คำอธิบายกฎหมายระดับว่าจังประเทศ
แผนภูมิตัวบุคคล

โดย
หลวงประดิษฐมนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)

สื่อให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
กรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยวชิรธรรมศาสน์ และการเมือง
พิมพ์แจก

ในกาลเวลาบัดดีศพ นายนิชญ พนมยงค์
ณ วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
คำน้า

เนื่องในการมาภักดี นาถสิริ พระยา นพมณรงค์ บิดาหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี วานิชย์) ซึ่งเป็นผู้เริ่มแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัยนี้ และได้ให้ความอุปการะโดยคำงเต่าแห่งเป็นผู้ประสานการมหา
วิทยาลัยตลอดมา มีได้รับประโยชน์ตอบแทนการงานเสืองได้ปฏิบัติต่ำความมายมากับมัน มีได้เห็นแก่เห็นที่
เหนื่อยอย่างได้ วิระนี้ยังโอกาสที่จะแสดงเกียรติในบุคคลภูมิใจใหญ่หลวง ที่หลวงประดิษฐมนู
ธรรม มีด้วยมหาวิทยาลัยนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงเกียรติในตัวที่ถึงการเป็นกิจกรรมนี้ด้วย

โดยที่มหาวิทยาลัยเป็นสถานการศึกษา จึงเห็นว่า ควรจัดพิธีหนังสือวิชาการกฎหมายอันเป็นการ
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยจะแสดงเจตนารมณ์เพื่อช่ารุ่ย และในการเลือกเรื่องสำหรับพิพิธพิทักษ์ในโอกาสเช่นนี้ก็
ไม่อาจป้องกันดูถูกผู้บุคคลพื้นฐานกว่าผู้ที่ในงานของหลวงประดิษฐมนูธรรมนั้นเอง ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงได้เลือกเอกาติวิทยากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งหลวงประดิษฐมนูธรรมได้สอนที่โรง
เรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ จัดพิพิธพิทักษ์

ค่าตอบแทนกฎหมายลักษณะนี้ หลวงประดิษฐมนูธรรม ได้แสดงให้เป็นเวลาหลายปีแล้ว เป็นธรรมค้า
อยู่อย่างที่ในระหว่างระยะเวลาที่ส่งแพร่แนวอาจมีพระราชาท่านกฎหมายและเหตุการณ์บางอย่างอัน
เกี่ยวกับกฎหมายลักษณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างใหญ่กิจการอยู่เสมอและต้องไปได้เป็นอย่างดี ด้วยความ
ประสงค์ที่จะรักษาและภัฒนิยศของหลวงประดิษฐมนูธรรมซึ่งได้สอนไว้ในครั้งก่อนนี้ให้คงอยู่กับส่วนประ
การเทคโนโลยีและด้วยที่ขาดลอยอันเป็นสาเหตุให้จึงได้เปลี่ยนแปลงไปอีกการประหนึ่ง มหาวิทยาลัยจึงมิได้ทำการ
เปลี่ยนแปลงแก่คัดในรอบนี้แต่ประกาศการใด

ในที่สุดมหาวิทยาลัยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในวิชากฎหมายทั้งหลาย
และขอท่านได้รับข่าวจากหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยข่าวเจาะบ้านให้บุคคลผู้เรียน นาถสิริ พระยา นพมณรงค์ ได้รับความ
สงบสุขตามสมควรโดยหลวงประดิษฐมนูธรรม ผู้บุคคล ได้สำรับญาติเป็นประโยชน์ในเจาะบ้านมืออย่างไรที่จะ
หลวงได้เสมอเหมือนนั้น เทญญ.

มหาวิทยาลัยวิธีธรรมศาสตร์และกรรมาธิการ

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๘๔
สารบัญ
คำอธิบายกลุ่มหมายระหว่างประเทศแผนกคลี่บุกคล

ภาค ๑
ข้อความเบื้องต้น

หมวดที่ ๑ กลุ่มหมายระหว่างประเทศ คือ อะไร?
  ส่วนที่ ๑ ประเทศ
     บทที่ ๑ ประเทศ คือ อะไร?
     บทที่ ๒ รัฐบาล
     บทที่ ๓ ประเทศอากราช
  ส่วนที่ ๒ ความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ
     บทที่ ๑ เกี่ยวพันในคดีเมือง
     บทที่ ๒ เกี่ยวพันในคดีบุกคล
     บทที่ ๓ ความเกี่ยวพันในคดีอาญา
     บทที่ ๔ ความเกี่ยวพันในกระบวนการพิจารณาคดี
  ส่วนที่ ๓ ลักษณะและชนิดของหลักที่ใช้ยังคับความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ
     บทที่ ๑ ลักษณะ
     บทที่ ๒ ชนิดของหลักที่ใช้ยังคับความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ

หมวดที่ ๒ วัตถุแห่งกลุ่มหมายระหว่างประเทศแผนกคลี่บุกคล

ภาค ๒
สัญชาติ

หมวดที่ ๑ ข้อความทั่วไป

หมวดที่ ๒ การมีสัญชาติ
  ส่วนที่ ๑ การมีสัญชาติโดยกำเนิด
     บทที่ ๑ การมีสัญชาติโดยกำเนิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖ ๓๓๐
     ปัญหา ๑ อย่างไรเรียกว่าได้กำเนิด

๓๐๖
ภาค 3
ฐานะของคนต่างถิ่น

หมวดที่ ๑ ฐานะของคนต่างถิ่นในปัจจุบัน

หมวดที่ ๒ ฐานะของคนต่างถิ่นโดยทั่วไป

ส่วนที่ ๑ ฐานะในลิทอิมพ์ชัน

บทที่ ๑ การเข้ามาในอาณาเขต

บทที่ ๒ การเบิกค่า

บทที่ ๓ การส่งผู้ขับขันแผน

ส่วนที่ ๒ ฐานะในอิสระอิสระ
บทที่ ๑ สิทธิในสภาพบุคคล
บทที่ ๒ สิทธิในเรื้องหนึ่ง
บทที่ ๓ สิทธิในทรัพย์สิน
หมวดที่ ๒ ฐานะของคนต่างด้าวตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดไว้
ส่วนที่ ๑ คนต่างด้าวที่มีสิทธิพิเศษในทางศาลแต่ไม่ใช่คนอังกฤษหรือฝรั่งเศส
ส่วนที่ ๒ คนฝรั่งเศส
บทที่ ๓ Citizen พลเมืองฝรั่งเศส
บทที่ ๔ คนชาวอเมริกาในบ้านค้างและในความอารักขาฝรั่งเศส
ซึ่งอยู่ในสมัยของอุดมการณ์และถืออำเภอว่าจะคงทะเบียนเมื่อใด
กับคนชาวอเมริกาในบ้านค้างและอารักขาฝรั่งเศสที่อยู่
นอกมณฑลที่ ๒ แต่ได้คงทะเบียน ณ สถานังภูมิ
ก่อนวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๙๐๐) มีที่
บทที่ ๕ คนชาวอเมริกาในบ้านค้างและในความอารักขาฝรั่งเศส
นอกมณฑลอุดมการณ์และอีกการที่ได้คงทะเบียนภายหลัง
วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๙๐๐) กับ
คนในบ้านค้างและในอารักขาฝรั่งเศสที่ไม่ใช่ชาวอเมริกา
ส่วนที่ ๓ คนอังกฤษ
บทที่ ๑ คิดคืนคืน
บทที่ ๒ คิดคืนอุทธรณ์
บทที่ ๓ คิดคืนฎีกา
หมวดที่ ๓ ฐานะของนิติบุคคลต่างด้าว
ส่วนที่ ๑ ประเทศเอกราช
ส่วนที่ ๒ คนและบุคคลและกองทัพฝรั่งเศสอื่น ๆ

ภาคที่ ๔
การใช้กฎหมายเนื้อองค์กฎหมาย
เอกชนระหว่างประเทศที่ตัด
พงษ์วาระการใช้กฎหมายเนื้อองค์กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศที่ตัด
ชนิดต่าง ๆ ของกฎหมายเอกชนที่ตัด
ประเภทที่ 1 กฎหมายส่วนบุคคล
ประเภทที่ 2 กฎหมายท้องถิ่น
ข้อจำกัดแห่งการใช้กฎหมายต่างด้าว

บรรษัท 1
ลักษณะ 1
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2
บุคคล

หมวดที่ 1 บุคคลธรรมดา
ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล
ส่วนที่ 2 ความสามารถ
ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 4 สถาบัน
ส่วนสุขภาพ (เพิ่มเติม) ลักษณะ
หมวดที่ 2 นิติบุคคล

ลักษณะ 3
ทรัพย์
ความเห็นในประเทศต่าง ๆ

ลักษณะ 4
นิติกรรม

หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 1 วัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรม
บทที่ 2 แบบแห่งนิติกรรม

หมวด 2 แสดงเจตนาร
หมวด 3 หมู่บ้านและหมู่บแบบ
หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด

ลักษณะ 5
ระเบียบเวลา

304 303 303 304
344
345
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
ลักษณะ ๖
อาชีพ

บรรพ ๒

หน้า

ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

หมวด ๑ วัสดุที่ทรงหน้า
หมวด ๒ ผลแห้งหน้า

ส่วนที่ ๑ การไม่จำข้าวหน้า
ส่วนที่ ๒ รับช้างลีก
ส่วนที่ ๓ และ ๔ กำรใช้สิ่งเรียกท้องของลูกหน้าเพิ่มกอนการฉีดฉอก
ส่วนที่ ๕ ลิขดยืดหน้า
ส่วนที่ ๖ บุริมสิ่ง

หมวด ๓ ลูกหน้าเจ้าหน้าหลายคุณ
หมวด ๔ โอนสิ่งเรียกร้อง
หมวด ๕ ความระบายหน้า

ส่วนที่ ๑ การเข้าของหน้า
ส่วนที่ ๒ ปลดหน้า
ส่วนที่ ๓ หักกลับหน้า
ส่วนที่ ๔ แปลงหน้าใหม่
ส่วนที่ ๕ หน้ากลับกลับกัน

ลักษณะ ๒

สัญญา

หมวด ๑ ก่อนเกิดสัญญา
หมวด ๒ ผลของสัญญา
หมวด ๓ มีค่า และกำหนดบันทึกไว้
หมวด ๔ เลิกสัญญา

๓๐๓

๔๐๐

๔๐๑

๔๐๑

๔๐๒

๔๐๓

๔๐๔

๔๐๔

๔๐๔
บทที่ 1 วิธีการร้องให้แสดงว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
บทที่ 2 เหตุแห่งการที่จะยอมรับให้พิสูจน์
ส่วนที่ 1 บุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนที่ 2 บุตรบุญธรรม
หมวด 2 อ่านเวลาหน้าที่ของบิดามารดาอันเกี่ยวกับบุตร

อัธษณะ 3
การดูแลครอบครัวของผู้มีจิตวิญญาณตามกฎหมาย
หมวด 1 ผู้ย่า
หมวด 2 ผู้รับความสามารถและเสมือนรับความสามารถ

บริบท 6
มูลค่า

อัธษณะ 1
มูลค่าไม่มีพิษภัยภัย

อัธษณะ 2
มูลค่าพิษภัยภัย

ข้อความต่อท้ายสำหรับภาค 4

อัธษณะ 1
ลักษณะ

อัธษณะ 2 กรมสิทธิหนังสือหัวการค้าขายเป็นที่

ภาค 5
วิธีพิจารณาการแผนเอกชนระหว่างประเทศ

หมวดที่ 1 ย่านอาการ
หมวดที่ 2 วิธีดำเนินคดีพิทักษ์การพิทักษ์
หมวดที่ 3 วิธีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือแผนแห่งคำพิพากษาของศาลต่างชาติ
คำอธิบาย
กฎหมายระดับว่างประเทศแผนภกลอติภูคคล

โดย
หลวงประดิษฐมนูธรรม
(ปทิศ พนtyard)
ชิงใต้แสดงที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔

ภาคที่ ๑
ข้อความเบื้องต้น

หมวดที่ ๑
กฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร?

กฎหมายระหว่างประเทศคือหลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับระหว่างประเทศ
การที่จะทราบความหมายที่ได้กล่าวไว้ดังนี้ เราควรแยกพิจารณาข้อความสำหรับหลักนี้ดังกล่าวก่อนคือ-
๑. ประเทศ
๒. ความเกี่ยวกับระหว่างประเทศ
๓. ลักษณะและระดับของหลักที่ใช้บังคับระหว่างความเกี่ยวกับระหว่างประเทศ

ส่วนที่ ๑
ประกาศ
บทที่ ๑
ประเทศไทยคืออะไร?
คำว่า “ประเทศ” มีความหมายให้หลากหลายประการปรากฏผู้กรรมของกระทรวงธรรมการพิมพ์ครั้งที่ 2 หน้า 34-2 ให้ความหมายตามที่มีของคำนี้ คือความสำแดงผูกตุ่นว่า “คำถล บ้านเมือง แก่แม่แคร์วัน” แต่เราจะเห็นให้ต่อไปว่าความเกี่ยวกับพระอย่างมีตัวสั้น ด้วยกันแล้ว คือระหว่างคำถลกับเมืองนี้ย่อมอยู่ในความบังคับแห่งกฎหมายภายในของประเทศซึ่งครอบคลุมแห่งคำสัญญาและเมืองนั้นๆทำให้กฎหมายระหว่างประเทศไม่

คำว่า “ประเทศ” ซึ่งใช้กันในภาษาไทยและตามความหมายของวิชาชีพราชศึกษานี้หมายความถึงบุคคลซึ่งรวมกันอยู่ในอาณาเขต ๑ มีรัฐบาลปกครอง และยังมีกฎหมาย (ให้เห็นถึงข้อกฎหมายนานาประเทศแผนภูมิเมืองของพระมหากษัตริย์ ฯ หน้า ๔)

กฎหมายบุคคลซึ่งรวมกันตามนัยแห่งกฎหมายระหว่างประเทศก็ว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล กล่าวคือมีสิทธิ์และหน้าที่เหมือนกับบุคคลธรรมดาในหนึ่ง

นอกจากคำว่า “ประเทศ” แล้วยังมีผู้ใช้คำว่า “แสบิน” บาง “รัฐ” บาง เพื่อแสดงความหมายของมนุษย์บุคคลที่กล่าวถึงนี้ แต่เราจะตัดดินถือเอาคำว่าถูกกว่ากันยังไม่ได้ เพราะในภาษาไทยนั้นเรายังใช้คำเหล่านี้ไปกันอยู่

บทที่ ๒

รัฐบาล

เราต้องสังเกตว่า “ประเทศ” ต่างกับ “รัฐบาล” คำว่า “รัฐบาล” มีความหมายได้ ๒ ประการ คือตามความหมายอย่างกว้าง รัฐบาลคือบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้อานาจสูงสุดของประเทศ อานาจสูงสุดของประเทศนั้นอาจจัดแบ่งออกเป็น ๓ จำพวก คือ :

1. อานาจดิบปัญญา
2. อานาจบริหาร
3. อานาจดุลยการ

ซึ่งตามความหมายต่างกัน รัฐบาลคือบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจในทางบริหาร คือเป็นผู้ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญ

แต่ในความหมายอย่างกว้างหรืออย่างแคบก็ตาม รัฐบาลหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีสิทธิ์และหน้าที่ใช้อานาจของประเทศในบางอย่างของประเทศ และถ้าจะเห็นบัญชีล่าสุด ประเทศก็คือด้านสัมพันธ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลนั้นเอง และรัฐบาลนั้นแม้จะเกิดขึ้นจะรวมการจัดการตามกฎหมาย

ผลที่เกิดจากดังกล่าวระหว่างประเทศกับรัฐบาลนั้นมีในเรื่องอันสำคัญอันหนึ่งว่า ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือสัญญาทางพระรัชในตรีทศกัณฐ์ในระหว่างประเทศนี้ยังคงใช้ไปอยู่เสมอ ดังแม่มันรัฐบาลของอังกฤษประเทศนี้จะเปลี่ยนแปลงก็ตาม เช่นสัญญาทางพระรัชในตรีระหว่างประเทศยกฉันไปรุ่นเก่ง
บทที่ ๓ ประเทศเอกภพ

ประเทศซึ่งเป็นผู้อยู่ในกฎหมายซึ่งเราศึกษาดังต่อไปนี้จัดเป็นประเทศเอกภพ คือมีอำนาจผลสำหรับที่จะจัดการทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ตามอักษรใดไม่ต้องพึงคำสั่งของนิติบุคคลอื่น

เพราะฉะนั้นความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศการจัดตั้งอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศกับประเทศที่มีอำนาจเหนือ หรือระหว่างตัวแทนกับตัวแทนในประเทศเดียวกัน หรือในระหว่างรัฐต่าง ๆ ที่รวมเข้าเป็นสถาปัตย์ที่เกี่ยวกับอำนาจของกฎหมายภายในระหว่างประเทศนั้นเอง ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ เช่นรัฐต่าง ๆ ในประเทศตะวันตก

ส่วนที่ ๒ ความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศ

ประเทศย่อมมีความเกี่ยวกับพันธะได้หลายประการ คือ :-

๑. เกียวกับสินค้า

๒. เกียวกับสินค้าทุน

๓. เกียวกับสินค้าทุน

๔. เกียวกับสินค้าบริการ

บทที่ ๑ เกียวกับสินค้า

เราได้กล่าวมาแล้วว่า ตามนี้แห่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นเป็นกฎหมายที่มีอำนาจเป็นนิติบุคคล เพราะเหตุนี้ประเทศไทยซึ่งมีสิทธิและหน้าที่เสมือนเป็นนิติบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลจึงอาจเกี่ยวพันธะระหว่างกันหรือพิพาทได้อย่างที่เกิดขึ้น เช่นในเรื่องเชดเดน ในเรื่องทางในเศรษฐกิจ การทำสงเสริม การสงสัย

การเกี่ยวกับการเชนนี้มีลักษณะไปในทางทิศทางและหน้าที่ของทาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หกฯ ได้พระราชทานแน่นอนแห่งกฎหมายระหว่างประเทศนั้นว่า “กฎหมายระหว่างประเทศนั้น” และคงให้เปลี่ยนเรียกกลับไปทุกวาณี้ว่า “กฎหมายระหว่างประเทศนั้น” คดีเมืองในที่นี้
บทที่ ๒
เกี่ยวกับในศตวรรษที่สุทธิ

คือเกี่ยวกับในสิทธิและหน้าที่เอกชนแห่งพลเมืองของประเทศซึ่งอาจเป็นโดยเหตุที่พลเมืองได้ทำการ
การเกี่ยวกับกันคนต่างคนหรือในระหว่างคนต่างคนด้วยกันซึ่งเป็นไปอยู่ในประเทศอื่น เช่นเกี่ยวกับกันใน
ปัญหาต่าง多样ุตุสุขที่ทรัพย์ปัญหาเกี่ยวกับพันกับ훼ละประเทศต่างกันซึ่งเป็น
ผู้มีสิทธิ์รักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ซึ่งได้ยินจากกิจกรรมที่กฎหมายของประเทศอื่น
ต่างกันทั้งประเทศในที่กฎหมายของประเทศต่างประเทศบัญญัติว่า ซึ่งจะมีการใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ได้แต่เดียว แต่กฎหมายไทยยอมให้ทำให้ได้ตามกฎหมายว่ามีความยุติธรรม ตามรัฐวิสัย จะแนวกัน
กับนิสิตที่ต้องให้สิทธิในกิจกรรมในกฎหมายไทย ผู้ที่จะทำกรรมการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศไทย ดังนั้นเป็นคุณ เพราะเหตุที่ประเทศไทยมีกฎหมายของกฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกนี้จึงเรียกผู้ดำเนินกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศิตุสุข หรือเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Private
International Law และตามภาษาฝรั่งเศสว่า Droit International Prévé

ค่าคำว่า "ศิตุสุข" นี้มีความหมายถึงกิจดีชอบนั้นเอง เพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกศิตุสุขก็มีความหมายโดยสั้นเช่นว่า หลักสิทธิให้บัญคค์ความเกี่ยวกับระหว่างประเทศในข้อพิพาทนี้อัน
เกี่ยวกับกฎหมายเอกชน

ต้องระวังอย่าควรจะมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกนี้เป็นหลักที่ใช้บัญคค์ความเกี่ยวกับ
ระหว่างพลเมืองของประเทศเมืองกับกิจกรรมของกฎหมายนี้ เพราะกฎหมายศิตุสุขที่มีอยู่นั้นจะได้รับความ
ระหว่างประเทศได้ทันท่วงที ต้องเข้าของกฎหมาย ๒ คนไปแต่งงานกันในเมืองต่างประเทศ ปัญหาเกิดขึ้นว่าจะ
ใช้กฎหมายของรัฐพันธมิตรความสมาระ แบบของการแต่งงาน ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่า ผู้แต่งงานนั้นเป็น
ชายไทยด้วยกันเอง มีสัญชาติอย่างเดียวกัน ซึ่งจะให้ใช้กฎหมายในการระหว่างพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ไม่ได้
ประกันกันในเรื่องแต่งงานนั้นต้องเข้าอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศิตุสุข ลูกหลานนั้น
จะทำให้ใช้กฎหมายที่เป็นไปในระหว่างพลเมืองของประเทศต่าง ๆ ทำให้ใช้กฎหมายของประเทศในกิจ
กรรมศิตุสุขนี้ไม่ แต่ข้อพิพาทนี้นั่นก็ต้องเข้าอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศิตุสุขอันนั้นเอง
 เพราะฉะนั้นกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศิตุสุขนี้คงกล่าวถึงกฎหมายข้อในระหว่าง
ประเทศต่างประเทศ มีถึงข้อกิจการที่เป็นไปในกฎหมายต่ออย่างแตกต่างอย่างดี เพราะปัญหาที่ว่าจะใช้กฎหมาย
ของประเทศไทย ก็ห้ากับปัญหาที่ว่ากฎหมายจะมีอานาจสิ่งให้พลเมืองของประเทศนั้นประกาศตาม
บทที่ ๓
ความเกี่ยวพันในศตวรรษ

คือความเกี่ยวพันกันโดยเหตุที่ผลเนื่องจากการทำธุรกรรมยาเสพติดและทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทยที่มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติด

ความเกี่ยวพันในศตวรรษการขัดแย้งระหว่างประเทศย่อมมีวัตถุประสงค์กับหลายท่าน ในประเทศไทยหรือท่ามกลางประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับยาเสพติด

ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะความเกี่ยวพันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยาเสพติด

บทที่ ๔
ความเกี่ยวพันในกระบวนการวิทยาศาสตร์ใน

ประเทศไทยในแต่ละพันในกระบวนการวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ควรที่จะแยกแยะเป็นสาขาด้านหากจาก

ศาสตร์ ๆ แต่กฎหมายระหว่างประเทศ นี่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ควรจะอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์ นี่เป็นนักวิจัยที่อยู่ในแผนกบุคคล ต่างกันกับแผนกศาสตร์ที่รวมอยู่

ในแผนกศาสตร์ยา

นอกจากศาสตร์ ๆ ที่ได้อ้างมาแล้วยังมีกฎหมายระหว่างประเทศออกเป็นแผนกบุคคล

แผนกที่เหมาะสม ขาดแต่ที่มีความเข้าใจของความเกี่ยวพันระหว่างประเทศ แต่ที่ได้อ้าง

ให้ข้าพเจ้าเพียง ๑ แผนก คือ แผนกคิดบุคคล แผนกคิดยา ถูกกว่าเป็นสาขาวิชาที่สำคัญ ๆ

ในปัจจุบันนี้เท่านั้น
ส่วนที่ ๓
ลักษณะและประโยชน์ของหลักที่ใช้บังคับ
ความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศ

บทที่ ๑
ลักษณะ

การที่จะพิจารณาถึงลักษณะของหลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศนั้นจำต้องวินิจฉัย
ปัญหา ๒ ข้อ ดังนี้

๑. หลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศเป็นกฎหมายยั่งยืนหรือไม่?
๒. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายภายในประเทศหรือไม่?
๓. หลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศเป็นกฎหมายยั่งยืนหรือไม่?

เพราะเหตุผู้ที่มีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายยั่งยืนไม่ชี้แจงต่อกัน ไม่มีผู้ใดมีอำนาจ
เหนือที่จะบังคับบัญชา หลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศจึงมีลักษณะไปในทางธรรมมหากว่า
ในทางกฎหมาย กล่าวคือผู้ไม่ผนวกติดตามหลักนี้ก็มีโอกาสมีต้องรับโทษเสมอไป เทะคุณขั้นเงื่อนไขยืน
เรียกว่าศักย์นี้ว่าธรรมระหว่างประเทศ

นั้นจึงเห็นแม้การปรับชุมที่สรุป นานาประเทศได้มีกฎหมายบัญญัติโทษสำหรับการแกล่งประเทศที่
ไม่ผนวกติดตามหลักนี้หรือนั่นเองจะทำธรรมระหว่างประเทศให้เป็นกฎหมายยั่งยืน เช่นกฎหมายขุตสกน
องค์ที่ ๓๕ คุ้มครอง ค.ส. ๑๙๗๓ อันเกี่ยวกับกฎหมายและการสอบสวนก็ได้บัญญัติโทษปรับที่จะ
พิงล่างแก้ประเทศหรือรู้สึกผู้แทนได้ผิดตีเบียนเนียมแห่งการสอบสวน

และต่อมาทางประเทศได้กองกันดังนี้ไม่สตรีนิติศาสตร์และได้กล่าวถึงกฎหมายไทยอย่าง
เช่นไทยปิดประตูค้านในทางเศรษฐกิจ และในทางปราบปรามโดยของพันธะประเทศที่ประกาศ
ตาม แต่ถ้ากรณีนี้ได้ เธียบเรียกผู้ไม่ผนวกนี้เป็นกฎหมายยั่งยืนแล้วจริงจังไม่ได้ เพราะเหตุการปราบปราม
โดยกฎหมายของประเทศที่ประกาศคือนี้เกิดเมื่อกับการทำสงครามมั่นคง บางที่อาจมีผลสู่ที่ประเทศ
เล็ก แต่สำหรับประเทศนั้นยังเป็นปัญหาจะทำให้จริงเพียงใด อีกปัญหาหนึ่งในรายนี้ขัดต่าง ๆ ใน
โลกยังมีข้อความอยู่ในสมัยนี้แต่ยังค่อน ค่อนผ่านไม่ได้เป็นเชิงลึกของสตรีนิติศาสตร์ที่พึงหมด เช่นสิทธิ์
รู้เรื่องเรื่อง และสิทธิ์เรื่องไว้เกี่ยวกับการได้เป็นสมาชิกของสตรีนิติศาสตร์ไม่

๒. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายภายในประเทศหรือไม่?

ปัญหาข้อนี้นี้ก็มีการยื่นกฎหมายได้ถึงขั้น บางท่านกล่าวว่าตามลำดับ Common Law นั้น
กฎหมายระหว่างประเทศ ย่อมเป็นกฎหมายภายในเพราะเป็น Common Law และบางท่านกล่าวว่าทาง
ฝ่าย Continent คือ ประเทศรัฐศาสตร์ อิตาเลีย เป็นอีกที่ประเทศเหล่านี้มีความกฎหมายยอมให้กฎหมาย
ระหว่างประเทศจึงไม่ใช่เป็นล้านหนึ่งของกฎหมายภายใน

ข้าพเจ้าเห็นว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น บางทีก็จะเนื่องจากความหมายแห่งคำว่า “กฎหมายภายใน” คือว่า “กฎหมายภายใน” นั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงกฎหมายที่ใช้ภายในประเทศซึ่งอาจเป็นกฎหมายของตนเองหรือกฎหมายของกันที่เราระหว่างประเทศก็จะได้ผล

กฎหมายระหว่างประเทศนั้นจะเป็นกฎหมายภายในแผนกเอกชน โดยเหตุที่ผลเมื่อนั้นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแห่งรัฐบาลของตน บางทีก็จะเพราะเหตุนั้นเอง กฎหมายระหว่างประเทศก็จะได้ผล

เป็นของชาตินั้นกันแล้วก็มีผลแตกซ้าระหว่างประเทศ ยังไม่มีผลต่อแผนกเมื่อนั้นก็จะต้อง

เป็นกฎหมายกระทั่งแผนกแล้วรัฐบาลสิบยังไม่ใช่กฎหมายใดๆ เป็นกฎหมายยังไม่มีประโยชน์ และก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง

ประกาศกันอีกเพราะแล้วเต็มจะยับยั้งแล้ว กฎหมายยังไม่ยอมให้ได้ดีกว่า (ประกาศของรัฐบาลสิบยังไม่ใช่กฎหมาย

ระหว่างประเทศเป็นกฎหมายนั้น โดยมากเป็นประกาศให้มีผลย้อนหลังสิบจะมีผลใช้ดีกว่าในแผนก

เป็นของชาตินั้น)

แต่ให้พิจารณากฎหมายภายใน ไม่ใช่เวลากฎหมายเอกชนอย่างเดียว กล่าวคือยังมี

กฎหมายของตนเพื่อขยายต่อเป็นกฎหมายสิบแล้วกฎหมายก่อน กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ

กฎหมายระหว่างประเทศไม่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในแผนกเอกชน เพราะผลเมื่อนหรือ

เอกชนจะพึงจะได้รับโทษก็แต่โดยกฎหมายที่รัฐบาลสิบยังไม่ยอมให้ได้รับโทษได้ ถ้าหากกฎหมายระหว่างประเทศเป็น

ส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในแผนกเอกชนแต่ เหตุได้เจาะจงมีรัฐบาลสิบยังไม่ยอมให้ได้รับโทษ

และเด็กกฎหมาย ท.ศ. ๒๔๗๖ เพราะเหตุว่ากฎหมายเด็กกฎหมายแล้ว ได้มีข้อตกลงระหว่างประเทศอยู่แล้ว

และอย่างไรก็ว่าจะนำไปรับการเด็กกฎหมายแล้วว่า ความผิดเด็กนั้นเป็นความผิด

ระหว่างประเทศ คล้ายๆ กับเป็นความผิดทางระหว่างประเทศ อีกกฎหมายที่เจ็บ

ผู้กระทำผิดได้ถือว่าเป็นกฎหมายข้างเกิดโทษได้ เพราะเหตุนี้จึงน่าดีกว่า กฎหมายระหว่างประเทศไม่เป็นส่วนหนึ่งแห่ง

กฎหมายภายในแผนกเอกชน

กฎหมายระหว่างประเทศไม่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในแผนกปกครอง เพราะเหตุว่าผู้ที่

อยู่ได้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นประเทศเอกชนย่อมมีสิทธิที่จะจัดการปกครองได้ตามความพอใจ

และที่ถ้าเกิดกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคืนว่ามานาประเทศย่อมไม่เข้าแซ่แซ่ใน

กิจการภายในแผนกปกครองของประเทศอื่น

กฎหมายระหว่างประเทศอาจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายภายในแผนกธรรมนูญปกครองแผนก
(รัฐธรรมนูญ) ที่นี้หมายความแตกเพิ่มว่าประเทศจะออกกฎหมายให้จัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศไม่ได้ ส่วนการปกครองจะต้องอย่างไรก็ได้ การออกกฎหมายย่อสิ้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน (ให้ดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเยอรมัน)

ดังอย่างที่มีการที่ประเทศมีอาจออกกฎหมายภายในในให้เป็นการขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนั้น เช่นกฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณพิธี ค.ศ. ๑๘๔๒ ของพระบรมราชาธิบดีเชิญ ซึ่งท่านได้รับของคนต่างด้าวเข้ามาในภายในระยะทาง ๑๐๐ ไมล์จากฝ่ายแพร่สิ้น เช่นประเทศที่ได้คัดค้านกฎหมายฉบับนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๘๔๔ รัฐบาลอิตาเลีย ซึ่งตั้งอยู่ในแม้กระทั่งได้ออกกฎหมายว่า รัฐบาลไม่รับมติค่อนต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อประเทศหรือคนต่างด้าวเพราะเหตุสุดสภาวะภายในหรือการจลาจลคอมมิวนิสต์ในประเทศอิตาเลียได้ตัดค้านกฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า มันประเทศจะเมื่อถึงจุดออกกฎหมายภายในอย่างไรก็ตามประเทศจะต้องการพลิกกฎหมายระหว่างประเทศในการออกกฎหมายภายในเน้น ๆ

บทที่ ๒

บทนี้ของหลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันระหว่างประเทศ

เนื่องจากลักษณะของหลักที่ใช้บังคับความเกี่ยวกับพันระหว่างประเทศอาจแบ่งหลักเหล่านี้ออกเป็น ๒ จำพวก คือ

๑. การแสดงเจตนารถของประเทศ
๒. หลักธรรมระหว่างประเทศทั่วไป

ส่วนการพิทักษ์ของศาลจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างไรนั้นจะได้พิจารณาต่อไปในภายหลัง

๑. การแสดงเจตนารถของประเทศ

การแสดงเจตนารถของประเทศ คือการที่ประเทศได้แสดงว่าจะถือเอาหลักหรือข้อบังคับอันใดอันหนึ่งขึ้นบังคับความเกี่ยวกับพันระหว่างพันกันประเทศอื่น ประเทศอาจแสดงเจตนารถนี้ได้โดยตรงอย่างหนึ่ง โดยปราย metodo หรือ

ข้อก. การแสดงเจตนารถโดยตรง

การแสดงเจตนารถนี้อาจแยกออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ

(๑) การแสดงเจตนารถโดยตรงหลายฝ่าย
(๒) การแสดงเจตนารถโดยตรงเดียว

(๑) การแสดงเจตนารถโดยตรงหลายฝ่าย

ทั้งนี้ถือค่อนค้างถึงระหว่างประเทศเชิงมีชื่อเรียกว่า ๆ กัน เช่น สัญญา อนุสัญญา โปรโตคอล
ข้อตกลงระหว่างประเทศนี้มีว่าเป็นหลักสูตรสำหรับบังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศ เพราะเหตุที่ประเทศต่างๆเป็นการมาไม่ได้จากกฎหมายบังคับบัญชาตัดที่ได้กล่าวมาแล้ว เพราะขณะนี้
ความตกลงของประเทศจึงเป็นเครื่องบังคับได้อย่างหนึ่ง
ข้อตกลงระหว่างประเทศมี 2 ชนิด คือ
(ก) ข้อตกลงเพื่อประโยชน์ระหว่าง 2 ประเทศ เช่นข้อตกลงระหว่างประเทศยามกับอังกฤษ ค.ศ. 1887 ในการจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษในกรุงสยาม
(ข) ข้อตกลงระหว่างหลายประเทศ เช่นอนุสัญญากรุงโซล ค.ศ. 1922 กับ 1942 ซึ่งว่าด้วย
การพิจารณา การสมรส การหย่า และการพิทักษ์ผู้ย่อม และให้ถูกลงตกลงตั้งโมเสารับข้อตกลงเป็น
ข้อตกลงระหว่างหลายประเทศ

(๒) การแสดงเจตนาระดับสัญญา
ทั้งนี้หมายความว่า นอกจากข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฝ่าย เดียว อาจแสดงเจตนาระดับสัญญาซึ่งถือถือกฎหมายได้ถือที่จะเขียนขึ้นบังคับความเกี่ยวกับพันธะระหว่างประเทศ
แล้วการแสดงเจตนานั้นง่ายถูกกฎหมายที่แสดงเจตนานั้นเป็นจะยุติก็แต่ประเทศที่แสดงเจตนาจะยุตินั้นไม่ค่อยที่จะขัดกันทั้ง
ไปของกฎหมายระหว่างประเทศเพราะประเทศที่ออกกฎหมายขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศนั้นอาจถูก
คิดคำนวณตามที่ได้ดีวิธีพิจารณ่า การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเช่นนี้ก็ยังต้องการพิจารณาหลักแห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ
การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอาจทำได้โดยหลายวิธีดังนี้ คือ
(ก) โดยออกกฎหมาย
สำหรับประเทศย์เราอาจเห็นได้คิดต่อไปนี้ เช่นพระราชบัญญัติสัญญา พ.ศ. ๒๔๘๖ พระราช
บัญญัติวิธีการรายงานความแผ่นมาตรา ๒๔ ซึ่งว่าด้วยการรายงานให้เป็นปัญหาในศาล เมื่อโจทก์เป็นผู้ย่อมบอก
อ่านศาล
(ข) โดยหนังสือหรือเอกสารซึ่งประเทศหนึ่งได้มีไปยังอีกประเทศหนึ่ง เช่นหนังสือลงวันที่ 3
พฤศจิก ค.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เอานัดิสำหรับการต่างประเทศของกรุงสยามได้ทรงมีไปยัง
ยศพระราชพุทธกษัตริย์ ณ กรุงเทพฯ เพื่อขอความข้อตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษ ค.ศ.
๒๔๘๕ ดังนั้น หนังสือนี้ถือเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของประเทศย์
(ค) โดยประกาศของรัฐบาลหรือของผู้มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินซึ่งไม่ใช่กฎหมาย
เช่นประกาศของกระทรวงการต่างประเทศขัน ค.ศ. ๒๕๒๔ อันเกี่ยวกับสัญญาอนุสัญญาซึ่ง
มีความว่า “ข้อ ๑ ในกรณีข้อตกลงว่าด้วยสัญญาการซึ่งได้ถูกที่สุดแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาใหม่ขึ้นแทน
นั้น รัฐบาลจะได้ออกประกาศยังบัญชีข้าราชการอันสมควรในการบัญญัติบัญญานี” และข้อบัญญัติข้าราชการซึ่ง
ได้จากการโดยกับประกาศที่มีความว่าด้วย "............... ข้อ ๓ บุคคลและทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในประเทศจีน จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจีน"

"ข้อ ๔ คนดังกล่าวในประเทศจีตนั้นได้รับพื้นที่กฎหมายจีน และอยู่ในอำนาจศาลจีน"

ดังนั้นประกาศปกครองกรุงเทพมหานครที่เป็นแห่งการแสดงเจตนามีเดียวกันเท่านั้น จะมีผลถึง
กับลักษณะที่ได้ทำไว้กับประเทศอื่น ๆ อันเป็นการแสดงเจตนามาย้ายไม่ได้

ข. การแสดงเจตนามิได้บังคับ

คือหลักสี่ประเทศได้ยอมรับซึ่งบังคับความเกี่ยวกับพื้นที่หรือระยะเวลาตั้งบังบัตร

อัน และเป็นหลักสี่ประเทศได้ยอมปฏิบัติแต่ละไม้การแสดงเจตนาให้ปรากฏตามแบบของการแสดงเจตนาโดยตรง

การแสดงเจตนามีการยอมแจ้งถูกต้องได้เป็น ๒ ชนิด

๑. การแสดงเจตนามิได้บังคับภายในประเทศ

๒. การแสดงเจตนามิได้บังคับภายนอก

๓. การแสดงเจตนามิได้บังคับภายนอก

คือประเทศระหว่างประเทศที่นี้เข้าใจความความว่า หลักสี่ปฏิบัติกันในระหว่างประเทศ
นี้โดยได้มีข้อตกลงหรือการแสดงเจตนามีการลักลอบอัญภัยโดยแจ้งขัด

ให้พิจารณาด้วยในระหว่างประเทศนี้ดังที่นั้นข้อตกลงนี้พื้นที่กฎหมายจีนที่ดังกล่าวนี้ใช้ภายใน

ประเทศ เพราะเหตุว่าประเทศนี้ระหว่างประเทศนี้ถือกันว่าเป็นข้อตกลงหรือสัญญา ระหว่างประเทศโดยเรียก

สั่งประเทศดัง ๆ ให้มีการบังคับใช้ตาม พันธกิจและกฎหมายที่ประเทศดังกันนี้แต่งกัน แต่ไม่มีการออกคำสั่งบังคับบัญชา

ประเทศนี้ระหว่างประเทศนี้ไม่มีลักษณะเป็นคำสั่งของผู้มีอำนาจสูงสุด คือมีลักษณะเป็นแต่เพียงสัญญาโดยเรียก

แต่เจริญประเทศนี้ถึงนี้เป็นคำสั่ง คำสั่งบังคับโดยเรียกของผู้มีอำนาจสูงสุดของ

ประเทศ ถ้าอย่างใด ถ้าอย่างใดไม่ทำตามก็จะได้รับโทษ (ในทางแพ่ง) ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎหมาย (ดูมาตรา ๔

ประมวลแพ่ง ๆ)

เราจะยกแสดงเจตนามิได้บังคับภายในประเทศ หรือประเทศนี้ระหว่างประเทศถือเป็น

ข. ซึ่งหลักสี่กล่าวถึงjavaระหว่างประเทศ

ก. ประเทศนี้ระหว่าง ๒ ประเทศ

ข. ประเทศนี้ระหว่างหลายประเทศ

อุทัยทิพย์ ประกาศภายด้วยให้คนชาติจีนมีผลต่อประเทศในถ้อยกล่าวหรือที่ดิน

และถ้าประเทศนี้ถือปฏิบัติต่อคนั้นหรือประเทศนั้นแล้ว ส่วนประเทศอื่น ๆ จะได้ถือผนวก

เพื่อให้คนนี้หรือกรณีที่ดินในประเทศนั้นแล้วความปรบปรีปรุงระหว่างประเทศส่งกับประเทศนั้นเป็น

แต่เจริญประเทศนี้ระหว่าง ๒ ประเทศเท่านั้น คนชาติอื่นจะถือผนวกเช่นนี้ให้ประเทศตามปฏิบัติต่อ
ผลเนื่องจากไม่ได้ แต่ประเทศเช่นนี้ได้มีระหว่างประเทศยอดมกับประเทศอื่นแล้ว ประเทศเช่นนี้ก็เป็นประเทศระหว่างหลายประเทศซึ่งเป็นหลักที่จะใช้บังคับความเกี่ยวพันระหว่างประเทศเหล่านี้ได้ แต่ประเทศระหว่างประเทศที่มีได้ชัดเจนไว้โดยตรงเช่นนี้จะทราบกันได้อย่างไร?

การที่จะทราบเนื่องจากตัวเล็กถึงการที่ประเทศได้ปฏิบัติอย่างไร เช่นแล้วเป็นเรื่องคิบริติคคลาสิกในประเทศได้ตัดสินศึกไปอย่างไร หรืออาชีวประวัติศาสตร์ หรือค้นพบเพราะจากหลักฐานจากหนังสือบางประเทศได้จัดพิมพ์นี้รวบรวมความที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่น ๆ เช่นประเทศอังกฤษได้รวบรวมพิมพ์ในเรื่องกับสมุบสถั่วเจาเงิน ของอิสเลิมสมุบสถั่วเจาเชียร์ของเยอรมันสมุบสถั่วเจาของพรอคงสมุบสถั่ว

2. การแสดงเจตนานโยบายทางเดียว

ทั้งนี้เพราะความล้มเป็นประเทศเช่นนี้แต่ผู้ที่มีความในการที่จะปฏิบัติต่อประเทศโดยประเทศหนึ่ง เช่นประเทศอย่างสมยอมให้เช่าสิทธิที่เข้ามายังที่อยู่ในมือไทย_INCLUDEDผ่านทุนไปในกิจการสิทธิ์ที่คืน แต่การประเทศเจินไม่ได้ปฏิบัติต่อเช่นนี้ต่อผู้แล้ว ความประหยัดของประเทศอย่างต่อประเทศเจิน ที่เป็นเพียงการแสดงเจตนาโดยนโยบายทางเดียว

ปัญหาอยู่อย่าง การแสดงเจตนาแต่ผู้ทางเดียว จะใช้สุทธิประเทศที่แสดงเจตนาให้ปฏิบัติต่อประเทศอื่นให้กับประเทศ ที่ความต้องการเจรจาแล้วแต่การเป็นเรื่อง ๆ ไม่ได้ การแสดงเจตนาของประเทศนั้นประจาจะให้สุทธิประเทศใดบาง

ข้อ 2 หลักธรรมระหว่างประเทศทั่วไป

ถึงที่เราเห็นจากตอนนี้แล้วว่า หลักกฎหมายระหว่างประเทศยังส่งบัญญัติก็ขอข้อลดลงระหว่างประเทศ และถ้าไม่มีข้อลดลงระหว่างประเทศแล้ว ก็อาจอาศัยการแสดงเจตนาโดยนโยบาย หรือประเทศนั้นระหว่างประเทศ แต่ถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดไม่มีก็จะต้องอาศัยหลักธรรมระหว่างประเทศทั่วไปขึ้นบังคับ ทันที่จะเห็นได้ว่าสัญญาระหว่างประเทศหลายจะระบุได้ระบุความข้อต่อไป เช่น

1. สัญญากรุณาข้อ ค.ศ. ๑๙๔๙ อันเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของประเทศทาง ในการสงครามทาง เรือบัญญัติไว้ในคำประกาศว่า “ถ้ากรณีเกิดขึ้นนอกจากที่กล่าวไปโดยตรงตามข้อลดลงจะบังคับนั้นแล้ว ท่านให้ถือเอาหลักทั่วไปแห่งธรรมระหว่างประเทศขึ้นบังคับ”

2. สัญญากรุณาข้อตอน ค.ศ. ๑๙๔๗ อันเกี่ยวกับสวัสดิการระหว่างประเทศได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๒ เรื่อง ๒ ว่า “ถ้าไม่มีบัญญัติในสัญญาข้อนั้นแล้ว ให้ศาลวินิจฉัยคดีตามหลักธรรมระหว่างประเทศ และถ้าหากว่าถ้าหลักสิทธิานาประเทศได้ยอมรับในความประหยัดไม่ปรากฏว่าเคยมีแล้ว ให้ศาลวินิจฉัยตามหลักทั่วไปแห่งความสงบและความยุติธรรมแห่งธรรมแก่กรณีนั้น ๆ”

สรุปรวมความหลักที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ ข้อสรุปข้อสรุปเรื่องหลายธรรมระหว่างประเทศทั่วไป แต่การที่จะอธิบายให้ละเอียดชัดเจนไปกว่าอะไรเป็นหลักธรรมทั่วไปนั้นแล้ว ก็จะเกิดขึ้นอย่างน่าเจ娜
สากลกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเข้ามาจะมีอิทธิพลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะขณะนี้ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของผู้สังกัดที่จะทำคุณธรรมรัฐบาลต่อไปได้เนื่องจากราชการในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการคำนวณกฎหมายของศาล

ศาลกฎหมายของศาลไม่ร่างจะเป็นศาลกฎหมายของศาลภายในประเทศนั้นเอง หรือของศาลประจำยุคสำหรับรัฐบาล หรือกฎหมายใดๆภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมาย เพราะศาลไม่มีอานาจออกกฎหมาย คือมีหน้าที่แปลกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตาม ศาลกฎหมายของศาลนั้นขับจะเป็นประโยชน์ให้กับนั้น หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับความหมายเพียงใด และถ้าเกี่ยวกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่แล้ว ก็อาจทำให้ทราบได้ว่า ศาลได้ให้ยกเลิกหลักก็ย่อมไม่มีบัคคลต้องเป็นการทำให้มีความสะดวกในการวินิจฉัยกรณีต่างๆไป

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกศึกษบุคคล

เราได้ให้ความหมายโดยสังเกตทางกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศึกษบุคคลว่า เป็นหลักซึ่งได้บังคับตามที่พันระหว่างประเทศในข้อพิพาทอันเกิดด้วยกฎหมายเอกชน เหตุณัทวิชานนท์นี้จึงมีวัตถุที่มีเป็นตัวที่จะไป

๑. สัญชาติ
๒. ฐานะของคนต่างด้าว
๓. การใช้กฎหมายเนื่องแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศขัดกัน
๔. วิธีพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศ

ขอเชิญโดยอื่นวัตถุที่ ๔ ประกาศคำสั่งศาลข้างต้นนี้ คือ

๑. สัญชาติ

สัญชาตินี้ถ้าจะกล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือการเป็นพลเมืองของประเทศ และต้องเห็นเป็นสมาชิกของประเทศซึ่งเป็นเนื้อเนื่องตัวแล้ว สัญชาติก็คือการเป็นสมาชิกของประเทศซึ่งเป็นเนื้อเนื่องตัวแล้ว ส่วนบุคคลอื่นซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศโดยไม่เป็นพลเมืองของประเทศซึ่งเข้ามาอยู่ในกรณีที่ค้านต่างๆ

ได้ฟังอีกที่ว่า ข้อพิพาทระหว่างเอกชนอันเกิดขึ้นตามที่กฎหมายระหว่างประเทศแผนกนี้ ย่อมมีระหว่างพลเมืองกับคนต่างๆหรือในระหว่างคนต่างๆว่ากันเอง ให้ใช้ในระหว่างพลเมืองหรือพลเมืองในประเทศที่เหตุที่นั้นจึงต้องทราบเสียก่อนว่า การเป็นพลเมืองหรือการมีสัญชาตินั้นเป็นหลักเกณฑ์อย่างไร

๒. ฐานะของคนต่างด้าว

การศึกษาในเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องสัญชาติก้าด้าว ที่จะทราบถึงความ
เกี่ยวกับในกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศแล้วก็จ้าต้องทราบว่า คณต่ำด้านนั้นมีฐานะหรือมีสิทธิ์ เหมือน และต่างกับพลเมืองอย่างไร?

3. การใช้กฎหมายเมืองแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศขัดกัน

กฎหมายเอกชนของประเทศหนึ่งยอมแต่งต่างกับของอีกประเทศหนึ่ง ถ้ากฎหมายเอกชนเหมือนกันทั้งหมดแล้ว กฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนคิดบุคคลหนึ่งยอมไม่ได้ เมื่อกฎหมายขัดกันพลเมืองของประเทศ ซึ่งเกี่ยวกับข้อต่างด้าน หรือคนต่ำด้านที่เกี่ยวกับข้อต่างกันในประเทศอื่นแล้วตั้งชื่อผู้กระทบที่เดียวให้ ในเบื้องต้น เราก็ต้องวินิจฉัยว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดบ้างและในการนี้อย่างไร?

4. วิธีพิจารณาแน่นอนของกฎหมายระหว่างประเทศ

เราได้กล่าวแล้วในตอนที่ ข้อพิพาทระหว่างประเทศถือว่าเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในเรื่องกฎหมายเอกชนนั้น ความมายุกในการกฎหมายระหว่างประเทศแผนกนี้ เพราะเหตุที่วิธีพิจารณาเรื่องวิสัยบุญบัญชี คือวิธีที่จะนำไปสู่การใช้กฎหมายย้อนเป็นสาระบัญชี ไม่ว่าจะเป็นอีกหลายหนึ่งจะเห็นกฎหมายระหว่างประเทศ

ภาคที่ ๒

สัญญาติ

หมวดที่ ๑

ข้อความทั่วไป

ตามวิเคราะห์ศัพท์ของศาสตราจารย์ถาวร แห่งมหาวิทยาลัยกรุงรัตนิ สัญชาติ คือเครื่องมันโดยนิสัย นั่นเองสูญพันธุ์บุคคลไว้เกี่ยวกับประเทศ (ให้ดูหนังสือความถูกกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศัพท์บุคคลของ ศาสตราจารย์ถาวร หน้า ๑)

แต่ถ้าจะให้ความหมายอย่างง่าย ๆ สัญชาติคือการเป็นพลเมืองของประเทศตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ในคำชี้แจงโดยอย่าง (ให้ดูภาคที่ ๑ หมวดที่ ๒)

สัญชาตินี้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งประกอบสภาพบุคคล กล่าวคือ มุมมองที่มีสภาพเป็นบุคคลก็ได้ นับรวมขณะบุคคลหรือของที่เป็นบุคคลนั้น ความเป็นบุคคลนั้นก็ย่อมมีสัญชาติเป็น สิ่งประกอบสภาพบุคคลนั้น ต้องมีกฎหมายของปรากฏบุคคลตั้งชื่อในประเทศไว้แล้วจะพิจารณาเรื่องบัญชีเดิม ไว้ในประมวลแห่ง

เมื่อกฎหมายเรื่องสัญชาติเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสภาพของบุคคลแล้ว ประเทศเอกชนถ้อยคำสิทธิ์ที่ จะบัญชีได้ว่าบุคคลเช่นไรจะมีสัญชาติของประเทศนั้น หรือจะสิ้นสุดสัญชาติ หรือจะกลับคืนสู่สัญชาติเดิม
แตกหลักสังกัดกล่าวว่าจะมีข้อยืนยันที่ประเทศเอกชนได้มีข้อถกกลับกันไว้เป็นเพียงกับประเทศอื่น ตั้งแต่ข้อถกกลับว่าการจดทะเบียนคนในบังคับยังคงอยู่ในกฎหมาย บ.ศ. ๒๔๙๔ และไม่มีข้อถกกลับกันไว้เป็นเพียงกัน แต่อย่างใดก็ยังเกิดขึ้นได้กล่าวว่า ประเทศนี้กับภูมิภาคหลัก ไว้อย่างหนึ่ง และประเทศอื่นกับภูมิภาคหลักไว้อย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดขึ้นที่จะมีการเป็นบุคคลเดียว กันมาเป็นผลเมื่อ เทศน์นั้นปรากฏในกฎหมายแล้วก็จะมีการถกกลับในเรื่องของการจัดทำกฎหมาย ๒๔๙๔ ซึ่งจะให้เป็นหน้าที่ของส่วนบุคคลเฉพาะกรณีในระบบรักษาทรัพย์ และ เป็นบุคคลก็ยังไม่จะถูกยกกันได้ เมื่อมีการถกกลับขึ้นได้ตั้งกล่าวแล้ว การออกกฎหมายจะเรื่องกฎหมายสำคัญจะเรื่อยหลักธรรมชาติขึ้น เป็นข้อคำนึงประกอบด้วยกล่าวว่า

1. ประเทศไม่ควรบังคับให้บุคคลมีสัญชาติ ที่นั่นหมายความว่ามีสัญชาตินั้นยอมต้องที่เป็นไปตามเจตนาของที่มีกฎหมายและewiseประเทศยอมจึงมีว่า

2. ประเทศจะบังคับให้คนต่างด้าวมีสัญชาติของประเทศนั้นไม่ได้

3. ประเทศจะปฏิเสธไม่ให้พลเมืองของตนเองมีสัญชาติไม่ได้

4. บุคคลแต่ละคนจดอยู่มีสัญชาติอันแห่ง เพราะเหตุพื้นการไม่อาจมีสัญชาตินั้น นอกจากจะมีต่อ หลักทางติสติศาสตร์ที่ว่ามีสัญชาติเป็นสิ่งประกอบชลภาพบุคคลแล้ว ยังอาจเป็นที่ยอมความส่งของใดและอาจ จะทำให้บุคคลเหล่านั้นผลิตผลไม่ปฏิบัติน้ำที่ของพลเมืองชื่อในการรับราชการทหาร แต่หลักนั้นเปลี่ยนประเทศก็ให้ระลึกถึงเสมอไป ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมจัดให้ว่าบุคคลไม่มีสัญชาติเสียแล้ว ตั้งแต่ใน คำนวณทางจำนวนที่แล้วมา ประเทศเอกชนได้จดคนในสัญชาติยิ่งขึ้นของบุคคลที่ได้เปลี่ยนทางมาเป็นอยู่ในมาก แล้วแต่กลุ่มทางความสามารถ ดังนั้นบุคคลเหล่านั้นถ้าไม่มีสัญชาติเสียแล้ว หากประเทศที่ตนมีสัญชาติอยู่ติด ไม่ยอมรับให้กลับเข้าสู่สัญชาติดิจิทัลตามระยะเวลาเพียงรัฐสมัยตรา ๓๔ เดือนตามปฏิบัติว่าเหตุจึง ที่ส่งเสริมที่แต่งนักคนต่างด้าวอยู่ถือสัญชาติของสำนัก แต่เนื่องยามประเทศที่ไม่ยอมให้ใหญ่ล้มเลิกสัญชาติของสัญชาติของสัญชาติ ประเทศผู้จองสัญญาจัดทำกฎหมายเพียงรัฐสมัยตรา นั้นเสียใหม่ คือหุ้นผู้รัฐสิทธิ์ที่แต่งนักกับบุคคล ต่างด้าวจะถือสัญชาติของสัญชาติและรัฐสมัยแห่งประเทศของสมัยยอมรับขึ้น หมายถึงหลักสิทธิ์ ยังคงมีสัญชาติเดิม ทั้งนี้เนื่องจากที่ไม่ให้บริการจากสัญชาติ

5. บุคคลเสนอไม่ควรจะมีสัจชีที่คนคืนว่ากันมีนี้ประเทศที่ส่งอีกที่จะ เจริญก้าวให้บุคคลนี้ปฏิบัตินั้นที่ยังเป็นปัญกันได้ เชนในเรื่องรัฐราชการทหารหรือในทางกล่าวที่มี สงเคราะห์ทางของประเทศนี้

เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อจากภูมิภาคนี้ประเทศโดยที่จะจัดการเปลี่ยนรัฐชาติของคนต่างด้าว แล้วก็ควรจะให้บุคคลนั้นพ้นจากการเป็นพลเมืองแห่งประเทศเดิมของเขา

แต่หลักนี้ประเทศยังมีแนวคิดมากว่า เพราะกฎหมายจะบังคับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๔๙๓ ยอมให้พลเมืองยึดมั่นในสิ่งแพร่เป็นคนสัญชาติอันเดียว แม้จะต้องผู้สัญชาติก็ยอมรับได้โดยได้
รับอนุญาตจากรัฐบาลออร์มานเป็นลายลักษณ์อักษร และเรารู้เห็นใจ เมื่อราวที่ประเทศยมประกาศลง
ความกับประเทศออร์มาน ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการให้ถอนลัทธิไทยสิงขรยอยู่บนบังคับคดีได้แปลงไว้
นั้น ให้พิจารณากับพระบรมราชโองการแห่งนี้ไม่ยั้งกับหลักที่ ๒ ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว เพราะเหตุว่าผู้ที่ถูกถอน
ลัทธิไทยเหล่านี้ยังคงมีลัทธิไทยยอยู่ตามมติ

การศึกษาเรื่องลัทธิอาจที่จะแยกออกไปดังนี้
๑. การมีลัทธิ
๒. การลัทธิ
๓. การกลับคืนสู่ลัทธิเดิม

หมวดที่ ๒

การมีลัทธิ

บุคคลอาจมีลัทธิได้โดยเหตุ ๔ ประกาศ คือ
๑. โดยกำหนด
๒. โดยการแปลงชัต
๓. โดยการแต่งงาน
๔. โดยอานาจศาลเปลี่ยนอิสระภาพ

ส่วนที่ ๑

การมีลัทธิโดยกำหนด

คือลัทธิที่บุคคลมีอยู่เดิม แต่ต่อมารวม "กำหนด" นี้อาจเป็นบัญญัติได้ว่าจะหมายความถึงข้อที่
ถูกปฏิบัติ หรือเมื่อเคยได้รับการบรรยายตามสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแห่งฯ แล้วก็ให้ถูกในคำ
อธิบายที่จะกล่าวต่อไปในส่วนนี้คือ

การที่ประเทศจะออกกฎหมายบัญญัติว่าบุคคลใดมีลัทธิของประเทศนั้น ประเทศจดด้วยระลึกว่า
บุคคลนั้นได้มีหรืออาจมีความประสงค์ที่จะย้ายไปต่างประเทศนั้นอย่างไร เพราะบุคคลนั้นไม่มีความประสงค์
ต่อประเทศนั้น ประเทศยอมไม่พิจารณาที่จะออกมาเป็นผลสมอง
ตามหลักธรรมค่า มูลนิยมคือความยุติธรรมต่อประเทศโดยประเทศเมื่อความเห็นต่างเห็นด้วยเหตุ ๒ ประกาศคือ
๑. โดยการสิ้นสุดโลหิต (Jus Sanguinis) กล่าวคือบุคคลได้สิ้นสุดมาจากบุคคลซึ่งมีลัทธิ
ของประเทศโดยประเทศนั้น
๒. โดยดินแดน (Jus soli) ซึ่งบุคคลได้เกิดหรือมีกำหนด
ในทุกกรณีเรารายบังการที่ประเทศต่าง ๆ ได้บัญญัติสิทธิ์ถึงสัญชาติไทยได้เป็น ๓ จําพวก จําพวกที่ ๑ ประเทศที่ถือหลักสัญชาติทางอาชีพที่เป็นกฎหมายล่าสุด กล่าวคือบุคคลสัญชาติไทย แต่คุณสัญชาติใดต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นได้แก่ประเทศอเมริกา, ออสเตรีย, ฯลฯ จําพวกที่ ๒ ประเทศที่ถือหลักสัญชาติที่มีการคบคิดเป็นกฎหมายล่าสุด กล่าวคือบุคคลเกิดในบริเวณใดมีสัญชาติของประเทศนั้น เช่น ประเทศอเมริกาในหัวปอมรักิวัน จําพวกที่ ๓ ประเทศที่ใช้หลักที่ ๒ นั้นเป็นกฎหมายสัญชาติควบกันไป เช่นสยาม ฝรั่งเศส อิตาลี เลย เป็นต้น

ให้พึงสังเกตว่ากฎหมายในเรื่องสัญชาติไทยในประเทศใหญ่ๆของโลกถูกบัญญัติที่เห็นสมควรสิ่งดังกล่าวแต่ไม่เป็นไปตามหลักพื้นฐานการจัดการข้าราชการในหลายประเทศ แต่ตั้งแต่บูรพาภิญโญ ยกตัวอย่างกับประเทศไทยได้เลิกใช้กฎหมายข้าราชการไทยในหัวปอมรักิวัน

กฎหมายไทยเรื่องสัญชาติโดยกําหนดบาง ได้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖, มาตรา ๓, ๔, และ ๕, ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ทั่วไปสำหรับประเทศสยาม นอกจากนี้ก็มีกฎหมายให้ข้อตกลงพิเศษกับบางประเทศอันนั้นได้เป็นข้อยอมรับจากพระราชบัญญัติสัญชาติ

การศึกษาเรื่องการมีสัญชาติโดยกําหนดบาง จะได้แบ่งออกเป็น ๒ บท คือ บทที่ ๑ ว่าด้วยการบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖ บทที่ ๒ ข้อตกลงพิเศษเรื่องสัญชาติระหว่างประเทศอันนับต่างประเทศ

บทที่ ๑ การมีสัญชาติโดยกําหนด

ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖

พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๓ ได้บัญญัติว่า "บุคคลเหล่านี้เป็นคนไทยคือ

๑. บุคคลใดได้กําหนดแต่บิดาเป็นคนไทย แม้ก็ได้ถือสัญชาติอื่นก็ตาม

๒. บุคคลใดได้กําหนดแต่บิดาเป็นคนไทย แม้ยังไม่ทราบ

๓. บุคคลใดได้กําหนดในพระราชบัญญัติสัญชาติ"

ข้อ ๑ ตามอนุมาตรา ๑ แห่งมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติสัญชาติในกฎหมายได้ดังกล่าวถึงหลักสัญชาติถือได้โดยมีสัญชาติแห่งบิดาของบุคคล ไม่ว่าบุคคลจะเกิดในพระราชบัญญัติสัญชาติ...
สยาม หรือนอกพระราชาอาณาจักรก็ดี
การศึกษาในเรื่องนี้มีปัญหาที่จะต้องพิจารณา ๓ ประการ คือ
๑. อย่างไรจึงจะได้ก้าวหน้า
๒. ฐานะของบุตรสังกัดด้วยภราดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๓. ฐานะของบุตรบุพรารณ์

ปัญหา ๑
อย่างไรจึงจะได้ก้าวหน้า
ทั้งนี้คือว่ามุนอย่างยิ่งที่เกิดมาในสภาพเป็นบุคคลแล้วนั้นต้องถือ ลัทธิชาติของบิดาในขณะที่ปฏิบัติ
หรือในขณะที่คลอดเพราะว่าที่ทราบ ถ้าอยู่ในครรภ์การพิจารณาบุตรแล้ว บิดาอาจที่จะแปลงชาติได้ ทั้งนี้หมายถึง
ถ้าประเทศที่ไม่มีกฎหมายการแปลงชาติของบุคคลถึงบุตรของผู้มีด้วย ให้ถืออยู่ในบทบัญญัติ
ยา ๒๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีกฎหมายลัทธิชาติของบุคคลที่ไม่มีกฎหมายการแปลงชาติถึงบุตรภราดาของผู้มีด้วย
ความเห็นในเรื่องนี้ ๒ ทาง คือ
ความเห็นที่ ๑ ต้องพิจารณาตามลัทธิชาติของบิดาในขณะที่ทราบนั้นคอย เฉพาะสภาพบุคคลยอม
เรื่องเพื่อทราบตลอดจากครรภ์การพิจารณาแล้ว ตาม ป.พ.บ. มาตรา ๔
ความเห็นของผู้ตอบเห็นว่า ในเรื่องนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาพบุคคล ปัญหาอยู่ที่ว่า เมื่อทราบตลอดมา
เป็นบุคคลแล้วจะถือลัทธิชาติใด เหตุนี้นั้นจึงไม่ได้ที่จะวินิจฉัยตามบทกฎหมายที่ว่าตัวสภาพบุคคล
ค้าว่า “ได้ก้าวหน้า” ในพระราชบัญญัตินี้จะต้องพิจารณาตามสูตรเหตุว่า กรณีที่บัญญัติไว้ในอนุ
มาตรา ๑ นี่ กฎหมายได้เพียงลัทธิหลักตามสายโลหิต หรือหลักตามเดินตามหลักที่ได้กล่าวแล้วในตอนนี้ว่า
ในการบัญญัติอนุมาตรา ๑ นี่ กฎหมายได้เพียงหลักตามสายโลหิต เมื่อเป็นต้นนี้สายโลหิตของบิดาถือยอมรับ
แต่ขณะที่เด็กปฏิเสธไม่ได้เมื่อเด็กเกิดแล้ว เพราะขณะนั้นผู้บิดา “ก้าวหน้า” ในที่นี้หมายถึงเมื่อเด็กปฏิเสธ
ในการรับ

ปัญหา ๒
ฐานะของบุตรซึ่งเกิดด้วยภราดา
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ถ้าบุตรปฏิเสธไม่รับว่าเป็นบุตร แต่มาตราไม่ปฏิเสธเด็กนั้นถืออันสัตวชาติของมารดาตามอนุ
มาตรา ๒
ถ้าบุตรปฏิเสธทั้งบุตรและมาตราเด็กถือสายกฎหมายฐานะเป็นบุคคลที่บิดามารดาไม่ปรากฏ ต้องถือฐาน
ชาติตามคิดเห็นตามความใน อนุมาตรา ๓
ถ้าบัตรประจำตัวของบุคคลในกรณีที่กฎหมายยอมให้มีการรับรองได้ บุคคลนั้นยื่นถ้อยคำขอสัญชาติ
ของบัตร (แต่อย่างไรจะรับรองได้แล้วไม่ได้นั้นต้องพิจารณาตามกฎหมายลักษณะนั้นแน่นอน)

ปัญหา ๑
ฐานะของบุตรบุญธรรม
บุตรบุญธรรมของบุตรบัญชาติแห่งบัตรเดิมของคน ไม่ใช่บุตรบัญชาติของบัตรใหม่ เพื่อระบายบุตรบัญธรรม
ไม่ได้แก้ไขหรือได้หายโดยเหตุตามบัตรใหม่ ถ้าบุตรบัญธรรมประสงค์จะมีสัญชาติของบัตรใหม่ก็ต้องทำตาม
แผนการ
ข้อ ๒ บุคคลผู้ได้ถูกแต่งตั้งมาตราจะมีสัญชาติเป็นไทย แต่เมื่อบัตรไม่ปรากฏ บุคคลนั้นจะเกิดในประเทศไทย
ก็ตาม ถ้ามีถ้อยคำบัญชาติไทย เช่น ข้าพเจ้าถูกเพิ่มได้ยินว่าเป็นไทยเป็นกระท่อมิ และมีข้าพเจ้าบุญธรรมแห่งประเทศไทย
ที่จะมีให้กับการรับบุตรบัญชาติได้ไม่ข้อบังคับกฎหมาย ฉะนั้นบุตรบัญธรรมที่บัตรตามมาตรา
ไม่ปรากฏ ยอมต้องถ้อยคำบัญชาติของบัตร ถ้าบัตรตามเป็นคนไทยบุตรบัญธรรมมีสัญชาติไทย

ข้อ ๓ บุคคลผู้ได้ถูกแต่งตั้งในพระราชอาณาจักรไทย
บุตรบัญธรรมนั้นบัตรตามจะมีสัญชาติได้ตาม มาตรา ๓ อนุมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติไทย
ได้บัตรบัญธรรมมีสัญชาติไทย ตั้งแต่นั้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายถ้อยคำบัญชาติตามคืนคน
ปัญหาที่จะต้องพิจารณาคือ อย่างไรจึงจะพระราชอาณาจักรไทย?
พระราชอาณาจักรไทยจะเกิดในราชอาณาจักรของประเทศสยามอ่านแค่คุณของประเทศนั่นยอมเป็นสิ่งจำ
เป็นที่ประกอบสิทธิสิทธิอาณาอาณาจักรประเทศไม่มีอำนาจตัดสินนั้นไม่นับเป็นประเทศ อาณาเขตของประ
เทศน์ใน ๆ นี้อาจมี ๓ แค่นั้น ดังนี้
๑. แดนเดิน
๒. แดนน้ำ
๓. แดนอากาศ
ก. แดนเดิน
คือส่วนแห่งแผ่นดินในโลกสิ่งประเทศได้มีอำนาจสูงสุดบังคับบัญชา แดนเดินนี้ยอมหมายถึง
(๑) พื้นดินและได้พื้นดินรวมทั้งแม่น้ำ ลำคลอง ภายในอาณาเขตอย่างเป็นที่ตั้งของประเทศ
(๒) เนื้อซึ่งน้ำหรือประเทศ
ส่วนส่วนทุนของประเทศนั้นสิ่ง웁้องอยู่ในอาณาเขตในนั่นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ยอมรับกันทั่วไปในเวลานี้ไม่ถือเป็นส่วนที่แห่งอาณาจักร จึงอยู่ในคุณในที่มีสิทธิประโยชน์สถานทูตอย่าง
เดิมที่ กล่าวคือฝ่ายป้ายเมือแจ้งแห่งท้องถิ่นซึ่งส่วนทุนนั้นสิ่งไว้ไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวกับ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแต่
เพื่อสิทธิพิเศษของพุทธิเห็นนั้น ทำให้สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง แห่งอาณาจักรไม่

อุทัยธานี ผู้จัดการประสาทได้กล่าวคุยในสถานศึกษาเรื่องสิทธิ์ของพุทธิในประเทศканว่า ดังนั้นพุทธิ
ของชาวประสาทยังก็ได้รับการปกป้องในประเทศทุกๆ วันและบริการของพุทธิพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งแล
และยอมรับกันว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว พุทธิยังเกิดอยู่สำหรับพุทธิของพุทธิ

แต่สำหรับการได้รับพิพิธภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายมากระทําที่ในเมืองต่างประเทศ ในหน้าที่ต่างหนึ่ง
ราชการของประเทศแม่นั้นถือมีมือน้อยอย่างที่มีการกระทําในประเทศของตน เมื่อยุคถึงที่มาถูกกฎหมาย
กฎหมายมีการพิจารณาพิพิธภัณฑ์ของไทยให้ (อย่าง ๑๐๔/๒๔ ๔, ธรรมนูญ ๓๐๒) ให้สังเกตว่าคำว่าพิ
พิธภัณฑ์นั้นได้ตนและควรจะคิดถึงและถือเป็นสิทธิ์ของพุทธิในแต่ละแห่งราชการของประเทศ
เท่านั้น และไม่ควรจะตัดสินแทนการกระทําใดๆให้ยุติอยู่ทั่วไปสถานศึกษาไม่เป็นส่วน แห่งอาณาจักร
ของประเทศยังเป็นส่วนหนึ่งของพุทธิยังคงใช้ได้

ข. แดนน้ำ

(๑) ทะเบียนไม่เป็นเขตแดน

ทะเบียนพุทธิไม่เป็นซึ่งสมสัมพันธกิจ ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยเฉพาะ ทุก ๆ ประเทศยอมได้
เสรีภาพที่จะเข้าไปในทะเบียนแดงเนื่องร้องที่มีสัญชาติของประเทศ (ซึ่งต้องพิจารณาตามกฎหมายใน)
แล้วถูกต้องโลกมีการเรียกร้องหรือเฉพาะอันมีอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาเขตของประเทศนั้น

(๒) ทะเบียนไม่เป็นน่าน้ำ

หมายถึงทะเบียนนั้นของประเทศ แต่รายอื่นยื่นคำร้องเพื่อใดไม่ยังเกินกันอยู่
บางความยังถือว่ากระทําที่สุดที่เป็นใหญ่จะยังไปอย่าง แต่ยังนั้นจะใช้เสมอด้วยกัน กล่าวคือเป็นใหญ่
ย่อยย่อมได้ก็ย่อยย่อย ๆ ขึ้นทุกวัน

บางความยังให้ถือว่ากระทําตามมาตรการสาหรับยุติหรือผันผวนได้โดยออกไป
เพียงนั้นแต่การกำหนดคุณวิชาเช่นก็ไม่แน่นอน เพราะกระดับอยู่มีหลากหลายกัน บางคนตายตัวสังเกต

เพราะฉะนั้นไม่ยิ่งกว่านั้นในฉันนั้น ถ้าก่อนเป็นเขตทางที่มีเจตนาทางกัน แต่เขตนั้นยัง
มีความเห็นแตกต่างกันอยู่ในบางเรื่องเกี่ยวกับเขต ๑๐ เมตร ตามประกาศกฎหมายระหว่างประเทศของ
สถานพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศแนะนำให้ยุติก่อน ๖ เมตร แต่เขต ๓ เมตร นั้นเป็นเขตที่ยุตินะประเทศได้เริ่ม
เป็นส่วนมาก ดังเช่นเหตุการณ์ต่าง ๆ การตรวจสอบข้อความเริ่มปรากฏได้รับการให้กับประเทศยังทุ่ง.

ในเขตแดนน่าน้ำ ถ้าถือว่าได้ยินก็ยั่งไร้ก็ยั่งในเขตแดนน่าน้ำจึง
ค่องพิจารณา
ก. ถ้าเป็นเรียบง่ายที่สุดการถือกฎหมายได้ถึงความเห็นว่าเรียบง่ายของประเทศหนึ่งซึ่งแม้จะไม่เป็นอิสระประเทศหนึ่ง ก็ถือว่าประเทศหนึ่งเป็นส่วนผ่านอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของเรียบง่ายนั้น เพราะจะเน้นเรียบง่ายที่แล้วอยู่ในเขตแดนนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของเรียบง่ายนั้น

ข. ถ้าเป็นเรียบง่ายนอกจากเรียบง่าย เหลือภาณุพิทักษ์ ความเห็นยังแตกต่างกันอยู่บาง สัญญาระหว่างรัฐต่าง ๆ ในกรุ๊ปบูรพาที่ได้แก่กันที่กรุง Montevideo (ประเทศบูรพา) ค.ศ. ๒๔๔๙ ให้ถือว่ากรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรียบง่ายใช้เรียบง่ายซึ่งแต่ละอยู่ในเขตแดนนั้นนั้น ต้องพิจารณาและขึ้นต่อศาลของประเทศ

ส่วนการสิ้นสภาพและความถูกของการข้อความยกย่องซึ่ง Struppe ถือว่าเรียบง่ายหรือเรียบ

พื้นที่ถือว่ามีสิทธิ์และดำเนินการเขตแดนนั้น เพราะจะเน้นถึงกรณีเกิดขึ้นในเรียบง่ายซึ่งกรณีนั้นก็เกิด

จากล่าตัวกฎหมายซึ่งเรียบง่ายซึ่งมีลักษณะ (ให้ถูกความเห็นของพระยาศิริราชราชาซึ่งได้เคยเสนอไว้ที่

โรงเรียนกฎหมายนั้นยินยอมเป็นความเห็นที่ตรงกับอัทธิ์เริ่มส-alpha)

(๑) ถ้า

ต้องแยกพิจารณาว่าถ้าจดหมายของประเทศเติม หรือถ้าจดหมายของหลายประเทศ

(ก) ถ้าจดหมายผังของประเทศเติม

บางความเห็นให้ถือว่า ถ้าจะถูกยื่นไปยังสุญยาบางของปกติขึ้นในใบอยู่ไปไม่แล้วก็ให้ถือ

อัธยาณที่จะเป็นเขตแดนนั้นของประเทศข้างต้น แต่ตามความเห็นนั้นได้ยินถูกก่อนการยิงตัวเป็นใบอยู่ซึ่ง

ระยะไม่แน่นอนดังกล่าวแล้วในเรื่องทะเบียนเป็นเขตแดนนั้น

สากลกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งได้ร่วมสัญญาในเรื่องส่งความแนะนำ

ให้ถือเป็น ๑๒ มิล

แต่ความเห็นของศาลกระทรวงอัยการ (ฝ่ายศาล) และของ Struppe (เยร์มีน) แสดงว่าความเห็นที่

นี้ยินดีโดยมากถือว่าถ้าปรากฏทางวิทยาได้ ๑๐ มิลแล้ว อัธยาณที่จะเป็นเขตแดนนั้นของประเทศข้างต้น

(๒) ถ้าจดหมายผังของหลายประเทศ

บางความเห็นกล่าวว่าถ้าปรากฏทางวิทยาได้ ๑๐ มิล ประเทศที่ถ่ายนี้เป็นผู้มีสิทธิในอัธยาณ

ส่วน แต่ปรากฏทางวิทยาได้กิน ๑๐ มิล ก็จะต้องมีหลักฐานในหลายประเทศ ถ้าผ่านอย่างหนึ่งที่จะ

เป็นเขตแดนนั้นก็ให้ถือว่าในเรื่องทะเบียนเป็นเขตแดนนั้นตามที่ได้อธิบายแล้ว

บางความเห็นกล่าวว่าอำนาจนี้อยู่ในประเทศหลักที่จะมีหลักฐานเพียงใดก็ถือว่าเป็นเขตแดนนั้น ก็ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายที่ก้าวขึ้นทะเบียนเป็นเขตแดนนั้นจนจะถือตามหลัก

ส่วนว่าถ้าอย่างที่จดยาวันนี้ของประเทศเติมไม่ได้
รวมความว่าในเรื่องอภานั้น ไม่ว่าจะเป็นอีกที่ จดชายฝั่งของประเทศเดียวกันหรือของหลายคนประเทศ
ยังมีหลักเกณฑ์เป็นพิเศษต่างหากจากธรรมดาที่เป็นเขตแดน
(4) เกาะ
เกาะภายในเขตแดนนั้นของประเทศใดก็ย่อมเป็นเกาะของประเทศนั้น ส่วนเกาะที่อยู่นอกเขต
nานนั้น ก็ต้องถือหลักว่าประเทศใดได้ใช้อานาจสูงสุดในเกาะนั้น
(5) ช่องแคบอันเป็นทางเข้าไปทะเลภายใน
ตามธรรมนูญของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศสอง ประเทศเหล่านี้มีสิทธิที่จะห้ามหรือทางกันไม่ให้ประ
tехสินเข้าไปภายในได้ แต่อาจส่งมาถึงหลายประเทศๆ ซ้ายทางก็ย่อมมีลิขิตตามส่วน
แต่ช่องแคบอันอยู่ระหว่างทะเลกับทะเลหนึ่ง ตามหลักที่มีกันก็คือประเทศชายฝั่งไม่มีอานาจปิด
ช่องแคบนั้น คือต้องเปิดให้อานาประเทศสัญจรไปมาได้โดยสะดวก
นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ช่องแคบบางแห่งมีฐานพิเศษตามล้มบัญญัติระหว่างประเทศ เช่นช่องแคบ
ดาบแดนในแคว้นดุรกุล
(6) แม่น้ำคลอง
ถ้าแม่น้ำคลองอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศใดก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตประเทศ
นั้นตามที่ได้ก่อนมาแล้วในเรื่องแผนผัง
แต่ถ้ามันน้ำบางส่วนที่เป็นแม่น้ำระหว่างประเทศ เช่นแม่น้ำดาบูร์ และมีคลองระหว่างประเทศเช่น
คลองสูงเลย ที่นั้นต้องขัดตกลงเป็นเรื่อง ๆ ไป
ล้ำหน้าประเทศตามแม่น้ำไชเงื่องนี่เป็นปัญหาในระหว่างประเทศ
แม่น้ำอื่นเป็นแม่น้ำระหว่างเขตแดนอยู่กับอินโดนีเซียของเรียเสดตะมะลูญยา พ.ศ.
๒๔๖๙ ยอมให้ประเทศไทยจัดตั้งริมร่องแม่น้ำอื่นขึ้นไปในแม่น้ำนี้โดยอิทธิพลของฝั่ง
ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑ แห่งอนุสัญญาในแต่ประเทศไทยและอินโดนีเซียที่จะต้องรับรองตามแผนผัง
เพราะระนั้นปัญหาจึงอาจเกิดขึ้นได้ แม่น้ำไชเงื่องนี่จะต้องเป็นแผนผังภายในประเทศหรือถือ
เสมือนหนึ่งเป็นเขตแดนน้ำบางครั้งในเรื่องเขตแดนอันเป็นแผนผัง ในเรื่องจะต้องพิจารณาภักดินเป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศตามกันเจรจาสืบ ซึ่งอาจจะมีได้ในภายหน้า
ค. แดนเกาะ
ปัญญาในเรื่องแดนเกาะควรมีอยู่ว่า อาสาจะถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของประเทศใดบ้าง
หรือไม่?
เมื่อก่อนมานายกรัฐมนตรีมีความเห็นอยู่ ๓ ทางจะวินิจฉัยปัญหาข้อนี้
ความเห็นที่ ๑ กล่าวว่าประเทศย่อมเป็นเจ้าของในแดนเกาะซึ่งอยู่เหนืออาณาเขตของตน
ความเห็นที่ ๒ กล่าวว่าอาสาจะย่อมเป็นของกลาง ผู้ใดจะล้อมเกาะสิทธิ์ไม่ได้ เปรียบประกาศจดเขตที่ไม่
เป็นเขตแดนในนั้น

ความเห็นที่ ๓ กล่าวว่าแผนภูมิต่อเนื่องทางเขตต่างของประเทศ เพราะฉะนั้นจึงพอเทียบได้กับทะเบียนเป็นเขตแดนในนั้น

ในระหว่างทางส่งความหมายไปตามความเห็นที่ ๓ ค่อนมาในภายหลังทางส่งความได้เมื่อสัญญาการระหว่างประเทศจังหวัดที่ ๓๐ มีหลาย ค.ศ. ๒๔๓๔ และประเทศสยามได้เป็นอัตราภาษีของสัญญาทั้งสิ้น และได้ให้สัญญาแล้วตามประกาศจังหวัดที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๔๑๖ ตามสัญญาที่นั้นเกี่ยวกับการรักษาความในระหว่างสันติภาพ และถือเป็นหลักการประเทศจีนถ้าไม่มีการขัดแย้งในอนาคตข้างหน้าในอนาคตของตน แต่ประเทศอินเดียยอมเสรีพ้นที่จะต้องเข้าไปในแผนอากาศนี้ได้ เว้นแต่จะมีการขัดแย้ง การต่างจักร ฯลฯ ซึ่งจะต้องขออนุญาตพิเศษ และประเทศที่เป็นจักรของแผนอากาศที่มีจะทำให้บิน หรือห้ามไม่ให้แผนอากาศขัดแย้งในแผนอากาศที่จะต้องเข้าใจ กำหนดส่วนหัวเรื่องนั้น ๆ ไปรวมทั้งเรื่องที่มีสัญญาติดของประเทศอินเดียเป็นจักรของแผนอากาศข้างนั้นได้ให้

ดูพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ๔.๖.๔

ง. ข้อกับจังหวัดที่กล่าวในข้อ ก. ข.

ตามที่ได้กล่าวมาในข้อกับจังหวัดบุคคลเกิดในพระราชดำารัฐอยู่เป็นใครในนั้น อาจมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลบางจังหวัดพิเศษตามหนังสือพิธีการระหว่างประเทศแผนภูมิตั้งเมื่อเวลาใดก็ตาม ถ้าสัญญาบุคคลเหล่านั้นเกิดในประเทศไทยก็ถือไม่เป็นคนไทย บุคคลเหล่านี้มีอยู่กัน

(๑) บุคคลของผู้เป็นรัฐข้างต่างประเทศ
(๒) บุคคลของบุคคลและบริการของพุทธ หรือผู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษเมื่อค้างค่าไม่เกินสิ่งสิ่งใดในประเทศ

(๓) คณะกรรมการสิทธิสันนิบาต
(๔) ผู้พิพาททางการเรื่องผู้ใช้คอมมานะการระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพ
(๕) บุคคลของนายทหารในกองทัพของประเทศหนึ่ง ซึ่งเข้าไปยึดในอีกประเทศหนึ่ง
(๖) ผู้ซึ่งเกิดในเรื่องของรัฐต่างๆซึ่งต้องเป็นเรื่อง หรือเรื่องที่ใช้ในการปกครองไม่ใช่เรื่องรู้

ส่วนบุคคลซึ่งเกิดในเรื่องพันธกิจ ซึ่งอยู่ในอนาคตของอินเดียก็มีนั้น ถ้าเรื่องซึ่งเกิดในนั้นแล้วไม่มีปัญหา คือถ้าบุคคลเกิดในอนาคตของประเทศที่ได้เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดแผนอากาศหนึ่ง ปัญหาอันเกี่ยวกับต้นที่กล่าวมาแล้วในตอนเดิม แต่ตามหลักวิชาศาสตร์และตามความเห็นของประเทศอินเดีย ได้ถือว่าพันธกิจมีสิทธิคืนแล้วในอนาคตนั้นเนื่องจากการนั้นก็เกิดในอนาคตของประเทศเรื่องซึ่งเกิดในอนาคตของเรื่องนั้นก็เรื่องของอนาคตของประเทศ

จัน เปรียวชัย
บทที่ ๒

การมีสัญญาบัตรโดยนิติสารตามข้อตกลง

พิเศษระหว่างประเทศสัญมัติบัตรทางศุลก

ในบัตรนี้ประเทศตามได้มีข้อตกลงพิเศษเรื่องสัญญาบัตรกับต่างประเทศดั้งนี้

๑. กับอังกฤษ
๒. กับฝรั่งเศส
๓. กับนิวซีแลนด์
ข้อ ๑

ข้อตกลงเรื่องสัญญาบัตรกับอังกฤษ

ตามสัญญาทางพระราชในศรีบังบ้านวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ข้อ ๖ มีความว่า "บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษในกรุงสยามมีผลนั้นกับทุก

เทปะ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ก.ศ. ๑๙๒๔ ตั้งแต่ได้ขยายความในหนังสือของวันที่ ๑ ตุลาคม ก.ศ.

๑๙๓๐ สังคมิติการเจ้าพระมหากษัตริยาธิราชสำนักไทยสำนักงานประชุมที่กรุงสยามได้ทรงมีไปยังอธิราช

พื้นที่อังกฤษ ณ กรุงเทพฯ นั้น เบื้องต้นไม่ใช้ แต่ต้องเป็นอันเพียงให้พลประชุมแห่งสัญญาจะฉบับนี้ เว้นแต่ตร

ข้อความในข้อ ๔.๔ ของความดังกล่าวในข้อ ๒ ฉบับที่ลงนาม

กันวันนี้ หรือข้อความใน Protocol ว่าด้วยอำนาจศาลซึ่งติดท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้

บทบัญญัติในความตกลงที่ว่าด้วยบุคคลเข้าสัญชาติอังกฤษซึ่งถูกนิยามในประเทศไทยของสม

เด็กพระเจ้ากรุงธนบุรี และพ่อค้าของคนเหล่านี้ซึ่งถูกนิยามในกรุงสยามนั้นจะต้องขยายให้ครอบคลุมทั้งความ

ดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุม และข้อเป็นเด็กที่รับประโยชน์ความบังคับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เพราะเหตุที่

เป็นผลของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของกรุงธนบุรี โดยในประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่บังคับกันหรือในพื้นที่ซึ่ง

สังคมิติการเจ้าพระมหากษัตริยาธิราชสำนักไทยฟังคำขอให้รับข้อติดปฏิบัติทางศุลก

เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนบังคับอังกฤษในกรุงสยามมีอย่างการข้อตกลงดังนี้

ก. ข้อตกลง ก.ศ. ๑๔๖๘ (พ.ศ. ๒๔๔๒ ร.ศ. ๑๒๘)

ข. หนังสือสัญญาที่ว่าด้วยการต่างประเทศที่ทรงมีไปยังอธิราชพื้นที่อังกฤษ ณ กรุงเทพฯ ก.ศ.

๑๙๓๐ (พ.ศ. ๒๔๔๕)

ค. วรรค ๒ ของข้อ ๖ แห่งสัญญาทางพระราชในศรีบังบ้าน พ.ศ. ๒๔๖๘

ก. ข้อตกลง ก.ศ. ๑๔๔๘

ข้อตกลงว่าด้วยการจดทะเบียนคนในบังคับอังกฤษในกรุงสยามนั้นมีข้อความอยู่ ๕ ข้อ แต่

ข้อ ๔-๕ นั้นไม่ใช้โดยสัญญา พ.ศ. ๒๔๖๘ ก็ได้ระบุไว้
ข้อ ๑ แห่งข้อตกลง
ข้อนี้กำหนดบุคคลที่จะพึงจดทะเบียนเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษในการร่ำยงนแปลงเป็น ๕ จำพวก จำพวกที่ ๑ ความในข้อตกลงมีว่า บรรดาคนซึ่งกิจดำเนินกรรมความเป็นคนบัณฑิตอังกฤษ หรือย้ายได้แปลงชาติเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษ แต่ตนเองจากคนที่เป็นเชื้อสายชาติวิปโยชจ่ำพวก ๑ ค่าอิทธิยาจำพวกที่ ๑
บุคคลตามจำพวกที่ ๑ ต้องประกอบด้วยเกณฑ์ต่อไปนี้
(๑) ไม่ใช่เชื้อสายชาติวิปโยชจ่ำ ที่นี้น่าจะหมายความว่าจะเพราะบุคคลที่เป็น公民ของอังกฤษหรือชาวอังกฤษ หรือพวกฝรั่งเศสซึ่งได้แปลงชาติเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษ คงไม่หมายถึงชาวอเมริกาหรือพวกนี้
(๒) เป็นคนในบัณฑิตอังกฤษโดยกําเนิดหรือโดยแปลงชาติ
บุคคลอาจมีว่าจะใช้กฎหมายไทยหรือกฎหมายอังกฤษเป็นข้อวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษโดยกําเนิดหรือได้แปลงชาติตามมาเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษ นั้นเห็นว่าความประสงค์ของข้อตกลงนี้ดี เมื่อนั้นจะให้ถือตามกฎหมายอังกฤษ ให้ดูข้อความในข้อหนึ่งที่ ๒ ของข้อ ๑ แห่งข้อตกลงนี้
จำพวกที่ ๒ ของข้อตกลงมีความว่า
บรรดาลูกและหลานผู้ที่เกิดในกรุงสยามจากคนที่สมควรจะบัญญัติได้ในจำพวกที่ ๑ นี้ถ้ายังเป็นผู้ซึ่งจะเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษได้ตามกฎหมายอังกฤษจำพวก ๑
แต่เห็นก็ได้ หรือย้ายได้ไปก็ตามกฎหมายอังกฤษ ของคนที่กล่าวไว้ในจำพวกที่ ๑ นี้เป็นคนที่ไม่สมควรจะบัญญัติได้
ค่าอิทธิยาจำพวกที่ ๒
ข้อนี้บุคคลที่ได้สิ้นสุดนานในบัณฑิตอังกฤษตามจำพวกที่ ๑ ตามข้อตกลงนี้ยอมขยาย
สิทธิในการจดทะเบียนเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษไปตลอด จนถึงหลานสุดท้ายในบัณฑิตอังกฤษจำพวกที่ ๑ ด้วย ซึ่งตามที่บุคคลที่ได้สิ้นสุดนานในบัณฑิตอังกฤษไปตลอดในบัณฑิตอังกฤษจำพวกที่ ๒ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ถูกซึ่งเกิดโดยไม่ผูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่กล่าวไว้จำพวกที่ ๑ นี้ไม่อาจจะจะจดทะเบียนเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษ ทั้งนี้ถ้าเป็นกรรมสูงอยู่ ซึ่งก็ยังบุคคลนั้นไม่ได้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายอังกฤษ แล้วจะจดทะเบียนเป็นคนในบัณฑิตอังกฤษอย่างไรได้
จำพวกที่ 3 ข้อตกลงมีความว่า

บรรดาคนที่เป็นข้อตกลงที่ตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศอินเดีย ที่เกิดภายในอาณาเขตของ

ของเจ้าหรือประจำภูมิใจ ฯ ฯ ในอินเดียที่ขึ้นอยู่กับประเทศอินเดียหรือเป็นคนที่ได้เปลี่ยนชาติ

ภายในอาณาเขตดังกล่าวจะนั้นถือได้เหมือนกับจำพวก ๑.

แต่คนชาวย่อเจ้าพญาฝ่ายเหนือ หรือชาวเมืองจงจ่าว (พวกที่อยู่ใน Shan states) ผู้ซึ่งได้เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐานยังพ้นอยู่ในอาณา.Cast ตามวันที่ ๑ มกราคม ๑๗๔๖ ตร.กกับวันสรุป เดือน

ธันวาคม ๑๗๔๗ คำ ประกาศสิทธิ์ ชัตสิริราช ๑๗๔๗ นั้นเป็นผู้ไม่สมควรจะจะบัญญัติได้

คำอธิบายจำพวก ๓.

จำพวกที่ 4 นี้เกี่ยวกับชาวเขาเผ่าเขี้ยว สิทธิ์สิทธิ์พิจารณา ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑ ชาวเขาเผ่าที่เกิดในอินเดีย หรือที่เปลี่ยนชาติภายในอาณาเขตอินเดีย

บุคคลประเภทนี้ต้องพิจารณาต่างจากชาวเมืองพญาฝ่ายเหนือ หรือชาวเมืองจงจ่าว

ที่กั้นภายในอาณาเขตของประเทศอินเดีย นั้น ด้วยเพราะถ้าต้องการเข้าใจข้อตกลงของ

อาณาเขตไม่ได้เข้าสู่เป็นคนพื้นเมือง และกั้นกันในอาณาเขตคนที่อยู่หรือประเทศใดในอินเดียซึ่งชั้น

อยู่ หรือมีสัญญาขาดีกับประเทศอินเดียหรือ หมายถึงอาณาเขตที่ขึ้นต่ออาณาเขตอินเดีย แต่ยังคงมีเจ้าพื้น

เดิมปกครอง (ถ้าจะทราบถึงอาณาเขตเหล่านี้ให้ถูกในกฎมหาสารยบิน)

การแปลชาติต่างชำนาญเขี้ยวให้พึ่งล่าเก่ากว่า ถ้าแปลชาติดังกล่าวขึ้นจากอินเดีย เช่นที่อยู่ใน

ด้าน แล้วของการแปลชาติอาจไม่ตรงหรือบูรณาจาก เช่นรูปชาติจากประเทศอันทำหน้าที่เห็นชอบของการ
แปลชาติ ศาลสิทธิ์จะต้องเห็นว่า จึงแม้แปลชาติเป็นอินเดียที่อยู่ดังกล่าว คงเป็นอินเดีย

เพราะที่ยังคงอาณาเขตอยู่ในตัวต่อไปยังคงอยู่ในเป็นคนจื้อนสิทธิ์ในอาณาเขตอินเดียไปใช้ศาลสิทธิ์

ซึ่งพิจารณาดังกล่าวกับเจ้าพ่อพร้อมหรือชาวต่างประเทศซึ่งมีกล้าคือเลื่อมล่วยเจ้าพ่อ

ประเภทที่ 2 ชาวเมืองพญาฝ่ายเหนือ หรือชาวเมืองจงจ่าว

บุคคลแต่กล่าวถึงจะมีสถิติในอาณาเขตกันคนในบังคับอังกฤษได้ก็จะเพราะผู้ซึ่งได้เข้ามาตั้งที่ฐาน

บ้านเรือนอยู่ในอาณาเขตอยู่ฝ่ายดังกล่าว ตามวันที่ ๑ มกราคม ๑๗๔๖ ผู้ที่มีสัญญาอยู่ในอาณาเขต ก่อนวันดังนั้น

คงเป็นคนในบังคับสิทธิ์

จำพวกที่ 4 ข้อตกลงมีความว่า

บรรดาผู้ที่เกิดในอาณาเขตของคนที่สมควรจะจะบัญญัติได้ตามจำพวกที่ ๓ นั้นจำพวกหนึ่ง

เผยที่ได้เกิดในอาณาเขตจากคนที่กล่าวไว้ในจำพวก ๓ นั้นเป็นผู้ที่สมควรจะจะบัญญัติสิทธิ์หรือที่จะบังคับกัน

ในอาณาเขต

ค่าอธิบายจำพวกที่ 4.

จำพวกที่ 4 นี้เกี่ยวกับผู้สืบสันดานของคนเขี้ยวในบังคับอังกฤษตั้งกล่าวไว้ในจำพวกที่ ๓.
จะเห็นได้ว่าบุคคลของคนเอเชียทำในเชิงอาจจดทะเบียนเป็นคนในบังคับอัจฉริยะ แต่หลายคนมีสิทธิ์ดังนั้นในเชิง
ต่างกับผู้มีสิทธิ์บัตรนายของคนอันเกิดตามธรรมเนียมเป็นคนในบังคับอัจฉริยะ หรือแปลงชาติเป็นคนในบังคับ
อัจฉริยะอันเป็นพวกผู้ชาย (ให้ดูคำอธิบายคำว่า ที่ ๘ และที่ ๙ ดังกล่าวข้างต้น)
คำว่าที่ ๕ ความในข้อดังกล่าวมีวา
กรรมและที่อยู่หน่วยย่อยของคนใดที่สมควรจะถูกบัญชีได้ในจำนวนที่สูงหลายที่จะล่ามาข้างต้นแล้ว
คำว่าหนัง
(คำว่าหนังนี้เกี่ยวกับการมีสิทธิ์ได้การสมรสและการสิ้นสูญสิทธิ์ ขอให้ดูคำอธิบายในตอนหลักนี้)
ข้อ ๒ แห่งข้อดังกล่า
ข้อนี้มีความว่า : -
บัญชีที่สูงหลายที่ได้แจ้งดังว่าในข้อนี้แล้วจะต้องเปิดให้ผู้แทนรัฐบาลสถานอันได้รับอำนาจไปโดย
สมควร แล้วนั้นตรวจจู่ในเวลาที่จะบอกกล่าวหน้าให้ทราบตามสมควร
ข้อ ๓ แห่งข้อดังกล่า
ข้อนี้มีความว่า : -
เมื่อมีคดีเกี่ยวกับสิทธิต่อชั่วโมงใด ๆ ในข้อที่เกี่ยวกับบัญชีหนังสือสำคัญว่าบัญชีอัจฉริยะนั้นถูกต้อง
ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ ให้พนักงานฝ่ายอัจฉริยะกันจะต้องพร้อมกับพิจำรณำได้ส่วน และตัดสินไปตามข้อ
ความที่ว่าลงไว้ในหนังสือสำคัญนี้ในค่าคืนที่ผู้ยื่นหนังสือสำคัญจะต้องนำสินมาณตามธรรมเนียมที่
เคยทำมาแล้ว
คำอธิบายข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งข้อดังกล่า
ตามข้อ ๒ นั้น รัฐบาลสถานอันอาจตรวจทะเบียนคนในบังคับอัจฉริยะได้และตามข้อ ๓
นั้น ถ้ารัฐบาลสถานคัดค้านก็จะต้องดังกล่าวกันตามธรรมเนียมที่เคยทำมาแล้ว และพร้อมกันพิจำรณำตัดสิน
กันตามข้อตกลงนี้
ทั้งนี้ย่อสิ่งให้เกี่ยวกับการจดทะเบียน ณ สถานกงสุลนั้น ไม่ทำให้ผู้มีเจ้าทะเบียนเป็นคนในบังคับอัจฉริยะ
เสมอไป กล่าวคือ จะต้องมีสิทธิ์ตามที่ข้อตกลงได้บัญชีผู้ที่ (ขอให้ดูคำอธิบายในข้อ ๔ ซึ่งจะว่าด้วยผล
แห่งการจดทะเบียน ณ สถานกงสุลต่างประเทศ)
นอกจากข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งข้อตกลงดังกล่าวแล้วข้อตกลงนี้ยังมีข้อ ๔ และข้อ ๕
อีก แตกแยกหลักเกี่ยวกับค่ำข้อ ๖ แห่งพญาหมา พ.ศ. ๒๔๖๘ (ข้อ ๔ แห่งข้อตกลงต้องมีความว่าถ้ามีคดีแพ่ง
หรืออาญาค้างอยู่ในระหว่างที่กำหนดพิจำรณำได้ตามความสามารถในข้อ ๓ แล้วให้เจ้าพนักงานฝ่าย
สมบัติและอาญาอัจฉริยะกันว่าจะควรลงตัดที่ในไม่ให้ศาลได้พิจำรณำ และข้อ ๕ แห่งข้อตกลงมีความ
ว่า ถ้าผู้ที่ยื่นบัญชีเห็นว่ายังมีได้จดทะเบียนได้ตามข้อตกลงแล้วก็ให้จดทะเบียนเป็น
คนในบังคับอัจฉริยะ)
ข. หนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่ทรงมีไปยังอินทรลิทธอัณฑ์ที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐

ข้อตกลง ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐ ข้อบังคับที่จะกล่าวไปนั้นได้ขยายความตามหนังสือเสน่หาว่าการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ ฯ ค.ส. ๑๙๒๐

ข้อที่ ๑ บรรดาแผนเอกสารผู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีม้นการใช้ในประเทศอยู่ในประเทศของเดนมาร์คอัณฑ์

ข้อที่ ๒ บรรดาแผนเอกสารผู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีม้นการใช้ในประเทศอยู่ในประเทศของเดนมาร์คอัณฑ์

ข้อที่ ๓ บรรดาแผนเอกสารผู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีม้นการใช้ในประเทศอยู่ในประเทศของเดนมาร์คอัณฑ์
บทบัญญัติในความกลาง ค.ศ. ๑๙๔๑ นี้ได้ขยายความตามวรรค ๒ ของข้อ ๖ แห่งสัญญา พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งมีความว่า

"บทบัญญัติในความกลางที่ว่ามี ล่ามที่ว่าด้วยบุคคลเชื้อชาติอื่นซึ่งเกิดในประเทศไทยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และบุตรของคนเหล่านี้ที่เกิดในกรุงสยามนั้นจะต้องย้ายไปใดต้องถึงบุคคลที่ความกลางนั้นไม่ได้ครอบยึด และซึ่งเป็นคนได้รับประโยชน์ความบังกับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเพราะเหตุที่ได้เป็นพลเมืองหรือเกิดในเดือนในอาชญาของอังกฤษ หรือในประเทศอังกฤษบังกันหรือนายณคนซึ่งคัดจึงพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับอำนาจแห่งสิทธิทางบุคคล และถึงบุตรของบุคคลเช่นว่านี้ด้วย"

คำอธิบาย สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ขยายลิทธิพิเศษแห่งการที่จะจดทะเบียนเป็นคนในบังคับอังกฤษเสมือนหนึ่งชาวอังกฤษ คือ

จ้าพักที่ ๑ พลเมืองหรือบุคคลที่เกิดในเดือนในอาชญาของอังกฤษ หรือในประเทศอังกฤษบังกัน ซึ่งหมายความถึงอำนาจขั้นเขิน ๆ นอกจากในหน้าไปเลย

จ้าพักที่ ๒ พลเมืองหรือบุคคลที่เกิดในเดือนในอาชญาซึ่งแสดงพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับอำนาจแห่งสิทธิทางบุคคล เช่นในแปลงใจคน เมโทรโพเลีย เป็นอัน

อาณัติแทนสิทธิทางบุคคลดีมากถ้าเป็นเด่นของสิทธิทางบุคคลในการที่จะจัดการปกครองประเทศในสิทธิทางบุคคลที่จะมีอำนาจจะปกครองตนเองได้ ประเทศเหล่านี้เป็น Colony เดิมของเยอรมณี และฝรั่งเศส

ข้อ ๑๒ ข้อตกลงพิเศษเรื่องลักษณะกับเปรียบลดลง

ข้อ ๑๓ แห่งสัญญาทางพระราชไมตรีย์ พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้คงไว้ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑แห่งสัญญา ค.ศ. ๑๙๔๒ ว่าด้วยการตกลงคืนสิทธิที่จะให้อาชญาของสิทธิให้ในกรุงสยาม

อยู่สัญญา ค.ศ. ๑๙๔๒ นั้น ถ้าเงื่อนจะนิยมแต่เฉพาะบุคคลที่เป็นเชื้อชาติชาวอังกฤษ ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่มีลักษณะกับประเทศอังกฤษที่เรียกว่า Citizen

เราจะที่จะแบ่งบุคคลสิทธิที่จะเป็นคนในบังคับที่เปรียบลดลงตามสัญญา ค.ศ. ๑๙๔๒ ออกเป็น ๒ จำพวก

จำพวกที่ ๑ บุคคลตามที่กล่าวดังไว้ในข้อ ๑๐แห่งสัญญาฉบับนี้มีความว่า รัฐบาลของประเทศจะตกลงคืนสิทธิเด่นรายชื่อของคนในบังคับที่เปรียบลดลงตามสัญญา ค.ศ. ๑๙๔๒ ยกเว้นเดือนกันหาที่ไปยังรัฐกันทั่วที่

๒ ฝ่ายไว้ได้เข้าจัดการเปรียบลดลงในราชอาณาจักรนี้โดยเหตุอันมีข้อมอบรม เจ้าหน้าที่จะได้ฝ่ายสิทธิขั้นเหล่านี้ให้แก่เจ้าหน้าที่งานไทย

บุคคลทั้งหลายของคนอยู่ในบังคับที่จะเข้าอยู่ในได้อานาจสิทธิเปรียบลดลงซึ่งที่ไม่มีอำนาจจะต้องจ่าย
เนาะอยู่ในทะเบียนได้ ถ้าพวกคนเหล่านี้ไม่ได้ตกเป็นคนอยู่ในจำพวกชั้นให้ก่าหนดไว้ในข้อสัญญาว่า ความข้อนี้ไปในหนังสือสัญญาฉบับนี้ (คือข้อ ๒๑)

ค่าอธิบายจำนวนที่ ๒

บุคคลจำนวนนี้ คือบุคคลที่ได้จดทะเบียน ณ สถานปกครองรับผิดชอบต่อปรากฏอยู่ในทะเบียนนั้นขณะที่สงวนมาอยู่สัญญา ค.ศ. ๑๙๓๔ บุคคลเหล่านี้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนได้ในอนาคต ปกครองโดยทางตรงของกองสูงสุดรั้งเสรีย หรือในคณะกรรมการที่จะจดทะเบียนได้ เนื่องจากในกรณีที่ได้แจ้งข้อที่ ๒ โดยชอบธรรมในคนในบังคับบัญชีรั้งเสรีย บุคคลใดๆที่ไม่มีเหตุอันจะจดทะเบียนที่จะจดทะเบียนเป็นคนใน บังคับบัญชีรั้งเสรียได้แล้วบุคคลเหล่านี้อาจทำอธิบายเพื่อการจดทะเบียนเพื่อเป็นคนในบังคับบัญชีรั้งเสรีย (จะได้กล่าวต่อไปในเรื่องผลแห่งการจดทะเบียน ณ สถานปกครองส่วนที่ว่าในข้อ ๔)

ผู้ซึ่งล่าด้านข้อมูลบุคคลจำนวนนี้ไม่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนเป็นคนในบังคับบัญชีรั้งเสรียได้ นอกจากรูปแบบการจดทะเบียนนี้จะเป็นผู้ที่เกิดในเดินแดนซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองโดยทางตรงของกรมรั้งเสรีย หรือในเดินแดนที่อยู่ในความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรีย ต่างบัญญัติไว้ในข้อ ๒๑แห่งหนังสือสัญญาฉบับที่ศึกษา

จำนวนที่ ๒ บุคคลจำนวนกล่าวไว้ในข้อ ๒๑แห่งหนังสัญญา ค.ศ. ๑๙๓๔ ย่อมมีความว่า

คนที่เกิดในประเทศอื่น ถ้าเกิดในเดินแดนซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองโดยทางตรงของกรมรั้งเสรีย หรือในเดินแดนซึ่งอยู่ในความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรียนี้จะมีอำนาจที่จะรับความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรียได้ ยกเว้นเด็กที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าอยู่ในรูปแบบเดียวกันเวลาระที่เกิดเดินแดนที่กำหนดของคนเหล่านี้ได้เข้าอยู่ในอำนาจปกครองหรือความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรีย

ความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรียจะมีไปถึงเจ้าหน้าที่ของคนเหล่านี้ แต่ไม่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์

ค่าวิจารณ์จำนวนที่ ๒

บุคคลจำนวนที่กล่าวถึงนี้เป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิตามสภาพธรรมชาติที่จะจดทะเบียนเป็นคนใน บังคับบัญชีรั้งเสรีย เพราะเหตุที่เกิดในเดินแดนอันนั้นอยู่ในความปกครองหรือความบังคับบัญชีกรมรั้งเสรีย มีไปแต่เพียงจดทะเบียนและสถานการณ์สู่ทางนั้น

บุคคลนั้นที่กล่าวถึงนี้ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในรูปแบบเดียวกันที่บ้านเมืองของคนในกอ. ค.ศ. ๑๙๓๔ หรือผู้ที่เกิดในเดินแดนเมืองประชาธิปไตย หรือโดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ค.ศ. ๑๙๓๔ คือก่อนวันที่ได้ใช้หนังสือสัญญาฉบับ ค.ศ. ๑๙๓๔ (ค.ศ. ๑๙๓๔)
ผู้สิบสันตานของบุคคลจําพวกที่ ๒ นี้จะมีสิทธิจดทะเบียนเป็นคนในบังคับบัญชาได้เพียงชั้นบุตรไม่โดยยกเว้นชั้นต่ํากับบุคคลที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๓๐ แห่งอนุสัญญานี้ ซึ่งผู้สิบสันตานไม่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนเป็นคนในบังคับบัญชาได้ นอกจากจะมีสิทธิเฉพาะเจาะจงอยู่ในข้อ ๓๐ แห่งอนุสัญญานี้ ข้อ ๓ ข้อตกลงพิเศษเรื่องสัญชาติกับเดนมาร์ก

ตามสัญญาว่าธรรมราชในวาระระหว่างกรุณาของกับเดนมาร์กจะฉบับ พ.ศ.๒๔๕๔ ข้อ ๒๘ ให้คงใช้บุคคลที่จะผ่านการจัดตั้งสัญชาติเดนมาร์กออกตามกฎหมายกับเดนมาร์กจะฉบับ พ.ศ.๒๔๕๔ ข้อ ๒๘ มี 다음과ค. ๒๘๕๔ ข้อ ๑-๒-๓ และ ๔ อันจะด้วยเรื่องสัญชาติบุคคลตามกฎหมาย ค. ๒๘๕๔ มีข้อความอยู่ ๓ ข้อ แต่ยังคงใช้ได้เพียง ๔ ข้อเท่านั้น คือ ข้อ ๑-๒-๓ และ ๔ ข้อ ๑ แห่งข้อตกลง

ข้อนี้มีความว่า

การจดทะเบียนคนในบังคับเดนมาร์กที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจะต้องจดทะเบียนแต่ละระดับคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีการเป็นคนเดนมาร์กได้ตามกฎหมายกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่จะมีความป้องกันอย่างหนึ่งอย่างใดของบริบัติเดนมาร์ก

คำอธิบาย

ข้อนี้กำหนดบุคคลที่จะพึงมีสิทธิจดทะเบียนเป็นคนในบังคับเดนมาร์ก กล่าวคือบุคคลที่กฎหมายเดนมาร์กได้บัญญัติไว้ มีสัญชาติเดนมาร์กแล้ว บุคคลนั้นก็มีสิทธิจดทะเบียนได้ ถ้าแม้กฎหมายไทยจะบัญญัติข้อความเป็นอย่างอื่นก็ได้

เช่นกันเมื่อเป็นบุตรโดยชอบธรรม คือเป็นบุตรโดยถูกต้องตามกฎหมายของบิดาซึ่งเป็นคนในบังคับเดนมาร์ก ณ แต่แวดกีในประเทศไทย ดังนั้น ถ้าจะถือตามกฎหมายไทย บุตรนั้นเป็นคนไทย เพราะเหตุที่เกิดในพระราชทานเจริญพงศ์ (ให้ดูพระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา ๓ ทวิ มาตรา ๔ ที่ ได้อธิบายแล้ว)

แต่ในเรื่องนี้จะถือตามกฎหมายไทยไม่ได้ เพราะเหตุที่ข้อตกลงกับเดนมาร์กให้ใช้กฎหมายเดนมาร์กเป็นหลักวินิจฉัย ต่อไปนี้จะมีการจดทะเบียนเป็นคนในบังคับเดนมาร์กได้ เพราะกฎหมายเดนมาร์กจะบังคับจวนที่ ๓๕ แห่งมา. ค. ๒๔๕๔ ว่าด้วยการได้มาและการสูญเสียของการเป็นพม. (สัญชาติ) มาตรา ๑ บัญญัติว่า บุคคลซึ่งเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายของบุคคลซึ่งเป็นคนในบังคับเดนมาร์ก บุคคลนั้นจะถือเป็นอัตลักษณ์เดนมาร์ก หรือเกิดในต่างประเทศก็ตาม ถ้ามีกฎหมายเป็นคนสัญชาติเดนมาร์ก

ข้อ ๒ แห่งข้อตกลง

ข้อนี้มีความว่า

บัญญัติของคนที่ได้จดทะเบียนไว้นั้น รัฐบาลไทยจะทราบจดอยู่ไม่เสมอ เนื่องจากความประสงค์ให้ทราบที่แวดกีโดยสมควร
คำอธิบาย

ตามข้อที่ผู้ประกอบการได้ยินและนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบว่า ณ สถานกงสุลเดนมาร์ก
แห่งประเทศไทย ที่มีนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบว่า ณ สถานกงสุลเดนมาร์ก
แห่งประเทศไทย ที่มีนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบว่า ณ สถานกงสุลเดนมาร์ก
แห่งประเทศไทย ที่มีนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบว่า ณ สถานกงสุลเดนมาร์ก
แห่งประเทศไทย ที่มีนายทะเบียนได้แจ้งให้ทราบว่า ณ สถานกงสุลเดนมาร์ก

ข้อ 3 แห่งข้อตกลง

ข้อ 3.

ถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นด้วยเรื่องอำนาจของคนข้างหน้าที่จะแจ้งทะเบียนในที่ว่าการแจ้งทะเบียน
ก็ต้องมีความได้หรือไม่ได้ให้การใดของหนังสือสำหรับการแจ้งทะเบียนฉบับ
ใด่ ซึ่งทำจากสถานกงสุลเดนมาร์กนั้นนั้นก็จะต้องมีการได้ความพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย
คือการแจ้งทะเบียน

ข้อ 4.

ถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นด้วยเรื่องอำนาจของคนข้างหน้าที่จะแจ้งทะเบียนในที่ว่าการแจ้งทะเบียน
ก็ต้องมีความได้หรือไม่ได้ให้การใดของหนังสือสำหรับการแจ้งทะเบียนฉบับ
ใด่ ซึ่งทำจากสถานกงสุลเดนมาร์กนั้นนั้นก็จะต้องมีการได้ความพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย
คือการแจ้งทะเบียน

ข้อ 5.

ถ้ามีความสงสัยเกิดขึ้นด้วยเรื่องอำนาจของคนข้างหน้าที่จะแจ้งทะเบียนในที่ว่าการแจ้งทะเบียน
ก็ต้องมีความได้หรือไม่ได้ให้การใดของหนังสือสำหรับการแจ้งทะเบียนฉบับ
ใด่ ซึ่งทำจากสถานกงสุลเดนมาร์กนั้นนั้นก็จะต้องมีการได้ความพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย
คือการแจ้งทะเบียน
คำอธิบาย
ข้อที่ นี้เป็นวิธีการเมื่อปรากฏเหตุของการได้รับความที่กล่าวมาแล้วในข้อ 3 และข้อ 2 ข้อ 4 ผลของการจัดทะเบียนและสถานกงสุดาตสำหรับประเทศที่ต้นจัดทะเบียน แต่ยังมีพิพิธ์ได้ความว่าบุคคลนั้นไม่มีสัญชาติแห่งประเทศที่ตนจัดทะเบียน แต่ปัจจุบันได้ความว่าบุคคลนั้นไม่สมัครที่จะจัดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลง พิเศษแล้วว่า บุคคลนั้นก็อาจถูกขอออกจากรหะทะเบียนดังจะเห็นได้จากข้อตกลงในเรื่องสัญชาติในระดับประเทศที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น
แม้บุคคลจะได้ยังทะเบียนไว้ตามข้อนี้ไม่ได้ความว่าคำตอบตาม บุคคลนั้นจะต้องขอความให้ความคือถือถึงสัญชาติที่จะจัดทะเบียนไว้นั้นไม่ได้ เพราะสัญชาติเป็นสวัสดิการสุขภาพบุคคลไม่ใช่เป็นทรัพย์สิน อยู่ความจริงไม่อาจที่จะมีมาได้ที่เพื่อการได้มา เช่นนายคนเป็นคนไทย โดยมีผู้ถือกั้นที่ localeเป็นคนไทยก็เกิดในพระราชาอาณาจักรอังกฤษ แล้วแต่ได้จัดทะเบียนเป็นคนในบังคับยังต้องقاعเลมกว่า 30 ปีขึ้นี้ นายแยวงจะต้องว่าเป็นคนในบังคับยังต้องกุมไม่ได้
อยู่ความอาจจำนำไม่ได้โดยเฉพาะในทางอาญา เช่นไม่มาให้เจ้าหน้าที่จะมีผู้กระทาผิด พรมราชบัญญัติป้องกันการผูกมัดด้วยหนังสือเด่นชัดกับ ร.ศ. 35 จนล่วงหน้าก่อนเวลาที่กฎหมายอาญา กําหนดไว้สามารถทำให้การผ้องะร้องคดีเช่นนี้ ก็จะพึงนอนเด่นเป็นจําเลยในคดีอาญาไม่ได้
นอกจากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ว่าการจัดทะเบียนไม่ทำให้ผู้ที่มีลักษณะที่จะจัดทะเบียนเสีย
สัญชาติแห่งประเทศที่ตนจัดทะเบียนแล้ว ผู้ที่อยู่มีอำนาจในทางอาญาตามพระราชาบัญญัติสําหรับป้องกันการผูกมัด ร.ศ. 35 (คู่มือ) 423/2446 คิดค้นได้ความว่าจําเลยกับบัตรของจําเลยเป็นคนไทย เกิดที่จักรพรรดิพระอําเภอ ขาดเลยได้กล่าวที่จะแสดงกฎหมายบังคับที่ว่าจําเลยเป็นเขตศูนย์ เกิดที่เมืองแบ่งแต่สถานที่อยู่บัตรที่ว่าจําเลยที่ได้ยากที่ได้บัตรแต่ให้จําเลย ๆ ได้อายุสินีนี้ไม่ใช่ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 3260 เจ้าพนักงานได้ส่งนี้จะจับหนังสือเด่นชัด จําเลยจํานาจในสิ่งที่เรียกเรียกชื่อสุจริตการของผู้อื่นมาใช้ให้ทรัพย์ขึ้นของจําเลย ศาลสัญชาติในเรื่องจากกฎหมายลักษณะอาญา ฎ.ศ. 3269-3272 แล้ว จําเลยยังมีความมีความเห็นพระราชาบัญญัติป้องกันการผูกมัดด้วยหนังสือเด่นชัด ร.ศ. 325 อักษรกัดหนังตัวยง)

ส่วนที่ 2
การมีสัญชาติโดยการแปลงชาติ
การแปลงชาติคือการที่บุคคลได้สละสัญชาติเดิม โดยมีสัญชาติใหม่เพราะประเทศด้วยการรับเอ่ยบุคคลนั้นเข้าเป็นพลเมืองของตนในเมืองบุคคลได้สมัคร
การแปลงชาติมีลักษณะคล้ายกับเป็นสัญชาติชนิดหนึ่งคือมีความคงถึงในระหว่างผู้สมัคร
แปลงศาสตร์กับประเทศที่รับบุคคลนั้นเข้าเป็นพลเมือง เหตุใดเนื่องการแปลงศาสตร์จึงเป็นการบังคับให้สัญหนึ่งฝ่ายใดกระทบไม่ได้ ต้องแล้วแต่ความสมควรมีที่ส่งออกฝ่าย กล่าวคือจะบังคับให้บุคคลแปลงศาสตร์ไม่ได้ และจะบังคับให้ประเทศรับบุคคลต่างถิ่นเข้าเป็นพลเมืองก็ไม่ได้ คนต่างด้าวที่สมควรแปลงศาสตร์นั้น แม้ว่าจะได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ประเทศแห่งสมควรรับคนที่เป็นพลเมืองได้ ให้ถูกกฎหมายแปลงศาสตร์ราซึ่งมีข้อความว่า การที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงศาสตร์นั้น ต้องแล้วแต่ความรู้ของเห็นสมควรทั้งสิ้น

ให้สังเกตว่าการแปลงศาสตร์นั้นตั้งถูกการเปลี่ยนสัญชาติโดยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่นในเรื่อง ที่ประเทศหรือส่วนหนึ่งของประเทศได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพไปอยู่กับประเทศอื่น และพลเมืองในอาณาเขตคนนั้นได้เปลี่ยนสัญชาติตามประเทศของคน การเปลี่ยนสัญชาติเช่นนี้เป็นไปโดยอำนาจแห่งกฎหมาย เช่นเนื่องจากกฎหมายปกครองในบริเวณหรือด้วยยุทธการขยับในกรณีศึกษาความการเปลี่ยนสัญชาติเช่นนี้ไม่ใช่เป็นไปโดยกฎหมายเป็นไปโดย ผลของความเรียกร้องได้อาจมีอยู่ในความสามารถของคนได้ และพลเมืองที่อยู่อาณาเขตคนนั้นก็อาจขอเปลี่ยนสัญชาติตามกฎหมายของคนแม้คนจะไม่มี ใจสมควร (เนื่องจากข้อกฎหมายที่จะได้กล่าวกันไว้ในพิเศษให้พลเมืองเปลี่ยนสัญชาติ ภายหลังที่เคยค่อนข้างคนได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ เช่นตามกฎหมายระหว่างสมัยกษัตริย์อันเกี่ยวกับบุคคลซึ่งอยู่ใน รัฐที่เป็นรัฐบาล)

ผลแห่งความต่างกันในระหว่างการแปลง และการเปลี่ยนสัญชาติโดยผลแห่งกฎหมายมีเช่นต่อไปนี้

1. การแปลงศาสตร์นั้นเป็นกิจการของบุคคลเฉพาะคนหนึ่งและครอบครัวของเขา ส่วนการเปลี่ยนสัญชาติโดยผลแห่งกฎหมายเป็นกิจการของบุคคลหลาย ๆ คนซึ่งอยู่ในพื้นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นพลเมืองในอาณาเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพนั้น

2. การแปลงศาสตร์นั้นกฎหมายของประเทศทุกประเทศมีเงื่อนไขว่าผู้ขอแปลงศาสตร์จะต้องอยู่ในประเทศนั้นมีกำหนดไม่ต่ำกว่าห้าปีเป็นตามกฎหมายแปลงศาสตร์ของไทยได้กำหนดไว้ ๕ ปี ส่วนการเปลี่ยนสัญชาติโดยผลแห่งกฎหมายมีกำหนดเข็นนั้นไม่

3. การแปลงศาสตร์ต้องทำตามแบบพิธีและเสียค่าธรรมเนียมแต่การเปลี่ยนสัญชาติโดยผลแห่งกฎหมายไม่จำต้องทำตัวนั้น

กฎหมายไทยเรื่องการแปลงศาสตร์ มีบัญญัติอยู่ในกฎหมายแปลงศาสตร์ ๓๒ ๓๓ ๓๔ การศึกษาเรื่องการแปลงศาสตร์จะแปลงออกเป็น ๒ บท ดังนี้

บทที่ ๑ สัญชนะคนต่างถิ่นแปลงศาสตร์เป็นคนไทย

บทที่ ๒ สัญชนะคนไทยที่แปลงศาสตร์เป็นคนต่างถิ่น
บทที่ ๑
ลักษณะคนต่างด้าวแปลงชาติเป็นคนไทย

ข้อ ๑ ข้อบังคับอันเกี่ยวกับคำบุคคลซึ่งร้องขอแปลงชาติ
(๑) มาตรา ๒ อนุมาตรา ๒ มีความว่า ผู้ร้องขอหนึ่งมีอายุตั้งแต่บุรุษตั้งตามกฎหมายไทย และ
กฎหมายแห่งชาติของตนด้วย

การที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ก็เพราะการกำหนดอายุของบุคคลที่จะบรรลุนิติภาวะนั้น
กฎหมายของต่างประเทศมักแตกจากกันเข้ากันไม่ลงตัวจะมีการกำหนดอายุ ๒๐ ปี ของไทยตามธรรมชาติ
๒๐ ปีอาจจำกัดข้อกำหนดเรื่องผู้ร้องว่าได้ทำการสมรส

เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องกำหนดอายุ กฎหมายไทยจึงบัญญัติให้บุคคลมีอายุที่จะบรรลุนิติภาวะ
ตามกฎหมายแห่งชาติของตน และตามกำหนดในกฎหมายไทย

ตามมาตรา ๒ อนุมาตรา ๒ มีความว่า ผู้ร้องขอหนึ่งมีอายุตั้งแต่บุรุษตั้งตาม

แปลงชาติเป็นเกณฑ์สำคัญที่เกี่ยวกับสภาพบุคคล และเป็นเกณฑ์สำคัญที่บุคคลผู้ร้องขอแปลง
ชาติจะต้องการต้องต่อเวลา ผู้ที่มีจุดประสงค์จะขอเป็นคนประจำในศาลหรือการรับราชการทหาร
ซึ่งผู้แทนโดยของกรมมีอำนาจกระทบแทนได้ เกณฑ์ดีที่ผู้ขอ การที่จะรับบุคคลต่างด้าวเข้ามา
เป็นพลเมืองนั้น ประเทศไทยต้องการความรักกันได้โดยเฉพาะของบุคคลที่ร้องขอแปลงชาติ
ซึ่งผู้นั้นมีความรักกันเดินใจไม่ได้

(๒) มาตรา ๒ อนุมาตรา ๒ มีความว่า

ผู้ร้องขอหนึ่งมีอุปถัมภ์ในกฎหมายในเวลาที่ร้องขอหนึ่งด้วย

บัญญัติจะต้องวินิจฉัยก็คือ ค่าว่า "อุปถัมภ์ในกฎหมาย" นั้นหมายความเพียงใด?

ผู้ร้องขอหนึ่ง ๆ ไป การที่บุคคลอยู่ ณ ประเทศหนึ่งอาจเป็นได้ ๓ ประการ ดังนี้
ก. โดยถีบถ้าไม่
ข. โดยมีกลิ่นที่อยู่
ค. โดยพักอาศัย

ความมุ่งหมายของอนุมาตรา ๒ การใหม่กฎหมายต้องการให้คนต่างด้าวอย่างน้อยที่สุดต้อง
มีถือที่อยู่ในกฎหมายไม่ใช่แต่เพียงที่พักอาศัย แต่การมีถิ่นฐานจะขึ้นเป็นเพียงไรหรือไม่นั้นไม่อาจที่จะ
วินิจฉัยได้ เพราะไม่มีตำแหน่งบังคับไว้

การที่จะวินิจฉัยความมุ่งหมายของอนุมาตรา ๒ ว่าคนต่างด้าวจะต้องมีถือที่อยู่หนึ่งเกี่ยวกับ
ว่าในเรื่องแปลงชาติดินนั้น กฎหมายก็ประสงค์ให้คนต่างด้าวที่จะแปลงชาตินั้น ได้ใช้ความรักกันเดินใจ
ประเทศ และการที่จะต้องให้เห็นความรักกันเดินใจต้องอาศัยหลักกฎหมายสัญชาติและ

คดี

บางแห่ง
ต้องการแปลงชาติเป็น คนไทย นายกรัฐมนตรี จึงสั่งการให้ได้

(3) มาตรา 6 อนุมาตรา 3 มีความว่า

ผู้ร้องขอที่ยินยอมในกรณีตามมาตรา 1 ให้บุคคลนั้นได้บุคคลนั้นได้รับบุคคลนั้นได้รับความจำเป็นต้องประกาศตาม

(1) ก่อนระยะเวลา 1 ปีนั้นจะนำไปในการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ไม่ได้ คือ

(2) ก่อนระยะเวลา 1 ปีนั้นจะนำไปแปลงชาติเป็นคนต่างประเทศโดย

(3) ก่อนระยะเวลา 1 ปีนั้นจะนำไปแปลงชาติเป็นคนต่างประเทศ

ตามมาตรา 7 อนุมาตรา 3 กรณีที่บัญญัติตามมาตรา 2

(1) ก่อนระยะเวลา 1 ปีนั้นจะนำไปประกาศตาม

(2) ก่อนระยะเวลา 1 ปีนั้นจะนำไปประกาศตาม
เมื่อคนต่างชาติมีลักษณะต้องตามที่ได้กล่าวแล้วในข้อ ๑ ประสงค์ที่จะทำการแปลงชาติก็จะต้องทำเรื่องการยื่นคู่ค้านครั้งแรกที่สำนักงานการต่างประเทศ (ศูนย์ทะเบียนแปลงชาติ) และขอรับบัตรสำหรับการเดินทางตามกฎหมายแปลงชาติ ร.ศ. ๑๐๐ ข้อ ๑)

เมื่อสำนักงานได้รับเรื่องราวแล้ว ผู้ยื่นจดทะเบียนให้ทำการตรวจสอบหาผู้ขอร้องขอ แล้วก่อนการตรวจพิจารณาที่ผู้ขอร้องขอได้มาที่สำนักงานให้ทำการตรวจสอบว่าตามข้อตกลงที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องของความที่จะแบ่งแยกชาติให้เป็นคนในบัตรสมบัติได้หรือไม่ (ศูนย์ทะเบียนสำหรับการเดินทางตามกฎหมายแปลงชาติ ข้อ ๓)

เลื่อนดีกว่าการต่างประเทศมีอำนาจที่จะสั่งยกเว้นการรับเนื่องไม่ได้ออกซึ่งจากเหตุผล
แต่ถ้าสำนักงานเห็นสมควรว่าผู้ขอร้องมีเหตุสมบัติที่จะแปลงชาติได้สำนักงานจะให้ความช่วยเหลือต่ำสุดของราชการ

ประกาศตามเดิมผู้แจ้งอย่างตั้งใจไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แต่จะแจ้งอย่างถาวร (ศูนย์ทะเบียนแปลงชาติ) ให้พิจารณาส่งข้อความให้รับจดทะเบียนแล้วแจ้งผลให้แปลงชาติในปัจจุบัน โดยในอัตราของความต่างประเทศด้วยเหตุผลกันคือ การที่สั่งยกเว้นการร้องขอแปลงชาติแต่การอนุญาตให้แปลงชาตินั้น อนี้ในกรณีที่ปรากฏตามกฎหมาย

ประกาศตามเดิมผู้แจ้งอย่างยิ่งตั้งใจ

ถ้าประกาศตามเดิมผู้แจ้งอย่างยิ่งตั้งใจอาจบังคับผู้แจ้งอย่างยิ่งตั้งใจ

กฎหมายแปลงชาติ ๒๐ บัญญัติว่า ตั้งแต่วันที่ได้พิจารณาการในรัฐกิจจาบุคคลใน

ผู้ที่ได้แปลงชาตินั้นเดิมมีอำนาจของบัตรสมบัติที่ถูกต้อง และต้องอยู่ในรัฐกิจจาบุคคลใน

จะต้องระหว่างบัตรสมบัติที่ถูกต้องอยู่ในบัตรสิทธิ์เดิม

เพื่อสิทธิในการได้รับการสิทธิ์ที่ดี รูปความผิดวินัยการ และมีหน้าที่ต้องรับราชการ

ท้าย แต่ยังคงและหน้าที่ยังคงไปได้รับในรูปของผู้ที่ถูกต้องในบัตรสมบัติที่ได้แปลงชาติใหม่นั้น อาจมีเงื่อนไขเป็นข้อความในข้อ ๒ ประกาศคือ

๑. ในการทำหน้าที่จะต้องมีสิทธิและหน้าที่บางอย่าง
๒. ในเรื่องสถานที่ซึ่งการแปลงชีวิตจะมีผลไปถึง
๓. ในเรื่องกำหนดเวลาที่พิจารณาและหน้าที่บังคับ

พูดโดยทั่วไปกฎหมายไทยไม่ได้จำกัดเวลาในการพิจารณาและหน้าที่ แต่ในการขั้นทะเบียนเป็น
ท่าน มีบุคคลต่างชั้นแปลงชีวิตเป็นไทยแล้วนี้หรือ สิ่งใดเปลี่ยนแปลงต่อหน้าที่ ๓๓ วัน เพื่อให้เจ้าพนัก
ให้ข้อมูลในกำหนดเวลา ๓๑ วันไม่ให้แสดงตนให้นับว่าหลักสิ่งยังคง เว้นแต่ตั้งถ้าด้วย ๓๓ วันไม่ต้อง
ไปแสดงตน

ในบางประเทศเช่นตามกฎหมายรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ว่า คนดี อยู่ที่ต่างประเทศเป็นคนแปรเปลี่ยน
แล้ว ที่จะรับเลือกเป็นผู้แทนในรัฐบาลก็ไม่ได้ จนกว่า ๑๒ ปีอาจยื่นไปแล้ว นับแต่บัตรที่ได้แปลงชีวิต
๒. ในเรื่องสถานที่ซึ่งการแปลงชีวิตจึงมีผลไปถึง

ตามกฎหมายไทยของกรณีแปลงชีวิตมีผลตลอดเวลาและประเทศอื่น ๆ ค้า
แต่ไม่มีผลในประเทศที่ผู้แปลงชีวิตได้สัญชาติอยู่ตามเดิม เว้นแต่ตามกฎหมายของประเทศนั้นถือตามประมวล
สัญญาที่ประเทศอยู่ได้ทำไว้กับประเทศนั้น มีความอนุญาตอยู่ให้คือประโยชน์แห่งการที่เป็นคน
ไทย ผู้แปลงชีวิตจะย้ายหรือใช้ประโยชน์นั้นได้ (กฎหมายแปลงชีวิตมาตรา ๑๔ วรรค ๑) ทั้งนี้ถ้าเป็น
เหตุที่กฎหมายไทยบังคับให้เกิดผลและอยู่ระหว่างประเทศกับประเทศบ้านเกิดของผู้แปลงชีวิต เช่นกฎหมาย
เยอรมันได้ยอมให้คนเยอรมันที่แปลงชีวิตเป็นคนต่างด้าวฮังการีเยอรมันให้ได้
อุทธรณ์

ถ้า ต. แต่เหมือนคณบดีเป็นคนใหม่ ถ้า เป็นประโยชน์ในก. ถ้า กฎหมาย
ประเทศเกี่ยวกันเป็นประโยชน์ดังนี้ไม่ได้ นอกจากกฎหมายจะยอมก็จะย้ายไปยังประเทศบ้านเกิดของ
แปลงชีวิตเป็นอย่างแน่น หรือได้มีข้อดังกล่าวตามเป็นอย่างนั้น แต่ ถ้า ก. ออกไปประโยชน์ก็ยัง
ถ้า เป็นคนในบังคับตามในประเทศนั้นได้

ในบางประเทศได้กำหนดสถานที่ไว้เฉพาะประเทศที่ได้ทำการแปลงชีวิตนั้นเอง ไม่ยอมให้การแปล
ชีวิตมีผลไปยังประเทศอื่นเช่น ประเทศต้นที่แปลงชีวิตเป็นต้นทุกที่อย่างง่าย ๆ สมัคัญเป็นคนในบังคับทุกที่ แท้
เฉพาะที่อย่างนี้ไม่มีผลไปยังประเทศอื่น (สุทธิพงษ์สาครประเทศต้นทุนอยู่ในจังหวัดอินโดนีเซีย ประเทศ
สิงคโปร์ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ดังนั้นจึงปรากฏอีก ทุกที่นั้น นั้น
ชน. ผลImmutable กับคนร่วมทางบุคคลที่แปลงชีวิต

๑. การยก

กรณีของคนที่ได้แปลงชีวิตแล้วนั้น ยอมให้อานาจเลือกธรรมเป็นคนในบังคับไทยด้วย
สามี (กฎหมายแปลงชีวิตมาตรา ๑๒) แต่กฤษฎีกาไทยด้วยตามหลักที่ไปแปลงกฎหมายว่าที่นั้นที่ขอ
การจะต้องจะสมมติ และจะจะต้องมีถูกต้องในสัญชาติอันเดียวกันกับสามี ซึ่งต่างกับกฎหมายของบาง
ประเทศที่ไม่ยอมให้ทรัพย์ดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ประกอบพิจารณาค้นหาบุคคลที่ใจ

3. บุตร์

ก. บุตร์ที่มีอายุครบสิบเก้าปีหรือตามกำหนดในกฎหมายไทยและกฎหมายชาติของตนในขณะที่
บิดาตรำกรำเปล่งเสียง บุตร์ชันนี้มีจังก์อีกสัญชาติเดิมของบิดา (ที่บัตรสมรส 3 อุปมารตรา 3 กฎหมาย
เปล่งเสียง)

ข. บุตร์ที่อยู่ไม่ยังมีอายุครบสิบเก้าปีหรือตามกำหนดในกฎหมายไทยและกฎหมายชาติของตนในขณะที่
บิดาตรำกรำเปล่งเสียง บุตร์ชันนี้ยังมีอำนาจซึ่งจะเปล่งเสียงเป็นคนในบัตรสมรสตามบิดาตัวอย่างแวด
บุตร์ชันนี้อาจขอตามใบเดินบัตรในบัตรซึ่งชาติเดิมของตนได้โดยทำคำแสดงตนยื่นต่อสภากาชาดไม่ว่าจะทำผิด
ในกฎหมายไทย ตั้งแต่เวลาที่เดินมือยุติบุตร์นั้นแล้วไม่สมัครอยู่ในบัตรคอบไทย จะขอตามไปเป็นคนใน
บัตรซึ่งชาติเดิมของตนนั้น (กฎหมายเปล่งเสียงบัตรตรา 3)

อุทกธานี

1. ขณะที่ บ. ชาติรับส่งเปล่งเสียงเป็นคนไทย บ. บุตร์ของ ก. มีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่นั้นได้
ซึ่งเวลา บ. มีอายุครบสิบเก้าปีหรือตามกำหนดในกฎหมายไทย (20 ปี) และตามกำหนดในกฎหมายชาติเดิม
ของตน (21 ปีตามกฎหมายสังคม) เพราะฉะนั้น บ. คงมีสัญชาติเดิม

2. ตามอุทกธานี 1 สมมติว่า บ. มีอายุครบ 20 ปีตั้งแต่ปีนั้นได้ซึ่งเวลา บ. มีอายุไม่ครบสิบเก้าปีหรือตาม
กำหนดในกฎหมายไทยและกฎหมายชาติของตน เพราะฉะนั้น บ. มีอำนาจยื่นขอธรรมเป็นคนในบัตรคอบ
 samoตาม ก.

3. ตามอุทกธานี 1 สมมติว่า บ. มีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 21 ปี แต่ถึง ก. ก็ยังไม่มี
อายุครบสิบเก้าปีหรือตามกำหนดในกฎหมายไทยและกฎหมายชาติของตน เพราะฉะนั้น บ. ก็ย่อมมีสัญชาติไทย
ตาม ก. เหมือนกับอุทกธานี 2

บทที่ 2

ลักษณะคนไทยที่เปล่งเสียงเป็นคนด้วยกัน

ข้อ 1 หลักเกณฑ์แห่งการเปล่งเสียง

การที่คนไทยและสัญชาติไทยไปมีสัญชาติอื่นอันจะเพียงพอได้ว่าเป็นการเปล่งเสียงคนนั้นค่อนข้างประกอบ
ด้วยหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ

1. คนไทยได้มีสัญชาติ lange สำเร็จบริบูรณ์แล้ว

2. คนไทยที่ได้เปล่งเสียงเป็นคนนั้นมีความสามารถตามกฎหมาย

3. การเปล่งเสียงคนนั้นได้เป็นไปโดยไม่ละมึนของคนไทย

4. คนไทยต้องได้รับอนุญาตจากกรรบร้าสกอมา

หลักที่ 1 คนไทยได้มีสัญชาติ lange สำเร็จบริบูรณ์แล้ว
ทั้งนี้หมายความว่าในระหว่างการรองของแปลงสมาชิกต่อรัฐบาลต่างประเทศนั้น ยังคงอยู่ว่าคนไทยได้สิ่ง
สัญชาติไทย เสมอนำแสดงได้รับอนุญาตจากรัฐบาลส่วนแล้วได้โอนเป็นคนในบังคับกฎหมายแต่ในระหว่างที่
นายแดงยังร้องขอแปลงสมาชิกต่อรัฐบาลอังกฤษนั้น นายแดงได้ตกลง ดังนั้นนายแดงยังคงเป็นคนไทย
และบุตรของนายแดงยังไม่เป็นคนไทย (ที่ถูกสุนัขพานคำรูทำข้อตกลง “ตรวย เค้า บุญยี่ซิ”) ดังนั้นไม่ใช่เป็น
การแปลงสมาชิกโดยบุญยี่นั้น คนไทยซึ่งได้รับสมัครตั้งนี้ยังคงมีสัญชาติไทย

หลักที่ ๒ คนไทยที่แปลงสมาชิกนี้ได้มีความสามารถตามกฎหมาย ผู้ที่ไม่มีความสามารถเช่นผู้ถูกวัย
และบุคคลวิกฤติมาอาจจะขอการแปลงสมาชิกได้ และมีได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยชอบ
ธรรม ส่วนผู้เสมือนไรความสามารถและเหตุผลมีส่วนนี้ จะต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายแห่งที่ว่าด้วยความ
สามารถ

หลักที่ ๓ การแปลงสมาชิกนี้ได้เป็นไปโดยอาจสมัครของคนไทย
ทั้งนี้หมายความว่าคนไทยได้แปลงสมาชิกโดยสมัครของตนเองไม่ใช้กฎหมายบังคับ เพราะใบบาง
ประเทศการแปลงสมาชิกอาจเป็นไปได้โดยกฎหมายบัญญัติ เช่นกฎหมายของบางประเทศในบริบถมรรคได้ใช้
บัญญัติไว้ว่า การคนแต่งตัวผ่านกับบัญญัติของประเทศนั้น คนคนด้วยสมัครแปลงสมาชิก
ของกรณีหรือล่าวนั้นกับเจ้าของสิทธิ์ในประเทศนั้น ๆ ก็ย่อมมีสัญชาติของประเทศ
นั้น ๆ

ถ้าคนไทยถูกกฎหมายบัญญัติตามแปลงสมาชิกโดยหลักแห่งการอย่างนี้ คนไทยยังมีสัญชาติไทยใน
ความเกี่ยวกับการประเทศนั้น ทั้งนี้ชอบได้รับราชการบัญญัติสัญชาติมาตรา ๘ ที่บัญญัติไว้ว่า การแปลงสมาชิก
นี้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลส่วน เมื่อคนไทยไม่สมัครใจแปลงสมาชิกก็ไม่ได้รับอนุญาตต่อรัฐบาลส่วนอยู่
เอง ฉะนั้นจึงยังคงมีสัญชาติไทยตามเดิม

หลักที่ ๔ ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลส่วน

พระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา ๔ บัญญัติว่า คนไทยจะละสัญชาติไทยโดยวิศิษฏ์แปลงสมาชิก หรือโดย
วิธีอื่นได้ไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลส่วนแล้ว (นักการที่เข้ายุติในมาตรา ๔
ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายที่กระทำสมบัติคนแต่งตัวและในมาตรา ๑๐ ซึ่งเกี่ยวกับบุตรบรรพบุรุษของคนไทยที่ได้
แปลงสมาชิกเป็นคนแต่งตัว) ทั้งนี้เรื่องการแปลงสมาชิกนี้เป็นการให้ประเทศต้องเสียผลเมื่อไปคน
เหนือ จึงจำต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล

ถ้าการแปลงสมาชิกได้เป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลก็ได้ไปแปลงสมาชิกในเมือง
ต่างประเทศ เมื่อกำลังอยู่ในกิจกรรมไม่สามารถจะออกไปประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นคนต่างประเทศ
ได้ เว้นไว้จะได้รับอนุญาตของรัฐบาลสยามให้แปลงชาตินั้น (ดูกฎหมายแปลงชาติมีตรา ๓๔ วรรค ๒)

นอกจากนี้ยังมีปัญหาว่า การแปลงชาตินั้นต้องเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ เช่นคนไทยแปลงชาติเป็น
คนต่างด้าวโดยประสงค์หลักเหตุการเป็นทาง ศาลสรุปคดีดังกล่าวว่าการแปลงชาติของคนนั้นเป็นไป
คนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นทางหนึ่งไม่ได้ในประเทศสังคม แต่ค่าพิพาทนี้มีผู้ยังว่า เมื่อรัฐ
บาลได้ยอนุญาตแล้วต้องแปลว่ารัฐบาลยอมแปลงหลักฮิธรรมและหมำที่แห่งการเป็นพลเมืองให้แก่บุคคลที่ได้
ร้องขออนุญาต้นนี้

ข้อ ๒ แบบวิธีการแปลงชาติ

คนไทยที่ประสงค์จะดัดแปลงชาติไทยไม่มีลูกศักดิ์อื่นโดยการแปลงชาตินั้นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐ
บาลตามเส้นทางก่อน ต้องได้ตามมาแล้วในตอนเด้น การขออนุญาตนั้นให้ยื่นเรื่องราวอันต่อสนับสนุนตัวการ
ต่างประเทศ และจะต้องระบุว่าผู้ถึงขอร้องขอ paran จะเข้าต้องลูกศักดิ์ใด (ดูพระราชบัญญัติลูกศักดิ์
มาตรา ๖)

การขออนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นสุดแล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณาเป็นคดีค้ำ กล่าวคือ การไม่
อนุญาตอยู่ในอำนาจของสนับสนุนตัวการต่างประเทศ และพระราชบัญญัติพุทธสัญญาที่กำหนด ภายในพระบาท
มาข้ามมา (ดูพระราชบัญญัติลูกศักดิ์มาตรา ๗ และกฎหมายแปลงชาติกับข้อบังคับการแปลงชาติที่
ได้กล่าวมาแล้ว)

ถ้ารัฐบาลได้อนุญาตแล้ว เสนอตัวต่างประเทศจะต้องดำเนินความเนื่องจากเป็นในหนังสือ
ราชกิจจาญานุบัติ และให้ทางสถานสถานนี้ลงหลักสำคัญบัตรได้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวขออนุญาต
นั้น เมื่อมีความประสงค์ (ดูพระราชบัญญัติลูกศักดิ์มาตรา ๘-๘)

แบบพิมพ์กล่าวมานี้ขอขอยกนั้น ถ้าคนไทยนี้เป็นบุตรของคนต่างด้าวที่ได้แปลงชาติเป็นคนไทย
ซึ่งขณะที่บิดาแปลงชาติดิมาอยู่ไม่ครบบริบัตรซึ่งต้องยื่นต่อไทยตามบัตร ตามความในกฎหมายแปลง
ชาติมาตรา ๓ (ดูคำอธิบายในบทที่ ๑ ข้อ ๓) คนไทยเช่นว่าไม่มาก่อนกลับไปเป็นคนในบังคับชาติเดิมของ
คน ถ้าทำแสดงตนยื่นต่อสนับสนุนตัวการต่างประเทศในก่อนปี ๑ ตั้งแต่เวลาที่ตั้งเมื่อยุคบริบัตรนั้น
แล้วว่าไม่มีบัตรอยู่ในบ้านไทย จะกลับกลับไปเป็นคนในบังคับชาติเดิมของคนนั้น ต้องให้ได้ดังข้อราบรื่น
ผู้แสดงตนอย่างไรถ้าจะต้องการหนังสือต่อเรียนค่าแสดงตนนั้นไว้เป็นสำนักที่ให้เสนอตัวการต่างประเทศทำให้
ข้อ ๓ ทะเลการแปลงชาติ

ก. ผลอันได้แก่บุคคลผู้แปลงชาตินั้นเอง

คนไทยที่แปลงชาติเป็นคนต่างด้าวแล้ว ถ้าเป็นยังไม่มีอำนาจพิเศษทั้งหลายที่มีที่รับคนในบังคับ
สยาม (ดูกฎหมายแปลงชาติมีตรา ๓๔) ถ้าคนไทยแปลงชาติดิมาอยู่ในต่างประเทศเมื่อกลับมาอยู่ในกรม
สยามไม่สามารถจะยื่นขอประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นคนต่างประเทศได้ เว้นไว้ว่าจะได้รับอนุญาตของรัฐบาล
สยามให้แปลงชาตินั้นด้วย (ดูกฎหมายแปลงชาติมีตรา ๓๔ วรรค ๒)
ส่วนที่ ๓
การมีสัญชาติโดยการแต่งงาน

บทที่ ๑
หลักเกณฑ์ต่างภาคต่างกันกับชาวไทย

ตามธรรมดาในพระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา ๓ อนุมาตรา ๔ หลักเกณฑ์ได้ทั้งการสมรสกับคน
ไทยตามกฎหมายประถมเยี่ยมสัญชาติไทย การแต่งงานระหว่างคนต่างภาคต่างกันไทยนั้น จะต้องกระทำ
ตามแบบพิธีอย่างไร ให้คู่คิดอธิบายในตอนที่ว่าด้วยการใช้กฎหมายในเมืองกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศกับ
ให้สั่งเกณฑ์ว่า การมีสัญชาติโดยการแต่งงานนั้น หลักเกณฑ์ต่างอย่างมีสัญชาติไทยโดยการแต่งงานนั้น
เอง ไม่ต้องทำพิธีการแปลงชาติอีก และยังมีมูละเฉพะตัวหลักเกณฑ์ต่างนี้เองไม่ใช่ผลทั่วไป

ปัญหาที่ว่า ถ้าหญิงนี้มีบุตรซึ่งยังเป็นผู้เยี่ยมในความปกครองของหญิงนี้กันที่ได้ทำ
การสมรส บุตรนี้จะต้องมีสัญชาติไทยตามมาตรฐานหรือไม่ เช่นแม่มาธิ หญิงผู้ทรงพลังได้แต่งงานครั้งแรก
กับชาวปัจจริง มีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง ค่อน преимуществเป็นชาวปัจจริงได้ตัดลง แม่มาธิจึงไม่ได้แต่งงานกับ
นายนายไทย ดังนั้นบุตรของนางมาธิซึ่งยังเป็นผู้เยี่ยมในนี้ จะมีสัญชาติตามมาตรา หรือจะยังคงสัญชาติว่า
เป็นอยู่เดิม

ความเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกัน

บางท่านเห็นว่าควรให้สัญชาติดั้งเดิมมาตรา ทั้งนี้เพื่อมีให้บุคคลในครอบครัวหาที่มีสัญชาติแตกต่างกัน
บางท่านเห็นว่าควรให้บุตรนี้มีสัญชาติเดิม เพราะเหตุว่ามาตรฐานคนนี้ได้เป็นแปลงชาติ มาตรฐาน
ของคนมีสัญชาติไทยโดยแหล่งกฎหมายอันเป็นผลเฉพาะด้านของการทำนั้น อีกประการหนึ่งบุตรที่
ดังมาตามานี้ไม่ใช่บุตรโดยธรรมชาติของบิดาแม่จึงไม่มีเหตุที่จะถือสัญชาติของบิดาแม่ (เห็นเรื่อง
บุตรบุญธรรมที่ได้อธิบายมาแล้วในตอนต้น)
บทที่ ๒
เหตุใจไทยแต่งงานกับคนต่างด้าว

พระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา ๔ บัญญัติว่า หนังสือญี่ปุ่นทำให้การสมรสกับคนต่างประเทศย่อมละ
สัญชาติไทย แม้ว่ามีกฎหมายแห่งชาติมิให้บัญญัติไว้ให้ผู้ใดนั้นลืมหลักสัญชาติของผู้นั้นได้
ทั้งนี้จะเห็นได้จากกฎหมายไทยบังคับกันให้บัตรคัฟมุบุคลพลศึกษาจากสัญชาติ กล่าวคือ อาจมีกฎหมาย
บางประเทศที่ไม่ยอมให้ผู้ดังจำนำกับผลของประเทศนั้นถือสัญชาติตาม
สำหรับที่เมื่อเข้าศูนย์เป็นหนังสือใหญ่ ๆ ก็จะลงนามสัญชาติไทยอยู่ตามเดิม
ส่วนผลแห่งการแต่งงานจะพึงได้แก่ความสงบสุขของทุกคนนั้นเอง หรือได้ผลดีไปกว่าสุขสุจริตอยู่ในความปกป้อง
ของทุกคนนั้นก่อนที่ได้กระทบการสมรสด้วย (ให้ที่บัญญัติในมาตรา ๑)

ยกโทษให้พหุสัญชาติเหตุที่ได้มีสัญชาดีตามค่าความสมัครนี้ ถ้าการสมรสนั้นมาจากกัน หนังสือไทย
ก็ย่อมกลับคืนมาเป็นสัญชาติไทยอันเดิม (ดูพระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา ๑๑)

ส่วนที่ ๔
การมีสัญชาติโดยอาณาเขต

ประเทศเปลี่ยนแปลงอิสระภาพ

เมื่อประเทศหนึ่งหรือส่วนหนึ่งแห่งประเทศนั้นได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ พลเมืองในอาณาเขต
นั้นก็ย่อมได้สัญชาติเดิมไปมีสัญชาติใหม่ตามอาณาเขตด้วย เช่นพลเมืองพระนครบางปะองเปลี่ยนสัญชาติไป
เป็นคนในปักติปะระสิตตามอาณาเขตนั้นด้วย

การเปลี่ยนสัญชาติโดยอาณาเขตนี้ เป็นโดยผลแห่งกฎหมายและย่อมใช้ทั่วไปสำหรับพลเมืองใน
อาณาเขตนั้น หากจะเป็นผลเฉพาะบุคคลเมื่ออยู่ในเรื่องแปลงชาติไม่

ปัญหาที่จะต้องพิจารณาเป็น ๓ ประการ คือ
๑. บุคคลชนิดใดเรียกว่าพลเมืองแห่งอาณาเขตนั้น?
๒. การเปลี่ยนสัญชาตินั้นจะมีผลแค่เมื่อใด?
๓. มีวิธีใดซึ่งบุคคลละการเปลี่ยนสัญชาติเช่นนั้นได้?

บทที่ ๓
บุคคลชนิดใดเรียกว่าพลเมืองแห่งอาณาเขตนั้น?

ทั้งนี้หมายความว่าบุคคลชนิดใดจะเปลี่ยนสัญชาติตามอาณาเขตนั้น
เป็นที่รับกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงอิสระภาพแห่งอาณาเขตหนึ่งนั้น ไม่ทำให้คนต่าง
ด้วยที่มีคุณลักษณะอยู่ในอาณาเขตนั้นเปลี่ยนผันผวนได้ไป

อีกข้อหนึ่งคือถ้าเกิดขึ้นได้จากประเทศหนึ่งประเทศใดทั้งหมดได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ เชนประเทศทุกๆขึ้นอยู่กับประเทศรัฐบาล บุคคลที่มีสัญชาติภูมิอยู่เหตุผลก็ต้องได้เป็นคนในบ้านด้วย รัฐบาลในอาณาเขตต้องวางแผนอิสระภาพ เพื่อให้เหมาะสมกันเองจากการที่มีส่วนหนึ่งของอาณาเขตเป็นอย่างไร ให้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ แต่ประเทศที่เป็นจ้านของอาณาเขตใดมีอิสระเท่ากัน แม้กระทั่งกับ อิสระภาพและวิถีทางของอาณาเขต สำหรับประเทศที่มีอิสระสภาพที่เป็นจ้านของอาณาเขตได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ แต่ไม่มีอิสระเกี่ยวกับประเทศที่มีอิสระสภาพที่เป็นจ้านของอาณาเขต แต่ประเทศที่มีอิสระสภาพที่เป็นจ้านของอาณาเขตก็มีอิสระสภาพที่เป็นจ้านของอาณาเขตได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ แต่ไม่มีอิสระเกี่ยวกับประเทศที่มีอิสระสภาพที่เป็นจ้านของอาณาเขต

ความเหมือนในการพิจารณาบัญชีอย่างแท้งกันหลายทาง

ความเหมือนที่ 1 ถ้าจะออกแบบให้บัญชีอยู่ในอาณาเขตได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพนั้น บุคคลได้เปลี่ยนสมัครอยู่ในอาณาเขตนั้น นอกจากเป็นคนในด้านประเทศแล้วก็จะเปลี่ยนสมัครชาติไปตามอาณาเขตกันเพราะเหตุใด

ก. ถ้าจะพิจารณาได้รับยกเลิกบัญชีอย่างแท้งกันอีก แล้วก็จะเป็นการที่มีบัญชีอยู่ในอาณาเขตนั้นอยู่ในอาณาเขตนั้น

ข. ถ้าผู้มีบัญชีอยู่ในอาณาเขตนั้นยินยอมได้เป็นตัวแทนของบัญชีอยู่ในอาณาเขตนั้น

ความเหมือนที่ 2 ถ้าจะพิจารณาได้รับยกเลิกบัญชีอยู่ในอาณาเขตนั้นจะมีบัญชีอยู่ในอาณาเขตนั้นหรือยินยอมได้ ถ้าเปลี่ยนสมัครชาติไปตามอาณาเขตนั้นด้วยความเห็นที่ 3 นี้ด้วยความเห็นที่หนึ่ง ถ้าการเกิดบัญชีอยู่ในอาณาเขตก็เป็นความตัดสินใจที่ถูกกว่าเป็นพลังต่อไปยังอาณาเขต แต่ในสิ่งนี้ต้องพิจารณาถึงของคนด้วย การโอนอาณาเขตไม่ได้ไปในแต่ละคนอย่างเดียว คือ โอนจิตใจของคนด้วย เพราะจะนี้เนื่องจากต้องการเกิดขึ้นของบุคคลเป็นหลัก

ความเหมือนที่ 3 ถ้าจะพิจารณาได้รับยกเลิกอย่างแท้งกันได้ คือบุคคลแผ่แน่นเกิดในอาณาเขตก็มีบัญชีอยู่ในอาณาเขตก็เกิด หรือมีบัญชีอยู่ในอาณาเขตก็ได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพนั้น แต่ไม่ได้เกิดในอาณาเขตก็เกิดบุคคลอย่างแท้งกันได้ แต่ถ้าเกิดก็ไม่สำคัญเกิดบุคคลอย่างแท้งกันได้ แต่ถ้าเกิดก็ไม่สำคัญเกิด ได้เปลี่ยนสมัครชาติไปตามอาณาเขตกับ การโอนอาณาเขตก็ไม่ได้ไปในแต่ละคนยังคงอย่างเดียว คือ โอนจิตใจของคนด้วย เพราะจะนี้เนื่องจากต้องการเกิดขึ้นของบุคคลเป็นหลัก
ความเห็นที่ ๔ กล่าวว่าควรถือตามกฎหมายซึ่งบัญญัติถึงความเป็นพลเมืองแห่งอาณาเขตนั้น ซึ่งถ้าหากจะพิจารณา กล่าวคือจะต้องแยกพิจารณาว่า
ก. ถ้าอาณาเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงอธิ$j$ระษาไปนั้นได้เคยเป็นส่วนหนึ่งแห่งประเทศที่มีการปกครองกล่าวรวมอยู่ ณ แห่งเดียวต่อมีอันจะทำกิจการที่อาจเกิดขึ้นใน เส้นประเทศที่เจริญสมรรถรุ่นหนึ่งเท่านั้น ถ้าอาณาเขตของประเทศร้างเสียเลยส่วนใดส่วนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงอธิ$j$ระษาไปแล้วก็คือพิจำรณิการตามความเห็นที่ ๓ คือจะถืออยู่ในที่ก็คงอยู่ถูกต้องก็ได้
ข. ถ้าอาณาเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงอธิ$j$ระษาเป็นรัฐอันหนึ่งซึ่งรวมปกครองอยู่ด้วยกันกับรัฐอันๆ เช่นสหภาพรัฐอุบลราชธานี สำนักงานเขต อำเภอเจริญย์ธรรมนิ ประเทศเหล่านี้อยู่ในกฎหมายก้านเดียวสัญชาติของรัฐอยู่เท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่จะพิจำรณิการว่าบุคคลใดอาจเปลี่ยนแปลงสัญชาติได้ตามอาณาเขตที่มีกฎหมายแห่งอาณาเขตนั้นแย้งว่า กฎหมายแห่งอาณาเขตนั้นบัญญัติถึงความเป็นพลเมืองแห่งอาณาเขตนั้นไว้อย่างไร

ความเห็นที่ ๔ กล่าวว่าต้องพิจารณาถึงที่เกิดความขึ้นภูมิล้านาของบุคคลที่อยู่อย่างประกอบกัน กล่าวคือบุคคลต้องเกิดและต้องมีภูมิล้านาในอาณาเขตนั้น (คือความกว้างว่าภูมิล้านาอยู่ในขณะที่อาณาเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงอธิ$j$ระษา)

ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ยืนยันโดยมากว่าสัญชาติ เหตุหนึ่งนี้ขัดกันระหว่างประเทศยิ่งกับข้อกฎหมายที่Ahead. เรื่องการจดทะเบียนคนในบ้านบ้านกับกฎหมายที่นั้นตามความเห็นที่ ๔ นี้ (ขอให้สุจริตในเรื่องการมีสัญชาติตามข้อกฎหมายปริศนาอย่างส่วนกับต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว)

บทที่ ๒
การเปลี่ยนสัญชาติเป็นนั้นจะมีผลต่อต่างเมืองใด?

การเปลี่ยนสัญชาติจะมีผลต่อรัฐที่อาณาเขตให้เปลี่ยนแปลงอธิ$j$ระษา ซึ่งถ้ามีสัญญาทางพระราชไม้ หรือมีข้อตกลงก่อนแล้วอาจไปได้ แต่ถ้าไม่มีก่อนแล้วไว้โดยจะพลิกข้อตกลงแล้วเสนอเปลี่ยนย้ายบัน อย่าง ถ้าแม้ว่าสัญญาทางพระราชในกรณีได้ก่อนจะมีบันทึกบันจากนั้นได้แลกเปลี่ยนย้ายบัน เพื่อให้พลเมืองในอาณาเขตนั้นเจริญสัญชาติเดิมไว้ ถ้าทราบได้ฟื อสัญญาจะมีได้การหักล้มคือพิทักษ์ที่จะต้องส่งสัญชาติเดิมที่จะกล่าวต่อไปในบทที่ ๑ แล้ว ผลเมืองในอาณาเขตนั้นก็ขึ้นต้องมีสัญชาติใหม่ไปตามอาณาเขตนั้นก่อน
บทที่ ๓
วิธีที่บุคคลสละการเปลี่ยนสัญชาติตามมาตรา ๒ ทศ.

ตามหลักในการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของอาสาสมัครนี้ว่าบุคคลที่เป็นพลเมืองแห่งอาสาม
สมัครนี้จะต้องเปลี่ยนสัญชาติไปตามมาตรา ๒ ทศ. แต่หลักในเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติอยู่ว่า การที่จะบุคคลให้
บุคคลมีสัญชาติอันเนื่องไม่ได้ความให้เป็นการบังคับ เพื่อจะนั้้นเหตุมิรู้ว่าบุคคลจะพึงสละสัญชาติของ
คนได้ แต่ถ้าจะให้ได้ก็ต่อเมื่อมิได้มีข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษ มิเวื่นนพลเมืองแห่งอาสาสมัครนี้ก็ต้องเปลี่ยน
สัญชาติไปตามมาตรา ๒ ทศ.

วิธีที่ให้เสียสัญชาติเดิมได้มีหน่วยหลัก

๑. ผู้มีสมัครได้แสดงเจตนารมณ์สมัครให้สละสัญชาติเดิม เช่นสัญญา
ระหว่างผูกพันกับสมัครร่วมรักษา ฯ ลง ๓ ๔ ๔

๒. ผู้สมัครมีสัญชาติเดิมต้องสมัครไปจากอาสมัครนี้ และต้องแสดงเจตนารมณ์สมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะ
กรณีนี้จะสละสัญชาติเดิมเช่นสัญญาระหว่างผูกพันกับสมัครร่วมรักษา ฯ ลง ๓ ๔ ๔

๓. ผู้สมัครมีสัญชาติเดิมต้องสมัครไปจากอาสมัครนี้โดยไม่ต้องแสดงเจตนารมณ์เจ้าหน้าที่
ว่าจะละสัญชาติใหม่ เช่นสัญญาระหว่างผูกพันกับป๋ายู ฯ ลง ๓ ๔ ๔ และสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษ
ฯ ลง ๓ ๔ ๔ ซึ่งรัฐบาลสยามไม่นอนให้แก่รัฐบาลอังกฤษกรุงสยามความยินยอมและเป็นใหญ่ใหญ่ใน
เมืองอังกฤษ คราวที่เกิดขึ้นกับเมืองอังกฤษ ตามความในข้อ ๒ วรรค ๒
แห่งสัญญาฉบับนี้ว่า “คนในบังคับสมัยสิ้นสุดสมัครอยู่ในเดือนที่ล่าสุดไว้ในข้อ ๑ เนื่อง (คือในอาสม
สมัครนี้) อีกครั้ง” ถ้ามีความประสงค์จะเป็นคนอิสระในอังกฤษให้เป็น
ได้แต่ต้องไปแจ้งสมัครในอาสมัครกรุงสยามภายในเวลา ๖ เดือน ดังจะเห็นได้จากแต่ปีเปลี่ยนตัดสมัครสมัคร
สมัครอีก

ปัญหาเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับที่กฎหมายบังคับให้มีกฎหมายอยู่ในถิ่นอันเป็นกฎหมายของจุ
ย้น เช่น กฎหมายสมัยยุคเอกภาพจำอาสาสมัครของมะละกิ และกฎหมายของผู้บัญชาการ หรือของบุคคลให้ความสามารถนั้น
ได้แก่กฎหมายของผู้แทนโดยชอบธรรม

๑. กฎหมาย

ปัญหาว่าในขณะที่เมืองกลันดันได้ตกเป็นของอังกฤษ ฝ่ายสมัครเป็นคนที่เมืองกลันดันได้เจ้า
มาตั้งสมัครในอยู่ในนั่งว่าต้องเป็นภายใต้ในเวลา ๖ เดือน จากกรณีที่ได้แสดงเปลี่ยนสมัครร่วม
รัฐบาลของ

หมายถึงสมัครในเมืองกลันดัน ดังที่รัฐบาลของฝ่ายสมัครจะคงมีอาสาสมัครไทยหรือตกเป็นคนในบังคับอังกฤษ
ความเห็นในเรื่องนี้มี ๒ ทาง

ความเห็นที่ ๑ กล่าวว่ารัฐบาลเป็นสมัครไทย เพราะกฎหมายสมัยยุคเอกภาพจำอาสาสมัครของมะละกิ
ความเห็นที่ ๒ กัลว่าในปัจจุบันมีสมัยกีฬาที่จะเลือกนิยมสำหรับทางหลากหลายสมัยได้ ซึ่งก็จะพิจารณาตามประมวลเฉพาะ การใหม่ก็มีข้อความว่า ถ้ามีไปสั่งนิยมในปัจจุบันก็จะเย็นต่างประเทศและหนึ่งในสมัยได้ตามไปอยู่ด้วยและไม่จ่ายเป็นต่อตามไปอยู่ด้วยว่ารู้หนึ่งซึ่งมีได้ถืออยู่นิยมสำหรับของสมัย

เพราะฉะนั้นเห็นว่าการที่กระจายของนายหน้าคงอยู่ในจังหวัดต่างๆนั้น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหมายถึงการขยายงานนายหน้าก็จะมีผลการเปิดได้ ควรขยายงานหน้าก็จะมีผลการเปิดได้  เพราะมีข้อของกันได้บัญชีอดีตที่เกี่ยวกับผลกีฬาอันตรายได้แล้วก็จะมีบัญชีอย่างงานผ่านงานกีฬานั้น

ไม่ต้องการให้บุคคลเปลี่ยนสมัยกีฬาโดยเป็นการบังคับ

๒. ผู้ฝึกและผู้ใช้ความสามารถ

บัญชีมีลักษณะเกี่ยวกับอยู่เป็นมีผลตามนี้ ๑. ทาง

ความเห็นที่ ๓ ผู้ฝึกหรือผู้ใช้ความสามารถจะเลือกเลือกกีฬาต่างทางจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้ เพราะเหตุว่าอยู่ฝ่ายของผู้ฝึกและของผู้ใช้ความสามารถอยู่ในภาพลักษณ์ของผู้แทนโดยชอบธรรม

ความเห็นที่ ๔ ผู้ฝึกหรือผู้ใช้ความสามารถจะเลือกเลือกกีฬาต่างทางจากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้ แต่เมื่อปรารถนาในการหรือความสามารถขั้นต่ำก็มีสิทธิที่จะเลือกเลือกกีฬาเดิม และยึดมั่นอยู่ในหลัก

ไปใช้เฉพาะที่ยามขาดได้เปลี่ยนแปลงอิสระภาพ

ความเห็นที่ ๕ ข้างเจ้าเห็นว่าการมีทุนกำลังและการเลือกเลือกกีฬาเป็นคนละเรื่อง เหตุตามนี้ผู้

การหรือผู้ใช้ความสามารถก็อาจที่จะเลือกเลือกกีฬาต่างทางจากผู้แทนโดยชอบธรรมได้อีกการ

ทั้งนี้ ถ้าจะขอให้ผู้ฝึกหรือผู้ใช้ความสามารถเลือกเลือกกีฬาเดิมในบรรทัดความสามารถเล่นนั้นไม่อาจเป็นไปได้ เพราะผู้แทนทางราชการไม่ได้กำหนดเวลาไว้ ซึ่งเมื่อต้นไปแล้วที่คงไม่ยอมให้บุคคลเลือกกีฬาได้ (ดูบัญชีทางราชการในเครื่องหมายทางสมัยที่ถึงตามที่ ๒๔ ที่ถูกเจ้าเห็นว่า

ผู้ฝึกเลือกเลือกกีฬาต่างทางจากผู้แทนโดยชอบธรรมระหว่างที่ยังเป็นผู้ฝึกแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่เปิด

โอกาสเลือก

แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องสังเกตว่าการเลือกเลือกกีฬาเปลี่ยนส่งกับการเปลี่ยนชาติ ปัญหาอย่างมีคือ

ไปถึงว่า การที่ผู้ฝึกหรือผู้ใช้ความสามารถจะเลือกเลือกกีฬาต่างทางจากผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นเริ่มเป็นที่ผู้

แทนโดยธรรมต้องให้ความยินยอมด้วยหรือไม่ หรือจะถือว่าเป็นเกือบที่ต้องทำจะเป็นว่า ซึ่งย่อมเป็น

ปัญหาเกี่ยวกับเปรียบเทียบกฎหมายแพ่ง และปัญหาอันยิ่งใหญ่ไปถึงว่าผู้ฝึกอนุญาตต่อสงสัยจะมีผลิตผลเลือกเลือกกีฬาต่างทางที่ ฉันเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ฝึกได้คงไม่เหมือนจะต้องวินิจฉัยในกระบวนการกฎหมาย

แพ่ง
ส่วนที่ ๓
การสั่นสัญชาติ

นอกจากบุคคลจะสั่นสัญชาติได้โดยมีสัญชาติใหม่เพราะการเปลี่ยนชาติ การแต่งงาน การเปลี่ยน
สัญชาติที่ได้ถาวรแล้วในประเทศสยามอยู่สมัยอภิวัชร์นั้น คือการถอนสัญชาติแก่บุคคลที่ได้เปลี่ยนชาติมา
แล้ว เช่นในตราประกาศสงเคราะห์ว่าอยู่ย่อมถูกมีการรับบัตรเดินทางมาถือได้ซึ่งสัญชาติไทยจากความถูก
มาซึ่งได้เปลี่ยนชาติมาเป็นไทยแล้ว

ส่วนในบางประเทศยังมีการสั่นสัญชาติโดยกฎหมายบัญญัติเช่นตามกฎหมายพรมแดน การที่ชาวป่ารัง
เศซไปเป็นทหารในกองทัพแห่งประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลประเทศแล้วก็อาจถูกสั่นสัญชาติไปรัง
เศซ เมื่อพ้นก้าวหน้าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

หมวดที่ ๔
การกลับคืนสู่สัญชาติเดิม

บุคคลที่ได้ถูกสั่นสัญชาติเดิมแล้ว อาจที่จะกลับคืนสู่สัญชาติเดิมได้โดยวิธีดังนี้

๑ การสั่นสัญชาติเดิมนั้นได้เป็นไปโดยการเปลี่ยนชาติ บุคคลถูกจ่ายความคืบหน้าการเปลี่ยนชาตินั้นได้

๒. ถ้าการสั่นสัญชาติเดิมนั้นเป็นเพราะเหตุใดที่ทำตามระเบียบทั่วไป ถ้าการสมรสจาก
กัน หญิงไทยถูกสั่นสัญชาติไทยตามเดิม (คู่สามราชบัญญัติสัญชาติเดิม ๑)

๓. ถ้าการสั่นสัญชาติได้เป็นเพราะการที่ถูกสั่นสัญชาติโดยส่งอธิการบุคคลซึ่งเป็นพลเมือง
แห่งอาณาจักรนั้น ถ้าอาจถือถูกสัญชาติเดิมมากับในบัตรเดินทางเช่นก็จะได้คงกันไว้ในสัญชาติเทียบกับ
แม้การที่ถูกสั่นสัญชาติได้เปลี่ยนแปลงอธิการบุคคลฟื้นฟูสัญญาทะเบียนด้วยความเกี่ยวกับ
รัฐบาล ๑๒๙ ถึง ๑๒๘ เรื่อง เมืองกลับคืน ตราหนัง โทษร้าย ปาลส

ภาคที่ ๓
ฐานะของคนต่างด้าว

เราได้กล่าวแล้วว่าปฏิบัติเป็นคนสัญชาติ เพราะฉะนั้นนอกจากคนสัญชาติ ก็คือคนต่างด้าว
ในสมัยปฐมนิเทศแห่งชาติที่ย้ามในอภิปรายที่นี่ ยอมถูกับคนเจ้าสมัยที่
แต่เดิมในประเทศอินเดียปรากฏตามคู่กิริยาธรรมศาสตร์ซึ่งยังคงใช้สำหรับศาสนาพราหมณ์
ในทุกวันนี้ ได้แก่บุคคลแยกเป็น ๔ เหล่า คือ กษัตริย์เป็นผู้บังกับบ้านเมือง เหล่าหนึ่ง พระสมุปัญญาภรณ์
ประเทศไทยอยู่ดูดในครัวปิโตรไนไม่ยอมเปลี่ยนกับคนต่างชาติ เช่นไม่ซื้อหรือรับประทานเนื้อที่คนต่างชาติเป็นผู้เข้ามา

ในสมัยกรีกก่อนคริสต์ศักราชมีกฎหมายห้ามให้คนต่างชาติเข้าเมืองเช่นกฎหมายของเมืองลอยเรียก

ในสมัยโรมัน ในชั้นเดิมคนต่างชาติถูกเสมอกับคนที่ไม่เป็นสมบูรณ์ของประเทศ แต่ในภายหลังมีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในกรุงโรมมากขึ้นเนื่องจากการเข้ามา กฎหมายโรมันจึงยอมให้คนต่างชาติพ่อเมืองได้

ในกฎหมายก่อนหน้านี้ไทยมีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของคนต่างชาติหรือที่ห้ามให้คนไทยเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ เช่น

กฎหมายร่วมชาติห้ามให้คนต่างชาติเข้าเมืองทั่วถึง ถ้าเจ้าหน้าที่จะยอมให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทย (กฎหมายร่วมชาติไทย) แต่ยังไม่ได้

อัลค่าличยาธิกรุงเทพที่ 10 ห้ามมีให้คนไทยมีกฎหมายร่วมชาติ ยกเว้นคนต่างชาติ ถ้าถึงนั้นให้

แต่ละจังหวัด

อัลค่าличยาธิกรุงเทพที่ 23 ห้ามมีให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นคนต่างชาติที่ถือบัตรการพำนักในประเทศไทย

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่จำกัดสิทธิคนต่างชาติ และห้ามมีให้คนไทยเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ

ต่อในรัฐอานที่ 2 ได้มีประกาศจำกัดสิทธิของคนต่างชาติที่จะมีการเกิดร่างสิทธิที่ดิน ประกาศฉบับนั้นยังคงใช้แก่คนต่างชาติในปัจจุบัน  นอกจากจะมีข้อกฏหมายเป็นพิเศษหรือคนต่างชาติที่

ประเทศไทยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ดินที่ดินเมืองถึงสิ่งที่จะได้เกิดขึ้นต่อไปในภายหน้า
ฐานะของคนต่างถิ่นในปัจจุบัน

ในปัจจุบันนี้แม้ว่าคนต่างถิ่นจะมีสิทธิเข้าไปในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งก็ตาม แต่คนต่างถิ่นหาได้ไม่รู้จักกฎหมายและหน้าที่เช่นเดียวกับผลประโยชน์ของประเทศนั้น ๆ ไม่

อย่างไร ฐานะของคนต่างถิ่นในประเทศหนึ่งอาจต่างกับอีกประเทศหนึ่ง หากมีการแลกเปลี่ยนกฎหมายของประเทศที่คนต่างถิ่นเข้าไปอยู่นั้นเกิดผลบังคับใช้ว้อยอย่างไร นอกจากจะมีสัญญาระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การศึกษาฐานะของคนต่างถิ่นในประเทศสามารถจะได้แบ่งออก 3 หมวด คั้นนั้น คือ:
หมวดที่ 1 ฐานะของคนต่างถิ่นโดยทั่วไป
หมวดที่ 2 ฐานะของคนต่างถิ่นตามที่สัญญาระหว่างประเทศกำหนดไว้
หมวดที่ 3 ฐานะของคนตัดสินคดีต่างถิ่น

หมวดที่ 1
ฐานะของคนต่างถิ่นโดยทั่วไป

ในที่นี้จะศึกษาถึงฐานะของคนต่างถิ่นซึ่งสัญญาระหว่างประเทศกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างถิ่นที่เข้าไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งนั้นไม่มีสิทธิในการเมืองเพราะเป็นสิทธิที่ส่งไปแก่ผลประโยชน์ของประเทศโดยทั่ว เหตุนั้นเพราะไม่ถือคนจะไม่ได้ถูกฐานะในการตัดสินคดีการเมืองต่อไปให้พิสูจน์ฐานะถ้าจะศึกษาในที่นี้ก็คือ ฐานะในสิทธิมนุษยชน และฐานะในสิทธิอื่นๆ

ส่วนที่ 1
ฐานะในสิทธิมนุษยชน

ตามธรรมชาติคนต่างถิ่นเมื่อเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของอีกประเทศหนึ่งได้แล้วก็ย้อมมีสิทธิมนุษยชน เหมือนคนเมือง เช่นมีสิทธิในการร่างกายในการพูด ในการแสดงความเห็น ในการเลือกตั้ง ในการเดินทางไปมา ฯลฯ แต่คนต่างถิ่นมีสิทธิมนุษยชนแตกต่างกับผลประโยชน์ของประเทศเสมอ โดยเหตุ 1 ประการ คือ:
1. การเข้ามาในอาณาเขต
2. การบนประเทศ
3. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
บทที่ ๑
การเข้ามาในอาณาเขต

คนไทยทุกคนเป็นพลเมืองของประเทศสยาม เมื่อคนไทยออกไปจากประเทศสยามก็มีอิสระที่จะกลับเข้ามาในบ้านเมืองของตนโดยไม่มีข้อห้าม เว้นแต่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญเพื่อแสดงว่าคนมีสัญชาติเป็นคนไทย เหตุฉุนฉับฉานที่อยู่ในต่างประเทศได้ปฏิเสธไม่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คนไทยก็ย้อมเป็นการผิดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศตั้งแต่เวลานั้น ส่วนคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศสยามนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธรรมจักรวาลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ พระราชบัญญัตินั้นท้ามให้คนต่างด้าวเช่นที่จะกล่าวต่อไปนี้เข้ามาในประเทศสยาม คือ :-

๑. บุคคลซึ่งไม่มีหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติอันถูกต้องที่ออกให้โดยรัฐบาลสิ้น ทะเบียนได้รับรองแล้ว เหตุฉุนฉับฉานหนังสือเดินทางสิ้นออกให้โดยรัฐบาลไทยเวียดซึ่งประเทศสยามยังไม่รับรองนั้นย่อมใช้ไม่ได้

บุคคลใดไม่มีหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติตามที่กล่าวมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบสำคัญแสดงรูปพรรณแล้วอนุมัติให้บุคคลนั้นเข้ามาในประเทศสยามได้ (ดูพระราชบัญญัติตราบัญชีเวียนมาตรา ๖ (๓) และวรรค ๒ ของมาตรานี้)

ข้อยุติไว้ในเรื่องหนังสือสำคัญแสดงสัญชาตินั้นมีปรากฏอยู่ในวรรค ๓ และวรรค ๔ แห่ง มาตรา ๖ ซึ่งมีข้อความดังนี้ :-

บทบัญญัติแห่งอนุมาตรา ๑ ว่าด้วยหนังสือเดินทางและใบสำคัญแสดงสัญชาติที่มีไว้ใช้แก่พวกนายผู้ หรือพวกนางในลูกต่างประเทศซึ่งอยู่ในประเทศสยาม หรือก่อนถึงข้ามของบุคคลนั้น ๆ หรือก่อนบุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศได้แจ้งแก่รัฐบาลไทยตามระเบียบแล้วว่าบุคคลนั้น ๆ มาในราชการของรัฐบาลต่างประเทศหรือก่อนถูกเรียกของเรือต่างประเทศที่จะเข้ามาในเวลาหรืออันเกี่ยวกับ ประเทศสยาม

เสนอสิ่งจำหลักที่มีอ่านง่ายที่จะยกเว้นการปฏิบัติตามความในอนุมาตรา ๑ แก่ :-
ก. คนโดยสารรถไฟหลังถึงด่านทอดเดิม

ไปออกพระราชอาณาเขตที่ด้าน

ข. บุคคลซึ่งอยู่ในประเทศใกล้เคียงติดกันเดินทางข้ามพร้อมเดินอันเป็นการผ่านไปมาก ขึ้นตามที่ด้าน

๒. บุคคลผู้มีโรคอย่างหนึ่งอย่างใด เช่นที่เสนอดังจะได้ระบุและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. บุคคลซึ่งย่อมได้ปฏิบัติป้องกันไข้พิษ และไม่ยอมให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
§ บุคคลเชิงไม่มีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง หรือไร้ทุพกรณ์จากผู้อื่น และเป็นบุคคลซึ่งพนักงาน
แพทย์ได้ตรวจสอบความเสี่ยงว่ามีอาการหิว หรือจิตต์พันเพื่อไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคซึ่งทำให้บุคคล
นั้นไม่สามารถที่จะประกอบการมาเลี้ยงตัวเอง

เนื่องด้วยอำนาจที่จะออกคำสั่งกำหนดจำนวนเงินคืนคนต่ำกว่าคนหนึ่ง ๆ ที่เข้ามาใน
ประเทศไทยจะต้องมีประกาศตามมา คำสั่งนี้จะให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๔ ปี มากับบัตรมาตรา คำสั่งที่
ได้ออก ตังกวลต่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ชูมาตร ๘)

§ บุคคลซึ่งเป็นคนยังไม่พัฒนา หรือเป็นคนจ娜จะก่อเหตุร้ายหรืออันตรายแก่ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือพระราชอาณาจักร

อันเนื่องจากทั่วหน้าคงยังมีประกาศยินยอม ๆ อันยินยอมด้วยการเข้าเมือง ขอให้ลูกประชาชน
บัญญัติการจานคนเข้าเมืองและบัญญัติการ ภัยประกาศที่ได้ออกเนื่องจากพระราชบัญญัตินั้น

บทที่ ๒

การนงเทศ

ตามธรรมเนียมไทยจะกระทำต่อรักเรื่องอย่างใด ถ้ามีโอกาสจะถูกเปลี่ยนไปอยู่นอก
พระราชอาณาจักรไทย แต่บางประเทศให้เคยเกณฑ์พมเนื่องของคนออกไปนอกอาณาเขตไทยก็มีกำหนด
เช่นประกาศส่วนประเทศ

สำนวนต่าง ๆ เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ยอมรับกันอยู่ที่ว่า เพียงประเทศที่คนต่างด้าวได้
เข้ามาอยู่นั้นอาจแพร่คนต่างด้าวได้ ในประเทศไทยมีกฎหมายเวียนร.ศ. ๒๙๐ ให้อานาจสมบูรณ์
กระทรวงสะดวกไทยจะออกคำสั่งให้ผู้ประพฤติคัดคัดต่อไปนี้ คือ:

๑. บุคคลซึ่งไม่ใช่คนในบัตรสมบูรณ์ตั้งแต่กันนิค (ให้ดูมาตร ๑)

๒. บุคคลที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในกฎหมายแล้ว แต่คำสั่งนี้ของกฎหมายนั้นจะต้องมีเข้าความกล่าว
ไว้ด้วยได้ก่อนคืนเจ้าหน้าที่สัญญาเป็นการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้มีนั้นว่า แต่การสั่งการเจ้าหน้าที่สัญญา
สัญญา เช่นกล่าวว่าจะต้องเป็นไปตามความที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คงเป็นไปตามคำสั่ง
นั้น หรือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสัญญาต่อคำสั่งการหรือประกาศที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ในราชกิจจานุเบกษา (ดูมาตร ๕)

คำสั่งของสมบูรณ์กระทรวงสะดวกไทยให้เนื่องผู้ใดคนนั้นไม่จำต้องแสดงเหตุผล และเป็นคำสั่ง
ทางธุรการให้ส่งเสริมการนงเทศต่างกับการส่งผู้วัยเข้าแดน กล่าวคือการส่งผู้วัยเข้าแดน
นั้น ตามกิจจะต้องให้คำสั่งผู้เห็นชอบการส่งผู้วัยเข้าแดน ความเสียหายมาจากคำสั่งผู้วัยเข้าแดน
เป็นผู้ที่ควรจะส่งผู้วัยเข้าแดนหรือค่าอันนิติการเกี่ยวข้อง
หรือความให้หมายความว่าจะต้องการส่งผู้วัยเข้าแดน แต่ความอันนิติการเกี่ยวข้อง
คำสั่งผู้วัยเข้าแดนไม่ได้ แต่ความอันนิติการเกี่ยวข้อง
และความอันนิติฐานอุทิศ ซึ่งไปไม่มีการยอมให้ส่งข้อม
ในบัตรประจำตัว ณ วันที่ithmetic วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

คนในบัตรประจำตัวที่มีผู้ร้ายข้ามแดนในประเทศต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป ณ หน่วยบริการต่อไป ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

1. ความผิดนี้ไม่ผูกผันกับระหว่างประเทศ

2. การที่จะให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป ณ หน่วยบริการต่อไป ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

พระราชบัณฑิตส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ใช้สำหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

กับประเทศที่ไม่มีสัญญาหรือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไว้โดยจะต้อง เพิ่มเติมสัญญาระหว่างสัญมัติข้อตกลง และจะยังใช้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ส่วนที่ ๒
ฐานะในสิทธิเอกชน

๑. สิทธิในสภาพบุคคล
๒. สิทธิในเรือนหนี
๓. สิทธิในทรัพย์สิน

บทที่ ๑
สิทธิในสภาพบุคคล

ทั้งนี้หมายความตลอดถึงสิทธิในครอบครัวด้วย คู่หูคู่กันย่อมมีสิทธิเช่นนี้เหมือนกับคนไทย เช่นสิทธิในการที่จะมีสภาพบุคคล การแต่งงาน การเป็นสมภารมิตรและมีสิทธิเกิดจาก
การนั้น เช่นสิทธิเหนือการยา เนื่องบุตร

บทที่ ๒
สิทธิในเรือนหนี

สิทธิเช่นนี้คู่หูคู่กันย่อมมีสิทธิเกิดกับคนไทย คืออาจเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้

บทที่ ๓
สิทธิในทรัพย์สิน

สิทธิในทรัพย์สินที่พมาหน้าคู่คู่กันอยู่ไม่เกี่ยวกับคนไทย
แต่สิทธิในที่ดินเฉพาะการก่อสร้างสิทธิและการรับเช่าในคู่คู่กันอยู่ช่วงช่วงไม่มีสิทธิเดิมที่
ก่อนได้ประกาศราชการข้าราชการที่ ๔ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะโรงฮัตตา จุลศักขาราช ๑๒๐๔ (ก่อนศักชะข้าราชการที่ ๔ เล่ม ๑ หน้า ๑๐) เรื่องกำหนดที่ให้ขาย ให้เช่าก่อนนอนประกาศได้จากปักที่ดินของคนที่มีค่าตามที่
เรียกว่า "ฝั่งออก" ค่าเรียกว่า "ฝั่งน้อย" ในที่นี้จะหมายถึงชั้นต้นตรงด้านที่อยู่หัว ๆ ไป คือเรามุขข้าวอนทรัพย์
ด้วย (ให้ดูประกาศสิทธิของการหนังสือสัญญาว่าเขตหน้าที่และยังตั้งเป็น ๑ ค่า เดือน ๑ ปีมะโรงฮัตตา จุลศักขาราช
๑๒๐๔) เพาะทะนี้คู่คู่กันอยู่ ๆ ที่มีให้คนที่มีมาได้ เช่นพักผ่อนอย่อมมีสิทธิในที่ดินเหมือนกับคนไทย
ใจความในประกาศรัชกาลที่ 4 มีว่าดังนี้:

"แต่กรุณาพระธรรมนูญ คือ ภานิทรรศการและกำกับพงษ์พนมรัตน์ยิ่ง ๒๐๐ เส้นข้า
มาโดยรอบ ในเขตที่นี้ในนำไปให้ผู้ใดในที่นี้ที่เกี่ยวกับประกาศที่มีอยู่อย่างไรก็ ๑๐ ปีนับไว้จะเช่นนี้
ได้ไม่มีข้อ เมื่อมีให้เข้าหนึ่งใบให้มากินที่สัญญากว่าหลักกันต่อหน้ารัฐของบอก และแจ้งพักงานให้รู้เห็น
เป็นระยะเวลาไว้อย่างไรโดยวิธีที่กล่าวมา คือถ้าเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเข้าตามต่ำมิติฟ้า
ถ้าแผนงานจะให้ออกนั้นจะไม่หายขาดให้เข้าสิ่งที่กล่าวกับค่าตามภูมิศาสตร์ใน РФ
ก่อน เมื่อทางสนับสนุนให้เข้าสิ่งที่จะขายให้และที่ต่างก่อนพระธรรมนูญ ๒๐๐ เล่มออกไปภายในที่ไม่ใบ
นัก เพื่อเรียนรู้เรียนจะให้ไปต่อใน ๒ ข้าวไม่เข้าขามันนั้น เจ้าของที่จะขายที่บ้านทั้งหน้าเรียน และที่บ้าน
ที่นั้นให้เข้ากับแผนงานที่เข้าก็จะได้ยิ่งมี ไม่โอกาส โปรดยุทธศาสตร์ แต่ที่พักไม่ให้เจ้าบัญชาที่
จะเรียนและคนและจะย่อยรู้สึกหรือที่ผู้เป็นบุคคลทางกำกับพุทธศักราชให้เป็นอยู่อย่างกัน
ขัน เหตุนี้ถ้าใดจะทำจะให้เช็กกับบ้านกับสิ่งที่จะขายที่บ้านทั้งหน้าจะได้รับเป็นบัตรอย่าง ยกให้
มีความยุ่งยากของคู่บุญกันต่อไปให้กู้น้ำได้ และทำแผนที่พระธรรมนูญ ๒๐๐ เล่ม แต่ที่มีอันซึ่งท่านไม่อยาก
ข้าพเจ้า คือที่หนึ่งก็จะไปราชบุรีพุทธศักราชที่จะกำหนดนั้น เราˌจะขาย ต่อไปจนถึงแผนเมืองบุญปะดึกตรง
ไปถึงพระธรรมนูญ แม่นำระบุอุบัติควรจะออก แต่พระธรรมนูญจะทางตรงจาก ปลายกองทุ่มที่ออกน้ำ
บางปะกง ตรงไปถึงป่าบ้านบางประะ ต่อไปจนถึงธรรมราชาที่ตัว ตั้งแต่พยากรณ์ราชาไปจนถึงที่ผูก
แม่น้ำบุญปะดึกตั้งแต่หลวงพระวิหารบุรีไปจนถึงป่าบ้านนี้มีบุญปะดึกตรง เพียงไล่ตามแผนผัง
จนถึงก่อนพระเมืองราชบุรีต่อไปจนถึงเมืองสุรนารี ตั้งแต่สุรนารีไปถึงป่าบ้านบางปะกง ประเภทที่เก่า
ในทางในที่นั้น และที่ออกก่อนทางที่ ๒๔ ข้าวไม่ผลไปเป็นที่ถึงที่ใด ท่านไม่ให้ผู้ใดขายแก่แผน
ประเทศ และให้แผนแน่นประเทศชาติ จึงมีที่ภายในก่อนเห็นเข้ามา แต่ขนำออกก่อนหน้านี้ ถ้าแผนแน่น
ประเทศมีนต่างเป็นกันเดินต่างไปสู่ทัศน์ข้าวไม่เป็นคนหนึ่งแล้ว ราคายกขึ้นขึ้นจะขายก็ได้ ให้ท่านขายก็ยัง
อยู่น่านานจะกลับก็ได้ แต่จะให้เช็กเป็นที่อยู่และจะขายขาดไม่ได้

รวมใจความของประกาศก่อนหน้านี้ที่จะขายให้เช็กแผนแน่นประเทศนี้ คือ:

๑. ที่ในแผนแน่นประเทศและแผนในก่อนพระธรรมนูญ ๒๐๐ เล่ม โดยบ่ายนี้ จะขายให้คนต่างที่
มาอยู่อย่างไรก็ ๑๐ ปีนับไว้ได้ แต่แผนบัตรจะขายมันยุ่งยากให้เช็กก็ยิ่ง เมื่อคนต่างที่อยู่โครงการพัฒนาต่างใด ๑๐ ปีแล้วขึ้นไป สำนักการ
ให้เช็กนี้เข้าได้

๒. ที่ต้นของอยู่ภายในเขตต่อเนื่องไป ที่จะไปด้วยเรือจะขายก่อ ถึงได้ขายใน ๒๔ ข้าวไม่
จากกรูพพที่ ๆ คนต่างที่มีสิทธิ์ซื้อเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในประเทศยังมานานทำใด

๓. บรรดาที่ต้นของอยู่ภายในเขตต่อเนื่องกันมาแล้วในเขต ๑-๒ คนต่างที่ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้
แต่ยังอยู่ในระหว่างประกาศรัชกาลที่ ๔ นี้ยังคงเป็นหลักความหมายที่จะยินดีแก่คนต่างต้า นอกจาก
ประมาณการจะต้องเก็บตัวประเทศให้เป็นอย่างถาวรสามารถทำได้ ถ้าประเทศใดไม่มีสัญญาณพิเศษกับประเทศที่จะเก็บตัวประเทศนี้แล้วคนสัญชาติของประเทศนี้ที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยถึงต้องแยกอยู่ในบังคับแห่งการรักษาความ 4 แต่ขณะเดียวกันประเทศที่รับประเทศได้ปฏิบัติอยู่ในเวลาเมื่อค่อนข้างกันแล้วจึงจะทำการค้นหาและการค้นเรื่องราวการต่างประเทศของบุญญาติซึ่งที่ต้น ประเทศตามเดิมได้สั่งเรียกอย่างถาวรชั่วคราวมาโดยผ่านการค้นเรื่องราวสัญญาณ

กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๘๑ ข้อ ๒ วรรค ๒ มิควรจะ

ในการที่จะส่งไปยังกับการรักษาการจราจรและการเป็นเจ้าของสิ่งของรัฐที่บริษัทหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เกิดขึ้น แต่เมื่อจะaisalการค้นหลักฐานที่เกิดขึ้นไปในอำนาจของอันอีก

คำถามนี้จะต้องทำการโดยกฎหมายแล้วกับประเทศและคนในบัญชีของชาติที่ปรากฏให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากเป็นไปได้แล้วคือด้วยหลักที่เกิดขึ้นให้ประโยชน์แก่หนึ่งกันและกัน

กฎหมายได้บังคับของชาติที่ปรากฏให้ประโยชน์อย่างยิ่งนี้คือ คณะรัฐมนตรีผู้มีอำนาจที่ติดต่อกับประเทศหายไปไม่ได้ laws where every

กฎหมายที่นั้นมีความว่า คนไทยจะมีการผลิตที่ติดต่อกับประเทศนั้นให้ คณะรัฐมนตรีซึ่งมีการผลิต

สามารถจะเกิดขึ้นในประเทศนั้นเป็นอำนาจส่งที่ร่วมพันธุ์ขึ้นอยู่

ความปกครองร่วมกันสำหรับความเกี่ยวข้องกับประเทศ การทหาร การคุณนาย แต่เรื่อง ๆ และเรื่องที่จะเป็นปัญหาในเรื่องการผลิตที่ติดต่อกับประเทศนั้น

ที่นั้นยังมีข้อต่างกันระหว่างรัฐต่าง ๆ เป็นอย่าง บางรัฐไม่ยอมให้คนต่างชาติผลิตที่ติดต่อกับเรื่องนี้ และบางรัฐก็ยอมให้ที่เกิดในคนต่างชาติในการผลิตผลิตที่ติดต่อกับเรื่องนี้

หมวดที่ ๒

ฐานะของคนต่างด้าว

ตามที่สัญญาณระหว่างประเทศไม่มีความ

คนต่างด้าวอยู่ในสิทธิและหน้าที่โดยทั่ว ๆ ไปตามที่กล่าวมาแล้วในบทกล่าว แต่ประเทศก็มีสัญญาณได้

แล้วและให้สิทธิพิเศษในทางสังคมที่จะกล่าวต่อไป

แต่ก่อนประเทศก็มีสัญญาณกับหลายประเทศ ยอมให้คัดมาของประเทศนี้เมื่ออำนาจจำรัส

ที่คนในบังคับของประเทศนั้น ๆ จะทำได้ในกรุงสังคม

ต่างประเทศก็มีสัญญาณกับหลายสิทธิพิเศษที่กล่าวมาคือบางประเทศยอมให้คนในบังคับของ

คนที่ต้องอยู่ในที่เมืองต่างประเทศ หรือต้องอยู่ในประเทศ ศาลที่ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นศาลที่มีกฎหมายสาก
ไทยนั้นพิจารณาคิดถึง

ณ บัดนี้ประเทศไทยได้ค่าสัญญาใหม่ภัยประเทศต่างๆ แตกกิจการให้สิทธิพิเศษในทางศาลอยู่กัน
บ้าง เราอาจแยกแยะต่างค้าที่มีสิทธิพิเศษในทางศาลออกเป็น 3 จำพวก
๑. ค้านิ่งต่างที่มีสิทธิพิเศษในทางศาล แต่ไม่ใช่คนอังกฤษหรือฝรั่งเศส
๒. คนฝรั่งเศส
๓. คนอังกฤษ

ส่วนที่ ๑

ค้านิ่งต่างที่มีสิทธิพิเศษในทางศาล
แต่ไม่ใช่คนอังกฤษหรือฝรั่งเศส

บุคคลจำพวกนี้ คือ แองเวิร์ก, คริสต์, เคนมาร์เกต, โปรวิศ, เเนคเตอร์สเดอ, สแเวน, นอร์วี, อิตาเลีย, เบลเยียมและอิตาลี

วิธีปฏิบัติต่อค้านิ่งต่างจำพวกนี้คือ ค้านิ่งต่างเหล่านี้ยอมอยู่ในอ้านาประเทศไทยถ้า
แต่ยังมีสิทธิพิเศษดังนี้

๑. สิทธิที่จะสุจริตออกหนังสือไปยังศาลของ
แต่ละที่ออกคิดนี้จะมีเพียงข้าราชการ
อุทธรณ์ คดีระหว่างปฏิบัติจ้างจะออกไม่ได้
คดีที่ถูกสุจริตไปยัง ข้าราชการจะต้องตัดสินตามกฎหมายของข้าราชการ
แล้วมีกฎหมายเสียที่ได้ออกใช้
ถูกต้องแล้วจึงให้แก่สถานที่ที่ตั้งของ
ข้าราชการ ขอ ๒ วรรค ๒ และบันทึกเรียบร้อย ข้อ ๒ วรรค ๒ ว่า “ความมั่นคงในทางอาญาที่
ถูกสุจริตไปยังศาลตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งประเทศของข้าราชการ”

๒. สิทธิที่จะขอเข้าไปในศาลพิจารณาคัดค้านิ่งคิดที่เกิดในหัวเมืองของข้าราชการที่ตั้งของ
ข้าราชการที่เป็นคนศาลสำหรับพิจารณาในกรุงเทพฯ ขึ้นไปพิจารณา ณ ท้องที่จักรบาล

๓. สิทธิที่จะทุ่มเทเวลาๆ ภายใต้การคัดค้านิ่งพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในปัญหาข้าราชการ
แต่ข้อที่จะจับว่าปฏิบัติไม่ได้

สิทธิพิเศษเหล่านี้จะหมดไปเมื่อครบกำหนด ๕ ปี ภายหลังที่ประเทศจะต้องการให้ร่มให้ประมวล
กฎหมายครบถ้วน คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณา กฎระเบียบศาลยุติธรรม
ส่วนที่ ๒

คนฝังรั้งเสด

t้องแยกพิจารณา ๓ ข้อพบ

๑. Citizen พลเมืองฝังรั้งเสด

๒. คนซ่าด้วยเขี้ยวในการหาผักในสมบัติและผลิตไม่ว่าจะถูกที่มีอยู่ในถิ่นใด กับคนละเขี้ยวในการหาผักและรั้งเสดที่อยู่นอกสมบัติเห็น ๒ แต่ได้จากที่มีอยู่ในสถานที่หรือที่อื่นที่มีคนนั้น

๓. คนซ่าเขี้ยวในบ้านแล้วในความยากของผักและผลิตไม่มีในถิ่นใดที่มีอยู่ในบ้านมากกว่ารั้งเสดที่มีไม่ใช่เขี้ยว

บทที่ ๑

Citizen พลเมืองฝังรั้งเสด

เวราสั่งยกเลิกที่พิเศษในเรื่องอำนาจศาลของคน Citizen พลเมืองฝังรั้งเสดออกไป ๓ ตอนคือ:

๑. คีสเขี้ยว
๒. คีสเขี้ยวอุทธรณ์
๓. คีสซึป

ข้อ ๑ คีสเขี้ยว

ข้อ รก. อานาจศาล

๑. ศาลที่มีอำนาจศาลกลางประเทศ ซึ่งมีที่ปรึกษากฎหมายว่าที่ ๑ นาย นั้นพิจารณาในศาลเห็นว่าสิทธิที่มีให้เข้าไปในที่มีอำนาจการบังคับบัญชาปฏิบัติได้ตามข้อ ๑

๒. ศาลที่มีอำนาจศาลกลางประเทศ ซึ่งมีที่ปรึกษากฎหมายว่าที่ ๑ นาย นั้นพิจารณาในศาลเห็นว่าสิทธิที่มีให้เข้าไปในที่มีอำนาจการบังคับบัญชาปฏิบัติได้ตามข้อ ๑

๓. ศาลที่มีอำนาจศาลกลางประเทศ ซึ่งมีที่ปรึกษากฎหมายว่าที่ ๑ นาย นั้นพิจารณาในศาลเห็นว่าสิทธิที่มีให้เข้าไปในที่มีอำนาจการบังคับบัญชาปฏิบัติได้ตามข้อ ๑

(ก) ในส่วนแห่ง คีสแห่งหรือเฉพาะข้อใด ๆ ที่คนพลเมืองฝังรั้งเสเดินสู่ความรู้สึกเป็นใจในการเกิด

(ข) หรือเป็นความถูกต้อง

(ค) ในส่วนอำนาจ ความมีพร้อมอำนาจที่คนพลเมืองฝังรั้งเสเดินสู่การศึกษาหรือเป็นความถูกต้อง

๒. คนพลเมืองอย่างใดที่ไม่มีศาลกลางประเทศคืนประจุบุคคลไทยของศาลที่ได้รับอำนาจจากศาลด้วยประเทศรัฐแห่ง

๓. ให้ทำการได้และจะต้องเป็นผู้พิจารณาพิจารณาข้อความหมายแล้วแต่ลักษณะการณ์ไปยังศาล
ต่างประเทศกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและท่าศัพท์พิพากษาพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายชายาผู้โทป์ 1 แต่ไม่ได้คัดเลือกที่สำคัญ หรือคัดเลือกที่สำคัญทุกกรณี เมื่อกระทบต่อวุฒิธรรมได้กล่าวถึงสถานที่รับฟังคำสั่งแล้วจะต้องส่งที่ปรึกษากฎหมายชายาผู้โทป์ไปแจ้งพิพากษาคดีนั้นด้วย แล้วศาลต่างประเทศกรุงเทพฯ จะต้องทำการพิพากษาพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายชายาผู้โทป์

3. คัดเลือกเมืองรัฐศาสตร์เป็นจำเลยหรือเป็นผู้ต้องหาได้รับเงินในแพทย์แผนกนั้น ผลเมืองรัฐศาสตร์มีอำนาจแจ้งขอให้ย้ายคดีพิจารณาในกรุงเทพฯ หรือพิจารณาในที่เดิมนั้นอย่างได้ผลโดยผู้พิพากษาจะต้องเป็นคนของศาล ซึ่งจะทรงอำนาจพิจารณาคดี ใน กรุงเทพฯ นั่นยังไม่เป็นผู้พิพากษา อำนาจนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการในท้องที่ (ดูโปรโตคอล ข้อ 6)

4. เมื่อประทับคำสั่งให้มีการระลุกฎหมายครบถ้วนแล้วผลเมืองรัฐศาสตร์จะต้องอัปปฏิบัติตามเมืองรัฐศาสตร์เป็นจานแจ้งโทษ为自己นักกฎหมายการเวณเดียวปณ์เดียวกันการส่งเสริมวิชาการในทางที่ (ดูโปรโตคอล ข้อ 1)

ตารางที่อยู่ไม่สิ้นเชิงการดำเนินสิทธิของผลเมืองรัฐศาสตร์ถึงยังคงมีอำนาจที่จะขออัปปฏิบัติตามเมืองรัฐศาสตร์ตังล่างในข้อ 3 (ดูโปรโตคอล ข้อ 6)

ข้อ 3. อานากงฤทธิ์

ก) ผู้พิพากษาใช้ความถึงกับการพิจารณาคดีพิพากษาเมืองรัฐศาสตร์ตังนั้น

1. นับถึงที่จะเห็นไปอยู่เป็นไปในเวลาพิจารณาคดีใด ๆ ที่ผลเมืองรัฐศาสตร์เป็นคู่ความอยู่นั้น หรือจะต้องผู้แทนที่ได้รับอำนาจโดยถูกต้องให้เข้าไปอยู่แทนก็ได้ และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นทางการที่ เหมินการสั่งการ เพื่อประโยชน์แก่ความยุติธรรมนั้นด้วย (ดูโปรโตคอล ข้อ 4 วรรค 2)

2. อานากงฤทธิ์ที่จะออกคำสั่งจากศาลต่างประเทศ หรือศาลไทยในศาลที่มีอำนาจไปยังรัฐอย่าง แต่ต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร อานากงฤทธิ์นั้นจะส่งเสริมไปเมื่อครบกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ ประทับคำสั่งให้มีการระลุกฎหมายครบถ้วน

คัดเลือกเมืองรัฐศาสตร์ต้องมีคัดเลือกไปตามกฎหมายที่รัฐศาสตร์ แต่กฎหมายไทยจะต้องเป็นอำนาจไปในการและถ้าที่ความในคดีนั่นเป็นบทบัญญัติอยู่แล้วในประมวลกฎหมายหรือกฎหมายหนึ่ง ข้อบังคับทะเบียนได้ประกาศแล้วตามคำระเบียบ และได้ลงมือลงมือก็จะได้ส่งไปแก่ ณ สถานที่รัฐศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ทราบโดยถูกต้องแล้วด้วย (ดูโปรโตคอล ข้อ 5)

ข้อ 2 คัดเลือกถือที่รัฐ

การอุทธรณ์คัดเลือกของศาลต่างประเทศจะต้องยื่นต่อศาลอุทธรณ์กรุงเทพฯ (ให้ดูโปรโตคอล ข้อ 4 วรรค 3)

คัดเลือกของศาลอุทธรณ์นั้น จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายชายาผู้โทป์ 2 นาย นั่นและลงนามในค่า
พิพากษา (ดูไปโดยตลอดระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๐๗)
ข้อ ๒ อำนาจของสูงสุด
ในข้ออุทธรณ์ ถูกสูงไม่มีอำนาจเกี่ยวกับข้อเอง และไม่มีอำนาจถอนคดี เพราะไปโดยตลอดด้วยอำนาจ
ข้อ ๔ ได้กล่าวแต่เฉพาะศาลชั้นต้นเท่านั้น
ข้อ ๓ ศาลชั้นฎีกา
ข้อ ๔ อำนาจฎีกา
ผลเมื่อขอส่งศาลมีสิทธิที่จะลงมติถ้า ฯ ภายใต้ฎีก้ได้เฉพาะในบัญชีขอกฎหมาย (ดู
โปรดโสด ข้อ ๔)
การพิพากษาในชั้นฎีกา จะต้องมีผู้พิพากษาอยู่ ๒ คนนับและลงนามในคำพิพากษา
อย่างชิ้นได้เคยห้ามแล้ว
ข้อ ๒ อำนาจของสูงสุด
สูงสุดไม่มีอำนาจเกี่ยวกับข้อในคดีชั้นฎีกาอันถูกสูงไม่มีอำนาจที่จะถอนคดี

บทที่ ๒
ศาลพระองค์ในบังคับและในการอวบกิจพิพากษา ฝรั่งเศสถือวืในสมัยเหตุผลและสถิตไม่ว่า
จะลงระเบียบเมื่อใด ก่อนจะออกคำในบังคับและอวบกิจที่ส่งเสริมอยู่ก่อนหลักที่ ๒ แต่
ได้ออกระเบียบ ณ สถานแห่งสุดกลับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ป.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๑๘๐๗)

ข้อ ๑ คดีชั้นต้น
ข้อ ๒ อำนาจศาล
ศาลที่มีอำนาจในเวลาที่คดีศาลต่างประเทศ เมื่อประเทศสอมาได้ออกใช้ประมวลกฎหมายครบ
ถ้วน บุคคลจำพวกที่กล่าวนี้จะต้องยื่นได้อำนาจศาลโดยธรรมเดียว
บุคคลดังกล่าวเมื่ออาจร้องขอให้ยับยัศที่เกิดขึ้นในหัวเมืองเข้าพิจารณาในศาลที่กรุงเทพฯ หรือ
ให้ส่งผู้พิพากษาซึ่งมีอำนาจพิจารณา ณ ศาลกรุงเทพฯ ออกไปนั้นพิจารณา ณ ศาลประจวบถึงกัน (ดู
โปรดโสด ว่าด้วยอำนาจศาล)
ข้อ ๓ อำนาจของสูงสุด
๑. ถูกสูงสุดจำนำเข้าไปนั้นพิจารณาพิจารณา
๒. ถูกสูงสุดมีสิทธิถอนคดี แต่ต้องขอว่าจะมีอยู่ระเบียบในวันที่ประเทศสอมาได้ออกใช้ประมวล
กฎหมายครบถ้วน
ข้อ ๒ คดีชั้นอุทธรณ์ ณ ชั้นฎีกา
คืบหน้ากรณีจากศาลต่างประเทศคัดสั่งศาลยุติธรรมกรุงเทพฯ และคดีนี้จะชุมกล่าวนี้ ความมั่นคงในปัญหาของกฎหมายทั่วไป ศาลห้อง ๒ นั้นจะต้องมีผู้พิพากษาขวัญรูปไข่และลงนามในคำพิพากษา
๒ นายอย่างเช่นที่ได้เคยทำมาแล้ว

บทที่ ๓

คนขวางเอขยายในบัตรและใบความรักษาสิริสุขสัสดีสุขภาพพลูกครวนและสิ่งที่ได้ผล
ทะเบียนยาสัณฑ์ขั้นหนึ่งมีบัตร พ.ศ. ๒๔๔๔ (ค.ศ. ๑๙๕๑) กับคนในบัตรและใบความรักษา
สิริสุขสัสดีไม่ใช้ขวางเอขยาย

ข้อ ๑ อ่านลงศาล

บุคคลจำพวกนี้ตกอยู่ในอำนาจศาลไทยธรรมต้น
แต่บุคคลจำพวกนี้เป็นจำเลยหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีได้รับพิจารณาในมณฑลชลบุรี
บุคคลจำพวกนี้อาจเรื่องของให้ย้ายคดีพิจารณาใน กรุงเทพฯ หรือ ณ ที่ใดก็ได้โดยให้ผู้พิพากษาจะพิจารณา
เป็นคนละศาล ซึ่งจะระหว่างอานาจพิจารณาคดี อาร์มาซี ณ กรุงเทพฯ นั้นเป็นผู้พิพากษา การขอร้องให้นั้นเจ้าหน้าที่
ฝ่ายศุลกากรในท้องที่ได้ยอมอนุมัติให้แล้วจึงจะเป็นไปได้ตามคำร้องของ (คู่โปรโตคอลว่าด้วยอ่าน мир
ศาล ข้อ ๖)

ข้อ ๒ อ่านลงสูง

สงบสุขไม่มีผู้ใดจะขออนุมัติต่อ

ส่วนที่ ๓

คนอ้างอิง

ตามพื้นที่ทางพระบางในประเทศไทยและสมัครบัตรอักษร ฉบับ พ.ศ. ๒๔๖๘ คดีที่บางที่เกี่ยวกับ
บุคคลในบัตรอักษร และบุคคลที่บางที่อื่นในความรักษาของอักษรไม่ว่าจะเป็นโดยสถานใดเมื่อเกิด
ขึ้นภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ แล้ว จะต้องขวางอยู่ในอำนาจศาลไทยธรรมศาลทั้งสิ้น
แต่ก่อนมีข้อตกลงให้สิทธิพิเศษแก่คนอ้างอิงถูกใช้ก่อนเวลาเก้าปีนับแต่วันที่ประกาศถูกใช้
ไปประมวลกฎหมายควบคู่กับ ลิขิตพิเศษเหล่านี้ คือ:
1. ลิขิตที่เกี่ยวกับการออกเอกสารที่เกี่ยวกับสิทธิและสิทธิบัตร
2. ลิขิตที่จะทุ่มเสียเวลา รายภูมิภาคตัดคำนำประกาศสิทธิบัตรในปัญหาอักษรใน
3. ลิขิตที่จะขออนุญาตพิจารณาด้วย

ข้้ายหลังที่ประมวลกฎหมายทั้งหลายได้เคลื่อนครบถ้วนเวลาเก้าปีตั้งแต่แล้ว ลิขิตที่จะ
ขออนุญาตถือเป็นสิ้นสุด และคนในบังคับอ้างถึงจะได้รับผลปฏิบัติในฐานะที่เป็นคนสัญชาติ หรือเป็น
คนของชาติที่โปร่งใสได้ประโยชน์อย่างยิ่ง เหมาะทั้งลิขิตที่จะทุ่มเสีย เรายุทธ์กับที่จะขออนุญาตพิจารณาด้วย

แต่รูปธรรมสามารถเห็นเป็นการส่งต่ออย่างยิ่งที่จะต้องบังคับและใช้การออกเอกสารตั้งขึ้นใหม่ จึงให้ปฏิบัติ
ต่อคนในบังคับอ้างถึงให้รับความสะดวกอย่างเป็นพิเศษในเรื่องสิทธิ ความสะดวกพิเศษเช่นว่านี้ยิ่งรวมทั้งการ
ให้มีที่ปรึกษากฎหมายชาวอุไรใจการพิจารณา ที่จะต้องแจ้งความไปให้เจ้าหน้าที่และผลด้วย

วิธีที่ประกาศตามปฏิบัติต่อคนอ้างถึงในเรื่องลิขิตพิเศษในทางศาล

บทที่ ๑

ศัพท์ในด้าน

ข้อ ๑ อ่านฉลาด
ข้อ ๒. เหตุอ่านฉลาด
๑. ในกรุงเทพฯ
(ก) ศาลพิพิธภัณฑ์ ศาลข้าราชการศาลพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสัญญาณในปัจจุบันยัง باกสถานที่ใน
สถานที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยราชบัณฑิต ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต, ราชบัณฑิต
(ข) ศาลไปรษณีย์ที่ ๑ อยู่ในเขตท้องที่ของศาลนั้น มีอำนาจครบถ้วนอาล์ตอดีคดีของศาล
ไปรษณีย์ที่ ๒ ศาล
๒. ในจังหวัดต่าง ๆ
(ก) ศาลในเขตพื้นที่ที่มีจังหวัดชายแดนที่มีอำนาจศาลพิเศษ
(ข) ศาลพิเศษในเขตพื้นที่ที่มีจังหวัดชายแดน มีอำนาจศาลพิเศษในเขตพื้นที่
และเขตพื้นที่
(ค) ศาลพิเศษที่มีอำนาจศาลพิเศษ
ในเขตที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีรัฐบาลที่มีอำนาจศาลพิเศษไม่ว่าคดีจะเกิดขึ้น ณ ที่ใด ๆ จะ
ค่องำรยำมำให้ศาลสิ่งมีหน้ำที่ประจำทำโลกัตถะบุญิชย์สำนักนิ้ว aslıโดยทับถม และเมื่ออธิกรณ์ที่มีอำนาจได้รับมำรำยนนั้นแล้วจะทำการยำยกหน้ำอย่างใดต่ำต่อไปนี้ คือ—

(ก) ให้ส่งคดีพิจำรณำและพิจำรณำตัดที่ศาลอธิกรณ์มีอำนาจในนั้นเอง

(ข) ให้ศาลจังหวัดพิจำรณำและพิจำรณำตัดกันไป (มีจำเป็นเกี่ยวกับมีที่ปรึกษำกฎหมายย้ำนั้น
dำยตามที่จะได้กำล้ำต่อไปนั้น ข.)

(ค) ให้ศาลจังหวัดคำนิมินิการพิจำรณำตัด ทและทำคำนิมินิการไปยังศาลที่มีหน้ำที่

(ง) สำนักปรึกษำกฎหมายไปยังสำนักการพิจำรณำตัด และสำนักให้ศาลจังหวัดคำนิมินิการ
ย้ำนั้นส่งมีหน้ำที่ ศาลสิ่งมีหน้ำที่จะได้พิจำรณำพร้อมด้ำย์ที่ปรึกษำกฎหมายย้ำนั้น

ข้อ ข. ที่ปรึกษำ

ในคดีที่ผู้ค้ำในบั่งตั้บได้กลับขณะที่ไม่ใช่ข้าซักเวชซึ่งหรือองค์บริษัทหรือลูกค้า
กับเนื่องกลับค้ำได้รับขำม หรือจัดสิ้นจ้ำตามกฎหมายข้อกฎหมายข้อกฎหมายในหนังสือสัญญาประโยชน์ในต่อ
คำว่าถ้ำการค้ำข้อ ๒๐๑ ปีสู่ความ หรือในคดีสิ่งค้ำในบั่งตั้บได้กลับเป็นจำเลย หรือผู้ต้องหาเนื่อง
ต้องมีที่ปรึกษำกฎหมายข้อวูธปฎิ ๑ หน้าพิจำรณำและทำปำนที่กับความเห็นไว้ด้ำย์

ข้อ ค. สิทธิพิจำรณำพิจำรณำ

ในระหว่างเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่ที่ประมวลกฎหมายทั้งหลายได้ออกให้แล้ววันค้ำ ค้ำในบั่งตั้บ
กับเนื่องกลับค้ำเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีเรื่องใดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจะขอให้ย้ายศาลไปพิจำรณำคดีเรื่อง
นั้นได้ และศาลที่มีหน้ำที่จะประจำทำยื่นที่คดีนั้นเกิดขึ้นในกรณีสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมที่จะให้ย้ายแล้วก็ให้ออกคำสั่งให้ยกคดีเรื่องนั้นมาพิจำรณำที่กรุงเทพฯ หรือต่อหน้าผู้พิจำรณำ
ของศาลที่จะพิจำรณำคดีนั้นในกรุงเทพฯ

ข้อ ง. ค็ดีที่ศาลคัดจากประเทศมีอำนาจพิจำรณำ

ศาลคัดจากประเทศหรือศาลไทย มีอำนาจพิจำรณำคัดจากหลาย เว้นแต่ค็ดีที่เกี่ยวกับทรัพย์
มุกติขึ้นหลักสูตรค้ำมีอำนาจในการที่จะตัดสิ้นจัดการและจัดการมุกติของคนในบั่งตั้บฉุกเฉินเห็น
ก่อนลงวันที่ ค.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องอำนาจผู้สู่สูตร

สำนักค็ดีที่เกี่ยวกับทรัพย์มุกติของคนในบั่งตั้บฉุกเฉินที่ไม่จัดการมุกติ หรือจัดการมุกติ
ภายหลังสัญญาณก็ไม่ได้ (ค.ศ. ๒๕๔๙)ศาลไทยมีอำนาจตัดมุกติที่จะตัดสิ้นจัดการมุกติที่ไม่มีผู้มีอำนาจ
พิจำรณำมุกติมีผู้มีอำนาจ และตัดสิ้นข้อปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับมุกติอื่นได้ แต่ยังคงอธิกรณ์เพิ่มอำนาจ
เกี่ยวกับอยู่บั่งตั้งจะได้กล่าวต่อไปในเรื่องอำนาจผู้สู่สูตร

ข้อ ด. อำนาจผู้สู่สูตร

ข้อ ภ. อำนาจเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์มุกติ

ระเบียบอำนาจศาลสูตรว่าด้วยการจัดการทรัพย์มุกติ (Consular Probate Jurisdiction)
สิ่งไม่ถูกพิพากษาถึงความมุ่งมั่นของคนในบัณฑิตอักษร จดทะเบียนก่อนวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2448 (ค.ศ.1904) กับวิธีการตามที่กำหนดอยู่ในบัญญัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ปฏิบัติในเรื่องที่ไม่มีข้อพิพากษาถึง
เหตุว่ามุ่งมั่นของคนในบัณฑิตอักษรจดทะเบียนภายหลังวันที่เกิดขึ้นตามมาแล้วข้างบน (ตามหนังสือสัญญา
พรบ.ในวาระระเบียบ ค.ศ.1945 ข้อ 3) ยังคงใช้อยู่ต่อไป เมื่อใดประเทศจะได้ใช้กฎหมายว่าด้วย
เรื่องสิ่งมุ่งมั่นและพินัยกรรมแล้ว อำนาจศาลลูกสูตรอกที่จะจัดในเรื่องมุ่งมั่นและพินัยกรรมเป็นอันดับต้นสูง
ลงค่อยดีซึ่งขาด และตั้งแต่บันทีนั้นเปื่อยไปข้ามที่ยอมมีอำนาจสิทธิ์ขาดในเรื่องนั้นแม้จะเดิม
วิธีปฏิบัติในเรื่องมุ่งมั่นในบัณฑิตอักษรซึ่งทำอยู่นั้นฉบับนี้จะต้องแยกพิจารณา
1. คนในบัณฑิตอักษรจดทะเบียนก่อนสัญญา ค.ศ.2403
2. คนในบัณฑิตอักษรที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนภายหลังสัญญา ค.ศ.2403
3. คนในบัณฑิตอักษรจดทะเบียนก่อนสัญญา ค.ศ.2403

กองสูงมีอำนาจเห็นว่าพิธีการที่จะตัดสินว่าผู้มุ่งมั่นและไม่มีพินัยกรรมสำหรับจัดการ
มุ่งมั่นของบุคคลจำพวกนี้ แต่อำนาจอันนั้นจะใช้ได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติการจำตรงตามธรรมเนียม
อื่นๆ โดยอันจะต้องคัดค้านแล้ว กองสูงจะส่งให้ผู้นั้นเป็นตัวชี้ฟันร้องต่อศาลไทยถ้าในเวลาที่
กำหนดให้

ถ้าผู้นั้นได้ยินฟ้องต่อศาลไทยแล้ว อำนาจของกองสูงในเรื่องนั้นก็เป็นอันสิ้นสุด ศาลไทยจะได้
จัดคำพิพากษาให้งดเห็นเป็นผู้มุ่งมั่นบุคคล และเมื่อได้ใช้อานาจอันนั้นแล้ว ศาลนั้นจะยอมมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่
จะส่งจัดการตลอดไปเฉพาะเดียว

ถ้าภายหลังเมื่อกองสูงได้ตัดสินว่าผู้มุ่งมั่นบุคคลตามพินัยกรรมหรือไม่มีคำสั่งให้จัดการมุ่งมั่นที่ไม่มี
พินัยกรรมแล้ว อาจมีข้อพิพาทดังกล่าวยังคงกำหนดจนถึงนับ สิ่งนี้มีผู้ก็จะเป็นของกองกรมกิจ
หรือมีปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการจัดการมุ่งมั่นในข้อพิพาทดังกล่าวยังคงจะต้องช่วยในการตัดสิน
ล่วงก่อนมุ่งมั่นนั้นคงอยู่ในอำนาจการของกองสูงตลอดมา แต่มีศาลไทยได้ตัดสินในข้อพิพา
นั้นๆ เป็นประการได้แล้ว คงสูงต้องปฏิบัติตามเนิน

(2) คนในบัณฑิตอักษรที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือจดทะเบียนภายหลังสัญญา ค.ศ.2443

กองสูงเป็นผู้มุ่งมั่นของบุคคลจำพวกนี้มีอำนาจเป็นผู้ตัดหนัง และเพื่อความสะดวกแก่
ศาลหรือผู้สูงสังกัดที่จะได้รับมุ่งมั่นตามพินัยกรรมเท่านั้น

กองสูงไม่สามารถจะตัดสินว่าผู้มุ่งมั่นบุคคลที่ไม่มีพินัยกรรม หรือข้อพิพาทดังกล่าว ที่เกี่ยวกับการใช้
หนังหรือการรับใช้นั้น

ข้อ ที่ ลักษณะที่จะเข้าไปพิจารณา

ในคดีที่ปรากฏในบัณฑิตอักษรเป็นข้อเดียว หรือผู้สูงสังกัดที่จะตัดสินพิจารณาได้แล้วจะ
ต้องแจ้งว่ากำหนดพิจารณาไปให้เจ้าหน้าที่หรือกองสูตรอักษรซึ่งมีอำนาจในสูตรครบถ้วนทุกเรื่องไป และในคดี
บทที่ ๒

 DECLARATION

ข้อ ๑ อำนาจศาล

ศาลที่มีอํานาจคือศาลอุทธรณ์ แต่ถ้ามีที่ปรึกษากฎหมายข้าราชการอุทธรณ์ ๒ นาย นั้นพิจารณาและทํา
บันทึกความเห็นคิดไปในเดือนที่ปรากฏที่คนในบังคับบัญชาอุทธรณ์ในศาลรายการหรือผู้ใดอาจหาหรือที่คนในบังคับบัญชาอุทธรณ์ไป
ไม่ให้ถูกศาลรับเข้าใช้ องค์คณะบริหารหรือสำนักงานอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกศาลขึ้นคดี

ข้อ ๒ อำนาจศาล

ในระหว่างวันที่ ๔ ปี นับแต่ถัดจากวันที่ประกาศในกฎหมายที่มีคําสั่งให้ศาลที่มีอำนาจศาลที่มีคําสั่งให้ศาลคัดเลือกศาลขึ้นคดี

ศาลอุทธรณ์จะคัดเลือกศาลขึ้นคดีไม่น้อยกว่า ๙ วัน

บทที่ ๓

 DECLARATION

ในระหว่างวันที่ ๔ ปี นับแต่ถัดจากวันที่ประกาศในกฎหมายที่มีคําสั่งให้ศาลคัดเลือกศาลขึ้นคดีไม่น้อยกว่า ๙ วัน

บทที่ ๔

 DECLARATION

ตามนัยแห่งกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับกฎหมายต่าง ๆ ที่มีมาเรื่อยมาเป็น๒ประเภท

๑. ประกาศ

๒. คำตัดสินและคำบรรทัดฐานอื่น ๆ
ส่วนที่ ๑
ประเทศเอกราช

ประเทศเอกราชย่อมเป็นนิติบุคคลตามนัยกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือยูมิลิทิคและหน้าที่เป็นจักรจักรของทวิปิดปัตตน์ในนิติบุคคลارات แต่ประเทศเอกราชจะได้สิทธิของตนในฐานะเป็นนิติบุคคลในอิทธิพลนั้นได้ก็ต้องได้มีการรับรองจากประเทศนั้น ๆ (การรับรองอาจเป็นโดยตรงหรือโดย
ปรารถนา) ในการนี้ให้ศึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอกต้องมี

ปัญหาในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประเทศเอกราชนั้น อาจเกิดขึ้นได้ว่า ถ้าประเทศเอกราชได้ถูกห้าม
เป็นเจ้าในศาลอาญาของประเทศนั้น ประเทศเอกราชจะไม่ยอมเป็นจ้างเลยได้หรือไม่?

ความเห็นในเรื่องนี้แลกแตกต่างกันอยู่ บางประเทศเห็นว่าเอกษาอาจรู้ได้ และในบางประเทศ
ไม่ยอมรับวินิจฉัยได้

ในประเทศสิทธิตรวนถกได้เคยมีคดีเรื่องหนึ่ง เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทย ศาล
ชั้นศาลฎีกาได้พิพากษาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าประเทศเอกราชไม่ต้องยอมเป็นจ้างเลยได้คดี
ระหว่างชาวบ้านและพื้นเมืองไทย พมณีย์สิทธิ์รัฐวิสาหกิจ อาศัยเรื่องนี้ไทยได้ห้องเจ้าของร่างคดีใน
พยานในกรณีที่มิ่งเหมือนคดีเรื่องไทยได้จ้างซ้างเจ้าของร่างคดีในพยานในกรณีที่มิ่งเหมือน
พยานนี้ได้ทำคดีในระหว่างวันชั้นกับพื้นเมืองไทย และพันธมิตรของรัฐวิสาหกิจยังต้องมา
พยานข้อพิพาทนี้ได้ช่วยยามเป็นพยานในเรื่องรัฐวิสาหกิจ ไทยได้ห้องคดีในครั้งแรกคดี
ตัดสินการที่มีหนังสือในฐานะไทยได้จ้างตัดสินทางด้านอาญาในศาล ศาลตัดสินให้ศาลตัดสินคดี
ศาลตัดสินให้ศาลตัดสินคดีได้รับฟ้องของไทยได้เข้าพิจารณาว่าศาลสมมติจ่ายมิอาจช่าร

ส่วนที่ ๒
คณะบุคคลและกองทัพพระสันนิฐาน ๆ

คณะบุคคลกองทัพพระสันนิฐาน ๆ อัจฉริยะเป็นนิติบุคคล เช่น สมาชิก บุคคลที่ ท่านผู้สูงสันต์และบริบท
ภาคที่ ๔
การใช้กฎหมายเครื่องแต่ง
กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศตกกัน

เราได้ทราบแล้วว่าในทุกวันนี้ประเทศต่าง ๆ ได้ยอมให้คนต่างชาติมีปัญหาระบกิจการในประเทศอื่น ๆ ได้ บัญชาสิ่งเกิดขึ้นนี้จะทำให้กฎหมายยังไม่ถูกบังคับความเกี่ยวกันระหว่างคนต่างชาติ และในระหว่างคนต่างชาติและพลเมือง

บัญชาเรื่องการใช้กฎหมายเครื่องแต่งกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศตกกันย่อมต่างกันในเรื่องอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดีเอกชนระหว่างประเทศซึ่งจะกล่าวในภาคที่ ๔ ในภาคนี้เป็นบัญชาที่จะทราบว่ามีอำนาจของอัยการประเทศหนึ่งใดอัยการประเทศหนึ่งฟังงานแล้ว ศาลนั้นจะต้องใช้กฎหมายยังไม่ได้ขับคบคับ แต่อำนาจศาลจะกล่าวในภาคที่ ๔ นั้น เป็นบัญชาที่จะทราบว่าศาลในประเทศจะมีอำนาจพิจารณาคดีเอกชนระหว่างประเทศตกกัน

บัญชาในเรื่องกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศตกกันจะไม่เกิดขึ้นแล้วหากประเทศทั้งหลายได้ยอมให้หลักการอย่างเดียวกัน หรือได้มีประมวลกฎหมายระหว่างประเทศบัญญัติขึ้นไว้ และทุก ๆ ประเทศได้ถือตาม แต่ในทุกวันนี้เกิดขึ้นได้ไปแล้วนี้ไม่ กล่าวคือประเทศหนึ่งก็เลิกลาการอย่างหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งก็เลิกลาการอย่างหนึ่ง เรื่องจึงเป็นว่า ถ้าคิดกฎหมายในศาลได้ศาลนั้นใช้หลักเดียวกันขับคบคับ แล้ว คงก็ย่อมเป็นที่สุดไปโดยลักษณะที่ศาลใช้ในนั้น

นายประเทศได้พยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกฎหมายตกกันขึ้นแล้วคือได้เคยมีกฎหมายที่กรุณาในป้องกันการที่ ๑๗ แห่งปิดรัฐศึกษาราช แต่ประเทศต่าง ๆ ในโลกก็มีได้เป็นอัตราคืนทาง
อนุสัญญาข้อที่หนึ่ง

ต่อมาสันนิบาตกาลเวลาได้กำหนดให้มีประมวลกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นและได้เริ่มมีร่างอนุสัญญา
ว่าด้วยกฎหมายขัดกันในเรื่องลักขีดิตและได้ลงนามที่กรุงเอกมีเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๒๓๓๐ แต่กฎหมาย
ขัดกันในเรื่องอื่น ๆ ก็ยังหาได้ทำการเร็ราวิจจุ๊ป

นอกจากนี้ในบางทรัย เช่นในฝรั่งเศสรัฐสังคม ๆ ที่อยู่ในหนึ่งเวลานี้ได้พยายามจัดทำ
ประมวลกฎหมายระหว่างประเทศสมัยนี้ แต่เป็นประมวลกฎหมายเฉพาะทรัย

ในบางประเทศได้มีกฎหมายที่ขัดขวาง บัญญัติที่เหล็กซึ่งประเทศนี้จะปฏิบัติในเรื่องการ
ใช้กฎหมายเนื่องแต่กฎหมายเอกชนจะเว้นระหว่างประเทศซึ่ง เช่นในประเทศรัสเซีย อิตาลี มีบัญญัติ
อยู่ในประมวลกฎหมายแห่ง ภายในประเทศยอมมีบัญญัติอยู่ในกฎหมายแห่ง ประเทศสมัยนี้ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายแห่ง
ในประเทศสมัย เวลานี้ยังไม่มีบัญญัติที่ขัดขวางไว้จะเฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้
กฎหมายเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศขัดกันไม่จับต้องอภิปรายในวัตถุที่เป็นประเด็น กฎหมายที่ใกล้เคียง หลัก
กฎหมายทั่วไปตามประมวลแห่ง ๆ มาตรา ๔ แต่ในหลายนั้นอาจจะมีบัญญัติที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดย
เฉพาะเฉพาะเจาะจงก็ได้

พงศาวดารการใช้กฎหมาย

เนื่องแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศขัดกัน

ในส่วนที่ ๓๖ ซึ่งขณะนี้ในประเทศติดต่อกันไปจะอยู่เป็นหลายประเทศ และมีข้อรบก
ประเด็นไม่แตกต่างกัน ผลผลิตของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตัดทางไปมาต่างๆซึ่งตามกฎหมายประเทศ
เหล่านี้จึงยอมให้คนต่างด้าวปฏิบัติตามกฎหมายแห่งประเทศของตนโดยอ้างหลักกฎหมาย
ไทยนี้ แต่กฎหมายแห่งประเทศของคนต่างด้าวนี้ยอมหมายถึงประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ แต่กฎหมายแห่งประเทศของกฎหมายของประเทศที่นั้นก็ต้อง
ใช้กฎหมายในบุคคลนั้นถึงถิ่นที่อยู่ ถ้าเกี่ยวกับแบบฝ่ายนิติธรรมก็ใช้กฎหมายของประเทศที่นั้นก็ต้อง
นั้นได้เกิดขึ้นเป็นอาทิ ๆ ฯ

ต่อมาในส่วนที่ ๓๖ ได้มีนักปรัชญาญี่ปุ่นผู้มีชื่อ Dumoulin ได้ให้ความเห็นด้านนี้
ไปตามนี้เหมือนหลัก IDictionary แต่ได้มีข้อโปรดให้ไปว่า คือในเรื่องลักขีดิตนั้นเจนนาของผู้ผู้นี้ยิ่งมีเป็นอย่าง
สักวัย จึงต้องนำออกมาเล่าเรื่องนี้ในเรื่องการมีเจตนามากจะใช้บังคับความเกี่ยวกับต่างประเทศต่างรอง
และในส่วนที่ ๓๖ เนื่อง ได้มีตั้งแต่เรื่องซึ่งผู้ซึ่งมี D' Argentre ได้ให้ความคิดค่วนนั้น
ตามนี้เหมือนการปกครองนั้นว่าคุณค่าของเป็นลูกปรับแห่งที่นั้น เพราะขณะนี้คนต่างด้าวไปอยู่ในประเทศ
ใดก็ตามจะผู้บุคคลของกฎหมายแห่งประเทศนั้น กฎหมายล่าสุดจะไว้ได้ก็แต่เป็นข้อที่นั้นในบาง
เรื่อง กล่าวโดยจะเฉพาะก็หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพและความสามารถของบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวเข้ากับที่
ริมทรัพย์
ในตารางที่ ๑๗ ได้เกิดลักษณะอันเดียวกันของหลักนิยมว่าประเทศเก่าด้วยมาเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นประเทศหนึ่ง ๆ จะยอมให้กฎหมายของอิทธิภาพประเทศหนึ่งกับเมื่อถึงประเทศหนึ่งให้ผ่านออกมาในเนื้อเยื่อ ๆ ซึ่งยอมเกี่ยวกับความยั่งยืนไม่ได้ต้องกลับในระหว่างประเทศ หากใช้เป็นหลักบังคับประเทศไม่เร็ว
ต่อเนื่องนั้นเกิดได้โดยทันทีและลักษณะต่าง ๆ ขึ้นอีก จนกระทั่งในทุกวันนี้ความแตกต่างกันในลักษณะต่าง ๆ ก็ยังมีมากมากยิ่ง แต่พอที่จะจัดออกได้เป็น ๒ หมู่ที่สำคัญ ๆ
หมู่ที่ ๑ ลักษณะยิ่งในประเทศ Anglo-Saxon มีอังกฤษและบางประเทศในอเมริกา
หมู่ที่ ๒ ประเทศใน Continent ยุโรปโดยเฉพาะ เช่น ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, แสปนีและประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ประมวลกฎหมายเช่น ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับประเทศตามที่ข้างต้นพิจารณาถึงอุปสรรคเป็นสองลักษณะยิ่ง จะถือหรือคลาดตามความเห็นผู้หนึ่งผู้ใดก็ไม่เป็นการสมควรนัก
ข้อที่สองเรื่องในระหว่างลักษณะต่าง ๆ
ข้อที่สองเรื่องในระหว่างลักษณะต่าง ๆ มีอยู่ว่า คุณค่าที่สำคัญที่สุดที่นำไปกระทบการในอิทธิภาพประเทศหนึ่ง ๆ ยอมได้ตามนัยของรัฐธรรมนูญ ๒ รัฐธรรมนูญต่าง ๆ คือรัฐธรรมนูญส่วนบุคคลของคนต่างประเทศและรัฐธรรมนูญทางประเทศที่เข้าไปอยู่ จึงได้ย่อมรับกันอยู่ว่า ในการณ์คิดต่างด้านอาจปฏิบัติตามกฎหมายส่วนบุคคลของเจ้า
ปญหาในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งมีขึ้นใหญ่ที่สุดคือจะใช้กฎหมายส่วนบุคคลหรือกฎหมายท้องถิ่น
แต่ปัญหาที่ผู้ถือสิทธิชัดเจนกันว่ากฎหมายส่วนบุคคลนั้นได้แก้กฎหมายระยะเร็วและกฎหมายท้องถิ่นได้แก้กฎหมายระยะยาว
อย่างการที่ประเทศหนึ่งยอมให้ใช้กฎหมายของต่างประเทศได้ขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นการละอานจริงกับตัวอย่างหนึ่ง แต่จะในประเทศทั้งมวลจะมีความเห็นตรงกันว่ากฎหมายของต่างประเทศก็จะนำมาใช้ได้นั้นจะต้องอยู่ในข้อจำคิด
ส่วนข้อจำคิดมีอย่างไรบางปญหาอาจเกิดขึ้นได้

ชนิดต่าง ๆ ของกฎหมายเอกชนที่ขัดกัน

เราได้กล่าวแล้วว่าปัญหาที่ขัดแย้งกันอยู่ที่ว่าจะใช้กฎหมายส่วนบุคคล หรือกฎหมายท้องถิ่น
ประชาชน และอิทธิภาพระหว่างก็จะวินิจฉัยข้อแย้งตัดสินไปแล้วว่าจะใช้กฎหมายประเทศใดก็ยัง
เกิดปัญหาขึ้นอีกกว่าในประเทศนั้น ๆ จะต้องใช้กฎหมายชนิดใด
ประมวล ๑

กฎหมายส่วนบุคคล  Loi Personelle

อาจแยกออกดังนี้
ก) กฎหมายตามกฎหมายสัญชาติ (Loi Nationale) คือกฎหมายของประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ
ข) กฎหมายตามกฎหมายบ้าน (Lex Domicillii) คือกฎหมายของประเทศที่บุคคลมีภูมิลำเนา

อุทิศระยะเวลา ๒๐ สิบปี แต่ยังไม่ถึง ๒๓ ปี กฎหมายที่บุคคลในประเทศรัฐเศษ
ก. เข้าทำนิติกรรมในประเทศอยู่ มีบัญชีความสามารถของ ก. นั้นจะต้องวินิจฉัย
ตามกฎหมายของประเทศใด ค้านก็จะมีวินิจฉัยตรงกันข้าuhan ก็จะต้องถือตามกฎหมายส่วนบุคคล
ของ ก. ไม่ใช้กฎหมายยึดถือเป็นกฎหมายยึดถือที่ทำนิติกรรมเนื่องกัน แต่ถ้ายึดถือกันกว่ากฎหมาย
ส่วนบุคคลนั้นจะได้แก้กฎหมายประเทศที่บุคคล ก. มีสัญชาติ หรือกฎหมายประเทศรัฐเศษที่ ก.
มีภูมิลำเนา

ประมวล ๒

กฎหมายท้องอิสระ (Loi Territoriale)

อาจแยกออกดังนี้
ก. กฎหมายของประเทศที่บุคคลได้ทำนิติกรรม (Lex loci actus) หรือกฎหมายที่บุคคลได้ทำสัญญา
(Lex loci contractus) ซึ่งจะรับบังคับสำหรับ screenplay (นายรัฐ จามนา) เสนอเรียกว่า “กฎหมายยุทธศาสตร์”
ข. กฎหมายของประเทศที่บุคคลจะเป็นผลิตศาสตร์ติดต่อกับนิติกรรม (Lex loci solutionis)
ค. กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์สินอยู่ (Lex situs)
ง. กฎหมายของประเทศที่ศาลตัดสินอยู่ (Lex fori)

อุทิศระยะเวลา ๒๐ ปี ซึ่งรัฐศาสตร์สัญญาในประเทศยุทธศาสตร์ชายที่เดินทาง ก. มีอยู่ในประเทศจินได้
แก่ ก. ชาติเดนมาร์ก บ. จะต้องข่าวราชการซื้อขายให้แก่ ก. ในประเทศที่บุคคล ช. เข้ามาในกรุงสยาม
ก. ท้อง ช. ต้องศาลของถ้ารัฐศาสตร์สัญญาซื้อขาย ช. ต้องไม่ข่าวราชการโดยผู้เห็นชอบไม่ต้อง
มีความผูกพันตามกฎหมายนั้น ค้านิยมจะวินิจฉัยตรงกันข้าuhan ก็จะต้องถือตามกฎหมายท้องอิสระ ไม่ใช่
กฎหมายส่วนบุคคลของ ก. ก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายท้องอิสระนั้นให้แก้กฎหมายประเทศยุทธศาสตร์ที่
ได้ทำสัญญาในนั้นหรือกฎหมายของประเทศที่บุคคลนั้นเดินทางอยู่ หรือกฎหมายของประเทศที่พุ่งถึงที่จะ
ปฏิบัติการข่าวราชการ หรือกฎหมายของประเทศรวมถึงเป็นประเทศที่ศาลตัดสินได้ว่าจะ
ก. ช. นั้นเดินทางอยู่
ข้อลำกัดแสวงการใช้กฎหมายต่างชาติ

ตามที่กล่าวมาแล้วกฎหมายต่างชาติจะนำมาใช้ในอักษรประเทศหนึ่งได้ต้องอยู่ในข้อจำกัดบางอย่าง ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีแตกต่างกันในระหว่างลักษณะต่าง ๆ แต่มีข้อจำกัดอันหนึ่งซึ่งถูกลมดังกล่าวจะถูกยกต้นได้คือ กฎหมายต่างชาตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อสิทธิธรรมหรือความสงบเรียบร้อยของประเทศ เช่นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอักษรอาญา เพราะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท้องถิ่น (เทียบกฎหมายลักษณะอาญาตาม มาตรา ๗)

เนื่องตามคำเราเรื่องกฎหมายขัดกันของไต่ซึ่ง (อัณฑ์) ตามหลักที่ ๑ กล่าวเป็นใจความว่า ว่า ลักษณะของบุคคลซึ่งได้มาโดยอาศัยกฎหมายของประเทศรวิเชียร ศาลยังถูกยอมรับ หรือเหตุจึงนั้นกฎหมายของประเทศที่ไม่ฝังวิชีษซึ่งจะนำมาใช้ในประเทศอัณฑ์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ว่า ประเทศใดลูกสนั่นลักษณะยึดหรืออยู่ในอาณาจักรของประเทศ คริสต์เรียบร้อยหรือมีกฎหมายใช้ตามกับประเทศรวิเชียรต่อเนื่องนั้นเป็นยัง แต่ผู้สอนเห็นว่าการที่จะถือเอาสนั่นได้มาโดยอาณาจักรนั้นเป็นเครื่องจักรรูปว่าประเทศรวิเชียรยังไม่ได้ ยังไม่ถูกกับที่นิยมกันในโลกปัจจุบันนี้ กล่าวคือ ทุก ๆ คนมีเสรีภาพในการเลือกใช้สกุลสิทธิออกแต่เพียงว่าประเทศใดได้รับร้อยโดยประเทศอัณฑ์ ๆ ให้ข้ออยู่ในตลอดระหว่างประเทศแล้วก็ยอมรับให้ใช้กฎหมายของประเทศนั้นในประเทศอัณฑ์ ๆ ได้ในกฎหมายขัดกันนั้น เพราะเหตุว่าประเทศนี้จะถือตามลักษณะยึด ศาลกว่าประเทศ.gravityไม่ผู้ใดจะกันในการที่จะเข้าเป็นสมศักดิ์สมบัติความ เช่นประเทศอิตาเลีย หรืออังกฤษใน แอฟริกาใต้

เนื่องตามหลักที่ ๒ ของไต่ซึ่ง (อัณฑ์) มีใจความว่า ศาลยังถูกยอมรับขัดกันที่ได้มาโดยอาศัยกฎหมายของต่างประเทศต่อเนื่อง

ก. การบังคับใช้ของข้อกฎหมายของรัฐสากล ซึ่งประเทศได้ยอมให้เป็นกฎหมายของประเทศที่ได้ต่อ

ข. ขัดต่อรัฐธรรมนูญในบาง สิทธิธรรมชาติ (เหมือนกับข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น)
ต่อไปนี้จะได้ยินถึงการใช้กฎหมายเนื่องแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศซึ่งกันเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยด้านนี้ตามโครงการแห่งประชาลกกฎหมายแห่งและพนักงานแห่งสยาม

บริบท ๑

อักษร ๒

บทบาทเสรีจังหวัด

ในลักษณะนี้มีลักษณะทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย ความสุจริตในการใช้สิทธิ์และในการชาระหนี้ ถ้าแสดงถึง คำวิเคราะห์ศิลปะทฤษฎี法学 กระแสอนุรักษ์ในอนาคต การเปลี่ยนกระแสเหล่านี้ยังเกี่ยวกับความกฎหมายแห่งและพนักงานแห่งที่นั้นกล่าวคือเมื่อวินิจฉัยว่ากรณีใดต้องใช้กฎหมายแห่งและพนักงานแห่งแล้ว กรณีนี้จะต้องอาศัยบทให้เสรีจังหวัดไปด้วย (ในเรื่องการใช้กฎหมายเนื่องแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน) เมื่อวินิจฉัยหลักขั้นแล้วว่าจะต้องใช้กฎหมายของประเทศใดซึ่งในตอนนี้จัดให้เป็นเขากฎหมาย ท่านกฎหมายของแต่ประเทศที่จะใช้นั้นมีความว่ากระทำในตอนนี้เป็นบุคคลข้อที่เจริญซึ่งจะต้องมีการสิ้นหายไม่ใช้เป็นข้อที่ศาลต้องพิจารณา)

อักษร ๒

บุคคล

หมวด ๑

บุคคลธรรมดา

ส่วนที่ ๑

สภาพบุคคล

การศึกษาเรื่องสภาพบุคคลซึ่งมีความหมายถึง
g. การเป็นบุคคล และการสิ้นบุคคล
c. ฐานะของบุคคลในครอบครัว เช่น ผู้มี ปิดกับบุคคล (ในเรื่องนี้จะยกไปกล่าวในบริบท ๕
ว่าด้วยครอบครัว)
ค. ฐานะบุคคลในบ้านเฉลิม มิอาจ สัญชำติ ลักษณะแห่งการเป็นพลเมือง (Citizen) จะกล่าวถึงกฎหมายขัดกันเรื่องสัญชาติในส่วนสุดท้ายของหมวด ๑

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการเป็นบุคคล และการสิ้นบุคคลโดยการตาย ส่วนการสาปญาติจะได้กล่าวในส่วนที่ ๔

การใช้กฎหมายเฉพาะแต่กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศกับในเรื่องสภาพบุคคลนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอยู่ข้อ ๑ ว่า สภาพบุคคลนั้นย่อมถือว่ามีกฎหมายเฉพาะบุคคลนั้นเอง แต่ปัญหาเทียบกับกฎหมายส่วนบุคคลในที่นั้นจะเป็นกฎหมายตามกฎหมายบุคคล

(ก) ลักษณะที่สัญญาจายตามกฎหมาย

ปรากฏตามคำอธิบายของท่านแอสเซท ศาสตราจารย์กฎหมายอังกฤษในหนังสือพิมพ์กฎหมายระหว่างประเทศแผนกศิลปศาสตร์ของโรงเรียน ค.ศ. ๒๕๔๗ หน้า ๑๕ ว่า "ตามลักษณะอังกฤษนั้น ถ้าเกี่ยวกับสภาพบุคคลแล้วนั้นต้องวิจัยตามกฎหมายที่บุคคลมีกฎหมายล่าช้า"

ในประเทศที่นั้นเองก็ย่อมมีความเห็นที่ต้องการให้ใช้กฎหมายตามกฎหมายล่าช้าในเรื่องสภาพบุคคลโดยย่อมเห็นว่าเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายนั้นแล้ว ตัวที่เรียกอีกที่ยอมให้ใช้กฎหมายเฉพาะ

(ข) ลักษณะที่สัญญาจายสัญชาติ

กฎหมายที่ใช้ประมวลกฎหมายโดยมากได้ยินไปในทางที่ว่ากรณีจับผิดในเรื่องสภาพบุคคลนี้ต้องใช้กฎหมายเฉพาะความเกี่ยวกับบุคคลนี้เป็นลักษณะ หลักตลาดและยังยิ่งไปได้บางกว่าในเรื่องสัญชาติ เหตุเพราะกฎหมายสัญชาติเริ่มเป็นกฎหมายที่แน่นอนกว่า (ดูประมวลกฎหมายเฉพาะอิสระในแนวทาง ๒ ฉบับบัตรข้ามเยมรับถูกกฎหมายน่าประมวลกฎหมายเฉพาะแนวคิด ๗ ที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายประเทศไทย ข้อสรุปข้อสัญญาบุคคล ๘ ที่ยังไม่สัญญาบุคคลนั้นที่ ๒๔ มิถุนายน ค.ศ. ๒๕๔๔ จึงให้สัญญาบุคคลนั้นที่ ๔ ติ่งห้าคำ ค.ศ. ๒๕๔๔ ดำเนินตามกฎหมายปัจจุบัน นอกจากนี้ให้สัญญาบุคคลนั้นศักย์)

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าจะใช้กฎหมายตามกฎหมายล่าช้าหรือกฎหมายสัญชาติ ปัญหาบางคือไปถึงกฎหมายจะนิยมในมา ๆ จะใช้ได้โดยเด็ดขาดที่จะอยู่ในข้อจำกัดอย่างไรบ้าง นอกจำกข้อจำกัดพิการให้สัญญาแล้วขัดผิดในคอมที่ว่าตัวข้อความท่าไข

ข้อจำกัดในเรื่องใช้กฎหมายต่างๆขัดข้องกับสภาพบุคคลนั้นไม่ข้อที่พอจะจดจ้องกันได้อย่างหนึ่ง คือการเป็นบุคคลหรือการสิ้นบุคคลต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายเฉพาะที่จะใช้กฎหมายต่าง ๆ นี้ไม่รับรู้ได้ขึ้นเนื่องจากจะใช้กฎหมายต่าง ๆ ไม่ได้ในประเทศรัฐเสด็จแต่ก่อนได้เคยมีการสิ้นสภาพบุคคล เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเองที่จัดที่พักผ่อนตามที่กฎหมายกำหนดไว้การตายโดยอาการ เช่นนี้ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมชาติ ถ้ากฎหมายเฉพาะนี้ไม่ยอมรับมันให้มีแล้ว กฎหมายรัฐเสด็จในกรณีที่ไม่ใช่ไป
ใช้ไม่ได้ในประเทศที่ไม่รับรู้การสินุกภาพบุคลคลโดยการสนับสนุน
อุทุนธรรมอิสระที่ในบางประเทศ เช่นประเทศอาณานิคมในทรัพยากรอาณานิคมมี
ผล เพราะฉะนั้นกฎหมายของประเทศอาณานิคมยังอันเกี่ยวกับเรื่องทั้งนี้ก็จะนำมาใช้ในประเทศเลยไม่ได้

ส่วนที่ ๒
ความสามารถ

กฎหมายเกิดขึ้นในเรื่องสภาพบุคคล และมี ๒ ลักษณะ ค้านิติหนี้และเดี่ยวกับกัน
ในเรื่องสภาพบุคคลตั้งใจได้ล่วงเวลา

สำนักข้อกฏการใช้กฎหมายต่างด้านนี้ก็มีลักษณะกันในเรื่องสภาพบุคคล เช่นความไม่
สามารถใดๆกฎหมายของอิทธิพลประเทศนี้ย่อมยอมรับกัน กฎหมายต่างด้านที่จะด้วยความไม่
สามารถนี้ก็จะนำมาใช้ในประเทศที่ไม่รับรู้ไม่ได้ เช่นกฎหมายของสิ่งสิ่งบัญญัติว่าพระของกลาง
ศาลจะไม่สามารถจะใช้กฎหมายต่างด้านนี้ให้ได้ ล่าเน้นฐานะยี่สิ่งสิ่งบัญญัติความไม่สามารถอันเกี่ยวกับกัน
ก็จะนำเอาความใช้ในประเทศที่ไม่ยินกฎหมายไม่ได้

นอกจากนี้ยังมีความเห็นอีกว่า กฎหมายต่างด้านที่จะนำมาใช้ในประเทศนี้นั้น จะต้องไม่เป็น
การทำให้ผลประโยชน์ของประเทศได้รับความเสียหาย เช่นในเรื่องการบรรลุได้การกฎหมายต่างประเทศบัญญัติ
ว่า บุคคลบรรลุได้การเมืองอายุครบ ๒๑ ปี สมมติว่า ถ้า คนในบ้านเริ่มพลัดถิ่นเพียง ๒๐ ปี โรงเรียนซึ่ง
ทำให้กฎหมายบก. คนไทย ต่อมา ถ้า กฎหมายบก. คนไทยensus นั้นโดยอ้างว่าเป็นประโยชน์ ซึ่งเน้นที่ บก. ทำให้กฎหมาย
กับ บก. อาจลงไปได้กฎหมายของ ก. ก็คงจะบัญญัติเห็นเมื่อมั่นคงกฎหมายไทย ถ้า บก. บรรลุ
นิติการแล้ว

ความเห็นนี้ควรจะต้องระลึกถึงว่า การที่จะใช้กฎหมายของประเทศนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยว
กับอินทสิทธิ์ต่างๆได้ถ้าสภาวะแล้วให้กฎหมายต่างด้านนี้ กฎหมายต่างด้านมีข้อความว่า AUTH ในเรื่องนี้
เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ดังนั้นซึ่งควรวินิจฉัยโดยอภิปรายเหตุบัตรถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓
กฎหมาย

กฎหมายอาจเกิดขึ้นในการที่จะใช้กฎหมายยืนได้ให้จ่ายก่อนบุคคลมีกฎหมายแย่ง
ใด เพราะบุคคลนี้ตามกฎหมายของประเทศนี้ ยอมมีผลต่อกิจการประเทศนี้
ความเห็นในเรื่องนี้มี ๓ ทาง:-
บทที่ 1 ให้ถือเอาความหมายของบุคคลเป็นใหญ่กว่า ต้องการจะมีภูมิลำเนาที่ไหน เพราะภูมิลำเนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนบุคคล

แต่ตามความเห็นนั้นภูมิลำเนาไม่ถูกต้อง

g. เฉนดอนของบุคคลอย่างเดียว ในการกำหนดภูมิลำเนานั้นยังไม่เป็นการเพียงพอ ในบางครั้งภูมิลำ

เนาของบุคคลต้องเป็นไปตามกฎหมาย (ให้เทียบสูตรองภูมิลำเนาของชั้นราชการ)

ข. ถ้าหากเราของบุคคลไม่แสดงออกให้ปรากฏ ก็ย่อมเป็นการยากที่จะวินิจฉัยให้ถูกต้องหรือไม่ได้

ทางที่ 2 ให้ใช้กฎหมายของประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ เพราะเหตุว่าภูมิลำเนาย่อมเกี่ยวแก่บุคคล

โดยที่เรื่องใดที่เกี่ยวแก่บุคคลแล้วก็ต้องถือตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ

แต่ถ้าจะทำการตามความเห็นนั้นว่า :-

ก. ภูมิลำเนาไม่ใช่เกี่ยวแก่บุคคลโดยเฉพาะ กล่าวคือในบางครั้งภูมิลำเนาของบุคคลต้องเป็น

ไปตามกฎหมายบัญญัติ และอาจถือได้ว่าภูมิลำเนาเป็นเครื่องบัญญัติระหว่างประเทศกับบุคคล

ข. ความเห็นนั้นจะไม่ได้ท้ายทับ เมื่อในประเทศที่มีสภาพของบุคคลจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมาย

ภูมิลำเนา กล่าวคือในประเทศที่มีรัฐอธิบดีภูมิลำเนาของประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ ต้องเช่นในประเทศ

อังกฤษ

ทางที่ 3 ให้ใช้กฎหมายของศาลที่พิจารณาคดี เพราะเหตุว่าภูมิลำเนาจะเกี่ยวแก่ประ

เทศด้วย และถ้าปการในศาลกฎหมายหรือภูมิลำเนาอยู่ต่าง ๆ กัน และอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกครั้งนั้นเพื่อ

ความสะดวกแก่คดี จึงควรใช้ศาลที่พิจารณาคดีหรือภูมิลำเนาให้กฎหมายของประเทศที่ศาลนั้นต้องอยู่

ความเห็นทางที่ 1 หรือทางที่ 2 นั้นไม่ควรนำมาใช้ เพราะเหตุผลดังปรากฏในข้อคัดลานที่กล่าวมา

แล้ว ความเห็นตามทางที่ 3 นี้มีเป็นประเทศที่สำคัญ ๆ ได้ดำเนินตาม เช่นประเทศรัสเซีย (ทุกค่าพิกัดเฉพาะ

สูงสุด องรับที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1804) เยอรมนี (ทุกค่าพิกัดเฉพาะลูกธนบัตรจ่ายให้ในเยอรมนีด้วยวัน

ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1713 ซึ่งวันนั้นว่า ภูมิลำเนาของคนแวร์ชิงพักทั้งในศาลเยอรมันด้วยวันนั้น

ตามกฎหมายเยอรมนี) และอังกฤษก็ยุคเหนื่อนจะดำเนินตามความเห็นที่ 3 นี้

ส่วนที่ 4

สถาปัตย์

กฎหมายขัดกันในเรื่องสถาปัตย์อาจเกิดขึ้นในกรณีว่า ศาลใดมีอำนาจพิจารณาคดีเรื่องสถาปัตย์

และค่าพิเศษของศาลที่แสดงการสถาปัตย์ในอิทธิพลการหนึ่ง จะมีผลไปในประเทศอื่นอย่างไรบ้าง หากนั้น

ย่อมเกี่ยวกับวิทิศการพิจารณาคดีนั้นระหว่างประเทศซึ่งจะกล่าวในภาคที่ 5

ณ ที่นั้นจะกล่าวถึงปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อศาลของประเทศได้มีอำนาจพิจารณาคดีเรื่องแสดง

การสถาปัตย์แล้ว
ปัญหาอาจเกิดขึ้นในชั้นนี้ ๒ ประการ:

๑. ลักษณะและเงื่อนไขซึ่งจะแสดงการสถาปณ

๒. ผลแห่งการสถาปณ

๑. ลักษณะของบุคคล และเงื่อนไขแห่งการแสดงความสถาปณ

ในเรื่องนี้กฎหมายก็ยังกั้นกันค่อนข้างในระหว่างประเทศที่รู้จักสภาพของบุคคลในการสถาปณ ส่วนประเทศที่ไม่รู้จักการสถาปณนั้น ปัญหาเรื่องกฎหมายก็ยังคงมีอยู่ก็ยังคืบหน้าได้

ในระหว่างประเทศที่รู้จักกฎหมายเรื่องสถาปณนั้น เวลาที่มีความเห็นเป็นที่กล่าวกันว่า จะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่บุคคลมีลูกศิษย์เดิม เช่นระยะเวลาที่บุคคลได้หายไปจากที่อยู่โดยไม่ได้ระบุว่าตายหรือร้ายแรงต่อการใดใน จึงต้องถือตามกันในกฎหมายของประเทศที่บุคคลนั้นมีลูกศิษย์เดิม

๒. ผลแห่งการสถาปณ

ก. ทรัพย์สินของผู้สถาปณ

ลักษณะที่ ๑ ให้กฎหมายของประเทศที่บุคคลมีลูกศิษย์เดิม เรียกไว้แต่จะต้องความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีเกณฑ์ทรัพย์สินของผู้สถาปณ์ซึ่งอาจถูกอ้างในประเทศต่าง ๆ ก็จะต้องจินตนาการกฎหมายต่าง ๆ กันซึ่งเป็นการไม่สมควร

ลักษณะที่ ๒ ควรจะเกิดกันในเรื่องภูมิที่ดิน ถ้าเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพย์ที่ใช้กฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ถ้าเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพย์ที่ใช้กฎหมายส่วนบุคคลของผู้ถือ

ผู้สอนเห็นว่าในเรื่องนี้จะต้องจินตนาการว่าการสถาปณ์นั้นมีลักษณะเป็นการลงโทษโดยกฎหมายใดหรือไม่ ถ้ากฎหมายนั้นว่าเป็นการตกเวลา ถ้าจะเห็นเป็นในเรื่องภูมิที่ดิน

ข. ครอบครัวของผู้สถาปณ

ควรจะเห็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล เพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นถึงอย่างกันในเบื้องต้นว่าจะต้องใช้กฎหมายส่วนบุคคล แต่กฎหมายส่วนบุคคลนั้นจะเป็นกฎหมายลูกศิษย์เดิมหรือกฎหมายตามกฎหมายลูกศิษย์เดิม แต่จะมีวิจัย และถือตามหลักใด (ให้เห็นในเรื่องสภาพบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้ว)

ถ้ากฎหมายส่วนบุคคลของประเทศที่ผู้สถาปณ์มีลูกศิษย์เดิมเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นในเรื่องตามมาตรา ๑ สมเกียรติผู้นั้นมีกฎหมายเพียงผู้เดียว ในเรื่องนี้มีผู้ลงความเห็น

ส่วนสุดท้าย (เพิ่มเติม)

สัญชาติ

กฎหมายอาจเกิดขึ้นในการที่จะวินิจฉัยว่า จะใช้กฎหมายยันใดขึ้นมาคาดคะเนว่าบุคคลมีลูกศิษย์เดิม
ของประเทศใด เพราะเหตุที่บุคคลคนเดียวอาจถูกกฎหมายของประเทศต่าง ๆ บัญญัติว่ามีสัญชาติของประเทศหนึ่ง เช่น

ก. เกิดในประเทศที่มีเป็นสัญชาติคู่ถ้วย ดังนั้น ก.อาจเป็นได้ทั้งคนไทยตามกฎหมายไทย เพราะเกิดในประเทศไทยและอาจเป็นคนสัญชาติคู่ถ้วยก็ได้ตามกฎหมายตุรกี เพราะบิดาเป็นคนมีสัญชาติตุรกี

ประเทศไทยได้มีสัญญาให้สิทธิพิเศษแก่บัตรที่จะมีสัญชาติโดยบัญญัติแห่งข้อตกลงในสัญญาที่ยังเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับตุรกี (คูสัญญาข้อตกลงระหว่างสยามกับอังกฤษ สมณกับแคนาดา) ที่ได้กักลามแล้วในภาคที่ 2 ในกรณีเหล่านี้กฎหมายไทยอาจเกิดขึ้นได้เพราะเหตุว่าจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ ปัญหาเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้มีสัญญาข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษ

ทั้งนี้ในบัตรที่ได้จัดให้มีบุคคลที่มีบัตรผู้อยู่ในประเทศ slide แล้วที่กรุงเทพแล้ววันที่ 12 เมษายน ค.ศ. 1930

มาตรฐาน 2 แห่งอนุสัญญาฉบับบัญญัติว่า ให้กฎหมายของประเทศที่บุคคลข้ามว่ามีสัญชาติหรือถูกลัทธิว่ามีสัญชาติของประเทศนั้น เช่นตามอุปทานพรหมจารีคณ์สมณค่ำว่า ก.อังกฤษว่ามีสัญชาติไทย ตุรกีว่ามีสัญชาติไทยที่ยังเป็นข้อตกลงในสัญญาที่ยังเป็นข้อตกลงกับตุรกี (คูสัญญาข้อตกลงระหว่างสยามกับอังกฤษ สมณกับแคนาดา) ที่ได้กักลามแล้วในภาคที่ 2 ประเทศไทยได้ซึ่งวินิจฉัยหรือไปทำบุคคลที่บุคคลข้ามว่ามีสัญชาติไทย ตุรกีว่ามีสัญชาติไทย ตุรกีว่ามีสัญชาติไทย ให้ตามอนุสัญญา 4 แห่งอนุสัญญาฉบับ ยอมให้ประเทศที่บุคคลข้ามว่ามีสัญชาติแต่ละประเทศให้ความปกครอบบุคคลนั้น ๆ ได้ แต่จะให้เป็นที่เลื่อนเสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยู่ผู้เสียดอยุ
1. สภาพของนิสิตบัณฑิต

ขณะนี้มหาวิทยาลัยพันชัยสิริกิติ์มีสภาพเป็นนิสิตบัณฑิตในอักษรประเทศเพียงใด ที่ด้วยวิวัฒน์ตามกฎหมายที่นิสิตบัณฑิตนั้นเกิดขึ้น เสน่ห์ตามกฎหมายรัฐศาสตร์บัณฑิต 2 คนนั้นทุกคนทั้ง 2 คนได้สิทธิ์ที่จะมีอยู่ในประเทศเพื่อเป็นหัวเราะกับทุกคนทั้ง 2 คนได้สิทธิ์ที่จะมีอยู่ในประเทศเพื่อเป็นนิสิตบัณฑิตในประเทศภายใต้ เมื่อสิ่งนี้ถูกลดต่ำกฏหมายรัฐศาสตร์

2. ความสามารถของนิสิตบัณฑิตมีความสามารถเหมือนสิทธิ์บัณฑิตธรรมดา เว้นไว้แต่สิทธิ์และหน้าที่บางอย่างซึ่งจะเพิ่มขึ้นได้แก่บัณฑิตธรรมดาเท่านั้น

แต่ความสามารถของนิสิตบัณฑิตต่างด้านนี้ อาจถูกจำกัดได้โดยเหตุ 3 ประการ

(1) โดยตราสารจัดตั้งของนิสิตบัณฑิตนั้นเอง

(2) โดยกฎหมายของประเทศที่นิสิตบัณฑิตนั้นได้ก่อขึ้น

(3) โดยกฎหมายของประเทศที่นิสิตบัณฑิตนั้นประกอบกิจการหรือใช้ความสามารถของตน

อัธษณำ 3

ทรัพย์

ในลักษณะนี้เกี่ยวด้วยการแบ่งแยกประเภททรัพย์สิน สำหรับทรัพย์สินนั้นได้กล่าวในบรรดา 4 องค์การได้ทางทรัพย์สินนั้นมีหลายวิธี และยังแยกย้ายกันอยู่ในบรรดาต่าง ๆ การได้มาโดยทางมูนตุกติก้าได้กล่าวในบรรดา 6 การได้มาโดยอยู่ตามหน้าได้กล่าวในบรรดา 4 นอกจากนี้ยังมีการได้มาโดยนิติกรรม เช่น ซื้อขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน เช่า จำเป็น ขาด ฯลฯ  จะกล่าวในบรรดา 3

ณ ที่นี้จะได้กล่าวถึงการใช้กฎหมายในการแบ่งแยกประเภททรัพย์สินและหลักที่มาในเรื่องทรัพย์สิน

หลักทั้งในเรื่องการแบ่งแยกประเภทแห่งทรัพย์สินนั้นจะเป็นอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ์ทรัพย์สินนี้ได้เนื่องกันโดยมากกว่าจะต้องพิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เช่นระหว่างที่ข้ามมา เลี้ยงไว้ติดกับที่ตั้งนั้น ตามประมวลกฎหมายแห่งรัฐเสียบปถุติวิริยาภิชัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ แต่กฎหมายแห่งสยามก็ถือเป็นสิทธิ์ทรัพย์ทรัพย์เฉพาะที่พิจารณาข้ามตรา ดังนั้นก็จะตั้งอยู่ในประเทศรัฐเสียบปถุติวิริยาภิชัยกับเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย

หลักนี้ไม่มีข้อผูกพันกับทรัพย์นั้น เพราะตั้งอยู่ภูมิที่กฎหมายลักษณะเป็นแต่จับเพียงบท 42 ยังมีข้อความสมบูรณ์อยู่ดังนี้ ว่า “ที่ในเวลานั้นผู้เป็นกฎหมายทรัพย์สิทธิ์ผู้ใดมีศาลพิจารณาทรัพย์สิน ขาดอานิ

บุริมย์เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัว หากให้ลงทุนที่ขาดทุนผู้ใดข้ามแดนนี้อยู่จะได้เป็นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ เมื่อตั้งอยู่ในพรมเจ้าอยู่หัวตั้งนั้นจะต้องให้กฎหมายของพระเจ้าอยู่หัวบังคับ จะเอากฎหมายต่าง

ด้วยมาใช้ไม่ได้
แต่ความผู้ยากอยากรบกัดขึ้นในเรื่องสังหาริมทรัพย์ เพราะเหตุว่าอาจเปลี่ยนที่ไปได้ ปัญหาจึงเกิดขึ้น
ว่ายังไงจะรักษาไว้ที่ ๆ สังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ เที่ยวคนสร้างความภักดิ์พิการเรื่อยสังหาริมทรัพย์ออกเป็น
3 ประการ

1. สังหาริมทรัพย์งาเชิ่ง
2. สังหาริมทรัพย์ยังเป็นกองทรัพย์สินซึ่งไม่แยกออก
3. เรือนเดินทะเล

ข้อ 1. สังหาริมทรัพย์งาเชิ่ง

ทรัพย์สินเช่น ต่าง, ตุ๊ก, ภูมิ, กระเบื้อง, ตัวเงิน, ไปยัง, สิทธิเรียกร้อง

ถ้าหากว่าสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นวัตถุมีรูปจำเป็น เช่น ตุ๊ก, ภูมิ, เหล่านี้ ต้องไม่ปัญหาเพราะอยู่เป็นที่
เห็นได้ชัดว่าตั้งอยู่ ณ ที่ใด

แต่ถ้าเป็นวัตถุอื่นไม่มีรูปจำเป็น เช่น สิทธิเรียกร้องเหล่านี้ปัญหาจะเกิดขึ้นว่า สังหาริมทรัพย์เช่นนั้นตั้ง
อยู่ ณ ที่ไหน

การวินิจฉัยปัญหาเช่นนี้มีทางที่ควรคิดได้หลายทาง

ทางที่ 1 สังหาริมทรัพย์เช่นนั้นน่าอยู่ที่บุคคลนายของเจ้าหน้าที่ เช่น นายเจ้ากิตติตรายเกี่ยวกับ

ประเทศผลมีเงินอยู่ในบัญชีของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นภูมิทรัพย์ในเรื่องหน้าที่

นายเจ้ากิตติตรายอยู่ในบัญชี คือ บุคคลนายของเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ เนื่องเหตุว่าสิทธิเช่นนั้นเป็นส่วน

หนึ่งของทรัพย์สินของนายเจ้ากิตติตราย สมดังภาษิตสุลตันที่มีว่า “สิทธิในเรื่องหนึ่งยอมต้องอยู่กับกระจุก”

(ไม่มาถึงสิทธิของเหล่านี้)

ทางที่ 2 สังหาริมทรัพย์เช่นนั้นน่าอยู่ที่บุคคลนายของลูกหนึ่งเพราะเหตุว่าการที่จะย้ายเรียกร้อง

หรือยกภูมิทรัพย์อื่นไม่มีรูปจำเป็นเป็นการจงใจได้ ก็ตามฐานะของเศรษฐกิจและรัฐประชาส

ไทย ณ ท้องถิ่นว่าลูกหนึ่งมีภูมิล้า นายอยู่นั้น

แต่ตามความเห็นของศาลราษฎรยังนิยมว่า แห่งมหาราชตระกูลสเปอร์ สิ่งควรใช้กฎหมายของ

ประเทศที่ศาลตั้งอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญตัดสินตามคำพิพากษาศาลสูงสุดกลางวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ค.ศ.

๑๙๖๒ ที่ว่าเครื่องอิสระเก่าของกรุงนั้นเป็นสิ่งสำเร็จกรุงนั้นเป็นบัญญัติว่าเป็นสิ่งสังหาริมทรัพย์

นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีกรณีนี้ให้

ให้คุณพิพากษาศาลสูงสุดรัฐธรรมนูญวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ค.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตัดสินว่าเจ้าต้องช่วยให้

สิ่งนี้อยู่และต่อ ๆ กันไปอายุครบตามกฎหมายยังคง แม้คิดคิดชัดเช่นในประเทศรัฐธรรมนูญสิ่งนี้ให้กฎหมาย

มีอยู่รัฐศาสตร์พิจารณา และไม่ยอมรับมีการให้ตามที่ได้ตกลงในเรื่องเจ้าต้องช่วยให้
ความเห็นในประเทศต่าง ๆ

1. เยอรมนี
ศาลเยอรมนีจาร์จเรยธรรมได้ตัดสินเมื่อวันที่ ๓๙ มีนาคม ค.ศ. ๒๔๔๑ ให้ถือตามกฎหมายยุคล่าแซงของลูกหน้ (ดูหนังสือคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศเรียงตามอักษรของศาลตราจารย์ลำบากเมื่อ ๒ หน้า ๔๒๒ ข้อ ๙๑)

2. สหภาพรัสเซีย
ศาลสูงสุดแห่งรัสเซียเสนอให้ตัดสินเมื่อ ค.ศ. ๒๔๒๖ ให้ถือตามกฎหมายยุคล่าแซงของลูกหน้ (ดูหนังสือคำอธิบายที่อ้างข้างต้นเมื่อ ๒ หน้า ๔๒๒ ข้อ ๙๑)

3. อังกฤษ
ให้สหราช ๔๔ ลูกหน้รูป ๑ ของท่านได้เชิญตัวแสดงจินยอมในประเทศอังกฤษ และมีการรับรองในประเทศอังกฤษ ตัวแสดงจินยอมจะยอมให้ผู้อื่นตามกฎหมายยุคล่าแซงของลูกหน้ ต่อประเทศอังกฤษ (ดูหนังสือคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศที่อ้างข้างต้น เล่ม ๒ หน้า ๔๒๒ ข้อ ๙๒)

ข้อ ๒ สิทธิทรัพย์ยั่งยืนเป็นของทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้แยกออก
ทั้งนี้นายทะเบียนที่อยู่ในสิทธิทรัพย์ยั่งยืนในโรงมัธยมศึกษาพิเศษ แล้วมีสิทธิทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของผู้ด้วยการศึกษาถือว่าจะได้กําล่าต่อไปในบรรดา ๖ ว่าด้วยบุคคล

ข้อ ๓ เรียกคืนทรัพย์
เรียกคืนทรัพย์ทั้งเป็นทรัพย์ยั่งยืนที่ได้ แต่ไม่แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่จัดไว้ แต่ผู้ส่งให้ทรัพย์ หรือเอกสำนัก
ว่าเรียกคืนทรัพย์นั้นได้ไปอย่างน้อย ๑ ของราคาของตัวของประเทศที่เรียกคืนมีผลดีของ ๑ แต่แต่เรียกคืนทรัพย์ ตามกฎหมายที่อยู่ในโรงมัธยมศึกษาพิเศษ และกําหนดให้พิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่เรียกคืนได้จัดทะเบียนมีผลบังคับได้

ลักษณะ ๕

นิสิตกรรม

ในลักษณะนี้จะกล่าวถึงหลักแห่งการให้กฎหมายนี้ยังคงแก้ไขกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศขัดกันเรียกนี้คือได้โดยทั่ว ๆ ไป ส่วนหลักเห็นผลเพียงลําบับผลบังคับอันเป็นนิติกรรมอียิปต์ที่เน้นจะได้กําล่าต่อไปในส่วนที่ว่าด้วยบัญญัต
หมวด ๑
บทที่ ๑ เรื่องที่สร้างที่มา

ในหมวดนี้มีข้อความที่กี่ยวกับ

๑. วัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรม
๒. แบบแห่งนิติกรรม
๓. ความสามารถของบุคคลที่ทำนิติกรรม

ได้กล่าวเรื่องความสามารถของบุคคลแล้วในลักษณะ ๒ หมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ณ ที่นั้นจะกล่าวถึงวัตถุที่ประสงค์และแบบแห่งนิติกรรม

บทที่ ๑
วัตถุที่ประสงค์แห่งนิติกรรม

นิติกรรมย่อมเป็นการกระทัดรัดใจมีความของบุคคล เหตุจะเน้นบุคคลย่อมมีเสรีภาพที่จะสมัครใจทำให้ตนเองอยู่มั่นคงอย่างไรก็ดีถ้าการนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายที่ห้ามไว้ขัดเจ้ง หรือขัดต่อศีลธรรมอันเดี๋ยว

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เสรีภาพของบุคคลเช่นนี้เรียกว่าการจำกัดความห้ามเลิกย่อมว่า L’ autonomie de la volonté

ในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกบุคคลนิติกรรมให้ผู้ทำนิติกรรมมีสิทธิที่จะเลือกใช้กฎหมายของประเทศใดบ้างเป็นนิติกรรมของตนได้ สูญการกระทั่งนั้นมีวัตถุที่ประสงค์ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันเดี๋ยวของประชาชน เช่นในเรื่องการกำหนดเวลาเสียหาย ร้องเรียนธรรมเนียมในการข้อตกลง ในกรณี เช่นกฎหมายของประเทศนั้นปัญญาตัวมีความนิยมในการข้อตกลงเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ทำนิติกรรมอาจเลือกใช้กฎหมายของประเทศที่บัญญัติว่า ค่าธรรมเนียมในการข้อตกลงเป็นของผู้ยื่นได้

ถ้าผู้ทำนิติกรรมย่อมไว้ว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใด บัญญัติมีเจ็ดเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่ได้ประสงค์ให้มีผู้ออกความเห็นทางหลักในการข้อตกลงในกฎหมายไม่มากมาย แต่ทั้งนี้ย่อมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการที่จะแปลเจตนาระหว่างกฎหมายในเรื่องที่มีบทบัญญัติบัญญัติไว้ แม้กฎหมายนั้นจะไม่เป็นบทบัญญัติตามกฎหมายนั้น คือ บทบัญญัติของประเทศที่ได้ทำนิติกรรมขึ้น

อย่างไรก็ตามที่ประสงค์ของนิติกรรมเป็นการขัดต่อบทบัญญัติห้ามไว้โดยขัดเจ้ง หรือขัดต่อศีลธรรมอันเดี๋ยว หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ถ้านิติกรรมนั้นได้ทำขึ้นในประเทศนั้นและปฏิบัติตามนิติกรรมในประเทศนั้นเอง และข้อตกลงที่ทำขึ้นในศาลของประเทศนั้นเองแล้ว บัญญัติก็ไม่อาจเกิดขึ้นคือต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ทำนิติกรรมนั้นเข้าวินิจฉัย ว่าอย่างไรเป็นการขัดต่อบทบัญญัติโดยขัดเจ้ง ต่อศีลธรรมอันเดี๋ยว หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ป catastrophic incidents that occur in the United States, will be a "Locus regit actum".

In the context of the data collected, a clear pattern emerges.

ข้อ 1 ข้อต่าง ๆ ของแบบแปลงนิสิตกรรม
แบบแปลงนิสิตกรรมอาจแยกเป็น 2 สถาน
สถานที่ 1 ถ้าจะพิจารณาตามวิธีเหล่าการกำหนดนิสิตกรรมนั้นอาจ
เรารายละเอียดบอกถึง 2 ชนิด คือ กรมธรรม์ยัง นิสิตกรรมสามารถ อย่าง 2
สถานที่ 2 ถ้าจะพิจารณาถึงแผนแบบอันจะทำให้กัดเกิดนิสิตกรรม เรายามบ่อยบอกถึงเป็น
2 ชนิด คือแบบทั่วไปเพื่อเป็นการพิจารณา Ad probationem เช่น ตามกฎหมายไทย การปฏิบัติงานที่ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด ถือถึงหนังสือแบบเช่นเดียวกับความสมบูรณ์แห่ง
นิสิตกรรมเป็น Ad solenitatem ถ้าไม่มีแบบเช่นนั้นแล้ว นิสิตกรรมไม่อาจสมบูรณ์กล่าวคือเป็นโมฆะ เช่นการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหนังสือเจ้าหน้าที่ ท่านว่าเป็นโมฆะ

ก. กรมธรรม์

นิสิตกรรมที่จะต้องทำตามแบบเป็นกรมธรรม์นั้น ผู้ทำนิสิตกรรมมีความจำเป็นอยู่อย่างที่จะต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในท้องถิ่นที่ทำนิสิตกรรมนั้น เพราะฉะนั้นจะต้องทำตามแบบของประเทศที่ได้กำหนด
กรรมนั้น

ข. นิสิตกรรมกรม

บางที่เกี่ยวกับให้ถูกกฎหมายของประเทศที่ผู้ทำนิสิตกรรมมีสัญชาติด้วยอ้างเหตุว่านิสิตกรรมนั้นๆ
อาจทำได้โดยไม่ต้องอาศัยหนังสือเจ้าหน้าที่แห่งท้องถิ่น ความจำเป็นต้องเข้ากรมธรรม์ที่กล่าวข้างกลับ
นั้นจึงไม่มี แต่ความเห็นนี้ได้มีผู้เห็นน้อยในประเทศรัฐบาล เพราะเหตุว่าผู้ที่ทำนิสิตกรรมมีสัญชาติต่างกันนั้นก็จะ
ทำให้เกิดเป็นปัญหาว่าจะได้รับความชอบของประเทศใด

ศาลสูงในประเทศฝรั่งเศสเคยตัดสินว่า นิติกรรมธรรมชาติควรทำตามแบบแห่งท้องถิ่นที่นิติกรรม
นั้นเกิดขึ้น เชน ตัวเองในประเทศยังดู เมื่อต้นนั้นทำตามแบบถูกต้องตามกฎหมายยังถูกแล้วก็ใช้ได้
ในประเทศฝรั่งเศส (ดูในพิพากษาศาลสูงฝรั่งเศส ฉบับบังคับวันที่ 3 ส กันยายน ค.ศ. 1940)

(1) แบบที่ต้องมีเพื่อพิสูจน์

แบบขยายนั้นก็จะต้องใช้ตามแบบแห่งท้องถิ่นที่นิติกรรมนั้นเกิดขึ้น เพราะเหตุว่าจะต้องเอา
ศิลปะมาแบบแห่งท้องถิ่นนั้นเองมาเป็นข้อพิจารณาในเหตุผลหลักนี้

(1) หนึ่งในสุดความทำใดจึงจะต้องเป็นหนังสือ หรือเป็นแบบเพื่อการพิสูจน์ เช่น การยึดเงินตามกฎหมาย
มาไทยกำหนด 50 บาท แต่ประเทศอื่น ๆ อาจกำหนดแตกต่างกันออกไป

(2) แบบนั้นจะต้องทำอย่างไร ถ้าทำเป็นหนังสือจะต้องมีข้อความอย่างไร ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ
อาจกำหนดไว้ต่างกัน

(3) ใครเป็นผู้มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ก็หลัก

ข้อกล่าวหาเหล่านี้เราต้องอาศัยกฎหมายของประเทศที่นิติกรรมนั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นหลักแหล่งการวินิจฉัย

ง. แบบที่ต้องมีเพื่อความสมบูรณ์

บางท่านเห็นควรให้ใช้กฎหมายแห่งท้องที่นิติกรรมมีผลบังคับโดยจังหวัดเป็นที่นี่เช่นนั้นกฎหมายบัง
คับให้มีเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะบังบัญบัญชาเคลื่อนที่จะทำกิจการเสร็จสิ้น เพราะบุคคลอาจต้องไปในระบบ
คอให้ได้ผลตามที่ผู้มีภาระนี้ควรให้ทำตามแบบแห่งประเทศที่ผู้มีภาระนี้ควรเป็นสิ่งที่ผู้ท่านนิติกรรมได้
มิควรชิ้นมากกว่าแบบในกฎหมายอื่น ๆ

แต่ความเห็นนี้มีผู้คัดค้านในข้อต่าง ๆว่าใช้ไม่ได้ในการที่ผู้มีภาระนิติกรรมมีผลบังคับต่างกัน เทคุณนั้นจึง
ควรทำตามแบบของประเทศที่ให้ทำนิติกรรมนั้น

ข้อ 2 ข้อกำหนดจากหลักที่ว่านิติกรรมทำที่ไหนเกิดต้องใช้แบบที่นี่

การที่จะพิจารณาว่าท้องที่เราคืนอยู่นั้นมีข้อกังวลหรือไม่เราก็ต้องวินิจฉัยว่าแบบแห่งนิติ
กรรมทั่วไปจะเป็นแบบที่เกี่ยวกับข้อยกตัวบัญชีโดยข้อสนับสนุนกฎหมาย หรือสิ่งนี้ ความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ถ้าหากแบบใดไม่ข้างอยู่ในลักษณะแห่งนี้ บุคคลอาจที่จะเลือกใช้แบบแห่งกฎหมายประเทศ
อื่นนอกจากประเทศที่ทำนิติกรรมนั้นได้

มุ่อมือออกความเห็นว่าหลักในเรื่องแบบแห่งนิติกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วอาจมีข้อกันได้

(1) นิติกรรมข้างเดียวกัน นิติกรรม ผู้ทำนิติกรรมนี้เป็นคนต่างชาติอาจทำนิติกรรมตาม
แบบในกฎหมายแห่งประเทศที่คุมมีผลบังคับได้ เป็นต้นว่าคนเริ่มแสดงในเมืองไทยอาจทำนิติกรรมตามแบบ
ในกฎหมายรัฐศาสตร์

(๒) นิติกรรมหลายฝ่ายซึ่งทุกกรณีเป็นคนมีสัญชาติเดียวกันคู่กรณีอาจตกลงท่านิติกรรมตามแบบในกฎหมายแห่งประเทศที่คู่กรณีเหล่านี้มีสัญชาติ เพราะเหตุว่ากฎหมายของประเทศที่คู่กรณีมีสัญชาติอาจนำมาใช้ในต่างประเทศได้ แม้ไม่ vejขั้นกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันเด็ดขาดของประเทศนั้น

แต่ตามความเห็นนี้ แม้จะมีส่วนที่ควรรับไว้วินิจฉัยย้ายถ้าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแบ่งแยกอย่างลำบากหรือฟับกิหรื์หรือทัพฟิวิติที่เกี่ยวกับถังนี้ก็ยังจะต้องถือตามแบบในกฎหมายแห่งประเทศที่ทรัพย์นั้นได้จ่ายอยู่

หมวด ๒

แสดงเจตนาน

ในหมวดนี้มีข้อความที่เกี่ยวกับเหตุการท่านให้จดหมายยื่นไปยังผู้รู้ที่เป็นปริศน์ เช่น ความเข้าใจผิด ข้อผิด ผลลัพธ์ อันเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้กรรมเป็นประโยชน์ หรือไม่ได้ผล แล้วแต่เรื่อง

ปัญหาที่มีว่าจะใช้กฎหมายแห่งประเทศใดเป็นหลักวินิจฉัยความไม่เป็นจริงหรือเหตุเจตนาน

ตามที่ได้กล่าวกันโดยมาก คือจะต้องใช้กฎหมายแห่งประเทศที่ได้ท่านิติกรรมนั้นขึ้น เพราะนิติกรรมยังเกิดจากใจมีศัตรูหรือเจตนาของบุคคล (เทียบดูคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศุลคลของศาลพระราชวิถี หน้า ๕๔๒)

หมวด ๓

ระยะเวลาและข้อตกลง

ในหมวดนี้มีข้อความที่เกี่ยวกับเหตุการที่ไม่สมบูรณ์และนิติกรรมที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุจิตใจที่มาจากเหตุต่าง ๆ เช่น นิติกรรมที่ทำผิดแบบ ผู้กู้นิติกรรมไม่มีความสามารถ หรือการแสดงเจตนานไม่เป็นจริง หรือผลความไม่สมบูรณ์หรือความบริการนั้น ก็ยังจะต้องขึ้นวินิจฉัยเป็นเรื่อง ๆ ไปตามบุคคลที่ทำให้ไม่ได้กรรมเป็นสมบูรณ์หรือบริการนั้น

หมวด ๔

เริ่มต้นและเริ่มเวลา

เริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด

ข้อที่กล่าวกันโดยมากก็คือจะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ทำนิติกรรมวินิจฉัยเริ่มใหญ่และเริ่มเวลาเฉพาะเหตุว่า เริ่มใหญ่และเริ่มเวลาอยู่ต่อที่กล่าววันนิติกรรมนั้นเอง (เทียบดูคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกศุลคลของศาลพระราชวิถี หน้า ๕๔๒)
ลักษณะ ๕

ระยะเวลา

เราทราบแล้วว่าการกำหนดนับระยะเวลาที่ผ่านนี้ กฎหมายได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่ออันเนื่องจาก
เจตนานของคู่กรณี ต่ำหากมีกฎหมายหรือกฎหมายบังคับโดยคำสั่งศาล หรือโดยคดีกรมก็ 우리가เป็นอย่างอื่น
แล้วก็จะต้องถือตามนั้น

เพราะฉะนั้นบัญญัติในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลอันเกี่ยวกับระยะเวลาในย่อมเป็น
นั้นไ้ในการแปลงเจตนานของคู่กรณี

ถ้าคู่กรณีไม่ได้แสดงเจตนานไว้เป็นการทำธุรกรรม ก็จะต้องถือตามกฎหมายของประเทศที่ได้ทำนิติ
การอันนั้นขึ้น

แต่ถ้าเกี่ยวกับในเรื่องคำสั่งศาล เป็นสิ่งในเรื่องหมายบังคับ หรือกำหนดให้ปฏิบัติตามคำ
สั่ง คำพิพากษาอย่างใด ๆ ศาลย่อมนำมาที่จะกำหนดตามกฎหมายของประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่

ถ้าหากมีกฎหมายหรือกฎหมายบังคับขึ้นก็วินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่ศาลนั้นตั้งอยู่

ลักษณะ ๖

อายุความ

การที่จะใช้กฎหมายของประเทศใดขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับอายุความแห่งหลักทรัพย์ก่อนนั้นนั้นความเห็นแตก
ต่างกัน ๕ ทาง

ความเห็นที่ ๑ ควรใช้กฎหมายที่เจ้าหนี้มีภูมิลำเนา เพราะย่อมเกิดผลิติเรียกร้องของเจ้าหนี้
ในภูมิลำเนาจะอยู่ในเหตุผลเพียงแห่งหลักทรัพย์ก่อนของเจ้าหนี้นั้นอย่างเดียว แล้วจะคิดว่าเป็นทางที่
จะให้ลูกหนี้นั้นปฏิเสธได้ในทางที่ครบถ้วน

ความเห็นที่ ๒ ควรใช้กฎหมายที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนา เพราะเหตุว่าอายุความนั้นกฎหมายได้บัญญัติ
ขึ้นไว้เพื่อคุ้มครองลูกหนี้

ความเห็นที่ ๓ ควรใช้กฎหมายที่สูงสุดนั้นภูมิลำเนา เพราะเหตุว่าอายุความนั้นกฎหมายได้บัญญัติ
ขึ้นไว้เพื่อคุ้มครองลูกหนี้ นั้นอย่างเดียว คือเป็นผลดีต่อเนื่องกับหลักทรัพย์ก่อนของเจ้าหนี้
ด้วย อีกทั้งการนั้นอายุความนั้นไม่ใช่ขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้อย่างเดียว คืออายุความนั้นได้มีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับความส่งเสริมการบริโภคของประชาชน และเพื่อห้ามมิให้คดีกันเข้าเกิดไม่ไป

ความเห็นที่ ๔ ควรใช้กฎหมายที่สูงสุดนั้นจะขึ้นไว้โดยกฎหมาย

หมายสำคัญนั้นว่า ได้มีการสํารองนั้นแล้วก็ยังการประการหนึ่ง การให้หรือเจ้าหนี้ให้ลูกหนี้
ขึ้นข้อต่อสุ่ นั้นโดยจะยก الآนุทุกข์ขึ้นต่อกำลังเสียใจไม่ได้ ยอมจ่ายความจะเกิดขึ้นอีกทีในขณะที่
จะขึ้นนั้นหรือที่เรียกต่อไปจะขึ้นนั้น
แม้ผู้ผ่านว่าอายุความไม่ได้ตั้งชั่วโดยที่กฎหมายสิ้นสุดสิ้นไม่ได้ร้ายหน้าแล้วแต่อย่างเดียว
เท่านั้น คือยังมีเหตุอื่น ๆ ที่กฎหมายแม้เลื่อนด้วย เช่นในเรื่องวิธีให้พิจารณาเป็นต้น
ความเห็นที่ ๔ ควรใช้กฎหมายของประเทศที่ศาลสิ้นพิจารณาคดีนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้เพราะเหตุว่า
อายุความเป็นวิธีพิจารณา และเห็นว่ากับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แม้ผู้ผ่านว่าอายุความเป็นกฎหมายศาลบัญญัติไม่ใช่วิธีบัญญัติให้ลังเลนั่นอยู่ อาจอายุความอยู่ในประ
มวลกฎหมายแห่ง ไม่ใช่วิธีพิจารณา
ความเห็นที่ ๔ ควรใช้กฎหมายของประเทศที่คดีกรรมได้บังคับชั่วเพราะเหตุว่าอายุความเป็น
กันคนเฉพาะบุคคลนั่น ซึ่งค้างยังกับเรื่องเวลาสุดสิ้น กล่าวคือเมื่อสิ้นกันคนเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติให้เพื่อถือได้
เรียกร้องนั้นแล้ว ลักษณะเรียกร้องนั้นถือเป็นไปหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ อายุความเป็นผลดียังไงแต่คดี
กรรมหรืออัญญาหรือหลักเหยื่อหน่วยนั้นโดยทั่ว ความเห็นนี้เป็นความเห็นของศาลฎราชรย์วัส ซึ่งผู้เสนอเห็นควร
ดำเนินตาม

ปรรช ๒
หนน
ลักษณะ ๑
บทเบื้องต้นทั่วไป
หมวด ๑
วัตถุประสงค์หนน
ถ้าจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์หนนแล้ว ปัญหาที่จะเกี่ยวกับเรื่องชนิดของวัตถุประสงค์หนนก็จะมีไม่เกิดขึ้น
ได้เพราะเหตุว่ากฎหมายของประเทศยังคงมีข้อที่เหมือนกันอยู่ว่า วัตถุประสงค์นั้นคือการไอหน้าหรือ
ยิน, กรรขการ, แต่ง, การทำการ แต่ปัญหาอาจเกิดขึ้นในข้อที่จะต้องวิจารณ์ว่า หนนนั้นถือได้หรือไม่ ถ้า
เกิดขึ้น ๑ เช่น เศษมาจากสัญญาหรือภิกษุจากที่เกิดมีวัตถุอย่างใดบ้าง ในเรื่องนี้ก็จะต้องพิจารณาตามปัญ
เกิดแห่งหนนนี้จะนั้น ๆ ว่าจะต้องใช้กฎหมายอย่างไร
ยึดใจในหมวดที่ว่าด้วยวัตถุประสงค์นี้ยังมีข้อความที่เกี่ยวกับหนนที่มีวัตถุสภาพอย่าง แต่จะต้องชั่วระ
ต่่อย่างตัวนั่น หรือเช่นก็จะเกิดขึ้นก็ย้ำแน่นอนแต่เดิมคดีกรรมหรืออัญญาเป็นส่วนมากเพราะนั้นจึงควรที่จะ
วินิจฉัยตามปัญเกิดของหนนนี้จะนั้น ๆ
อีกประเภท ๑ ในหมวดที่ ๑ นั้นมีข้อความที่เกี่ยวกับการชำระหนี้เงิน ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเงิน
ตราดังประเทศ ตามนัยแห่งกฎหมายไทย ดูเหมือนจะถือว่าการชำระหนี้ชนิดนั้นจะปฏิบัติกันในประเทศใด
ก็อาจจะชำระเงินตราของประเทศที่จะชำระหนี้กันนั้นได้

หมวด ๒
ผลแห่งหนี้

ส่วนที่ ๑
การไม่ชำระหนี้

ในข้อเมื่อข้อความเกี่ยวกับการที่จะขอปลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้อันนั้นนับว่าเป็นผลอย่าง ๑ ของหนี้
ในการนี้แล้วนั้นจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่หนี้นั้นจะต้องปฏิบัติ

อย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับความเสียหายเพราะการไม่ชำระหนี้ถ้าหากหนี้เกิดจากกฎหมายลักษณะที่กล่าว
ในตอนนี้ ก็อาจจะมีข้อกำหนดที่จะเกิดขึ้น เมื่อสูตรกรณีได้แสดงจุดมั่นกันไว้เป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าการ
กำหนดค่าเสียหายยอมเกี่ยวกับส่วนตัวบุคคลของผู้มีภาระ

ส่วนที่ ๒
รับชำระหนี้

การรับชำระหนี้โดยมีแก่ขึ้นโดยแตกกฎหมาย เมื่อบุคคลใดกำหนดการอันใดอันหนึ่ง ดังเช่นผู้ค้าง
ประกันที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ยอมได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ ปัญหาในเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นในว่าจะถือ
ตามกฎหมายที่หนี้นี้เกิดขึ้น หรือที่จะปฏิบัติการชำระหนี้ แต่มีทางที่น่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า ช่วงลำบึกในเมื่อ
เกิดขึ้นโดยแตกกฎหมายของประเทศใด ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น

ส่วนที่ ๓ และ ๔
การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

เพิกถอนการยื่นผล

ในเวลาหนี้มีเงินจ่ายไม่ได้ว่า จะใช้กฎหมายของประเทศใด แต่มีทางที่น่าคิดอยู่ว่า ฝั่งที่ ๒ นี้ย่อม
สิ่งนี้เมื่อมีการยกทิศฐานโครงการลูกหนี้นั้นเป็นประกันหนี้ของเจ้าหนี้ แต่กฎหมายอาจเกิดขึ้นในว่าจะ
ให้กฎหมายของประเทศที่ลูกหนี้มีกฎหมายย่อเป็นแห่งสิทธิ์ทางกฎหมายของประเทศหรือของศาลที่รับพิจารณา
นี้ หรือกฎหมายของบุคคลภายน้อยที่ถูกใช้สิทธิ์เรียกร้อง หรือเพิกถอนการยื่นผล
ส่วนที่ ๕
สิกข์ท้องถิ่น

สิกข์ท้องถิ่นนั้นมีอยู่เหนือทราวุธ น่าจะด้วยวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่ทำพ่อคนดับอยู่ และถ้าเป็นเรื่องที่มีสิทธิ์ก็ย่อมเห็นได้ชัดเจน นาจะแพร่ให้ยอมรับได้แก่กันท้องเที่ยวที่ถามมาในประเทศยุโรป ท่านท้องเที่ยวอย่างไม่รู้จะระดมเจ้าพ่อแก่นายแต่ง ๆ ก็คงมีสิทธิ์ท้องถิ่นย่อมครบคนนี้ไว้ได้ตามกฎหมายไทย

ส่วนที่ ๖
บริเวณสิทธิ์

ปัญหาที่จะวินิจฉัยในเบื้องต้นนั้น บริเวณสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ได้เกิดขึ้น แล้ววินิจฉัยว่าบริเวณสิทธิ์จะปฏิบัติภัยได้อย่างไรนั้น ก็จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายตามต่างประเทศที่ทรัพย์นั้นดั่งอยู่ เช่น ประเทศจีนippo เราก็จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายปฏิบัติภัยนั้นๆ ประเทศญี่ปุ่น บริเวณสิทธิ์ในประเทศอื่น เช่น ประเทศญี่ปุ่น เราจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายปฏิบัติภัยนั้นๆ ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไร

หมวด ๓
ลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน

ในเรื่องนี้มีข้อที่จะต้องแยกพิจารณาหลายประการ เช่น ในเรื่องบัตรเกิดแห่งลูกหนี้เจ้าหนี้หลายคน และในเรื่องผลแห่งหนี้ที่ร่วมกันอยู่ เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะวินิจฉัยเป็นเรื่อง ๆ ไป ตามบัตรเกิดแห่งหนี้บ้างและตามหลักที่ว่าด้วยผลแห่งหนี้บ้าง

หมวด ๔
โอนสิทธิ์เรียกเก็บเงิน

ให้ดูเรื่องนี้ก็กรรมที่ได้หลามมาแล้ว และเรื่องสัญญาที่จะกล่าวต่อไป

หมวด ๕
ความรับผิด

ในเรื่องความรับผิดนี้กฎหมายอาจเกิดขึ้นได้ ๒ ประการ
การที่ ๑ เศรษฐกิจที่ให้หนี้ระจำป่วยในมือของประเทศได้ไม่
นิจฉัยว่า เศรษฐกิจที่ให้หนี้ระจำป่วยไม่ได้รับได้ง่ายระจำป่วยไปแล้วอาจจะต้องริเริ่มต่อ
ไปถ้าที่จะใช้กฎหมายของประเทศให้เป็นผลในการพิจารณาการกระทำที่ย่อมเป็นเหตุผลให้เท่าที่จะ
เป็นไปได้และก็จะต้องพิจารณาว่าจะใช้กฎหมายของประเทศใดซึ่งมีรัฐ
ในตอนนี้จะได้กล่าวถึงปัญหาการที่ ๑ ส่วนปัญหาการที่ ๒ จะได้เป็นรัฐนี้ตามส่วนต่าง ๆ
ตามรัฐอักษรของ "ใดย์" ไม่ได้กล่าวถึงรัฐประกันใดจะเรา แต่มีกล่าวไว้ในเรื่องระจำ
ผู้สูญ ซึ่งได้ถือตามกฎหมายแห่งสัญญา อย่างไรก็ตามกฎหมายแห่งสัญญาที่มีรัฐนี้ตามรัฐประกันของ
ผู้สูญ ถ้าตนของผู้สูญก็ไม่แสดงออกให้แยกจากสิ้นว่า ผู้สูญจะปฏิบัติตามในประเทศที่ให้กับผู้สูญ
นั้นออกก็ให้ใช้กฎหมายของประเทศนั้น ผู้สูญจะปฏิบัติตามในประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ต่างกฎหมายจะต้อง
ใช้กฎหมายของประเทศที่ผู้สูญจะปฏิบัติตกัน (ตุ้มหลัก ๑๔ ของใดย์)
 เพราะฉะนั้นเน้นที่นั้นเกิดจากกฎหมายรัฐประกันนั้น ถ้าจะต้องมีกับรัฐที่ได้กล่าวข้างต้น
ตามหลักสิทธิ์ของศาลรายการ Pillet ก็ถือว่า กฎหมายแห่งสัญญาอยู่ไว้มาถึงแก่แห่ง
กฎหมาย เช่น การระจำนั้นด้วย
 ถ้าจะพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าจะดีอยู่นี้ เมื่อหนี้ได้ก็ให้ก็เกิดขึ้นโดยอาศัยกฎหมายของประเทศ
ใด เมื่อหนี้นี้จะระจำก็ควรต้องใช้กฎหมายของประเทศที่หนี้ได้ก็เกิดขึ้น แต่ที่นี้ไม่มีกฎหมายรวมถึงความระ
จำนั้นซึ่งผู้สูญได้แสดงออก หรือแสดงแสดงทางไว้ให้ใช้กฎหมายของประเทศอื่น ศาลรายการ Pillet
จึงได้เข้าของนั้นว่า ความระจำนั้นเกิดจากผลแห่งความแตกต่างของคู่กรณีแล้วก็ต้องใช้
กฎหมายที่คู่กรณีมีความประสงค์ เช่น เรื่องแพ่งที่เน้นใหม่การรับช่างสิทธิโดยดีสัญญา (คือเป็นการ
การช่างนั้นอย่างหนึ่ง) ถ้าเกี่ยวกับเรื่องรับช่างสิทธิโดยผลแห่งกฎหมายต้องถือตามกฎหมายที่บังคับเรื่อง
หนี้ของคู่กรณีเพาะรับช่างสิทธิเช่นนั้น กฎหมายให้ผลแต่เพียงบุคคลบางคน

ส่วนที่ ๑
การช่างนั้น

ในเรื่องแบบแห่งการช่างนั้นก็จะต้องต้องตามหลักในการช่างนั้นโดยท้าไปว่า การช่างนั้นที่ทำ
ไหนเกี่ยวกับเรื่องแบบของประเทศนั้นส่วนองค์สมบัติแห่งการช่างนั้นส่วน ๆ อันเกี่ยวกับเจตนานของคู่กรณี
ก็จะต้องใช้หลักในเรื่องการแสดงเจตนานและความแตกต่างของคู่กรณี
ส่วนที่ ๒
ปลดหนี้

ให้เคยบกับส่วนที่ ๑ การชำระหนี้

ส่วนที่ ๓
หักกลับลบหนี้

ในเรื่องนี้ควรแกนจึงอย่าง หนี้ที่ส่งซึ่งจะพิจารณักกลับลบหนี้นี้ได้อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายอันเดียวกันหรือไม่

ถ้าอยู่ในบังคับกฎหมายอันเดียวกันก็วินิจฉัยตามกฎหมายนั้นเอง

ถ้าอยู่ในบังคับกฎหมายต่างกัน ก็ควรเรียกตามกฎหมายของทั้งสองประเทศนั้น เมื่อกฎหมายของทั้งสองประเทศยังไม่ได้กำหนดให้หักกลับลบหนี้นั้นได้ การหักกลับลบหนี้ก็พิจารณา (ดูคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แนวคิดบุคคลของศาลตารางยุโรป Pillet หน้า ๒๑๔-๒๑๖)

ส่วนที่ ๔
แปลงหนี้ใหม่

การแปลงหนี้ใหม่ซึ่งหนี้เดิมได้มีอุปกรณ์ เช่นในเรื่องสินทรัพย์ จำนวน จำนวนจะส่งผลอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายต่างกันได้ ในกรณีเช่นนี้ ศาลตารางยุโรป Pillet กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมสิทธิของคนกายภาพ ควรปฏิบัติเดียวกันกับเรื่องหักกลับลบหนี้

ส่วนที่ ๕
หนี้เกลื่อนกลืนกัน

ในเรื่องนี้ย่อมเกิดขึ้นโดยแห่งกฎหมาย เพราะฉะนั้นในวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่หนี้นั้นต้องอยู่ภายในบังคับ

ลักษณะ ๒
สัญญา

หลักสำคัญในเรื่องสัญญาเกิดจากคำตัดสินของคู่กรณีเป็นสิ่งสำคัญคู่กรณียังประสงค์จะให้ใช้กฎหมายอันใด ถ้ากิจการนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือคือหลักเดียวกันจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของคู่กรณีอันนั้น
หมวด ๑
ก่อให้เกิดสัญญา

ปัญหาในกฎหมายระหว่างประเทศอาจเกิดขึ้นได้ในเมื่อคำสั่งและคำสั่งของได้กระทำในระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างประเทศกัน ถ้าจะต้องตามหลักแห่งประมวลกฎหมายยุติธรรมมาตรา ๓๖๑ แล้ว หลักสำคัญก็มีอยู่ว่า สัญญายอมเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคำบอกกล่าวสั่งของไปถึงผู้สนองเพราะเวลาเน้นเมื่อผู้เสนอยอมในประเทศใด คำสั่งของได้ไปถึงที่นั้นก็น่าจะว่าสัญญาได้เกิดขึ้นที่นั้น

หมวด ๒
ผลของสัญญา

หมวด ๓
มัดจำและกำหนดค่าปรับ

หมวด ๔
ลักษณะสัญญา

ตามความเห็นของศาลข้าราชการ Pillet กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญาโอนใช้บังคับถึงผลอันสิ้นต่อเนื่องจากสัญญาในด้วย

ลักษณะ ๓
จัดการงานนอกสัง

ลักษณะ ๔
ลักษณะตรงได้

ที่ ๒ ลักษณะนี้จัดเข้าอยู่ในประเภทที่เรียกว่าคล้ายสัญญา

ในเรื่องนี้จะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องสัญญาด้วย ที่เกิดขึ้นตามหลัก ๓๔ ของโคสส และยุทธธรรม ๖ แต่ต้องให้เห็นว่า ตามหลักอันถูกต้อง แม้คล้ายสัญญาที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศ และประเทศอันถูกต้องไม่ขัดขวางการคล้ายสัญญาในแต่ละพื้นที่ตามกฎหมายต่างๆ
ลักษณะ ๕

ลงมือ

บางความเห็นให้วิริจฉ์ตามกฎหมายของประเทศที่มีเม็ดเกิดขึ้นแต่อย่างเดียว
แต่กลั่งอัจฉริยะให้วิริจฉ์ตามกฎหมายของประเทศที่มีเม็ดเกิดขึ้นและกฎหมายของประเทศที่
มีการคาดคะเน (ให้ดูหลัก ๑๗๘, ๑๗๙, ๑๘๔ ของโคซี)

ปริพธ์ ๓

เอกเทศลักษณ

ข้อความทั่วไป

เอกเทศลักษณะเป็น ลักษณะประเภทที่กฎหมายระบุนำมาไว้ และมีลักษณะเฉพาะประเภทลักษณะ
นั้น เช่น ชื่อขาย, ให้บัน, แยกเปลี่ยน ฯลฯ แต่เอกเทศลักษณะขั้นต้องอาศัยหลักทั่วไปในเรื่องลักษณะตามที่
ได้กล่าวมาแล้ว

ยังมีข้อที่ควรจดเน้นถึงลักษณะพิเศษของเอกเทศลักษณะที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ และสังหาริม
ทรัพย์

๑. เอกเทศลักษณะอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์

ตามหลักทั่วไปจะเรียกว่าคุณสมบัติของสังหาริมทรัพย์ยอมต้องวินิจฉัยตามกฎหมายที่อ้างลักษณะ
ทรัพย์นั้นเป็นอยู่

แต่หลักที่ดังกล่าวนี้อาจมีข้อจำกัดว่า ตามการของท่านใดสังหาริมทรัพย์ ๑๔ กล่าวไว้ว่าแม้แสงลักษณะอัน
เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายที่บังคับลักษณะนั้นเอง แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในข้อจำ
กั้น ๓ ปรากฏ คือ

(๑) ไม่เกี่ยวกับการโอนสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในกรณีเช่นข้างต้นวินิจฉัยตามกฎหมาย ของประเทศ
ที่อ้างลักษณะทรัพย์ดังกล่าว

(๒) การบังคับตามลักษณะนั้นจะต้องเป็นไปได้ตามกฎหมายของประเทศที่อ้างลักษณะทรัพย์นั้นต้องอยู่

(๓) คู่กรณีจะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้กฎหมายของประเทศอ้างลักษณะทรัพย์นั้นต้องอยู่บังคับ

ตามกฎหมายที่กำหนดได้ไว้โดยข้อบังคับหลัก ๑๔ ที่กล่าวแล้วมีเงื่อนไขว่า ก.ย. ห้าลักษณะ
กันในประเทศคือแผนที่ออกจากการจ่ายที่ดินในอีกประเทศ ๑ โดยออกตัวไปที่ต่างในประเทศยังต้องแผนที่นั้น
องค์การว่าด้วยสัญญาที่ได้ทำกันนั้นเป็นสัญญาที่เกิดแผนในที่จะเกี่ยวกับผู้ใดในประเทศอื่น แต่สัญญาที่และการปฏิบัติกันในประเทศก็เกิดแผนดังจะต้องอยู่ภายในบังคับ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของกิตุ
ตามหลักและอุทธรณ์ที่ได้ตามข้อตกลงนั้นเป็นการยากที่จะทางหลักใจไปว่า สัญญาที่เกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจ
ลักษณะดูเหมือนกันอย่างใหญ่ ก็จะใช้กฎหมายที่บังคับสัญญา
ลักษณะดูเหมือนกันอย่างใหญ่ ก็จะใช้กฎหมายที่บังคับสัญญา

แต่จะถือตามความเห็นส่วนตัวของผู้สัมพันธ์ที่มี ความแยกสัญญาอันเกี่ยวกับทรัพย์สินในสัญญาทรัพย์สินกับสัญญาที่เกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นเป็นสุทธิ
สัญญาตามที่ได้กล่าวในตอนที่น่าจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่มาสัญญาทรัพย์สินนั้นอยู่ และสัญญาที่เกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจการเกิดกิจ
นั้นตามกฎหมายที่บังคับสัญญาแล้ว แต่ความเห็นของผู้สัมพันธ์นั้นอาจเกิดขึ้นกันตามกฎหมายของประเทศนั้น ถ้าจะยื่นการแถลงข้อคดี ยอมเป็นสัญญาอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขทรัพย์สินอันมีอยู่หนึ่ง
อันทรัพย์สินจึงน่าจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่มาสัญญาทรัพย์สินนั้นอยู่

2. สัญญาอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ตามหลัก ๑๔๔ ของคิวไช่สัยเพียงจำนำการที่เกี่ยวกับสัญญาโดยตรง และการโอนสัญญาทรัพย์สิน คือการที่เกี่ยวกับสัญญาโดยตรงคือใช้กฎหมายของสัญญา ส่วนการที่เกี่ยวกับการโอนสัญญาทรัพย์สินจะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่สัญญาทรัพย์สินนั้นอยู่ ถ้าทรัพย์สินนั้นอยู่ในประเทศใดให้ไว้ได้หลัก ๑๔๔ นี้แล้วผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในกรุงวันนั้นทำสัญญาในกรุงวันนั้นถ้าสัญญาในท่าว่างเช่นการค้าหรือการแลกเปลี่ยนข้ามระหว่างประเทศ รวมถึงการค้าสัญญาในสัญญาหากล้านตัวคืนนั้นจะต้องระบุถูกโดยเร็วเร็วจากที่สิ้นสุดคืนนั้นได้ก็ไม่ ทางผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งมอบได้โดยเหตุการณ์หนึ่ง เรื่องการค้าสัญญาในสัญญาหากล้านตัวคืนนั้นเป็นอันที่จะไม่ได้ ดังนั้นต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายว่าเข้า
เข้าหรือการส่งมอบคืนนั้นเป็นอันที่จะไม่ได้ ดังนั้นต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายว่าเข้า

ความเห็นของผู้สัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาชนิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนี้มีผลดีกับผู้กับ
ในเรื่องยุติธรรมสัญญาที่เกี่ยวกับสัญญาทรัพย์สิน คือจะเอาวินิจฉัยสัญญาที่เกี่ยวกับเกิดปัญหาสิทธิอย่างหนึ่ง กับที่เกี่ยวกับการทรัพย์สินอันอยู่ในประเทศ สัญญาที่เกี่ยวกับเกิดปัญหาสิทธิในจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายที่บังคับสัญญาแล้ว แต่สัญญาที่เกี่ยวกับเกิดปัญหาสิทธิในนี้จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายที่สัญญาทรัพย์สินนั้นอยู่

อักษะถ้า ๑
ชื่อผู้ชาย
ภาษา ๒
แกลเปลิคย์

ภาษา ๓
ไฟ

ภาษา ๔
เปาทรัพย์

ภาษา ๕
เชาชีอ

ให้เหยียบสูในหลักหัวไปจำนำด้วยเอกเทศสัญญาณนี้เกี่ยวกับสิ่งที่มีประโยชน์หรืออันตรายหรือมีความผิดสังคมและ
ก่อให้เกิดภัยคุกคามหรือทรัพย์สิน

ในเรื่องอื่น ๆ เช่นแบบ ความสามารถ ฯลฯ ให้เหยียบสูในเรื่องนิดิกรรมและสัญญาณที่ได้กล่าวมา
แล้ว

ภาษา ๖
ฉัตรแรงงาน

ภาษา ๗
ฉัตรท่าทาง

ให้เหยียบสูในเรื่องนิดิกรรมและสัญญา

ภาษา ๘
รับบัน

ปัญหาอันเกี่ยวกับเรื่องรับบันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการรับบันได้ไม่ในระหว่างประเทศ เช่นการโดยสาร
รถไฟจากกรุงเทพฯ ไปปทุม
ความรับผิดชอบผู้รับบันจะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศนั้น ตามหลัก ๑๕๔ ของโคซิ
ว่า บางที่ต้องใช้กฎหมายของประเทศที่ความรับผิดให้เกิดขึ้น
ลักษณะ ๔  ลักษณะ ๔

ยื่น

ในเรื่องนี้บัญชาอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาซึ่งบางประเทศไม่ได้กำหนดไว้ เลย แม้จะได้กำหนดไว้อัตราอื่นอย่างมากก็ตามที่จะวินิจฉัยได้มีว่า อัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดไว้ จะพึงถือได้หรือไม่ ฉบับพัญญาสมที่ย้ายกับศิลปะความสงบเรียบร้อยของประชาชน ขอให้วินิจฉัยตามหลักที่ว่าด้วยศิลปะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

ลักษณะ ๑๐
สากทรัพย์

ลักษณะ ๑๑
ค้าประกัน

ให้ทียบยุคหลักเรื่องนี้ศิลปะและสัญญา

ลักษณะ ๑๒
อำนาจ

อำนาจเป็นสิทธิในสังหาริมทรัพย์ เหตุนี้นี้เช่นนั้นจะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่สังหาริมทรัพยก็ต้องอยู่กับตัว แต่ตามหลักกฎหมายที่มีข้ออ้างว่าในเรื่องการค้าอำนาจ (ดูคำอภิปรายหลักว่าไปช่อง)

ลักษณะ ๑๓

อำนาจ

อำนาจเป็นสิทธิที่มีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ (ให้ทียบยุคหลักว่าไปข้อ ๒ ซึ่งได้กล่าวข้างต้น)

ลักษณะ ๑๔

เก็บของในคลังสินค้า
การเก็บข้อมูลในคลังสินค้ามีกิจการที่ดัดแปลงพิจารณา ๒ ประเภทคือ การเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในเรื่องสัญญาณทาง และในเรื่องตารางอิทธิยาจายหนึ่งซึ่งควรเทียบสูในเรื่องตัวเงินและจำนำ

ลักษณะ ๑๕
ตัวแทน

การคัดเลือกตัวแทนอาจกระทบในประเทศหนึ่ง แต่กิจการซึ่งตัวแทนจะได้รับบัญชีที่ ๓ นั้นอาจเป็น

ในอีกประเทศหนึ่ง เทคุณหนี้ความเกี่ยวพันในระหว่างตัวการกับตัวแทนก็จะต้องใช้กฎหมายของประเทศที่

สัญญาตัวแทนได้เกิดขึ้น ส่วนความเกี่ยวกับระหว่างตัวการกับบุคคลที่ ๓ นั้น ก็จะต้องใช้ตามกฎหมายของ

ประเทศที่สัญญาตัวแทนได้กระทบไปนั้นได้เกิดขึ้น

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นโดยอาศัยหลักในเรื่องการใช้หลักกฎหมาย เมื่อข้อพิพาทในทางคดีบุคคลระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นต้องแก้ด้วยในเรื่องสัญญา (ให้เหยียบดุษฎี ๑๖๐,๔๘๓ ของใครชี้)

ลักษณะ ๑๖
นายหน้า

ลักษณะ ๑๗
ประกาศปรบบประมาณ

ให้เทียบดุษฎีเรื่องนี้การและสัญญา

ลักษณะ ๑๘
การพ้นนันและขั้นตอน

บัญชีที่อาจเกิดขึ้นเสมอเกี่ยวกับตัวสัญญาแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในประเทศหนึ่งและสิ่งแวดล้อมในอีกประเทศหนึ่งตัวสัญญาแบ่งเป็นการพ้นนันและขั้นตอนโดยนั้นจะต้องพิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่ได้ออกกฎหมายของประเทศนั้นโดยใช้กฎหมายที่ได้มาจากกฎหมายหรือไม่ (เหยียบดุษฎี หมาย ๑ ข้อ ๒๐ ซึ่งติดตามพระราชบัญญัติการพ่นนพ. ๒๔๘๓)

อีกประเภทหนึ่งจะต้องพิจารณาตามกฎหมายของประเทศซึ่งสิ่งแวดล้อมได้จำนำาย (เหยียบดุษฎี

ราชบัญญัติการพ่นนพ. ๒๔๘๓ ม.๔ และประกาศกฎหมายแห่งฯ ม.๔๔)
ลักษณะ ๑๙
บัญชีเปิดสรรพ

ในเรื่องนั้นควรที่จะหลักในเรื่องนี้ในกรณีของสมบูรณ์อย่างหนึ่งกับหลักในเรื่องการทั้งหมดบนหนึ่งกันอย่างหนึ่ง

ลักษณะ ๒๐
ประกันภัย

เหตุของเดือนและจากภัยกันในเรื่องตัวเงิน (แบบและการโอน)

ลักษณะ ๒๑
ตัวเงิน

ในสภาพสภาวะที่แล้วมาได้เคยมีเรื่องอนุสัญญาที่สูญหายเพื่อนั้นให้ประกาศที่เป็นอัตรกรรมออกบทบัญญัติในเรื่องตัวเงินทั้งนี้เพื่อเป็นการบังคับกฎหมายขัดกันเรื่องตัวเงินให้หมดไป ในระหว่างนั้นสินสิน

มาตรการที่กำหนดในการปรับปรุงตามกับเนื่องเรื่องอนุสัญญาต่างก็ได้กล่าวมาแล้ว อีกทั้งได้กระทำการตามไปได้ ปัญหาขัดแย้งในเรื่องตัวเงินก็จะไม่เกิดขึ้นในระหว่างประเทศที่เป็นอัตรกรรมแห่งอนุสัญญาบาง

แต่ในเวลาที่หลักกฎหมายในเรื่องตัวเงินยังคงขัดแย้งอยู่ไม่ได้ในระหว่างประเทศ

ข้อกับข้อความในเรื่องกฎหมาย ขัดแย้งในเรื่องตัวเงินเนื่องจากปฏิบัติตามหลักในเรื่องความ

สามารถ เรื่องแบบที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นแต่มีเหตุผลพิเศษที่ควรกล่าวไว้ถ้อยคำต่อไปนี้

ข้อ ๑ ความสามารถ

ตามความเห็นเป็นส่วนมากในประเทศสิ้นเสียเห็นควรถือตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ

แต่ในประเทศไทยจะต้องไม่รับผิดชอบกับความสามารถที่ขัดต่อศิลธรรมหรือความสงบเรียบร้อย เช่นพระ

ราชกุมารีของพระเจ้ากรุงเทพ ลงวันที่ ๘ เมษายน ค.ศ. ๑๔๒๙ ที่ห้าไม่ให้พระบรมวงศานุวงศ์

กระทำการอุทัศน์ด้วยตัวเงิน

ข้อ ๒ แบบ

ควรถือตามหลักทั่วไปก็จะทำการตามตัวเงินนั้นทำที่หนึ่งก็ต้องใช้แบบของกฎหมายที่นั้น
นิยม ๕ ผล

การลงมูลที่ตามคำว่าเรื่องเทิรัฐบาลที่ที่เรื่องเทิรัฐบาลที่ได้ก้านมาแล้ว และต้องประมวลผลผ่านมาแล้ว ๑๐๓ ลำนี้ เกี่ยวกับข้อความที่จะจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาอันเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ

ลักษณะ ๑๒๓
พื้นฐานและบริพัต

ลักษณะ ๑๒๓
สมพะณ์

ให้ทายบุคคลหลักเรื่องดิกรรมและหลักฐาน ถ้าในเรื่องนี้บุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และต้องประมวลผลผ่านมาแล้ว ๑๐๓ ลำนี้ เกี่ยวกับข้อความที่จะจดทะเบียนหรือประกาศโฆษณาอันเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ

ปรรภที่๔

ทรัพย์สิน

ใจความในกฎหมายสัญญาที่ย่อมเกี่ยวกับกรณีของทรัพย์สินจึงจะพิจารณาให้อย่างไรบ้าง และการได้มาซึ่งทรัพย์สินอันอาจมีเหตุพิเศษจากที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารสมัยนี้ มั่นคงการได้มาย่อยอยู่ตามกฎหมายว่าจะต้องปฏิบัติตามคุณค่าที่จดทะเบียน ฯลฯ เหล่าที่เป็นสิ่ง

ปัญหาอันเกี่ยวกับกรณีแห่งทรัพย์สินจึงมีอยู่อย่างนี้ จัดตั้งวินิจฉัยตามกฎหมายซึ่งทรัพย์นั้น ต้องอยู่

สำนักรัฐบาลได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีเหตุการจดทะเบียน ฯลฯ เช่นนี้ที่ต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศ ซึ่งทรัพย์นั้นพิจารณายกอยู่ (การได้มาย่อยตามกฎหมายจะได้กล่าวในบรรทัดที่)

สำนักรัฐบาลได้มาซึ่งทรัพย์สินอาจมีเหตุพิเศษออกไปจากที่กล่าวไปไว้ในเรื่องเอกสารสมัยนี้ซึ่งจะได้อธิบายโดยละเอียดต่อไปนี้
ข้อ ๑ ความสำมากร

มีความเห็นแตกต่างกัน ๒ ทาง

ทางที่ ๑ เนื่องจากต้องพิจารณาตามกฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพาะเทคควี่ที่ความ
สำมากรในการตัดสินมา ซึ่งทรัพย์สินนั้นอาจเกี่ยวกับศิลปะหรือความสมบุรุษร้อยของประเทศที่ทรัพย์นั้น
ตั้งอยู่ได้

ทางที่ ๒ ควรถือตามหลักกฎหมายที่ว่าด้วยความสำมากรของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป

ข้อ ๒ แบบ

แบบแห่งการทำงานได้มีชั้นทรัพย์สินนั้น ถ้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แล้ว บางทีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า
การได้มานั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เหตุนั้นควรยกิการ
๒ อย่างนี้ออกพิจารณา

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานจะจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น เวลาจดต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของ
ประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่เป็นธรรมชาติอยู่ เนื่อง

แต่การที่ทำเป็นหนังสือนั้นจะต้องแยกพิจารณาว่ากฎหมายของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่บัญญัติ
ให้ไปทำหนังสือต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์นั้นตั้งอยู่หรือไม่ ถ้าบัญญัติไว้เช่นนั้นแบบแห่งการทำงานจะ
เป็นหนังสือที่จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของประเทศที่ตั้งอยู่ แต่ยังไม่บัญญัติไว้เช่นนั้นควรยกิว่าการต้อง
การทำเป็นหนังสือที่จะต้องวินิจฉัยตามหลักกฎหมายในเรื่องแบบแห่งนิติกรรมและสัญญาโดยทั่ว ๆ
ไป (ดูประมาณแห่งฯ มติศาล ๔๕๖ เรื่องชื่ออาญา ฯ)

ส่วนกับเรื่อง ๆ แห่งนิติกรรมยังต้องทำให้มีชั้นทรัพย์สินนั้นในเรื่องของการแสดงเจตนา (ให้
เหตุบุคคลที่เรื่องนิติกรรมและสัญญาที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น)

บริษัท ๕

ครอบครัว

ลักษณะ ๑

ผู้มีสิทธิ

หมวด ๑

ลักษณะตำแหน่งงาน
ส่วนที่ ๑
ความตกลง

ปัญหาในเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นในการที่จะวินิจฉัยว่า เหตุอันกระท่ำให้จดบันเป็นโมฆะและเป็นโมฆะยังไม่ได้จะต้องพิจารณาไปตามกฎหมายของประเทศใด เพราะอาจมีเหตุบางอย่าง เช่นความล่าช้าเกิดในคุณสมบัติ บุคคลหลักสูตรตามหลักนิติกรรมใดๆ ไปแล้วเป็นเหตุให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะยังไม่ได้ แต่ถ้าถึงขั้นสัญญาแต่งงานกฎหมายบางประเทศไม่ได้อว่า ความล่าช้าเกิดในคุณสมบัติของบุคคลเป็นเหตุให้สัญญาแต่งงานเป็นโมฆะยังไม่ได้

ความเห็นในเรื่องนี้อาจมีแตกต่างกันได้หลายทาง แต่ถ้าความยุ่งโมโหมดหลักในเรื่องการแต่งงานในนิติกรรมและความตกลงในสัญญาที่ได้ก็ล่วงมาแล้วในตอนด้าน

ส่วนที่ ๒
ความสมำาระ
บทที่ ๑
การกำหนดอุปัญ

ในเรื่องกำหนดอุปัญว่า บุคคลที่จะพึงทำการสมรสได้นั้นตามธรรมชาติจะต้องถูกต้องตามหลักในเรื่องความสมาระและความรู้ว่าใช้กฎหมายของประเทศใด

แต่ให้ยังเกี่ยวกับการกำหนดอุปัญในการสมรสแล้ว ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการได้เสียของเอกชน เท่านั้นเอง คือยังเกี่ยวกับศิลปะ ความส่งเสริมอธิบายของประเทศต่างๆ เช่นกฎหมายลักษณะเฉพาะถูกโทษผู้กระทำซ้ำเกิดอุปัญต่ำกว่า ๑๒ ปี เพราะจะเริ่มจึงน่าคิดว่า การกำหนดอุปัญนั้นอาจไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ได้กำหนดในเรื่องความสามารถแล้ว ยังจะมีผลตามกฎหมายของประเทศที่ใช้กฎหมายแต่งงานนั้นได้ ซึ่งอาจได้ผลตามกฎหมายเฉพาะสัญญานวัตกรรม ๗ ปี เพื่อการกำหนดการสมรสกันในประเทศอื่นอีก

บทที่ ๒
ข้อบังคับในการทำธรรม

นอกจากเรื่องกำหนดอุปัญจะกำหนดข้อบังคับ หรือแม้แต่บุคคลจะมีอุปถัมภ์ตามกำหนดข้อบังคับ
แล้วก็ตาม ยังมีข้อขัดข้องในการประสานซึ่งควรพิจารณาตั้งต่อไปนี้

1. ข้อขัดข้องระหว่างกฎตีนไทย

ในบางประเทศไม่มีกฎหมายห้ามมิให้กฎหมายที่อนุญาตสำหรับการสมรสเป็นสมรรถกัน แต่ในบางประเทศ
ข้อขัดข้องนั้นยังไม่ได้ ปัญหาซึ่งมีว่า ถ้าคนดังกล่าวที่เป็นกฎหมายให้เข้าที่ทำการสมรสในอิสラเมียประเทศนี้สงครามไม่มี
ข้อขัดข้อง หรือประเทศของคนดังกล่าวไม่มีข้อขัดข้อง แต่ประเทศที่จะทำการสมรสมีข้อขัดข้อง การสมรสนั้น
จะเป็นไปได้หรือไม่?

ปัญหาเรื่องนี้คงอยู่ที่ว่าข้อขัดข้องนี้เกี่ยวกับศีลธรรมอันเด็ดขาดหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน
หรือไม่ ข้อขัดข้องนี้จะเกิดกฏกฎหมายของคนดังกล่าว หรือของประเทศที่จะทำการสมรส
ในยี่ที่ว่าข้อขัดข้องนี้จะเกี่ยวกับศีลธรรมอันเด็ดขาดหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนบ้างหรือไม่

นี่ ความเห็นยังแตกต่างกันอยู่

ตามความเห็นที่ ๑ กล่าวว่าในเรื่องนี้เกี่ยวกับครอบครัวของคนดังกล่าว หาได้ก็ถือถึงครอบครัว
ของพลเมืองในประเทศไม่ แม้ข้อขัดข้องนี้จะเกี่ยวกับศีลธรรมอันเด็ดขาด ก็ควรยอมรับเข้าไปได้

ตามความเห็นที่ ๒ กล่าวว่าข้อขัดข้องนี้เกี่ยวกับศีลธรรมอันเด็ดขาดและเกี่ยวกับการที่กฎหมายประ
สังคูมีคอมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นได้เป็นเพียงมือที่เข้าแรงแม้จะเกี่ยวกับครอบครัวของคนดังกล่าว บุคคลบุคคลที่
จะต้องทำการพิจารณา

ส่วนการที่จะวินิจฉัยว่าจะต้องลอกตามกฎหมายของประเทศใดพิจารณาว่ามีข้อขัดข้องนี้หรือ
ไม่นั้น เห็นว่าข้อขัดข้องนี้จะมีอยู่ในกฎหมายของคนดังกล่าว หรือของประเทศที่ทำการสมรส แต่ประ
เทศใดประเทศนั้นก็ได้ ทั้งนี้ว่าข้อขัดข้องนี้เกี่ยวกับศีลธรรมอันเด็ดขาด อยู่ในข้อขัดข้องที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ย่อม
ไม่สมควร

2. ข้อขัดข้องในการมีกรรมหรือสามีหลายคนในความตัวกัน

ข้อขัดข้องนี้ห้ามมิให้กฎหมายมีหลายคนในความตัวกันนั้น เป็นกฎหมายที่กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกศีลธรรมบุคคลนั้นไม่เกิดขึ้น เพราะประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกอย่างมากจะกำหนดระหว่างประเทศแล้วได้ข้อ
ห้ามไว้เช่นเดียวกัน

ปัญหาจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อขัดข้องนี้ที่ห้ามมิให้เข้ามีกรรมหลายคนในความตัวกัน เพราะบาง
ประเทศอนุญาตให้เข้าทำนั้นได้ เช่นในประเทศอเมริกา สำนั่นประเทศยุโรปมีกฎหมายรัฐบาล ถ้ากฎหมายห้าม
ไว้ แล้วจะได้รับโทษในทางอาญา ยอมถือได้ว่าในประเทศที่มีข้อขัดข้องนั้น ข้อขัดข้องในการมีกรรมหลายคน
สังเกตกับศีลธรรมอันเด็ดขาด หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การวินิจฉัยปัญหาข้ออื่น ๆ ให้เห็นตามข้อขัดข้องที่มีกฎหมายสำหรับกรรมสกัน

3. ข้อขัดข้องในการแต่งงานกับหญิงม้าและหญิงที่หย่า bin count
การสมรสไม่ได้ จนกว่าระยะเวลาจะสิ้นสุดไปแล้ว ๓๐๐ วัน นับแต่วันที่สมัครหย่าหรือได้หย่ากัน ข้อข้อข้อที่นี้ มีข้อเพียงนี้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องปัญหาของเกียรติสิ่งศักดิ์อันดับของประชาชน

การวินิจฉัยปัญหาอื่น ๆ ให้หย่าตามข้อข้อข้อที่ต้องกล่าวมาแล้ว

๔. ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะ

ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะอาจเกิดขึ้น ๒ ประการ คือ

ประการ ๑ บางประเทศไทยไม่ได้บุคคลที่เกี่ยวกับสถานะทางที่ทำมาสมรสกัน เช่น กฎหมายอิสลาม เครียดมาการสมรสระหว่างผู้อื่นกับไม่เกี่ยวกับศึกษาสถานะ กฎหมายมะละฮัมมัดที่มีให้ผู้อื่นกับไม่เกี่ยวกับสถานะจะทะ

การทำมาสมรสกัน

ประการที่ ๒ ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะโดยฐานของผู้เป็นบรรพบุรุษ เช่นตามสถานะภาคีหลัก พระ

บางทะลวงทางการทำมาสมรสไม่ได้ หรือตามกฎหมายไทย พระถูกผู้มีมรรคการทำมาสมรสไม่ได้

ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะนั้น ตามอธิบายกฎหมายว่าด้วยการสมรสในประเทศที่ไม่มีข้อข้อข้อที่เกิดขึ้นได้ และ

การทำมาสมรสในประเทศที่ทำมาสมรส แต่ไม่สมบูรณ์ในประเทศของตน

ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะนั้นจะมีบทบาทยุ่งยากในประเทศที่ได้ถึงข้อข้อข้อที่เกิดขึ้นได้ไม่ขยายไปถึง

ประเทศอื่น ๆ ด้วย เช่นเข้าผู้เสียสละทำมาสมรสกับหญิงไทยในประเทศทั้งสิ้น การสมรสในยุคสมร

สมบูรณ์ในประเทศอาจมีวัดอย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกี่ยวกับความสามารถของบรรพบุรุษ ศาลความเจ้าหน้าที่ศาลไทยยกรู

ปรัสได้อธิบายถึงการทำมาสมรสทำให้ผู้ที่สมรสในประเทศแย่ลงเกณฑ์ข้อข้อข้อที่สมร

สมบูรณ์ในประเทศนั้น ที่มีมากในทางรูปรับ ผู้ที่สมรสในประเทศนั้นจะไม่มีอยู่ที่ความเจ็บเจ็บหรือศึก

ธรรมอันดับของประชาชนในประเทศสียงมา เข้าข้อข้อที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือข้อข้อข้อที่เจ้า

กิจสิ่งศักดิ์อันดับของประชาชนในประเทศสียงมา ในเรื่องนั้นเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้อข้อข้อที่เจ้า

กิจสิ่งศักดิ์อันดับของประชาชนในประเทศสียงมา ที่ไม่เกี่ยวกับการสมรสทำให้ผู้ที่สมร

สมบูรณ์ในประเทศนั้นอาจมีผลได้ ถ้าจะเกี่ยวกับความที่อยู่แบบข้อข้อกฎหมายว่าด้วย ข้อ ๗๐ น

ยังคงความสัมพันธ์ การที่กฎหมายบางประเทศได้บังคับข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับสถานะไว้อาจจะเป็น

แต่เฉพาะสถานะในสถานะหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช้ข้อข้อข้อที่ต่าง ๆ สถานะเสมอไป

๕. ข้อข้อข้อที่เกี่ยวกับผู้ที่มีวัตถุกัน

กฎหมายบางรัฐในสหภาพรูปภูมิที่ได้บังคับกฎหมายว่าด้วยทางกิจการบวกนั้น การข้อข้อข้อที่นี้ ก็จะเกี่ยวกับความเจ็บเจ็บของประชาชนก็แต่จะเป็นในรูปที่มีกฎหมายข้อข้อข้อที่ไม่ใช้เป็นศึก

ธรรมอันดับในประเทศอื่น ๆ เหตุนั้นการทำมาสมรสระหว่างคนที่กัน ข้อข้อข้อค่าในประเทศผ่าอาจ

สมบูรณ์ได้
ส่วนที่ ๓
แบบฟังก์ชันการสมรส
การสมรสอาจกระทำตามแบบฟังก์ชันของประเทศที่การสมรสนั้นจะเกิดขึ้น หรือจะทำต่อหน้าทุสด้วย
หน้าของสุขอนุญาติของตนก็ได้

หมวด ๒
ผลของการสมรส
ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลสามีภรรยา

ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลสามีภรรยา เช่นอ่านของสามีภรรยา หรือหน้าที่ของพระราชานั้นจะมีต่อสามีนั้น ตามหลักก็จะต้องถือตามกฎหมายแห่งสัญชาติของสามีภรรยานั้น นอกจากจะเป็นการจดทะเบียนความสมรส
ความสมรสหรือ หรือศีลธรรมอันเดียวของประชาชน (เทียบบุคคลตามอนุญาติการจดทะเบียน ฉบับรับจานที่ ๑๘ กฎหมาย ค.ศ. ๑๙๐๕) ถ้าหากสามีภรรยาสามีแพทย์สถานก็จะถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติของสามีตัวอย่างที่ศาลในประเทศจะเสียคดีฟันสิน คือหนึ่งในสามีได้รับอานนะจากสามีให้กระทำได้กระทั่ง
กระทั่งหากไม่ได้ให้ทั่วไปนั้น หญิงในระยะเวลาตัวอย่างอานจะเข้าในประเทศราชสิทธิตัว แม้ว่ากฎหมายจะยังจะ
ยังมีข้อจำกัดขึ้นกีในเรื่องความสามารถของหญิงสามีก็ตาม แต่ข้อจำกัดขึ้นกีในเรื่องegalitarian ตามกฎหมายของ
สามีภรรยา ในเกียวกับศีลธรรมอันเดียว หรือความสามารถเรียบร้อยของประชาชน

หมวด ๓
ผลของการสมรส
ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

การสมรสอยู่มีผลถึงทรัพย์สมบัติระหว่างสามีภรรยาด้วย ในเรื่องทรัพย์สมบัตินั้นยอมต่ำกับบุคคล เพราะตามปกติผู้ที่เป็นผู้หน้าทรัพย์สมบัติย่อมมีสิทธิที่จะทำได้การยุติทรัพย์สมบัติของตน
ได้ หรือจะทำให้ทรัพย์สมบัติของตนต่อไปในปัจจุบันความเกี่ยวกับชนิดใด เพศราชันนั้นในเรื่อง
ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาก็อาจเป็นไปตามเจตนานาของสามีภรรยาจะผลึกความสามารถประเทศไทยได้แต่สามีภรรยาได้แสดงเจตนานาโดยจดแจ้งชัดเจนนั้น ถึงจะต้องแสดงเจตนานาของสามีภรรยาอาจจะถือ
ถึงที่ได้หรือกฎหมายใด การแสดงเจตนานาความเห็นยังแต่กับกฏหมายอยู่

ความเห็นที่ ๑ ควรใช้กฎหมายของประเทศซึ่งการสมรสได้กระทั่งขึ้น
ความเห็นที่ ๒ ควรใช้กฎหมายแห่งสัญชาติของสามี
ความเห็นที่ ๒ ควรใช้กฎหมายแห่งสัญญาวิสัยทัศน์ของกรรมาธิการในเรื่องนี้ยิ่งเกี่ยวกับการควบคุมหรือป้องกันทรัพย์ของกรรมาธิการสำหรับทรัพย์ของสมทบไม่เสียสมัคย์มิตรภาพ

ตามแนวความคิดเห็นของสัญญาวิสัยทัศน์ฉบับ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔ มาตรา ๒ วรรค ๒ ให้บัญญัติไว้ว่าวิสัยทัศน์แสดงถึงว่ามิมิตรภาพระหว่างสมัคย์มิตรภาพ ไม่ว่าจะเป็นอันเฉพาะ
รัฐทรัพย์หรือสัญญากรรมาธิการอยู่หลักเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่มีกฎหมายได้สัญญาวิสัยทัศน์ในขณะที่
ทำกรรมาธิการ นั่น อนุญาตกรรมาธิการจะบันทึกบัญญัติการแปลเป็นเอกสำนักการได้พิจารณาเห็นควรตาม
ปฏิบัติธรรมอยู่ถึงสัญญาวิสัยทัศน์

ถ้าถือตามความเห็นนี้ แม้ว่าจะมีการได้เปลี่ยนสัญญาวิสัยทัศน์ให้ด้วยผู้หนึ่งผู้หนึ่งมาได้เปลี่ยนสัญญาวิสัยทัศน์
ก็ให้การเปลี่ยนสัญญาวิสัยทัศน์ไม่เป็นปัญหาเพียงความเกี่ยวข้องในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสมัคย์มิตรภาพอนุญาต
เฉพาะเหตุในเรื่อง ความเกี่ยวข้องอันเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสมัคย์มิตรภาพ เรายอมถือก่อนจดในสมัคย์มิตรภาพเป็น
ใหญ่ ไม่ใช่ตามกฎหมายของประเทศที่มีกฎหมายได้สัญญาวิสัยทัศน์เหตุนั้นแน่ยิ่งอย่างหลังสมัคย์มิตรภาพจะเปลี่ยนสัญญาวิสัยทัศน์
ความเกี่ยวข้องในเรื่องทรัพย์สินก็จะเป็นอยู่ตามเดิม

หมวด ๔
การหย่าและร่าง

การหย่า คือการขาดจากสมาชิกภาพ และตัดความเกี่ยวพันอย่างใด ๆ ทั้งหมด
g. ธรรมที่หย่าและร่างกันได้ เช่น เรียน ทะเลาะ ขัดแย้ง หรือทุจริต ทำให้สมัคย์มิตรภาพผิด
ก. ธรรมที่หย่าและร่างกันได้ เช่น เลิกสาหรับ แยกแยะ แยกการ หรือการเดินทางอื่น ๆ ทำให้สมัคย์มิตรภาพ
k. ธรรมที่หย่าและร่างกันได้ เช่น หย่า และร่าง ทำให้สมัคย์มิตรภาพ

เหตุแห่งการหย่าและร่างกันนั้น ตามความคิดเห็นของสัญญาวิสัยทัศน์ ฉบับปัจจุบัน ลงวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๐๔ ให้แก่เนื้อในตาม กฎหมายชีวิตของประเทศที่มีกฎหมายสัญญาวิสัยทัศน์ที่มีการ
ร้องขอชี้ขาด หรือร่างนั้นได้แก่เนื้อ อันมีเหตุหรือการเดินทางอื่น ๆ ทำให้สมัคย์มิตรภาพผิด
ลักษณะ ๒
บุตรกับบิดาคุณ

หมวด ๑
การเป็นบุตรของบิดาคุณ

ส่วนที่ ๑
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าบุญคุณเกิดขึ้นว่าบุตรหนุ่มจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของอันบุพพะหรือไม่เน้น ถ้าหากผู้
อ้างกับผู้ถูกถูกมีสัญชาติเดียวกัน มีลูกมีท่านในประเทศเดียวกัน และมีถิ่นที่อยู่ในสิ่งที่บุพพะทั้ง ๆ
มีถิ่นที่อยู่ เช่นกันบุญตาไม่อาจเกิดขึ้นบุญทหารจะเกิดขึ้นเมื่อกรณีเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ได้แยกย้ายกัน
เช่นมีสัญชาติต่าง
กันหรือมีลูกมีท่านต่างกันเป็นต้น การวินิจฉัยบุญทหารอันที่จะเกิดขึ้นต้องแยกพิจารณา:

บทที่ ๑
วิธีคำร้องให้แสวงหาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

วิธีเช่นนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่พิจารณาคดีนั้นเพราะเหตุว่าก็ว่ากับวิธีพิจารณา

บทที่ ๒
เหตุแห่งการที่จะขอรับให้พิสูจน์

การขอให้แสวงหาเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนี้ กฎหมายหลายประเทศมักจะกำหนดกรณี
ที่จะพิจารณาให้พิสูจน์ได้ เหล่าเหล่านี้จะต้องมีผลิตภัณฑ์กฎหมายของประเทศใด ความเห็นยังแตกต่างกันอยู่
ความเห็นที่ ๑ กล่าวว่าต้องนิยมผ่านกฎหมายที่บังคับสำหรับบุพพะของเด็ก เพราะเป็นบุญท่าก็ว่า
แก่เด็ก

ความเห็นที่ ๒ กล่าวว่าต้องนิยมผ่านกฎหมายที่บังคับสำหรับบุพพะของบิดา เพราะเนื่องมา
เหตุแห่งการสมรส ซึ่งแม้แต่กรณีที่เกี่ยวกับการสมรสก็ยังควรให้พิจารณาตามกฎหมายของสามีในเรื่องบุตร
อันเกิดแต่การสมรส ก็ควรขอโดยไม่เลขเดียวกัน

ปัญหาซึ่งมีต่อไปถึงล้วนๆในบุตรหรือในบิดาได้โดยสัญชาติในภาพหลัง การนี้เช่นนี้ถ้ามีผลอยู่ใน
เหตุต่างๆจะได้ถูกกฎหมายที่บังคับสำหรับบุพพะของฝ่ายใดก็ตาม ถ้ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายของประเทศที่บุพพะ
มีสัญชาติต่างนั้นแล้ว ความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นว่าจะใช้กฎหมายของประเทศที่บุพพะมีสัญชาติเดิมหรือสัญชาติ
ในขณะที่พิจารณา มิได้อยู่ความเห็นว่าควรใช้กฎหมายของประเทศที่บุพพะมีสัญชาติในขณะที่บุพพะเกิด
ส่วนที่ ๒
บุตรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

บุตรจากพ่อนั้นมีหลายประเภท คือบุตรอันเกิดแต่การที่บิดาสามารถได้เสียก่อนแล้วไม่ใช่เป็นเพราะการครึ่งอย่างหนึ่ง บุตรอันเกิดแต่การเป็นขุนอย่างหนึ่ง และบุตรอันเกิดแต่ญาติสมิทิได้เสียก่อนอย่างหนึ่ง บุตรชนิดแรกจะปรากฏประเทศของกฎหมาย놓่ารับรองได้ บุตรชนิดอื่น ๆ กฎหมายหลายประเทศไม่ยอมให้มีการรับรองเพราะเหตุว่าเป็นการผิดศีลธรรมอันเดิม

ในการที่การรับรองพึงมิให้ บัญญาติก็อาจเกิดขึ้นได้ หมู่นั้นที่ ๑ ให้เหตุภูติความในส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๓
บุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรมในบางประเทศยอมให้ได้ และมีสภาพถูกบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย การรับบุตรคือเป็นบุตรบุญธรรมนั้นยอมเกิดจากนิติกรรมของบุคคลทั้ง ๒ ฝ่าย บัญญาในเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยมากก็ยิ่ง แต่ความสามารถจะต้องได้รับนิติบัตรตามกฎหมายของบิดาเสียอย่างหนึ่ง กับกฎหมายของบุตรบุญธรรมอีกอย่างหนึ่ง อีกฝ่ายก็ไม่มีความสามารถ การเป็นบุตรบุญธรรมก็ใช้ไม่ได้ ความสามารถในพัฒนาอย่างเต็มที่นี้หมายถึงความสามารถในการเป็นบุตรบุญธรรม และการเป็นบิดาเสียชีวิต ซึ่งอาจมีก๊าหนดแตกต่างกันในความสามารถในการท่านิติกรรม

กฎหมายที่บัญญัติความสามารถในเรื่องนี้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมความสงบเรียบร้อย เช่นชั้นชั้นในเรื่องบุตรบุญธรรมที่มีบุตรบุญธรรมไม่ได้ตามกฎหมายของบางประเทศนั้น ศาลในประเทศนี้อาจไม่ยอมรับ หรือชั้นชั้นของบางประเทศที่บัญญัติว่าพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีบุตรบุญธรรมไม่ได้ นอกจากจะได้รับพระบรมราชานุญาตของพระเจ้าแผ่นดินเป็นไปตามที่กฎหมายนั้น ก็ให้ใช้ไม่ได้ในประเทศนี้สักเวลา

หมวด ๒
อำนาจและหน้าที่ของบิดามารดาอันเกี่ยวกับบุตร

บัญญาในเรื่องนี้ว่า จะใช้กฎหมายใดบังคับสิทธิและหน้าที่เช่นนี้ก็จะต้องวินิจฉัยก่อนว่า อำนาจและหน้าที่เช่นนี้ได้บัญญัติไว้เพียงประเทศใดใด ศาลควรจะวัดผลก่อนว่า ทั้งนี้เพียงประโยชน์
ของการเรียนรู้ความสามารถและเสถียรนิเวศความสามารถ

อนุสัญญากรุงเทพฯ ฉบับลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้บัญญัติหลักหัวใจไปหลักหัวใจในเรื่องผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและผู้จัดการ ที่มีมีข้อบังคับเกี่ยวกับผลแหล่งที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นผู้เรียนความสามารถหรือเสถียรโดยมีความสามารถตามแนวแนวอนุสัญญาฉบับนี้ยอมมีผลตลอดไปถึงประเทศทั้งหลายที่เป็นอิสระในแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

บริบท ๖

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ไม่มีพินัยกรรม

ปัญหาโดยตรงอันเนื่องจากกฎหมายขัดกันในเรื่องนี้มีอยู่ว่าการที่มุ่งมุ่งของคนต่างด้าวจะตกทอด
ไปยังญี่ปุ่น นั้น จะต้องใช้กฎหมายของประเทศโดยยังคับ
ความเห็นในเรื่องนี้อยู่ ๓ ทาง
ทั้งที่ ๑ การใช้กฎหมายของประเทศที่ผู้ตายได้มีสัญชาติไม่ว่ามีบุคคลนั้นจะเป็นสังหาริม
ทรัพย์ หรืออังหาริมทรัพย์ เพราะเหตุว่า
ก. องค์มูลค่าเกี่ยวกับครอบครัวกับสภาพบุคคลจะควรเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับสภาพบุคคล
ข. ในเรื่องมูลค่าไม่มีพินิจกรรม กฎหมายบัญญัติให้ตกทอดไปยังทางใด ๆ นั้น ก็เพราะ
กฎหมายดินเนอร์บนสมควรมหาผู้ตายถ้าหากบุคคลนั้นแปลงใจให้ก็คงจะเป็นบุคคลที่จัดว่าเป็นทางมา ตาม
ธรรมดานบุคคลเรายอมรู้จักกฎหมายของตนให้กฎหมายของประเทศอื่น เหตุนั้นผู้ตายมีสัญชาติได้
กินด้านนิติฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น
ค. ความเห็นนั้นยังมีประโยชน์ในทางปฏิบัติ คือร่างของทรัพย์สินของผู้ตายให้อยู่ในได้กฎหมายของ
เดิมกัน ไม่แยกอย่างราวานั้นทรัพย์สินให้กฎหมายของหนังสังหาริมทรัพย์อยู่ได้กฎหมายอื่นอย่าง
หนึ่ง
ทางที่ ๒ กฎหมายบุคคลเกี่ยวกับทรัพย์จึงยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับนั้นอยู่ในขณะที่บุคคล
ตาย เพราะเหตุไม่บุคคลใดก็ยอมรู้จักในทางมาลงในประเทศ เช่นประเทศฝรั่งเศสในเวลาหนึ่งไม่ยอม
รับรู้สิทธิของบุคคลคนใดที่จะได้รับทรัพย์บุคคลแต่บุคคลเดิมทุ่มสุดเนื่องจะควรจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
ทางที่ ๓ ความเห็นหลักทางที่ ๒ ต่างกันแต่ถ้าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ให้รู้จักตามกฎหมาย
ของประเทศที่ผู้ตายมีสัญชาตินั้นในขณะที่ตาย ศาลในประเทศฝรั่งเศสได้รู้จักความเห็นทางที่ ๓
กฎหมายของบังคับนั้นไม่อาจยกกัน
ประเทศที่มีความเห็นตามทางที่ ๑ เช่น อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, โปรตุเกส, บริติช, นอร์กิช, ญี่ปุ่น
ประเทศที่มีความเห็นตามทางที่ ๑ หรือที่ ๓ เช่นประเทศฝรั่งเศส, อังกฤษ, เบลเยียม, นอร์กิช
ดังนั้น
ร่างอนุสัญญาที่ร่างสมทบ เมื่อ ก.ส. ๑๒๐๔ ได้ดำเนินไปตามความเห็นทางที่ ๓

ลักษณะ ๒

มูลนิธิกรรม

ในเรื่องความสามารถจะยกทรัพย์ให้ตามพินิจกรรม และที่จะรับทรัพย์ตามพินิจกรรมและในเรื่อง
แบบแห่งพินิจกรรม ให้เห็นบุคคลที่ได้ศึกษามากแล้ว
ปัญหาในเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากข้อที่กฎหมายของบางประเทศได้มีบทบัญญัติว่า บุคคลจะยกให้
_cell_2

โดยมีชัตเตอร์ หรือโดยพ้นกรรมกิจซึ่งทรัพย์สินของตนทั้งหมดไม่ได้ คือกฎหมายได้กำหนดไว้สำหรับทั่วที่
ซึ่งจะพิจารณาได้ว่าตามกฎหมายและส่วน นอกจากนี้บุคคลซึ่งจะมีผลให้โดยพ้นกรรมกิจได้ ซึ่งมี
เรียกว่า Quotité disposable

สมคดได้บุคคลมีสัญชาติ และตามกฎหมายสัญชาติได้มีบทบัญญัติเช่นนี้ไว้ บุคคลนั้นได้ทัพพิ
นัยกรรมในประเทศอื่น โดยเฉพาะในตอบทบัญญัติแห่งกฎหมายของประเทศที่บุคคคลสัญชาติ ค้นพ้นกรรมกิจใน
จะมีผลยังไงก็ตามก่าการที่จะต้องวินิจฉัยว่า บทบัญญัติเช่นนี้เกิดแก่เกิดกิจกรรมและ
ความสงบเรียบร้อยหรือไม้ ให้เหตุปรับในเรื่องเกิดกิจกรรมและความสงบเรียบร้อยในเรื่องนี้กรรมกิจและสัญญา

ข้อความต่อท้ายสำหรับภาค ง

อภิปราย

บุคคลยังเกี่ยวกับการมั่วล่ามายในการระหว่างประเทศนี้มีให้หลายหลาย แต่ไม่มีเวลาพิทักษ์ที่จะอธิ
บายให้ได้ทั้งหมด จึงจะกล่าวเพียงบัญญัติเท่านี้ ข้อการมั่วล่ามายนี้มีได้แต่แย่เท่าใดหรือหลายที่มาก บุคคล
หนึ่ง ถูกล่ำประเทศหนึ่ง พิพากษาให้เป็นคุณมั่วล่ามาย บุคคลนั้นจะเป็นคุณมั่วล่ามาย แต่ในประเทศที่ศาล
นั้นได้คำสั่งยุติหรือเป็นคุณมั่วล่ามายในประเทศอื่น ๆ ด้วย
ความเห็นในเรื่องนี้มี 2 ทาง

ทางที่ 1 การมั่วล่ามายที่มีอยู่เฉพาะ แต่ไม่ได้สิทธิ์ที่จะจ้างงานอย่าง เหตุนี้จึง
ก็ องค์ทรัพย์สินของบุคคลจะแยกออกมาไม่ได้

ข้อ การมั่วล่ามายที่ยังอยู่ไม่เหมาะสมกับคุณมั่วล่ามายไม่มีสิทธิ์ที่จ้างงานอย่าง เหตุนั้นจึง
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาบุคคล และย่อมมีค่าเป็นคุณมั่วล่ามายในประเทศอื่น ๆ

ข้อ ถ้าจะพิจารณาทางตรีกิจ การมั่วล่ามายนี้จะเป็นไปตามศาลที่บุคคลนั้นอยู่ในประเทศหนึ่ง:

ทางที่ 2 ถ้ามั่วล่ามายนี้มีให้หลายที่ ศาลคือเมื่อศาลในประเทศใดสั่งให้บุคคลใดมั่วล
เฉพาะบุคคลนั้นก็เป็นคนเสมือนละเลยในประเทศนี้ เพราะเหตุว่ากฎหมายดั้มละเลยย่อมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและพราบพื้นที่ส่วนหนึ่ง กับที่มีผลต่อความที่ว่างในต่าง ๆ กัน อีกทั้งการหนึ่งกฎหมายดั้มละเลยย่อมเกี่ยวกับความไม่สามารถด้วยนั้น ให้สังเกตว่าความไม่สามารถในที่นั้นกฎหมายบัญญัติไว้เพียงข้อมูลของเจ้าหน้า และเพื่อจะกระทำวิทยฐานะของผู้ที่ไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องนั้นกฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ไม่ได้ความสามารถด้วยกฎหมายนั้นเอง ศาลในประเทศรับศาลได้อัยต่อความเห็นในทางที่ ๒ ส่วนศาลพิพากษาของศาลดังกล่าวที่มีบุคคลดั้มละเลยนี้จะมีผลในอัยการประเทศนี้ได้อย่างไร และจะมีผลได้อย่างไรก็อาจเป็นเหตุสนับสนุนในการวินิจฉัย ให้เหตุผลหรือผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งจะกล่าวในภาค ๔ ต่อไป

ลักษณะ ๒
กรรมสิทธิ์หนังสือถือถือการด้านบัตร ใบแทน

ในเรื่องนี้บาลปลูกสภาได้มีกฎหมายกำหนดให้คนถือบัตรต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ในบางประเทศก็ยังไม่มีหรือมีข้อบกพร่อง

ในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาญาตามคำว่าตัวบัตร

สิทธิต่าง ๆ จะมีผลได้รับความคุมครองโดยจะกระทำออกพิจารณาที่กฎหมายและกฎหมายต่างประเทศ จะพิจารณาซึ่งจะพิจารณาถูกกฎหมายระหว่างประเทศใน

ภาค ๕
วิธีพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศ

เราได้ทราบแล้วว่าวิธีพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศอยู่ในบัญญัติเหล่านี้ คือ:

๑. อ่านศาล
๒. วิธีดำเนินคดีของภายนอก
๓. วิธีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือผลแห่งคำพิพากษาของศาลดังกล่าว
หมวด ๑
อำนาจศาล
ปัญหาในเนื้อاعتمัยถูกว่าศาลในประเทศไทยซึ่งจะเป็นศาลไทยธรรมดาคือ ศาลต่างประเทศหรือ
คดีต่างประเทศคือ จะมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหรือไม่ ในเรื่องนี้ยังให้ศึกษาวิจัยจา
ควบคุมแห่งมแรก ๖-๘๓ ประกอบด้วย สิวนหลักกฎหมายของต่างประเทศยังชัดเจนและมีลักษณะต่าง ๆ กัน
ถ้าคนผู้ปัญหาข้อเรื่องที่จะว่าศาลในประเทศไทยมีอำนาจพิจารณาคดีนั้น ๆ แต่ศาลในประ
เทศยอมจะได้แก้ศาลใด ทั้งนี้เป็นปัญหาที่ได้รับนิยมมาแล้วในภาค ๓ ว่าด้วยฐานะคนต่างด้าว

หมวด ๒
วิธีดำเนินคดีจ้งกิจการพิพาทด้าน
คดีจะควรพิจารณาถูกว่า เศษส่วนจะปฏิบัติอย่างไร และการตั้งประเด็นไปยังต่างประเทศจะควรทำ
อย่างไร และจะพิพากษาอย่างไร เห็นประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาวิจารณาและอัธยาศัย enumerator หากให้ผู้ดู
อัธยาศัยจะได้รับการพิทักษ์จากความแพ้และอัธยาศัยของพระพเจียร์วิศิษฏ์ และค่าอัธยาศัยของพระสุทธิ
อรรคนุศิษฐ์ซึ่งด้วยถ้าเรื่องนี้

ข้อความสำคัญซึ่งจะถูกตั้งข้อที่นี้ ก็คือเรื่องเงินที่วางประกันในศาล เมื่อโจทก์เป็นผู้มีค่า
อำนาจศาลตามพระปรมาภิชญ์วิชัยพิพิธการความแพ้และผู้เอาผู้เอา
คำว่า “ผู้ยื่นขออำนาจศาล” ย่อมหมายถึงคู่ค้าที่อยู่แยกพระพเจียร์วิศิษฏ์ หรือผู้นั้นคน
ด้วยตัวที่ไม่มีหลักฐานนับเป็นเรื่องอยู่ในกฎหมาย (นอกจากที่ระบุให้พิพากษา) หรือที่มีลักษณะทางพระพเจียร์วิศิษฏ์
เป็นพิเศษให้คู่ต่างตัวอยู่ในศาลส่งผลแห่งทางเขา ศาลอาจแจ้งให้โจทก์วางเงินไว้ในศาลเพื่อเป็นประก
กัน ค่าทุ่งธรรมเนียมได้ ให้คุ้มครองที่ปรากฏในฤดูกาลที่ ๑๔๕๒/๒๔๖๖

แต่เมื่อประเทศไทยให้ค่าลักษณะทางพระพเจียร์วิศิษฏ์อยู่ในกฎหมาย ซึ่งคนนั้นใช้ยังเหล่า
นั้นเข้าศาลไทย ในลักษณะนี้ถูกได้ไม่ยอมกันในเรื่องเงินที่วางประกันค่าทุ่งธรรมเนียมนั้น แต่ถ้าควรจะหมายถึง
ผู้ใดมีหลักฐานนับเป็นเรื่องอยู่ในกฎหมาย

หมวด ๓
วิธีปฏิบัติตามคำพิพากษา
หรือสมเหตุคำพิพากษาของศาลต่างด้าว
คำพิพากษาในคดีเอกชนของศาลต่างด้าวจะเป็นคำตัดสินหรือคำสั่งของผู้ทรงใช้ใช้ในบางทาง
คุณกราฟิคในประเทศไทย เพราะฉนั้นตามธรรมชาติค่าพีพีค่าสติตัวกว้างย่อมมีผลในประเทศที่ส่วนนั้นมี
อานาจพัฒนา

แต่ค่าพีพีคณาญ์จะมีผลไปในต่างประเทศอย่างไรนั้น ลักษณะย่นน่าประเทศคือตามย่อมแตกต่าง
กัน ซึ่งอาจอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ จำพวก

จำพวกที่ ๑ ค่าพีพีค่าสติตัวกว้างย่อมมีผลในอีกประเทศนี้ เห็นยอดค่าพีพีค่าสติตัวกว้าง
ของประเทศนั้นเอง และศาลในประเทศย่อมยอมรับได้ตั้งแต่ที่ต่างค่าพีพีค่าสติตัวกว้างได้
โดยไม่ต้องเรียกพื้นที่พิจารณาใหม่ เช่นอังกฤษอิสราเอล โปรตุเกสเป็นต้น

จำพวกที่ ๒ ค่าพีพีค่าสติตัวกว้างย่อมมีผลในอีกประเทศนี้ แต่ศาลในอีกประเทศนี้ย่อมไม่ยอมรับได้ตั้งแต่ที่ต่าง
ศาลในประเทศนี้ย่อมไม่ยอมรับได้ตั้งแต่ที่ต่างค่าพีพีค่าสติตัวกว้างได้ ไม่ยอมรับได้ตามที่ศาล
ศาลในอีกประเทศนี้ย่อมไม่ยอมรับได้ตั้งแต่ที่ต่างค่าพีพีค่าสติตัวกว้างได้ 

จำพวกที่ ๓ ศาลในอีกประเทศนี้จะยอมรับค่าพีพีค่าสติตัวกว้างได้โดยอัธยาศัยไม่ตรีระหว่างประเทศล่า
คือถ้าทั้งสองผลของแต่ละกันและกัน เช่น อังกฤษอิสราเอล

จำพวกที่ ๔ ค่าพีพีค่าสติตัวกว้างย่อมมีผลในอีกประเทศนี้แต่พิจารณานำกันตามผิด
ของหนึ่ง ถ้าจะใช้บังคับในอีกประเทศนี้ ก็ต้องพิจารณาค่าพีพีค่าสติตัวกว้างเป็นหลัก
ฐานได้ ประเภทที่หนึ่งก็ไม่ผ่าค่าพีพีค่าสติตัวกว้างย่อมมีผลในอีกประเทศนี้ ดุจค่าพีพีค่าสติตัวกว้าง ๔๔๕/๒๔๖