## 

## W.f. 2558-2593

ดร. แสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล*
unủา






 แ.ศ. 2545 ตามล่ากับ แล:ไกําานินการอนุวกข้อบกี่าําง ๆ ของอบุสัญญาฯ มากาบล่ากับ

 ไปสู่การปฏิธก

[^0]อนึ่ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ．ศ．2558－2593 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของแผนแม่บทที่ หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำกรอบแนวทางในแผนแม่บทฯนี้ ไปจัดทำเป็นแผนปฏิบิติการในเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ต่อแผนแม่บทดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

## เป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูิิอากาศ พ．ศ．2558－2593

เป้าหมายของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ．ศ．2558－2593 แบ่งเป็น 3 ระยะคือ
1．เป้าหมายระยะสั้น กำหนดปีเป้าหมายในปี พ．ศ． 2559 เพื่อพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถในประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้
1.1 ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ 4 เป้าหมาย

1）มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่สำคัญในมิติทางเศรษฐูกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2）สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่

3）ร้อยละ 50 ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการ จัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์

4）มีการพัฒนาดัชนีรวมแสดงระดับภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในภาพรวมของประเทศ และรายสาขา
1.2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 2 เป้าหมาย

1）มีการจัดทำเป้าหมายและ Roadmap ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะกลางและระยะยาว และมีการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระยะกลางและระยะยาวในสาขาอุตสาหกรรมที่มีความ พร้อม

2）มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศที่เหมาะสม โดยใช้มาตรการผสมผสานทั้งเชิงเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ
1.3 ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 เป้าหมาย

1）มีศูนย์รวมเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2）มีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขาที่เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการของเสีย รวมถึง

มีการจัดทำกรณีฐาน (Business-as-usual : BAU) ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม ของประเทศเป็นต้น
3) มียุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น แผนปฏิบิติการการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายสาขาที่จำเป็น เช่น การจัดการ น้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข รวมทั้งแผนปฏิบัติการการศึกษาวิจัยและ พัฒนาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
4) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
5) มีการจัดตั้งกลไกภายในประเทศเพื่อรองรับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพ จากต่างประเทศ
2. เป้าหมายระยะกลาง กำหนดปีเป้าหมาย พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนากลไกและสร้างขีดความสามารถในส่วนที่ต้องใช้ระยะ เวลาในการดำเนินงาน รวมถึงผลลัพธ์ (outcome) ของการดำเนินงาน
2.1 ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ 7 เป้าหมาย

1) มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภาคเกษตรกรรม และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกพื้นที่เสี่ยง
2) มีระบบประกันภัยสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัจจัยทางภูมิอากาศ
3) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกลไก ระดับประเทศ
4) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
5) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับพื้นที่อนุัรษ์สูงสุดที่ควรเป็น
6) ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางการจัดการที่ เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์
7) มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง 2.2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 3 เป้าหมาย
8) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงร้อยละ $7-20$ ในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง เมื่อเทียบ กับกรณี BAU (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 2564)
9) มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 (ปีเป้าหมาย พ.ศ. 2564)
10) สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร/คน เพิ่มขึ้น
2.3 ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดำนินงาน 2 เป้าหมาย

1）มีการนำเทคโนโลยีโครงข่าย่ไฟ้้าอัจนริยะ（smart grid）มาใช้ในระดับประเทศ
2）มีการพัฒนามาตรฐานกลไกเละเคื่องมื้อการลดก๊าซเเืือนกระจกภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอม รับและสามารถเชื่อมโยงกับกลไกแและเครื่องมือระดับนานาชาติได้

3．เป้าหมายระยะยาว กำหนดปี้เป้าหมาย พ．ศ． 2593 เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมาย ต่อเนื่อง ซึ่งระบุตัวชี้ว้ดของผลลัพธ์ที่มีกาาติดตามข้อมูลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.1 ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ 16 เป้าหมาย อาทิ

1）สัดส่วนพื้นที่เละเกษตรกรที่ไดด้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2）สัดส่วนพื้นที่เกษตรกรรมนอกเเตตลประทานที่ได้รับการพัฒนาเหล่งน้ำเพิ่มขึ้น
3）สัตส่วนของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการอบรมการป้องกัน บรรเท และหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ รวม ถึงการฝืกอบรมอาชีพเสิมเพิ่มขึ้น

4）สัดส่วนของเกษตรกรมู้ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้น
5）สัดส่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากััจจัยทางภูมิอากาศต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในภาค การเกษตรลดลง
3.2 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 8 เป้าหมาย อาทิ

1）ค่าความเข้มของการใช้พลังงาน（energy intensity）ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับกรณี BAU （ปีเป้าหมาย พ．ศ．2573）

2）สัดส่วนการเดินทงงด้วยระบบขนส่งสาธรณะะพิ่มขึ้น
3）สัดส่วนการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการคมมาคมขนส่งทางบกลคลง
4）สัตส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
5）จำนวนพื้นที่กำจัดมูลฝอยแบบเทกอง（open dumping）ลดลง
3.3 ต้านการะร้างขีดความสามารณและขับคลื่อนการดำเนินงาน 1 เป้าหมาย ได้แก่

1）สัตส่วนของหน่วยานในส่วนกลาง ส่วนภูิิกาค และส่วนท้องถิ่นที่มีแเผนพัฒนาบุคลกกรเพื่อรองรับแนวทาง การพัมนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มขึ้น

ในส่วนแนวทางการดำเนินงานแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ．ศ．2558－2593 มีความ สอคคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ 1）การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 2) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ และ 3) การสร้างขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

## แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

1. แนวทางการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการ 6 สาขา คือ

1) การจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง มุ่งเน้นการจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำ การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึง การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง
2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรกรรมจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศ การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ เน้นการสร้างองค์ความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากการ พัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรักษาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน
3) การท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรักษาไว้ ซึ่งความสมบูรณ์และขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของระบบนิเวศน์และ ทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการลดความเสี่ยงของภาคการท่องเที่ยวต่อปัจจัยทางภูมิอากาศที่อาจ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
4) สาธารณสุข มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและการป้องกัน การเกิดและแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้คงความ สมบูรณ์ และการกำกับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การตั้งถิ่นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและการสร้างความพร้อม และขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน
6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน

## 2. แนวทางการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการใน 8 สาขา คือ

1) การผลิตไฟฟ้า มุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพัฒนา พลังงานหมุนเวียนที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) การคมนาคมขนส่ง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนส่ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพสูงและปล่อยคาร์บอนต่ำ รวมถึงการจัดการอุปสงค์การเดินทาง ตามแนวทางการจัดการการคมนาคม ขนส่งที่ยั่งยืน (sustainable transport management)
3) การใช้พลังงานภายในอาคาร มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและอนุรักษ์พลังงาน โดยการลดการใช้พลังงานภายในอาคาร
4) ภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานและลดของเสีย การ สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ปล่อย คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) ภาคของเสีย มุ่งเน้นการจัดการของเสียอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการจัดการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และ การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางและมาตรการตามหลักการ waste hierarchy โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณ ของเสียจากแหล่งกำเนิด การลดปริมาณของเสียตามแนวทาง 3 Rs (reduce, reuse, recycle) ควบคู่ไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียและการสนับสนุนการเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน (waste-to-energy) ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษอันตราย
6) ภาคการเกษตร มุ่งเน้นการจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (co-benefits) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร รวม ถึงการสร้างศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรเพื่อรองรับเทคโนโลยีและการจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
7) ภาคป่าไม้ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพิ่มพื้นที่ป่า และการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ทั้งนี้ การดำเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟั่งความคิดเห็นที่มีการสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใสในระยะเวลาที่ เพียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และมีกลไกในการนำผลจากการรับฟังความ คิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
8) การจัดการเมือง มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมถึงการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในเมืองหลักของประเทศ ตามแนวทางการจัดการเมือง อย่างยั่งยืน (sustainable cities)
3. การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วยแนวทางและมาตรการ ใน 4 สาขา คือ

1) การพัฒนาข้อมูล งานศึกษาวิจัย และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐูาน และการพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2) การพัฒนากลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนากลไกสนับสนุน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสร้างแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนา แบบปล่อยคาร์บอนต่ำ และกลไกในการขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
3) การสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการพัฒนาคน สร้าง องค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ้งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ สามารถประเมิน วิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ ถูกต้อง รวมถึงมีองค์ความรู้และศักยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ
4) แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านการเจรจาและการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวทีระหว่างประเทศ และการบูรณาการความร่วมมือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายและนำไปสู่การ ดำเนินการที่สมประโยชน์ (win-win)

## แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทนี้ให้ได้รับความสำเร็จ จึงนับเป็นความท้าทายและมีความจำเป็นต้องกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนแผนอย่างชัดเจน เหมาะสม ต่อเนื่อง และมีการบูรณาการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือ จากทุกภาคีและควรมีแนวทางในการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะแผน ระยะยาว เพื่อให้แผนนี้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนี้

1) เร่งผลักดันเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการผนวกประเด็นการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศกับการกำหนดนโยบายการพัฒนาในทุกระดับ
2) พัฒนาเครื่องมือและกลไกที่เป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาในทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาท ในการ รองรับผลกระทบและสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการเติบโตแบบปล่อย คาร์บอนต่ำ โดยให้ความสำคัญกับเครื่องมือและกลไกที่สมารถก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้างจากภาคเอกชน และภาคประชาชน
3) สร้างความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ภาคี การพัฒนาเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงความสำคัญของแผน และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนไปสู่ การปฏิบัติ โดยการนำแนวทางการปฏิบัติไปบรรจุไไว้ในแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการโดยผ่าน กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ
4) ประสานงาน ชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานที่เป็นแหล่งงงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย
5) สร้างระบบการกำกับ ระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดให้ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลใน การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่น

รายละเอียดของแนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 เรื่องหลัก และแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทไปสู่การปฏิบิติ สามารถดูเพิ่มเติมในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## เอกสารอ้างอิง

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2558. แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2558-2593. กรุงเทพมหานคร.


[^0]:    * สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

