ประวัติศาสตร์
“ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
The History of “Mekong Region”

กฤษฎา บุญชัย
Kritsada Boonchai

บทคัดย่อ
ก่อนจะเรียก “ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ติดแผ่นดินนี้มีความแตกต่างหลากหลายสิ่งของวัฒนธรรม ด้วยประวัติศาสตร์การเมืองโลกที่กลุ่มประเทศตะวันตกมีอำนาจซึ่งกันได้แสดงที่ และขนาดแม่น้ำต้นต่างๆ ความเป็นภูมิภาคได้เกิดขึ้นเริ่มจาก “ภูมิภาคนิติจักร” ภายใต้โลกนี้เรื่องความนั่งทางการเมืองระหว่างประเทศ และก้าวมาสู่ “ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”ภายใต้โลกนั้นการทำให้กันและกันและโลกทวีป

โมเดลการทำให้ทันสมัยที่สนใจเรื่องปัญหาความต้องการน้ำ สาเหตุและปัญหาความยากจน ปรากฏในโลกที่นักการจัดการน้ำและปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้มาประสบกับความในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

แต่ยังเป็นข้อต่อทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่ทำให้ประเทศต่างๆ มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง การปกครอง เกิดการแบ่งแยก หาความชัดเจนกัน และเป็นผลจากสภาพใครสร้างอำนาจต่อการกำหนดนโยบายในภูมิภาคที่ไม่ทำให้การสร้างความเป็นภูมิภาคหนึ่งความไม่ยั่งยืนต่อเนื่องนี้ทำให้ปัญหาขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นมาใหม่ระหว่างรัฐ องค์กรข้ามชาติทันด้วยการเปลี่ยนใจประชาชนที่แตกต่างหลากหลายในลุ่มน้ำโขง เมื่อภูมิรัฐิตและความต้องการของพวกเขาไม่ถูกบุญรวมไว้ในการพัฒนาของภูมิภาค

(ที่มา: องค์การศึกษาระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
Abstract

Prior to the emergence of the term “Mekong Region,” the area was already socio-culturally diverse. With global geo-politics dominated by western countries producing maps and naming places, the notion of region-ness began. It started with the name, “Indochina Region,” under the concept of international politics security, followed by “Mekong Region” under the concept of modernization and globalization.

The idea of modernization, which is concerned with underdevelopment and poverty, and the concept of globalization, which is concerned with promoting competition and economic integration, then converge at Mekong region-ness.

However, the historical context of the region has generated politico-economic differences, divisions, mistrust, and asymmetrical power relationships to formulate regional policies among countries in the region. The result is a new politico-economic conflict between the states and transnational organizations, on the one hand, and diverse people’s movements in Mekong region, on the other, as the latter are finding that their lives and wants have not been taken into account in regional developments.

บทนำ

บทความยืดหยุ่นวัฒนธรรมเพื่อการประชาธิปไตยศรัทธาการก่อรูปเป็น “ภูมิภาคสุ่มนำ้ไอ้” โดยผู้เขียนใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาเป็นต้น ในช่วงของการซื้อหาน้ําไอ้เริ่มที่การที่มีการบริหารจัดการภูมิภาคในแต่ละช่วงสมัยนี้มีความแตกต่างกัน เริ่มต้นแต่การเกิดขึ้น “อินโดจีน” ในฐานะอาณาจักรของฝรั่งเศส ความเป็นภูมิภาคจึงเป็นพื้นที่การเจริญเติบโตของเนื้อ borçพยากรณ์จากเจ้าอาณาจักร มายู่ “อินโดจีน”ในยุคสงครามเย็น ที่มีไปด้วยการเมืองแห่งความมั่นคงของรัฐ ภายใต้การต่อสู้ทางอุดมการณ์การเมืองจากค่ายเสรีนิยมและสังคมนิยม จนเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดโฉมหน้าของภูมิภาคได้เปลี่ยนไป เมื่อพลังทุนนิยมได้เข้าครอบงำผ่านแนวคิดเรื่องการพัฒนาทุนนิยม ภูมิภาค “สุ่มนำ้ไอ้” จึงเกิดขึ้นโดยขยายความเป็นภูมิภาคออกไปมากยิ่งขึ้นพร้อมกับตัวการกำลังใหญ่ ๆ เช่น สถาบันข้ามชาติเพื่อการพัฒนา
กลุ่มทุนข้ามชาติ เครือข่ายประชานั่งคุมข้ามชาติ

ประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ จึงไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่เดินไปเป็นเส้นตรงแต่ความเป็นภูมิภาคแม้จะร่วงโรย หรือเสื่อมไม่บางประการที่สับสน เช่น แนวคิดรัฐเป็นศูนย์กลาง แต่ก็เกิดเอื้อนโยบายใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้กับพลังดีย่างต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเมืองและเศรษฐกิจในกระแสโลกกำลังนี้ได้เข้ามากระทำสร้างความเป็นภูมิภาค

“อินโดจีน” ตัวแทนที่ถูกสร้างจากยาทกรรมแห่งอาณาจัคม

“อินโดจีน” เป็นเครื่องเรียกที่ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์แห่งอาณาบริเวณนี้เป็นอาณาจัคม หน้าจากนั้นกระบวนการก่อเกิดภูมิศาสตร์การเมืองต่างกล่าวถึงต่อๆ เร็มซึ่งจากการศึกษาสำรวจของชาวรัฐศาสตร์ในเรื่องภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม แล้วค่อยๆสรุปขึ้นมา

Milton Osborne ได้สำรวจลำดับเหตุการณ์ในภูมิภาคอินโดจีนจากหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า อาณาบริเวณแห่งนี้เริ่มมีการตัดต่ำชายตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1ปรากฏทางเที่ยวทางทำบันคินตอนตามเหตุการณ์แห่งนี้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 2-6ชาวอินโดจีนได้มีการสร้างภูมิรัฐที่เรียกว่า “ฟุนเน่”1 ซึ่งต่อมาถือชื่อของ “เจนเด็ง” อาณาจักรสำคัญในอินโดจีนภูมิภาวดังกล่าวได้ปรากฏขึ้นแทน (ชาญวิทย เกษตรศิริ และอัตถพงษ์ คำคุณ, 2552 : 16)

สันนิชัยฉันว่า มาร์โกโปโลได้ข้อมันหน้าใหม่ที่ยืนยันคนตะวันตก ระหว่างการเดินทางออกจากเชินจีไปถึงบกปอ ในปี ค.ศ. 1278แต่มีหลักฐานปรากฏขึ้นจนว่า ชาวตะวันตกได้รับข้อมูลเรื่องราวของแม่น้ำชิง จากภูมิใจชาวโปรตุเกสยั่งยืนมาก

---

1 ตำราภูมิพุนันเป็นเอกสารที่ผู้เป็นในต้นเดินสู่รัฐภูมิ หรือความสมทรอดินเจนติ์เกิดขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 ต่อมาภูมิศาสตร์กับอาณาจักรและในคริสต์ศตวรรษที่ 6 รวมแล้วมีอานุภาพเรืองอยู่มากกว่า 500ปี (ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1-6) เที่ยวจากภูมิศาสตร์ที่ยังคงไม่สรุปขึ้นแล้วบืนนำในผลลัพธ์ของภูมิพุนัน เพื่อจากภูมิศาสตร์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในยุคสมัยต่อมาต่าง เป็นเหตุที่ถูกกล่าวโทษโดยไม่ต้องทราบถึง เคลื่อนย้ายกับภูมิศาสตร์การเมืองของภูมิพุนันซึ่งยังไม่เป็นที่สังเกตภูมิพุนัน ก็เป็นเหตุที่ต้องออกทบทวนขึ้นมาไม่ถูกวิมาน่าจะ (ดนัย โซโลโว, 2546)
ช่างปรากฏเรื่องราวแม่น้ำโขงอยู่ในบ้านเกิดของชาวโปรตุเกส ในปีค.ศ. 1511 และ
แล้วในปีค.ศ. 1563 แผนที่แม่น้ำโขงถูกชาวตะวันตกวาดขึ้น2 ตั้งแต่นั้น
ชาวโขง ได้แก่ โปรตุเกส สเปน ฝรั่งเศส ต่างก็เข้ามาอย่างแพร่หลาย
และในช่วงเวลาย่ำกล่าว การลำาสาขนาดของชาวตะวันตกได้เกิดขึ้น ดินแดนแถบ
ลุ่มแม่น้ำโขงเกิดเป็นที่สนใจของชาวโขง โดยต้องการเข้ามาติดต่อค้าขาย เหมาะสำหรับ
และลำาสาขนาด

ยังง่ายๆครั้งครั้งที่ 19 ประเทศไทยโปรตุเกสได้รู้เกี่ยวกับการดำเนาะ
สำหรับ
และลำาสาขนาด ซึ่งในช่วงปีค.ศ. 1858 นาย Henry Mouhot
นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสได้เดินสำรวจดินแดนนั้นแม่น้ำโขงจนพบ
ครั้งที่ 19 ภายใต้การปกครองที่มีถิ่นถิ่นที่ปรากฏ
ในลายต่างของชาวโขงครั้งก็คือ เป็นดินแดนที่มีนักวางแผนธรมและจิตริยาภายนอก
เป็นพื้นที่ที่ลึกลับนักเดิน แต่ก็เป็นดินแดนของชนพื้นเมืองล้ำหนัง ไร้ศิลปศาสตร์
อันเป็นที่หมายของมัทธิเนอร์ที่ค้นหาไปเผยแพร่สำหรับศาสตร์

ไม่เพียงเท่านั้น ภูมิภาคแห่งนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรอันสมรรถ โดยมี
แม่น้ำโขงเป็นถนนหลักและเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่จะถูกกีบไปสู่ชน ภูมิถิ่นการ
สำรวจของ Mouhot เพียง 3 ปี ฝรั่งเศสได้บังคับโดยเวียนนำมาได้ (โคซินจีน) ในปีค.ศ.
1862 (และสามารถยึดได้ดีที่สุดในปีค.ศ. 1885) ในช่วงเวลาเดียวกัน
ฝรั่งเศสได้กลับกล่อมให้ภูมิศาสตร์เป็นรู้ในอารักขาของฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1863
และในปีค.ศ. 1866 ฝรั่งเศสได้จัดตั้งคณะสำรวจแม่น้ำโขง ซึ่งเดินทางสำรวจ
แม่น้ำโขงไปถึงปลายแม่น้ำในเวียนนำมาได้จับจั่นจั่นที่ญี่ปุ่น และในปีค.ศ. 1893 ฝรั่งเศส
ยังสิ่งที่จะมีคนสำรวจรายข้ามไปไปสู่ที่พื้นที่ที่มีนักวางแผนมัทธิเนอร์
(การนับราชอาณาจักร) นั้นจากที่แม่น้ำโขงไป ซึ่งกรณีแม่น้ำโขงไหลจากหน้าผืนที่
ตั้งรัฐ ฝรั่งเศส แห่ง การและ ส่วนฝรั่งเศส (ไทย) กลายเป็นอาณาเขตของฝรั่งเศส และ
แม่น้ำโขงได้กลายเป็นเส้นเขตแดน ซึ่งทำให้ขัดแย้งการเรียกว่า “อินโดจีน

2 เป็นแผนที่ที่ถูกเขียนที่จัดทำโดยภูมิศาสตร์ ส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ด้านของจักรวรรดินีย์ตะวันตกในลุ่ม
แม่น้ำโขงในศิลปศาสตร์ที่ 19 กิ่งจากความเข้าใจโดยผู้ตีความ
พระวิเศศ ครอบคลุมเวลา กมพูชา และเรียกว่า “อินโดนีเซีย” (ค.ศ. 1887-1949)

เมื่อพระวิเศศได้ต้องการอินโดนีเซียให้มีเป้าหมายจะใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางเดินเรือถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ทำการประสิทธิภาพกับสยามหลายชั่วโมง ได้แก่ สนธิสัญญา มัดจำการดำเนินการ และการเดินเรือระหว่างสยามกับพระวิเศศ ในปี ค.ศ. 1925 อนุสัญญาระหว่างสยามกับพระวิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกฎกิจการความสัมพันธ์ระหว่างสยามและอินโดนีเซีย ค.ศ. 1926 กฎกิจการการสงสู่กันระหว่างสยาม และพระวิเศษเกี่ยวกับแม่น้ำโขง ค.ศ. 1928

พระวิเศศได้ต้องการการสงสู่กันระหว่างแม่น้ำโขง (The Permanent High Commission of the Mekong: PHCM) จากอนุสัญญาปี ค.ศ. 1926 ซึ่งเป็นการขืนสัญญาระหว่างสยามกับพระวิเศษในฐานะตัวแทนจากกมพูชา และเรียกว่าคณะกรรมการซึ่งมีการบริหารงานระบบเรื่องการเดินเรือ การใช้น้ำ และการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดน

อย่างไรก็ตาม พระวิเศศต้องตั้งเหตุเป้าหมายการใช้แม่น้ำโขงเพื่อกระทำสู่ฝีมือนำาเนาต้ ไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากแม่น้ำโขงมีการเก่าแก่มากมาย ยากต่อการเดินเรือ แต่ผลการสำรวจแม่น้ำโขงชั่วโมงนี้ Henry Mouhot ก็ข้ามให้พระวิเศศสามารถครอบครอบอินโดนีเซียได้ แต่กรณีแม่น้ำโขงก็ไม่เพียงเป็นแม่น้ำตามธรรมชาติ พระวิเศศได้ทำให้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอีกอย่างหนึ่งของรัฐ จากอนุสัญญาปี ค.ศ. 1926 พระวิเศษได้ทำอนุสัญญากับสยามเพื่อกำหนดเขตแดนระหว่างสยามกับลาว และจัดทำแผนที่แบ่งเขตแดนในปี ค.ศ. 1931

เมื่อประมวลภาพการถูกคับของพระวิเศษ พระวิเศษประกาศกฎหมายของ “อินโดนีเซีย” ทำให้ผู้เขียนคิดว่า ที่มาของชื่อ “อินโดนีเซีย” เป็นการขืนข้อตามกฎกิจการ การเมืองโดยประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาติดต่อกับแม่น้ำโขงเป็นมากินตนเองเป็นคันเดี่ยวนั้นตัวเหตุผลว่าคันเดี่ยวนั้นกล่าวเป็นคำชูมที่ยิ่งออกมาจากแม่น้ำโดยยุทธวิธีของทวีปเอเชีย และเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังต้องอยู่ทางใต้ของประเทศจีนและตะวันออกของประเทศไทยอินเดีย คันเดี่ยวนั้นที่ได้รับ
อีทีพัฒนาภาษาสนามและวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน จึงได้รับการขนาดนามว่า “อินโดจีน” (ค่ำว่า Indo+China = Indochina)

จินดาทวิภูมิภาค “อินโดจีน” จึงอยู่บนฐานที่นครภูมิศาสตร์ในด้านที่ตั้งและการเปล่ง ใส่แข่งขันที่ของกลุ่มชนที่ต้องอยู่ภายใต้อาษานิคมของยุโรป และด้านอาวุธชัยที่เกิดจากการผสมผลสาระว่าอินเดียกับจีน

จันเมื่อชี้ว่าผลของการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนไป ค.ศ. 1930 โธจิมินท์
ประกาศจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ต่อมา ค.ศ. 1944 ญี่ปุ่นถูกข้า
ปรากฏอินเดียแน่นอนฝ่ายยุโรป ซึ่งยังมีฟิลิปปินส์และเวียดนามได้ถูกต้อง
ความระหว่างฝ่ายยุโรป ซึ่งยังมีฟิลิปปินส์และเวียดนาม

パオ้อเป็น ประเทศ คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้

แต่เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดขึ้นว่าโลกจีนอินโดจีนมากถึงสุดก็คือ สงครามเวียดนาม
(ค.ศ. 1957–1975) หนึ่งที่เรียกว่า “สงครามอินโดจีน ครองที่ 2”3 (สงคราม
อินโดจีนครองที่ 1 คือ การต่อสู้ของเวียดนาม ลาว กัมพูชา เพื่อปลดแอกจากการ
เป็นอาณานิคมของฝ่ายยุโรป) หนึ่งในสงครามความขัดแย้งทางดุลการระหว่าง
ค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำและค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ
ซึ่งผลขบถด้วยความพา面粉เพียงบางที่สุดจักรวาล และพันธมิตร พร้อมกับขันระ
ของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ที่ทำสู่อานาจใจกัมพูชา ลาว และเวียดนามช่วงปี ค.ศ. 1975
เป็นต้นมา

3 สงครามอินโดจีน 3 ครั้ง ครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดจากเวียดนามเหนือด้านรัฐบาล
จนถึงสงครามเวียดนามที่เป็นปัจจุบันในปี ค.ศ. 1954 ส่วนการรักษาสันติสุขของความสันติสุข 1950
เกิดขึ้นเนื่องจากจูนเมื่อเป็นสงครามเวียดนามที่เป็นปัจจุบัน ส่วนด้านการรักษาสันติสุขและจริยธรรม
โดยผู้นำของประเทศในปี ค.ศ. 1975 เมื่อผู้ดูแล และรักษาสันติสุขได้รับผู้หลักผู้น้อย เวียดนาม
รวมประเทศได้ก่อตั้งเป็น “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ซึ่งครั้งที่สาม เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1979
 นอกจากนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทักษะการ “อินโดจีน” จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ของคนในภูมิภาค แต่กระนั้นก็ได้ทำให้สังคม เขมร และเรียดนามต่างก็มีประกาศิตศาสตร์
วิสารสังคมลุ่มน้ำโอ่ง

การตกเป็นอาณาฝั่งร่วมกัน และเป็นพื้นฐานของความเป็นตัวตนทางภูมิศาสตร์ การเมืองร่วมกันในเวลาต่อมา

ผลการทบทวนที่สำคัญที่สุดในการตกเป็นอาณาฝั่ง คือ พาภักดี และความตั้งใจที่จะการก้าวกระฉกมชาติ เมืองฟั้งแสข้าоворอนใจ ซึ่งกับพื้นที่

প্রথম ทำความเป็นพื้นที่สู่ภาษา ยางพารา ภาษา และอื่น ๆ เพื่อส่งออกไปยังฟั้งแสข้า

ผลกับส่งเมืองฟั้งแสข้าามหาสมบัติของที่ตั้งเป็นมูลมา และภายใต้มหาสมรภูม

อาณาฝั่ง “อินโดจีน” ที่ฟั้งแสข้าใช้อิสระที่เหนือบริเวณนี้ ยังคงทำให้ปัจจุบัน

เหล่าสุทธิภัณฑ์โมรมิได้มาถึงปัจจุบัน

ส่งค้าและบริการในจุดกลาง “ภูมิภาคลุ่มน้ำโอ่ง”

หลังส่งค้าโดยตรงที่ 2 (ปี ค.ศ. 1945) ต่อจากฟั้งแสข้าในภูมิภาค

อินโดจีนเริ่มส่งค้าลง เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวสำคัญในเวียดนามน่าโดย

โดยที่มีเหตุการณ์ ในยุค ค.ศ. 1930 และผลลักษณะฟั้งแสข้าในปี ค.ศ. 1954 พร้อม

เกิดขึ้นจากการทำพายัปย์อันยับเยินของฟั้งแสข้าที่ได้รับเงินพื้

ของปี ค.ศ. 1954 ทำให้ฟั้งแสข้าทางออกตัวจากอินโดจีนอย่างสิ้นเชิง ประเทศ

อินโดจีนพื้น 3 ประเทศศัตรูได้รับบางส่วน

ภาวะส่งค้าภูมิภาค จากความขัดแย้งของข้าอย่างน่าจะระหว่างของการศึกษาภูมิภาค

และสภาพอย่างที่ใช้ส่งค้าด้วยแทน (Proxy war) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1954

โดยอินโดจีนเป็นสมรภูมิสำคัญหนึ่งใน 3 แห่งของสงครามตัวแทน

นอกเหนือจากการที่ทำการศึกษาระหว่างการศึกษาในสงครามวินาศา

ปฏิบัติการเชิงลึกของการพัฒนาภูมิภาคนี้ขึ้น โดยในปี ค.ศ. 1951 สำนักงานควบคุม

อุทกภัย ของคณะกรรมการเศรษฐกิจระหว่างประเทศฟั้งแสข้าและระดับโลก

(Economic Commission for Asia and the Far East : ECAFE) ซึ่งก่อให้ขึ้นเพื่อ

ศึกษาคัดลายภาพของแม่น้ำโอ่งในการพัฒนาการชลประทานและการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

สำนักงานควบคุมอุทกภัยได้เริ่มศึกษาคัดลายภาพแม่น้ำโอ่งในการพัฒนาพลังงาน

ไฟฟ้าจากน้ำและชลประทาน การศึกษาแล้วเสร็จในอีก 5 ปีต่อมา (ปี ค.ศ. 1956)
พบว่า แม่น้ำโขงมีอ็ำกษ์ภำพู่ในการพัฒนำเศรษฐกิจของภูมิภาค ECAFE ซึ่งได้แนะนำให้ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (ได้) ร่วมมือกันเพื่อพัฒนำภูมิภาค โดยลงมายกบัตรก็อตั้ง “คณะกรรมการประสานงานเพื่อการสระจลัมคำนนำไงของตอนล่าง” และร่วมกันปฏิบัติกันต่ำยว่าด้วยความร่วมมือการสระจลัมคำนนำไงของตอนล่าง ซึ่งในปี ค.ศ. 1957 คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีบัตรประสงค์เพื่อสนับสนุนการสระจลัมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในแม่น้ำไงของตอนล่าง รูปปกรณ์ก็คือ การสร้างเขื่อนทั้งในแม่น้ำไงสายหลักและแม่น้ำสาขาของ 4 ประเทศที่นำไงของตอนล่างอย่างไรก็ตาม การก่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าวถูกมองว่าเป็นป้ายหมายทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเพื่อต้องด้านคอมมิวนิสต์ที่กำลังขยายตัวในภูมิภาคอินโดจีน สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนทุนและวิชาการเพื่อการพัฒนาโครงการดังๆ ในแม่น้ำไงสระบันเบียมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 และในปี ค.ศ. 1970 แผนการพัฒนาขึ้นใหม่ไงพัฒนาบางกิจในแม่น้ำไงสายหลักส่งผลสิน เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคมีการนำบริบทในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และในปี ค.ศ. 1971 ECAFE ก็ได้เฉพาะให้คณะกรรมการสระจลัมไงมีบทบาทพิจารณาโครงการพัฒนาดังๆ ในแม่น้ำไงช่วยแก้ปัญหาในอย่างนั้น แต่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะขัดกับหลักยุทธ์โดยของแต่ละประเทศ แต่การรุกตัวการพัฒนาสระจลัมไงของสหรัฐฯ ก็ยังเป็นแค่แผน ไม่มีท่านเพียงที่เมื่อค่ายสังคมนิยมได้รุกขีดในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว เข้ามาอย่างรวดเร็ว พลาด และเขียวสังคมภายในได้สนับสนุนจากจีนกุกขีดยืดพัฒนาปุยในปี ค.ศ. 1975 และประกาศใช้โยบายคุมมิวนิสต์บริหารประเทศอย่างเข้มงวด พร้อมประชาชนปฏิบัติการประกาศสถานภาพประเทศกลายเป็น “สาธารณรัฐประชาชนได้โดยประชาชน” ในปลายปีวันถัด ขณะเดียวกันเวียดนามเหนือภายใต้การสนับสนุนของสภาพไขเวียดกิปะสะสมช่วยเหลือเวียดนามได้จัดรวมประเทศให้เป็นสังคมนิยมร่วมกันได้ และได้บังคับกิปะพุทธฯจากเข้ามงคงในปี ค.ศ. 1979 ในขณะที่ประเทศไทยก็ถูกตัดวงจากสหรัฐอเมริกาได้เป็นประเทศเสรีนิยมเพื่อต้องด้านการรุกขีดของสังคมนิยม

ในสภาวะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กลุ่มประเทศในแต่เสรีนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พยายามรวมตัวกัน โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
จัดตั้งเป็นประชาชนเยอเรียดวันออกเฉียงได้ ซึ่งในปี ค.ศ. 1961 เพื่อร่วมเป็นทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แต่ก็ต้องหยุดระบายไปจากความผันผวนทางการ เมืองในมาเลเซียและอิส蘭 ในปี ค.ศ. 1967 ก็ได้จัดตั้งองค์กรร่วมเมืองทางเศรษฐกิจเป็น “สมาคมประชาชนดิ่งแห่งเยอเรียดวันออกเฉียงใต้” โดยมีประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นมายาหนึ่งของสมาคมฯ คือ ป้องกัน กับคุกคามจากคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคอินโดจีน

ความแตกแยกทางอุดมการณ์การเมือง ทำให้หนุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ต้อง ถูกแบ่งแยกสันถึงพร้อมเดินอย่างเช่น แม่น้ำไซอิ่ง ที่แต่เดิมเป็นพื้นสูญลักษณะที่ ถูกใช้แบ่งประเทศให้กลายเป็นก้านเพศเด่นที่แบ่งแยกป้อมค่ายทาง การเมือง ตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐและประชาชนที่เคยไปมาทางลูก ต้องวางพระองค์ประชาชนเองฝ่ายไทยกับฝ่ายลาวที่หลายคนแลกกันฉุนร้อนว่า เมื่อ เกิดปฏิวัติในลาว ปี ค.ศ. 1975 ชาวบ้านสองฝ่ายชิงเป็นเครียดจิตไปมาทางลูก ก็ถูกปกปิดกัน การหลากหลายแม่น้ำไซอิ่งก็ต้องระวังถูกจับหากลังล้าไปอีกฝั่งหนึ่ง และ การที่จะค้นหาได้สุดท้ายแพร่ร้อนในปี ค.ศ. 1979 ก็ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง ไทยกับมุษญา และเป็นการยิงขึ้น ตัวอย่างดังกล่าวที่เห็นว่า ความเป็นจริงของ พรมแดนใหม่ที่ยื่นลากยาวไปโดยเห็นติณดำแพ้ทำให้ความเชื่อมขึ้นในชาติความขัดแย้ง ทางการเมืองถูกกระตุ้น

แม้ในที่สุด ขบวนการสังคมนิยมจะสามารถยืดความภูมิภาคอินโดจีนได้ อย่างเบ็ดเสร็จ แต่ผลลัพธ์ของแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสูงมานั้นได้ส่งผลสร้างเชื่อม เพื่อมิติใหม่ แต่นั่นๆ ที่สิ้นรูป ได้ออกแบบให้กลายเป็นแนวทางการพัฒนา สูงมานี้ในเวลาต่อมา เพราะไม่เชื่อมทางอุดมการณ์นั้น ที่ชายยกระดับขึ้นและ สังคมนิยมต่างมีแนวคิดร่วมกันกือ ยุคสากลความนิยม

ในห้วงแห่งความเย็น ภูมิภาคถูกลดตัวของความชัดเจนทาง อุดมการณ์ทางการเมือง ทำให้เกิดความหวั่นไหวระหว่างไทยซึ่งเป็นตัวแทน ความเสรีนิยมกับกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งนำโดยเยอเรียดที่เป็นตัวแทนค่ายสังคมนิยม ความหวั่นไหวและแตกแยกเกิดขึ้นถึงทางการแทนของทางการเมือง ตลอดจน การผลิตสร้างความเป็นอิสิริย์ให้กับประเทศที่ถูกจับได้เป็นฝ่ายตรงข้าม ในสภาพ
ของรัฐไทย อุตสาหกรรมสังคมนิยมได้ถูกตีตราว่าเป็น “ภัยคุกคามวิเนียส์” ที่เข้ามาแทรกซึ่งป้องกันลำดับความมั่นคงของรัฐ และครอบงำขบวนการนักศึกษาไทย ดังปรากฏในช่วงบุญ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1973 และ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1976 เช่นเดียวกันในสายตาของประเทศสวัสดีและเวียดนามไทยคือตัวแทนของจักรวรรดินิยมมีริกษา โดยยอมให้จัดตั้งฐานแห่งของสหรัฐฯ และเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศของตน ไม่ว่าจะทำนองนี้มีการผลิตภาษาไทยว่าด้วยprivationalityของความขัดแย้งของรัฐไทยในภูมิภาคอาเซียนผลสร้างความเกี่ยวกับช้างระหว่างกัน

ผลของการความมั่นคงและแตกแยกในภูมิภาคทำให้รัฐต่างๆยึดยาและควบคุมอำนาจของตนเองหรือผู้สนับสนุนและติดต่ออย่างเข้มข้นมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ของประชาคนั้นพันกับดักของตนเองไปด้วยจึงทำให้นักวิจารณ์ในพื้นที่ออจิวิจิยและอยาแมรู จ.อุบลราชธานี หลุดค้นสะท้อนว่าการเคลื่อนย้ายไปมาสู่ระหว่างการเริ่มเมื่อพื้นที่ด้อยกว่าจะสางสภาข้ามชาติ (Transnational) ที่มีความตั้งเติมใต้ถูกต้องผลงานจากเลือกแบบเขตแดนอำนาจรัฐต่างถูกมุ่งหมาย

“ภูมิภาคสู่ผู้ไทย” ตัวคนใหญ่ภูมิได้รับทุกการพัฒนา

สำหรับเย็นในระดับโลกได้สันติสุดลงในปีค.ศ. 1991 การผลัดไปของทุกการก็เกิดขึ้น จากทหารทหารการเมืองสู่ทหารทหารพัฒนาเศรษฐกิจเสรี เริ่มต้นจากการเรียกเวียดนามให้ประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจใหม่ (Doi Moi policy) ในปีค.ศ. 1986 โดยมุ่งไปสู่เศรษฐกิจการตลาดก็ถึงเสรีมากขึ้น โดยให้เอกชนถือครองทรัพย์สิน หรือสินส้าในการผลิตสินค้าเอง โดยที่รัฐค่อยๆดูภาพรวมทางเศรษฐกิจในขณะที่ไทยยังเป็นที่ที่เสรีนิยมอยู่แล้ว ก็เริ่มนโยบายเศรษฐกิจส่งออกเพื่อการเติบโต (Export led Growth) แทนที่นโยบายพบเห็นจากที่เป็นแผนการค้า ในปีค.ศ. 1988 อันถือได้ว่าความขัดแย้งทางภูมิภูมิใจในภูมิภาคสิ้นสุดลง แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่เป็นการกำหนดวิถีคิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนภูมิภาคเอเชียให้กลายเป็นภูมิภาคทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าช้า แต่คือที่สำคัญที่สุด มองจากมุมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคหลังสงครามโลกมีส่วนสูงสุดในการผลิตในภูมิภาคเอเชีย แต่จากข้อตกลงพลิกษา (Plaza Accord) ประกอบกับที่สื่อสารเอกราชาได้ diligent ตามอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ชูตี้ เจียออสเตรีย, 2552 : 9) เช่นเดียวกันที่ต้องการรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ขนาดพื้นที่ข้ามตะวันออกของจีนที่เศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และการลงทุนทางตรง

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ได้ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย อันเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคสู่ภูมิภาคเอเชีย (Greater Mekong Subregion-GMS) ที่ก้านเดินขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผ่านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากมายระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมทั้งไทย พม่า และยูนนาน

ยุทธศาสตร์ GMS ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) การเชื่อมโยง (Connectivity) โดยเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิก 2) การแข็งขัน (Competitiveness) โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศสมาชิกผ่านเส้นทางคมนาคม และกฎระเบียบเท่าที่เป็นตลาด และ 3) ความเป็นอิสระ (Community) ที่เน้นสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนร่วมกันของประเทศสมาชิก GMS ได้จำแนกสาขาการพัฒนาเป็น 9 ประเภท คือ คมนาคม โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย ADB จะเข้าไปมีบทบาทใน GMS ในด้านการเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินเป็นผู้ประสานงานโครงการต่างๆ และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ และการให้คำปรึกษา

การก่อตั้ง GMS ได้เปลี่ยนตัวตนทางภูมิศาสตร์การเมืองของภูมิภาคไปอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การย้ายออกไปยังบ้านลุงน่าใจซึ่งเป็นหน่วยงานแนวตามเป็นอัตถัยสิทธิ์ของภูมิภาค ต่างจากอดีตที่ใช้ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเป็นตัวกำหนดของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจทำแม่น้ำในปลียันไปด้วย ที่เป็นผลสนับสนุนการทำงานในการเมืองต่างดุลยกรรม ที่กลายเป็นอัตถัยสิทธิ์ร่วมของภูมิภาค

การก่อตั้งของเขตพื้นที่ทางเศรษฐกิจขึ้นมามันได้ ทั้งในกลุ่มประเทศ "อินโดจีน" ซึ่งจัดกั้นเฉพาะลาว กัมพูชา และเวียดนามที่เป็นอาณาจักรแห่งเศรษฐกั้นนั้น ขณะที่ GMS ครอบคลุมถึง 6 ประเทศ คือ มณฑลยุนนานในจีน พวก ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

การเกิดขึ้นของ GMS มีส่วนก่อตั้งจิตวิญญาณความเป็นกลุ่มสำหรับยังมากขึ้นถึงกว่าลุงน่าใจในแม่สุภูต่างๆ ได้ถูกนำเสนอด้านสื่อหลายประเทศ แม้ข้อมูลหลายปัญหาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกถ่ายทอด เช่น พื้นที่ภูมิศาสตร์ของกลุ่มสำหรับประสาน การนับถ้วน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปินธุรกิจ และอื่นๆ และข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนออย่างกระชับกระจายทั่วไปของจินตภาพใหม่ๆ ที่การร้อยจัด ข้อมูลเหล่านี้ได้ให้ในรูปของหน่วยภูมิภาคที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น "พื้นที่กลุ่มสำหรับครอบคลุม 6 ประเทศ รวมพื้นที่ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 250 ล้านคน" (หน่วยทางการเมืองใหม่) “มีปริมาณน้ำมากเป็นอันดับ 10 ของโลก” (เหมาะสมสำหรับการสร้างชื่อ) "มีพื้นที่ปลายน้ำ 450 ชนิด มาน้อยเป็นอันดับ 3 ของโลก" (ทรัพยากรชุมชนสูง) “เป็นพื้นที่ย้ายกษัตริย์รวมกัน” (สหภาพที่ต้องพัดผ่าน) และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อความเป็น "ภูมิภาคกลุ่มน่าใจ" ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ "ภูมิภาคอินโดจีน" แล้ว ข้อมูลหรืออังกฤษของภูมิภาคสร้างความเป็นตัวตนมีความแตกต่างกัน แต่กอนความเหมือนกันถึง การสร้างหน่วยทางการเมืองชนิดหนึ่งขึ้นมาโดยอำนาจภูมิภาค
ADB ใช้เกณฑ์เรื่องภูมิศาสตร์เป็นตัวกำหนด GMS โดยอาศัยฐานคิดจากโครงการเศรษฐกิจสู่มามแหล่งทนเนซิช (Tennessee Valley Authority: TVA) ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณแนวชายฝั่ง และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสู่มามาเนอร์ลีย์-ดาร์ลิง (Murray-Darling Basin Authority: MDBA) ของออสเตรเลียที่ได้รับแนวคิดจาก TVA มาอีกต่อหนึ่ง แต่ยังต้องต่างออกไปจากการตั้งโครงร่างที่ต่างกัน ที่มีความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ตลอดจนมีความแตกแยกสิ่งแวดล้อมจากภูมิอากาศและชุมชนยิ่งขึ้น จึงทำให้ GMS มีความท้าทายอย่างกว่าโครงการตั้งแบบที่กล่าว

เหตุผลที่สำคัญไม่พักที่ในกรณีคำตอบของพื้นที่ภูมิภาคกลุ่มต่างๆ คือภูมิภาคแห่งนี้จัดเป็นพื้นที่ที่มีอาจจุดเริ่มต้นที่สุดในเชิงปริมาณภูมิปัญญาพื้นที่ส่วนอื่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตั้งแต่ยุคนานาชาติเป็นแผนภูมิการพัฒนาเศรษฐกิจน้อยที่สุดในเขื่อนมาซิงแพร เรียกอีกแบบของไทยที่ยากจนที่สุดขึ้นกันไปจนถึงความเข้ม และระดับความซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ความเป็น GMS ไม่เพียงแต่ยึดโยงกับระเบียบชนเผ่าแต่ยังอ้างอิงตั้งแต่พื้นที่แห่งความยากจน อันเป็นเป้าหมายที่ ADB ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ต้องการพัฒนา

ความเปลี่ยนของ GMS ในฐานะตัวแทนภูมิศาสตร์ที่สำคัญ คือ เป็นการสร้างตัวแทนจากถิ่นภูมิภาคอื่นในรูปโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยไม่ได้มาจากความเห็นพ้องต้องกันของรัฐต่างๆ ที่รวบรวมเป็นหน่วยการเมืองและเศรษฐกิจโดยกันและกันแต่ยังต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ใน GMS ยึดติดเข้าร่วมไปจากต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของตน GMS จึงไม่ได้เป็นพื้นที่ใหม่ของการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างรัฐ (ไทยอันดับ รัชชกิล, 2549 : 93) ผ่านหลายความสำหรับประโยชน์ของรัฐยังเป็นกลไกรูปร่างถ้วนถึงการพัฒนาไปสู่การสร้างสถาบัน กฎหมายเพื่อการจัดสรรผลประโยชน์รวมของภูมิภาคอย่างเท่าที่เหม

รูปต่างๆ ได้ดำเนินการเชิงรุกในการสร้างภูมิภาคต่างๆของ GMS เริ่มตั้งแต่ประเทศกีฬา ที่ยุ่งยากต้นทั้งกลุ่มนี้ก้าวหน้าทุกภาคการขยายฐานเศรษฐกิจและตลาดภูมิภาคภูมิภาค และต้องการอาศัยทางออกสู่ทะเลในประเทศ
เวียดนามเพื่อเชื่อมกับเศรษฐกิจภายนอก ในส่วนประเทศไทยภายหลังจากฐานทรัพยากรธรรมชาติในประเทศอยู่หุ้นจากการเร่งให้พัฒนาเศรษฐกิจ ก็ต้องการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศเพื่อนบ้านทั้งการสร้างช่องทางการไปยังแหล่งที่มีความต้องการซื้อของประเทศ แต่การพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร ตลอดจนเปิดตลาดการค้า และการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค ประเทศพวามาต้องการได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา เขยนผลิตไฟฟ้าและการทำไม้ เช่นเดียวกับประเทศที่มีสัดส่วนพื้นที่สูงน้ำใจอย่างมากมายต้องการพัฒนาเขยนผลิตไฟฟ้า การทำไม้เพื่อส่งออก ส่วนประเทศกัมพูชา ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงน้ำใจต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบchal บริการ การสร้างเขยนผลิตไฟฟ้า ไม่ต่างจากเวียดนามที่มุ่งพัฒนาด้านของกลุ่มน้ำใจ ที่ต้องการขยายพื้นที่ช่องประสาน ตลอดจนสร้างเขยนผลิตไฟฟ้า

ด้วยความหวังอันบริสุทธิ์ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ที่เห็นว่าบริการร้านยาเครื่องก้าวข้าจากจัตุรถแตกเป็นจำนวนมากของรัฐบาล สงครามวัตถุเนื่อง และสงครามลังก้าเพื่อพันธุ์ในช่วงสงครามเย็น ทำให้ประเทศไทยต้องการพัฒนาด้านโดยอาศัยการเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นขยายความอยากเข้ามาสนับสนุน

เวียดนามได้ประเทศไทยพุ่มเพาะกับสัตว์ภูมิคุณ โปรต. ค.ศ. 1991 ก็ได้เข้าร่วมในกิจการทางการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค โดยกลับเข้าเป็นคณะทูตการส่งน้ำใจของประเทศ ซึ่งในโอกาสที่วัตถุก้าวแม่ใจได้เสนอให้ปรับปรุงปฏิบัติการ ค.ศ. 1975 โดยให้แก้หลักการที่ให้ โครงการของประเทศกัมพูชาที่มีการใช้น้ำใจในบริวารตามจากแม่น้ำใจ จะต้องดำเนินความเห็นชอบของประเทศกัมพูชาก่อน เพราะขณะนี้ไทยมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และโครงการกัมพูชากิ่ง-ยัง-ผ่าน ดังต้องการใช้น้ำใจในแม่น้ำใจ แต่หลักการณ์ที่มีความต่างก้าวทางฝ่ายไทยเห็นว่าไม่มีญาติญาติ จากทั้งบริบัติของไทยในการใช้แม่น้ำใจ โดยให้แก่เขาราเป็นว่าการใช้น้ำใจในแม่น้ำใจสามารถทำได้โดยเพียงแต่เจาะช่องมูลโดยประเทศกัมพูชาถมลงน้ำใจแม่น้ำใจของความเห็นชอบก่อน ยกเว้นกรณีการใช้น้ำใจจากแม่น้ำใจลำหลักในช่วงฤดูฝนเท่านั้นที่ต้องการความยินยอมจากประเทศกัมพูชา (กูด ไทรจิตดี, 2551 : 3)

การเลือกใช้ของไทยเป็นด้วยอย่างหนึ่งของประเทศที่มีความต้องการและ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ซิน และเวียดนาม ที่มุ่งส่งประโยชน์จากทรัพยากร
ส่วนรวม และต้องการอาศัยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงใน
การปฎิบัติเพื่อให้ดูดทรัพยากรมาเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตน ไม่ว่า
จะเกี่ยวข้องกับการจัดการแหล่งน้ำหรือภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ควา
การขึ้นนำไปสู่การพัฒนา ที่ไม่สมดุล เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ และความขัดแย้งได้

ก่อนนำแผนและการปฏิบัติการสู่น้ำโขง สืบต่อจากแผนงบการสร้าง
เศรษฐกิจพลังน้ำจากยุคสงครามเย็น

บรรดาประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มี<br>ที่มีศักยภาพการผลิตที่ดีกว่า เช่น เวียดนาม กัมพูชา และลาว ก็กันว่าหาก<br>ผลอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นไปอย่าง “มีโครงการสถานการณ์สำเร็จ”
จะส่งผลกระทบต่ประเทศทั้ง จึงได้ร่วมกันผลักดันให้สร้างระบบรักษา<br>ทรัพยากรที่เป็นธรรม กลุ่มประเทศกลุ่มน้ำโขงต้องร่วมใจได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม<br>เป็นภาคีความตกลงร่วมเขาไว้รับสิทธิ์ความตกลงการใช้น้ำ แต่ยังมีการปฏิเสธ<br>โดยบอกว่าไม่พร้อมจะเข้าร่วมเจรจา สาเหตุซักสิบจากที่จึงไม่ต้องการถูกจัดกัก<br>การใช้ทรัพยากรจากกระบวนการตกลงเรื่องการใช้น้ำของประเทศกลุ่มน้ำโขงต้องลง<br>ซึ่งต่างจากการเข้าร่วมกับ GMS เพราะ GMS มุ่งสู่การใช้ทรัพยากรอย่าง<br>ไม่มีข้อจำกัด โดยไม่มีกฎระเบียบ กติกาในการควบคุมการใช้ทรัพยากรมีเป็น<br>ตัวบัดกรีการแสวงหาประโยชน์

เมื่อซีนและพบปัญหาเรื่องการส่งท้ายให้สร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค<br>เพื่อจัดการแม่น้ำโขงนั้นก็อย่างเฉพาะกลุ่มน้ำโขงต้องว่า โดยในปี ค.ศ. 1992 กลุ่ม<br>ประเทศสมาชิกแม่น้ำโขงต้องวางแผน (MEKONG WORKING GROUP: MWG) เพื่อเตรียมการพัฒนาข้อตกลงความ<br>ร่วมมือพัฒนาแม่น้ำโขงฉบับใหม่ และเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการพัฒนาแม่น้ำโขง<br>(Mekong River Commission: MRC) ในปี ค.ศ. 1995 อย่างไรก็ตาม แม้คืนกับ<br>แม่น้ำโขงได้ร่วมเป็นสมาชิกใน MRC แต่ทั้งสองประเทศก็ยังเชื่อให้เป็นภักดีประเทศ<br>(Dialogue Partners) ซึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมของ MRC ได้
MRC นี่ยังคงอยู่เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ที่มีความสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือของHtml ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงปี ม.ศ. 1995 MRC สนับสนุนประเทศสมาชิกด้านการตัดสินใจและการปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจำกัดความยากจนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

MRC กำหนดเป้าหมายของตนเองในช่วงปี ม.ศ. 2006-2010 ไว้ว่า
1) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกำปัญหาความยากจน
2) สนับสนุนการร่วมมือระหว่างมีประสิทธิภาพ 3) เสริมความเข้มแข็งการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต 4) และเสริมความเข้มแข็งทุกภาคและความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณภาพ โดยให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อตกลงแต่ละชาติและร่วมมือกับภาคีต่างๆ

ประเทศสมาชิกด้านคาดหวังว่า MRC จะเป็นองค์กรภูมิภาคที่สร้างระบบกฎหมายการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันเพื่อการบริโภคทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความหวังอย่างเด็ดรัฐบาลง่ายในปฏิสัมพันธ์สัญญาส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างสิ่งแวดล้อมในสองฝ่าย ปี ม.ศ. 1957 และสิ้นสุดโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าที่ UBRD ของสหรัฐฯ ได้มาศึกษาไว้ แต่สิ้นสุดที่ต่างออกไปจากติด คือ MRC ได้รับการยอมรับในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นภาคที่ขยายการประชาชนทั่วโลกตัดสินจุดหยุดเป็นนโยบายสาธารณะระดับโลก ดังนั้นภาคประชาชนส่งผลในภูมิภาคและอนาคตภูมิภาคสู่อนาคตยังต้องพิจารณาข้อตกลงที่สากล MRC จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำงานดูได้การพัฒนาเศรษฐกิจปัจจุบันการตัดสินใจโดย GMS

อย่างไรก็ตาม MRC มีอำนาจหน้าที่เพียงการรู้ในภูมิภาคที่ให้ความสนใจที่จะ GMS เพื่อสร้างความต้องการทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อไม่ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกันให้เป็นธรรม ทำให้ MRC ขาดอำนาจทางการเมืองในการตัดสินใจ ตลอดจนภาคเอกชนดำเนินการตามกระบวนการของแนวต่ำมุ่งการประชาชนที่ต้องการผลการพิจารณาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาต่างๆในลู่มหันต์ต่างกิจจะเป็น MRC เป็นเสียกระดาษ
กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวกับกลุ่มห้าของหนังสือประกาศ

กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกลุ่มห้าของไม่ได้จบเพียงแค่ GMS และ MRC เท่านั้น ในปี ค.ศ. 1996 หลังจากที่ MRC เพียง 1 ปี อาเซียน ก็ได้ตกลงกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคกลุ่มห้าของ (The ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation: AMBDC) ประเทศที่ร่วมลงตกลง ประกอบด้วยบรูไน กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อจากประเทศไทยในกลุ่มห้าของบางส่วนยังไม่เข้าร่วมในอาเซียน ถ้าพูดถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนด้วย AMBDC โดยมีหลักการพื้นฐานว่า ประเทศเหล่านี้จะรับมือกับคุณภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มห้าของ และปรารถนาที่จะรวมมือกันพัฒนา ซึ่งกำหนดไว้ดุลพินิจก็จะว่า มุ่งเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มห้าของ ส่งเสริมกระบวนการปริปักษ์ หรือและกำหนดโครงการร่วมกันโดยให้เอกชนเป็นผู้ร่วมในการพัฒนา ตลอดจนเสริมสร้างการข้อมูลทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียนและประเทศกลุ่มห้าของ

ในช่วงเวลาต่อมา ประเทศไทยภูมิภาคกลุ่มห้าของทางตอนท้ายเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เริ่มจากเวียดนามในปี ค.ศ. 1995 ลาวและพม่าในปี ค.ศ. 1997 กัมพูชาปี ค.ศ. 1999 ทำให้สามารถใช้อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มห้าของตัวอย่าง

กรอบความร่วมมือที่เกี่ยวกับภูมิภาคกลุ่มห้าของยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในปี ค.ศ. 2000 กลุ่มประเทศที่เกี่ยวกับภูมิภาคกลุ่มห้าของต่อมา อีก ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก็ได้ตกลงกรอบความร่วมมือกับอินเดียและพม่า โดยใช้ชื่อว่า กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-แม่น้ำคงคา (Mekong Ganga Cooperation: MGC) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา และการขนส่งทางน้ำไทยอีย์ปรอตในการกำหนดกรอบกติกาในภูมิภาคกลุ่มห้าของตัวอย่าง เช่นกัน โดยในปี ค.ศ. 2003 ไทยได้ผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมืออีกวิธี เจ้าพระยา

กระบวนการก่อรูปความเป็นภูมิภาค ตลอดจนการสร้างกลไกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเต็มที่ไม่จุดสิ้นทกระจุกต่างๆ ภายในภูมิภาคและรัฐหรือสถาบันภูมิภาคภูมิภาคที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นภูมิภาคลุ่มน้ำโค้ช

ในวันนี้ “ภูมิภาคลุ่มน้ำโค้ช” ได้เป็นที่กล่าวถึงภูมิภาคแห่งส่งเสริมภูมิภาคที่มีการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีรัฐและกลุ่มทุนต่างๆ เข้าไปลงทุนและสร้างประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งเพื่อการขยายฐานการผลิตและขยายตลาดของวัสดุเดิม เช่นเฉพาะเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดีวิถีการลงทุนเพื่อช่วงชิงการนำในภูมิภาคที่อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันรัฐของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ช่วยส่งเสริมประเทศที่อยู่ร่วมกับ “ต่อยังพัฒนา” ต่อยังการบริการสถานการณ์สุนทรภู่วิชาการและอื่นๆ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่นเดียวกับการพัฒนาภูมิภาคที่อยู่ร่วมกันในภูมิภาคและแผนภูมิภาคที่อยู่ร่วมตัวของภูมิภาคลุ่มน้ำโค้ชในฐานะเป็น “ขั้นตอน” ไปมีที่ต้องการเข้าไป “พัฒนา” และสร้างประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจสร้าง์ที่เกิดขึ้น
ตาราง คำเดียวกันนี้ต่างๆ สำหรับ GMS และจีน ในปี 2006 (Stone and Strutt, 2009: 3)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ประเทศ</th>
<th>ประชากร (ล้านคน)</th>
<th>ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (พันล้านดอลลาร์)</th>
<th>รายได้มวลรวมประชากรต่อประชากรต่อคน (GNI) (พันล้านดอลลาร์)</th>
<th>ตัดส่วนส่งออกภายใน GMS (ร้อยละ)</th>
<th>ตัดส่วนนำเข้าภายใน GMS (ร้อยละ)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>กัมพูชา</td>
<td>14.2</td>
<td>7.3</td>
<td>490</td>
<td>2.5</td>
<td>3.6</td>
</tr>
<tr>
<td>สปป.ลาว</td>
<td>5.8</td>
<td>3.4</td>
<td>500</td>
<td>17.9</td>
<td>20.7</td>
</tr>
<tr>
<td>พม่า</td>
<td>48.4</td>
<td>281</td>
<td>36.3</td>
<td>43.2</td>
<td>35.9</td>
</tr>
<tr>
<td>ไทย</td>
<td>63.4</td>
<td>206.3</td>
<td>3,050</td>
<td>3.0</td>
<td>13.8</td>
</tr>
<tr>
<td>เวียดนาม</td>
<td>84.1</td>
<td>61.0</td>
<td>700</td>
<td>1.7</td>
<td>10.3</td>
</tr>
<tr>
<td>จีน</td>
<td>1,311.8</td>
<td>2,644.7</td>
<td>2,000</td>
<td>2.1</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>อินเดีย</td>
<td>92.3</td>
<td>75.4</td>
<td>702</td>
<td>ไม่มีข้อมูล</td>
<td>ไม่มีข้อมูล</td>
</tr>
</tbody>
</table>

สรุป กระบวนการสร้างตัวตนภูมิภาคกลุ่มม่าชอง

“ลุ่มน้ำแม่นยำ” มีใช่เพียงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เป็นตัวแปรที่ถูกสร้างขึ้นโดยองค์การข้ามชาติรวมถึงภูมิภาคต่างๆ ในอนาคตวิจินต์เพื่อสัญญาณแปลงความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นในการกระจายทรัพยากร เลยให้ก้าวยกระชับข้อตกลงของการเข้าถึงทรัพยากรที่ต่อเนื่องกับกับขอด้าน อาร์ปายตรวจแล้วรู้ว่ามันส่งฟื้นฟูทรัพยากรเปิดเสรีที่ถูกสนับสนุนยังคงอย่างเช่น จีน และไทย และสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่างธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จะเข้ามามีบทบาททรัพยากรเพียงแค่ใจ ไปโดยว่าการ “การพัฒนา” และ การ “ลดทอนความยากจน” ตัวตนของภูมิภาคนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นมาบนความว่างเปล่า แต่มีที่มาจากทางประสิทธิศาสตร์ที่สิบเนื่องและที่บังเกิดขึ้นใหม่

การที่ค้าชี้ว่าข้อมูลแสดงเสนอธงป้ายของรัฐชาติ ดังที่กล่าวไปไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง แต่ยังนั้น เช่น จีน ที่ต้องการการเข้าถึงทรัพยากรและผลผลิตของให้แก่ประเทศอื่นๆ แต่การจับป้ายไม่ไปก็จะเป็นปัญหาอิสระและทรัพยากร ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม
ในทางกลับกันเมื่อผลประโยชน์ของรัฐชาติยังคงมีความสำคัญเสมอ เนื่องจากที่รู้ที่มี
อำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองต้องการป้องผลประโยชน์ตนเอง ความยั่งยืนจึง
ต้องกล่าวถึงการที่ด้านเหนือไปพร้อมกับความเป็นภูมิภาคกลุ่มน้ำผึ้ง

บรรณาธิการ

กฤษ ไกรจิติ. (2552). ทิศทางประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของกลุ่มน้ำผึ้ง. เอกสารประกอบการสมมนา องค์ความรู้แม่น้ำผึ้ง
เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, & อัครพงษ์ ตัศนุปน. (บรรณาธิการ). (2552). แม่น้ำผึ้ง:
จากขั้วผู้สืบคันตอนด่วงภาค กิ่วส่อง. กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยด้านประเทศไทย
และมูลนิธิโครงการสำรวจสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ไตรรัตน์ เจริญสินิกา. (2546). การบริหารรัฐกิจบริเวณที่ภัย: การบริหาร
จัดการในโลกยุคหลังสงครามเย็น. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ใช้แรงงาน เศรษฐกิจ. (2549). 30 ปีผ่านมาและต่อไปนี้: ประวัติศาสตร์
การเมืองของการพัฒนาสุ่มผู้ยุคสงครามเย็น. เอกสารประกอบ
สมมนาวิชาการ ลุ่มน้ำผึ้ง: วิกฤต การพัฒนา และทางออก. ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, & กัมปนาท กักติกูล. (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยด้าน
ประเทศไทย และมูลนิธิโครงการสำรวจสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ใช้บัตร วิชชาภิ. (2549). มองอนาคตลุ่มน้ำผึ้ง:/การประโยชน์ของประวัติศาสตร์และทาง
เศรษฐกิจ. เอกสารประกอบสมมนาวิชาการ ลุ่มน้ำผึ้ง: วิกฤต การพัฒนา
และทางออก. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, & กัมปนาท กักติกูล. (บรรณาธิการ).
กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยด้านประเทศไทย และมูลนิธิโครงการสำรวจสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

ดนัย ใช้ไทย. (2546). ประวัติศาสตร์ไทย: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสิ้น
อาณาจักรสุโขทัย. กรุงเทพพานนคร: โลเดียนลาดริฟ

