**สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกระบี่ ถ้ำเสือ (ข้อมูลเชิงปริมาณ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป(N=145)** | |
| **เพศ** | ชาย จำนวน 59 คนร้อยละ 40.68 |
| หญิง จำนวน 86 คน ร้อยละ 59.31 |
| **อายุ** | ≥ 20 ปี จำนวน 37คน ร้อยละ 25.51  21 - 30 ปี จำนวน 27คน ร้อยละ 18.62  31 - 40 ปี จำนวน 33 คน ร้อยละ 22.75  41 - 50 ปี จำนวน23 คน ร้อยละ 15.86  51 - 60 ปีจำนวน16 คน ร้อยละ 11.03  ไม่ระบุ จำนวน 9 คน ร้อยละ 6.20 |
| **การศึกษา** | ต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 131 คน ร้อยละ 90.34  ปริญญาตรี จำนวน 13 คน ร้อยละ 8.96  ปริญญาโท จำนวน 1คน ร้อยละ 0.68 |
| **อาชีพ** | รับจ้างจำนวน 31 คน ร้อยละ 21.37  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายจำนวน 35 คนร้อยละ 24.13  ประมง จำนวน 6 คน ร้อยละ 4.13  แม่บ้าน จำนวน 5คน ร้อยละ 3.44  นักเรียน จำนวน 30 คน ร้อยละ 20.68  ทำสวน จำนวน 10คน ร้อยละ 6.89  พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จำนวน12คน ร้อยละ 8.27  ครูอัตราจ้าง จำนวน 1ร้อยละ 0.68  ข้าราชการ จำนวน 8ร้อยละ 5.51  หมอสปา จำนวน 1ร้อยละ 0.68  วิสาหกิจชุมชน จำนวน 3ร้อยละ 2.06  ก่อสร้าง จำนวน 1ร้อยละ 0.68  นักดนตรี จำนวน 1ร้อยละ 0.68  ไกด์ชุมชน จำนวน 1ร้อยละ 0.68 |
| **รายได้** | ต่ำกว่า 10000 บาท จำนวน 94 คน ร้อยละ 64.82  10,000 - 20,000 บาท จำนวน 40 คน ร้อยละ 27.58  20,001 -30,000 บาท จำนวน 5 คนร้อยละ 3.4  30,001-40,000 บาท จำนวน 4 คนร้อยละ 2.75  มากกว่า 40,000 บาท จำนวน 2 คน ร้อยละ 1.37 |
| **ด้านคน กลุ่มคน เครือข่าย** | กลุ่มประตุสู่การท่องเที่ยว สปาโคลน จำนวน 17 คนกลุ่มบ้านโบราณจำนวน 20 คน  กลุ่ม Mice+นันทนาการ จำนวน 13 คน  กลุ่มศิลปวัฒนธรรม จำนวน 14 คน  ภูมิปัญญาสูงวัย 13 คน  **หน่วยงานรัฐ**จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วยหัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกเกษตรอำเภออ่าวลึกผจก.ธกสอบต.อ่าวลึกใต้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีททท.กระบี่ทจก.กระบี่วัฒนธรรมจ.กระบี่  **สถาบันการศึกษา**จำนวน 5 สถาบัน ประกอบด้วยสนส. ม.อ.หาดใหญ่ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตม.ราชภัฏภูเก็ตม.เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง |
| **1.ด้านเศรษฐกิจ** | |
| 1.1 จำนวนของนักท่องเที่ยว  การทำท่องเที่ยว | ก่อน Covid19 ชาวไทย จำนวน 453 คน ชาวต่างชาติ จำนวน 120 คน  ช่วง Covid19ชาวไทยจำนวน 0 คน ชาวต่างชาติจำนวน 0 คน  หลัง Covid19ชาวไทย จำนวน 113 คน ชาวต่างชาติ 45 คน |
| 1.2 รายได้ของคนที่เกี่ยวข้อง | ก่อน Covid19รายได้เฉลี่ย จำนวน 11637.93บาท/คน/เดือน  ช่วง Covid19รายได้เฉลี่ย จำนวน 3,500 บาท/คน/เดือนมาจากไหน????  หลัง Covid19รายได้เฉลี่ย จำนวน 7010.34บาท/คน/เดือน |
| 1.2 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว | อาชีพหลักก่อน Covid19รายได้เฉลี่ย จำนวน 325.57 บาท/วัน/คน อาชีพเสริมก่อน Covid19 รายได้เฉลี่ย จำนวน 239.39บาท/วัน/คน  อาชีพหลักช่วงCovid19 รายได้เฉลี่ย จำนวน 341.61บาท/วัน/คน อาชีพเสริมช่วงCovid19 รายได้เฉลี่ย จำนวน 100 บาท/วัน/คน  อาชีพหลักหลังCovid19 รายได้เฉลี่ย จำนวน 287.90บาท/วัน/คน อาชีพเสริมหลังCovid19 รายได้เฉลี่ย จำนวน 210.42บาท/วัน/คน |
| 1.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจ | **รายได้ของกลุ่มเฉลี่ยรวมต่อเดือน 273,000 บาท**  กลุ่มไร่ปรีดาโฮมสเตย์ รายได้เฉลี่ย 150,000 บาท/เดือน  กลุ่มผ้าปาเต๊ะ รายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน  กลุ่มสปาโคลน รายได้เฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน  กลุ่มปาล์มคอกเทล รายได้เฉลี่ย 4,000 บาท/เดือน  กลุ่มเพ็นท์ผ้า รายได้เฉลี่ย 5,000 บาท/เดือน  กลุ่มวิสาหกิจ OVC บ้านถ้ำเสือ รายได้เฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน  กลุ้มผ้ามัดย้อม รายได้เฉลี่ย 8,000 บาท/เดือน  กลุ่มผักกางมุ้ง รายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/เดือน  กลุ่มขนมขี้มอด รายได้เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน  กลุ่มนันทนาการ รายได้เฉลี่ย 60,000 บาท/เดือน |
| **2.ด้านสังคม วัฒนธรรม** | |
| 2.1 วัฒนธรรมอาหาร | ขนมพื้นบ้านจำนวน 3 ชนิด คือ1.ขนมดอกจอก 2. ขนมขี้มอด 3.ขนมครกโบราณ  น้ำพริกจำนวน 2 ชนิดคือ1.น้ำพริกกุ้งเสียบ 2.น้ำพริกปลาทู  อาหารประเภทยำจำนวน 1 ชนิด คือยำป่าโกงกาง ประกอบด้วย 1.ใบโกงกาง 2.ใบแกมหม้อ 3.ใบขลู่  อาหารประเภทแกง จำนวน 1 ชนิด คือแกงกะทิปูดำหมี่หุ้น  อาหารประเภทต้ม จำนวน 1 ชนิด คือหอยหลักควายต้ม (ภาคกลางเรียก หอยหลักไก่)  อาหารประเภทของหวาน จำนวน 1 ชนิด คือผลไม้ลอยแก้วจากลูกปาล์ม |
| 2.2 วัฒนธรรมการแต่งกาย | ผ้ามัดย้อมผ้าปาเตะ ผ้าลูกไม้ |
| 2.3ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น | 1.การละเล่นรองแง็ง 2.ลิเกป่า |
| 2.4 ภูมิปัญญา | 1.ภูมิปัญญาจากพืช คือ 1.ใบจาก นำมาลอกใบจากและใช้เป็นยาสูบ การสานกระสอบ และการทำของเล่นจากใบจาก ใบมะพร้าว เช่น พับนก ตะกร้อ 2.ใบเตย นำมาทำกุหลาบใบเตย  2.ภูมิปัญญาจากประมงพื้นบ้าน  3.ภูมิปัญญาการทำกะปิ  4.การทำสปาโคลน |
| **3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | |
| **ข้อมูลทั่วไป (ผู้ให้ข้อมูล 145 คน)**  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามพื้นผิวดินอาทิ ปลาตีน ปูเสฉวนหอยทะเลบางชนิด เป็นต้น พบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน92 คน ร้อยละ 63.44 เพิ่มขึ้นจำนวน 51 คน ร้อยละ 35.17 ลดลงจำนวน 14 คนร้อยละ 9.6 และคงเดิมจำนวน 3 คน ร้อยละ 2.06  สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามใต้ผิวดินอาทิ ไส้เดือนทะเลปูแสม ปูก้ามดาบกุ้งดีดขันเป็นต้น พบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน95 คน ร้อยละ 65.51 เพิ่มขึ้นจำนวน 41 คน ร้อยละ 28.27 ลดลงจำนวน 2 คนร้อยละ1.37 และคงเดิมจำนวน 7 คน ร้อยละ 4.8  สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำอาทิ กุ้งแชบ๊วย ปลานวลจันทร์ทะเลปลากะพงขาวปลาเก๋ากุ้งกุลาดำปลากะบอกปลาตะกรับเสือดาว, กระทะ, แปบลาย, เสือดาว, ตะกรับ  ปลาเฉี่ยว ผีเสื้อเงิน หรือสะโหร่งแขกเป็นต้น พบว่าผู้ให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 88คน ร้อยละ 60.68 เพิ่มขึ้นจำนวน 35คน ร้อยละ 24.13 ลดลงจำนวน 7คนร้อยละ 15.55และคงเดิมจำนวน 15คน ร้อยละ 10.34  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ใบไม้ รากโกงกางอาทิ หอยนางรม ทากทะเล หอยขี้นกปูแสมเพรียงหินแมลงนกชนิดต่าง ๆพบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน84 คน ร้อยละ 57.92 เพิ่มขึ้นจำนวน 50 คน ร้อยละ 34.48 ลดลงจำนวน 7 คนร้อยละ4.80 และคงเดิมจำนวน 4 คน ร้อยละ 2.75  ต้นไม้ พืชที่สำคัญในระบบนิเวศอาทิ โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่โกงกางหัวสุมแสมลำพูลำแพนหญ้าทะเลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน52 คน ร้อยละ 35.86 เพิ่มขึ้นจำนวน 84 คน ร้อยละ 57.93 ลดลงจำนวน 2 คนร้อยละ 1.3 และคงเดิมจำนวน 7 คน ร้อยละ 4.8 | |
| 3.1 กฏ กติกา ข้อตกลง ในการอนุรักษ์ ดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมของ แหล่งท่องเที่ยว | ชุมชนบ้านถ้ำเสือมีกฏ กติกา ข้อตกลง ในการอนุรักษ์ ดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมของ แหล่งท่องเที่ยวร่วมกันจำนวน 3 ข้อ ที่สำคัญคือ  1. มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อการดูแลสัตว์น้ำในพื้นที่ เช่น การหาหอย ให้ชาวบ้านหาหอยด้วยมือ และห้ามการใช้เรือลากและใช้ตะแกรงเหล็กลากหอย ครอบคลุมพื้นที่แหล่งน้ำทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งบ้านถ้ำเสือ และฝั่งโคกไคร้ จังหวัดพังงา  2. มีข้อตกลงร่วมกันของคนที่ประกอบอาชีพประมงต้องทำอย่างรับผิดชอบ คือใช้เครื่องมือในการประมงอย่างถูกกฎหมาย  3. การควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกติกาของการเข้าออกพื้นที่ระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ให้บริการ อย่างเช่นแหล่งทะเลไม่เข้าไปมากเกินไป จำนวน 40-50 คนต่อวัน หรือเข้าถ้ำก็ไม่เกิน 60 คนต่อวัน ไม่เกินขีดจำกัดในแหล่งที่อ่อนไหว เสียหายง่าย และจะไม่ให้มีการเก็บหินต่าง ๆ หรือโคลนในแหล่งท่องเที่ยวออกมา |
| 3.2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ | ชุมชนบ้านถ้ำเสือมี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ จำนวน 3 ข้อ ที่สำคัญคือ  1.การจัดการขยะร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว เช่นทุกครั้งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวลงทะเล ขยะทุกชิ้นจะถูกเก็บกลับมาบนฝั่ง และนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ ใช้หลัก บ้าน วัด โรงเรียน ในการบริหารจัดการของหมู่บ้าน ของโรงเรียน  2. การส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน ทั้งป่าโกงกาง ป่าจาก ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในพื้นที่ทำร่วมกัน และเป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว  3. การรณรงค์ให้ชุมชนมีการดูแล และจัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน และชุมชน ร่วมกับองค์กรภาครัฐในพื้นที่ |
| **4.ด้านสุขภาพ** | |
| 4.1 คุณค่าทางด้านจิตวิณญาณ /ปัญญาที่เกิดกับกลุ่มคนในพื้นที่ | การดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ และสุขภาพ คือ  1.การให้ความสำคัญต่อสินค้า และบริการที่ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และสุขภาพเช่น อาหารปลอดสารพิษ การงดการใช้โฟม และพลาสติก  2.การแบ่งปัน และสร้างโอกาสในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน  3.การนำภูมิปัญญาในชุมชน และระหว่างชุมชนมาเชื่อมโยงกับโปรแกรมสปาโคลน อาทิ ชาใบขลู่ เป็นต้น |
| 4.2 มิติสุขภาวะของคนทำ CBT | ส่วนใหญ่พบว่า คนในชุมชนท่องเที่ยว และผู้ประกอบการหลักคือไร่ปรีดาโฮมสเตย์มีปรับตัวต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ประกอบด้วย  1.การจัดการเรื่องของความปลอดภัยและการคัดกรอง โดยใช้ QR code  2.มีการพัฒนาสถานที่ให้สามารถรอบรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างวัดแหลมสัก และวัดบางโทง |