในมต่ละ หัวส้อนั้น ๆ โให้คลุมเนื้อหาใหหัวพ้อเหล่านั้น พณะเดียวกันก็ให้พิจารณาว่าต้อความเหล่านั้นต้อง เท็นศ้อความที่ถามเกี่ยวกับความเชื่อ หรือความรู้สิกชองฝู้ตอบ โดยมีหลักในการสร้างแบบสอบ ถามดังนี้

1. ข้อความนั้นควรจะเชียนในมง่ความรู้สึก ความเถื่อ หรือความตั้งใจ ที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ใด่เป็นข้อเท็จจริง

2．ข้คความที่เรรจุลงในตารางจะต้องประกลบด้วยข้อความทั้งในเชิงงวก และเถิงลบ คละกันไป｜

3．ช้อความแต่ละส้อความจะต้องสั้นและเร้าใจง่าร ซัดเจน
 ที่จะศิกษา เพื่อยรับปรุงข้อความ คัดเลือกพ้อความ โดยใใชเทคนิด $25 \%$ กลุ่มสูง และ $25 \%$ กลุ่มต่ำ และวิเคราะห์ข้อความเป็นราหพ้อ（It．em analysis）แล้วคัดเลือกข้อความโดยใใช ค่า $t$（ $t,-t, e s t$ ）โดยจะเลือกเอาเฉพาะ้้คที่มีค่า $t$ เท่ากับหชือมากกว่า 1.75 มาประมาณ 20－25 พ้อความ เนื่อนำไปไใช้กับกลุ่มที่วะศึกษาต่อไป

การเ⿳𠃑𠃑ูิติ

การเฏิษติ หรือพรติกรรมเร็นองค์ประกอบสุดท้ายพองทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่บุคคล กระทำ แสดงออก ตอบสนคง หรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานถารณ์ใดสถานภารถ์หนึ่งที่ สามารถสังเกตเห็นได้ ได้ยิน นับได้ อีกทั้งวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมีคที่เช็นวัตถุวิสัย ไม่ว่า การแสดงอกหรือการตอบสนองนั้น จะเกิดพ้นภายใน หชือภายนอกร่างกายก็ตาม（สดโภณน์ เอี่ยมสุดาษิต， $2526: 2)$

โคยส่วนใหญู่นล้วการกระทำหรือนฤติกรรมผองมนุษย์จะเกิดจากกระบวนการเรียนรู้้ ทางสังคม（Soctalization）อาจกล่าวได้ว่าโดยปกติแล้วการกระทำหรือนฤติกรรมที่แุคคล แสดงออกมานั้นไต้รับอิทกิพลมาจาก 2 ทาง（สิทกิโสค วรานุสสนติกุล， $2530: 35$ ）ทางแรก เน็นอิทกินลที่มาจากสังคม กล่าวดือ สังคมจะใใ้้ดิกินลกระทำต่อบุคคลโดยผ่านหน่วยต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ครคบครัว สื่อมวลชนฯ สำหรับการกระทำหรืออฤติกรรมชองบุคคลในทางที่ สองจะได้รับอิทธินลจากตัวเฐาเอง โดยบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันในบุดลิกภาพอันสืแเนื่อง มาจาก เพศ ความต้องการ การรับรู้ ความเพ้าใจ ทัศนคติ ค่านิยม โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ เป็นตัวกำหนดพถติกรรมซองบุคคลด้วย

ทีศนคติ และการบโู้ติ

ตัศนคติซองบุคคลเด็นส่วนที่มีผลทำให้เกิดการปโินิติธองบุคคล (Rokeach, 1970 :
 2520 : 5) อย่างไรก็ตาม ทัศนคต้ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่ทำให้เกิตการปฏิติ สิ่งที่มี
 คาดว่าจะได้รังหหังฉากแสดงพถติกรรมนั้น ๆा แล้ว (Triandis, 1971: 16)

ตามรกกิิแล้ว ความสีมพันธ์์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบิติจะมีความสังพันธ์ กันอย่างสดดคล้อง แต่บางครั้งการปฏิิิติกี่าุคคลแสดงคอกมากลับไม่สคดคล้องกับทัศนคติเพราะ ว่ามีตัวแปรแทรกต้อนร ซ้ามาเกี่ยวส้คง มีรายงานวิจัยหลายฉบับที่ได้ศีกษาในเ รื่องนี้ ซิ่งผลการ วิจัษท่ไได้นบว่าแตกต่างกัแดือ การวิจัยบางฉบับพบว่า ทัศนคติและการุฏิบัติมีความสัมนันธ์กัน แต่ ผลการวิจัยบางฉบับพบว่าไม่มีความสัมพันร์กัน (พรพิมล วรวฉิพุฉฬงศ์, $2528: 85-86$ )

ฉะนั้นในการวิจัยครั้นี้ ผู้วัจัะจึงได้ศึกษาหาความสัมนันธ์ระหว่างความรู้รู ทัศนคติ และแนวเฏิกิติตงสาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะรลสาบสงษลาว่ามีความสัม พันธ์กันหรือไม่เพียงไร

ทรัพศากรกรรมษาติ

ทสัพยากรกรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดช้้นเองโดยตรรมชาติ มนุมย์สามารถนำ ทรัทยากรเหล่าน้้ไไาใด้ประโยสน์ในรูปลักษนต่าง ๆ ได้ ซั่งทรัพยากรกรรมชาติประกอนด้วย ดิน น้ำ ปาไม้ ทุ่งหถู้า สัตว์ปา แร่ธาตุ กำลังงานมนุษย์ (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ, 2531 : 13)

ประเภทาองทรัพหากรสรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งได้เป็น 4 ชนิด ตามลักษณะของทรัพยากร (ไพบูลย์
ภูริเวทย์, $2527: 10-11$ ) ได้แก่

1. ทรัพยากรไม่สิ้นเปลือง (Inexhaust,ing Resources) หมายถึง ทรัพยากร ที่มัให้นนษร์ย์ต้โดยไม่ษาด เช่น นลังงานมสงอาทิตย์ อากาศ น้ำ
2. ทรัพยากรี่ส้ว้างชดเชยใหม่ได้ (Renewable Resources) ได้แก่ สิ่งมีชีวิว ทุกสนิดทั้งพีชและสัตว์ ถ้าเราสามารถรักษาอัตราการใชชใให้พลเหมาะกับลัตราการเกิตทรัพยากร ชนิตนี้ก็จะมีให้เราใกไได้ตลคดไป เก่น ทรัพมากรประมง
3. ทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างฟดเชยใหม่ได้ (Non-Renewable Resources) หมายถึง ทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างทดแแสสิ่งที่ใช้หมดไป บางครั้งเรียกทสัพยากรสิ้นเงลือง เช่น ถ่านหิน น้ำมัน
4. ทรัพยากรที่สามารถนำกลันมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Resources) หมาย ถึง ทรัพยากรที่ใช้แล้ว สามาชถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจำเป็นต้องผ่านสบวนการแปรรูปเพื่อ ให้เหมาะกับการใให้งานเสียก่อน

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมานี้ทรัพยากรธรรมสาติถูกทำลายเพิ่มพ้้นอย่างมากอันเนื่องมาจาก สาเหตุหลายประการ เง่น การเพิ่มฉำนวนหองประชากร การทยายตัวด้านเศรษฐกิจ ความ เจริถก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี (วิธัย เทีหนน้คย, $2523: 12$ ) จากสาเหตุเหล่านี้ ทำให้ ทรันยากรกรรมชาติเสื่อมโทรมลงอย่างรวตเร็ว ซึ่งคาจกล่าวได้อีกแง่หนึ่งว่า ความเสื่อมโทรม ขคงทรัพยากรสรสมชาติดังกล่าวแล้วเกิตจากสาดการจัดการที่เหมาะสม

โดยทั่วไแแล้ว แนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีอยู่ 4 ประการ (คณะคนุกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือการทำแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมระดับจัจหวัด, $2533: 13$ ) คือ

1. การสงวน (Preservation) หมายถึง แนวความคิดในการธำรงไว้วิ่งความ สมดุลย์ของธรรมชาติ โดยการปล่อย่ให้ทเรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเจริญเติบโต
 ไป่ยุ่งเกี่ยวแตะต้องใด ๆ ทั้งสิ้น
2. การอนุรักษ์ (Conservation) เป็นแนวความคิดในภารตูแล ป้องกันรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพลง
3. การนัมณา (Development) เง็นแนวคิดในการปรับปรุงบรณะ ฟื้นฟากรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใใหมีสภาพดส้น
4. การ์ใช้ประโยช์์ (Ut,ilizat,ion) เป็นแนวความคิดในการนำเ อาทรัพดากร ธรชมสาติและสิ่งแวดล้อมมาใซ้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเลักวิชาการ

## กาวคนุรักษ์ทรัพสากรกรสมฬาติ

มน มั วัลยเนถร และประเทือง มหารักสกะ (2510: 33) กล่าวว่า การอนรักษ์ ทรัพยากรสรรมฬาติ หมายถึง การใไ้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีการป้องกันวักษาให้เกิดผลดี ที่สุด แก่คนมากที่สุด และเไ็นเ วลาอันยาวนานที่สุดต่อเนื่องกัน

สหน์ก ค่องเลิบ $(2519: 2)$ กล่าวว่า การจนุรักษ์ทรังตากรกรรมชาติ หมาษถัง -การใใส้สิ่งที่ารรมชาติได้สะสมเ อาไว้ให้ถูกต้องเหมาะสม (wise use) คศ่างคุ้มค่าที่สุด หมด เปลือง และสูดสสียน้อยที่สุด แต่เกิดประโยสน์มากที่สุต แก่มนุษย์ทุกคนในช่วงระยะเวลากี่ สืบเนึ่องกันนานที่สุด

กล่าาโดยสรุมแล้ว การอนุรักษ์ทรัพยากรกรรมชาตินั้นมักจะครอบคลุมถึงความหมาย ต่อไเ้้้ ตือ การป้องกันม้ให้เกิดซองเสียหาย การนัพณามากที่สุด การใช้อย่างมีประสิทกิภาน (efficient, use) การยีตอายุผลผลิตให้ยาวนาน (sustable yield) และการสงวน รักษา (preservat,ion) (ยงยุฑึ แฉล้มวงษ์, 2534 : 74)

หลักการดนุรักษ์ทรัพยากรกรรมชาติ

จากคำจำกัดความฑ่งการอนุรักษ์ทรัมยากรธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว เกทม จันทร์แก้ว และประหันธ์ โกยสมบูรณ์ (2525: 13-14) ได้ไห้หลักการอนุรักษ์ทรันยากร ธรรมสาติไว้ดังนี้

1. ต้องให้อย่างชาณคสาต คือ พิฉารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีผล สีีย ความ ษาดแคลนหรือความยากจนในอนาคต อีกทั้งฟิจารณาทางหลักเ ศรษฐศาสตร์อย่างถี่ถ้วน
2. ประหตัดชองที่หายาก ทรัพยากรใดกี่มี่น้อยหรืดหายาก ควรอม่างยิ่งที่จะเก็ษ


 ลักหแะหี่ดัขน

นคกจากนี้ สุตุม เร้าใุ (2529: 3) ยังได้เสนอหลักการดนุรักษ์ไ้ 6 ประการ คือ

1. Variability of a Waste คืค ตามทถมปีกอง Material Balance นั้น ในการผลิตการบริโภคย่อมจะเกิคนองเสีย แต่ของเสีทที่เกิดชิ้นย่อมสามารถถูกำให้เปลี่ยน สภามในรููปต่าง ๆ ได้ เท็นภารนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง เส่น การทำอาหารสัตว์จาก เไลือกกุ้ง การทำนอลกอซอล์โดยใช้ชองเสี่ยจากโรงงานแำตาต เเ็นแ้น
2. Subst, itut, ion การใช้เทคนิคต่าง ๆ เนื่อเนิ่มเติมหรือแแนที่ทรันรากรที่หา มาก หรือมีจำนวแจำกัด เช่น การเพาะเลี้ยงและการแพว่นันธุ์สตว์ํำ
3. Harmonious Property Relations คืด การรวมกลุ่ยมองเจ้าของหรือ
 ทรันยากรสรรมชาติระหว่างบุคคลลง และกฎน้อกังคับต่าง ๆ ในการดนุรักห์ก็จะมีประสิษธิภาพ มากกั้นเมื่อใช้กับกลุ่ม เท่น สหกวณ์ หรืดสมาคม
4. Providential Functions of Government จากหลักความจริงที่ว่า

 รัฐบาล เช่น การออกกฎเกณณ์ในภารควบคุมการำประมง เฟ็นต้น
5. Productive Powers ทรัพยากร การลงกุน แรงงาน และการจัดการเ โ็็

 และมีการสูมแเปล่าน้อยกี่สุต
6. Individual Responsibilit,y for Conservation ทุกคนมีสิทธิที่จะทำ มาหากินตามกฏหมายไส้อย่างเสรี ดังนั้นทรัพยากรธรรมชาตินางษนิดย่อมถูกใช้อย่างเสรีด้วย โดยที่กฎหมายไม่ลาฉควบคุมถึงได้ตลอต เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้สิกรับผิดธอบในภารอนุักษ์ ทรับยากรที่เรามีคยู่ จึงเน็นสิ่งสำคัญลอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสรร์ให้มีพิ้นกับบุศคลในชาติใให้มาก ที่สุดเท่าที่จะมีได้

ทสัพยากรประมง (Fishery Resources)

ทรัพยากรประมง หมายถึง บรรดาฬลสมบัตกี่เกิดพั้นเองโดยธรรมชาติ และเท็น ประโยสน์กัมมนุษย์ทั่งโดรทางตรงและทางอ้อม ชลสมบัติเหล่านี้ หมายถึง สัตว์น้ำทั้งหลายที่มนุษย์ นำมาให้ปประโยสน์ (วิทย์ ธารชลานุกิจ, 2529 : 1) นอกจากนี้ทรัพยากรประมงยังรวมถึง พืชน้ำต่าง ๆ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เห้ามามีส่วนเฏิสีมนันธ์กับทรัพยากรในน้ำเชิงนิเวศวิกยา ทรัพยากรประมง สามารถแ่่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ทรัพยากรประมงน้ำจืด ทรัพยากร ประมงน้ำกร่อย และทรัพยากรประมงน้ำเค็ม (สถาบันวิจัยเพื่อการนัผนาประเทศไทย, 2531 : 171)

## ลักษษะชคงทรัพหากรประมง

ทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรที่ให้แล้วสามารถสร้างทตแพนได้ (Renewable natural resources) อย่างไรก็ตาม การที่มนุษย์เช้าไปเก็มเกี่ยวกรัพยากรประมง มาใช้ประโรหน์น้น ความถ่ในการเก็บเกี่ยวกับปริมามตี่เก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง จะมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรดังกล่าว นคกฉากนี้การเงลี่ยนแปลงคุณานและเริมาณศองทรัพยากรประมงจะผันแป่ร ไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่รอเตัว (วิทย์ สารชลานุกิจ, $2529: 11-13$ ) การเปลี่ยน แป่ลง บุกรุก กั้นสวาง เพี่มเติมสิ่งอันเป็นผิษ และที้งเศษเหลือใใช่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ในแหล่งน้ำ ย่อมจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางค้่อมต่อกรัพยากรประมง

สาเหตุ่ี่กำให้ทรัพมากรง|ระมงถูกำลาม

วิธัด เทีษนน้อย (2523: 1.87-188) กล่าวว่า สาเหตุกี่ทำให้กรังยากรประมง ถูกทำลาย มีสาาเหตุมาจาก

1. ถิ่นที่อู่ยูองสัตว์ํำถูกำลาร สึ่งพิจารณาได้ 3 ประเด็น คือ
1.1 ปาชายเลแและแนวยะถารังููกำลาย
1.2 น้ำเกิดมลลิษ
1.3 แหล่งน้ำธรรมชาาิติ้นเชิน
2. การจับลัตวว้ำผิดวิธี ซึ่งเป็นสาเหตุสำดัดตี่ทำให้สัตว้น้ำลดลง โดยการกระทำ ต่คไงไี้ คือ
2.1 การจัเสัตว์ํำที่ยูงไม่ได้มนาตมาใช้ประโยชน์
2.2 การใใเ้เครื่องมื่คที่สิกกฏหมายจับสัดว์น้ำ
2.3. การจับมัตว์ํำในชชวงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม
2.4 การจัษสักว์ํำมากเกินไป เหื่องจากความต้องการสัตว์น้ำมามริโภคมาก
 จะเยยายพันโุ์ได้
3. อันตรายจากสารหิษ เนื่องจากน้ำเที่นหล่งสะสมมองสารหิษที่ระบายออกมา จากบ้านเวือน โรงงานคุตสาหกรรม เกษตรกรรม ถ้าหากใให้ำมีสารหิงตกด้างเนิ่มมากั้้น ถ็ จะสังยลเสี่ยต่อนีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ํำ

สุสุม เร้าใด $(2529: 5)$ มีความเน็นว่า การสร้างสิ่งกีดกั้หทางเดินมองสีตว์น้ำ

 นอกจากนี้ความแห้งแล้งอัมเกิดจากธรรมชาดิกัมีมีลลำลาหสัตวว้ำ และที่อยู่วดงสัตว์น้ำอย่าง ร้ายแรง

จากสาเหตต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ทำให้ทรัพยากรประมงหรือทรัพยากรสัตว์ำ ลดลงคย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะสิ่งใดก็ตามในธรรมชาติย่อมมีความสามารถอันจำกัด ณ จุดใด จุดหน่่งเท่านั้น (carying capacit.y) ถ้าธรรมชาติถูกรบกวนมากเกินไปจนเลยชีดสมตุลย์ ย่อมจะตังเกิดผลอันไม่นังบระสงค์ส้นได้ (ชุ่มพล งามผ่องใส, 2529:7) ด้วยเหตุนี้การ อนุรักษ์ทรัพยากสประมงจังเช็น รื่องสำคัถูระการหนึ่งที่ควรได้วับความส่นใจเป็นอย่างยิ่ง

## วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากราวะมง

วิธีกาชอนุรักษ์ทรัพยากรประมง สามารถกระทำได้หลายวิธีดังเง่น วิสัย เทียนน้อย (2523 : 191-193) ได้กล่าวถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงที่ไฏิบิตักันอยู่มีดังนี้ คือ

1. การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว้น้ำ เพราะฯริมาณสัตว์น้ำที่มีอยู่ในรรรมชาติไม่ เพียงพอสำหรังการใใ้าระโยสน์
2. การจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อทำหน้าที่เพาะพันธุ์ส์ตว์นำสำหรับแจกจ่าย ให้ประชชาชนทั่วไดนำไปเลี้ยง และนำไหไล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป
3. สำรววแหล่งประมงเนิ่มเติม
4. ป้างกันและปราบปรามผู้จับลัดว์น้ำด้วยวิธีการที่ผิดกฏหมาย โดยการออกกฏหมาย
 จับสัตว์น้ำ เท่น ใช้อวนตาถี่มากเกินไป ใช้ยาเบื่อ ไมฟ้าห้อต หรือใใช้ระเบิดในการจับสัตว์น้ำ และท้องกันมิให้มีการล่วงล้ำเ ท่าไปจับสัตว์น้ำในเ ศตหวงห้าม หรือในช่วงฤดูกาลกี่สัตว์น้ำกำลัง แนร่ตยายนันธุ์หรือวางไท่ ตย่างไรก็ตามการดำเนินภารป้องกันโดยใใช้กฎหมาย จะทำได้ผลดี เมื่อมีเครื่องมือเครื่องใใ้ กำลังคนมอเพียง และผู้เกี่ยวช้องในเรื่องนี้ต้องปฏัพิติงานค้วยความ ชื่าสัตว์และจริงจัง
5. การประชาสัมนันร์ เพื่อสคความร่วมมีอฉากบระชาชนทั่วไป เพื่อชวยกันอนุรักษ์ สัตว์น้ำ ซึ่งวิสีนี้นับว่าเน็นวิธีการที่ตีและถูกต้องมากที่สุด เพราะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะให้ได้ผลดีต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจศองบุคคลทุกฝาย ดังนั้นการเผยแพร่ความรั้ ความ เช้าใจ้ในหมู่ประชาแนจึงต้องกระทำ เช่น แนะนำการเพาะเลี้ยงสีตว์น้ำ กอความร่วมมือช่วยกัน

ถูแลเ เตหวงห้ามจัเสัตว์ํำ จัดหลักสูตรเทื่อให้ความรู้เทื้คงต้นในการทำรุง และอนุรักษ์สัตว์น้ำ

 ต่คไป

 น้ำแห่หังตลอดปี นอกจากนี้ต้ตงงป้องกันมิใน้ำาเกิดมลพิษ ตลอดจนการบำรุงรักษาป่าชายเลนอัน เโ็นแหล่งที่อรู่อาศัยบองสัตว์น้ำเอาไว้
7. การกำนนคเกตห้ามจับสัตว์น้ำ สถานที่บางแห่งควรมีการประกาศเน็นเทตห้าม

 โพพอย่างรุนรรงมละเจียบหาด

วิธีการอยุรักกร์สตตว้ำดังงี่กล่าวมาแล้วนี้ มิใชชะกระทำเพียงง้อใดง้อหนึ่งเท่านั้น แต่


## 

สุตุม เร้าใจ (2529: 10) กล่าวว่า ในการอนุรักษ์ทรับยากรประมง มีเหดา ดังนี้ ตือ
 มาก เพราะว่ามีทรันยากรเรุะมงอยู่หลายชนิดฟิ่งกระจัดกระจายอยู่ตามมแหล่งน้ำต่าง ๆ การ วางนโสมายเพื่คจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ บางครั้งก็จำเท็นต้คงจำกัดกิจกกรรมจองมุคคลหรือ กลุ่มุุคคล ซึ่งคาจจะมียลกระทแต่อภาวะเศรษฐิกิจของมุมุนนดย่างมาก โดยเฉมาะสุมชนที่ ประกอบอาสีพเระมงเน็นหลัก เช่น การห้ามจับบลาในคดูวางไข่ในเหล่งน้ำแห่งหน่่ง อาจทำให

2. เูหหาทางด้านซีววิทยาและนิเ วศวิทยา เนื่คงจากทรัพยากรฬนิตต่าง ๆ มีความ สีมนันธ์๋ึ่งกันและกัน และทรัพยากรประมงก็มีความสัมนันโ์กันเองอย่างใกล้จิต เพราะฉะนั้นวิธี กาชอนุรักษ์ที่ก่่อให้เกิดผลดีกับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งอาจก่อให้เกิตผลดีหรือผลเสียกับสัตว์น้ำสนิดอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวช้องกันได้

นอกจากนี้ ในษบวนภารอนุรักษ์สัตว์น้ำ จำเท็นต้องมีการบำรุงรักษาทรันยากรชนิดอื่น พช้อมกัหไง|ด้วย เช่น ต้องมีการถ้องกันภารพังทลายชองดิน การรักษาต้นน้ำลำสาร ฉะนั้นจะ เห็นได้ว่า ถ้าจะให้การอนุรักษ์ได้ผลลีแล้ว ต้องคำนึงถึงงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับสัตว์ น้ำ ทำให้งานคหุรักษ์สัตว์น้ำดำเนินไปไอย่างลำบากยิ่ง
3. ถัถหาการสาดแคลนเ้อมูล ท้อมูลต่าง ๆ ที่จำเ เ็นในการนำมาประกอบใใดใน ขบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เน่น สภาวะการทำป|ระมง ซีวะไระวัติชองสัตว์น้ำ และ จื่น ๆ ตังฐาดมคลนอยู่มาก สึ่งนังว่าเร็นเถูหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการคนุรักษ์สัตว์น้ำในไทย ถึงแม้ว่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงจะมีปัถฬาดังกล่าวแล้ว แต่ฉากสภาพความ เสื่อมโทรมซตงทรัพยากรงระะงที่เร็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไซอย่างจริงจังแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวประมงมากยิ่งษิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงชนาด เล็ก ชึ่งมีฐานะยากจน ในการฟ้นฟูสภาพทรัพยากรประมงให้ม่ความอุดมสมบูรณ์ณันน จะต้องได้รับ ความร่วมมือจากสาวประมงและปรระชาสนทั่วไป ควบคู่ไปกับการดำเนินงานซองรัฐ ซึ่งรวมถึง การเร่งเผยแพร่ความรู้ ความเห้าใจ เกี่ยวกับสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง และผลกระททที่เกิดสั้น (คำไพ หรุุณารักษ์, 2534 : 17) ทั้งนี้เพื่อให้สาวปวะมงและ งระชาชนทั่วไหได้ทรามและตระหนักในความสำคัญมองการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพรากรรรรมง เพราะส่าเหตุสำคัญพองความเสื่อมโทรมษองทรัพยากรประมงนั้น มาจากพฤติกรรมชองมนุษย์ นั่นเคง ฉะนั้นการสร้างความรู้ ความเช่าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรับยากรประมง จะเด็นวิถี ทางหนึ่งที่จะทำให้สาวเระมงมีทัศนคติตี่ตีต่อการอนุรักษ์ทรัพศากรประมง และก่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงสืงไป

งานจิจัมกี่เกี่ตวข้ตง




## 1. งานวิจัตเกี่มวกัเความรู้

มีงานวิจัศหลายเรื่องที่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการคณุรักห์ทัันยากรธรรมหาติและสิ่ง แวดล้อม โคยศึกษาลึงตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความรู้ตดงมุคคลในเรื่องดังกล่าว เช่น การศึกษาเกี่ยวกับตัวแเรเพศ และดวามรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรับมากรตรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดย แชคเกคร์ (Zacher, 1974 : 4883) ศึกษาพบว่า เพศเน็นงัจจัยที่มีแลต่อ

 เพตต่างกันจะมีความรู้้กี่ยวกัเมลลิษฑางสกาวะแวดล้อมต่างกันด้วย ประนอม โลตุุัตน์
 เ รื่องการอนุรักห์นกน้ำแตกต่างกันตามเพศ

 จะมีความรู้เรื่องการดนุักกร้นกน้ำไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัตแย้งกันพลการศึกษาของ วันพร พลาวัลย์

 ความยู้ในเรื่องลังกล่าวแตกต่างกันด้วย

ส่นนตัวแมรระดับการศิกษากับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรับยากรสรรมฉาติและสิ่งแวด ล้อม ก็มีการศศึกษาพมว่า ระดับารศึกษษากี่ต่างกันจะกำให้มีความรู้เกี่ยวกัมเรื่องดังกล่าว แตกศ่างกันด้ามย เช่น การศึกษาของ ป|ระนอม โลศุรัตน์ (2527: บตคัดร่อ) พบว่า คคูกี่มี ระดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้เรื้องการอนุรักห์นกน้ำแตกต่างกัน และวันพร พลาวัลย์
(2528: ก-ษ) ก็ศึกษาพบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากโครงการนัมนาชายฝึ่งตะวันออกแตกต่างกินด้วย

นอกจากกี่กล่าวมาแล้ว ก็มีการศึกษาถึงตัวแปรอึ่น ๆ กัมความรู้เรื่องการอนรักษ์์ ทรันยากรสรรมสาติและสิ่งแวดล้คม เช่น สมชาย อำนันทอง (2532 : บทคัดย่อ) พบว่า ภูมิลำเนาเดิม จำนวนจ่ในการทำงาน และการได้รับช่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม จะไม่มีผลทำให้นู้ บริหารโรงเ รียนมักยมในเ พตกรุงเทแหหานครมีความรู้ต่างกันเกี่ยวกับปิญหาสิ่งแวดล้อม ในณณะ ที่ แึคเกอร์ (Zacher, 1974 : 4883) กลับศึกษาพบว่า ภูิิลำเนาเดิม ชนาดครองคร้ว การค่านหนังสือพิมพ์ การได้ศึกษาความรู้ด้านสิ่งแวดล้คมฉากโรงเรียน ล้วนเต่เป็นงิจััยที่มีผล ต่อความรู้ด้านสิ่งเววดล้อมพองนักเ รียน

## 2. งานวิจัศเกี่ตวกัเตัศนคติ

ทัศนติแม้จะเน็นสิ่งที่คงพนถาวร แต่ก็สามาวถเปลี่ยนแปลงไต้ การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติศองบุคคลชั้นอยู่กับปัดจัยบางประการ เช่น เพศ อายุ สติชิณา สิ่งแวดล้อม และ ประสบการณ์เดิมศองมุคคล (Triandis, 1971 : 161-163) ฉะนั้นในการศึกษาทัศนคติต่อ สิ่งต่าง ๆ จังมักจะมีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วย สำหวับ งานวิจัหที่เกี่ยวส้คงกับการศึกษาทัศนคติศองช่าวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ได้แก่ งานวิจัชของ สุชาติ สุชคง (2531 : บตคัดย่อ) และงานวิจัยของ บัณคิต ดุลยรัตน์ (2536: บตคัดย่อ) โดยสุชาติ สุพคง ได้ศึกษาทัศนคติษองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ตำบลแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงมีทีศนคติต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงอยู่ในระดับสูง , และทัศนคติต่อเรื่องดังกล่าวจะแตกต่างกันตามอายุ วะดับการศึกษา และตระสบการณ์ในภารทระกอบอาชีนเระมง แต่เพศ และสนาคครอบครัวไม่มี ผลทำให้ทัศนคติแตกต่างกัน ส่วนนักทิต ตุลยรักษ์ ซึ่งได้ศึกษาเรื่องผลกระทบทางเศรษฐัสังคม จากการเสื่อมสภานของปาชายเลนต่อมุมชนประมงนื้นบ้านตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัด สตูล ผลการศึกษามีทั้งสนันสนุน และชัดแย้งกับผลการศึกษาซองสุชาติ สุยคง โดยบันริต ดุลยรักษ์ พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมนันธ์กับตัศนดติต่อการอนุรักษ่ปาชายเลน ส่วนอายุ ธนาด

ครดบครัว และร|ระสบการณ์ในการประกอบคาชีนประมงกลับไม่มีความสัมทันร์กับงกัศนคติต่อการ คนุรักษ์กรัพยากรปาชายเลน

นอกจากงานนี้ ก็ยังมีการศึกษากัศศคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้ สัตว์ป่า และ ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทั่ว ๆ ไป ซุ่งผลการศึกษามีทั้ง สนังสนุมกัน และทัดแย้งกัน เก่น การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรเพศกับทัศนดติ โดยมเระนันส์ โกยสมบูรณ์ (2519:74) วีระวัตณ์ เนียมสุวรรณ (2527:82) วิธัย นัะน่าวงศ์ธรรม (2524:76) และโสภณ เดชัมา (2524 : 23) ได้ศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลทำให้ทัศนคติ ฐองบุคคลต่อการอนุรักษ์ทรัพรากรป่าไม้มีความแตกต่างกัน กณะเดียวกัหนิตยา วิรุช็รัตน์ (2528: 80) และปากเกอร์ (Parker, 1975; ถ้างถึงใน โสภณ เดกมา, 2524 : 23) ก็ศึกษาพบว่า เพศไม่ได้เป็นต้วแปรที่าำให้ไุคคลมีทีตศนคติต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน ซึ่งผลการ ศึกษาดังกล่าวชัดแย้งกับแลการศึกษาของปราณี สุฯะรัตณไไยกุล (2523 : 59) และปรมาภรณ์ สมานประธ็าน (2525 : 46) ทิ่ศึกษาพบว่า เพศเท็นชัจจัยที่ทำให้มุคคลมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรไาไม้แตกต่างกัน

สำหรับระดังการศึกษากับเัศนคตินั้น ก็มีการศึกษาพบว่า ระดังการศึกษาที่ต่างกัน จะ ทำให้ทุุคคลมีทัศนคติต่อการคนุรักส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันด้วยร เช่น ผล การศึกษาของโสณณ เดฬมา (2524 : 22) พงว่า นักศึกษาวิทยาลัยครูซึ่งมีระดับการศึกษา ต่างกันจะมีทัศนคติต่อการอนุรักช์ทรัพยากรปาไม้แตกต่างกัน สุติิวรรณ จันทรภูมรินทร์ (2523 : 77) ได้ศึกษาเ รื่องทัศนดติกองประชากรที่มีต่อสภาพมวดล้อมอุทยานเห่งฬาติเ ชาใหท่ ศึกษาเฉพาะกรณีชองหมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอปากห่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาเ ป็นปัจจัยสำคัณมี่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่อีที่ศนคติในทางบวก และนิตยา วิรุผรัตน์ (2528 : 67) ก็ได้ศึกษาพบว่า ผู้ที่มี่การศึกษาสู่งกว่ามีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติในทางบวกต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้ที่มารารศึกษาต่ำกว่า นอกจากนี้ จำนงรักษ์ อุดมเศรษร์ (2529 : 56) ศึกษาพเว่า ความคิดเห็นเองเราวนนในเ ซตกรุงเพพมหานครที่มีต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า จะมี ความแตกต่างกันตามระดักการศิกษา ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวนี้ธัดแย้งกับผลการศิกษาชอง ประพันก์ โกหสมบูรณ์ (2519:75) วิธัย นัตนาวงศ์ตรรม (2524:75) พึ่งบว่าระดับ การศิกษาจะไม่มีผลทำให้กัศนคติกองนักเ รียน นักศิกษามีความแตกต่างกันในเรื่องการอนุักก์

ทรัพยากรปาไม้ และยังขัดแย้งกัษผลการศึกษาของ อมราวดี เหมาคม (2528 : 52) พี่พบว่า ความคิดเห็นทองราษฎรรอบอุทยานเห่งชาติเฉาใหถ่ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่มี ความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา

นอกจากนี้ก็มีการศึกษาถึงฐานะทางเศรษฐกิจกับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร กรรมธาติและสิ่งแวดล้อม โดยลาวัณย์ มนต์ไตรเวทย์ (2528:76) ศึกษาพบว่า ฐานะ ทางเศรัฐิิิจจะมีความสัมมันธ์กันในทางบวกกับความคิดเห็นในการอยุรักษ์ทรัพยากรปาไม้ ซึ่ง สดคดล้องกับผลการศึกษาสองสุทติวรรณ จันทรภูมิรินกร์ (2523:78) พี่แบว่า รายได้จะ เห์หป่จจัยสำคัญที่าะะำให้ไระชากรมีทัศนคติต่อสภาพมวดล้อมในทางบวก แต่ัดดแย้งกับผลการ ศึกษาเคงงุุมา พงษ์โหมด (2523 : 56) สึ่งนบว่า ทัศนคติที่มีต่อสภานนวดล้อมหองษระชากร ในพื้ที่่าาสายเลนเ มตเกศบาลเมือง จังหวัดชลยุรี จะไม่มีความแตกต่างกันตามรายได้ และยัง ชัดแผ้งกับผลการศึกษาชอง อมราวดี เหมาคม (2528 : 55) พี่แว่า ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ สูง และผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ จะมีความคิดเน็นต่อการอนุรักษ์ทรับยากรธรรมชาติไม่แตก ต่างกัน

ส่วนตัวแปรอายุ กังรกัศนคตินั้น นิตยา วิรุพัรตตน์ (2528 : 65) ศึกษาพบว่า ผู้ที่ที อายุน้อย มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ซึ่งชัตแย้งกัม แนวความคิดสอง มอลคิส และแกรสมิค (Malkis and Grasmick, 1977:26; อ้างถึง ใน มาลี โนสิ์บุมี, $2529:$ 14) ที่มีความเห็นว่า, ผู้มีอายุมากน่าจะเส้าใจถังบัญูาสิ่งแวดล้อม และดระหนักถึงผลฯองการทำลายลิ่งแวดล้คมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย เพราะผู้ที่ที่มีคายุมากย่อมจะ ได้ทราบช้อมูลเกี่รวกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า นอกจากนี้ จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ (2529:66) ได้ศึกษาพเว่า เยาวชนที่มีอาศุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการอนุักั์ทรัพยากรสัตว์ปาต่างกัน ด้วย ซึ่งตัดแย้งกับการศึกษาสอง อมราวศี่ เหมาคม (2528 : 54) ที่พมว่าราษฎรรอบอุทยาน แห่งชาติเ มาใหม่โ่่งมีอายุแตกต่างกัน กลับมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันใใน รื่องการอนุรักษ์ทรัพ ยากรกรรมชาติ

นอกจากนี้ มีการศิกษาตัวแปรดื่น ๆ กับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เท่น ปไระส่บกาชณ์ หรือระยะเวลาที่เกี่ยวก้องกับสิ่งนั้น ๆ เช่น เกษม น้อยน้ำใส (2530 : นทคัดย่อ) ได้ศิกษาทัศนคติ\%องเกษตรกรต่อการใใ้สารเคมีป้องกัน กำจัดศีตรูพืช และผลกระทบร

ต่อสิ่งแวดล้อมในเนตตคำเรดเมือง จังหวัดติมยุุโลก ผเลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มี่ประสน การณ์ต่างกันในการใส้สารเคมีกำจัดศัตรูพี่ฉะมี่กีศนคติต่คเรื่องตังกล่าวแตตต่างกันด้วย และผล การศึกษาสองอมราวดี เพมาคม (2528:81) ก็ได้ศึกษาพเว่า ระยะเวลาในการตั้งถี่นฐาน


 15 तो
3. งานวิจัยเกี่รวกัทตารเญิทติ

งานวิจัมเกี่ยวกับการไฏิเติหนืดนษติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมก็มีกีารศึกษาได้ในแง่ง่าง ๆ เช่น การศึกษาเกี่รวกัเตัวแบปรเพศกันแนวบฏิญิติต่อการ


 พคติกรรมดังกล่าวแศกต่างกันตามเพศ อันสดดคล้องกับผลการศึกษาพองสุวรรณี ยุวพาติ
 การศึกษาหเว่า กลุ่มตัวอย่างมีนตติกรรมการอนุรักษิ่ร่งแวดล้อมยูู่ในระดัษมานกลาง และระดับ แองพดติกรรมการอนุักก์สิ่งแวดล้อมจะแตตต่างกันดามเพศ แต่สุนทรี จีนสรรม (2531:
 ประสาชนใหหมู่ข้านโครงการปฐมอโศก ตำบลนระประโโน อำเภอเมือง จังหวัดนดรปฐม

 อนุวักห์สิ่งแวดด้อมคือ อายุ และระดับการศึกษา




 ต่อโูดาสิ่งแวดล้อมเน็นนิษษองนักศึกษาผู้ใหม่ ระดับ 5 เงตการศึกษา 5 ผลการศึกษา


 เกณฑ์ และให้ดวามรู้กัเทัศนคติเเน็ตัวพยากรณ์ ปรากภว่า ความู้้้ และทัศนคติสามารถทำนาย


## 1 m 불 3

## วิธีกาววิจัด

# รู่แทบตคงการวิจงยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเงิงสำรวจ (Survey research) และ เป็นประเภทการวิจัยเกิงปรระยุตต์ (Appli.ed research) 

ประฬากรและกลุ่มตัวอค่าง

ประชากร ตือ หัวหน้าครัวเรือนที่าระกอบอาชีพ|ระมงชนาตเล็ก ซึ่งมีภูลิำเนาอยู่ ในตำบลดูทุด ดำเภลสกิงบระ จังหวัดสงมลา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในภารวิจัยครั้งนี้
 จงงหวัดสงหลา โดยมีหลักการและวิธีการถังนี้

1. ติดต่อพอความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภคสกิงงระจังหวัดสงหลา เพื่อ
 ส่งงลา ซึ่งมีที้งหมด 9 หู่บ้าน
 ช่วยยู้ใหญ่กิานตองแต่ละหมู่บ้าน เนื่อตรวจสอบว่ามีครัวเรือนใใบ้างที่|ระกอบอาสีพเระมงอยู่ใน
 งนากเล็็กอยู่ 237 ครัวเรือน
 เลทที่พองครัวเรือนมระมงในแต่ละหมู่บ้านจากหมู่ที่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9
2. คัดเลือกหัวหน้าคร้วเรือนประมง ฐึ่งมีภูลำเนาอยู่ในเชตตำบลคูชุดมาจำนวน 30 คน มาทำการศึกษาเบื้องต้น (Pilot Survey) ทั้งนี้เพื่อนำไปหาค่าความแปรปรวนชอง คะแนนความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติ เนื่องจากต้องใช้ค่าความแปรปรวนดังกล่าวในการ กำหนดชนาดตัวอย่าง และการที่ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเบื้องต้นจำนวน 30 . คน เพราะชนาดตัวอย่างที่เล็กที่สุดไม่ควรจะน้อยกว่า 30 หน่วย หรือถ้ากล่าวในเชิงสถิติกีคือ การแจกแจงชองกลุ่มตัวอย่างจะใกล้เคียงกับเส้นโค้งปกติ เมื่อมีชนาดตัวอย่างตั้งแต่ 30 พั้นไป (สวัสดิ์ สุคนธรังษี, 2534 : 157) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศิกษาเบื้องต้น โดยการ สุ่มตัวอย่างแบมง่าย (Simple Random Sampling) ต้วยวิธีการจับสลาก (Lottery Method) คือ ทำสลากหมายเลธ 1 ถึงหมายเละ 237 แล้วสุ่มหยิบแบบไม่แพเที่ (Without. Replacement) มา 30 ใบ ถ้าหมายเลชกี่จับสลากได้ตรงกับหมายเลขชองหัวหน้าครัวเรือน ป่ระมงคนใด หัวหน้าครัวเรือนประมงคนนั้นก็ตกเไ็นตัวอย่างซองการศึกษาเบื้องต้น
3. สัมภาษ์์์้วหน้าครัวเรือนประมงทั้ง 30 คน ด้วยแบบสัมภาษณชึ่งผ่านการ ทดสอบคุณภาพแล้ว และนำมาหาค่าความแป่รปรวนฮองคะแนนความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิต
4. เนื่องจากคะแนเทัศนคติธองกลุ่มตัวอย่างมีความแปรปรวนมากที่สุด ดังนั้นจึงใช้ ค่าความแปรปรวนฐองคะแนนทัศนคติในการหาชนาดชองตัวอย่าง
5. หาค่าสนาดตัวอย่างโดยให้คะแนนทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างต่างจากคะแนน ทัศนคติของประชากรกี่จะประมาณไม่เกิน 3 คะแนน ด้วยความเชื่อมั่น 95 เปอร์เส็นต์ ได้พนาตตัวอย่างจำนวน 70 คน โดยใช้สูตรดังนี้ (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2535 : 185)

$$
n_{x}=\frac{N K^{2} \delta_{x}^{2}}{N E^{2}+K^{2} \delta_{x}^{2}}
$$

เมื่อ $\mathrm{n}=$ ธนาดกลุ่มต่วอย่างที่พอดี
$\mathrm{N}=$ ชนาดประชากร
$E=$ ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ผิดได้ด้วยความน่าจะเป็น $1-\alpha$
$K=$ ค่าคงที่
$\delta_{x}=$ ส่วนเบี่ยงเนมาตรฐานซึ่งได้จากการศิกษาเบื้องต้น (Pilot study)
8. เนื่องจากในการศึกษาเบื้คงต้นได้สุมตตววอย่างมาแล้ว 30 คน ตังนั้นจึงควรจะ สุ่มตัวอย่างเพิ่มดีก 40 คน เพื่อให้ครบ 70 คนตามศนาดตัวอย่างที่คำนวณได้ แต่เพื่คให้การวิ จัยในครั้งนี้มีความแม่นยำมากชั้น ผู้วิวัยจึงไต้สุ่มตัวอย่างเนิ่มคีกจำนวน 54 คน รวมแล้วเป็ค 84 คน สึ่งมากกว่าค่าศนาดตัวอย่างที่คำนวณไต้ ( 70 คน) การสุ่มตัวอย่างในขั้นตอนนี้ใช้วัธี การเก่นเดียวกังการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการศึกษาเบื้องต้นทุกประการ

เครื่องมืคในการวิจัง

เนื่องจากการศิกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และแนวบฏับติทองชาวประมงต่อการ อนุรักห์ทรันยากรประมงในกะเลสาทสงหลานั้น ยังไม่มียู้ใดศึกษามาก่อนจังงตังไม่มีเครื่องมือไว้ ให้สำหรับการวิจัศเรื่องนี้โดยตรง ผู้วิจัยจังได้สร้างเคร่่องมือส้้นเจงเนื่อให์ในการวิจัยครั้งนี้
 ต่อการคนุวักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา

1. การสร้างเครื่คงมืค ก่อนสร้างเครื่องมือ ผู้วัจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง การอนุรักษ์ทรันยากร ประมงในทะเลสานสงศลา โดยศึกษาจากหนังสือ หนังสือนิมพ์ บทความ วารสาร และเอกสาร ต่าง ๆ ตลอดจนการสัมภาหณ์มุคคลกี่มุหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในกะเลสาบสงษลา โดยตรง เช่น ผู้ช่วยประมงจังหวัดสงชลา ประมงอำเภคสกิงพระ และชาวประมงบางรายที่ ทำการประมงในทะเลสาบสงชลา แล้วนำช้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์
2. ลักษณะชองเครื่องมือ

แทสัมภาษก์ที่สร้างพั้นปร่ะกอบต้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เน็นต้อมูลทั่วไปตองผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เท็นแบมสัมภาหน์ความรู้รู่เกี่ยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงขลา จำนวน 20 ซ้อ แต่ละศ้อถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

ส่วนที่ 3 เป็นแบบวัดทัศนคติ ซึ่งใสัมาตรวัดซองลิเคิร์ท (Likert-scale) ประกอบด้วยพ้อความในเชิงบวก (Positive) 15 ต้อ คือ พ้อที่ $2,5,6,8,9,15$, $16,17,19,20,21,23,24,26,27$ และข้อความเถิงลบ (Negative) จำนวน 12 ช้อ คือ भ้คที่ $1,3,4,7,10,11,12,13,14,18,22,25$ เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ ได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการอนุรักห์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสง๔ลา โคยมีระดับความรู้ สึก 5 ระดับ คือ เห็นต้วยอย่างยิ่ง เห็นก้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกณท์ การให้คะแนนในส่านคำถามวัดทัศนคติวะใช้เกณต์คังต่อไมนี้

ช้อความเชิงบวก ซ้อความเชิงลบ

| เห็นด้วยอย่างยิ่ง | 5 | คะแนน | 1 | คะแนน |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| เห็นก้วย | 4 | คะแนน | 2 | คะแนน |
| ไม่แน่ใจ | 3 | คะแนน | 3 | คะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 2 | คะแนน | 4 | คะแนน |
| ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง | 1 | คะแนน | 5 | คะแนน |

สัวนที่ 4 เป็นแบมสัมภาหน์เกี่ยวกับการปฏิไบิิองชาวประมงต่อการอนรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา แบบสัมภาษณ์ในส่วนนี้จะมีแนวเฏิบิติให้เลือก 3 ตัวเลือก ในแต่ละข้อโดยจะให้คะแนนดังนี้

- ให้ 2 คะแนน ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์แลือกคำตอรหมายเละ 1
- ให้ 1 คะแนน ถ้าผู้ให้สัมภาหณ่เลือกคำตอบหมายเลช 2
- ให้ 0 คะแนน ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์เลือกคำตอบหมายเละ 3

3. การทดสอบคุณกาพษองเครื่องมือ

ทตสอยความตรงตามเนื้อหา (Content validity) พองแบบสัมภาห์์ โดย นำไป้ให้ผู้ทรงคุณวุดิ 6 ท่าน พิจารณาตรวจสดบแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไซก่อนนำไปทตลลองใช้ (Pretest) กันชาวประมงตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงสลา จำนวน 24 ราย แล้ว นำมาดำเนินการดังนี้

แหมสัมภาษ์ส่วนที่ 1 ท้อมูลทั่วไปรองผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก้ไสปรับปรุงให้ เหมาะสมกับสภานพื้นที่มากยิ่งพิ้น

แบบสัมภาษณ่ว่วหที่ 2 ซึ่งเป็นเบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา ได้วิเคราะห์ต้อคำถาม (Item analysis) โดยใช้ เทคนิค $25 \%$ สูงต่ำแล้วหาค่าความยากง่าย ( $P$ : Index of difficulty) และหาค่า อำนาจการจำแนก ( $r$ : Discrimination power) แล้วคัดเลือกคำถามที่มีค่า $P$ อยู่ ระหว่าง $0.2-0.8$ และค่า r มีค่าตั้งแต่ 0.2 ชั้นไป มึ่งห้อคำถามที่มีค่า P และค่า r อยู่
 และหาค่าความเชื่อม่่นมองแบบสัมภาษ์์ส่วนที่ 2 โดยใช้ $\mathrm{KR}-20$ ได้ค่าความเชื่อม่่นยองแบบ วัดความรู้เท่ากับ 0.71 สึ่งถือว่าแบบวัดความรู้ดังกล่าวนี้สสามารถใชชใหภารวิจัยครั้งน้ได้ เพราะ
 2531 : 17)

แบบสัแภาษ์ส่วนที่ 3 ชึ่งเป็นแบบวัดทัศนคติ ได้วิเคราะห์ต้อคำถาม (Item analysis) โดยใใชเทคนิค $25 \%$ สูงต่ำ แล้วนำมาหาค่าอำนาจการจำแนกโดยใใช้วีธีวิเคราะห์ ด้วยค่า t คัดเลือกบ้อคำถามโดะเลือกเฉาเฉพาะช้อกี่มีค่า t ตั้งแต่ 1.75 พั้นไป (วิเชียร เกตุสิงห์, $2530: 81$ ) แล้วหาค่าความเ ื่อม่น (Reliability) โดยใใด้ค่าสัมประสิกสื์ แอลฟา (Alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่่นยองแบบวัดัตัศนคติเท่ากับ 0.83 แบบสัมภาษณ์สว่นที่ 4 ซึ่งเป็นแมบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปฏินิติของชาวประมง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา ได้คัดเลือกบ้อคำถาม โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับสภาพมี้นที่ที่าะตึกษาเม็นหลัก

การเก็บรวบรวมท้มมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิวัยจะเน็นู้เก็บต้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมถาษณ์ หัวหน้าครัวเรือนมรรมงที่เน็นชายหรือหญิง หากในกรมีกี่ทัวหน้าครัวเรือนไม่อยู่จะสัมภาษณ์
 บ้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2537 ถึงเดือนมีนาคม 2537 โดยจะออกเก็บช้อมูลเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์ ในการออกเก็งช้อมูลทุกครั้ง ก่อนที่จะสัมภาษณ์ตัวหน้าครัวเรือแประมงที่ตกเป็น

ตัวอย่างชองการศิกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะพยายามสร้างสัมพันธภาพกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ และได้แจ้ง วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนกุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสัมพันสภาพที่ดี ต่อกันอันจะมีประโยธน์ต่อการให้ความร่วมมือในการตอบแบบลัมภาษณ์ดังกล่าว เวลาที่ใไช่ในการ สัมภาษณ์แต่ละครั้งประมาณ $1-1.30$ ชั่วโมง แต่ละวันจะสัมภาษญ์กลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 4 คน และจะทำการบรรณาธิกรณ์บ้อมูลให้เสร็จในเต่ละวัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากเก็บต้อมูลเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณพ์กี่ กล่าวมาแล้วในหัวช้อ 3.2 คือ

แบบสัมภาษษ์ส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเล สาบสงสลา ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน

แบบสัมภาษ์์ส่วนที่ 3 ซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงชลา ในกรณีที่เป็นช้อความเชิงบวก จะให้คะแนน $\begin{array}{cccccccc}5 & 4 & 3 & 2 & 1 & \text { ถ้าตอบว่าเห็นด้วย }\end{array}$ อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลำดับ แต่หากเป็นส้อ ความเชิงลบก็จะให้คะแนน $\begin{array}{llllll}1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \text { เมื่อตอบว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ }\end{array}$ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามลำดับ

แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 4 ซึ่งเกี่ยวกับแนวปฏิบิติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเล สาบสงชลา จะให้คะแนน 21 และ 0 เมื่อผู้ตอบได้เลือกคำตอบหมายเละ $1 \quad 2$ และ 3 ตามลำดับ

เมื่อให้คะแนนในแบบสัมภาษณ์แล้ว ก็จะรวมคะแนนในแบบสัมภาษณ์แต่ละตอน และ คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้เครื่องคำนวณคังนี้

1. ฯ้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะฐองประษากร ใช้วธีแีกแจงความถี่ และหาค่า ร้อยละ
2. วิเคราะห์ความรู้\%องกลุ่มต้วอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเล ส่าบสงศลา ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์คะแนนความรู้เป็นรายบ้อ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าเบี่ยงเบณมาตรฐาน (S.D.)
2.2 วิเคราะห์โดย์ใช้คะแนนรวมชองความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย แล้ว แบ่งดะแนนความรู้ออกเบ็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชช และไม่ดี โดยใช้ t-score เป็น หลักในการแบ่ง (ประคอง กรรณสูตร และวิรัตน์ สรรมาภรณ์, $2523: 17$ )
3. วิเคราะห์ทัศนคติมองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงชถา ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์ทัศนคติเป็นรายช้อ โดยวิธีหาค่าความสำดัญในเต่ละข้อคำถาม ตามวิธีการชองเบส (Best, 1977 : 174) แล้วจัดอันดับว่าฐ้อคำถามหรือช้อความนั้น มีค่า ความสำคัญอยู่ในระดับใด โดยยิดถือหลักเกณฑ์ดังนี้

ช้อความเงิงบวก

- ค่าเฉลี่ยระหว่าง $1.0000-2.3333$ แปลว่า มีทัศนคติไม่เห็นด้วย กับช้อความนั้น
- ค่าเฉลี่ยระหว่าง $2.3334-3.6667$ แปลว่า มีทัศนคติไม่แน่ใจกับ ข้อความนั้น
- ค่าเฉลี่ยระหว่าง $3.6668-5.0000$ แปลว่า มีทัศนคติไเห็นด้วย กับข้อความนั้น


## ช้อความเชิงลบ

- ค่าเฉลี่ยระหว่าง $1.0000-2.3333$ แปลว่า มีทัศนคติเห็นด้วย กับช้อความนั้น
- ค่าเฉลี่ยระหว่าง $2.3334-3.6667$ แป่ลว่า มีทัศนคติไม่แน่ใจ กับย้อความนั้น
- ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.6668-5.0000 แปลร่ว่า มีทีศนคติ ไม่เห็นด้วยกับช้อความนั้น

แล้วพิจารณาทัศนคติโดยรวมในเต่ละหัวช้อที่ศึกษา โดยเปรียบเทียบกับเกณต์การประเมินทัศนคติ ชองสรจัย พิศาลบุตร (2528:160) โดยเบ่งทัศนคติออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ถ้าคะแนนทัศนคติในหัวพ้อใดมีค่าเฉลี่ย $1.00-2.33$ แปลว่า มีทัศนคติต่อเรื่อง นั้นอยู่ในระดับไม่ดี
- ถ้าคะแนณทัศนคติในหัวช้อใดมีค่าเฉลี่ย 2.34-3.67 แปลว่า มีทัศนคติต่อเรื่อง นั้นอยู่ในระดับป่านกลาง
- ถ้าคะแนนทัศนคติในหัวท้อใดมีค่าเฉลี่ย $3.68-5.00$ แปลว่า มีทัศนคติต่อเรื่อง นั้นอยู่ในระดับดี
3.2 วิเคราะห์ทัศนคติโดยใใ้ดะแนนรวมชองทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างแล้วแบ่ง ระดับชองทัศนคติเม็น 3 ช่วง คือ ทัศนคติที่ไม่ดี ทัศนคติที่เป็นกลาง และทัศนคติที่ดี ตามเกณ์์ การแบ่งฯอง สรชัย พิศาลบุตร $(2528: 160)$ ดังนี้

| กัศนคติ |
| :--- |
| ตี ชวงสองค่า |
| เป็นกลาง <br> ไม่ดี <br> $3.68 \mathrm{n}-5 \mathrm{n}$ <br> $2.34 \mathrm{n}-3.67 \mathrm{n}$ <br> $\mathrm{n}-2.33 \mathrm{n}$ |

* เมื่อ n คือ จำนวนช้อสองแบบวัดทัศนคติ
**ตัวเละ $2.33,2.34,3.67,3.68$ และ 5 คือ ค่าะองคะแนนทัศนคติ

4. วิเคราะห์แนวปฏิบิติบองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรปประมงในกะเลสาบ สงงลา ได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 วิเคราะห์คะแนนนวปฏิบิติเป็นรายบ้อ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 วิเคราะห์แนว1ฏิบติต โดยใช้ดะแนนรวมบองแนวปฏิบิตของกลุ่มตัวอย่าง แล้วแม่งคะแหนเนวปฏิบิตออกเป็น 4 ระดับ ตือ ดีมาก ตี พอใช้ และไม่ดี โดยใช $t$-score เป็หหลักในภารแบ่ง
5. วิเคราะห์ความสัมตันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิญิติิ มองชาวประมง
 (Pearson-Product-moment correlation coefficient) และทดสอบนัยสำคัญ ค่า r ที่คำนวณได้ด้วยวิธีการทดสอบค่า $t$ ( $t$-test)
6. วิเคราะห์สัมประสิทสิ์สหนัมนัมธุนหุุุม (Multiple Correlation) ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และแนวบูินัติพองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทวัพยากรประมงในกะเลสาบสงงลา โดยให้ความรู้ และทัศนคติเ เ็นตตววกำนาย และให้แนวปฏิ๋ิิิเเ็นตัวเกณต์
7. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติชองฬาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทวัพยากรประมงในทะเลสามสงชลา โดยใช้ t-test ในการเปรียบเกียบตามตัวแปรเนศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบตาม ตัวแปรอายุุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง ถ้า ผลที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีเยสำคัญตางสถิติ จะใช้วิธีการทดสอบด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์มมมูล

1. ร้อยละ (Percentage)
2. ค่าคะแนแเฉลี่ย (Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2528:59)
3. ค่าเบี่ยงเนณมาตรฐาน (Standard Deviation) (ณฺฺุรรม

กิจเรีดาบริสุษชิ์, $2531: 176)$
4. สีมประสิทธิ์สหสัมทันธ์เบบเฟียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) (กานดา พูนลากทวี, $2530: 391$ ) ทดสอนมัยสำคัญศอง ค่าสีมประสิกธิ์สหสัมพันธ์ที่คำนวณได้ ด้วยวิธีการทดสอบค่ากี (t-test) (กานดา พูนลากทวี, 2530 : 393)
5. สัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์พหุคณ (Multiple Correlation) และทดสอบนัยสำคัญ ธองค่าสีมประสิทธิ์สหลัมนันธ์พหุคูณ (กานดา พูนลาภทวี, $2530: 420$ )
6. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติงองกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบ ตามตัวแปรเพศ ด้วย t-test (กานดา พูนลาภทวี, 2530 : 211)
7. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติซองกลุ่มตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบ ตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (กานดา ษนลาภทวี, $2530:$ 293-295)
8. ทดสอบความแตกต่างฯองค่าเฉลี่ย (Mean) แต่ละคู่ โดยใช้ววิีีผลต่างอย่างมีนัย สำคัญ้อยที่สุด (LSD) (กานดา พูนลาภทวี, $2530: 332-333$ )

ผลการวิจัย, รื่อง ตวามรู้ ทัศนคติ และแนวปฏินิติของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรับยากรุระมง ในทะเลสาบสงฯลา ผู้วิจัตขอเสนอยลการวิเคราะห์่ามลำดับดังที้

1. ลักษแะชองกลุ่มตัวอย่าง
2. ความคิดเห็นซองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุความเถื่อมโทรมฐองทรัพยากร ป่ระมงในทะเลสาบสงงลา และความศิดที่จะเลิกทำประมง
3. การไต้รับทราม่าวสารเกี่ยวกับเ รื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
4. ความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเ รื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงงขลา
5. ทัศนคติฯองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
6. แนวมฏิติติตงกลุ่ยต้วอย่างต่อการอนุรักษ์กรัพยากรประมงในทะเลสามสงษลา
7. ความสัมนันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวขโิบบิติซองกลุ่มตัวอย่างต่อการ อนุรักษ์ทรับคากรประมงในกะเลสาบสงชลา
8. เงรียนเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบติตองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา โดยเปรียบเทียบตามตัวแงรร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเ วลาที่งเระกอบอาชีงประมง
9. เปรียบเทียบความรู้ ต้ศนคติ และแนวปฏิทัติระหว่างกลุ่มที่เช้าร่วมและไม่ เช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันรุ์สุต์น้ำลงในเ ชตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านคูชุต

## 1. ลักแณะกลุ่มตัวคย่าง

ลักษะทั่วไมของกลุ่มตัววคย่างซึ่งเป็นกาวประมงที่มีภูคิลำเนาอยู่ในตำบลคูฑุด อำเภอ สิงงพระ จังหวัดสงพลา จำนวน 84 ราย ฆลการศึกษาพมว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.7 เน็น เพศชชาย ส่วนใหญู่มี่อามุอยู่ในช่วง $41-50$ ปี ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ ถ่วงอายุ $31-40$ กี ร้อยละ 26.2 และช่วงคายุเท่ากับ 51 ปี หวือมากกว่า 51 ปี ร้อยละ 23.8 ตามลำตับ ร้อยละ 31.7 ของกลุ่มตัวอย่างนับถีอศาสนานุทก มีการศึกษาอยู่ในระดับ ป.1-ป. 4 มากที่สุด คิดเร็นร้อเละ 59.5 รองลงมาคือ ระดับการศึกษา ป. $5-1$ ป. 7 ร้อยละ 21.4 และ ระดับการศศึกษาสูงกว่า 1.7 ร้อยละ 1.6 .7 ตามลำดัง จากการศึกษาในดรั้งนี้ทบว่า รายได้ เฉลี่ย/เดืดนหคงครองครัวกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ $2,001-3,000$ บาก คิดเจ็นร้อยละ 34.5 รคงลงมาได้แก่กลุ่มที่มีรายไต้ $3,001-4,000$ บาท ร้อยละ 23.9 และร้อยละ 20.2 มี รารได้เฉลี่ย/เดือน $4,001-5,000$ บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.7 เท็นฝู่ที่ประกองอาสีท ประมงมาเท็นเวลา $11-20$ ปี รคงลงมาคือ กลุ่มที่ประกคยอาชีพประมงมาเง็นเวลาไม่เกิน 10 ปี ร้อยละ 28.6 ดังตาราง 1

ตาราง 1 จำนวนลละร้อยละซคงกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา ราศได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเ วลาที่ประกอบอาชีนประมง

| ถักหนะกลุ่มตัวอย่าง |  | จำนวน <br> (คน) | ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| เพศ | ชาย | 72 | 85.7 |
|  | ถูู | 12 | 14.3 |
| จายุ | $\leq 30$ ปี | 13 | 15.5 |
|  | $31-40$ ปี | 22 | 26.2 |
|  | $41 \sim 50$ ปี | 29 | 34.5 |
|  | $\geq 51$ ปี | 20 | 23.8 |

ตาราง 1 (ต่อ)

| ลักหะะกล่มตัวอย่าง |  | จำนวน <br> (คน) | ช้อยละ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ศาสนา | พุกธ | 77 | 91.7 |
|  | อิสลาม | 7 | 8.3 |
| ระดับการศึกษา | ไม่ได้ชับการศึกษา | 2 | 2.4 |
|  | ป. 1 - ป. 4 | 50 | 59.5 |
|  | 1. 5 - ป. 7 | 18 | 21.4 |
|  | สูงกว่า ป. 7 | 14 | 16.7 |
| รายได้ครอบครัวเจลี่ย/เดือน | $\leq 2,000$ บาท | 7 | 8.3 |
|  | $2,001-3,000$ บาท | 29 | 34.5 |
|  | $3,001-4,000$ บาท | 20 | 23.9 |
|  | $4,001-5,000$ บาท | 17 | 20.2 |
|  | $\geq 5,001$ บาท | 11 | 13.1 |
| ระยะเวลาที่งเระกอบอาชีพประมง | $\leq 10$ ปี | 24 | 28.6 |
|  | 11. -20 ปี | 35 | 41.7 |
|  | 21-30 ปี | 9 | 10.7 |
|  | $\geq 31$ ปี | 16 | 19.0 |

 ส่วนใหญ่เม็นครอบครัวเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 73.8 แต่จะเเ็นครอบครัวเดี่ยวในลักษแะที่มี ครอบครัวบองกูกหลาน หรือฝาติมิตรตั้งอยู่ใกล้ ๆ กัน และร้อยละ 58.3 ทองกลุ่มตัวอย่างมี จำนวนสมา ชิกในครอบครัว $4-6$ คน รคงลงมาคือ กลุ่มตี่มีจำนวนสมาใิกในครอบครัว $1-3$ คน คิดเน็นร้อยละ 23.8 และจากการศิกษาครั้งนี้พเว่า มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 13.1 ที่ ประกอบอาชีพเระมงเมีรงอย่างเดี่ยว ในซะแที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 86.9 ประกอบอาชีพ อย่างอื่นควบตู่ไปัับการทำปรรมงต้วย โดรส่วนใหฆู่จะประกอบอาชีทกำนาเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 28.6 ชองสงมา ดือ ทำนาและชายน้ำตาลโตนด ลูกตาลคิคเเ็นร้อยละ 16.7 ดัง ตาราง 2

สำหรับเครื่องมืคเครื่องใชใในภารบระมงน้น พบว่า กลุ่มตัววย่างซึ่งเง็นชาวทระมง ชนาดเล็็ก จะดอกทำการประมงโดยใใด้เรือหางยาว และมีเพียงส่วนน้อยเท่านี้นที่ออกทำการ ประมงโดยไม่ใใ้เรื้อ โดยกลุ่มที่ใถ้เรือหางยาวมีจำนวนมากีี่สุดคิดเป็นร้อยละ 73.8 รอง ลงมา ตืด กลุ่มท่ใช้เรือนาย คิดเน็นร้อยละ 21.4 กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจะใช้เครื่องมือ มากกว่า 1 ชนิคในการทำประมง เครื่องมือประมงที่ม์ใช้มากที่สุด ตือ อวนเอ็นที่มียนาตตาอวน 5-6.5 ไม. ऊึ่งมีรีอยละ 59.5 รองลงมาคือ ไวนอน ร้อยละ 39.3 และเบ็ต ร้อยละ 36.9 ตามลำดัท ดังตาราง 3

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละซองกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามลักษณะดรอบครัว จำนวนสมาชิกใน ครอบครัว และการประกอบอาชีพอื่นควบคู่ไปกับการกำประมง

| รายการ |  | จำนวน <br> (คน) | ว้อยละ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| ลักษณะครอบครัว | ครคบครัวเดี่ยว | 62 | 73.8 |
|  | ครอบครัวสยาย | 22 | 26.2 |
| จำนวนรมาชิกในครอบดรัว | 1-3 คน | 20 | 23.8 |
|  | 4-6 คน | 49 | 58.3 |
|  | $\geq 7$ คน | 15 | 17.9 |
| การประกอบอาชัพอื่น |  |  |  |
| ไม้ได้าระกอบอาชีฟคื่นด้วย |  | 11 | 13.1 |
| ประกอบอาชินคื่นด้วย | ทำนา | 24 | 28.6 |
|  | ทำนา ถายน้ำตาลโตนค ลูกตาล | 1.4 | 16.7 |
|  | ทำนา เลี้ยงสัตว์ | 10 | 11.9 |
|  | ทำนา รับจ้าง | 8 | 9.5 |
|  | กำนา เลี้ยงสัตว์ ษายลูกตาล | 5 | 5.9 |
|  | รับจ้าง | 5 | 5.9 |
|  | ค้าษาย | 4 | 4.8 |
|  | กำนา ฐายลูกตาล รับจ้าง | 2 | 2.4 |
|  | เลี้ยงสัตว์ | 1 | 1.2 |

ตาราง 3 จำนวนมละร้อยละฯองกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม เครื่องมือกี่ใช้ในการทำประมง

| ประเภnาองเครื่องมือบระมง* | จำนวน <br> (คน) | ร้อรละ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| อานชนาดญาอาน 2.0-3.5 ชม. | 10 | 11.9 |
| อวนชนาดตาคาน 4.5 \%ม. | 12 | 14.3 |
| อวนชนาดตาควน 5-6.5 \%ม. | 50 | 59.5 |
| อวนชนาตตาควน $7-8$ ชม. | 29 | 34.5 |
| อวนล้อมจับชนาดตา 0.5 ซม. | 10 | 11.9 |
| ไ.วนอน | 33 | 39.3 |
| เบ็ต | 31 | 36.9 |
| สุ่ม | 21 | 25.0 |
| 岗 | 12 | 14.3 |
| ไ\%นั่ง | 11 | 13.1 |
| โม๊ะระ (ภาษาถิ่นเสียกกว่าโงรัะ) | 10 | 11.9 |
| แห | 9 | 10.7 |
| ชุตดักปลา | 8 | 9.5 |
| อวนรุนใชช้คนุุน (แนด) | 5 | 6.0 |
| ไชกุ้งนา | 4 | 4.8 |
| ฉมวก | 3 | 3.6 |
| กระบอกไม้ไผ่ (ใช้จับปลาดุกกะเล) | 1 | 1.2 |
| เรือนาย | 18 | 21.4 |
| เรือหางยาว | 62 | 73.8 |
| ไม่มีเรือ | 4 | 4.8 |

*ตอบได้มากกว่า 1 อย่าง
2. ความคิดเห็นทตงกลุ่มต้วอย่างเกี่ยวกังสาเหตุความเสื่อมโทรมทองทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงทเลา และแนวความคิดที่จะเลิกทำบระมง

จากการสัมภาหณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุสำคัณคี่สุดที่กำให้ลัตว์น้ำใ\&ทะเลสาบ ส่งทลาลดลง ร้อยละ 32.1 ตอบว่าเกิดจากการใใ้้เครื่องมือประมงที่ผิดกझหมาย ร้อยละ 23.8 เห็นว่าเกิดจากการเทิ่มช้้นฮองจำนวนผู้ที่ทระกอบอาถีพประมง และร้อยละ 20.2 มี ความเห็นว่าเกิดจากน้ำเสืยจึงทำใหสสตว์น้ำในทะเลสาบสงษลาลดลงอย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับ แนวความคิดว่าจะเลิกประกอบอาชีจประมงหรือไม่นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 ตอบว่าไม่ เคยคิดที่วะเลิกประกอบอาสีนประมง โดยส่วนใหถ่่ให้เหตุผลว่ายังมีสัตว้ำําให้ทำประมงได้อยู่ ในชณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 40.5 ตอบว่าเคยคิดที่จะเลิกประกอบอาซีพยระมง โดยส่วน ใหญ่ร้อยละ 20.2 ให้เหตุผลว่าเพราะสีตว์น้ำหายากไม่คุ้มตุน รองลงมาร้อยละ 10.7 ให้ เหตุผลว่าเพราะอายุมากแล้ว รายละเดียตเกี่ยวกับสาเหตุสำคัถูกี่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าทำให้ สัตว์น้ำในทะเลสาบสงศลาลดลง กับนวความคิดที่จะเลิกประกอบอาชีบประมง แสดงไว้ใน ตาราง 4

ตาราง 4 จำนวนและร้อยละฯองกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุสำคัญกี่ ทำให้ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงศลาลดลง และความคิดที่จะเลิกทำการประมง
$\qquad$

ตวามคิดเห็น
จำนวน ร้อยละ
(คน)

สาเหทุ่ทำำให้สยดร์น้ำลดดงง

| การใใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏนมาย | 27 | 32.1 |
| :---: | :---: | :---: |
| การเทิ่มชั้นชองจำนวนผูู้ระกอบอาชันท่าระมง | 20 | 23.8 |
| น้ำเสีย | 17 | 20.2 |
| การสุกตัวของน้ำเค็ม | 12 | 14.3 |
| ทะเลสาบตึ้นเ ชิน | 5 | 6.0 |

การบิดปากระวะ $\quad 3 \quad 3.6$
ความศิดที่จะเลิกอาฬีนประมง
ไม่เคยคิด

- เพราะยังมีสัตว์น้ำให้จับ 33
39.3
- เพราะไม่ทราษจะไปทำอะไร 15
- อื่น ๆ

เคยคิด

- เพราะสัตว์น้ำหายาก ไม่คุ้มตุน 17

9
10.7

- เนชาะอายุมากแล้ว
- เพราะเบื่อ รายได้ไม่แน่นอน 4
- เพราะถูกชโมยเครื่องมือประมง 2
2.4
- อื่น ๆ

2
2.4
3. กาไไล้วับตราบท่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักส์ทสัพยากรประมง

ในด้านการได้รับพังช่าวสารต่าง ๆ ในรอบปีกี่ผ่านมาเกี่ยากับการอนุักร์ทรัพยากร ประมงนั้ม นบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 85.7 เคยได้รับช่าวสารเรื่องนี้ (ตาราง 5 ) ช่าวสาร

 ราศจะได้รังส่าวสารารบแรื่องน้้น (ร้อยละ 100.0 ) รองลงมาได้รับท่าวสารที่เกี่ยวกับขลของ
 ร้อยละ 80.6 ตามลำดับ (ตาราง 5) และเมื่อผิจารณาถึงแหล่งช่าวสารลังกล่าวพบว่าโทรกัศน์ เป็นแหล่งที่ให้ท่าวสารมากที่สุต คิดเร็นร้อยละ 77.8 รองลงมาคืล เพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่ ประมง คิดเป็นร้อยละ 52.8 และร้อมละ 45.8 ตามลำดับ (ตาราง 6) ส่วนเรื่องการ
 กลุ่มตัวอย่างว้อมละ 97.6 ทรามเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดการรับตราบส่าวสาร เกี่ยวกับนร่องการอมุรักษ์กรันยากระระมง แสดงไว้ในตาราง 6

ตาราง 5 จำนวพและร้อยละฯองกลุ่ษตัวอย่างจำแนกตามการได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง การคนุวักษ์ทรับยากรประมงในรอบปีกี่ผ่านมา และประเภกตองช่าวสารที่ไต้วับ

รายการ
จำนวน
ร้อยละ
(คน)

การได้วับ่า่าสสารเรื่อง การอหุรักษ์ทรัพยากรประมงในรองกีกี่ผ่านมา

| หคร | 72 | 85.7 |
| :--- | :--- | :--- |
| ไม่เคย1 | 12 | 14.3 |

ประเภทพคงช่าวสารท่่ได้รับ*
ผลศองการใใส้สารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อมนุษช่และสัตว์ $\quad 72 \quad 100.0$

$\begin{array}{lll}\text { ผลชองการใส้อวนตาถี่งับสัตว์น้ำ } & 58 & 80.6\end{array}$

ผลกระทบฐองการทำลายปาชายเลน $\quad 48 \quad 66.7$
ผลชคงการจังสัตว์น้ำ โดยวิธิใช้อวนรุน $\quad 34 \quad 47.2$
ผลนคงการจับสัตว์น้ำโตยวิธีใช้โฟงพาง $\quad 3244.4$

ผลกระทษศองการใชช้ามีะระจับสัตว์น้ำ $\quad 16422$
ผลกระทษฬคงการใใช้สั้งจับสัตว์น้ำ 15
20.8
*ตอบได้มากกว่า 1 รายการ โดยถามเฉพาะผู้ที่ทคบว่าเคタได้วับช่าวสารเรื่อง การอนุรักห์ทรับยากรประมง

# ตาสาง 6 จำนวนมละร้อมละฯองกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามแหล่งที่ให้ช่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง การอุุักษ์ทรัพยากรประมง และการรับทราบเกี่ยวกับเ ชตคนุรักห์พันกุ์สัตว์น้ำ ข้านดูสุด 

ราตการ
จำนวน ร้อยละ
(คน)

> แหล่งท่่ให้ช่าวสารการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง*
> - สื่อบุคคล
> เพื่อนง้าน 38
> เจ้าหน้าที่ไระมง 33
> 52.8
> 45.8
> 25.0
> 23.6
> 12.5
> 9.7
> 8.3
> 77.8
> 31.9
> 16.7
*ตอบได้มากกว่า 1 รายการ

การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาถึงการได้รับตราบช่าวสารเกี่ยวกังเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง โดยพิจารณาจากตัวแมร เพศ อายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน
 เคยได้วับท่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการดนุรักห์ทรับยากรทระมง ร้อยละ 86.1 และร้อยละ 83.3 ตามลำดับ (ตาราง 7)

ตาราง 7 จำนานมละร้อยละหองกลุ่บตัววย่างที่ได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุักกษ์ ทวัพยากรประมง จำแนกตามเพศ


เมื่อผิจารณาการได้รับกราบม่าวสาร เรื่อง การดนุวักษ์ทวันยากรประมงโดยจำแนภ ตามกลุ่มอายุ พเม่ากลุ่ยอายุ $41-50$ ปี จะได้รับท่าวสารเรื่อง การอนุรักษ์กััพยากรประมง มากกกสสุดคิดเร็นร้ครุละ 89.6 รองลงมาคือ กลุ่งอายุ $31-40$ ปี ร้อยละ 86.4 และกลุ่มอายุ ไม่เกิน 30 กี ร้อยเละ 84.6 ตามลำดับ (ตาราง 8 )

ตาราง 8 จำนวนและว้อยละตองกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง จำแนกตามอายุ

| อายุ | การได้รับช่าวสารเ ชื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | เคยได้รับ |  | ไม่เคยได้รับ |  | ร้อยละ ( N ) |  |
|  | ว้อยละ |  | ร้อยละ |  |  |  |
| $\leq 30$ ถै | 84.6 | (11) | 15.4 | (2) | 100.0 | (13) |
| 31-40 ปี | 86.4 | (19) | 13.6 |  | 100.0 | (22) |
| 41-50 ที | 89.6 |  | 10.4 | (3) | 100.0 | (29) |
| $\geq 50$ กี | 80.0 |  | 20.0 |  | 100.0 | (20) |
| รวม | 85.7 | (72) | 14.31 |  | 1.00 .0 | (84) |

เมื่คฟิจารณาถึงการได้รับทราบช่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง โดย จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งมีเพียง 2 ราย เป็นกลุ่มซึ่งไม่ เตยได้รับซ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และกลุ่มที่ได้รับช่าวสารเ รื่องนี้มากที่สุต คือ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ป. 7 ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 92.9 รองลงมาคือ กลุ่มที่มี ระดับการศึกษา ป. $5-$ ป. 7 จำนวนร้อยละ 88.9 และกลุ่ม ป. 1-ป. 4 จำนวนร้อยละ 86.0 ตามลำดับ (ตาราง 9 )

ตาราง 9 จำนานมลร้อยละธองกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรุ|ระมงจำแนกตามระดับการศึกษา

| ระดับการติกษา | การได้รับท่าวสารเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | เคยได้รับ |  | ไม่เคยได้รับ |  | ร้อยละ |  |
|  | ร้อยละ |  | ร้อยละ | (N) |  |  |
| ไม่ได้รับการศึกษา | - |  | 100.0 | (2) | 100.0 | (2) |
| ป. $1-$ ป. 4 | 86.0 | (43) | 14.0 |  | 100.0 | (50) |
| ป. $5-9.7$ | 88.9 | (16) | 11.1 |  | 100.0 | (18) |
| สูกว่า ป. 7 | 92.9 |  | 7.1 |  | 100.0 | (14) |
| รวม | 85.7 | (72) | 14.3 | (12) | 100.0 | (84) |

เมื่อศึกษาการได้รับช่าวสารเรื่องการอนุรักษ์ทรับยากรประมง โดยพิจารณาจาก รายได้เฉลี่ย/เตือนสคงกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มที่ไต้รับช่าวสารเรื่อง การอมุุักร์ทรัพยากร ประมงมากกี่สุด ร้ดยมล 88.2 เช็นกลุ่งท่่มุรายได้ $4,001-5,000$ บาท รองลงมาร้อยละ 86.2 และร้ยยละ 85.7 เป็นกลุ่มที่มีรายได้ $2,001 \cdots 3,000$ yาท และกลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 ทาก $/$ เดือน ตามลำดับ (ตาราง 10 )

ตาราง 10 จำนวนและร้อยละรองกลุ่มตัวอย่างที่ไต้รับต่าวสารเกี่ยากับเรื่อง การอนุรักษ์ ทรับยากรประมงจำแนกตามรายไต้เฉลี่ย/เดือน

การได้รับช่าวสารเรื่คงการอหุุักษ์ทรัมยากรประมง


| $\leq 2,000$ | 85.7 | (6) | 14.3 | (1) | 100.0 | (7) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2,001-3,000 บาท | 86.2 | (25) | 13.8 | (4) | 100.0 | (29) |
| 3,001-4,000 บาท | 85.0 | (17) | 15.0 | (3) | 100.0 | (20) |
| $4,001-5,000$ บาท | 88.2 | (15) | 11.8 | (2) | 100.0 | (17) |
| $\geq 5,001$ บาท | 81.8 | (9) | 18.2 | (2) | 100.0 | (11) |
| รวม | 85.7 | (72) | 14.3 | (12) | 100.0 | (84) |

เมื่อนำตัวแปรระยะเวลาที่ประกอบอาซี้นประมง มาจำแนกตามการได้รับช่าวสาร เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง พบว่า ในรอบทีที่ผ่านมากลุ่มที่มีระยะเวลาในภารประกอบ อาชีพประมง $21-30$ ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับช่าวสารใใน รื่องดังกล่าวนี้มากที่สุต คิดเป็นร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ กลุ่มที่ประกอบอาชีพประมงมานานกว่า 30 ปี และ $11-20$ ปี คิดเป็น ร้อยละ 87.5 และร้อยละ 85.7 ตามลำดับ ดังตาราง 11

ตาชาง 11 จำนวนมละร้อยละธองกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับท่าวสารเกี่ยวกับเ รื่อง การอนรุกษ์์ ทรัพยากรประมงจำแนกตามระยะเวลาที่ประกอบอาชีบประมง

4. ความรู้ตคงกลุ่มตัวอย่างเกี่ศวกับเ รื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา ความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความหมายพองทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุักษ์ ความรู้รกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงษลา ความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบซองการใช้เครื่องมือประมงบางธนิดที่มีต่อสัตว์น้ำในทะเลส่าบสงษลา และความรู้ เกี่ยวกับประกาศทองทางราชการซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงระมงใหทะเลสาบสงชลา จากแบบวัด ความรู้จำนวน 20 ซ้อ ผู้วิจัยได้แง่งการวิเคราะห์เป็น 2 ลักษษะ คือ วิเคราะห์ความรู้เป็น รายข้อ และวิเคราะห์จากคะแนนรวมของความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยมีรายละเอียดกังนี้
4.1 ความรู้เองกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นรายข้อ
4.1.1 ความรู้เกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรรมธาติและการอนุรักษ์ เมื่อพิจารณาความรู้ฯองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายธองทรัพยากร ธรรมชาติและการอนุรักษ์ พบว่า ความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยรวม $(\bar{x})=0.5$ คะแนน โดยผลการวิจัยพยว่า ความรู้ทองกลุ่มตัวอย่าง สึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความหมายษอง "ทรัพยากรสรรมชาติ" อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพยว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้และเช้าใจในความหมามพอง "การอนุรักษ์" ความรู้ทองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับความหายบธองทรับยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มีรายละเอียดดังตาราง 12

ตาราง 1.2 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเเณมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้ฑองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายธองทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์

$$
\begin{array}{ccc}
\text { ระดับคะแนน (คน) } \\
\text { ข้อความ } & \\
\hline
\end{array}
$$

0
1
T. ความรู้เกี่ยวกับความหมายเอง

ทรัฟยากรสรสมสาติ และการอนุรักษ์

1. วัด มัสริต เท็นทรัพยากรสรรมชาติ
59
25
0.3
0.5 หรืดไม่
2. โรงเวียนเบ็นทรัพยากรธรรมถาติ
58
26
0.3
0.5
หรือไม่
3. เครื่องมืดบระมงเท็นทรัพยากร
49
35
0.4
0.5
ธรรมชาติหรือไม่
4. การอนุรักห์สัตว์น้ำหมายถึง การ
30
54
0.6
0.5
สงวนนันธุ์สัตว้ํำไว้ที้งหมต โดย
ไม่จับมาใส้ประโศซน์เลร
ใช่หรือไม่
5. ถ้าไม่มีการอนุรักษ์สัตว์น้ำไว้ย้าง
7
77
0.9
0.3
สัตว์น้ำจะมีโอกาสสูฐูันธุ์
ได้หรือไม่

| *รวมคะแนนเฉลี่ย | 2.5 | 2.3 |
| :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{\text {** }}$ คะแนนเต็ม | 5.0 |  |
| ${ }^{\text {*** }}$ ค่าเฉลี่ยรวม | 0.5 | 0.4 |

### 4.1.2 ความรู้ฐองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาส่ภาพเ ลดล้อมของทะเลส่าบ

 สงศลา ผลการวิจัยพปว่า ความรุ้ทองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีคะแนษ เฉลี่ยรวม 5.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน หรือคิดเร็นค่าเจลี่ยรวม $(\overline{\mathrm{x}})=0.8$ คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ และเห้าใจถูกต้องว่า การตัดไม้ในปาชายเลนริมทะเลสาบ จะมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ การทิ้งสยะลงในทะเลสาบทำให้ทะเลสาบ ตื้นเชิน และ จะสสงงผลระททต่อสัตว์น้ำได้ การปล่อยน้ำทิ้งฉากบ้านเรือนลงในกะเลสาบฉะก่อให้เกิอผลเสีย ต่อสภาพแวดล้อมพดงทะเลส่าบ การใชืสารเคมีทางการเกษตรใในพี้นที่เกษตรรอบ ๆ ทะเลสาบ จะเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า การ ปักสร้างเครื่องมือประมงประเภทเครื่องมือประจำที่ลงในทะเลสาบ จะทำให้ทะเลสาบตื้นเ ไิน ได้ คะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสภานแเวดล้อมพองทะเลสาบสงชสา มี วายละเอียดตามตาราง 13ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}})$ และค่าเบี่ยงเบมาตรฐาน (S.D.) คะแนนดวามรู้ชองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสกานแวดล้อมของทะเลสาบสงษลา

| ข้คความ | ระดับคะแนน (คน) |  | $\overline{\mathrm{x}}$ | S.D. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 |  |  |

II. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม

ทองทะเลสาบสงษเลา
6. การตัดไม้ในป่าชายเลนริมทะเลสาบ $20 \quad 64 \quad 0.8 \quad 0.4$

มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะ เลสาบ
หรือไม่

## ตาราง 13 (ต่อ)

ฐ้คความ $\quad$ ระตับคะแนห (คน) $\quad \vec{x} \quad$ S.D.
$0 \quad 1$
7. การทิ้งซยะลงในกะเลสาบทำให้

10
74
0.9
0.3

ทะเลสาขต้นแ ศินได้หรือไม่
8. การตี้นเชินษองๆะ เลสาบมีผลกระทง

6
78
$0.9 \quad 0.3$
ต่อสัตว์ํำในทะเลสาบหรื้ไไม่
9. การทิ้งซยะทร้อสิ่งบฏิกูลต่าง ๆ ลงใน 10

74
0.9
0.3

ทะเลสาบจะเกิดผลกระทบต่อสีตว์น้ำ
ไนทะเลสาบเหชือไม่
10. ถ้าบ้านเ รือนริมทะเลสางมรล่อยน้ำ
0.7
0.4

ล้างฉาน ซักผ้า น้ำจากห้องน้ำ
ห้องส้วม ลงสูททะเลสาบจะทำให้
เกิตผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ
หรือไม่
$\begin{array}{lllll}\text { 11. การใใส้สารเคมีทางการเกษตรใในน้้นที่นา } & 7 & 77 & 0.9 & 0.3 \\ \text { ที่สวน ที่อย่รอบ ๆ ทะเลสาบ จะเกิด } & & & \end{array}$

ตาราง 13 (ต่ค)

ระดับคะแนน (คน)
ช้อความ $\qquad$
$0 \quad 1$


4.1.3 ความรู้ชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระทบรองการใช้เครื่องมือประมง บางชนิดที่มีต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ธองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีคะแนน เฉถี่ยรวม 3.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน หรือคิดเน็นค่าเฉลี่ยรวม $(\overline{\mathrm{x}})=0.6$ ตะแนน โดยผลการวิจัยนมว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังไม่ทราบว่าการจับสัตว์ํำในทะเลสาบ สงชลาใดยใช้าไมะะะและไชนน่ง จะมีผลกระทมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว้น้ำใน บริเวณ ตังกล่าว โดยโม๊ะระและไชนั่งจะกีดกวางทางเดินตองสัตว์น้ำ และทำให้้ำในทะเลสาบ ไหลถ่ายเทไม่สะดวกทำให้ทะเลสาบตื้นเ ชินได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความ เช้าใจที่ถูกต้องว่า การจับสัตว์น้ำโดยวิธีใช้ไฟ้่าร็อต ใช้ยาเทื่อเมา ใช้อวนตาถี่ ตลอดจน การดับสัตว์น้ำในถดูวางไห่ ล้วนแล้วแต่มีผลเสียต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงฯลา ความรู้ษองกลุ่ม
 มีรายละเอียดตามตาราง 14

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าาที่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตะแหนความรู้ของกลุ่ม
 ในทะเลสาบสงษลา

III. ความรู้เกี่ยวกับผลกระตบศองการใช เครื่องมือประมงบางชนิดที่มีต่อสัตววน้ำ

ในทะเลสานสงชลา
13. การจังสตต์น้ำโดยวิธีใส้ไมฟ้าชูอต
1.3
71
0.8
0.4 มียลกระบเต่คสัตว์ํำในกะเลสาม หรือไม่

58
26
0.3
0.5 ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาหหรือไม่

| 15. การาใหไไญณ่งจับสัตว์น้ำมียลกระทย ต่อสัทว่น้ำในกะเลสางหรือไม่ | 56 | 28 | 0.3 | 0.5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16. การจับสัต์ว้ำในกุตูวางไช่มียลกระทบ ต่อสัตว์ํำในทะเลสาบหรือไม่ | 5 | 79 | 0.9 | 0.2 |

17. การใน้อวนตาถี่จับสตตว้ำมียลกระทบ

7
77
0.9
0.3 ต่อสัตว์ํำใในะเลสาเหรือไม่

ตาราง 14 (ต่อ)
$\qquad$
ระดับคะแนน (คน)
ช้อความ $\qquad$
$0 \quad 1$
18. การจับสัตว์ํำโดยวิกีใส้ยาเบื่อเมา $\begin{array}{llllll} & 10 & 74 & & 0.6 & 0.5\end{array}$ มียเลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ หรือไม่

| * $_{\text {รวมคะแนนเฉลี่ย }} 3.8$ | 2.4 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{\text {*** }}$ ตะแนนเด็ม | 6.0 |  |
| ${ }^{\text {*** }}$ ค่าเฉลี่ยรวม | 0.6 | 0.4 |

4.1.4 ความรู้ชองกลุ่มตัวลย่างเกี่ยวกับประกาศตองทางราสการตึ่งเกี่ยว้้องกับ การทำประมงเในทะเลสาเสงศลา

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประกาศษองทาง ราชการ ซึ่งเกี่ยวพ้องกับการทำประมงในทะเลสาบสงชลา มีค่าเฉลี่ย $=0.0$ ซั่งแสดงว่ากลุ่ม ตัวอย่างไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 3 ราย (จาก 84 ราย) ที่ ทราบว่าอวนล้อมจับที่ทางราสการอนฺุาตให้ใช้ทำประมงในทะเลสาบสงฯลา ได้ต้องเ ป็นอวนล้อม จับชนาตเล็ก มีความยาวไม่เกิน 200 เมตร และมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 ราย (จากทั้งหมด 84 ราย) ที่ทราบว่า ทางราฬการอนุมาตให้ใซ้อวนล้อมจันชนาตเล็ก จับสัตว์ํำในทะเลสาบ สงษลาได้เฉฉาะในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน แองแต่ละปี อย่างไรก็ตาม เนื่อง จากอวนล้อมจับตนาดเล็กเท็นเครื่องมือที่ทำลายพันธุ์สุตว์น้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้

มีประกาศยกเลิกการใใช้อ้วนล้อมจับชนาดเล็กจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นต้นมา คะแนนความรู้ฐองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประกาศชองทางราชการ ซึ่งเกี่ยวไุ้องกับการทำประมงในทะเลสาบสงฯลา มีรายละเอียดตามตาราง 15

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) ค่าเบี่ยงเมนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้ยองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับประกาศฮองทางราชการซึ่งเกี่ยวห้องกับการทำประมงในทะเล สาบสงษลา
ษ่อความ $\underset{\text { ระดับคะแนน (คน) }}{ } \quad \overline{\mathrm{x}} \quad$ S.D.
$0 \quad 1$
IV. ความรู้เกี่ยวกับประกาศตองทาง ราธการชึ่งเกี่ยวช้องกับการทำ

ประมงในทะเลสาบสงธลา
19. อวนล้อมจับที่ใช้จับสัตว์น้ำในทะเล
81
3
0.0
0.2
สาบสงธลาได้โดยไม่ถือว่าผิญกฎหมาย
ต้องมีความยาวไม่เกินกี่เมตร
20. ทางราธการได้อนุญาตให้
83
1
0.0
0.1
ชาวประมงใช้อวนล้อมจับชนาดเล็ก
เพื่อจับสัตว์น้ำ ในทะเลสาบสงฯลาได้
ในช่วงระยะเ วลาใด

| **รวมคะแนนเฉลี่ย | 0.0 | 0.3 |
| :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{* *}$ คะแนนเต็ม | 2.0 |  |
| ${ }^{* * *}$ ค่าเฉลี่ยรวม | 0.0 | 0.1 |

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า เมื่อผิจารณาความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงหลา พเว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกังการรักษาสภาพแวยล้อม ตคงทะเลสาาเสงชลามากที่สุต รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับผลกระตบยองการใช้เครื่องมือประมง บางชนิดที่มี่ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาษสงหลา และความรู้เกี่ยวกับความหมารมองทรัพยากรกรรมชาติ และการอนุรักษ์ ตามลำดับ ดังรามละเอียตตามตาราง 1.6

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x})}$ และค่าเบี่ยงเหนมาตรฐาน (S.D.) คษแนนควารรู้ตองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับการอนุักัษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา

$$
\begin{array}{lll}
\text { ช้อความ } & \overline{\mathrm{x}} & \text { s.b. }
\end{array}
$$

โ. ความรู้เกี่ยากับความหมายชองกวัพยากรธรรมชาติ
0.5
0.5 และการอนุรักษ์
II. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภานแวดล้อมศอง
0.8
0.3 ทะเลสาทสงษลา
ITI. ความร้้เกี่ยวกับแลกระกมขคงการให้เครื่องมีอ
0.6
0.4 ประมงบางชิิกี่มึ่ต่อสัตว์น้ำในทะ 1 ลสาบสงซลา
IV. ความรู้เกี่ยวกับประกาศตตงทางราชการชิ่ง
0.0
0.1
เกี่สวพ้องกับการทำประมงในทะเลสาบสงฯลา

$$
\begin{array}{lll}
\text { ค่าเฉลี่ยรวม } & 0.5 & 0.3
\end{array}
$$

4.2 ความรู้ทองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา พิจารณาจากคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่าง

จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า มีผูไได้คะแนนสูงสุด 18 คะแนน ต่ำสุด 5 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}})=12.7$ คะแนน และค่าเที่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) $=2.6$ คะแนน เมื่อจัดแบ่งกลุ่มคะแนนความรู้ออกเจ็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ตี พอใช้ และไม่ดี โดยใใ้ t ,-score เบ็นเกณ์์ในการแบ่ง พเว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนความรู้อยู่ใน ระดับดีและระดัาพอใส้มีจำนวนร้อยละ 41.7 เท่ากัน รองลงมาคือ กลุ่มที่มีความรู้อยู่ในระดับ ดีงาก ร้อรละ 13.1 ส่วนผู้ที่มีความรู้อยู่ในระดับไม่ดีมีเพียงร้อยละ 3.5 ตังรายละเอียต ตามตาราง 17

ตาราง 17 จำนวนและร้อยละซองกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกัน รื่อง การอนรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลส่าบสงษลา จำแนดตามระดับคะแนนที่ได้รับและระดับ ความรู้

| รายการ |  | จำนวน <br> (คน) | 1 ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ระดังคะแนนที่ได้ | 16-20 คะแนห | 11 | 13.1 |
|  | 11-15 คะแนน | 58 | 69.0 |
|  | 6-10 คะแนูน | 1.3 | 15.5 |
|  | $0-5$ คะแนน | 2 | 2.4 |
|  | $\overline{\mathrm{X}}=12.7$ |  |  |
|  |  |  |  |

```
ตาราง }1.7\mathrm{ (ต่อ)
```

| รายการ |  | $\begin{array}{c}\text { จำนวน } \\ \text { (คน) }\end{array}$ | ร้อยละ |
| :--- | :--- | :---: | :---: |$]$

*ใช้ $t$,-score เน็นหลักในการแบ่ง

## 5. ทัศนนคติกองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพมากรประมงในกะเลสาบสงพลา

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา ได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับ การรักษาสภานแวดล้อมชองกะเลสาบสงชลา ทัศนคติเกี่ยวกับการใใ้เครื่องมือประมงบางชนิด จับสัตว้ำ ในทะเลสำบสงสลา ทัศนคติเกี่ยวกับการใใช้ประโยสน์จากทรัพยากรประมงในทะเล ส่าบสงษ1ลา ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยวิธีกำหนดเซตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทัศนคติ เกี่ยวกับเบบากชองชาวประมงต่อการอนุรักห์สัดว์นำในกะเลสาบสงสลา และทัศนคติเกี่ยวกับ บทบาทของสถานศึกษา สื่อมวลซนกับการอนุรักษ์ทรัแยากรประมงในกะเลสาบสงษลา จากแบม วัตทัศนคติจำนวน 27 ช้อ ผู้วัจัยได้วิเคราะห์ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ลักหษะ คือ วิเคราะห์ทัศนคติจำแนกเป็นรายมี้อ และวิเคราะห์จากคะแนนรวมทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ผล การศึกษามีรายละเอียดดังนี้

## 5.1 ทีศนคติจำแนกเป็นรายก้อ

5.1.1 ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมชองทะเลสาบสงษลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาแ แวดล้อมของทะเลสาบสงศลาอยู่ในระดับดี โดยคะแนนเฉลี่ยฯองทัศนคติเกี่ยวกับร รื่องดังกล่าว มีค่า $=4.1$ คะแนน จากดะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีทัศนคติในเชิงเห็นด้วยว่าการปลูกต้น ไม้ในษริเ วณง่าชายเลนริมทะเลสาบจะมีผลดีต่อสีตวว้ำใ ในทะเลสาบ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติ ใน เชิงไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มีการทำนากุ้งริมกะเลสาบ และเห็นด้วยว่า น้ำทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่ทะเลสาบโดยไม่ผ่านการบำนัดก่อนปล่อยจะมีผลเสียต่อสัตว์น้ำอย่าง รุนแรง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีทีศนคติเห็นด้วยว่า การชุดลอกร่องน้ำในทะเลสาบวะเกิดผลดี ต่อชีวิตความะ ป็นอยู่ซองสัตว์น้ำ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างชิ่งมีทัศนคติ ในเงิงเห็นม้วยว่า การตัดต้นไม้ในปาธาะเลนริมกะเลสาบจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ มีจำนวนใกล้เคียงกับกลุ่มที่เห็นว่าการตัดต้นไม้ในป่าชายเลนริมทะเลสาบจะไม่สามารถส่งผล กระทบต่อสัตว์น้ำในบริเ วณดังกล่าวได้ นคกจากนี้ผลการวิจัยมังงพบว่า กลุ่มตัวอย่างชึ่งมีทัศนคติ เห็นด้วยว่าน้ำทิ้งจากบ้านเรือน หรือสุมชนที่ปล่อยลงสู่ละเลสาบจะทำให้น้ำในกะเลสาบเน่าเสื่ย ได้ มีจำนวนใกล้เคียยงกัน กลุ่มที่มีทัศนคติว่าน้ำทิ้งจากบ้านเรือน หรือสุมชนที่ปล่อยลงทะเลสาบ จะไม่สามารถทำให้ํำในทะเลสาบเน่าเสียได้ ทีศนคติ\%องกลุ่มตัวอย่างต่อการรักหาสภาพ แวดล้อมธองทะเลสาบสงฯเาา มีรายละเคีษดตามตาราง 18

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ( $\overrightarrow{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบมมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติชองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสภานเวดล้อมชองทะเลสาบสงงลา จำแนกเป็นรายช้อ

T. ทีศนคติเกี่รวกับการรักษา สภาพแวดล้อมของ ทะเลสาบสงบลา
$\begin{array}{lllllllll}-1 . & \text { 1. การตัดไม้ในปาชายเลน } \begin{array}{lllll}19 & 11 & 2 & 21 & 31\end{array} & 3.3 & 1.6\end{array}$ ไม่แน่ใม ริมทะเลสาบจะไม่มี ผลกระทบใด ๆ ต่อ ความเน็นอยู่ซอง สัตว์น้ำในทะเลสาง
+2. การช่วยกันปลูกต้นไม้ $\begin{array}{llllllll}56 & 20 & 3 & 0 & 5 & 4.5 & 1.0 & \text { เห็นด้วย }\end{array}$ บริเ าณย่าชายเลน ริมทะเลสาบจะมีผลดี ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ

เป็นอย่างมาก

- 3. ควรสนับสนุนให้มีการทำ $3 \begin{array}{llllllll}\text { ไม่เห็นม้วย }\end{array}$ นากุ้งริมทะเลสาบเพราะ
น้ำฟิ้งจากนากุ้งมีธาตุ
อาหารที่มีปประโยชน์ต่อ
สัตว์น้ำในทะเลสาบ

ตาราง 18 (ต่อ)


- 4. น้ำทึ้งจากบ้านเรือนหวืวือ $21 \begin{array}{llllllll}21 & 13 & 1 & 19 & 30 & 3.3 & 1.7\end{array}$ ไม่แน่ใล โุมชนต่าง ๆ ติ่อยุ่วิม
ทะเลสาบ ชะไม่ทำให้้ำ
ในทะ 1 ลสาบเน่าเสียได้
+5 . น้ำก้้งจากโรงงาน อุตสาหกรรมที่าล่อยลงสู่ ทะเลสาบโดยไม่ย่าน

การบำดัดก่คนฉล่อยฉะมี
ผลเ สียต่คสัตว์น้ำใน
ทะเลสาบแ ใ็มยย่างมาก
 ชว่รกันสนับสนนใให้มีการ
พุดลอกร่องน้ำในทะเล
สาง เฟราะการษุดลอก
ร่องน้ำทตีนเ สินจะมียลดี
ต่อความเป็นอยู่ซอง
สัตว์น้ำในทะ เลสาบ

* เครื่องหมา $ย+$, - หมายถึง ชัอความเชิงบวก หชือเชิงลบ
5.1.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดที่มีผลกระทบต่อสัตว้น้ำใน ทะเลสานสงชลา ผลกาหศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทีศนคติอยู่ในระดับปานถลางต่อ การใใ้เครื่องมือประมงบางชนิกที่มีผลกระทบต่อสัตว์ํำในทะเลสาบสงศลา คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ ในเรื่องดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยรวม $(\bar{x})=3.6$ คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในเชิงเห็นด้วย ว่า การใช้ยาเบื่อเมา การใช้ไม้าต้อต และการใช้อวนตาถี่จับสัตว์น้ำ จะมีผลกระตบอย่าง มากต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงษลา อย่างไรก็ตาม จำนวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความเมื่อว่าการจับ สัตว์น้ำในทะเลสานสงชลา โดยใซ้เครื่องมือประเภทไซนั่งจะไม่มีมลกระทบต่อลัตว์น้ำในฯะเล สาหมีจำนวนใใกล้เคียงกับกลุ่มที่เชื่อว่า การจับสีตว์น้ำในทะเลสาบสงงลาโดยวิธีใช้ไซนั่งจะมี ผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทริเ วณดังกล่าว

นอกชากนี้ ผลการวิจัษยังพษว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีทีศนคติเห็นด้วยว่าการใช้ โมีะระจับณัตว์น้ำในทะเลสาบสงษลาจะไม่มีผลกระทบ่ใด ๆ ต่อสัตว์น้ำในทะลลสาบ ทั้ง ๆ ที่ จริงแล้ว เครื่องมือประเภทไซนั่งและโม๊ะระเป็นเครื่องมือที่กีดาวางทางเดินชองสัตว์น้ำและ ทำให้น้ำในทะเลสาบไหลถ่ายเทไม่สะดวก ทัศนดติของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้เครื่องมือประมง ทางชนิดกี่มีผลกระทษต่อสัตว์น้ำในๆะเลสาบสงชลา มีรายละเอียด ตามราราง 19

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติรองกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับการใใช้เครื่องมือประมงบางชชิดที่มีผลกระทบต่อสัตว่นำใน ทะเลสาบสงศลาจำแนดเป็นรายศ้อ

| ช้อศวาม | เห็น ด้วย อย่า ยิ่ง | เห็น ด้วย | ไม่ <br> แน่ ใด | ไม่ <br> เห็น <br> ต้วย | ไม่เห็น <br> ด้วย <br> คห่าง <br> ยิ่ง | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | ระดับ <br> แอง <br> ทัศนคติ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| II. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือประมงงางฬนิด ที่มียลกระทแต่อสัตว์น้ำ ในๆะเลสาบสงงศลา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. การใช้ยาเทื่อเมา เร็นวิธีัจังสัต ว์น้ำ ที่ดีมาก เพราะจับ สัตว์ํำได้มากใน เวลาคันรวดเร็ว | 6 | 2 | 1 | 8 | 67 | 4.5 | 1.1 | ไม่เห็นด้วย |
| +8. การจับสัตว์น้ำโดยวิธี ใหไฟ้าว้อต จะมีผล เสียอย่างมากต่ค สัตว์น้ำในทะเลสาบ | 66 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4.6 | 0.8 | เห็นด้วย |
| +9. การใช้อวนตาถี่จัง สัตว์น้ำในทะเลสาบ เป็นภารทำลายมันธุ์ สัตว์น้ำอย่างรนแรง | 39 | 26 | 4 | 9 | 6 | 4.0 | 1.3 | เห็นต้วย |


$\begin{array}{llllllllll}-10 . & \text { 10 } & \text { กาใหามมะระจัย } & 57 & 10 & 5 & 7 & 5 & 1.7 & 1.2\end{array}$ เห็นด้วย สัตว์น้ำในทะเลสาม

ส่งศลาจะมียลกระทบ
ต่อสัตว์น้ำน้อยมาก

ในทะเลสาบสงทเลาจะ
ไม่มีผลกระทบต่อ
สัตว์น้ำในทะเลสาบ
แต่อร่างใด

ค่าเฉลี่ยรวม $3.5 \quad 1.2$ ปานกลาง
*เครื่องหมาย + , - หมายถึง ซ้อความะ ชิงบวกหรือเเิงลลบ
5.1.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการใส้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา ผลการวิจัยพษว่า กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีทัศนคติกี่ดีต่อการให้ประโยชน์จาก ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา คะแนนเฉลี่ยรวมศองทัศนคติในเรื่องนี้ $=4.2$ คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเห็นด้วยว่า ลูกปลาตัวเล็ก ๆ พี่ติด เครื่องมีอประมงมาหากยังไม่ตายก็ควรปล่อยกลังลงงในทะเลสาบ และกลุ่มตัวอย่างมีทีศนคติที่ไม่ เห็นด้วยกับการจับสีต ว์น้ำที่ยังโต ไม่ได้ธนาดมาใช้ประโยสน์มละเห็นด้วยว่า การสงวนพันธุ์สุตวาว้ำ

ในทะเลสาแสงสลานั้น เท็นสิ่งจำเท็นนี่ต้องกระทำ คะแนนเฉลี่ยทัศนคติบองกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกังการใใส้รระโยชน์จากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงงขลา มีวายละเคียดตามตาราง 20

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ( $\overrightarrow{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเมณมาตรฐาน. (S.).) คะแนนทัศนคติษองกลุ่ม ตัวดย่างเกี่ยากับการใช้้ระโรชน์จากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลาจำแนก เบ็นรายข้อ

|  | เห็น | เห็น | ไม่ | ไม่ ไม่เห็น |  |  | ระดับ |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ต้คความ | ด้วย | ต้วย | แน่ | เห็น | ด้าย | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | ษอง |
|  | อย่าง | ใจ | ด้วย | อย่าง |  |  | ทัศนคติ |  |

III. ทัศนคติเกี่ยวกับการใใส

ประโยนน์จากทรัพยากร
ประมงในทะเลสาบสงชลา

- 12. กุ้ง ป่าาในทะเลสาท $\begin{array}{lllllllll}12 & 3 & 2 & 22 & 45 & 4.0 & 1.4 & \text { ไม่เห็นด้วย }\end{array}$ ยังมีให้จับมาใส้

ประโยชน์ไตอีกนาน
จึงไม่จำเท็นต้องมี
การอนุรักษ์ไว้
$\begin{array}{lllllllllll}- & \text { 13. การจัทฝลาในฤดู } & 9 & 6 & 8 & 20 & 41 & 3.9 & 1.3 & \text { ไม่เห็นด้วย }\end{array}$ วางไข่มีประโยชน์

ต่อชาวปรระง
เฉ็นอย่างมาก

ตาชาง 20 (ต่ด)


- 14. ลูกतุ้ง ลูกษลาต้ว $\begin{array}{lllllllll}\text { - } & 4 & 8 & 2 & 13 & 57 & 4.3 & 1.2\end{array}$ ไม่เผ็นด้วย เล็ก ๆ ควรจับมาใช้

ประโยชน์ให้มากกุ่สุ่ต
โดยไม่จำเท็นต้องรด
ให้าตเสี้ยเก่อน
$\begin{array}{llllllllll}\text { + 15. ลูกทลาตัวเล็ก ๆ } & 65 & 15 & 0 & 2 & 2 & 4.6 & 0.8 & \text { เห็นด้วย } \\ \text { หากติดเครื่องมือ } \\ \text { ประมงมา และยังมี } \\ & \text { ถีวิตอยู่ ควรปล่อย } & & & & & & & & \\ \\ \text { ลงในทะเลสาบ }\end{array}$

ค่าเฉลี่ยรวม 4.2 1.2 ดี

* เครื่องหมาย,+- หมายถึง ช้อความเสิงยวกหรือเชิงลบ


### 5.1.4 ทัศนคติต่อการอนุรักร์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงฮลา ใดยวิธีกำหนดเ ทตอนุรักษ์

 นันโุสสตรว้ำผลการวิจัยพแว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยวิธี กำหนดเ ธตคนุรักษ์ขันธุ์สีตว์น้ำ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม $=3.9$ คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติในเ ชิงเห็นต้วยว่า การกำหนดเ ศตอนุรักษ์ทันธุ์สุตว์น้ำจะ มีผลดีต่คสาวประมงทุกคน การห้ามจับสัตว์น้ำในบางฟ้้ที่ เช่น ท่าน้ำบริเ วณหห้นาวัด มัสยิด และ
 ดีต่อสาวประมง และเพ็นด้วยกักการลงโตษอย่างเฉียทชาคต่อยู้ที่ทักลอบจับสีตว์นำในเ ทตอนุรักห์ พันสุ์สตว์น้ำ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างประมาณครั่งหนึ่งที่อยากให้ผีการผ่อนผันให้ชาวประมง เท้าไษจับสัตว์น้ำในเ ซตอนุรักษ์นันรุ์รตตว์น้ำได้เม็นครั้งคราว ในษณที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีก ประมาณครั่งหนึ่งมีทัศนคติไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว ทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างต่อการ อนุักษ์สัตว์น้ำโดรวิธีกำหนดเ พตอนุรักษ์นันศุ์สุตว์น้ำ มีรายละเอียดตามตาราง 21

ตาสาง 21 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติศองกลุ่ม ตัวอย่างต่อการอนุรักห์สัดว์น้ำในทะเลสางสงชลา โดยวิธีกำหนดเ เตคนุรักห์ทันธุ์ สัตว์น้ำจำแนกเน็นรายศ้อ

|  | เห็น | เน็น ไม่ | ไม่ ไม่เห็น |  |  | ระดับ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| ข้อความ | ด้วย | ด้วย แน่ เน็น | ด้วย | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | ชอง |

IV. ทัศนคติเกี่ยวกับการอนรักห์

สัตว์นำในทะเลสาบสงษลา
โดยวิธีกำหนดเ เตตนุรักษ์
พันธุ์สัต ว้ํำ
+
16. การส่งเสริมให้ทุก
32 $\quad 25 \quad 8 \quad 8 \quad 9 \quad 10$ หมู่ท้านริมทะเลสานมี
เ หตอนุรักษ์นันสุ์สุตตว์น้ำ
เป็นสิ่งที่มีปปะโยชน์
ต่จชาวประมงเป็น
อย่างษ่ง
$+\begin{array}{lllllllll} \\ + & 17 . \text { การกำหนดเชต } & 57 & 15 & 7 & 2 & 3 & 4.4 & 1.0\end{array}$ เห็นด้วย
อนุรักษ์นันธุ์สัตว์ํำ
มีผลดีต่อชาวประมง
ทุกคน

ตาราง 21 (ต่อ)


- 18. ควรผ่อนผ้นให้หาว $\begin{array}{lllllllll}24 & 5 & 0 & 14 & 41 & 3.5 & 1.8 & \text { ไม่แน่ใจ }\end{array}$

ประมงเ ไ้าไปจับ
สัตว์น้ำใหน สต
อนุรักห์สีตว์น้ำได้
เ ท็นครั้งคราว
$+\begin{array}{ccccccccc}\text { 19. ต้องมีการลงโนษ } 40 & 28 & 3 & 4 & 9 & 4.0 & 1.3 & \text { เห็นด้วย }\end{array}$
อย่างเฉียบฉาดแก่แ้่
ลักลอบจับสัตว์น้ำใน
เ รตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
ธองหมู่บ้าน

ท่าน้ำบริร วณหน้าวัด
มัสยิต หรือสถานที่
ราชการที่อยู่ริมทะเล
สาบ ถ้ากำหนดใไ้
เป็นเ รตห้ามทำการ
ประมงทุกซนิดได้ ก็
จะมีผลดีต่อสาวประมง
เป็นอย่างยิ่ง

ตาราง 21 (ต่อ)

| ข้อความ | เห็น เห็น ต้วย ต้ว ลย่าง ติ่ง | $\begin{aligned} & \text { ไม่ } \\ & \text { แน่ } \\ & \text { ใจ } \end{aligned}$ | ไม่ <br> เห็เ <br> ด้าย | ไม่เห็น <br> ด้วย <br> อย่าง <br> ยิ่ง | $\underset{\chi}{ }$ | s.d. | ระดับ <br> ชอง <br> ทัศนคติ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 21. การอนุรักษ์นันธุ์ปลา ในทะเลสาบสงศลา โดยวิธีกำหนดให้ พื้นที่บางแห่งในทะเล สาบสงษลา เป็นเขต ห้ามจังปลาในถูู วางไฮ่ เร็นวิธีการ อนุรักษ์สสต่าว้ำกี่ดีมาก | $48 \quad 18$ | 6 | 8 | 4 | 4.2 | 1.2 | เห็นด้ว่วย |

ค่าเฉลี่ษรวม 3.9 1.3 ดี

* เครื่องหมาม + , - หมายถึง ศ้อความเชิงบวกหรือเชิงลบ
5.1.5 ทัศนคติศองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อบทบาทธองชาวประมงในการ อนุุกษ์ททรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลาอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมตองทัศนคติใน เวื่องนี้ $=4.3$ คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โตยกลุ่มตัวอย่างมีทัศ่นดติเห็นด้วยว่าชาว ประะมงทุกคนต้องช่วยกันลมรมสั่งสอนให้ลูกหลานได้รู้ถึงผลเสียของการใช้เครื่องมีอที่ผิดกฎหมาย

และเห็นด้วยว่าสาวประมงเป็นยู้ที่มีบทบาทสำคัญ่ในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ชาวประมงต้องช่วยกัน
 ทางราธการแต่เพี่ยงฝายเดียว โัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบกษาทชองชาวประมงต่อการ คนุรักษ์ทรัพยากรีเระมงในขะเลสาบสงยลา มีรายละเอียด ตามตาราง 22

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเงมมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติศองกลุ่น ตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทซองชาวประมงต่อการอนุรักช์ทกััพยากรประมงในทะเลสาบ สงหลาจำแนกเท็นรายข้อ

V. ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทฯอง

ชาวประมงต่อการอนุรักษ์
ทวับยากรประมงในกะเล
ส่าบสงษลา

- 22. ชาวリระมงไม่จำเจ็น $9 \quad \begin{array}{lllllll}7 & 6 & 24 & 38 & 3.9 & 1.4 & \text { ไม่เห็น้ว้วย }\end{array}$ ต้องคอยสดดส่องตูแล
ผู้ที่ใช้เครื่องมือประมง
ที่టิดกฎหาาย เพราะ
ไม่ใช่หน้าที่ซองตน

ตาสาง 22 (ต่อ)

$+$
23. ชาวยระมงทุกคนต้คง $\begin{array}{lllllllll}60 & 20 & 1 & 2 & 1 & 4.6 & 0.7 & \text { เห็นด้วย }\end{array}$ ถ่วยกันอบรมสั่งสคน

โห้ลูกหลานรูกึงผลเสียร
ฐองการใใช้เครื่องมือ
ประมงที่ผิดกฎมมาย

ที่จะทำให้กะะเลสาบ
สงศลาอุดมสมบรร์์
ไปด้วะสีตว์น้ำหวือไม่
นั้น คือ ตัวสาว
ป่ระมงทุกคนนั่นเอง

ในทะเลสาบสงกลา
เป็นพน้ำที่สองกาง
ชาชการเท่านั้น
ชาวท้านไม่ควร
เข้าไดิยุงเเกี่ยว
ค่าเฉลี่ยรวม $4.3 \quad 1.0$ ดี

* เครื่องหมาย + , - หมายถึง ศ้อความเชิงบวก หวือเชิงลบ
5.1.6 ทัศนดติซองกลุ่มตัวอย่างต่อบทบากซองสถานศึกษา และสื่อมวลชนในภาร อนรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลส่าทสงงลา

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทีศนคติอยู่ในระดับดีเกี่ยวกับษตบาทของ สถานศึกษา และษทษาทพองสื่อมวลชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงฯลา โดยมี คะแนนเฉลี่ยฯองทัศศคติในเ รื่องดังกล่าว $=4.7$ คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยกลุ่ม
 ประะงง ทัศนคติทคงกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบบบาทซองสถาหศกกษา และสื่อมวลชนในภารอนุรักษ์ ทรัพยากรประมง มีสายละเอียดตามตารางที่ 23

ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนทัศนคติชองกลุ่ม ตัวอย่างต่อบทบาทพองสถานศึกษา และสื่อมวลชัน กับการอนุรักษ์ทรัยพากรประมง ในทะเลสาบสงชลา จำแนกเท็นรายช้อ

| ข้อความ | เห็น เห์ | \%็\% | ไม่ | ไม่ | ไม่เห็น |  |  |  | ระดับ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ด้วย ด้า | ดัวย | แน่ | เห็น | ด้วย | $\overline{\mathrm{x}}$ |  | S.D. | ชอง |
|  | อย่าง | ¢ | ใ |  | อย่าง |  |  |  | ทัศนคติ |
|  | ยิ่ง |  |  |  | ยิ่ง |  |  |  |  |

VT. ทัศนคติเกี่ยวกับบตษาท
ของสถานศิกษา และ
สื่อมวลชนกับการ
อนุรักษ์ทสัพยากร
ประมงใใกะะเลสาบ
สงทลา

+ 26. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ $\begin{array}{lllllllll}71 & 13 & 0 & 0 & 0 & 4.8 & 0.4 & \text { เห็นด้วย }\end{array}$
รอบ ๆ ทะเลสาบ
ต้องสคนให้เด็ก ๆ
มีความรู้รู่ รื่องการฺ
อนุรักษ์สัตวว้ำาใน
ทะเลสาบสงสลา

ตาราง 23 (ต่อ)

$\begin{array}{lllllllllll}+ & 27 . & \text { สื่อมวลชนในท้องกิ่น } & 57 & 14 & 12 & 1 & 0 & 4.5 & 0.8 & \text { เห็นด้วย }\end{array}$
เช่น วิทยุ ทีวี
หนังสือพิมน์ จะต้อง
เสนอส่าวสาร
เกี่ยวกับเ รื่อง การ
อนุรักษ์มรัพรากร
ประมงในกะรลสาบ
สงฯลาให้มากกว่านี้

ค่าเฉลี่รรวม 4.7 0.6 กี

* $ค$ ครื่คงหมาย,+- หมายถึง ไ้อความเชิงบวกหรือเชิงลบ

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า ทัศนคตินองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการอนรักษ์ทรัมยากรประมง ในทะเลสาบสงชลานั้น กลุ่มตัวอย่างมีทัศนดติที่ติต่อบทบาทพองสถานศิกษา และสื่อมวลซนในการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงมากที่สุด รคงสงมวคือ ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทของสาวประมงต่อการ อนรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา และทัศนคติเกี่ยวกับการใใชประโยชน์จากทรันยากร ประมงในทะเลสาบสงขลา ตามลำดับ ตังตาราง 24

ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนตัศนคติชองกลุ่ม ตัวอย่างต่คการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ
भ้อความ
$\overline{\mathrm{x}}$
s.D.
ระดับมองทัศนคติ
T. ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
4.1
1.2
ดี
ซองทะเลสาบสงฯลา

TT. ทัศนคติเกี่ยากับการให้เครื่องมือประมง
1.2

ยานภลาง
บางหนิดที่มีผลกระทบต่ดสัตว์น้ำใน
ทะเลสาบสงไลา
TIJ. ทัศนคติเกี่ยวกับการใส้ประโยสน์จาก
4.2
1.2

ตี
ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา
TV. ทัศนคติเกี่ยวกังการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3.9
1.3

ดี
โดยวิธีการกำหนดเขตอนุรักษ์ขันรุ์
สัตว์น้ำ
จ. ทัศนคติเกี่ยวกับบตยาทชองชาวประมง
ต่อการอนุรักษ์ทสัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงษลา
4.3
1.0

ดี
VT. ทัศนคติเกี่ยวกับทบบาทศคงสถานศึกษา
4.7
0.6
ตี
และส่อม่อมลชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง
ค่าเฉลี่ยรวม
4.1
1.1
ดี
5.2 ทัศนคติหองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา พิจารณา จากคะแนนรวมทัศนคติษองกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย

เมื่อพิจารณาคะแนนรวมกัศนนคติธองกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย พยว่า จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน มียู้ได้ดะแนนทัศนคติสูงสุต 135 คะแนน ต่ำสุด 72 คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ $\overrightarrow{(x)}=110.1$ ค่าเที่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) $=14.3$ เมื่อแบ่งช่วงศองทัศนคติออกเ ป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี่ ปานกลาง และไม่ดี ตามการแบ่งตองสรทัย พิศาลบุตร (2528 : 160) พเว่า กลุ่นตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรับยากรประมงในทะเลสาบสงชลาอยู่ใน ระดับดี ถึงว้อยละ 76.2 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออีกร้อยละ 23.8 มีทัศนคติอยู่ในระดับ ปานกลาง ดังตาราง 25

ตาราง 2.5 จำนวนและร้อยละฯองกลุ่มตัวอย่างที่ทีทีศศนคติต่อการอนุรักห์ทกรันยากรประมง
ในทะเลสาทสงศลาจำแนกตามระดัวคะแนนทำไ้ และระดับศคงทัศนคติ

| ระดับพองทัศนคติ | ระดับคะแนนที่ได้ | จำนวน | ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ดี | 1.00-135 | 64 | 76.2 |
| ปานกลาง | 63-99 | 20 | 23.8 |
| ไม่ดิ | 27-62 | - | - |
| รวม |  | 84 | 100.0 |

$$
\overrightarrow{\mathrm{x}}=110.1, \quad \text { S.D. }=14.3
$$

6. แนวปฏิทิิพองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักभ์กรัพยากรประมงในกะเลสาบสงศลา

แนวปฏิฐัติศองกลุ่มตัวคย่างในการอนุรักษ์ทรัทยากรประมงในทะเลสาบสงษลา ได้แก่ แนวปฏิบิตในการ์ใช้เครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงหลา แนวบฏิบัติใน การรักษาสภานแวดล้อมของทะเลสาบสงษลาอันเร็นแหล่งที่อยู่อาตัยฐองสัตว์น้ำ แนวบฏิติใน การมีเทบาทสนับสนน และให้ความร่ามมือกังเุุมชนในการอนุรักษ์ทรับยากรประมงในทะเลสาบ สงงลาจากแบทวัดแนวปฏิษิรวม 16 ซ้อ ผู้วิจัตได้แท่งการวิเคราะห์เบ็น 2 ลักษะ คือ การ วิเคราะห์คะแนนแนวปฏัติติเท็นรายข้อ และการวิเคราะห์จากคะแนนรวมชองแนว่ฏิษติของกลุ่ม ตัวอย่างแต่ละราย ผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 แนวปฏิบิิจำแนกเท็นรายข้อ
6.1.1 คะแนนแนวปฏับิิธองกลุ่มตัวอย่างในการใชช้เครื่องมือประมงที่มีผลกระทบ ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงๆลา ผลการวิจัยพบว่า แนวฺฏับิศองกลุ่มตัวอย่างในเ รื่องดังกล่าวมีคะแนน เฉลี่ยรวม 10.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน หรือคิตเบ็นค่าเฉลี่ยรวม $(\bar{x})=1.4$ คะแนน โดยพบว่าแนวเฏิญัติชองกลุ่มตัวอย่างที่ควรแก้ไข ได้แก่ แนวงฏิบัตใในเ รื่องการใช้อวนที่ มีสนาดตาเล็กกว่า 5 ชม. จับสัตว์น้ำในกะเลสาบสงงลาเพราะจากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 84 ราย พยว่ามีกลุ่มตัวคย่าง 42 ราย ที่ตังคงจับสัตว์น้ำในกะเลสาบสงชลาโดยใช้อวนที่มีชนาตตา
 ไซนั่งจับสสตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา เพชาะเครื่องมือประมงดังกล่าวมีส่วนทำให้ทะเลสาษ
 ต่อทรัพยากรงเระมง อย่างไรก็ถาม ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายไม่เคยจับสัตว์ น้ำในกะเลสาบสงศลา โดยวิธิโใหไไฟ้าไดตตต และมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 2 ราย ที่ยังคงจับสัตว์น้ำ ในขะเลสาบสงฯลา โดยวิธ์ใช้ยาเบื่อเมา (ตาราง 26)

ตาราง 26 ค่านฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าเบี่ยงเงณมาตรฐษน (S.D.) คะแนแนวบดิกิเติพจงกลุ่ท ตัวคย่างในการใใส้เครื่องมือมระมงที่มียลกระทบต่อสัตววนำในทะเลสาบสงหลา จำแนกเบ็นรายก้ด

T. แนวปฏัตต์ในาารใใส่เครื่องมืองระมง

ที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำใในทะเลสาบ
สงชลา

1. ท่านเดหใให้ยาเบื่อเมาจับสัตว์ำ
2
3
79
1.9
0.3
ในทะเลสาบสงฮลาหรือไม่
2. ท่านเคยจับลัตว์น้ำในทะเลสาบ

0
0
84
2
0 สงชลาโดยวิธีใช้ไฟ้าช้อตหรือไม่
3. ท่านเคย์ใซ้อวนที่มีชนาดตาเล็กกว่า

42
11
31
0.8
0.9

5 ชม. จับสัตว์นำในกะเลสาษ
สงชลาหรือไม่
4. ท่านเตยใใสไไซนั่งจับสัตว์น้ำใน

17
56
1.5
0.7

ทะเลสาบสงชสาหรือไม่
5. ท่านเคยใใชั้ังจับสัตว์น้ำในทะเล

12
26
46
1.4
0.7

สาบสงษลาหรือไม่

ตาราง 26 (ต่อ)

ระดับคะแนน (คน)
ข้คความ

|  |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| 0 | 1 | 2 | x

S.D.
6. ท่านเคยใใ้ไม๊ะระจันสัตว์น้ำ

10
45
29
1.2
0.6 ในทะเลสางสงธลาหรือไม่

| *รวมคะแนนเฉลี่ย | 10.2 | 4.0 |
| :--- | ---: | ---: |
| ${ }^{\text {** คะแนนเต็ม }}$ | 14.0 |  |
| ${ }^{\text {*** }}$ ค่าเฉลี่ยรวม | 1.5 | 0.6 |

6.1.2 แนวเฏิบิติของกลุ่มตัวอย่างในภารรักษาสภานแวดล้อมของทะเลสาบสงษลา ผลการวิจัยพบว่า แนวงฏิฏัติธองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมี คะแนนเฉลี่ยรวม 5.4 คะแนะ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน หรือคิดเว็นค่าเฉลี่ยรวม $(\overline{\mathrm{x}})=$ 1.0 คะแนน โดรพบว่าแนวปฏิบิติของกลุ่มตัวอย่างที่ควรนิจารณา ได้แก่ แนวปฏิบติในการแก้ ชููหาความตื้นเ ชินหองทะเลสาบ เพราะมีกลุ่มตัวอย่างเพียง 24 ราย (จาก 84 ราย) ที่คิด แก้ษฤหาความต้นเ ชินศองทะเลสาบอย่างต่อเนื่อง ในษณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือไม่เคยคิดแก้ กููหาดังกล่าวหรืดบางรายแม้คิกจะแถ้ไฉ แต่ก็ไม่ได้สนใจดย่างจริงจัง นคกจากนี้ผลการวิจัย ยังพเว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่ร คยปลูกต้นไม้งริเ วณยาชายเลนริมทะเลสาบ นอกจากนี้มีกลุ่ม ตัวอย่างเนียงสส่วนน้อยเท่านั้นที่มั่นใจว่าจะให้ความร่วมมือกับสุมสนในการไม่ทิ้งชยะสิ่งปฏิกูล ต่าง ๆ ลงในทะเลสาบ (ตาราง 27)

ตาราง 27 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนเแนวปฏิบึติชองกลุ่ม ตัวอย่างในภารรักษาสภาณแวดล้อมตองกะเลสาบสงศลาจำแนกเท็นรายข้อ
$\qquad$
II. แนวปฏิบติใการรักษาสภาพแวดล้อม

ชคงทะเลสาบสงชลา
7. ถ้าผู้นำหมู่บ้านเองท่านธดความ
31
22
31
1.0
0.8
ร่วมมือไม่ให้กุกคนทั้งพยะ สิ่ง
ปฏิกูลต่าง ๆ ลงในทะเลสาบ
ท่านจะไดิคิเตตตามได้หรือไม่
8. ท่านเคหทิ้งเศษควน เศต
8
47
29
1.2
0.6
กระดาษ ถุงพลาสติก และชยะ
หองเหลือใใ้ต่าง ๆ ลงใน
ทะเลสาบบ้างหรือไม่

10. ท่านเคยปลูตต้นไม้บริเวณ

33
28
23
0.8
0.8

ปาชายเลนริมทะเลสาบ
บ้างหรือไม่

```
ตาราง 27 (ต่ว)
```

ซ้อความ $\quad$ ระดับคะมนน (คน)

| 11. ท่านมครตัดต้นไม้ต่าง ๆ | 7 | 16 | 61. | 1.6 | 0.6 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ที่พ้นคยู่ตามริมฝั่งของทะเลสาบ |  |  |  |  |  |
| มาาใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่ |  |  |  |  |  |


| *รวมคะแนนเเฉลี่ย | 5.4 | 3.6 |
| :---: | :---: | :---: |
| ** $ค ะ$ ¢นนเต็ม | 10.0 |  |
| ***ค่าเฉลี่ยรวม | 1.0 | 0.7 |

6.1.3 แนวปฏิติตองกลุ่มตัวอย่างใใภารสนังสนุน และให้าวามร่วมมือกับชุมกน ในการอนุรักห์ทรับรากรประมงในทะเลสาบสงธเลา

ผลการวิจัยพบว่า แนวเฏิบิติศองกลุ่มตัวอย่างในเรื่องตังกล่าวมีคะแนน เจลี่ยรวม 3.6 คะแนน จากคะแนนเต็ม 8 คะแนน หรืคคิดเท็นค่าเฉลี่ยรวม $(\overrightarrow{\mathrm{x}})=1.0$
 ทะเลสายสงชลาค่คนซ้างน้อย โดยมีกลุ่มติวอย่างเมียง 21 ราย (จาก 84 ราย) ที่เคยเช้า ร่วมในกิฬกรรมดังกล่าวเกือบทุกครั้ง สำหรับโครงการปล่อยนันธุ์สีตว์น้ำลงสู่ทะ เลสาบเร็นโครง การที่องค์กรพัดนาเ อกสน องค์กรราสการ และองค์กรชาวบ้านในต้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดช้้นเพื่อ
 ผลการวิจัยยังนบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่พร้อมที่จะให้ความ่ว่วมมีอกับทางราชการใในการเลิก



อำเภอสกิงพระ จังหวัดสงงสลา โดยได้จัดหาเครื่องมือบระมงที่มีชนาตตาอวนตั้งแต่ 5.0 ชัง.

 สงเสา แต่ยลการวิจัตครั้งน้้มเว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่ส่ามารถให้ความร่วมมือในกรณี ดังกล่าวได้ นลกจากนี้ ยลการวิจัยงบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเนียงส่านน้อยที่เคยมูคให้ลูกหลานฟ้ง เกี่ศวกังเผลกระทบเคงการใสีเครื่คงมือประมงที่ผิกกฏหมาร (ตาราง 28 )

ตาราง 28 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}})$ และค่าเขี่ยงเเนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแนวบิูัติตองกลุ่ม ตัาอย่างในภารสนันสนุม และให้ความร่วมมือกับมุมณนในการอนุรักษ์ทรับรากร ประมงในกะเลส่าบสงหลา

ระดับคะแนน (คน)
ช้อความ

$\begin{array}{lll}0 & 1 & 2\end{array}$

และให้ดวามร่ามมีอกับนุมัน
เกี่ยวกังการอนุักก์ทหับันรากรเระมง
ในทะเลสาบสงพลา


ตาราง 28 (ต่อ)

ระดับคะแนน (คน)
ข้อความ $\qquad$ $\bar{X}$
S.D.

0
1
2
13. ในระยะ 1 ริที่ผ่านมาท่านเคย $\begin{array}{lllllll} & 16 & 19 & 49 & 1.3 & 0.7\end{array}$ ปล่คยถูกกุ้ง ลูกปลา ลงในทะเล สางท้างหรือไม่
14. ท่านเคยบูด ให้ลูกหลานฟ้ง

26
27
0.9
0.8

เกี่ยวกับฝลกระตแธองการใให
เครื่องม็อประมงต่ใิกกดหาย
บ้างหหื้อไม่ เช่น อวนตาถี่
ตาเดื่อเมา ใะไหฟ้าชื้อต
15. ท่านเคยมีส่วนร่วมในโครงการ

42
21
21
0.7
0.8

ๆล่อรนันกุุ์สัตว์น้ำลงในทะเลสาบ
สงงสลาห้างหรืดไม่ (เช่น บริจาค
เ งิน ร่วมประษุม การร่วมงาน
หรือสนับสยุนด้านอื่น ๆ)
16. ท่านสนใจติดตามช่าวสารเกี่ยวกับ

การลนุรักษ์ทรัพยากรธรรมธาติ

| หวือไม่ | 20 | 10 | 54 | 1.4 | 0.8 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |


| *รวมคะแนนนเฉลี่ย | 5.0 | 3.9 |
| :---: | :---: | :---: |
| ** คะแนนเเต็ม | 10.0 |  |
| *** ค่าเฉลี่ยรวม | 1.0 | 0.8 |




 ทสันยากรประมงในทะเลสาบสงงลา (ตาราง 29)

ตาราง 29 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{x}}$ ) และค่าเบี่ยงเนนมตราฐาน (S.D.) คะแนนแนวแโิิบติของกลุ่ห ตัวอร่างในภารอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา
ห้คความ $\overline{\mathrm{x}} \quad$ S.D.

| т. แนวมฏิบติในการใช้เครื่องมือบระมงที่มีผลกระทุ | 1.4 | 0.6 |
| :---: | :---: | :---: |
| ต่อสัตว์นำในกะเลสาบสงงลา |  |  |

บ1. แนวมฏิบติในการรักษาสภานแวดล้คมตองทะเลสาง
1.0
0.7

สงษลา
ITI. แนวบฏิเติในการสนัเงสนุนมะะให้ความร่วมมือ
1.0
0.8

กังสุมชนเกี่ยมกับการอนุรักษ่ทรับยากรประมง
ในทะเลสาเสงษลา

> ค่าเฉลี่ยรวม
1.1
0.7
6.2 แนวมริติติตองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงงลา ฟิจารณาจากคะแนนรวมของกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อนิจารณาจากคะแนนรวมแนวปฏิษิิิองกลุ่มตัวอย่างแต่ละราย พบว่าจากคะแนน เต็ม 32 คะแนน คะแนนสูงสุดธองแนวปฏิบัติตองกลุ่มตัวอย่างในภารอนุรักษ์ทรันยากรประมงใน ทะเลสาบสงชลา คือ 32 คะแนน ต่ำสุด 11 คะแนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยชองแนวปฏิบัติ $(\overline{\mathrm{x}})=$ 19.6 คะแนน ค่าเที่รงเบนมาตรฐาน (S.D.) $=4.8$ คะแนน เมื่อแบ่งระดับषองแนวปฏับิิ ออกเป็น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และไม่ดี โดยใใช t,-score เป็นหลักในการแบ่งผล การศึกษาพยว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.0 มีแนวปฏิบิอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ กลุ่มที่มีแนว
 ดีกร้อยละ 7.1 ดังตาราง 30

ตาราง 30 จำนวนและร้อยละษองกลุ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนแนวปฏิบัติในการอนุรักช์ทรัพยากร ปชะมงในทะเลสาบสงศลา จำแนกตามระดับของคะแนนท่ไไ้ และระดับชองแนว ปฏับิต

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: |
| คะแนนท่าได้ |  |  |
| $25-32$ คะแนน | 16 | 19.0 |
| $17-24$ คะแนน | 43 | 51.2 |
| $9-16$ คะแนน | 25 | 29.8 |
| $0-8$ คะแนน |  | - |
| $\overline{\mathrm{X}}=19.6$, | S.D. $=4.8$ |  |

ตาราง 30 (ต่อ)

| รายการ | จำนวน | ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: |
| ระดัชชองแนวงฏิตต* |  |  |
| ดูมาก | 1.1 | 13.1 |
| ดี | 42 | 50.0 |
| พคใช | 25 | 29.8 |
| ไม่ดี | 6 | 7.1 |

*ใชี t.-score เน็นหลักในการแบ่ง
7. ความสัมนันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิเหิพองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนรุกษ์ ทรัพยากรประมงในะะเลสาบสงชลา

## 7.1 ความสัมนันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติ

เมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์ระหว่างคะแนนความรู้และคะแนนทัศนคติต่อการ อนุักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา โดยวิเคราะห์ความสัมนันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมทันธ์ เพียร์สัน พบว่า มีความสัมนันธ์กันทางบวกกี่ระดับ $r=0.44$ ซึ่งจัดว่าความรู้กับทัศนคติมี ความสีมพัเธ์กันในระดับปานกลาง (Turney and Robb, 1971: 100) และเมื่อนำค่า สัมประสิกธิ์สหสัมนันธ์ที่ำควานได้ไปทดสอบนัยสำคัญด้วย $t$-test ปรากฏว่าค่า $t$ ที่คำนวณได้ $=4.42$ และเมื่อเปิดตาราง $t$ ที่ระดับชั้นความเป็นอิสระ $(\mathrm{df})=82$ และระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ $(\alpha)=0.05$ นบว่าค่า $t$ จากตาราง $=1.99$ ฉะนั้นค่า $t$ ที่คำนวณได้จึงมีค่า มากกว่าค่า $t$ จากตาราง แสดงว่าความรูักับทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างมีความสัมนันธ์กันอย่างมี นัยสำดัญกางสถิติตี่ระดับ $\alpha=0.05$ ดังตาราง 31

ตาราง 31 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงชลา วิเคราะห์ด้วยสัมประถิทธิ์สหสัมมันธ์เ พียร์ส์น
ตัวแปร
$\overline{\mathrm{X}}$
S.D.
$r$
t

คะแนนความรู้
12.7
2.6
0.44
$4.42^{*}$
คะแนนทัศนคติ
110.1
14.3

[^0]
## 7.2 ความสัมนันโ์์ระหว่างความรูกับมนวปฏิบัติ

 เมื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรู้ และดะแนนการปฏิบิติตนของ กล่มตัวอย่างต่อการอนรุกษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา วิเคราะห์ความสัมทันธ์ด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์เพียร์สัน พมว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวกที่ระดับ $\mathrm{r}=0.29$ ซึ่งจัดว่า ความรู้กับแนวปฏิบัตีมีความสัมนันธ์กันในระดับต่ำ (Turney and Roob, 1971: 100) เมื่อ นำค่าสัมประสิทธ์สหหสัมนันธ์ที่คำนวณได้ไปทดสอบ นัยสำคัญด้วย t-test ปรากฎ่าค่า $t$ ที่ คำนวณได้ $=2.74$ เมื่อเปิดตาราง $t$ ที่ระดับัั้นความเป็นอิสระ $(\mathrm{df})=82$ และระดับ นัยสำคัญกางสถิติ $(\alpha)=0.05$ พบว่า ค่า $t$ จากตาราง $=1.99$ ฉะนั้นค่า $t$ ที่คำนวณ ได้จึงมากกว่าค่า $t$ จากตาราง แสดงว่า ความรู้กับแนวปฏิบตตีมีคามสัมนันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติตี่ระดับ $\alpha=0.05$ ดังตาราง 32ตาราง 32 ความสัมนันธ์ระหว่างความรู้และแนวปฏิบิติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงษลา วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์เนียร์สัน

| ตัวแปร | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | r | t |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| คะแนนความรู้ | 12.7 | 2.6 |  |  |
| คะแนนเนวปฏิบติ | 19.6 | 4.8 |  |  |

*มีนัยสำคัญทางสถิตีที่ระดับ . 05

## 7.3 ความสัมนันธ์์วะหว่างทัศนคติกันแนวปฏิญัติ

หาค่าสัมประสิกธิ์สหสัมนันธ์ระหว่างคะแนนทัศนคติกับคะแนนแนวปฏิบติชองกลุ่ม ตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย สัมประสิทธี์สหสัมนันธ์เนียร์สัน พบว่า มีความสัมนันธ์กันทางบวกที่ระดับ $\mathrm{r}=0.42$ ซึ่งจัดว่า ทัศนคติกับแนวปฏิบัตีมวามสัมนันธ์ก์นในระดับป่านกลาง (Turney, 1971: 100) เมื่อนำค่า สัมประสิกธิ์สหสัมนัเธ์ที่คำนวณได้ไปทดสอบนัยสำคัญด้วย t-test ปรากฏว่า ค่า t ที่คำนวณ ได้ $=4.18$ เปิดตาราง $t$ ที่ระดับชั้นความเป็เเอิสระ $(\mathrm{df})=82$ และระดับนัยสสำคัญตาง สถิติ $(\alpha)=0.05$ พบว่าค่า t จากตาราง $=1.99$ ฉะนั้นค่า t ที่คำนวณได้จงงมี่ามาก กว่าค่า $t$ จากตาราง แสดงว่าทัศนคติกับแนวปฏิบิติมีความสัมนันธธ์กันอย่างมีนยยสำคัญตางสถิติที่ ระดับ $\alpha=0.05$ ดังตาราง 33

ตาราง 33 ความสัมนันธ์์ระหว่างทัศนคติ และแนวปฏิญิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในกะเลสาบสงชลา วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์เพียร์สัน
$\qquad$
ตัวแป่ร
$\overline{\mathrm{x}}$
S.D.
r
t

คะแนเทัศนคติ
110.1
14.3
0.424 .18 *

คะแนนแนวปฏิญิิ
19.6
4.8

$$
\text { *มีนัยสำคัญางสถิติที่ระดับ . } 05
$$

7.4 สัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์์พหุคณ (Multiple Correlation) ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏีษิติธงกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงตลา เมื่อให้ความรู้ $\left(\mathrm{X}_{1}\right)$ และทัศนคติ $\left(\mathrm{X}_{2}\right)$ เป็นตัวพยากรณ์ และให้แนวปฏิบัติ ( Y ) เป็นตัวเกณฑ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ความรู้ และทัศนคติฮองกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์พหุคู ในทางบวกกัมแนวปฏิบติตองกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าความสัมนันธ์ $R=0.44$ และ $R^{2}=0.19$ ทดสอบความมีนัยสำคัญชองสัมประสิทธิ์สหสัมนันธ์ที่คำนวณได้ โดยคำนวณค่า F ได้ 9.72 เปิด ตาราง F ที่ระดับความมีนัยสำคัญ $(\alpha)=0.05$ และระดับสั้นความเป็นอิสระ $\left(\mathrm{df}_{1}, \mathrm{df}_{2}\right)$ $=2,81$ ได้ค่า $F=3.11$ ฉะนั้นค่า $F$ ที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าค่า $F$ จากตาราง แสดง ว่า ความรู้และทัศนคติมีความสัมนันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญกางสถิติกันแนวปฏิบิติตองกลุ่มตัวอย่าง โดยความรู้และทัศนคติจะมีประสิกธิภาพในการทำนาย หรือพยากรณ์ แนวปฏิบิติชงกลุ่มตัวอย่าง ได้ประมาณ $19 \%$ ดังตาราง 34

ตาราง 34 สัมประสิกธิ์สหสัมพันธ์นหคูณระหว่างความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิบิชองกลุ่มตัวอย่าง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา
$\mathrm{r}_{\mathrm{x}_{1} \mathrm{x}_{2}}$
$\mathrm{r}_{\mathrm{x}_{1}}{ }^{\mathrm{Y}}$
$r_{x_{2}} \quad R_{Y, x_{1} X_{2}}$
F
0.44
0.29
0.42
0.44
$9.72^{*}$
*มีนียสำคัญางสถิตีที่ระดับ $.05, \mathrm{R}_{\mathrm{Y}_{1} \mathrm{x}_{1} \times 2}=0.19$
$x_{x_{1} x_{2}}$ คือ สัมประสิทธี่สหสั่นนันธ์ระหว่างความรูกับทัศนคติ
$\mathrm{r}_{\mathrm{x}_{1} \mathrm{Y}}$ คือ สัมประสิกธิ์สหสัมนันธ์ระหว่างความรูักับแนวปฏิบัติ
$\mathrm{r}_{\mathrm{x}_{2} \mathrm{Y}}$ คือ สัมประสิกธี่สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวปฏิบิติ

## 8. เปรียยเทีหบความรู้ ทีศนคติ และแนวบฏิทตตต่อการอนรักห์ทรีพยากรประมงในทะเลสาบ สงษลา

 เมื่อพิจารณาคะแหนแฉลี่ยความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรับยากรประมงในทะเลสาบ สงษลาตามตัวแปร เพศ อายุ ระดังการศิกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ประกอบ อาหึพเระมง พบว่า เพศค่ายมีคะแนนร ฉลี่ยสูงกว่าเพศพญิงเขียยงเล็กน้อย กลุ่มที่มีคายุ $31-40$ ฐิ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มดื่น กลุ่หที่มีระดับการติกษาสูงกว่า 4.7 มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด กลุ่ม ที่มีรายไต้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มื่น ๆ และกล่มที่มีระยะร เวลา ประกอบคาชี้นยระมงระหว่าง $21-30$ ถี มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สด ดังตาราง 35 เมื่อเปรียยเทียบ คะแนนความรู้ ตามความแตกต่างศองตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกคบคาชีพประมง โดยใช้ $t-t, e s t$, ในการเปรียบเทียบตั่แปรเพศ ส่วน อายุ่ ระดับการศิกษา รายได้ และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง วิเคราะห์ด้วยความ แปรปรวนทางเดียา (One-way ANOVA) ผลการศิกษาพบว่า กลุ่มตัวดย่างที่มีความแตกต่างกัน ตามเพศ ตายุ ระดังการศึกษา รายไต้ และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง จะมีความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงศลาไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 36 และ ตาราง 37

ตาราง 35 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเขี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนความรู้รกี่ยวกับ การอนุุักห์ทรับยากรประมงในกะเลสาบสงษลาจำแนกตามตัวแป่รเนศ อายุ ระดังการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ไระกอบอาชีะประมง


ตาราง 35 (ต่อ)
$\qquad$

## ตะแนนดวามรู้

ตัวแปรที่ต้องการศิกษา

$$
\overrightarrow{\mathrm{x}} \quad \text { S.D. }
$$

| ราตได้เฉลี่ย/เดืคน | $\leq 2,000$ บาก | 13.4 | 0.9 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | $2,001-3,000$ บาก | 13.1 | 2.6 |
|  | $3,001-4,000$ บาท | 12.3 | 3.3 |
|  | $4,001-5,000$ บาๆ | 12.7 | 2.2 |
|  | $\geq 5,001$ บาท | 11.7 | 2.4 |

ระยะเ วลาที่ประกคบ
อาสัพปไระมง

| $\leq 10$ ปี | 12.0 | 3.3 |
| :--- | :--- | :--- |
| $11-20$ ปี | 13.2 | 2.6 |
| $21-30$ ปี | 13.4 | 1.7 |
| $\geq 31$ ปี | 12.1 | 1.5 |

ตาราง 36 การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักभ์ทรับยากรประมงใน ทะเลสาบสงฯลาโดยเปรียยบเทียบตามตัวแปรเพศ ต้วย $t,-t$,est

| เพศ | N | $\overrightarrow{\mathrm{x}}$ | S.D. | t |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ชาย | 72 | 12.7 | 2.7 | 0.54 |
| หิูง | 12 | 12.3 | 1.9 | - | ตาราง 37 การมปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับเ รื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงษลาโดยเงรียยบเทียยบามตัวแงเรอายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เด้อน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีบประมง โดยการวิเคราะห์ด้วยความแปร่ปรวน ทางเดียว (One-way ANOVA)


| ตัวแงร | แหล่งความแงปรปรวน | SS | df | MS | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| คาย | ระหว่างกลุ่ม | 45.9 | 3 | 15.3 | 2.30 |
|  | ภายในกลุ่ม | 531.6 | 80 | 6.6 |  |
|  | รวม | 577.5 | 83 |  |  |
| ระดับการศึกษา | ระหว่างกลุ่ม | 30.5 | 3 | 10.1 | 1.48 |
|  | ภายในกลุ่ม | 552.1 | 80 | 6.9 |  |
|  | รวม | 582.7 | 83 |  |  |

ตาสาง 37 (ต่อ)

| ตัวแปร | แหล่งความแปรปรวน | SS | df | MS | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| รายได้ | ระหว่างกลุ่ม | 22.9 | 4 | 5.7 | 0.82 |
|  | ภายในกลุ่ม | 554.6 | 79 | 7.0 |  |
|  | รวม | 577.5 | 83 |  |  |
| ระยะเวลาที่ประกอบ | ระหว่างกลุ่ม | 30.4 | 3 | 10.1 | 1.48 |
| อากีพประมง | ภายในกลุ่ม | 547.1 | 80 | 6.8 |  |
|  | รวม | 577.5 | 83 |  |  |

8.2 เปรีหบเทีตทตัศนดติต่ดการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษเลา เมื่อพิจารณาค่าเ ฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบ สงสลา ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบ คาชีพประมง พษว่า เพล์ญิิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศฉาย กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง $31-40$ ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น กลุ่มกี่มีระดับการศึกกา ป.5-4. 7 มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุต กสุ่มที่ มีรายได้เฉลี่ย/รดือน ไม่เกิน 2,000 บาท มีดะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มที่มีระยะ เวลาการประกอบอาชีพประมง $11-20$ ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุต ตังตาราง 38 เมื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างพองทัศนตติตามตัวแปรเพศ โดยใช้ t ,-test และเปรียบเทียบความ แตกต่างชองทัศนคติตามตัวแปรอายุ ระดับการศิกษา รายได้ และระยะเวลาที่ประกอบอาซีพ ประมง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนกางเดียว (One-way ANOVA) ผลการศึกษา พมว่า ทัศนคติธองกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันตามระดับการศิกษา และรายได้อย่างมีนียสำคัญตาง สถิตีที่ระดับ . 05 ส่วนตัวแปรเพศ อายุ และระยะเวลาที่ประกอบลาชีพประมง พบว่า ไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำดัญตางสถิติ ดังตาราง 39 และตาราง 40 ตามลำดับ

ตาราง 38 ค่าเฉลี่ย ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเรมมาตรฐาน (S.D.) ๆองคะแนนทัศนคติต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลาตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง

| ตัวแปรที่ต้องการศกกษา |  | คะแนนทัศนคติ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. |
| เพศ | ชาย | 109.9 | 14.3 |
|  | พญิ | 111.0 | 14.6 |
| อายุ | $\leq 30$ ปี | 113.1 | 13.5 |
|  | 31-40 ปิ | 113.5 | 13.8 |
|  | 41-50 ปี | 107.2 | 1.4 .4 |
|  | $\geq 51$ ปี | 108.7 | 15.0 |
| ระดับการศกกษา | ไม่ได้รับการศึกษา | 93.5 | 12.0 |
|  | ป. 1-ป. 4 | 107.7 | 14.2 |
|  | ป. $5-$ ป. 7 | 115.5 | 14.6 |
|  | สูงกว่า บ. 7 | 115.4 | 11.0 |

ตาราง 38 (ต่อ)

| ตัวแปรที่ต้ลงการศิกษา |  | ดะแนนทีศนคติ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. |
| รายได้เจลี่ย/รดือน | $\leq 2,000$ ทาง | 121.2 | 8.65 |
|  | 2,001-3,000 ทาท | 109.9 | 13.4 |
|  | $3,001-4,000$ บาท | 105.5 | 16.0 |
|  | 4,001-5,000 บาท | 116.1 | 11.3 |
|  | $\geq 5,001$ บาก | 102.8 | 14.2 |

ระยะเวลาที่ประกอบ
อาชั้มปไะมง

| $\leq 10$ ปี | 109.5 | 14.9 |
| :--- | :--- | :--- |
| $11-20$ ปี | 112.4 | 14.8 |
| $21-30$ ปี | 112.3 | 15.6 |
| $\geq 31$ ปี | 106.1 | 12.2 |

ตาสาง 39 การเปรียยแรียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา โดยเปรียนนเทียบตามตัวแปรเพศ ต้วย t ,-t,est.

| เพศ | N | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | t |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ชาย | 72 | 109.9 | 14.3 | 0.25 |
| หญง | 12 | 111.0 | 14.6 | - |

ตาราง 40 การเปรียบเทียบทัศนคตตต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสางสงขลา โดยเปรียบเทียยบตามตัวแปร ลายุ ระดันการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดีอน และ ระยะเ วลาที่ประกอบอาชีแประมง โดยใชีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

| ตัวแปร | แหล่งความแมรปรวน | SS | d f | MS | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| อายุ | ระหว่างกลุ่ม | 654.5 | 3 | 218.1 | 1.07 |
|  | ภายในกลุ่ม | 16,341.7 | 80 | 204.2 |  |
|  | รวม | 16,996.2 | 83 |  |  |
| ระดับการศิกษา | ระหว่างถลุม | 1,767.5 | 3 | 589.1 | $12.77^{*}$ |
|  | ภายในกลุ่ม | 3,690.0 | 80 | 46.1 |  |
|  | รวม | 5,457.5 | 83 |  |  |

ตาราง 40 (ต่อ)

| ตัวแษร | แหล่งดวามแทรปรวน | SS | df | MS | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| รายไได | ระหว่างกลุ่ม | 2,498.6 | 4 | 624.6 | 3.40 * |
|  | ภายในกล่่ม | 14,497.6 | 79 | 183.5 |  |
|  | รวม | 16,996.2 | 83 |  |  |
| ระยะเ าลาที่ประกอบ | ระหว่างกลุ่ม | 409.6 | 3 | 136.5 | 0.65 |
| อาชิพประมง | ภายใหกล่ม | 16,586.6 | 80 | 207.3 |  |
|  | รวม | 16,996.2 | 83 |  |  |
| *มีนัยสำคัญ | งสถิติกี่ระดับ . 05 | * |  |  |  |

8.2.1 ตดสคนความแตกต่างทัศนคติของกสุ่มตัวอย่างต่อการอนรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงสลา Tดยทตสอบเป็นรายคู่ ด้วยวิกี LST ตามความแตกต่างรองระดับ การศิกษา

แลการศิกษาพษว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา ป.1-ป.4 กลุ่ม ป. $5-ป .7$ และกลุ่มที่มีระดับการศิกษาสูงกว่า 1.7 มีทัศนคติแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการศิกษา อย่างมีนัยสำคัญกางสถิติกีระดับ . 05 โดยคะแนนแฉลี่ยทัศนคติธองกลุ่มท่ไม่ได้รับการศึกษาจะ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติธองทุกกลุ่ม ส่วนกลุ่มที่มีระดับการศึกษา ป.5-ป.7 มีคะแนนเฉลี่ย ทัศนคติสูงที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่มีระดับการศิกษา ป. $5-ป .7$ และกลุ่มสูงกว่า ป. 7 มี ทัศนคติแตกต่างจากกลุ่ม ป. 1-ป. 4 อย่างมีนัยสำคัญตางสถิติที่ระดับ . 05 โตยกลุ่มที่มีระรดับ การศึกษา ป. 1-ป. 4 มีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่ำกว่ากลุ่ม ป. 5-1. 7 และกลุ่มสูงกว่า ป. 7 ส่วน ทัศนคติชองกลุ่มตี่มีระดับการศึกษา ป. $5-1.7$ และกลุ่มสูงกว่า ป. 7 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อ่ย่างมีนัยสำคัถฺางสถิติ ดังตาราง 41

ตาราง 41 การทตสคบความแตกต่างชองทีศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในขะเลสาบ สงศลาตามระดับการศึกษา โดยวิกี L.SD
ระดับการศึกษา

ค่าเฉลี่ยคะแนนกัศนคติ
ไม่ได้วับการศึกษา ป. 1-ษ1. 4 ป. 5-ษ. 7 สูงกว่า ป. 7

| ไม่ได้รับการศึกษา $=93.5$ | - | $14.2^{*}$ | $22.0^{*}$ | $22.0^{*}$ |  |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ป. 1 -ป. $4=107.7$ | - | - | $7.8^{*}$ | $7.7^{*}$ |  |
| ป. $5-\mathrm{q} .7$ | $=115.5$ | - | - | - | 0.1 |
| สูงกว่า $1.7=115.4$ | - | - | - | - |  |

## *มีนัรสำคัญตางสถิติที่ระดับ . 05

8.2 .2 ทดสอบความแตกต่างทัศนคติธองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงษลา โดยทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ตามความเตกต่างษองรายได้ ผลการศึกษา พเว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือน $2,001-3,000$ บาท กลุ่มี่มีรายได้ $3,001-4,000$ ทาท และกลุ่มี่มีรายได้มากกว่า 5,000 ษาท มีทัศนคติ แตกต่างจากกลุ่มที่มีราศได้เฉลี่ย/เดือน ไม่เกิน 2,000 บาท อย่างมีนัยสำคัณางสถิติที่ระดับ . 05 โดยกลุ่มที่มีรายไต้เฉลี่ย/เดือนไม่เกิน 2,000 บาท มีทัศนคติต่อการอนุรักห์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงษลาดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้ $2,001-3,000$ บาท กลุ่มที่มีรายได้ $3,001-4,000$ บาท และกลุ่มที่มีรามได้มากกว่า 5,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่า ที่ระดับ นัยสำคัญ. 05 นั้น กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ $3,001-4,000$ บาท มีทัศนคติแตกต่างกับกลุ่มที่มี รายได้ $4,001-5,000$ บาท และกลุ่มที่มีรายได้ $4,001-5,000$ บาท มีทีศนคติแตกต่างกับ กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 5,000 บาท โดยกลุ่มที่ที่รายได้ $4,001-5,000$ บาท มีทัศนศติต่อการ

อนุรักษ์ทรัทยากรประมงในทะ เลสาบสงณลาดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้ $3,001-4,000$ บาท และกลุ่ม ซ่ไี่รายได้มากกว่า 5,000 บาท ดังตาราง 42

ตาราง 42 การทตสอบความแตตกต่างซองทัศนคติต่อการอบุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงรลาตามรายได้เฉลี่ย/เดือน โดยวิธี LSD

| ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติ | รายได้เฉลี่ยต่อเดือน |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\leq 2,000$ 1. | 2,001-3,000 บ. | 3,001-4,000 צ. | 4,001-5,000 บ. | $\geq 5,001$ บ. |
| $\leq 2,000$ บ. = 121.2 | - | 11.3 * | 15.7 * | 5.1 | 18.4* |
| 2,001-3,000 บ. = 109.9 | - | - | 4.4 | 6.1 | 7.1 |
| 3,001-4,000 บ. = 105.5 | - | - | - | 10.6 * | 2.6 |
| 4,001-5,000 บ. = 116.1 | - | - | - | - | 13.3* |
| $\geq 5,001$ บ. $=102.8$ | - | - | - | - | - |

*มีนยสำคัถูางสลิติ่ที่ระตับ .05
8.3 เปวียบเทีศษแนวมฏินิติาองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมงในกะเลสาบ สงชลา

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนแนวการปฏับิิบองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรับยากร ประมงใในทะเลส่าบสงชลา โดยศึกษาตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ระยะเวลาที่ประกอบอาชืพประมง พบว่า เนศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเพศศาย กลุ่ม อายุ 51 ปิ และมากกว่า 51 ปิ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ กลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ป. 7 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่ม กลุ่มที่มีรายไต้เฉลี่ยต่ดเดือน $4,001-5,000$ บาท มีคะแนน เฉลี่ยสูงที่สุด และกลุ่มที่มัระยะเวลาประกอบอาชีพประมง 21-30 ปี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มคื่น ดังตาราง 43 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบิตตตามความแตกต่างชองตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศิกษา สายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง โดยใใช t,-t.est. ในภารเปรียบบเทียบตามตัวแปรเพศ และใชิการวิเคราะห์ความแรปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในภารเปรียบเทียบตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะ $\leqslant$ วลาประกอบอาชีพประมง ผลการศิกษาพบว่า มีความแตกต่างกันตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอย่างมีนัยสำคัณแางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสรำคัญางสสิิิิ ดังตาราง 44 และ 45 ตามลำดับ

ตาราง 43 ค่าเฉลี่ร ( $\overline{\mathrm{X}}$ ) และค่าเบี่ยงเงนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนแนวฏิบ้ติต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงฯลาจำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับ การศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบดาชี้บประมง

| ตัวแงรรท่่ต้คงการศึกษา |  | คะแนมนนวปฏิ์ต |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. |
| เพศ | ชาย | 19.5 | 4.6 |
|  | หญิง | 19.9 | 6.1 |
| อายุ | $\leq 30$ ปี | 17.7 | 3.6 |
|  | $31-40$ ปี | 20.2 | 4.8 |
|  | 41-50 ปี | 1.9 .2 | 5.0 |
|  | $\geq 51$ ปู | 20.9 | 5.0 |
| ระดับการศึกษา | ไม่ได้รับการศกกษา | 14.0 | 1.4 |
|  | ข. 1-4. 4 | 20.1 | 4.9 |
|  | ฯ. $5-1.7$ | 18.5 | 4.9 |
|  | สูงกว่า 4.7 | 20.4 | 3.2 |

ตาราง 43 (ต่ค)
$\qquad$
คะแนมแนวปฏิบิิ
ตัวแปรที่ต้องการศิกษา
$\overrightarrow{\mathrm{x}}$
S.D.

รายได้เฉลี่ย/เดือน
$\leq 2,000$ บาท
21.7
5.5
$2,001-3,000$ บาท
18.3
4.4
$3,001-4,000$ บาท
1.9 .7
5.0
$4,001-5,000$ ทาท 22.2
4.6
$\geq 5,001$ บาท
17.1.
3.3

ระยะเวลลาตี่มระกคบ
อากันปไระมง

| $\leq 10$ ปี | 17.8 | 3.7 |
| :--- | :--- | :--- |
| $11-20$ ปี | 20.2 | 5.4 |
| $21-30$ ปี | 21.1 | 4.7 |
| $\geq 31$ ปี | 19.8 | 4.7 |

ตาราง 44 การเปรี่ยบเทียบบนวปฏิบตต่ต่อการอนุรักห์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ ส่งชเาาโดยเปรี้ยบเทียยบตามตัวแปรเพศ ต้วย $t,-t, e s t$,

| ถพศ | N | $\overline{\mathrm{X}}$ | S.D. | t |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ชาย | 72 | 19.5 | 4.6 | 0.25 |
| หญิง | 1.2 | 19.9 | 6.1 | - |

ตาราง 45 การเปรียบเทียบแนวปฏิบิต่ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา โดยเปรี่ยบเทียบตามตัวแปร อายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เต้อน และ ระยะเว วลาที่ประกอบอาชีนประมง โดยใส้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

| ตัวแูร | แหง่งความแปรปรวน | SS | df | MS | F |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| อายุ | ระหว่างกลุ่ม | 85.3 | 3 | 28.4 | 1.22 |
|  | ภายในกลุ่ม | 1,860.8 | 80 | 23.2 |  |
|  | รวม | 1,946.2 | 83 |  |  |
| ระดับการศึกษา | ระหว่างกลุ่ม | 107.1 | 3 | 35.7 | 1.60 |
|  | ภายในกลุ่ม | 1,781.2 | 80 | 22.2 |  |
|  | รวม | 1,888.3 | 83 |  |  |

ตาราง 45 (ต่อ)

| ตัวแปร | แหล่งความแปรปรวน | SS | df | MS | $F$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

รายได้

| ระหว่างกลุ่ม | 264.8 | 4 | 66.2 |
| ---: | ---: | ---: | ---: |
| ภายในกลุ่ม | $1,681.3$ | 79 | 21.2 |
| ราม | $1,946.2$ | 83 |  |

3.11*

1,918.2

| ระหว่างกลุ่ม | 109.2 | 3 | 36.1 | 1.57 |
| ---: | ---: | ---: | ---: | :--- |
| ภายในกลุ่ม | $1,837.9$ | 80 | 22.9 | .. |
| รวม | $1,946.2$ | 83 |  |  |

*มีนัยสำคัญฺางสถิติกี่ระดับ .05
8.3.1 ทดสคบความแตกต่างแนวปฏิบัติฮองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลส่าบสงซลา ตามความแตกต่างชองรายได้ โดยทดสอบเท็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการศิกษาพบว่า กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 . ยาทซั้นไป มี แนวปไฏิบิติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลาแตกต่างจากกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือนไม่เกิน 2,000 บาท และกลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาท อย่างมีนัยสำคัณบางสถิติที่ ระดับ .05 โดยกลุ่มรายได้ 5,001 บาทช้นไป มีคะแนนเฉลี่ยพองแนวปฏิบิตต่ำกว่า 2 กลุ่ม ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังนษว่ากลุ่มตี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน $2,001-3,000$ บาท มีแนว ปฏิบตแตกต่างฉากกลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาท อย่างมีนัยสำดัถูทางสถิติที่ระดับ . 05 โดยกลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาท มีคะแนนเฉลี่ยตองแนวยฏิทิติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบส่งชลาสู่งกว่าคะแนนเฉลี่ยแนวปฏิบิตองกลุ่มรายได้ $2,001-3,000$ บาท ส่วนแนวยฏิติติองกลุ่มรายได้คู้อ่น ๆ พทว่า ไม่มีความแตกต่างกันดังตาราง 46


| ค่าเฉลี่ยคะแนนแนวไฐิบิต | รายได้เฉลี่ยต่อเดือน |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | $\leq 2,000$ บ. | 2,001-3,000 ข. | 3,001-4,000 บ. | 4,001-5,000 บ. | $\geq 5,001$ บ. |
| $\leq 2,000$ บ. $=21.7$ | - | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 4.5* |
| 2,001-3,000 ل. $=18.3$ | - | - | 1.4 | $3.9 *$ | 1.2 |
| $3,001-4,000$ บ. $=19.7$ | - | - | - | 2.6 | 2.5 |
| 4,001-5,000 ע. $=22.3$ | - | - | - | - | $5.1{ }^{*}$ |
| $\geq 5,001$ บ. $=17.2$ | - | - | - | - | - |

*มีนัยสำดัญตางสถิติที่ระดับ . 05
9. เปรียบเทียบความรู้ ทีศนคติ และแนวปฏิบิติระหว่างกลุ่มที่เ ช้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ไม่ เพ้าร่วมกิจกรรมการปล่อะนันธุ์สุตว์น้ำลงในเะตอนุรักษ์พันธุ์ส์ตว์น้ำบ้านคูบุด เมื่อพิจารณาถึงการเช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สตตว้ํำลงในเ ๆตอนุรักษ์พันธุ์สุตร์น้ำ บ้านคูชุด ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ และทัศนคติบองกลุ่มที่เ ช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ไม่ได้แตกต่างจากความรู้ และทัศนคติตองกลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่แนวปฏิบิติชอง ทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสามสงชลา พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญกางสถิติที่ระดับ. 05 (ตาราง 47 )

ตาราง 47 การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมง ในทะเลสาบสงมลาระหว่างกลุ่มที่เ ช้าร่วมกิจกรรม กับกลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรม การปล่อยนันธุ์สุตตว์น้ำลงในเ ษตอนุรักษ์นันธุ์สัตว์น้ำบ้านคูชุด
ตัวแปร
N $\overline{\mathrm{X}}$
S.D. $\quad t$
$\begin{array}{ll}\text { ความรู้ } & \begin{array}{l}\text { กลุ่มที่เร้าร่วมกิจกรรม } \\ \\ \end{array} \\ & \text { กลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรม }\end{array}$
$42 \quad 12.7$
2.7
0.0

42
12.7
2.6

ทัศนคติ กลุ่มที่เช้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรม
$42 \quad 111.3$
$13.3 \quad 0.7$
$\begin{array}{lll}42 & 109.0 & 15.3\end{array}$

| แนวปฏิบิติ | กลุ่มที่เช้าร่วมกิจกรรม <br> กลุ่มที่ไม่เง้าร่วมกิจกรรม | 42 | 21.6 | 4.8 | $4.03^{*}$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  | 17.6 | 4.0 |  |

[^1]สรุปผลการวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติฐองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสามสงชลา

1. กลุ่มตัวอย่างชึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะ เลสาบ สงษลาอยู่ในระดับดีและระดับตใใช้มีจำนวนเท่ากัน
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเฉสาบสงมลา อยู่ในระดับดี
3. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีแนวปฏิบัติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงฯลาอยู่ในระดับที่ดี
4. ความรู้กับทัศนคติฐองกลุ่มตัวอย่างมีความสีมนันธ์กันในระดับป่านกลาง ( $r=0.44$ )
5. ทัศนคติกันแนวปฏิญิิิองกลุ่มต้วอย่างมีความสีมนันธ์กันในระดับปานกลาง $(r=0.42)$
6. ความรู้กับแนวปฏิบิติกองกลุ่มตัวอย่างมีความสัมนันธ์กันในระดับต่ำ $(\mathrm{r}=0.29)$
7. ความรู้และทัศนคติสามารถทำนายแนวปฏิบิิของกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าสัมประสิกธิ์สหสัมนันธ์นหุคูณ $(\mathrm{R})=0.44$
8. ความรู้ยองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงศลาไม่มีความแตกต่างกันตามเนศ อายุ ระดับการศิกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะ เวลาที่ประกอบอาชีนประมง
9. ทัศนคติธองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลส่าบสงฯลามี ความแตกต่างกันตามระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย/เดือน แต่ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง
10. แนวปฏิบิติฯองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงฯลา มีความแตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ย/เดือน แต่ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศิกษา และระยะเ วลาที่ประกอบอาชีพประมง
 อนุักก์์ทนเธุ์สุตว้ำบ้านดูรุด ไม่แตกต่างจากความรู้และทัศนคติชองกลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว
 สัตว์ว้ำบ้านคูทุด มีความแตกต่างจากแนวบฏิเทิชองกลุ่มที่ไม่เษ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

## สรุบผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติของชาวประมงต่อการอนรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงชลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติษองกลุ่ม ตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในฑะเลสาบสงฯลา และศิกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติชองกลุ่มตัวอย่างในเ รื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติตองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา โดย เปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ ประกอบอาชีพประมง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

## 1. ลักษณะทั่วไปทองกลุ่มตัวอย่าง

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง $41-50$ ปี และนับถือศาสนาพุทธ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.5 มีการศึกษาในระดับ ป.1-ป.4 ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ย/เดือนประมาณ $2,001-3,000$ บาท และมีระยะเวลาในการประกอบอาชีฬ ประมงอยู่ในช่วง 11-20 ปัมากที่สุต ลักษณยครอบครัวฯองกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครอบครัว เดี่ยว แต่ร้อยละ 58.3 ชองครัวเ รือนที่ศึกษามีจำนวนสมาธิกในครัวเรือน $4-6$ คน กลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 86.9 ประกอบอาชีนอื่นควบคู่ไปกับการทำประมง ในการออกทำประมงกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหม่จะใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะ และใช้เครื่องมือประมงมากกว่า 1 ชนิด เครื่องมือประมงที่ใช้มากที่สุด คือ อวนที่มีธนาดตา $5-6.5$ เซนติเมตร
2. ความคิดเห็นบองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุที่กำให้ทรัพษากรประมงในทะเลสาบสงษลา มีจำนวนลคลง และแนวความคิดที่จะเลิกทำประมง

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า สาเหตุสำคัญีี่สุดที่ทำให้ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงธลาเสื่อมลงคือ การใช้เครื่องมือป่ระมงที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงธลาจะเสื่อมโทรมลงมากแล้ว แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.6 ตอบว่าไม่เคยคิด ที่จะเลิกประกอบอาชีพประมง โดยสื่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ายังพอมีสีตว์น้ำให้ำปรระมงได้อยู่ ใน ชณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือสั่งตอบว่าศิดจะเลิกทำประมงส่วนใหญ่ก็ให้เหตุผลว่า สัตว์น้ำหายาก ไม่ คุ้มตุน

## 3. การได้รับม่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในรอบปีกี่ผ่านมา

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับทราบช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมง โดยทุกรายที่เคยได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ เคยได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องผลฯอง การใชัสารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ รองลงมาคืออ ช่าวสารเกี่ยวกับผลชองการ ใช้ยาเบื่อเมาจับสัตว์น้ำ แหล่งเผยแพร่ช่าวสารที่สำคัญกี่สุด คือ โทรทัศน์ ส่วนเรื่องการรับทราบ เกี่ยวกับกิจกรรมการปล่อยพัルธุ์สุตว์น้ำลงในเ ศตอนุรักษ์พันธุ์สีตว์น้ำบ้านคูษุดนั้น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศสายได้รับช่าวสำรเกี่ยวกับเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมากกว่าเพศหญิง กลุ่มอายุ 41-50 ปี และกลุ่มที่ได้รับการศึกษาสูงกว่า ป. 7 ได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ กลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 4,001-5,000 บาท และกลุ่ม ที่มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง $21-30$ ปี เป็นกลุ่มที่ได้รับช่าวสารเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงมากกว่ากลุ่งอื่น ๆ4. ความรู้พองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพมากรประมงในกะเลสาบสงญลา 4.1 ความรู้บองกลุ่มตัวอย่างจำแนกเป็นรายข้อ

ความรู้ซองกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับความหมายตองทรัพยากร ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงษลา ความ รู้เกี่ยวกับผลกระทบชองการใใชเครื่องมือประมงมางชนิดที่มีต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลา และ ความรู้เกี่ยวกับประกาศชองทางราชการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำประมงในทะเลสาบสงะลา ผล การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับความหมายบองทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีความรู้ความเช้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความหมายฯองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจาก นี้ยังบบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ ความเช้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ของทะเลสามสงงลา อันเ ป็นเหล่งที่อยู่อาศียธองสัตว์น้ำ และส่วนมากยังทราบว่าการใช้ เครื่องมือประมงบางธนิด เช่น การใช้อวนตาถี่ การใช้ยาเบื่อเมาในการจับสัตว์น้ำ ตลอดจน การจับสีตว์น้ำในถดูวางไู่ ล้วนแต่มีผลเสียต่อทรัพยากรสัตว์ํำในทะเลสาบสาบสงษลา ส่วน ความรู้เกี่ยวกับประกาศฯองทางราชการสึ่งเกี่ยวบ้องกับการทำประมงในทะเลสาบสงชลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับเ รื่องดังกล่าว
4.2 ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามดะแนนรวมทองกลุ่มตัวอม่าง เมื่อพิจารณาคะแนนรวมชองความรู้บองกลุ่มตัวอย่าง พบว่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลามีค่าเฉลี่ย 12.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าเบี่ยงเมนมาตรฐาน 2.6 คะแนน และเมื่อแบ่งระดับคะแนนความรู้ออกเป็น 4 ระดับ โดยใใ้ t -score เป็นหลักในการแบ่งคือ ระดับดีมาก ดี พอใช้ และไม่ดี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงงลาอยู่ใน ระดับดี และระดับพอใช้ เป็นจำนวนร้อยละ 41.7 เท่ากัน
5. ทัศนดติชองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา

## 5.1 ทัศนคติพองกลุ่นตัวอย่างจำแนกเป็นรายข้อ

ทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา
อันได้แก่ ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมตองทะเลสาบสงชลา ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือประมงบางชนิด ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในกะเลสามสงษลา ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ตัตว์น้ำโดยวิธีการ กำหนดเบตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทชองชาวประมงต่อการอนุรักษ์สัตว์ํำใน ทะเลสาบสงษลา และทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทษองสถานศึกษาและสื่อมวลชนในภารอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดีใน ทุกหัวพ้อที่กล่าวมา ยกเว้นทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดจับสัตว์น้ำในทะเลสาบ สงชลา เช่น การใช้ยาเบื่อเมา การใช้ไฟฟ้าชือต การใช้อวนตาถี่ การใช้ไมีะระ และการใช้ ไชนั่ง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับมานกลาง

## 5.2 ทัศนคติซองกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามคะแนนรวมธองกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อพิฉารณาคะแนนรวมทัศนคติฐองกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึษาพบว่า คะแนนทัศนคติ ธองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา มีค่าเฉลี่ย 110.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 135 คะแนน ค่าเบี่ยงเงนมาตรฐาน 14.3 คะแนน

เมื่อแบ่งช่วงคะแนนทัศนคติออกเป็น 3 ระดับ คือ ดี ป่านกลาง และไม่ดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญี่มีทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงอยู่ในระดันดี
6. แนวนฏิทิิษองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในฑะเลสาบสงษลา
6.1 แนวนฏิบ์ติธองกลุ่มตัวอย่างจำแนกเจ็นรายท้อ แนวปฏิญิติบองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา ได้ แก่ แนวปฏิับติในการใช้เครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำในทะเลสาบสงมลา แนวปฏิบิติ ในการรักษาสภาพเวดล้อมซองทะเลสาบสงทลุา อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยฯองสีตว์น้ำ และแนว บฐิบิติในการสนับสนุนเละให้ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงงลา สำหรับแนวบฏิบิตใในารใช้เควื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำนั้น ผลการวิจัยพบว่า
 ใช้ยาเบื่อเมาจับสัตว์ำในกะเลสาบสงษลา อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังคงงใช้วนนที่ มีษนาดตาเล็กกว่า 5 เซนติเมตร จับสีตว์ํำในกะเลสาบสงงลา ส่วนเนวปฏิบิติเกี่ยวกับการรัก ษาสภาพแวดล้อมธองทะเลสาบสงงธลาน้้น ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วหมากยังมีบกบาทค่อน ษ้างน้อยในภารแก้หูดาความตื้นเ ชินปองกะเลสาบ และการปลูก ตันไม้ในบริเวณม่าชายเลนริม ทะเลสาบ นอกจากนี้มลการวิจัยเกี่ยวกันแนวบฏิบิิตองกลุ่มตัวอย่างในการมีบทบากสนันสนุนและ ให้ความร่วมมือกับชุมุนในการอนุรักษ์ทรับยากรประมงในกะเลสาบสงงลา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีบตบาทในเ รื่องดังกล่าวค่อนม้างน้อย
6.2 แนวแมิ่พิพองกลุ่มตัวอม่างจำแนกตามคะแนนรวมตองกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณาคะแหนรวมแนวบฏิบบิบองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คะแน่เฉลี่ยแนวบิิบับิ บองกลุ่มตัววย่างมีค่า 19.6 คะแนน จากคะแหนเต็ม 32 คะแนน ค่าเบี่ยงเมมมาตรฐาน 4.8 คะแนฉ

เมื่อแบ่งป่วงคะแนนแนวบฏิบิิออกเบ็น. 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และไม่ดี โดยใใช t -score นบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีแนวบฏิบตตต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมงอยู่ ในระดับดี
7. ความสีมนันส์์ระหว่างความรู้วั้ัศนคติ และแนวเดิมิิิบองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา

เมื่อหาความสีมนันธ์ระหว่างความรู้ กัศนคติ นละแนวปฏิنิิตองกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ วิธิวิเคราะห์ความสัมนันธ์แบบเทียร์สัณ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้กับตัคนคติ ความรู้กับแนว
 ไว้ โดยความรู้กับทัศนคติ และทัศนคติกับแนวบฏิบิิ มีความสัมนันธ์กันในระดับปานกลาง โดยมี ค่าสัมประสิซึิ์สหสัมนันธ์ $(\mathrm{r})=0.44$ และ 0.42 ตามลำดับ ส่วนความรู้กับแนวบฏิบิติมีความ




แนวปฏิบติมีความสัมนันธ์กันอย่างมีนยสำคัญกางสถิติที่ระดับ . 05 โดยความรู้กับทัศนคติสามารถ ทำนายแนวบฏิบิติษองกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณ 19 เปอร์เซ็นต์
8. เปรียบเทียบความรู้ ทีศนคติ และแนวปฏิบิติตองธาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในกะเลสาบสงชลา
8.1 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสามสงธลา ผล การศึกษานบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในกะเลสาบสงธลาไม่แตกต่างกัน ชั่งปฏิเสธสหมติฐานที่ตังไว้
8.2 เปรียบเทียบทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบรงงชลา ผลการ ศึกษาพบว่าทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันตามระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย/เดือน อย่างมีนัยสำคัญฑางสถิตีที่ระดับ . 05 ชึ่งยอมรับสมมติฐานที้ตั้งไว้ ส่วนตัวแปรเพศ อายุ และ ระยะ 1 วลาที่ประกอบอาชีพประมงไม่มีผลทำ ให้ทัศนคติชองกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน ซั่งบฏิเสธ สมมติฐานีี๋ั้ตไว้
8.3 เปรียบเทียนแนวปฏิบัติฯองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงษลา พบว่า มีความแตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ย/เดือนอย่างมีนียสำคัญทางสิิติที่ระดับ . 05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่แนวปฏิบิิบองกลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง ชึ่งปฏิเสธธสมมติฐานที่ต้้งไว้
9. เปรีษบเทีษบความรู้ ทีศนคติ และแนวบฏิบติ ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่
 ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ และทัศนคติษองทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนว ปฏิบิติในการอนรุรษ์ทรัพยากรประมงแตกต่างกัน

๕กิปราะพลการวิจัย

## 1. ความรู้มลงกลุ่มตัวอม่างต่อการถนุวักม์ทวัพะากรประมงในกะเลสาเตงษลา

1.1 ความรู้เกี่ยวกับความหมายบองทวัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากะังไม่มีความรู้เกี่ยวกับความหมายบอง ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคำว่า "ทรัพยากรธรรมชาติ" เน็นคำศัพพ์ทางวิชาการ แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก มีการศึกษาต่ำจึงไม่สามารถบอกความหมาฮบอง "ทวัพยากรธรรมชาติ" ได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างส่วนมากก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมาย ของการอนุรักษ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุนันนี้ โัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นรัไมาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมอย่างมากจนทำให้ส้งคมมีการตื่นตัวใน เวื่องนี้มากกว่าในอดีต ตลอดจนมีการเผยแพร่แนวความคิดในการแก้นัญหาความเสื่อมโทรมฆอง ทรันยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่าง ๆ จิงทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีดวามรู้ ความเข้าใจดวามหมายบองการอนุรักษ์ได้ถูกต้อง
1.2 ความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรักษาสภานแวดล้อมพอง円ะเลสาบสงษลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ และเช้าใจเกี่ยวกับการรักษา สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงษลา เพราะปัจจุันนนี้ทะเลสาบสงบลาเสื่อมโทรมลงมาก จนเกิด ผลกระทบต่อสภาวะทางเศวษฐกิจและสังคมตองครัวเ วือนประมงที่อาศัยกะเลสาบสงขลาเ ป็น แหล่งประกอบอาษีพ โัดหาความเสื่อมโทรมฐองทะเลสาบสงบลา จังเเ็นที่สนใจขององค์กร ต่าง ๆ เช่น องค์กรพัตนาเอกชน องค์กรราชการ และองด์กรชาวบ้าน จิงมีการเผยแพร่ แนวความคิดในการฉนุรักษ์สภาพแวดล้อมของทะเลสาบสงยลา โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อบุคคล และสื่อมวลษน ด้วยเหตุนิ้จงงอาจทำใน้กลุ่มตัวอย่างส่วขมากมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การรักษาสภานแวดล้อมของทะเลสาบสงษลาดังกล่าว
1.3 ความรู้บองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับผลกระพบของการใช้เครื่องมือประมงบางปนิด ที่มีต่อสัตว์น้ำในกะเลสาบสงษลา

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ความเจ้าใจเกี่ยวกับผลกระบบบองการใช้เควืองมือ ประมงบางษนิดที่มีต่อสัตว้ำในกะเลสาบสงษลา ทั้งนื้อาจเน็นเพราะบัญหาความเสื่อมโทรมบอง
 องค์กรราษการ และองค์กรชาวบ้าน จึงได้มีการเผยแพร่ให้ชาวประมงได้กราบถึงผลเสียยอง การใชชเครื่องมือประมงบางงนิดที่มีต่อสัตว์น้ำ (ตาราง 5) โดยผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อ
 เฉ็นต้น (ตาราง 6) ทำให้กลุ่งตัวอย่างส่วนมากทราบถึงผลเสียชองการใใัเครื่องมือประมง บางษนิดกี่มีต่อสัตว์ํำ อย่างไรก็ตาม ผลการวัจั่ยคร้งที้ก็พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่มีความรู้ำ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ไชช่งง โม๊ะระ ที่มีต่อสัตวว้ำในกะเลสาบสงมลา ทั้งๆ ที่เครื่องมือ ดังกล่าวกีดธวางทางเดินชองสัตว์ํำ และทำให้ำไหลถ่ายเทไม่สะดวก โดยจะเห็นว่าคะแนน เฉลี่ยความรู้yองกลุ่งตัวอย่างในเรื่องผลเสียจากการใช้ไชนั่ง และโมะรระ มีค่าต่ำมาก (ตาราง 14) ทั้งนี้อาจเน็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างเคยได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผลเสียยบอง การ์ใช้ไชนึ่งและโมูะระน้อยเกินไม (ตาราง 5) ประกอบกับัชจจุนันนี้เครื่องมือบระเภทไซนั่ง โม๊ะระ มีการใช้เฉพาะในบางนี้นที่เท่าน้น ฉะะนั้แอาจเป็นไปได้ว่าการไม่ใชือุปกรณ์เหล่านี้ หรือมีใชีแต่จำนวนไ้อย ทำให้ม่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบษองเครื่องมือบระเภต้มีีการกล่าวถึง น้อยมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ํจงไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว
1.4 ความรู้ของเลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประกาศของทางราชการงึ่งเกี่ยวช้องกับถารทำ ประมงในทะเลสาบสงษลา

ประกาศบองทางราชการสึ่งเถี่ยวม้องโดยตรงกับมื้หี่ที่ทำการศึกษา ได้แก่ ประกาศ เกี่ยวกับการใช้อวนล้อมจับบนาดเล็ก เพื่อกำการประมงในกะเลสาบสงษลา โดยยี่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีประกาศอนญาตให้ชาวประมงใช้อวนล้อมจับมนากเล็กสึ่งมีชนาตตาไม่ เล็กกว่า 0.5 เชนติเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร ทำการประมงในทะเลสาบ สงงลาได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน บองทุกปี แต่ผลการวิจัยพะว่ากลุ่มตัวอย่าง เกือบทั้งหมดไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ แสดงว่าทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชา สัมนัเธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวน้อยเกิหไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวทำลาย นัมธุ์ัตร์น้ำเน็นอันมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีประกาศยกเลิกการใช้อวนล้อมจับ เพื่อจับสัตว์ํำในทะเลสาบ สงงสาตั้งแต่ววนที่ 15 กุมถาพันธ์ 2537 เป็นต้นมา

เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระษองช่าวสาร พบว่า ช่าวสารที่กลุ่มตัวอย่าง ได้รับกราบ มากกี่สุต คือ ช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบยองการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อมนุษย์ และสัตว์ (ตาราง 5) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพทำนาควบคู่ไปกับการ ทำประมง (ตาราง 2) และมีโอกาสได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้จากสื่อต่าง ๆ เช่น โทรกัศน์ ชั่งมักเผยแหร่ป่าวสารประเภณนี้อยู่บ่อย ๆ รวมทั้งม่าวสารจากเจ้าห้นาที่เกษตร (ตาราง 6) นอกจากบ่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบบองส่ารเคมีทางการเกษตรที่มีต่อมนุมย์และสีตว์แล้ว ช่าวสารกี่กลุ่มตัวอย่างได้รับกราบรองลงมาได้แก่ เ่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบษองการจับสัตว์ำ โดยใใชษยาเบื่อเมา ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าในเงตตำบลดูทุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงงลา ยังมี การลักลอบใช้ยาเบื่อเมาในการจับสัตว้ำไึ่งกระทำโดยชาวประมงบางรายใในำบลคููุด และ ชาวประมงจากตำมลอื่น ๆ โดยมีวิธีการใช้ต่าง ๆ กัน ชั่งจากการสัมภาษล์กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการสัมภาษณ์ชาวประมงทั่ว ๆ ไป หลายรายบอกว่า ธาวประมงที่ลักลอบใชียาเบื่อเมา ในการทำประมงมีกฉะใช้วีธีต่าง ๆ ดังนี้ เช่น การใช้ยาเบื่อเมาใส้ไว้ในไม้กระทุ้งน้ำสำหรับ ผู้กำำประมงโดยใใช้วนล้อมกระทุ้งน้ำ หรือใช้วิธีการละลายยาเมื่อเมาลงในน้ำที่กังอยู่ที่ทีองเรือ เมื่อไปถึงเหล่งประมงก็จะตักน้ำจากท้องเรือเทลงในบริเ วณแหล่งน้ำที่จะทำประมง แล้วคอย ตักจับสัทว์น้ำในบริเวณดังกล่าว นอกจากช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องผลของการใช้สารเคมีทางการ เกษตร และการาใช้ยาเบื่อเมาจับสัตว์น้ำแล้ว ท่าวสารที่ลุุ่มตัวอย่างได้รับทรามเป็นอันดับ รองลงมาได้แก่ ม่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการใใ้อวนตาถี่ การใช้กระแสไมฟ้าจับสัตว์น้ำ ทั้งนี้ เพราะเป็นสิ่งที่ยังคงมีการกระทำอยู่ในเ ชตทะเลสาบสงงลาตอนกลาง ส่วนเรื่องผลกระทบรอง การจับสัฯว้ํำโดยวิธีใช้โพงพาง ใช้อวนรุนนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยรับกราบเกี่ยวกัมเรื่องนี้ มีอยู้นอยไม่เกินร้อยละ 50.0 (ตาราง 5) ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องมือประเภกอวนรุน และ โพงพางนี้แเท็นเครื่องมือถี่มีมี้เฉหาะในเงตกะเลสาบสงมลาตอนล่าง นอกจากเนื้อหาสาระบองช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ดังที่ กล่าวมาแล้ว เมื่อมิจารณาถึงแหล่งม่าวสารก็พบว่า แหล่งง่าวสารที่มีมกบาทมากที่สุดคือ โทร ทัศน์ อย่างไรกีดีผลการศึกษาในคร้้งมี้แมว่า เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าสึ่อบุคคล เป่น เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ประมง จะมีบทบากสำณัญโในการเผยแเร่ร่าวสารเรื่องการอนุรักษ์

ทวัพยการประมงมากกว่าสื่อมวลชนบางประเภท เฉ่น วิทยุ หนังสือิิมม์ (ตาราง 6) โดย เฉนาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพราะสภาพลังคมชชนบพชึ่งบุคคลในชุมมนนั้น ๆ มักฉะมีความ
 เพื่อแบ้านกลายเน็นแหล่งง่าวที่สำกัดูมากแหล่งหนึ่ง และจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้วับช่าวสาร ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรับยากรประมงจากหลาแแหล่งต้วยกัน จึงกำให้กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหหู่มีความรู้ความเร้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรันยากรประมงถังกล่าว
2. ทัศนคติมลงกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์กวัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลา
2.1 ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาพเวดล้อมมองทะเลสาบสงมลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่หตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภานแวดล้อมมอง ทะเลสาบสงหลาอยู่ในระดับกี่ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มตัวอย่างส่วเมากมีความรู้ความเ เ้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการร़ักษาสภาพเวดล้อมุองทะเลสาบสงชลา (ตาราง 13) จึงทำให้มีตัศนคติ ที่ที่ต่อเรื่องดังกล่าว
2.2 ทัศนคติเกี่ยวกับการใชชเครื่องมือประมงบางงนิคสึ่งมีผลกระกบต่อสัตว์ำาใน ทะเลสาบสงมลา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทีศนคติอยู่ในรรดับปานกลางเกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือประมงบางชนิดที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงมลา โดยส่วนมากเห็นต้วยว่า การใชชเครื่องมือปรรมงบางงนิด เช่น อวนตาถี่ ยาเบื่อเมา และการจับสัตว์น้ำด้วยวิธีใช้ ไฟฟ้าชัอตมีผลกระกบต่อสีตว์ํำในทะเลสาบสงงลา ทั้งนี้อาจเท็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ ความเช้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวนี้ (ตาราง 14) มณะเดียวกัแ กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก กลับมีทีศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการใช้เครื่องมือประเภกโปปะน้ำตี้มจับสัสว่น้ำในกะเลสาบสงษลา เช่น โม๊ะระ ไชั่น่งโดยกลุ่มตัวอย่างเช้าใจว่าการใช้เครื่องมือประมงประเภกดังกล่าวจะไม่มี ผลกระทบใด ๆ ต่อสัตว์น้ำ ด้วยเหตุนึ้จึงทำให้ภานรวมมองทีศนคติเกี่ยวกับ การใชืเครื่องมือ ประมงจับสัตว์ํำในทะเลสาบ สงษลาอยู่ในระดับบานกลางดังกล่าว
2.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตววน้ำ โดยวิธีกำหนดเชตอนุรักษ์ห์สธุ์สตร์ํำ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทีศนคติอยู่ในระดับดีเกี่ยวกับเรื่งงนี้อาจเป็็เพราะ กลุ่มตัวอย่างได้พเว่า หลังจากมีการปล่อยนันธุ์สุตวว้ำลงงในกะเลสาบ และมีการกำหนดเบต


2.4 ทัศนคติเกี่ยวกับบพบาทบองฐาวประมงต่อการอมุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบ สงงมา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติอยู่ในระดับดีเกี่ยวกับบกบากชองชาวประมง ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงมลา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเสื่อมโทรมษอง ทรัพยากรประมงมียลกระทบต่อชาวประมงโดยตรง จึงอาจมีส่วนกระตุ้นจิตสำนึกบองกกุ่ม ตัวอย่างในการเช้ามามีบทบาทอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ประกอบกับการกระตุ้นจากภายนอก เช่น เจ้าห้นาาที่องค์กรพหมดนาเอกชน หวือเจ้าห้าที่จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำ ทางความคิดใหหมู่บ้าน จึงทำให้กล่่มตัวอย่างตระหนักถึงบแบากธองตนเองและธุมชนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติชองท้องถิ่น ฉะนั้นจึงงำให้กลุ่มตัวอย่างมีตีคนคติอยู่ในระดับดีเกี่ยวกับ บทบาทของช่วประมงต่อการอนุวักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสาบสงษลาดังกล่าว
2.5 ทัศนคติเกี่ยวกับบทบาทฯอ่งสถานศึกษา และสื่อมวลชนใในท้องถี่นต่อการอนรุกษ์ ทวัพยากรประมงในกะเลสาบสงมลา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วมมากมีทีศนคติอยู่ในระดับดีเกีี่ยวกับบพบาทธอง สถถนศึกษา และสื่อมวลชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทวัพยากรประมงในกะเลสาบสงชลา โดย เห็นด้วยว่าโรงเรียนถึ่งตั้งอยู่ในแื้เที่บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาบ ต้องสอนให้เด็กมีความรู้เวื่อง การอนุรักษ์ัตตว้ำําด้วย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในชนมกโรงเรียนเเ็นแหล่งสัาดัญมากในการเผยแผร่ ความรู้เรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ในท้องถิ่น ได้เผยแผร่บ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ่ทรัพยากรประมงในกะเลสามสงงลาค่อนท้างน้อย (ยก เว้นช่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบบองการใช้สารเคมีทางการเกษตร) และมีกลุ่มตัวอย่างบางราย แสดงความคิดเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นมีบทบากน้อยมากในการสยท้อนเหูหาบองท้องถิ่น ที้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ยังเห็นความสิาคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นอยเเกินไป

และท่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงยลาอาจเป็แเรื่องที่ เฉมาะเจาะจงเกี่ยวป้องกับกลุ่มมุคคลเพียงบางกลุ่ม อู้ท่ไไม่ได้เกี่ยวข้องจึงอาจไม่ให้ความสนใจ ประกอบกับผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ส่วนมากมักจะผลิตรายการบันเทิง เพราะมีผลตอบแแน ทางธุรกิจเช้ามาเกี่ยวย้อง ฉะนั้นจิงทำให้รายการสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกฉะเลยไป
3. แนวนฏิติิพองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุุกัต์ทวัพยากรประมงในพะเฉสาบสงษลา
3.1 แมวบฏิบบิในการใช้เครื่องมือประมงบางชนิดที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบ สงฐลา

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎมมาย ในการจับสัดวรํำในทะเลสาบสงมลา โดยเฉพาะการใชักระแสไฟ้าช๊อต และการใช้ยาเบื่อเมา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กลุ่มตัวอย่างกราบถิงผลเสียมองการทำประมงโดยวิธีการดังกล่าวที่มีต่อ สัตว์น้ำ นอกจากนี้การใช้กระแสไมฟ้าชูอต และการใช้ยาเบื่อเมาในการจับสัตว์น้ำ ถือว่าเป็น
 แต่ก็ไม่กล้าตอบตามความเน็นจริง ชึ่งจากการสัมภาษม์ม่วประมง และชาวบ้านทั่ว ๆ ไป ใน เซตตำบลคูรุด ทราบว่ายังมีฉาวประมงงางรายลักลอบจับสตตว้นำในกะเลสาบสงษลาโดยวิธีการ ใชียาเบื่อเมา หรือการใช้กระแสไฟไ้าช๊อต นอกจากนี้ผลการศึกษาตังพบว่ากลุ่มตัวอย่างศรง่งหนึ่ง ใช้อนนี่มีมนาคตาเล็กกว่า 5 เสษติเมตร เป็นเครื่องมือทำการประมงในทะเลสาบ สงษลา (ตาราง 3) ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงอำเภอ สกิงพระ ได้ขอความร่วมมือตาม
 ชินไปจับสัตว์ํำในกะเลสาบสงธลา โครงการมัมนาประมงกะเลชาะผึ่งพื้นบ้านเป็นโครงการที่ ทางราสการได้จัดหาเครื่องมือประมงที่มีตาอวนตั้งแต่ 5 เวนติเมตรั้นไป ให้แก่ชาวประมง ในตำบลคูกุด เพื่อเน็นกุนหมุนเวียนให้ธาวประมงได้ปรับปรุงเครื่องมือประมงให้มีประสิกธิภาพ และได้ขอความร่วมมือให้ชาวประมงใช้อวนที่มีชนาตตา 5 เฉนติเมตรชั้นไปวับสัตว์ํำใน กะเลสาบสงมลา ส่วนเครื่องมือประเภทไชั่งก็มีใช้อยู่เป็นจำนวนน้อย (ตาราง 3) เพราะว่า ในเหตอำเภอลทิงพระ มีการกำหนดดี้นหี่กี่อณญาตให้ำบระมงโดยใช้ไวนั่ง จึงทำให้กลุ่มตัวอย่าง


นอกจากนี้ผลการวิจัยผบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเคยใใช้ามียระ จับเสีตว้ำใน
 ประมงชึ่งทำด้วยไม้ไผ่อ่าชีกเน็นธี่เล็ก ๆ แล้วนำมายึตติดกันเน็นมผ่น ๆ โดยใใช้หวาย ษาว ประมงฉะนำโมฐะระไป่วางในทะเลสาบเหื่อักจับสัตว์ํำ ต่อมาไม้ไผ่เละหวายหายากพั้น

 หรือมีงในลักษษะดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นการกีดบวางทางเดินของสัยว์ำ และทำให้้ำใน ทะเลสาบไหลถ่ายเทไม่สะดวกเกิดการตกตะกอนยองดินที่ลอยมากับน้ำชิ่งเป็นส่วนหหึ่งที่าำให้

 หรือถั้งที่ทำด้วยอวนแแน บางรายด์ใช้อวนตาถี่กางกั้นทางเดินธองสัตว์ํำ ฉะนั้เจึงกล่าวได้ว่า เครื่องมือโมีะระ หรือั้้ง นอกจากจะทำให้กะเลสาบตื้นเชินเล้วยังมียลกระกบต่อกรัพยากร สัตว์ํำโดยตรงอีกด้วย อย่างไรก็ตามเม้การวิจัยครั้งนี้จะพบว่ามีกลุ่มตววอย่างเพียงสสวนน้อย ที่สีงงคงใช้เครื่องมือประมงประเภกโมมะระ ซั้ง และไชไน่ง (ตาราง 26) แต่ห่วยงานที่ เกี่ยวช้องท็ควรจะประชาสัมนเธ์ให้หาวประมงได้ทราบถึงผลกระทบรองการใช่ามีะระ ซั้ง และ ไชช่ง่ง เพราะกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวน้อยมาก (ตาราง 14)
3.2 แนวปฏิญิต ในการรักษาสภานแวดล้อมของกะเลสาบสงธลา

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคยแนแแนวปฏิเติของกลุ่มตัวอย่างในการรักษาสภาพ แวดล้อมบองกะเลสาบสงธลามีค่าค่อนช้างต่ำ (ตาราง 27 ) ทั้ง ๆ ที่กลุ่มตัววย่างมีความรู้ ความเช้าใจที่ถูกต้อง และมีทีศนดติกีีดีต่อการอนุรักษ์ส่าพแวดล้อมตองกะเลสาบสงงลา (ตาราง 13 , ตาราง 18 ) ทั้งนื้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างไม่เห็เความสำคัมูองการปฏิบิิ จริงในเรื่องดังกล่าว
3.3 แนวปฏิญิติในการสนับสนุนเละให้ความร่วมมือกับมุมชนในการอนุวักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงชลา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่งตัวอย่างส่วนใหห่มี่บทบากค่อนษ้างน้อยในการสนัแสนุน และ ให้ความร่วมมือกับชุมฉนในเรื่องดังงล่าว ทั้งนี้อาจเท็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบ

อาธีพอื่นน้วย ไม่ได้ทำประมงเพียงอย่างเดียว จึงอาจจะไม่เน็นความสำคัญูองการเฏิบิติริง ในเรื่องนี้ ประกอบกัมมลักเกณพ์นางอย่างอาจจะกัดแแ้ง กับการประกอบอาชีพธองกลุ่มตัวอย่าง
 จับสัตว์น้ำในกะเลสาบสงงลา ได้ให้เหตุผลว่าจำเม็นต้องใช้อวนชนิกนี้เพราะต้องการจับลูกกุ้ง ลูกบลามาเป็นอาหารเป็ดที่เลี้ยงไว้ หรือบางรายเม้ตนเองจะไม่ได้เลี้ยงเป็ด แต่ก็จะจับลูกกุ้ง ลูกปลามาษายแก่อูู่อ่เที่เลี้ยงเป็ด เนื่องจากกี่ตำบลคูษุมี่หลายครัวเรือนที่ประกอบอาชีนเลี้ยงเป็ด เน็นอาชีนเสริม นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายก็แสดงความคิดเห็นว่าสัตว์น้ำบางชนิด โดย ธรรมชาติรองมันเองแม้จะปล่อยให้เจชิญเติบโตเต็มที่กีมีมนาคเล็ก เช่น ปลามะลิ กุ้งนา เน็นต้น การใช้อวนตาถึ่จึ่งไม่น่าจะมีผลเสียแต่ประการใด ด้วยเหตุนี้การที่ประมงอำเภอมอความร่วมมือ ให้ไช้อวนที่มีมนาดตา 5 พม. ชั้นไป น่าจะไม่เหมาะสม จงงไม่สามารถจะให้ความร่วมมือในเ รื่อง ดังกล่าวได้ เพราะเกรงจะกระถบต่อการประกอบอาชีพบองยนดังกล่าว
 ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงสลา

ผลจากการศึกษาพบว่า ความรูรับทัศนคติ ความรู้กับแนวบฏิบิต และทักศนคติกับแนว ปฏิเทิ มีความสัมนันธ์กัเทางบวกอย่างมีนียสำคัญมางสถิติที่ระดับ . 05 (ตาราง 31,32 และ 33) ซึ่งผลการวิจัยเเ็็ไไตตามสมมติรานที้ต้งไว้ การที่ความรู้กับทัศนคติษองกลุ่มตัวอย่างมี ความสัมนันธ์ก็นก็เเนื่องจากว่า ความรู้เเ็นองค์ประกอบมี้นฐานรองทัศนคติ ถ้ามุคคล ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับสิ่งใดก็ตาม ก็จะเกิดัศศนคติต่อสิ่งน้นไม่ได้ (สงงวน สุตติเลิศอรุุน, 2525: 29) อย่างไรก็ตาม ความรู้ม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เกิกทัศนคติ เพราะแหล่งที่มามองการ เกิดทัศนคติมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ประสบการณ์เฉพาะด้าน การติตต่อสื่อความหมาย กับขู้อื่น การเลียนแมยการกระกำ และองค์ประกอบบองสถาััน (ถวิล ธาราโภชน์, 2532 : 50-51)

ส่วนความสัมันธธ์ระหว่างความรู้กับแนวมฏิบิิของกลุ่มตัวอย่างต่อการอุุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา ซึ่งผลการศุึกษาพนว่า มีดวามสัมนนธธ์กนอันเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตังไว้น้น อาจเป็นเพราะว่าความรู้กับการปฏิญิตเเ็นหิิ่งกี่ต้องพิ่งพากัน กล่าวคือ การ

เสริมสร้างความรู้ก็จะส่วยเสริมสร้างพถติกรรมการปฏิบัติด้วย (Fabiyi, 1985: 154) ถ้าหากไม่มีความรู้ ความเช้าใจในเวื่องนั้น ๆ ก็จะไม่สามารถปฏิญิตในเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกต้อง สำหรับทัศนคติกับแนวปฏิบติฐองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเล สาบสงษลา ซึ่งผลการศึกษาพบว่ามีความสีมพัเธ์กันอันยอมรุบสมมติฐานที้ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากว่า ทัศนคติชองบุคคลเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลำให้เกิดการปฏิบิติชองบุคคล (Rokeach, 1970 : 112) อย่างไรก็ตาม บางครั้งแนวปฏิบิติชองบุคคลอาจจะไม่สอดคล้องกับทัศนคติกี่มีอยู่ ทั้งนี้เพราะมี ตัวแปรแทรกทำให้กัศนคติและแนวปฏิบิต ไม่มีความสัมนันธ์กัน หรือมีความสัมนันธ์กันน้อย (พรพิมล วรวุฒิณุโธิพงศ์, $2528: 85-86$ ) นอกจากนี้ทัศนคติไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่ทำให้เกิดการ ปฏิบัติ สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติซึ่งนอกเหนือจากทัศนคติแล้ว การปฏิบิบิบองบุคคลยังชั้นอยู่กับ ปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เธ่น บรรทัดฐานทางสังคม นิสัย และผลที่คาดว่าฉะได้รับภายหลังจากกระทำ พฤติกรรมนั้นเล้ว (Triandis, $1971: 16$ ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผลการศึกษาในครั้งนี้ซึ่ง พบว่าทัศนคติมีความสัมนันธ์กันแนวปฏิบัตในระดับบ่านกลาง โดยมีค่าสัมประสิกธิ์สหสัมมพันธ์ ( $\mathbf{r}$ ) เทียง 0.44 จึงอาจจะเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างบางรายมีแนวปฏิบิติ ไม่สอดคล้องกับทัศนคติ ที่มีอยู่ ฉะนั้นภารทำนายแนวปฏิบัติตองกลุ่มตัวอย่างจากความรู้ และทัศนคติ จึงสามารถทำนาย ได้เพียง 19 เปอร์เซ็นต์ ( $\mathrm{R}=.44, \mathrm{R}^{2}=0.19$ ) แสดงว่า มีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจาก ความรู้และทัศนศติ เช้ามามีอิกธิพลต่อแนวปฏิบัติตองกลุ่มตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในกะเลสาบสงมลา ซึ่งจะเป็นปัจจัยละไรนั้น ผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาไว้ในคร้งนี้
5. เปรีหบเทีสบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิิพองกลุ่มตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในทะเลสาบสงชลา โดยเบรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ราษได้ เฉลี่ย/เดือน และระยะเวลาพี่ไระกอบอาชีพประมง
5.1 ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิิ จำแนกตามเพศ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความร్ร้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรบระมงใน ทะเลสาบสงชลาไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสสสมมติฐานที้ตังไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง เพศชายและเพศพญิงต่างก็ได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงคล้าย ๆ กัน (ตาราง 7) ประกอบกับการประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังกล่าวมีการสืบต่อกันมาตั้งแต่สมีย

บรรพบุรุษ จึงทำให้ชาวประมงเเพศชายและเพศหญิงมีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติในการ ทำประมงไม่เตกต่างกันดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาษองสุชาติ สุ่หคง (2531 : 68) ฬี่ คมว่า ชาวประมงเพคชายและชาวประมงเพศหญิงมีทีศนคติต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงไม่แตกต่างกัน
5.2 ความรู้ ทัศนคติ และแนวบูิษิติจำแนกตามอายุ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี อายุแตกต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิตใในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงงะลาไม่เตกต่างกัน ซึ่งปฏิเส่ธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากว่าในพื้นที่กี่ศิกษาเป็นชุมชน ที่มีการประกอบอาชีพประมงสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ เต็ก ๆ ในครัวเรือนประมงมักจะออก ไปช่วยเหลือยู้ใหญ่ในการทำประมง จึงเกิดการเวียนรู้จากประสบการณ์ทำให้ชาวประมงที่มีอายุ น้อยมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงไม่ต่างจากชาวประมงที่มีอายุมาก ประกอบกับ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มอายุต่างก็เคยได้รับทราบช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในจำนวนที่ใกลัเคียงกัน (ตาราง 8) ฉะนั้นเม้อายุจะต่างกัน แต่ก็มีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงตลาไม่แตกต่างกันดังกล่าว ซึ่งผล การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยบองบัณพิต ดุลยรักษ์ (2536:116) ที่ศึกษาเรื่อง ผล กระทบทางเศรษฐัสังคมฉากการเสื่อมสภาพชองป่าชายเลนต่อธุมธนประมงนื้มบ้าน ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ชึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านอายุชองกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสีมพันธ์ กับเจตคติต่อการอนุรักษ์ปาชายเลน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ััดแย้งกับผลการศึกษา ชองสุชาติ สุษคง (2531:70) ที่พบว่า ชาวประมงที่มีอายุต่างกัน ฉะมีทีศนคติต่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงต่างกัน
5.3 ความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติจำแนกตามระดับการศึกษา ผลการศึกษาความร్้ัอองกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเ รื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงษลา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้เรื่องนี้ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเน็นเพราะว่าโรงเ รียนไม่ได้เป็นแหล่งสำคัญในการให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลา เพราะสมัยก่อนความเสื่อมโทรม ฯองทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เห็นเด่นชัดเหมือนปัจจุนัน ฉะนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนจึงไม่ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเ รื่องนี้ แต่กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน

ทะเลสาบสงมลา จากแหล่งอื่น ๆ เท่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน (ตาราง 6) จึงทำให้กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ไม่เตตต่างกันตามระดับการศึกษา นอกจากนี้กุุ่มตัวอย่างอาจเรียแรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ จากประสบการถ์กี่ก่่านมา ดังจะเห็นได้จากตาราง 9 ว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา แม้จะไม่ เคยได้วับธ่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ทรับยากรประมงในทะเลสาบสงมลาก็ตาม แต่กีมี ความรู้เรื่องนี้ไม่ต่างจากกลุ่มอื่น ส่วนทัศนตติฯองกลุ่มตัวอย่างต่อการอุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงมลา ชั่งพบว่า กลุ่มที่มีระดับการศึถษาต่างกัน มีทีศนตติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร มระมงในทะเลสาบสงมลาต่างกันด้วย (ตาราง 40 ) ทั้ง ๆ ที่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเเ็นเพราะปัจจัยยี่มีผลต่อกัศนคติของนุคคลไม่ใช่ความรู้เมียงอย่างเดียว แต่ความรู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งษองทีศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้การได้รับการศึกษาในระดับสูง ย่อมทำให้มุคคลมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าผู่ที่ได้วับการศึกษาในระดับต่ำ ทำให้
 แตกต่างกันตามระดับการศึกษา ดังจะเห็นจากตาราง 38 ว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษาและกลุ่ม ที่มีระดับถารศึกษา ป. 1-ป. 4 มีคะแนนเฉลี่ยมองทีศนคติต่ำกว่ากลุ่มที่ได้วับการศึกษา ป. $5-$ ป. 7 อย่างเห็นได้ชัด และเมื่อเงรียบเทียบความแตกต่างพองค่าเฉลี่ยคะแนนกัศนคติเน็นรายคู่ (ตาราง 41) ก็พบว่า กลุ่มไม่ได้รับการศึกษาจะมีฉะแแนนเฉลี่ยทัศนตติต่ำกว่ากุกกลุ่ม ทำนอง เดียวกันกลุ่มที่มีการศึกษาระดับ บ. $5-$ ป. 7 และสูงกว่า ป. 7 จะมีคะแนนเฉลี่ยบองทัศนคติสูง กว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับ ป. 1-ป. 4 อย่างไรก็ดีกลุ่มที่มีระดับการศึกษา ป. $5-\mathrm{y} .7$ มีทีศนคติ ต่อการอนุุักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงษลาไม่ต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า ป. 7 ทั้งนี้เพราะว่าระดับการศึกษาชองทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่ห่างกันมากนัก ผลการศึกษาในครั้งนึ่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีทีศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเล สาบสงยลาต่างกันด้วยนันสสตคคล้องกับผลงานวิชยยยองนันทิต ดุลยรักษ์ (2531: 116) ชึ่ง พบว่า ปัจจัยทางการศึกษามีความสัมนันธ์กับเจตคติต่อการอนุรักษ์ปาชายเลนชองชาวประมง นี้ไบ้านตำนลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และผลการศึกษาครั้งนี้ยีงสนับสนุนผลการวิจัย บองสุชาติ สุฯคง (2531:72) ที่ศึกษาพบว่าธ่วประมงที่มีระดับการศึกษาต่างงันจะมีทีศนคติ ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงต่างกันด้วย

ในส่วนแนวปฏิบิิตองกลุ่มติวอย่างเมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ชึ่งผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีแนวปฏิบิติในเรื่องการอนุรักษ่ทัพยยากรประมง ในกะเลสาบสงงลาไม่แตตต่างกัน (ตาราง 45) ชึ่งบฏิเสสสมมติฐานที้ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการศึกษาระดับอยู่ในระดับสูงเป็นจำนวนน้อย และผู้ที่ ได้รับการศึกษาสูงทุกรายก็เเ็นผู้ทั้ทงถ่นฐานอยู่ในมื้นที่ทำกาการศึกษามาตั้งแต่เดิม ฉะน้นวิธีการ คำเนินรีวิตจึงไม่แตตต่างกับขู่ำได้วับการศึกษาต่ำ ประกอบกับการประกอบอาชีพประมงก็จะเป็น
 ศึกษาอยู่ในระดับสูง มีแนวปฏิญิในการอนุรักษ์กรัพยากรประมงไม่แตกต่างจากยูู้่่กีีการศึกษา อยู่ในระดับต่ำดังกล่าว

## 5.4 ความรู้ ทัศนคติ และแนวมฐิ่งิจำแนกตามรายได้เฉลี่ย/เดือน

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ทรันยากรประมงในกะเลสาบสงมลาไม่แตกต่างกัม (ตาราง 37 ) ชึ่งบฏิเสสสมมติฐานที้ั้งไว้ ทั่งนี่อาจเนื่องจากกุกกลุ่มรายได้เคยได้วับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์กรัพยการประมงใน จำนวนที่ใกล้เคียงกัน (ตาราง 10 ) จึงทำให้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรรายได้เฉฉี่ย/เดือน ชึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือน ต่างกันจะมีกีศนคติต่อการดนุรักษ์ทวัพยากรประมงในทะเล สาบสงษลาต่างกันด้วย (ตาราง 40) โดยพมว่ากลุ่มีี่มีรายไดัต่ำสุด (ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน) มีทีศนคติต่อการอนรักษ์ทรันยากรประมงในทะเลสาบสงงลาดีกว่าทุกกลุ่ม ทั้งนี้ อาวเป็นเพราะ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน เป็นกลุ่มที่ต้องพึ่งพากรัพยากรประมง มากกว่ากลุ่มอื่ห ๆ ดังจะเห็แได้ว่ากลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท $/$ เดือน เเ็นกลุ่มที่มระกอบ อาชีพอื่น ๆ ด้วย น้อยกว่าทุกกลุ่ม (ตารางภาคผนวก 5) ดังนั้นแหล่งรายได้กีสำคัญตองกลุ่มนี้ จึงมาจากการทำประมง เมื่อกรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลามีสภาพเสื่อมโกรมลง กลุ่มนี้ จึงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิมมากที่สุด จึงทำให้กลุ่มรายได้ดไม่เกิห 2,000 บาท/เดือน มี ทัศนคติที่ตี่ต่อการอนุรักษ์ทัวพยากรประมงในกะเลสาบสงชลามากกว่ากล่่มอ่น ๆษณะเดียวกันผลการวิจัยก็์พบ่า กลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ ษาท/เดือน มีทศนคติ ต่อการอนุักักทักรัพยากรประมงใด ทะเลสาบสงษลาดีกว่ากลุ่มรายได้มากกว่า 5,000 บาท/เดือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มรายได้มากกว่า 5,000 บาท/เดือน มีจำนวนผู้ที้ด้วับการ ศึกษาสูงกว่า ป. 4 เขียงร้อยละ 27.3 ในชณยที่ลลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาก/เดือน มีจำนวนยู้ทไไ้รับการศึกษาสูงกว่า ป. 4 ถึงร้อยละ 35.3 (ตารางภาคผนวก 6) ฉะนั้นจึง ทำให้กลุ่มรายได้เฉถี่ย/เดือน $4,001-5,000$ บาท มีทีศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงษลาดีกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ย/เดือนมากกว่า 5,000 บาท ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศิกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ที่ที่ระดับการศึกษาต่างกัน จะมีทีศนคติต่อการอนุรักษ์์ทรัพยากร ประมงงในกะเลสาบสงชลาต่างกินด้วย

นอกาากมี้ผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาท/เดือน มีทีศนคติ ต่อการอนุวักษ์กรับยากรประมงในกะเลสาบสงมลาดีกว่ากลุ่มรายได้ $3,001-4,000$ บาท/เดือน อย่างมีนัยสสำคัญูางสถิติเน่นดัน

สำหรับแนวปฏิบิิของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน จะมีแนวบฏิบิตต่อการอมุรักษ์์ทวันยากรประมงในกะเลสาบสงมลาต่างกันด้วย (ตาราง 45) ชึ่งยอมรับสมมติฐานที้ตังไว้ โดยพบว่า กลุ่มี่ที่รายได้เฉลี่ย/เดือนมากที่สุด อันได้แก่กลุ่มรายได้ มากกว่า $5,000 \mathrm{yาท/เดือน} \mathrm{กลับมีเนวปฏิบิิในการอนุรักบ์ททวัพยากรประมงน้อยทุ่สุด} \mathrm{และเมื่อ}$ เปรียมเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยบองคะแนนแนวปฐิจิติเป็นรายคู่ตามรายได้เฉลี่ย/เดือน (ตาราง 46) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท มีแนวปฏิบิตินการอนุุรัก์ ทวัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลาดีกว่าแนวปฏิญิิิองกลุ่มรายได้มากกว่า 5,000 บาท/เดือน อย่างมีนียสำคัมมางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มรายได้มากกว่า 5,000 บาก/เดือน มีการ ประกอบอาชี้อื่นต้วยเป็นจำนวนร้อยละ 90.9 ในชณะที่กลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน มีการประกอบอาชื้อื่นด้วยเพียงร้อยละ 71.4 (ตารางภาศผหวก 5) ฉะนั้นกลุ่มรายได้มาก กว่า 5,000 บาท/เดือน จึงมีการพึ่งพากวัพยากรประมงน้อยกว่ากลุ่มรายได้ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน ตำให้เห็นความสำดัญบองการอนุุกษ์ทรัพยากรประมงน้อยกว่ากลุ่มี่มีมายได้ไม่เกิน 2,000 עาท/เดือน ดังกล่าว ทำนองเดียวกันผลการศึกษาัังพบว่ากลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาก/เดือน มีแนวบฏิบิต่ต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา ต่างจากแหวมฏิบิต

บองกลุ่มรายได้ $2,001-3,000$ บาท/เดือน โดยกลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาก/เดือน มี แนวปฏินิติที่ดีกว่า อาจเป็แเพราะว่ากลุ่มรายได้ $2,001-3,000$ บาท/เดือน ประกอบอาชีพอื่น ควบคู้ไปกับการทำประมงเขียงร้อยละ 79.3 ชึ่งน้อยกว่ากลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาก/เตือน ที่มีจำแวนผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่ถึงร้อยละ 94.1 (ตารางภาคผนวก 5) ฉะนั้น กลุ่มรายได้ $2,001-3,000$ บาท/เดือน จึงต้องฟึ่งพารายได้จากการทำประมงมากกว่ากลุ่ม รายได้ $4,001-5,000$ มาท/เดือน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้กลุ่มรายได้ $2,001-3,000$ บาท $/$ เดือน มีแนวปฏิบัตในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงต่ำกว่ากลุ่มรายได้ $4,001-5,000$ บาท/เดือน ดังกล่าว
5.5 ความรู้ ทีศนคติ และแนวบฏิบิิิจำแนกตามระยะเวลาที่ประกอบอาชีพประมง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงษลาไม่ แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที้ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มไม่ว่าจะประกอบอาชีพ ประมงมาเป็นระยะเวลาเท่าไรต่างก็อยู่ภายในชุมชนเดียวกัน มีสภาพแวดล้อมที่เหมือน ๆ กัน จึงทำให้มีความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบตต ไม่แตกต่างกันดังกล่าว
6. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และแนวปฏิบิิระรหว่างกลุ่มที่เท้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่ไม่เช้า ว่วมกิากรรมการปล่อยพันสุ์สุตว์น้ำลงในเ พตอนุรักษ์พันธุ์สุตตว์น้ำบ้านคูษุ่ ผลการวิจัยผบว่า ความรู้และทัศนคติของทั้ง 2 กลุ่ม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงฯลาไม่มีความแตกต่างกัน แต่กลับมีแนวปฏิบิติในเรื่องดังกล่าวแตกต่างกัน อย่างมีนียสำคัญตางสถิติ โดยกลุ่มที่เช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยมันธุ์สัตว์น้ำมีแนวปฏิบัติในการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมงดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แสดงว่าแนวปฏิบัติในการ อนุักษ์ทรัพยากรประมงงของกลุ่มที่เช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุสุตรว์ํำไม่ได้เป็นมลมาจาก ความรู้และทัศนคติ แต่มีปัจจัยอื่นที่กำให้กลุ่มตัวอย่างเช้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะเร็น ปัจจัยใดนั้นผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาไว้ในครั้งนี้

ษ้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยพมว่า สื่อบุคคลมีบทบากมากในการให้ความรู้เกี่ยวกับเ รื่องการ อนุรักษ์ทรัพยากรประมง และเนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้นบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความรู้ มีความเร้าใล และมีทีศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในกะเลสามสงฯลา แต่บัญหาอยู่ที่ แนวปฏิบิติในร รื่องดังกล่าว ฉะนั้นจึงควรกระตุนให้ชาวประมงได้เห็นความสำคัญมองการปฏิบิต จริง โดยใช้วิธีการกระตุ้นม่านสื่อบุคคลเเ็นหลัก
2. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ฮองรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ ป่ระมง กำนัน ผู้ใหญ้มาน เจ้าหน้าที่เกษตร เป็นกลุ่มที่มีมทบาทมากในการให้ความรู้แก่กลุ่ม ตัวอย่างในเ รื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงยลา ฉะนั้นองค์กรหลักที่ควรเป็น แกนนำในการกระตุ้นให้ญาวประมงได้เห็นความสำคัญชองการปฏิบับิจริงในเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลา คือ องต์กรชองรัฐบาล
3. เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เช้าร่วมกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สีตว์น้ำ ลงในเ ซตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านคูมุด มีแนวปฏิบิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงแตกต่างจาก กลุ่มที่ไม่เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกลุ่มที่เช้าร่วมกิจกรรมจะมีแนวปฏิบติที่ดีกว่า ฉะนั้นใน การกระตุ้นให้ชาวประมงได้เห็นความสำคัญผองการปฏิบับิจริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จึงควรกระทำโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้อาจจะให้กลุ่มที่เช้าร่ว่มในกิจกรรมการปล่อะสนันธุ์ สัตว์น้ำเษ้ามามีบทบาทในการชักจูงให้ชาวประมงได้เห็นความสำคัญฯองการปฏิมัติจริงในเรื่อง การอนุรักษ์กรัพยากรประมงในทะเลสาบสงชลาดังกล่าว

ร้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. การศิกษาแนวปฏิบิตใในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง หรือกรัพยากรอื่น ๆ ควร จะใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภานแฑนการใช้วิธีการศึกษาในเชิงปริมาณ
2. ถ้าหากใช้ว้ธีการศึกษาในเชิงปริมาณ ลักษณะแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ควรจะใช้ดำถามเปิด

3: เนื่องจากผลการศึกษานบว่า ความรู้ และทัศนคติ สามารถทำนายแนวปฏิบิติ รองกลุ่มตัวอย่างได้น้อยมาก เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวปฏิบิติในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ที่จะทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรจะศึกษาถึงปัจััยอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผล ต่อแนวปฏิบิติของบุคคลในเ รื่องดังกล่าว

## 1รรณานุกรม

หนังสือ
กานดา พูนลาภทวี. 2530 . สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเพพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์การพิมพ์. เกษม จันทร์แก้ว และประมันธ์ โกยสมมูรณ์. 2525. หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพ มหานคร : ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชุมนล งามผ่องใส. 2529 "สมรรถนะการยอมให้มีได้สูงสุดในระบบสิ่งแวดล้อม" หน้า 18-28. เอกสารวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและลิ่งแวดด้อม. ภาควิชา อนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิตยา สุวรรณชฏ. 2509. จิตวิทยาสังดม : สังคมศาสตร์. พระนคร : คุรุสภา.

ถวิล ธาราโภชน์. 2521. จิตวิทยาสังคม. กรุงเพพฯ : ดีระนัมณา.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุติ์. 2531. เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมห้อมูสำหรับการวิจัย. กรุงเทมมหานคร : ศรีอนันต์.

มุมส่ง เละะกุล. 2502. หากปาไม้ยังอยู้ำงยืนยง. พระนคร : นิยมไมรสมาคม. ประดอง กรรณสูตร และวิรัตน์ ธรรมาภรณ์. 2533. การจัดระดับคะแนนเป็นตัวอักษร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัผนาพานิช.

ประภาเน็ญ สุวรรณ. 2520. ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนเปลงและะพติกรรมอนามัย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

พวนิมล วรวุุินุทธพงศ์. 2528. "ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ", ใน จิตวิกยา สังคมร่วมสมัย. หน้า 77-114. พิสมัย วิบูลญ์์ววัสดิ์, บรรณาธิการ. กรุงเๆพมหานคร : สยามศึกษา.

ไพบูลย์ ภูริเวทย์. 2527. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหลักชีวภาพ. กรุงเฑผ มหานคร : คุณนิญอักษร.

ไพบูลย์ อินทรวิชา. ม.ป.ป. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดทัศนคติ. หน่วยวิจัย สำนักงาน สภาการศึกษาแห่งชาติ. (สำเนา).

มนู วัลยเพ็ธร และประเทือง มทารักษกะ. 2510. มานานกรมอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. กรมการฝึกหัดครู. (สำเนา).

ยงยุทธ์ แฉล้มวงษ์. 2524. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร. กรุงเพพมหานคร : คณะเศรษรูศาสตร์ มหาวิกยาลัยเกษฺรศาสตร์.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2528. หลักการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทแ มหานคร : ทวีกิจการหิมน์.

วิชัย เทียหน้อย. 2523. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมษาติ. กรุงเพพฯ : อักษรวัณณา.

วิทย์ ธารญลานุกิจ. 2529. "สิ่งแวดล้อมทางการประมงและการจัดการ" หน้า 215-233. เอกสารวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ภาควิชาอนุรักษ์ วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วิเสียร เกตุสิงห์. 2526. สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. กรุงเตพมหานคร : ไทยวัฒนา พานิช.
--..---. 2530. หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. กรุงเฑพ มหานคร : ไทยวัฒณาพานิธ.

สงงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2525. จิตวิทยาสังตม. กรุงเพพฯ : เกรียงศักดิ์การพิมพ์. สุชาติ ประสิกธิ์รัฐสินธุ์, ลัดดาวัลย์ วอดมณี และไพบูลญ์ ภักดี. 2529. ระเบียบวิธีวิจีย ทางสังคมศาสตร์. กรุงเพพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.

สมโภชน์ เอียมสุภาษิต. 2526. การปรับณถติกรรม. กรุงเพพมหานคร : ภาควิชาจิตวิทยา คณะคุรุศาสตร์ จุซำลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2530. ทฤษฎี และปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพ มหานคร : ฟิทักษ์อักษร.

สมนึก อ่องเอิบ. 2519. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" กรุงเทผฯ : ไกยวัฒนาพานิช.

สุซุม เร้าใจ. 2529. การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง. กรุงเพพฯ : ภาควิธาการจัดการ ประมง คณะประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สวัสติ์ สุคนธรังษี. 2534. ทถษฎี และหลักวิชาวิจัยสำหรับนักรัฐศาสตร์. กรุงเพงฯ : คุรุสภา.

สมหวัง จิธิยานุวัฒน์. 2535. "การวิจัยเชิงบรรยาย", ใน การวิจัยทางการศิกษา : หลัก และวิธีการสำหรับนักวิจัย, หน้า 178-198. ไพทูรย์ สินลารัตน์ และสำลี ทองธิว, บรรณาธิการ. กรุงเพมหานคร : จุพัาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สรษัย พิศาลบุตร. 2528 . เทคนิคการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย. กรุงเทมมหานคร : จุษาลงกรณ์มหาวิกยาลัย.

Allport, G.W. 1935. "Attitude" in C Murchison, ed. Handbook of Social Psychology. Worcester, Mass : Clark University Press.

Best, J.W. 1977. Research in Education. New Jersey : Prentic Hall, Inc.

Good, C.V. 1959. Dictionary Education. New York : McGraw-Hill Book Co., Inc.

Meguire, W.J. 1968. "The Nature of Attitude and Attitude Change". The Handbook of Social Psychology. Nassachusetts : Addison Wesley Publishing Company.

Rokeach, M. 1970. Beliefs, Attitude and Values. San Francisco : Jossey-Bass Inc., Publisher.

Shaw, M.E. and Wright, J.M. 1967. Scale for the Measurement of Attitude. New York : McGraw-Hill Book Company.

Thurstone, L.L. 1967. "Attitude Can Be Measured". Reading in Attitude Theory and Measurement. New York : John Wiley and Sons, Inc.

Triandis, H.C. 1971. Attitde and Attitude Change. New York : John Wiley and Sons, Inc.

Truney, B.L. and Robb, G.P. 1971. Research in Education: An Introduction. Illinois : The Dryden Press Inc.

Zacher, L.J. 1977. "A Study of Factors Affecting of Environmental Knowkedge of Eleventh Grade Student in Montana", Dissertation Abstracts International. $37(8)$ : 5015-A.

วารสาร
คณะกรรมการประสานงานองค์กรนัมนาเอกชนนาคใต้. 2536. "ทักษิแปริทัศน์ : แนวทาง จึ้นฟูทะเลสาบสงษลาในสายตาชาวประมง" แลใต้. 8(มีนาคม-เมษายน 2536), 4-15.

นัชชาวดี นวียา. 2536. "ประมง : ภาพลักษณ์ญาวประมงไทยปลายศตวรรษที่ 20 ", แลใต้้. 12 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536), 11-23.
 ทะเลสาบ", แลใต้. 12 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2536), 50-53.

วิเศ์ษ ธมเดธ และสิริ ทุกช์วินาศ. 2528. "สภาวะการประมงในทะเลสาบสงษลา", การประมง. 38 (มีนาคม 2528), 11-15.

อำไพ หรคุณารักษ์. 2534. "สถานะทรัพยากรชายฝั่งทะเลชองไทย : การเปลี่ยนแปลง และโัญหา", เศรษรกิจและสังคม. 28 (พฤจิกายน-ธันวาคม 2534).

Fabiyi, A.K. 1985. The Health Knowledge of Ninth Grade Students in Oyo State, Nigeria. Journal of School Health. 55(1985), 154-156.

Malkis, A. and Grasmick, H.G. 1977. "Support for the Ideology of Environmental Movement : Tests of Atternative Hypothesis". Western Sociology Review. 6 (March 1977), 25-27.

สิ่งพิมพ์รัจบาล
กำนล แกล้วตณงค์. 2520. "การบริหารและนัผนาสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงษลา". กรุงเพมมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. (สำเนา).

การปกครอง, กรม. สำนักงานจังหวัดสงยลา. ม.ป.ป. แนวทางการอนุุกษ์ทรัพยากร บรรมฉาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงพลา. (สำเนา).

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, สำนักงาน. 2531. แนวทางการอนุุกัก์ตรรมฉาติ.
 -------. ฝ่ายnรัพยากรกรชายสั่งและทางกะเล. 2532. ร่างม้อเสนอแนะเบื้องต้น เนื่อการจัดการน้หดามามลิิษทางสิ่งแวดล้อมบองจังหวัดสงมลา. (สำเนา). ..---.-.. กองประสานการใช้ประโยชน์กรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2534. รายงานสถานการณ์ทรัพยากรม่ายึึ่งกะเลจังหวัดสงชลา. (สำเนา).

คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือการทำแหวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด. 2533. คู่มือการจัดทำแผหกรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อมระดับ จังหวัดและอำเภอ. กรุงเพพบ : อักษรไทย.

คณิต ไชยาคำ, ไพโรวน์ สิริมนตรากรณ์ และจุชัาภรณ์ รัตนไชย. 2525. "การศึกษาผลการ จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมืออวนรุมบริเวณ๓ะเลสาบสงษลาตอนนอก". สงสลา : สถานัแเพาะเลี้ยงสัตว้ห้ำชายสั่งแห่งชาติ. (สำเนา).

ฉัตรไชย รัตนไชย และคณะ. 2532. โดรงการศึกษาเนื่อกำหนดแผนการจัดการและ ดำเนินการเพื่อการติดตามตรวจสดบคุณภาพน้ำกะเลสามสงมลา ระยะที่ 2 รายงาน มั้นสุดทำย ฉบับสมบูม์. มหาวิกยาลัยสงมลานครินาร์. (สำเนา)

ณรงค์ ณ เชียงใหม่. 2534. "หูดาสภาวะแวดล้อมทะเลสาบสงงลา", ใน เทคนิคการ บำบัดน้ำเสียด้มุมมมุดุมม : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 2 กัแยายน 2534. จังหวัดสงมลา. ห้าา $17-30$. สงษลา : มหาวิกยาลัยสงษลานครินทร์ และ สำนักงานคณกรรมการสิ่งแวลล้อมแห่งชาติ. (สำเนา).

ประมง, กรม. สำนักงานประมงจังหวัดสงชลา. 2536. บรรยายสรุปด้านการประมง. (สำเนา) .

ยนต์ มุสิก. 2537. "การศึกษาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสีตว์น้ำบริเวณทะเลสาบ สงซลา" ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการคันกั้นน้ำเค็มทะเลสาบ สงฯลา. 29 มีนาคม 2537 โรงแรมเจบี อำเภอหาคใหญ่ จังหวัดสงญลา.

เริงชัย ตันสกุล และคณะ. 2527. การศิกษาพัณธุธธตตว์ำใาในทะเลสาบสงมลา. รายงาน การวิจัยหมายเละ $2527-1$. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงษลานครินทร์ (สำเนา) .

สถาบันวิจัยเพื่อการพันาประเทศไทย. 2531. ประมวลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชองไทย. กรุงเพงฯ : สถานัน.

อำพล พงศ์สุววรรณ และไมโรจน์ พรหมมานนท์. 2717. "ผลการศึกษาชีววิทยาบางประการ ชองกุ้งทะเลที่ทีคุณค่าทางเศรษฐกิจในทะเลสาบสงซลา". สงษลา : สถาบัน เพาะเลี้ยงสีตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ. (ถำเนา).

## วิทยานิพนธ์์

เกษม น้อยน้ำใส. 2530 . "ความรู้ ทัศนคติฐองเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ศีตรูพืก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเ ฐตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Knowledge and Attitude of Farmers on the Application of Pesticides and Their Impact on the Environment at Amphoe Muang, Changwat Phitsanulok)", วิทยานิพนธ์ปริฏญามหาบัณพิตสาะาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำเนา).

จารุสิทธิ์ ประเสริฐวนิธ. 2530. "ความรู้ และความคิดเห็นซองนักเ รียนชั้นมัธยยศึกษา ปีที่ 6 ในเชตกรุงเพพมหานครเกี่ยวกับสภานมลพิษทางสภาวะแวดล้อม (Knowledge and Opinions of Mathayomsuksa six Students in Bangkok Regarding Environmental Pollution)", วิทยานิทนธ์ปริญฺา มหาบัณพิต สาชาวิษาสิ่งแวดล้อมศิกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำเนา).

จำนงรักษ์ อุดมเศรษป์. 2529. "ความคิดเห็นพองเยาวชนในเษตกรุงเพมหานครที่มีต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า กรีณีศึกษาส่วนสัตว์ตุสิต (Bangkokian Youth's View on Wild Life Resource Conservation, the Case Study of Dusit Zoo)", วิทยานิงณธ์ปริญญามหาบัณพิต สามาวิชาวิกยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา) .

บัพพิต ดุลยรักษ์. 2536. "ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากการเสื่อมสภานชองปาชายเลน ต่อชุมชนประมงนื้นป้าน ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (SocioEconomic Impact from Deterioration of Mamgrove on Local Fishery Community in Tambon Tammalung, Amphoe Muang, Changwat Satun)". วิทยานินเธ์ปริญามหานัมพิต สาะาวิชาการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์. (สำเนา).

บุฒา พงษ์โหนด. 2523. "ทัศนคติกี่มีต่อสภานแวดล้อมชองประชากร์ในห้้นที่ป่าชายเลน เฐตเทศบาลเมืองจังหวัดชลบุรี (Attitudes Towards the Environment of Sea-Squatters in Municipal Area at Cholburi)", วิnยานิพนธ์ปริญา มหานัญพิต สาษาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา) .

ประนอม โลตุรัตน์. 2527. "ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์นกน้ำและความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสอนอนุรักษ์นกน้ำชองครูประถมศึกษาในเชตห้ามล่าสีตว์ปาทะเลน้อย. (Knowledge on Water-Bird Conservation and Opinion Towards the Teaching of Water-Bird Conservation of the Elementary School Teachers in Thale Noi Non-Hunting Area)", วิทยานิหนธ์ ปริญูามหานัญพิต สาขาถิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. (สำเนา).

ป่ระพันธ์ โกยสมบูรณ์. 2519. "เจตคติศองนักเรียนมัธยมศิกษาในกรุงเพพมหานครที่มีต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้. (Attitudes of High School Student in Bangkok Toward Forests Resource Conservation) ", วิทยานิน土ธ์ปริญญา มหาบัญพิต สาสาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

ปรมาภรณ์ สมานประธาน. 2525. "เจตคติษองนักเรียนมัธยมปีที่ 3 เบตการศึกษา 11 ที่มีต่อการอนุุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. (Attitufes of Third Hight School Student, Educational Region 11 on Natural Resource Conservation)", วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณหิต สาษาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

มาลี โพสิ์บุญู. 2529. "ทัศนคติชองราษฏรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในเ ซตโครงการช่วยเหลือ ราษฎรให้มีมิสธิทำกินภาคเหนือตอนบน (The Villagers' Attitude towards Forest Officials in the Issuance of Land Utilization Certificate Project, Upper North, Thailand)", วิทยานินนธ์ปริญูา มหาบัณฑิต สาษาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา) .

ลาวัแย์ มนต์ไตรเวศย์. 2528. "ความคิดเห็นฮองยู่ที่ได้รับสิกธิำกินต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร ปาไม้ ศึกษาเฉพาะกรณี : เซตปาวังเพลิง-ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ จังหวัดลนบุรี (Villages's Opinion on Forest Conservation in the Issurance of Land Utilization Certificate Project : A Case study on Wang Pleong-Muangkom-Lamnarai Reserved Forest, Changwat Lop Buri) ", วิnยานิพเธ์์ริญิามหานัแพิต สาษาวิชาวิกยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

วิธีย นัมนาวงศ์ธธรรม. 2524. "ทัศนคติต่อการอนุักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฆองนักศึกษาใน วิทยาลัยครูภาคใใต้. (Attitude Towards Forest Resources Conservation of Students in the Teachers' Colleges in the South", วิทยานินธธ์ปริญญามหาบัณษต สาฐาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทลัย เกษตรศาสตร์. (สำเนา).

วันพร ผลาวัลย์. 2528. "ความรู้ความตระหนักของครูมัธยมศึกษาในเรื่องผลกระทบ สั่งแวดล้อมจากโครงการนัมนาชายผั่งทะเลตะวันออก (Knowledge and Awareness of Teachers Toward Environmental Impacts from the Eastern Seaboard Development Project)", วิทยานินณธ์ปริญญามหานัณพิต สาชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิกยาลัยมหิดล (สำเนา).

วีระวัตน์ เนียมสุวรรณ. 2527. "เจตคติธองนักกึกษาเกษตรจากวิทยาลัยเกษตรกรรมีี่มีต่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้. (Attitudes fo Agricultural Student from Agriculture College on Forest Resources Conservation", วิnยา นินนธ์ปริญูามหาบัณพิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. (สำเนา).

วราภรณ์ สุนทราพินมนน์. 2533. "ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรที่มีผลต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้ในธุมชนบ้านคำษาม ตำบลดงมูล อำเภอหเองกรุงศรี จงงหวัดกาฬินินธุ์. (Economic and Social Factors Affecting Forestry Resources Conservation in Ban Kam Kham, Tambol Dong Mun, Amphoe Nong Krung Si, Changwat Kalasin)", วิทยานินนธ์ปริญฏามหานัณแิต สาษาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. (สำเนา) .

ศิริพร หงส์พันธุ์. 2527. "ความรู้ เจตคติ และการปฏิบิิเกี่ยวกับบูญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ษองนักศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 5 ในเ ฐตการศึกษา 5 . (Knowledge, Attitude and Practice Towards Environmental Pollution Problems of Level 5 Student Adult Education Program, Students in The $5^{\text {th }}$ Educational Region)", วิnยานิพนธ์ปริญูามหานัแทิต สาฐาสิ่งแวดล้อม ศึกษา มหาวิกยาลัยมหิดล. (สำเนา).

สุธาติ สุษคง. 2531. "ทัศนคติตองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพกยากรประมงในตำบล แหลมตะลุมพุก อำเภอป่ากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (Attitude of Fishermen Towards Fisheries Resources Conservation in Tambon Lamtalumpuk, Amphoe Pakphanung, Chagwat Nakhorn Si Thammarat) ", วิทยานินนธธ์ปริญามหานัณพิต สาชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

สุตธิวรรณ จันทรภูมรินทร์. 2523. "ทัศนคติบองป่ระชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมอุทยาน แห่งชาติเฐาใหญ่่ ศึกษาเฉพาะกรณีชองหมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา (Local People's Atititude Towards Khao-Yai National Park Environment : A Case Study of People in Pak-Chong

District Nakhonratchasima)", วิทยานิพเธ์ปริญูามหาบัณริก สาษาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

สุนทรี จีนธรรม. 2531. "การศึกษาองค์ประกอบที่สัมนันธ์กับมฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบองประชาชนในหมู่บ้านโครงการปฐมอโศก ต.พระประโน อ.เมือง จ.นครปฐม (A Study of Factors Related to Behavior in Environmental Conservation of the People in Pathom Asoke Project, Tambon Praprathon, Amphoe Muang, Changwat Nakhon Pathom) ", วิทยานิหนธ์ปริญญามหาบัญิิ สาษาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล (สำเนา).

โสภณ เดชมา. 2524. "เจตคติษองนักศึกษาวิกยาลัยครู่ี่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปาไม้. (Attitudes of Teacher College's Students Toward Forest Resource Conservation)", วิทยานิพเธ์ปริญูามหาบัณทิต ส่าสาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา).

สมชาย อำนันทอง. 2532. "ความรู้ เจตคติ และพถติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ศึกษาในเงตกรุงเพมมหานครที่มีต่อนัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Knowledge, Attitude and Behavior of Secondary School Administrators in Bangkok Metropolis Toward the Environmental Problems in Thailand)", วิทยานิพนธ์ปริถูามหานัณพิต สาฐาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัย มหิดล (สำเนา).

สุวรรณี ยุวชาติ. 2532. "การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชองนักเรียนอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในกรุงเพพมหานคร (A Study of the Environmental Conservation Behaviors of the Vocational students under the

Department of Vocational Education in Bangkok)", วิทยานินเธ์์ ปริญูามหาณัญพิ สาะาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำเนา).

อมราวดี เหมาะตม. 2528. "ความคิดเห็นธองราษฎรวอบอุทยานเห่งชาติเษาใหญ่ต่อการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (Opinions of Villagers around Nhao Yai National Park on the Conservation of Natural Resources)". วิทยานินนธ์ปริญามหาบัณพิต สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. (สำเนา).

อมรรัตน์ รีกิจติศิริกุล. 2530. "พฤติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชองนักเ รียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเ ชตกรุงเทพมหานคร (Behaviors Concerming Improvement and Conservation of Environmental Quality of Lower Secondary School Students in Bangkok Metropolis)", วิทยานิณเธ์ปริญูามหาบัณึิต สาษาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (สำเนา).

## ภาคึแมวก

## ภาคผนวก ก

หมายเลมแบบสัมถาษณ์. . .
แบมสัมภาษณ์ ความรู้ ทัศนคติ และแนวบมิญัติบองชาวประมงต่อการดนุรักษ์กรับยากรประมง ในกะเลสาบสงงลา : กรมีศึกษาช่าวประมงหนาดเล็ก ตำบลคูมุด

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงฮลา

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปมองยู้ให้สัสัมภาษณ์่
ชื่อยู่ให้สัมภาษณ์.
บ้านเลจที่.
คำแี้แจง โปร่กทำเครื่องหมาย / ถงใน [ ] ที่กำหเดให้ หรือเติมคำในช่องว่าง

1. เพศ
[ ] ชาย
[] หญิง
2. อายุ
[ ] $\leq 30$ ปี
[ ] $31-40$ ปี
[ ] 41-50 ปี
[ ] $\geq 51$ ปี
3. ศาสนา
[ ] พุทธ
[] อิสลาม
4. ระดับการศึกษา
[ ] ไม่ได้รับการศึกษา
[.] ป.1-ป. 4
[ ] ป.5-ป. 7
[ ] สูงกว่า ป. 7
5. รายได้צองครอบครัว เฉลี่ย/เดือน. ........... บาท
5.1 ครอบครัวยองท่านมีรายได้จากการทำประมงเดือนละ ............บาท
5.2 ครอบครัวชองท่านมีรายได้จากการประกอบอาชี้ออื่นเดือนละ
6. ท่านประกอบอาชีนประมงมาเป็นเ วลานานกี่บีแล้ว
[]$\leq 10$ ปั
[ ] 11-20 ปั
[ ] 21-30 ปี
[.] $\geq 31$ ปี
7. นอกจากอาชีพประมงแล้ว ท่านประกอบอาชีะอื่นด้วยหรือไม่
[ ] ไม่
[ ] ประกอบอาชีพอื่นด้วย [ ] ทำสวน
[ ] ทำนา
[ ] รับจ้าง
[ ] เลี้ยงสัตว์
[ ] อื่น ๆ
8. ลักษแะครอบครัว
[] ครอบครัวเดี่ยว
[ ] ครอบครัวษยาย
9. จำนวนสมาธิกในครอบครัว (รวมทั้งตัวท่านด้วย) มีกี่คน
[]$\leq 3$ คน
[ ] 4-6 คน
[] $\geq 7$ คน
10. เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมง
[ ] อวน ธนาดตาอวน.
.ชม.
[] อวนกุ้งนา
[ ] อวนรุนใช้คนรุน (แนด)
[.] เบ็ด
[ ] ไชนอน
[ ] ไชนั่ง
[] 范
[ ] โมีะระ
[.] สุ่ม
[ ] แห
[] อื่น ๆ (ระบุ)
11. ท่านออกทำการประมงโดยใช้เรือหรือไม่
[ ] ไม่ใช้
[] ใช้
[.] เรือแจวเรือณาย
[.] เรือหางยาว
12. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้สัตว์ำใาในทะเลสาบสงชลามีจำนวนลดลง
[ ] การใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย
[] น้ำเสีย
[ ] ทะเลสาบตี้นเชิน
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
13. ท่านเคยคิดจะเลิกทำประมงหรือไม่
[ ] ไม่เคยคิด เพราะ..................
[ ] เคยคิด เพราะ. ...................
14. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านเคยได้รับช่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่อไมนี้บ้างหรือไม่
14.1 ผลกระทบชองการใใ้ยาเบื่อเมามาจับสัตว์ํำ
[.] เคย
[ ] ไม่เคย
14.2 ผลกระทบของการจับสัตว์น้ำโดยการชูอตด้วย

กระแสไฟฟ้า
[] เคย [] ไม่เคย
14.3 ผลกระทบของการใช้อวนรุนจับสัตว์น้ำ [.] เคย [ ] ไม่เคย
14.4 ผลกระทบชองการใช้ไพงมางจับสัตว์น้ำ
[] เคย [ ] ไม่เคย
14.5 ผลกระทบชองการใชชสั้งจับสัตว์น้ำ
[ ] เคย [ ] ไม่เคย
14.6 ผลกระทบซองการใช้ไม๊ะระจับสัตว์น้ำ
[ ] เคย [ ] ไม่เคย
14.7 ผลกระทบyองการทำลายปาชายเลน
[] เคย
[] ไม่เคย
14.8 ผลกระทบของการใใ้้อวนตาถี่จับสัตว์น้ำ
[ ] เคย
[ ] ไม่เคย
14.9 ผลกระทบตองการใใช้ไซนั่งจับสีตว์น้ำ
[ ] เคย [ ] ไม่เคย
14.10 ผลกระทบของการใช้สารเคมีทางการเกษตร
[] เคย
[ ] ไม่เคย ที่มีต่อมนุษย์และสัตว์
15. แหล่งที่ให้ความรู้แก่ท่านในเรื่องต่าง ๆ ตามช้อ 14 มีอะไรบ้าง
[ ] วิทยุ
[.] โทรทัศน์
[ ] หนังสือพิมพ์
[] เพื่อนบ้าน
[ ] เจ้าหน้าที่ประมง
[ ] กำนันฝู่ใหญ้บาน ผู้บ่วยผู้ใหญบ้าน
[ ] พระภิกษุ ผู้นำทางศาสนา
[.] อื่น ๆ (ระบุ) . . . . . . . . . . . .
16. ท่านเคยทราบเ รื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการบล่อยนันธุ์สตตว์น้ำลงในเ ชตอนรุรษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านคูษุดรรือไม่
[ ] ไม่ทราบ
[ ] ทราแ

ตอนที่ 2 : แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงมลา คำดี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย, ในช่อง [] ที่ต้องการ
I. ความรู้เกี่ยวกับความหมายของกรัพยากรฐรรมชาติและการอนุรักษ์

1. วัด มีสยิด เป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่
[.] เป็น
[ ] ไม่เป็น
2. โรงเรียนเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่
[] เป็น
[ ] ไม่เท็น
3. เครื่องมือประมงเป็แทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่
[] เป็น
[ ] ไม่เป็น
4. การอนุุกษ์สัตว์น้ำหมายถึง การสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ
[ ] ใช่
[] ไม่ใช่ ไว้ทั้งหมดโดยไม่จับมาใช้ประโยธน์เลยใชหรือไม่
5. ถ้าไม่มีการอนุรักษ์สัตว์นำไว้บ้างสัตว์น้ำจะมีโอกาส
[ ] ได้
[] ไม่ได้ สู่ญันันธุ์ได้หรือไม่
II. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมฮองทะเลสาบสงษลา
6. การตัดไม้ในป่าชายเลนริมทะเลสาบมีผลกระทบ
[] ได้
[ 〕 ไม่ได้ ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบได้หรือไม่
7. การทิ้งฐยะลงในทะเลสาบทำให้ทะเลสาบตื้นเชิน
[ ] ได้
[] ไม่ได้ ได้หรือไม่
8. การตื้นเชินฮองทะเลสาบมีผลกระทบต่อ
[ ] ได้
[ ] ไม่ได้
สัตว์น้ำในทะเลสาบหรือไม่
9. การทิ้งชยะ หรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในทะเลสาบจะ
[] ได้
[] ไม่ได้ เกิดะลกระทบต่อสีตว์น้ำในทะเลสาบหรือไม่
10. ถ้าบ้านเ รือนริมทะเลส่าบปล่ลยย้ำล้างจาน ซักผ้า น้ำจากห้องน้ำ ห้องส้วมลงสู่ทะรลสาบ ต่อไปจะรกิด ผลกระทบต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบหรือไม่
11. การใช้สารเคมีทางการเกษตรใใพื้นตี่นา ที่สวน
[ ] ได้
[] ไม้ได้ ที่อยู่รอบ ๆ ทะเลสาบจะเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ในทะเลสาบหรือไม่
12. การปักสร้างเครื่องมือประมงประเภกเครื่องมือ
[ ] ได้
[ ] ไม่ได้ ประจำที่ เช่น ชั้ง ไซน่่ง ในทะเลสาบสงตลาจะ ทำให้กะเลสาบตี้นเซินได้หรือไม่
III. ความรู้เกี่ยวกับฉลกระทบศองการใใส้เครื่องมือประมง บางชนิดที่มีต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบสงธลา
13. การจับลัตว์น้ำโดยวิธ์ให้ไห้าธ็อตมีผลเสียต่อสัตว์น้ำ
[] มี
[ ] ไม่มี ในทะ 1 ลสาบหรือไม่
14. การใชช้ไมูะระจับสัตว์น้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
[] มี
[.] ไม่มี ในทะ เลสาบหรือไม่
15. การใช้ไชนั่งจับสัตว์น้ำมีผลกระทบต่อสัตว์นำ
[] มี
[ ] ไม่มี ในทะ 5 ลสาบหรือ ไม่
16. การจับสัตว์น้ำในฤดูวางไช่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
ในทะเลสาบหรือไม่
17. การใใช้อวนตาถีจับสัตว์น้ำมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
[] มี
[ ] ไม่มี ในทะเลสาบหรือไม่
18. การจัมสัตว์ํำโดยวิธีใช้ยาเบื่อเมามีผลกระทบ
ต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบหรือไม่
IV. ความรู้เกี่ยวกับประกาศษองทางราชการซึ่งเกี่ยวย้องกับ การทำประมงในทะเลสาบสงษลา
19. อวนล้อมจับที่ใช้จับสีตว์น้ำในทะเลสาบสงษลาได้าดย
[ ] ถู
[ ] ผิด
ไม่ถือว่าผิดกฎหมายนั้นต้องมีความยาว ไม่ต่ำกว่ากี่เมตร ตอบ. ................
20. ทางราชการได้อนุญาตให้ชาวประมงใช้อวน
[] ถูก
[ ] ผิด ล้อมชนาดเล็กเพื่อจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงชลาในช่วง ระยะเวลาใด ตอบ. . . . . . . . . . . . . .

ตอนที่ 3 : แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติชองชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรันยากรประมง ในทะเลสาบสงซลา
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกชองผู้ให้สัมภาษณ์

|  | ฐ้อความ | เห็นด้วย อย่างยิ่ง | เห็นว้วย | ไม่แน่ใจ | ไม่เห็น ด้วย | ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | I. ทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาสภาฬ แวดล้อมญองทะเลสาบสงพลา การตัด ไม้ในป่าภายเลนริมทะเลสาบ จะไม่มีผลกระทบใใด ๆ ต่อความเป็นอยู่ ของสัตว์ํำในทะเลสาบ การช่วยกันปลูกต้นไม้บริเ วณป่าชายเลน ริมทะเลสาบจะมีผลดีต่อสัตว์น้ำใน ทะเลสาบเป็นอย่างมาก |  |  |  |  | . |


|  | ข้อความ | เห็นด้วย <br> อย่างยิ่ง | เห็น ใว้ | ไม่แน่ใจ | ไม่เหัน ด้วย | ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4. 5. | ควรสสนนสนุให้มีการทำนากุ้งริมทะเล สาบ เพราะน้ำกิ้งจากนากุ้งมีธาตุ อาหารที่เป็นประโย็น์ต่อสัตว์น้ำใน กะเลสาบ <br> น้ำทิ้งจากบ้านเรือนหรือุุมันต่าง ๆ ที่อยู่ริมทะเลสาบจะไม่ทำให้้ำในกะเล สาบเน่าเสียได้ <br> น้ำทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อย ลงสู่ทะเลสาบ โดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนบล่อย จะมีผลเสียต่อสักว์้ำ <br> ในกะเลสาบเป็นอย่างมาก <br> ฉาวประมงกุกดนต้องห่วยกันสนับสนุุ <br> ให้ผีการบุกลอกร่องน้ำในทะเลสาบ เพราะการรุกลอกร่องน้ำกึ้ตึ้แเชินจะมีผล ดีต่อความเป็นอยู่อองสัตว์ว้ำในกะเลสาบ <br> II. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ ประมงบางชนิดกี่มีมลกระทบต่อ <br> สัตว์ำในทะเลสาบสงรลา <br> การใช้ยาเบื่อเมาเป็นวิธีจับสัตว์ํำที่ดี มาก เพราะจับสัตววนำได้มากในเวลา อันรวดเร็ว |  |  |  |  |  |


|  | ช้อความ | เห็นด้วย <br> อย่างยิ่ง | เห็นด้วย | ไ่่แน่ใจ | ไม่เห็น ด้วย | ไม่เห็นด้วย <br> อย่างยิ่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8. 9. | การจับสัตว์ำำโดยวิธีใช้ไไฟ้าวึอตจะมียล เสียต่อสัตว์น้ำในทะเลสาบเป็นอย่างมาก การใใช้อวนตาลี่จับสัตว์ํำในกะเลสาบ สงงลาเป็นการทำลายนันธุุสัตว์น้ำเน็น อย่างรุนแรง <br> การใช้โมมะระจับสัตว้ํำในทะเลสาบ สงพลามียลเเสียต่อสัตว์น้ำน้อยมาก การ์ใช้ไชช่งงจับสัตวว้ำในทะเลสาบ สงงมลาจะไม่มีผลเสียต่อสัตว์ำําแต่ ประการใด <br> III. ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้มระะโยชน์ จากทรัพยากรบ่ระมงใหกะเลสาบ สงสลา <br> กุ้ง ปลาในทะเลสาบยังมีให้จับมาใช ประโยชน์ได้อีกนาน จึงไม่จำเป็นต้องมี การอนุรักษ์ไว้ <br> การจับปลาในภดูวางไช่มีประโยชน์ต่อ ชาวประมงเน็นอย่างมาก <br> ลูกกุ้ง ลูกบลา ตัวเล็ก ๆ ควรจับมาาใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยไม่ต้องรอ ให้โตเสี้ยก่อน |  |  |  |  |  |


15. ลูกปลาตัวเล็ก ๆ หากติดเครื่องมือ ประมงมาและยังมีชีชิวิตอยู่ ควรจะปล่อย ลงทะเลสาบ
IV. ทัศนคติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ในทะเลสาบสงธลา โดยวิธีกำหนด เฐตอนุรักษ์พัเธุ์สุตตวว้ำ
16. การส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านริมทะเลสาบ มีเ กตอนุรักษ์พันธุ์สดวว์น้ำาเป็นสิ่งที่ที ประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างยิ่ง
17. การกำหนดเมตอนุรักษ์นันธุ์สัตว์ำมีผลดี ต่อชาวประมงทุกคน
18. ควรผ่อนมันให้ชาวบระมงเช้าไปจับ สัตว์น้ำในเ ๆตอนุรักษ์สัตว์ำ ได้เป็น ครั้งคราว
19.

ต้องมีการลงโพษอย่างเฉียบชาดแก่ผู้ที่ ลักลอบจับสัตว์น้ำในเ ชตอนุรักษ์พันธุ่ สัตว์ํำชองหมู่บ้าน
20. ชื้นที่บางแห่ง เช่น ท่าน้ำบริเวณหน้าวัด มัสยิด หรือสถานที่ราชการที่อยู่ริม ทะเลสาบ ถ้ากำหนดเป็นเชตห้ามทำการ ประมงทุกชนิด ได้ก็จะมีผลดีต่อชาวประมง เน็นอย่างยิ่ง

|  | ฯ้อความ | เห็นด้วย <br> อย่างยิ่ง | เห็น้ด้วย | ไม่แน่ใจ | ไม่เห็น <br> ด้วย | ไม่เห็นว้วย อย่างยิ่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 21. | การอนุรักมัพันธุ์ปลาในกะเลสาบสงงลา โดยวิธีกำหนดให้้ื้นี่เท่บงเห่งใหทะเล สาบสงมลาเม็แเตตห้ามจับปลา ในถดูู วางไช่ เป็หวิรีการอนุรักษี่ที่ดีมาก <br> v. ทีศนคติเกี่ยวกับบกบาทมองชาว ประมงต่อการอนุวักษ์ทรัยพากร ประมงในทะเลสาบสงงลา ชาวประมงไม่จำเเ็นต้องคอยสอดส่อง ถูแลผู้ทใ้ใชเครื่งงมือประมงที่ผิกกฐดมาย เพราะไม่ใช่หน้าที่ของตน <br> ชาวประมงทุกคนต้องธ่วยกันอบรมสั่งส่อน ให้ลูกหลานรู้ถึงผลเ เสียหองการใช้ เครื่องมือประมงที่ผิกกฏหหาย <br>  สงงลาอุตมสมบบรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำหรือไม่ นั้น คือ ตัวชาวประมงทุกคนนน่นเอง การอนุรักษ์สัตว์น้ำในกะเลสาบสงมลา เโ็เหน้าที่ของทางราชการเท่านั้น ชาวบ้านไม่ควรเช้าไปยุ่งเกี่ยว |  |  |  |  |  |


|  | กูอความ | เห็นด้วย อย่างยิ่ง | เน็นด้วย | ไม่เน่ใจ | ไม่เห็น ด้วย | ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26. 27. | VI. ทีศนคติเกี่ยวกับบทบาทสองสถาน ศึกษา และสื่อมวลชนในการอนรุกษ์ ทรัพยากรประมงในทะเลสาบ สงชลา <br> โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ ต้องสอนให้เด็กๆ มีความรู้เรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ํำในทะเลสาบสงธลา สื่อมวลธนในท้องถิ่น เธ่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จะต้องเสนอก่าวสาร เกี่ยวกับเรื่อง การอนุักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงศลาให้มากกว่านี้น |  |  |  |  |  |

ตอนที่ 4 : แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวมฏิบิิิของชาวประมงต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงใน ทะเลสาบสงชลา
คำชี้แจง จงทำเครื่องหมาย $x$ ใหในช่อง () ให้ตรงกับหมายเลสกี่ตอองการ


1. ท่านเคยใชชยาเบื่อเมาจับสัตววน้ำในกะเลสาบสงษลาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีแล้ว
(3) ยังใช้อยู่
2. ท่านเคยจับสัตว์ํำในกะเลสาบสงชลาใดยวิธีใช้ไฟำชีอตหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีแล้ว
(3) ยังใช้อยู่
3. ท่านเคยใใช้อวนที่มีนนาดตาเล็กกว่า 5 เชนติเมตร จับสัตว์ํำใหกะเลสาบสงยลาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีเล้ว
(3) ยังใช้อยู่
4. ท่านเคยใช้ไชนึ่งจับสัตว์ํำในกะเลสาบสงธลาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีแล้ว
(3) ยังใช้อยู่
5. ท่านเคยใใชั้ัง จับสัตว์ํำในกะเลสาบสงมลาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีแล้ว
(3) ยังใช้อยู่
6. ท่านเคยใชชาโมะระะจับสีตรวนำในทะเลสาบสงษลาหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) เลิกใช้มานานกว่า 1 ปีแล้ว
(3) ยังใช้อยู่
II. แนวปฏิพิตินการรักษาสภาพแวดล้อมธองทะเลสาบสงชลา
7. ถ้าผู้นําหมู่านขอนองท่านสอความร่วมมือไม่ให้ทุกคนทิ้งบยะ สิ่งงมิกูลต่าง ๆ ลงในกะเบสาบ ท่านจะะโิ่บิิตามได้หรือไม่
(1) ไ้
(2) ไม่แน่ใด
(3) ไม่ได้
8. ท่านเคยกิ้งเศษอวน เศษกระดาษ ถุงนลาสติก ฐยะตองเหลือใช้ต่าง ๆ ลงในทะเลสาบ หวือไม่
(1) ไม่เคย
(2) ทั้งบ้างไม่ทิ้งบ้าง
(3) ทั้งเน็นประจำ
9. ท่านเคยเรึกษากับเพื่อนบ้านเพื่อแก้นัญหาการตี้นเธินฮองทะเลสาบสงษลาบ้างหรือไม่ (เน่น การทุดลอกเลน หรือการมุดลอกร่องง้ำใหกะเลสาบ)
(1) พูดกันเป็นประจำ
(2) เคยููด้าง
(3) ไม่เดยููดเลย
10. ท่าแเคยปลูกต้นไม้บริเวณม่าชายเลนริมกะเลสาบบ้างหรือไม่
(1) เคยปลูกหลายครั้ง
(2) เคยปถูกครั้งสองครั้ง
(3) ไม่เคยปลูกเลย
11. ท่านเคยตัดต้นไม้ต่าง ๆ ที้สั้นอยู่ตามริมมั่งจองกะเลสาบมาใช้ประโยชน์บ้างหรือไม่
(1) ไม่เคย
(2) นาน ๆ จึงตัดมาใช้บ้าง
(3) ตัดมาใช้เห็นประจำ
III. แนวปฏิบิต ในการมีบทบาทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับชุมชนเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากร ประมงในทะเลสาบสงขลา
12. หากทางราชการสอความร่วมมือจากชาวประมงทุกคนให้เลิกใช้อวนกี่มีธนาดตาเล็กกว่า 5 เซนติเมตร จับสัตว์นำในกะเลสาบสงษลา ท่านจะปฏิบิตามได้หรือไม่
(1) ได้
(2) ไม่แน่ใจ
(3) ไม่ได้
13. ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยปล่อยลูกกุ้ง ลูกปลา ลงในทะเลสาบบ้างหรือไม่
(1) ปล่อยเป็นประจำ
(2) ปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้าง
(3) ไม่เคยปล่อยเลย
14. ท่านเคยพูดให้ลูกหลานฟังเกี่ยวกับผลกระทบซองการใช้เครื่องมือบระมงที่ผิดกฏหมาย บ้างหรือไม่ เช่น อวนตาถี่ ยาเบื่อเมา ใษ้ไฟฟ้าฉ๊อต
(1) พูดให้ฟงเป็นประจำ
(2) พูดให้ฟงบ้าง
(3) ไม่เคยพดเลย
15. ท่านเคยมีส่วนร่วมในโครงการปล่อยพันธุ์สีตว์น้ำลงในทะเลสาบสงชลาม้างหรือไม่ (เช่น บริจาคเงิน ร่วมประธุม การร่วมงาน หรือสนับสนุนด้านอื่น ๆ)
(1) มีส่วนร่วมทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง
(2) มีส่วนร่วมครั้งสองครั้ง
(3) ไม่เคยมีส่วนร่วมเลย
16. ท่านสนใจติตตามฐ่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้างหรือไม่
(1) ติดตามเป็นประจำ
(2) สนใจเป็นบางครั้ง
(3) ไม่สนใใจเลย



ภาตประกอบ ภากนนวก ฯ 1

แยนที่สกงหตังตองทะเลสาบสงชลา และ粦นที่ทำ คึก\%า

ตารางภาคศนวก 4 ปริมานสัตว์น้ำที้ชันที่ำาเภอเมือง จังหวัตสงยลา จากกะเลสาบสงขลา

| 9ี | ปริมาตร, เมตริกตัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| เดือน | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2534 | รวม | เฉลี่ย |
| ม.ค. | 39.28 | 37.36 | 34.33 | 24.13 | 38.57 | 12.05 | 7.81 | 9.66 | 5.34 | 24.41 | 9.45 | 23.29 | 265.68 | 22.14 |
| ก.พ. | 20.67 | 37.21 | 17.22 | 10.17 | 38.07 | 19.04 | 7.26 | 6.66 | 11.65 | 16.23 | 12.19 | 18.51 | 215.84 | 18.00 |
| มี.ค. | 23.06 | 39.26 | 35.03 | 41.41 | 50.28 | 29.31 | 23.51 | 18.81 | 28.43 | 31.33 | 9.30 | 32.10 | 362.43 | 30.20 |
| เม.ย. | 22.53 | 16.68 | 35.72 | 29.53 | 50.30 | 34.91 | 26.88 | 27.39 | 37.87 | 29.12 | 14.01 | 31.09 | 356.03 | 29.67 |
| พ.ค. | 21.26 | 25.36 | 36.74 | 35.86 | 39.01 | 23.53 | 24.53 | 25.83 | 26.36 | 24.33 | 14.38 | 25.94 | 323.13 | 26.93 |
| มิ.ย. | 21.82 | 9.71 | 30.26 | 45.90 | 31.26 | 19.55 | 24.48 | 24.87 | 19.38 | 19.68 | 13.45 | 18.64 | 279.00 | 23.25 |
| ก.ค. | 15.34 | 12.07 | 30.25 | 47.21 | 22.87 | 14.79 | 19.51 | 19.03 | 17.81 | 10.49 | 10.13 | 15.23 | 234.73 | 19.56 |
| ส.ค. | 16.60 | 11.47 | 15.95 | 49.72 | 25.01 | 15.38 | 25.19 | 18.13 | 27.27 | 12.06 | 12.17 | 17.14 | 247.09 | 20.59 |
| ก.ย. | 21.74 | 16.53 | $18.18{ }^{*}$ | 47.26 | 22.40 | 22.70 | 27.43 | 22.78 | 29.24 | 11.43 | 11.41 | 20.37 | 271.47 | 22.62 |
| ต.ค. | 32.58 | 15.07 | 23.59 | 58.15 | 19.32 | 24.72 | 16.18 | 25.40 | 25.29 | 11.62 | 18.46 | 25.19 | 295.58 | 24.63 |
| พ.ย. | 80.97 | 30.48 | 27.71 | 117.15 | 112.50 | 71.82 | 48.61 | 44.43 | 44.08 | 15.52 | 24.80 | 20.08 | 638.15 | 53.18 |
| ธ.ค. | 58.10 | 45.29 | 42.06 | 76.87 | 28.91 | 9.70 | 27.00 | 132.47 | 11.91 | 24.11 | 18.01 | 5.53 | 479.96 | 400.00 |
| รวม | 373.95 | 296.49 | 347.04 | 583.96 | 478.50 | 297.86 | 278.39 | 375.46 | 284.63 | 230.93 | 173.76 | 253.11 | 3,974.09 | 331.17 |
| เฉลี่ย | 31.16 | 24.70 | 28.92 | 48.66 | 39.87 | 24.82 | 23.19 | 31.28 | 23.71 | 19.24 | 14.48 | 31.09 | - | - |

ที่มา : ยมต์ มุสิก, $2537: 13$.

ตารางภาคผนวก 5 จำนวนเละร้อยละษองกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพอื่นด้วย จำแนกตาม รายได้เฉลี่ย/เดือน


ตารางภาคผนวก 6 จำนวนเละร้อยละปองกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษาและ รายได้เฉลี่ย/เดือน


## เครื่องมือประมง

ภาพประกอบาาคผนวก 1 อวน

ภาพประกอนภาคผนวก 10 ตุ่น (ผูกเหยื่อสำหวับกุ้ง)

ภาพประกอบภาคผนวก 12 ไซกุ้งก้ามกราม (ทำด้วยไม้ไผ่)

# ภาพประกอบภาคผนวก 14 ไซกุ้งนา 

ภาพประกอบภาคผนวก 18 ไซนั่ง (แบบสี่เหลี่ยมผืนฝ้ำ)

ภาพประกอบภาคผนวก 19 ลักษณะการวางไพนั่งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

## ภาพประกอบภาคผนวก 20 <br> ซั้ง (ทำด้วยไม้)

ภาพประกอนกาคผนวก 21 艾ง (ทำด้วยอวน)

ภาพประกอบกาคผนวก 22 โม๊ะระ


[^0]:    *มีนัยสำคัญางสถิติที่ระดับ . 05

[^1]:    *มีนียสำคัญกางสถิติที่ระดับ . 05

