การค่าทางเรื่องสำคัญ
จิน - สิ่งที่
ยุคด้านรัตนโกสินทร์

เจนนิเฟอร์ เวียน คุชมาณ ผู้แต่ง
ชินจิต อำนาจพรรณ ผู้แปล
ชายวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ
การค้นหาเรื่องสำนึก
อิน–สาย
ยุคหน้าต้นโลกส่วน

ChangeFusion สสาร.

เครือองค์การศึกษา
Volunteer Spirit Network

©2023 นักศึกษา OpenBase ครีเอทีฟซิมเมอร์ส Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 Unported License ทุกสิทธิ์ของเนื้อหาในเอกสารที่รับรองลิขสิทธิ์ผู้สร้างและผู้ผลิต นี้เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกข้อมูลที่มีการ爱护ที่ผู้ผลิตข้อมูลของเอกสาร และผู้ผลิตข้อมูลจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
ประชากรหนังสือ : ทั่วไป-แปล

แปลจาก
วิทยานิพนธ์ชูปัญญพิศิต
ของ Jennifer Wayne Cushman
เรื่อง "Fields from the Sea:
Chinese Junk Trade with Siam during
the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries"
มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ค.ศ. 1975
การศึกษาระดับสากลา
จิน-สยาม
ยุคลหน้า คะนินทร์

เจนเนฟเวร์ เวียน คุณแม่
ผู้แต่ง
ชานกิตติ์ อิศวิพรรม
ผู้แปล
ชำยวิทย์ เกษตรศิริ
บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยและมูลนิธิสารานุกรมไทย
2528
ลักษณะด้านอักษรกลุ่มเรียง "Fields from the Sea:
Chinese Junk Trade with Siam during
the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries."
Copyright 1975 by Jennifer Wayne Cushman

ราคาสินค้า ราคาสินค้า
ราคาสินค้า
คำแถลงของมูลนิธิโครงการค้นหา

โครงการค้นหาคุณสมบัติและประมวลศาสตร์ ออกตามมติ ภ.ศ. 2509 ด้วยความร่วม
แรงร่วมใจในการเป็นส่วนบุคคลในหมู่บ้านความรักในการบริหารราชการที่จากสถานะต่าง ๆ มี
เงินเดือนจากโครงการค้นหา มีฐานะเป็นหน่วยงานหน่วยงานของสภามูลนิธิคุณสมบัติและประมวลศาสตร์เท่าประเทศที่
ก่อนที่จะมีการเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ. 2521 ที่มีโดยการรวมที่ส่วนที่ที่จาก
ภูมิใจไทยเพื่อเจ้าภาพของชนในภูมิที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะในทางวิชาการคุณศาสตร์
และประมวลศาสตร์ ที่ทำประวัติพื้นที่ต้องการในระยะยาว คุณภาพของหน่วยองค์กรที่
ไทยระดับอุปสมบัติที่แบ่งปันศักยภาพอย่างมีสังคม ซึ่งสื่อเสริมให้ขณะที่เรียนหนังสือพิมพ์มีการน้อมต่อ
ข้าวชีวิตของบริบทการศึกษาในชั้นที่มีทรัพยากรไปโดยเร็วถูก อีกทั้งยังอาจวางแผนการสร้าง
สรรพทันทิปญชุ ความคิดริเริ่ม และความเข้าใจจนส่งต่อในเรือเทียนในกับสมุนไเวบ้านรวม
เศรษฐกิจ และการเมืองโดยรวม

พร้อมที่จะมูลนิธิโครงการค้นหา มีเจตนารมณ์อันแน่นแน่ ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่ง
ฐานุปนวิทยาของภูมิที่มีคุณภาพต่าง ๆ ที่ในและนอกสถานที่เพื่อให้ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้
เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปโดยทองที่ในภูมิที่มีคุณภาพ ผู้เรียน และผู้สนใจทางวิชาการ การค้น
เหนี่ยวนำของมูลนิธิโครงการค้นหา มีหน้าที่ความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดาภูมิที่มีคุณภาพ
ไปในวิทยาอย่าง ๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายวิชาการ การเขียน การแปล และ
การใช้วิชานาน ๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บริบททางทันทิปญชุ ตลอดจนความ
เข้าใจต่อสถานีในภูมิที่มีคุณภาพ

นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการค้นหา คือส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดการจัดพื้นที่ทาง
ต่างค้นหาคุณสมบัติในการเป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียนรู้ งานตอบความ งานรวบรวม
งานแปล และงานเรียนรู้ ข้าวชีวิตเรียนรู้ที่จะดำเนินการส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็
ได้ส่งเสริมให้เกิดการจัดพื้นที่ทางภูมิที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ๆ ด้วย นับแต่ได้ก่อตั้งโครงการค้นหา มากประสบกัน
ข้าวชีวิต โดยความร่วมมืออย่างดีของภูมิที่มีคุณภาพของที่มีคุณภาพผ่านการขยาย กระจาย
และนาโยบายให้ไปตามที่ภูมิที่มีคุณภาพแห่งที่มีคุณภาพของที่มีคุณภาพต่าง ๆ ที่กับ ถ้าทำต่อไปอีก คือ

(5)
1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์  2) สาขาวิชาประวัติศาสตร์  3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  4) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยศาสตร์  5) สาขาวิชานิติศาสตร์  6) สาขาวิชาปรัชญา  7) สาขาวิชาจิตวิทยา  8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี  นอกจากนี้เรายังมีโครงการผลิตตระสารานิหนาธิค เหมือนชีวิต เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ汲取 วัฒนธรรมและสิ่งที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อม เข้าถึงผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมองเห็นว่าจะช่วยให้เราสามารถมีทักษะที่ดีในการมีชีวิตและทำงานที่มีคุณค่าในการรับรู้วัฒนธรรม และมีวิธีการผลิตตระสารานิหนาธิคที่มีคุณค่าได้

ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตัวราชานั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งมีแนวหน้าที่จะขยายงานของเราต่อไปอย่างยิ่งขึ้น แม้ว่าจะประสบปัญหายังคงนั้นก็ตาม แต่ยังคงมีการส่งเสริมทำหน้าที่เป็นที่ยอมรับว่ามีการมีมูลนิธิโครงการตัวราชานั้นเรียกว่า มูลนิธิโครงการตัวราชานั้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแนวคิดการทำให้กรุงเทพฯดีมีการสัมผัสที่ดีให้กับคติการและประชาชนได้ต้องมีโอกาสช้อ หูผู้ตัวราชานั้นสามารถขยายผลสมควร

คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตัวราชานั้น ยินดียอมรับค่านิยามและค่า วิทยาการจัดทำคู่มือทุกคน และพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิ โครงการตัวราชานี้ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแนวคิดการทำดีของกรุงเทพฯ หรือจะเป็นการรวมตัวระหว่างสาขาต่างๆ ให้เรา หรือเข้ามาสู่วิทยาการและดำเนินงานร่วมกันที่

ประธานกรรมการ

มูลนิธิโครงการตัวราชานิสิตและมนุษยศาสตร์
รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการต่างจังหวัดเครื่องมือเกษตรกรรม

นายเสีศ จามริก
นางเพ็ชรี สุขกิจ
นางสาวกุศลมา ศิลปะวงศ์ ณ อภิรักษ์
นายชวลิต ยงกิตติกุล
นางสาวสุดา ชัยประสารนิย์
นายธนิต เศรษฐบุตร
นายสุธาภรณ์ ศิริวัชระ
นายวิทยา สุจริตวรวิชย์
นางอริลี สันทะวิริญ
นางณรวา คงศิริพิทย์
นายเกียรติภัทร วัฒนสีระธรรม
นายเจริญ ทองคริสต์
นายพินทุร์ อัศวานิตย์
นางสาวสุกัญญา เลิศแสงศิริ
นายชานุวิทย์ เกษตรศิริ
นายรังสรรค์ ธนาพรพินิจ
กิจกรรมประกาศยุทธ์แห่ง 10

มีบุคคลหลายทานที่ร่วมเข้าสู่สวัสดิการให้การสนับสนุน และให้ความรู้แก่ชาวพ่อกำลังใน
ระหว่างคิมยิงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบุคคลและของบุคคลที่มีส่วน
ค่าสราอาจารย์ ในที่ บิลเกียร์สตาฟ ประชาชนที่มีการกิจกรรมแสดงออกต่าง ๆ ทั้งการร่วมกิจงาน
และให้คำแนะนำอย่างเสมอ นำตัวเองไป เราจะได้กิจจุลใจ
และให้คำแนะนำอย่างเสมอ นับตั้งแต่ในระยะแรก ๆ ที่ได้เข้าพื้นที่นักกิจการปัญญาติ 
ทำให้ การกิจบาทข้าพเจ้าได้รับบทบาทวิทยาลัยดีเล็ก เนื่องในประสบการณ์ที่พ่อของปัจจุบันยัง
ข้าพเจ้าประสบจากจะตอบสนองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักวิทยาลัยต้น ๆ อีกตัว คือ การจัด
และอาหารการเรียนรู้ จริง ในการให้วิชาจิตใจและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าขอ
ขอคุณจารึก ดร. วิรภัติ โซเร็ค คือการ ผู้ช่วยได้เติมเต็มให้ความรู้ในเรื่องของการทางาน และให้ได้
คำแนะนำที่มีคุณค่าในการเรียนรู้วิทยาลัยชั้นต้น และต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ โอย ตัน.
ไนวิศรัส ผู้ช่วยได้ช่วยทำให้เรื่องการงานโดยเรื่องที่เป็นที่ช่วยให้เมื่อสะดวกสำหรับการทำ
การศึกษา

การควบคุมและการเรียนรู้วิทยาลัยชั้นต้น มี ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจาก
โครงการ National Defense Foreign Language Fellowship Program โครงการลงละนอร์-
ครเยร์เนลส์ บัณฑิตศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยดีเล็ก และโครงการพันธุ์และเซลจิวเวิร์ก
โดยมหาวิทยาลัยดีเล็ก ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกอย่าง

ในเรื่องการสอนภาษาและการอ่านความรวดเร็วที่มีชีวิตชีพในประเทศไทยนั้น ขอ
ขอคุณอาจารย์กระจายข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ข้าพเจ้ารู้
ว่าจะตอบสนองที่จะตอบสนองต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้แบ่งตามที่
การณ์ต่าง ๆ คุณค่า คือ โดมิโน แห่งวงการดีซีวี พิชัยชัยทุ่ม Phát และมหาวิทยาลัย
ให้ทุนนี้ทางที่จะไป ตลอดจนแห่งชีวิตและของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย พิชัยชัย
ก่อนบรรลุทางด้านภาษาศาสตร์ ครูธีรเดช และแผนกชีวิตของที่เกิดขึ้นชิคภูมิ
ที่รู้ว่าต่าง ชีวิตของคุณที่สำคัญวิทยาลัยดีเล็กอย่างเหตุการณ์การของคณะเจ้าหน้าที่
ของการศึกษาและ (Wason Collection) มหาวิทยาลัยดีเล็ก

ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อองค์ Pei–shin Ni ซึ่งหาข้อมูลจากความรู้มีข้อมูลอย่างที่ผ่านมาแล้ว
การศึกษาที่จะไม่เสร็จสมบูรณ์ได้ เวลาที่พ้นได้ทำงานอย่างหนักในการสอนภาษา

(8)
จินงย้ายซ้าย และขนำแยกประกอบความยาวสกอของต้นเปรียบเทียบชันชนะกับจันท์เปรียบเทียบอย่าง
และของบุคคลทางสานมิตรภาพ อินทนิล ในกรอบเคลื่อนไหวและแปลเอกสารไทยที่ใช้ในการ
เตรียมการทำกิจกรรมและเข้าจัดงานที่มีเปรียบเทียบชันต่อภาครัฐราชการ เรียก วัยอาชี
สาระการเรียนรู้วิชาติ คุณแนะนำ ในการแปลและเป็นหน่วยการกำกับและประสาน

เพื่อน ๆ ที่คร่าเรื่องและที่อีก ๆ หลายคนได้ช่วยกันวิจารณ์และร่วมกันให้ความคิดเห็น
อย่างเต็มใจกับแผนการต่าง ๆ ในการตั้งข้อหรูหราวัฒนธรรม ซึ่งรายละเอียดของข้าราชการหน้าจี
ขับเคลื่อนอนาค่าในระดับภูมิภาค เข้าใจในขณะที่ข้าราชการหน้าจี เลียนสำริด แอนหนาว
มิลานี, ตนเองมาซ์ วิลลิน, แอสต้า ออรีน, เบลจิมิน แบดสัน และอยาล เมอร์ตอน
ในการรวบรวมรายการที่นำมาและเป็นประโยชน์

คำขอคุณหน้าขอส่งย้ายภาครัฐทั่วไทยที่อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 102 เวลาด และวันนี้ รวม
ทั้งหมดนี้ ในการที่จะปลูกปล้องให้แก่เด็ก และบุคคลทางสานมิตรภาพของบุคคลที่อยู่ใน
ช่วยทำให้การเขียนในแบบแผ่นเป็นเรื่องหนังสือ ข้าราชการผู้ตอบเพื่อผู้มีคุณสมบัติ เบิกกิ ลัง
ผู้ส่งข่าวให้ข้าราชการหน้าจีได้ ข้าราชการผู้มีคุณสมบัติ แอนหนาว และโยชิ กาวะ ในความช่วยเหลือ
พิจารณาต่อไปสิ่งที่เกี่ยวกับที่บ้านเลขที่ 9

สุดท้ายนี้ ข้าราชการสัมพันธ์บุคคลของราชการ คุณแนะนำ ตั้งความเข้าใจและประสานการ
ของจังหวัดและที่อยู่ที่บ้านเลขที่ 102 และเสนอเรื่องราวอย่างต่อข้าราชการ และที่สำคัญ
เข้ามามีให้ข้าราชการสวัสดีและได้ยินในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง
กิจกรรมประกาศของผู้แปล

ผู้แปลขอขอบคุณ อาจารย์สุคนธ์ ธรรม_macros แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เดินทางมาให้การช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารนี้ ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากท่าน งานแปลนี้คงจะไม่สำเร็จได้ในที่นี้ จึงขอขอบคุณอาจารย์สุคนธ์ ธรรมmacros มาก ณ ที่นี้ด้วย
# สารบัญ

<table>
<thead>
<tr>
<th>หน้า</th>
<th>หัวข้อ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>หน้า</td>
<td>สารบัญ</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>บทที่ 1 บทน้ำ</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>บทที่ 2 การด้านน้ำเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ท้องทะเลของคนพื้นเมืองชาวจินจวน</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>บทที่ 3 สภาพแวดล้อมทะเล_SRC</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>บทที่ 4 ต้นไม้ชายหาดและสิ่งแวดล้อม: ลักษณะการถูกกระแทกทราย และชุมชน</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>บทที่ 5 ผู้ด้านน้ำภายในกริก้า จินจวนSrc</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>บทที่ 6 พื้นฐานของนิยามการค้าทางทะเลของราชวงศ์จีnovation</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>บทที่ 7 บทสรุป</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>ภาคผนวก ก. การขนส่งสินค้าออกของจินจวนและชายฝั่งระหว่างปีค.ศ. 1800-1850</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>ภาคผนวก ข. บัณฑิตศิลป์ของเรือลำยาง 4 ลำ</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>ภาคผนวก ค. ค่าธรรมเนียมและภาษีเรือลำยางที่เกี่ยวกับตัง้ใน ค.ศ. 1813</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>เชิงอรรถ</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>อภิธาน</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>บรรณานุกรม</td>
</tr>
</tbody>
</table>
สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 1 แผนที่ขยายพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ แสดงเมืองท่าต่าง ๆ ที่มีร่ำรวยสินค้าไปในยุคการค้าระหว่างจีนและสยาม 17
รูปที่ 2 นโยบายส้านำจำ พร้อมทัศนะสาระโดย สายระยองชักในเรือ 42
รูปที่ 3 หัวเรือส้านำเดินสมุทรของพวกพุ่งปั้ย 42
รูปที่ 4 เรือส้านำจับหนังเท้าบางกอก 42
รูปที่ 5 เรือทราวอกของสิงคโปร์ 47
รูปที่ 6 เรือส้านำจับหนังเท้าบ้านนาวา 47
<table>
<thead>
<tr>
<th>ตารางที่</th>
<th>ชื่อรายการ</th>
<th>หน้า</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ตารางที่ 1</td>
<td>สถานีการณ์ระหว่างจันกับสยาม</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 2</td>
<td>อัตราภาษีที่คัดลอกแล้วของไก่-กวาง</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 3</td>
<td>การคลังเรือสิรากีฬา-สยามกับฮังการีในปี ค.ศ. 1831-1833</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 4</td>
<td>สินค้าออกต่าง ๆ ของสยามที่ส่งไปยังประเทศจีนระหว่างปี ค.ศ. 1800-1850</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 5</td>
<td>รายการสินค้าที่ส่งไปยังประเทศจีน 4 ลำ ที่เดินทางไปยังประเทศจีนในปี ค.ศ. 1844</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 6</td>
<td>รายการสินค้าของเรือสิรากีฬา 3 ลำที่เดินไปยังประเทศจีนในปี ค.ศ. 1844</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>ตารางที่ 7</td>
<td>รายการสินค้าของเรือที่ส่งไปยังประเทศจีน ค.ศ. 1800-1850</td>
<td>68</td>
</tr>
</tbody>
</table>
เงินอินโดนีเซีย ชั้น ดวง วัด

มาตรฐาน:

10 เรียน  = 1 เส้น
10 เส้น  = 1 เลี้ยง
10 เลี้ยง  = 1 ตั่งลิง (เทอร์โม)
1 ตั่งลิง  = 1.40 เทียร์ยูเป็น

ในหนังสือเล่มนี้ แสดงราคาเงินของจานตามลำดับคือ ตั่งลิง เลี้ยง เส้น ลิ้น เช่น

2.5.3.0 หมายถึง 2 ตั่งลิง 5 เลี้ยง 3 เส้น 0 ลิ้น

ในการเปลี่ยน 2 ตั่งลิง 5 เลี้ยง 3 เส้น เป็นเทียร์ยูเป็นจะได้ค่าดังนี้

\[
\begin{align*}
2 & \text{ ตั่งลิง} = 2.80 \\
5 & \text{ เลี้ยง} = \frac{5}{10} \times 1.40 = 0.70 \\
3 & \text{ เส้น} = \frac{3}{100} \times 1.40 = 0.042
\end{align*}
\]

= 3.54 เทียร์ยูเป็น

มาตรฐาน:

1 ชิ้น  = 1.3 ปอนด์
100 ชิ้น  = 1 ทะป  = 133.33 ปอนด์

มาตรฐาน:

1 จิ้น  = 1 นิว
10 จิ้น  = 1 นิ้ว
10 นิ้ว  = 1 จิ้น

เมื่อจะเทียบราคาเงินนวะหรือฟิล์ ในเนื้อเรื่องและที่เรียกว่า จะต้องการวัดตาม
มาตรฐาน เช่น 1 นิว, 1 ฟิล์จิ้น (10") เท่าที่มีใช้และปฏิบัติกันในประเทศไทย มีพี่ร้ำ
จำนวนมากในฟิล์จิ้นแตกต่างกันมาก เช่น ที่เมืองจ่วง-โจว หนึ่งฟิล์จิ้นของชาวตองจะมี 11 นิว
ขณะที่เมืองเชียงใหม่ 16 นิว เป็นต้น

(14)
เงินสดมูลค่ามาตรา ซึ่ง ดวง วัด

ตารางเงิน:

<table>
<thead>
<tr>
<th>เยียะ</th>
<th>1 เพียง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1 เพียง</td>
<td>1 สลึง</td>
</tr>
<tr>
<td>4 สลึง</td>
<td>1 บาท</td>
</tr>
<tr>
<td>4 บาท</td>
<td>1 ตัดสิ่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>20 ตัดสิ่ง</td>
<td>1 ชั่ง</td>
</tr>
</tbody>
</table>

แสดงเป็นเศษส่วนของบาทดังนี้:

<table>
<thead>
<tr>
<th>เยียะ</th>
<th>.00015625</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เพียง</td>
<td>.125</td>
</tr>
<tr>
<td>สลึง</td>
<td>.25</td>
</tr>
<tr>
<td>บาท</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ตัดสิ่ง</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ชั่ง</td>
<td>80.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ตามเอกสารในครั้งที่ 20 จำนวนดังๆ จะเขียนตามจำนวนดังนี้:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ตัดสิ่ง</th>
<th>บาท</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เพียง</td>
<td>สลึง</td>
</tr>
<tr>
<td>เยียะ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

\[
\begin{array}{c|c|c}
\text{ชั่ง} & \text{บาท} & \text{3} \\
\text{สลึง} & \text{เพียง} & \text{2} \\
\text{เยียะ} & & \text{1} \\
\end{array}
\]

\[
= 334.875 \text{ บาท}
\]

อัตราแลกเปลี่ยนในปี 1850 คือ 2 บาท = 1 เที่ยงสิ่ง

ตารางชั่ง:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ชั่ง</th>
<th>1.3 ปอนด์</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>100 ชั่ง</td>
<td>1 บาท = 133.33 ปอนด์</td>
</tr>
<tr>
<td>100 บาท</td>
<td>1 ตาราง</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ในการชั่งตั้งค่า: 1 ตาราง = 3 บาท

เกลือและขาว ชั่งเป็นเกียร์ (Coyan-ยกัน): 1 เกียร์ = 25 บาท

จำนวนบาทใน 1 เกียร์ไทยนั้นแตกต่างกันอย่างยิ่ง ๆ แต่ละเยียะไม่ตามจะอยู่ในระหว่าง 20 ถึง 27 บาท

สิ่งเท่า ๆ จะนับเป็นกุฎี: 1 กุฎี = 20 ชั่ง

*พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 บัญญัติว่า "หนอ...น. ชึ่งมีวัดว่าหนึ่งนิยม ถึง 50 ชั่ง เท่า 1 ทหาร..."
ทะเลกว้างใหญ่
ฝั่นน้ำเชิงมีเนื้อหนา
มุ่งยั่งยืนคงคด
หากปลูกติดกลางทะเล

อักขรานกรมแห่งเฉิ่มทาง : 15 : 650
บทที่ 1
บทหน้า

ชาวนาที่อยู่ตามบริเวณชายฝั้นที่ราบด้านตะวันออกเฉียงใต้ คุ้มเคยกับพื้นที่ต่างชาติที่น่าทึ่งตาน่าตื่นกระตุ้นและแปลก ๆ อย่างประเทศจีน พร้อมกับมุมมองและจากไปเมืองสินธุ์อุตุการ พ่อพ่อคางค์ต่างแตกนักพื้นเมืองนักเด็ก เริ่มต้นรูงกายเย็น ปอ่วนภูเขา ระดับน้ำดื่มกินดื่มได้ตามคันส์สันรุ้งปราจีนบุรี ขนสัตว์จากเมืองเทศมี สังเวยที่เช่นเดียวกันในภาคท้อง ถิ่นและเครื่องกีฬาหน้า พอชาวบ้านเองก็ได้ทำการคลับประทศทางด้านนอกเสียดเท้าของตลาด โดยช่วยถุนภูมิ อาหาร และเครื่องเทศที่จังหวัดมีความต้องการอยู่ในประจา ชาวบ้านได้เขินหน้าพวกอิ่มรินในการตระการทว้างจึงถูกประกาศในแบบเอื้อยรวันละถึงเดือนครึ่งเดือนละสิบวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน ได้เพิ่มส่วนในการก้าวบาทประเทศเทศมีวันที่ 14 ในการชนะของความต้องการของตลาดที่ด้วย "ผลิตผลของตลาด" ซึ่งคนได้ทำไปป่าอย่างสินค้าหน้าของจักรypical และกีฬาเจี๊ยกน้อยเว้นแต่ประชาราษฎร์ที่ 18 เริ่มต้นมา องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ได้หมายสาระและเห็นหน้าสถานที่หน่อยกว่าของพุทธคุณสุขจึงในการตระการทว้างจึง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในการตระการทว้างจึงถูกยอมรับแต่ละเดือนกลางคืนที่ 18 จนถึงตอนกลางคืนที่ 19 จะได้ถูกนำมาจากวันที่หนึ่งเรื่อยมา

ลักษณะที่เด่นในการดีโดยเรื่องสากลทางการจินสามาการกีกือ การชนะชื่อคนโดยเรื่องที่ดีตามแบบจิ้น น้ำเรือและลูกเรือตัวตัวเป็นเครื่อง และที่เรือและสินค้าที่เรือถูกต้องบนประทุ
การคัดโดยเริ่มต้น样的ของคนจีนถูกประทับเบนได้ช่วยทำให้เกิดการต่างๆทำการค้าในกรีซอย่างแม่นยำ ยกเว้นเรื่องที่ไม่สามารถทำไปเป็นทางตรงแล้ว
เริ่มต้นการค้ากับกิจกรรมบุคคลที่มีความเป็นคนจีนที่ไม่ได้ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ในประเทศจีนด้วย
 การคัดโดยเริ่มต้น样的ของคนจีนถูกประทับเบนได้ช่วยทำให้เกิดการต่างๆทำการค้าในจีน

3 ที่ปัจจุบัน เวลาค้าเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของข่าวล่าสุดในเรื่องของไวรัส และโครงสร้างต่างๆเริ่มส่ง影响เหล่านั้นลุกลวงเป็นทำผิดจีนซึ่งโดย
ปกติไม่เป็นปัญหาเหมือนในจังหวัดต่างๆ ระหว่างเมื่อลาว-จิว ฟู ในแนนจุนทางด้าน

4 จิว-จิว ฟู ในแนนจุนทางด้าน

5 แต่สมบัติที่เป็นของคนจีนที่พบปะอยู่ในประเทศจีนต่างๆในประเทศแล้วข้อมูลนี้ยังคงอยู่

6 ถ้าหากเป็นที่ค้าเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของข่าวล่าสุดในเรื่องของไวรัส และโครงสร้างต่างๆ

7 ในกระดาษและสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นเป็นคนจีนที่ไม่สามารถทำไปเป็นทางตรงแล้ว

8 ข้าพเจ้าที่ไปยังน่านจังหวัดต่างๆและแม่นยำในเรื่องของข่าวล่าสุดในเรื่องของไวรัส โดยไม่ได้แก่จีน แต่ใน

9 ข้าพเจ้าที่ไปยังน่านจังหวัดต่างๆ

10 เมื่อการคัดโดยเริ่มต้น样的ของคนจีนถูกประทับเบนได้ช่วยทำให้เกิดการต่างๆทำการค้าในจีน

11 ในแง่เวอร์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นเป็นคนจีน แต่ใน

12 เมื่อการคัดโดยเริ่มต้น样的ของคนจีนถูกประทับเบนได้ช่วยทำให้เกิดการต่างๆทำการค้าในจีน

13 ที่ปัจจุบัน เวลาค้าเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของข่าวล่าสุดในเรื่องของไวรัส และโครงสร้างต่างๆเริ่มส่ง

14 ข้อมูลนี้ยังคงอยู่ในกระดาษและสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นเป็นคนจีนที่ไม่สามารถทำไปเป็นทางตรงแล้ว

15 แต่สมบัติที่เป็นของคนจีนที่พบปะอยู่ในประเทศจีนต่างๆในประเทศแล้วข้อมูลนี้ยังคงอยู่

16 ข้าพเจ้าที่ไปยังน่านจังหวัดต่างๆและแม่นยำในเรื่องของข่าวล่าสุดในเรื่องของไวรัส โดยไม่ได้แก่จีน แต่ใน

17 เมื่อการคัดโดยเริ่มต้น样的ของคนจีนถูกประทับเบนได้ช่วยทำให้เกิดการต่างๆทำการค้าในจีน

18 ในแง่เวอร์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าเท่านั้นเป็นคนจีน แต่ใน
เมื่อครบปีงบประมาณการไปทุก ๆ สามปี หรือทุก ๆ ปีตามที่ได้กำหนดไว้ หากพักงานประสงค์
เข้าหนน

การคำขอของพนักงานเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องต้องอยู่ภายใต้พวศษาตานในค่าเสียเปรียบของพนักงาน ทุนเครื่องราชบัณฑิต การที่จัดตั้งแล้ว การคำขอของพนักงานเมื่อถึงที่จริงของท้องถิ่น จึง
cืนในกองทุนกู้ยืมในรูปแบบ ต้องจัดความจำเป็นที่จะต้องพึงพอใจตามที่อธิบดีและ
ใช้เรื่องของคนจนเป็นพนักงานส่งในภาคการค้า ไม่เห็นควรการคำขอคนจนกับแอร์เครื่อง
จะได้รับการปฏิบัติตามที่มีอยู่ทั่วถึงกันใน
ประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรมทางมห:auto หรือการค้าโดยวิธีอย่างเช่น เข้า ทำผ่านทางมาขอให้การ
อุปกรณ์และเครื่องมืออุตสาหกรรมและบรรษัททุนของคนจนที่กู้ยืมจะมีอย่างต่าง ๆ เก็บเกี่ยวก็ได้ใน
รูปของภาษีหรือดอกเบี้ยในภาคการค้าโดย การค้าทำกันที่กู้ยืมกันเป็นการค้าโดยคนจน
กันอีกอย่าง เพราะมีค่าต่าง ๆ ได้ถูกเสนอโดยเรื่องของคนจนภายใต้การอ่านของข้อตกลง
ข้อหาการค้ำในรูปของเครื่องจักรอุปกรณ์การไปทุก ๆ ปีเมื่อต้องการ แทนจะไม่มีการคำขอของคนจน
ไปยังที่เรียกแรงจัง 7 และการค้าโดยเรื่องต่างก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ำในรูปของเครื่อง
บรรษัททุนการค้ำในการกู้ยืม

เมื่อสิ้นราชการมี 40 ทุน— Hoàng หรือ “ทะเบียน” ได้กลายเป็นจุดสัญญาทางของ
การพนักงานทะเบียนเรียกค่าภาษีของจิน แต่จะหมายถึงที่มีความสัมพันธ์เป็นไปได้ที่ต้องมีภาระภาษี
ไว้ในจังหวัด ประเทศในประเทศได้ใช้กิจการต่างๆ อยู่ในขณะที่พนักงานจะจ่ายภาษีในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
gกับความมีของพนักงานที่มีความสัมพันธ์กัน 8 มีความจะมีสัญญาต่อเนื่องกันอาจสิ้นสุดได้ชัด ดังที่สรุ
ไว้ในหนังสือภาษีสรรพสิทธิ์ ถึงหลักเกณฑ์ ความสัมพันธ์กับทะเบียน— Hoàng ซึ่งโดยเด่นจากภาคของภูมิ
พื้นที่และระดับมีมีการกล่าวถึงภาษีแฟ้มยี่กัน จะปรากฏถึงการต่อเนื่องในเอกสารทางประ-
วัติศาสตร์เมื่อเรื่องเกี่ยวกับการที่จิน ด้วยเช่น ในเอกสารที่กล่าวถึงว่าต่าง ๆ ของจินได้พ
ถึงเรื่องภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าถึงภาษีภูมิภาคในแบบสมบูรณ์ที่จัดหน้าเจ้าทะเบียนของที่มุกได้
เฉพาะเรื่องเด่นที่มีแบบ 9 และที่แม่ลากว้างขึ้น การเก็บภาษีทางวิธีต่างประเทศกับภูมิภาค
dอกต่างกันสิ้นสุดแต่เวื่นลงใน ๆ จะมาจากภาคของภูมิภาคต่อเนื่องกันดังนั้น 10 เพื่อจุดประ-
ส่วนในภาครัฐจะส่งเสริมพิจารณาร้องเรียนเพื่อให้หนน— Hoàng ประกอบด้วยภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศแต่เด่นที่ใหญ่ในแบบและศิลปะของวิถีลมSEA ได้ และอ่าว
หมาย อันได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และสัญมา ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และมะละกา การสัมภร, ชาว
ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยที่ loopholeปราศรัยส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินและสภาพคล่องของระบบการเงินทั้งในประเทศและในระดับสากล

4

เพราะภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากกับทางการเงิน และเกิดขึ้นจากกับการเงินที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล

เนื่องจากมีการกระทำทางการเงินในระยะยาว ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางการเงิน ทั้งในประเทศและในระดับสากล
ให้สนับสนุนพวกเขา (พ่อค้า) ในอันที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าในประเทศจีนและให้ความมั่นคงและประโยชน์ของพวกเขา แนวความคิดที่ส่งเสริมในระดับนักเรียนประถมศึกษาเตรียมการ เป็นการแสดงกลั่นแกล้งปฏิบัติการตอบโต้ของคู่ค้า โดยการรูปถอดการกำหนดความเรียบร้อยขึ้น การค้าทางเว็บมิได้ขยายตัวไปในระยะเร็ว ๆ นี้ แต่เริ่มมีการขยายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นเพราะบัตรประจำตัวมีประโยชน์โดยทั่วไปถือแดงจากแหล่งเหล่านี้ ในนั้นจะเกิดความตื่นเต้นในการสำรวจทางด้านที่มีมัยอยู่ในแผนที่ การขาดความสนใจจะเริ่มแรกในเรื่องการพัฒนาของคนพินิจเพื่อพิจารณาใหญ่ยิ่งใน;r การตกลงใจของคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กัน

บทบาทต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าหน้าปกและคู่螫รกับมิได้ให้ข้อเท็จจริงต่ำสุดที่สุดแล้วบางอย่างทางด้านการวิเคราะห์จุดมิติทางด้านกฎหมายพบ

นักเรียนจัดวิทยาสมัยในการท่านที่จะเรียกการค้าของเอเชียในแต่ละอย่างที่เป็นไปได้ เช่น บริษัท

สินค้าส่งทางเร็วกว่าประเทศ ราชการต่าง การสินค้าของราชสีห์ในตลาดและอื่น ๆ เรื่อง

ราวที่ส่งมอบและเห็นได้ชัดเจนในใหญ่ในเว็บไซต์บริการซื้อขายโดยพรมในชั้นนำ และพบกับการทุจริตซื้อ

เสียงดัง ๆ ในประเทศสายยาวและเครื่องในระหว่างคราวที่ 19 บุคคลเช่นคู่ควรที่มี

คุณสมบัติสูงกับว่าจะมีการตัดสินใจทางการค้า และผลกระทบของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียที่จะได้มา

เปลี่ยนแปลงความสนใจอย่างจริงจังของท่านที่จะประกอบไปยังที่การสำรวจตรงจุดอย่างดิ่งชัดในเรื่องกิจ-

การต่าง ๆ เห็นอย่างกว้างขวาง และทางของท่านไม่คู่ควรในทางส่วนความมั่นคงทางการ

รัฐ จึงเกิดความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับการค้าที่มีต่อเนื่องกิจการย่อย ๆ

หนังสือพิมพ์พักพิงเมื่อศาสตราที่แล้วมีอย่างยิ่งย่นสำหรับข้อมูลในเรื่องร้านมิ

ไม่เพียงแต่จะมีบทความข่าวเกี่ยวกับการก้าวที่เป็นอาจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับที่เป็นข่าวไปเท่า

นั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนการข้อเสนอของเว็บไซต์ชาติ สาหรับการสินค้าประมวล รายชื่อคุณค่า

ชื่อและเครื่องขาย ค้านทางและจุดพยายามทางของเรื่องที่ตลอดไปอย่างหน้า หนังสือพิมพ์ Singapore Chronicle ลงข้อความที่บวกการค้าของเรือส่วนใหญ่ในหน้า Register และขณะที่ข้อความอาจจะไม่เพียง

ตรงกันเพราะมีการสินค้าข้ามและเอก โดยฉันอาจยื่นขอให้ความกระจ่างได้บ้างว่า สินค้าอะไร

ที่ต้องมีความต้องการ และสถานที่เป็นครั้งแรกในการตัดสินใจของคุณ

หลักฐานที่หลักฐานต่อดังกล่าวอาจจะหายไปจากหนังสือพิมพ์ทางการค้า และหนังสือพิมพ์การค้า

เรียกซึ่งได้พิมพ์ถี่อย่างรวดเร็วอย่างเป็นผลมาจากข้อมูลจากทางการค้าของตัวแทน
กับจินในศาสตร์ที่ 19 หนังสือหลักสูตรรวบรวมไว้เพื่อช่วยพัฒนาอักษรในเรื่องต่อถึงกันเจ้าหน้าที่และตัวแทนทางราชการของตนที่เมืองกางดู ในหนังสือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการผู้ที่ ภัตติภูมิเท่า ๆ ของจิน นครบาลนครราชบุรี จังหวัด แต่ละสำนักงานเดินเรือตามชายฝั่ง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลจังหวัดยุทธวิธีการต่าง ภารกิจและคำสั่งที่มีอยู่ต่าง ๆ ที่พากพันกันจะต้องจ่าย ที่ ๆ ที่หนาสือมูลเหตุผลมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ประกอบการสิ่งที่ทำก่อนเกียวกับเรือของออกโรง หรือการเดินเรือเดินต่าง ๆ ในการด้านอุตสาหกรรมนักธุรกิจ และหน้าสือเหล่านี้ ภัตติภูมิเท่า ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าโดยเรือสินค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังได้บรรยายถึงการส่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออกของจิน รวมทั้งข้อสังเกตูโดยเรือสินค้า และยังพฤติศึกษากับที่ซึ่งรัฐบาลใช้ในการต่อเนื่อง เห็นว่า รวมทั้งข้อบังคับที่ส่งสินค้าตามประเทศต่าง ๆ ที่สินสือเดินเรือสินค้า

ในตอนกลางของศาสตร์ที่ 19 ลูกค้าคนหนึ่งของบริษัท บริษัท ซิสต์ อินเตอร์ ซึ่งมีนามว่า ดี.เอ มอร์ (D. E. Malloch) ได้ศึกษาสำรวจการค้าของประเทศเยอรมันอีกมียี่สิบ ในตอนท้ายของหน้าที่ของเขา ได้รวบรวมรายละเอียดสินค้าของขอมูลไว้ลงในเอกสาร โดยบางมี ซึ่งแก่นแต่ละชนิดเป็นผลิตผลการที่มีกิจการค้าของประเทศเยอรมัน หรือตามบัตรสารที่พระมหากษัตริย์ของเยอรมัน รายงานประเทศที่สินค้าเหล่านี้ถูกส่งไป ราคาและปริมาณของสินค้า สินค้าเช่นสินค้าจากประเทศเยอรมันต่ำสุดถึงสูงที่มีปริมาณมากดังนี้โดยโครงการที่มีปัญหา หน้าสือที่ส่งเรือเดินทางในจำนวนไม่เกินเกณฑ์ที่ได้รับลักษณะเต็มที่การค้าของประเทศเยอรมัน มีผลลัพธ์ไม่ใช่ค่อนข้างไม่ได้สุขภพภูมิภาคเอกซ์ เขาได้ เข้าข้างกับการค้าขยายประเทศเยอรมันอย่างน้อยได้ข้อที่ทำหน้าที่บุญธุร์นี่ได้ข้อมูลานาจทางการค้า กับสยามในรอบทศวรรษ 1820 รายงานของเขาช่วยได้มากกว่าผู้อื่นในสมัยเดียวกัน

ในท้ายที่สุด จึงคัดให้การของบริษัทพัฒนาและนักค้นหาชาวอังกฤษก่อนสมัยที่มีการควบคุมการอัตรากำลังซึ่งข่าวการสอบสวนเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทซิสต์เดียว และต่อมาในรายงานของกรมการของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าตามโลหะต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลจากสัญญาทางการ ก็ยังได้ เลือกผลการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในเรื่องต่อไปโดยรูปแบบการค้าโดยเรือสินค้า คือการพัฒนาอันควบคุมการการส่งสินค้าเข้ากับประเทศเยอรมัน ในกรณีการลงดินกร ของชนพัฒนาประเทศในเรือสินค้า 20 โดยเฉพาะเมื่อยี่มีการแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศไทยของ คนอังกฤษ ซึ่งการข่าวซึ่งเกี่ยวกับการค้าทางทะเลของจินถูกผูกต่อถึงรายงานทุกแห่งกุมภ์กษัตริย์ กับการค้าทางทะเลในประเทศจิน รายงานทุกสิบปี ฉบับแรกรายงานระหว่างปี 1840 ถึง 1890 ให้รายละเอียดของสมควรเกี่ยวกับการเดินเรือชายฝั่ง มีการค้าทางเรือสินค้าที่มาจากภาคต่าง ๆ นอก
จำแนกสูงสุด  ราชการต่อเวียงสาเกาและเขาวารีชิน ฯ ที่มีประโยชน์  เมื่อมีการรวบรวมรายงาน ต่าง ๆ เหล่านี้ หลังจากการควบคุมต่างประเทศโดยเงื่อนไขไม่ได้นั้น รายงานเหล่านี้ก็ใช้จำนวน ใช้ประโยชน์ได้แต่เพียงบางส่วน

ข้อมูลทางประยุกต์เกี่ยวกับการค้าโดยเวียงสาเกาประเทศจีนมีอยู่ไม่มากมาย แต่ทำให้ มีมูลเหตุผลมาจากสมัยครวญที่ 19 มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางการค้า ดังนั้นที่นี่มีการตั้งแนวคิดในพระสมุทรราชที่ยาวิเศษและนับถือมุขที่มีประโยชน์ได้ทำช่วย จัดที่มัน เหล่านี้ หรือเอกสารของทางราชการ มีอยู่ 2 ชุดที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ชุดแรกเป็นจดหมายจ้านหนังเรียก เขียนโดยปั๊กคนของข้าราชการแล้วไปยังประเทศจีนในครั้งแรกของปี 1813 22 ในนั้นได้ให้ข้อมูลเรื่องภาคตะวันออก และข้อมูลทางที่พักเช่นได้บรรยายเทียบทะนาและยังกล่าวถึงราคา ของสินค้าต่าง ๆ ในเวียงสาเกา และสภาพที่ทางจ้านเรียก ปริมาณสินค้าที่ขายออกไปต่อชวิต และราคาที่ในประเทศจีน ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่เพียงพอจะบอกได้ว่าตลาดข้ามย่างถึงว่า วัตถุเหล่านี้ มีความต้องการในประเทศจีนอย่างไร ในสมัยนั้นด้วย จึงหมายเหตุสำคัญยิ่งเกิดขึ้นว่า ได้สังเกตุว่าการเดินทางไปยังประเทศจีนนั้นที่ยากไร้ ให้สุขถาวร

เอกสารฉบับที่ 2 ประกอบด้วยข้อมูลข้อค้นของเรือ 20 ลำ ที่อุ่นมีกับพื้นฐานทาง สมัย ไปถึงรายละเอียดของความคุ้ม ข้อมูลข้าง แล้วค้นไป ในระหว่างสุดสุดการตั้ง 1844-45 23 เอกสารฉบับนี้เจาะจงให้ทราบถึงห่างห่างจากนั้น ภาพ ราวกับข้อมูล แล้วเรียงที่ไปยังอังกฤษในสินค้านำไป โดยเรื่องหนังสือ นอกจากนี้ยังบอกถึงคำใช้จ่ายในการเดินเรือ รวมทั้งราคาสินค้า แล้วค้นไป ข้อมูลของ รวมทั้งราคาสินค้าที่ต้องมีได้ใช้สินค้าที่พบในป่าของต้นเองได้ เอกสารเหล่านี้ได้ถูกนำ มาใช้อย่างกว้างขวางในอังกฤษ ๆ ของหนังสือเดิม ซึ่งจู่เจ็บนั้นจะมากับการไปยังอังกฤษสำหรับ เอกสารเหล่านี้ไม่ซับซ้อน เหล่านี้ ขณะที่ยังมีปัญหาอยู่กว้างขวาง综艺节目ในการติดต่อความหมาย แต่เอกสาร พบก็มีข้อมูลเหมือนเดิมเพิ่มเติม หลักคือ ให้นักสำรวจทำต้นสติที่ทำได้ยิ่งยิ่งในเอกสารภาษา ตะวันตกฝั่งอังกฤษ และได้ให้ความรู้จักเป็นอย่างมากในระยะนี้ถึงที่จริงยังพบการดำรงทางสากล

ถ้าแม้จะมีการไม่ได้ใช้เอกสารภาษาอื่น ๆ แต่ยังคงจะมีการที่ไม่ได้สักเล็กน้อย พบว่า นี้เป็นเหตุผลเองจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนในสมัยกองครวญที่ 19 วรรคข้างต่อไปกว่า นั้นประโยชน์ดำรงชีวิตช่วงเวลา หรือแม้แต่ในประกาศสารสำราญจิตเวชเรียก แต่พวกผู้ให้ไม่ได้
ทำการสืบทอดการดำรงตำแหน่งผู้นำโดยเฉพาะ หากมีความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของการ
คัดของชาวบ้านให้เหมาะสม หรือเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งผู้นำ การอย่างไรก็ตาม ยิ่งมีบทบาทอยู่
จานวนที่มากเกี่ยวกับการบริหารงานด้านศูนย์การสอนของคนพิการทางชีวิต การขนส่งสินค้า
โดยรถส่วนตัว และการจัดตั้งสมาพเจาะส่วนของการปกครองและพัฒนาเรื่อง 24 เรื่องเหล่านี้สมควรจะ
ได้มีการกล่าวถึงให้สมควรก้าวหน้าที่มีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้

นักประวัติศาสตร์จึงสมัครใจทำการสืบค้นที่ 20 ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการดำเนินเรื่อง
ทั้งทางวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางกีฏวิ хозяйต่อการเกิดตัววันใดวันหนึ่ง ไป
ทำนองเดียวกันนักประวัติศาสตร์รายตัวขานท ้ เรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดภัยทวีภัยทางทะเล
ของจีน หรือสมัยคุ้นประยุทธ์พ่อคุ้น ๆ ของจีนที่เคยจัดในแง่ที่ว่าบริบทธุรกิจของชาววัง-
สวัสดิ์ในทางต่างๆ สรุปผลการปรากฏอย่างไร แต่ไม่ได้ถ่ายทอดไว้โดยเรื่องสำราญนัยยิ่ง 25 แนะนำไม่
ถูกการทวีภัย คือ มักจะขึ้นเรื่องราวความเสี่ยงพื้นธรรมชาติรายบุคคลซึ่งทั้งหมดได้ผลโดย
เพียงแค่ในเรื่องของปรากฏการณ์อีกยิ่งที่นับ 26 จากนั้นยังนักประวัติศาสตร์ที่มีวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา
การดำรงชีวิตพื้นเมืองในสมัยราชวงศ์ต่าง ๆ สามารถจะมีวงจุ้ยในแต่ละรายของการดำรงชีวิตในสมัยต่าง
ราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงอารมณ์แม้กระทั่งพ่อคุ้น ที่อาลัย หรือ เยี่ยม ยุค-ยุค บางที บาง
ที่ 27 ได้มีความอย่างสำคัญในการเขียนเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เล่าเรื่องสังคมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่างมาก นอกจากนี้ยังแนะนักในหนังสือกล่าวถึงความของจีนที่จะมีความข้อมูลชนิดและบางอย่าง
ขาดหายต่อไป โดยไม่ได้มีการวิจัยเช่นว่าสมัยเหล่านี้จะมีอะไรเห็นพ้นอยู่ที่กว้างหรือไม่

ดุลกนิยายกับผลงานทางประวัติศาสตร์อย่างไรของจีนซึ่งค่อนข้างจะมีคุณค่า แหล่ง
ก่อนคราวที่ 20 กับให้ข้อมูลมากมายสำหรับการศึกษาคำว่าเกี่ยวกับการคัดของคนพิการ
ทางชีวิตการดำรงในประเทศและมิได้ปรากฏในทุกที่ทุกทุกการที่มี ไม่เพียงโหนการคัด
เป็นเรื่องสำคัญในการเก็บรวบรวมว่าต่าง ๆ ในสมัยราชวงศ์ซึ่งได้ถูกนำมาเป็นอุปกรณ์ด้วยใน
การเขียนเหล่านี้คือ แต่ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเวลาไม่น้อยที่ส่งเสริมความสำคัญในการคัด
ของคนพิการทางชีวิตในจุดนี้ข้อเสนอที่จะช่วยให้ความกระจ่างต่อสังคมเป็น
เรื่องอย่างมากยิ่ง ๆ แหล่งของหลักฐานทางที่ ฯลฯ เห็นการจัดการจดหมายขึ้นไปกว่า และเรื่องนี้ความ
จังใจนี้ที่จะต้องอ้างหลักฐานคู่ ๆ อย่างกว้างขวาง แต่ต้องการจะให้สภาพขั้นตอนว่าประเทศต่าง
จัดการเกี่ยวกับการดำรงของคนอย่างไร
การรวบรวมหลักฐานอันเป็นทางการของจินที่ได้จัดพิมพ์ใน มีหลักฐานต่างๆมากมายเป็น
สัดส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าของจินและมักจะอยู่ในรูปแบบที่มีระเบียบที่สุด หลักฐานต่างๆ เหล่านี้ได้รวบรวมไว้เพียงจุดหนึ่งที่ที่โปร่งบางครั้ง พระราชาญี่ปุ่นได้เก็บข้อมูลจากงาน
ของหน่วยงานต่างๆ และแบบบัญชีต้องมีที่ฐานใหญ่ได้ถือเป็นวรรณคดี รวมทั้งคณะกรรมการ
รายได้แก่ตัวอย่าง หลักฐานนี้รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ของราชสกุลแขงตอนปลายและราช
วงศ์ชิงตอนต้น และบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างประเทศในคราวราชที่ 19 ของจีนเข้า
ไว้ด้วย 28 พระราชาญี่ปุ่นต่างๆ ได้วางระบบที่เข้าบัญคณ์เกี่ยวกับการค้าของคนพันธุ์ใหม่ และเรียง
รายตัดคิว ๆ ที่เคยเกิดขึ้นหรือคิดต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าจะใช้อานาจตามพระราชาญี่ปุ่นใน
อย่างไรบ้าง ที่ Shih-ju และ Ming Ch'ing Shih-liao มีนัยสำคัญของทางการซึ่งเสนอให้
มีนโยบายของแผนยุทธการค้าโดยเริ่มต้นและการตัดสินพระยาที่ของพระยากษัตริย์ใน
รูปของพระยาญี่ปุ่นและพระยาล่าข้น ดังนั้น โครงร่างขององค์การที่วิทัย ความคุณค่าใน
ทางการค้า และสาเหตุของทางราชการ รวมถึงปฏิบัติการอิทธิพลเป็นปัจจัยสำคัญต่าง ๆ ในด้านการค้า
ขาย จึงมีหลักฐานต่าง ๆ แสดงอยู่อย่างชัดเจน

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ผลงานที่รวบรวมไว้อย่างมีเป็นทางการ กลุ่มนี้สำคัญได้แก่ความเรียง
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลและผู้รู้ได้เขียนไว้เกี่ยวกับสิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้อง การทหาร การปกครอง เป็นต้น
รวมทั้งเรื่องที่นำเสนอและเอกสารทางราชการงบจุบบบ 29 เอกสารเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ถึงขนาดที่ poc เขียนบทความต่าง ๆ ได้ใช้เอกสารเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการค้าในปัจจุบันหรืออิทธิพลในเรื่องความต้องการทางเศรษฐกิจ การค้าขายอาจจะ
สนองตอบได้ หรือปฏิบัติต่าง ๆ อาจจะเกิดขึ้น ความเรียงเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรม
ดังนี้ ที่นั้นจะทำให้การสำรวจและแสดงเอกซี่การเก็บปัญญาหลาย ๆ แบบ บทความเหล่านี้ช่วยให้
เราได้ภาพพจน์ที่ถูกต้องอย่างจริงใจ เช่นว่า ชาวจีนบางคนได้เข้าไปยังเกียวกับญี่ปุ่นที่มองไป
ในยุคอาเซียน

เรื่องเบื้องหน้าภูมิศาสตร์ของสมัยราชสกุลแขงตอนปลายและสมัยราชสกุลแขง 30 ให้ความรู้
ทางอ้อมเกี่ยวกับการค้าของจินที่ ที่บางแห่งที่มีมุขพุทธิย์ต่อเรื่องการเนื่องมาใน
ประเทศ เศรษฐกิจ และชาติในเส้นทางของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ระบุถึงเรื่องเรื่องสำกลของการจินที่ม้า
ยั่งประเทศเหล่านี้แต่เพียงไม่หนึ่ง หนึ่งถึงเรื่องข้รีผู้ที่เขียนโดย เขาว่า ที่นี้ แต่จะเขียน
ชื่อ-เก้า ถึงเรื่องความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างจินทบ ที่บางแห่ง ว่ามีความสำคัญให้ต้อง
กล่าวถึงพ่อสมควร มีการส่งเรื่องการสิ่งกันเข้าและออก และมีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ที่พ่อจะต้องปฏิบัติตาม ณ เมืองต่างๆ ที่มีแนวคิดไป อย่างไรก็ดี งานทางคณิตพิสิทธิ์เหล่า
นี้มีดูคุณค่าไม่เป็นอย่าง เพราะการแสดงสิ่งกันทางตัวเรือนและระยอง ขึ้นจากหลักฐานเหล่านี้ให้
เราสามารถเขียนสิ่งกันทางช่องโหวทางการดักในภูมิภาคนี้ได้ หนังสือสิ่งกันพิสิทธิ์เหล่านี้โดยเฉพาะ
Hai—kuo t'u-chih ชื่อแสดงหลักฐานการติดต่อมหาโยชน์กับประเทศต่างๆ ใน หุน—ฮ่อง ตั้ง
แต่สมัยต้นๆ ได้ช่วยให้เราประเมินผลการ obratung ระหว่างกิจกรรมทางด้านการดักในแผนภูมิ
ราชวงศ์ต่างกับสมัยราชวงศ์อื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้

ผลทางแบ่งชนได้ถูกเขียนแล้วพอจดประสงค์ในชีว่าจะทำให้เป็นหนังสือเมื่อทางการ
พิสิทธิ์ส่วนจังหวัดจัดตั้งบริษัทและเกี่ยวกับการค้าของชาวต่างมาจากที่พ่อเมือง 31 อาทิเช่นว่า
ร่วมกับพระรำพัญญากิจการบริษัทพื้นที่และแบบฉบับแผนที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว โดยเฉพาะ
y่ำงบประมาณสิ่งกันทางที่เกี่ยวกับการค้าโดยเรือสำนักฝึกเรียนในคืนแรกให้เหตุผล
หนังสือคู่มือสำหรับเรียนการต่าง ซึ่งแสดงรายการภูมิศาสตร์และค่าใช้ ค่าคะแนนบรรษัท และระเบียบ
การอื่น ๆ ของเท้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าของชาวต่างจากโดยเฉพาะ แต่บางตอนได้กล่าว
y่ำงการค้าของพื้นเมืองและแสดงจุดควรระวังในการบรรษัทที่จะต้องจ่ายโดยเรือสำนักของคนพนมเมือง
รวม
ที่เรียกเก็บจากพวกศิษย์นั้นคิดถึงที่พวกเขานั้นได้บรรทธุลัทธิและอยู่ตามราชวงศ์ของประ
เทศจัน เห็นถึง ที่นั่น ได้คัดถึงจากการบริการของคนสูงอย่างที่มีเหตุเรื่องต่างๆ เพื่อแสดง
สถานการศึกษาที่มีค่าอย่าง 32 เพราะได้ครอบคลุมถึงกิจการค้าทางทะเลที่สมัยของเมืองบางตั้ง พิกัด
อัตราภาษี เจ้าหน้าที่ควบคุมสูญและระบบทางทรัพย์ ส่วนหนึ่งทางภูมิศาสตร์ หน้าที่ของต้นคุ้
มากมาย ๆ องค์การบริหารท้องถิ่น และประกาศของส่วนประกอบที่มากกว่าการขยาย ณ เมือง
บางตั้ง เหล่านี้แสดงอยู่ในบางครั้น แต่ก็ยังเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นเนื้อคุณที่เรียกการค้าของ
ชาวต่างชาติ แต่ก็ยังคงถูกใช้ ในการที่จะนำทางสูงเมืองภูมิภาคขยายหลายอย่างนั้น เราได้
กล่าวถึงการค้าโดยเรือสำนักและอุปกรณ์ป้องกันชีวิตน้ำ สิ่งนี้ยังเห็นได้

แหล่งสุดท้ายที่ควรจะได้รับการจัดการประกอบด้วยที่พิสิทธิ์ประเภทยกราชนำภูมิพื้นเมือง
ต่าง ๆ (fang-chih) 33 ในแหล่งสุดท้ายนี้แหล่งที่เราได้ทราบมาเกี่ยวกับการค้าของคนพนมเมือง
ชาวจัน หนังสืออักษรกราฟสีบริวารแสดงวางแผนที่ต่างและหัวใจ จากกระดับพนมเมืองถึงระดับจัง-
หวัดได้สร้างขึ้นโดยองค์การทางการค้าตามเมืองทหารที่อยู่ต่าง ๆ ขึ้นบังคับในการเดินเรือของแต่ละ
หน่วยงาน กิจกรรมของพวกนายหน้า คำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าของมนุษย์หรือของท้องถิ่น และหนังสือความตกลงของบุคคลสัญชาติชาติพันธมิตรของรัฐบาลนั้นที่เขียนเกี่ยวกับการพาณิชย์ของ
 znaleź ขณะที่หนังสือต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นทางการตั้งที่ถูกสะกดว่า แต่ละแห่งมักจะเป็น
หนังสือที่ช้า ๆ กัน แต่หนังสือประเภทเอกสารนุกรมซึ่งได้ชื่อว่าสาระเกียวกับเรื่องหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น จึงได้ใช้ข่าวสารและที่สามารถทำได้ในหนังสือทางประวัติศาสตร์ว่าที่
ใหญ่กว่าไป หรือในสารานุกรม หรือในหนังสือต่าง ๆ ที่รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการขยายตัวทาง
การค้าไปในทะเลของจิน เอกสารนุกรมเหล่านั้นเหล่านี้ในที่สุดอาจมีอิทธิพลสูงสุดในการให้ความ
เข้าใจแก่บุคคลทางประวัติศาสตร์ในการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ

ในหนังสือเหล่านั้น ไม่ได้มีการพยายามที่จะเล่าเรื่องไว้อย่างละเอียดถึงวันทุกแม้วมีเหตุ
กันเรื่องเรื่องสำคัญของจินที่มักจะเกิดขึ้น มากมายสีสันไม่ได้สร้างทางแก่ที่เป็นทางหน้าและ
เฉพาะ กล่าวคือ โครงการบริหารการค้าให้กับกระทำกัน ผลิตภัณฑ์อันเป็นชนัญฐานในการ
แลกเปลี่ยนทางการค้า ประเภทบุคคลที่เข้ามาทำการค้าขาย และทัศนกรรมของรัฐบาลที่มีต่อการค้า
ไปในทะเลของคนพันธุ์นั้น ในการเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ความกระจ่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความต้องการทางเศรษฐกิจที่ทางการค้าของคนพันธุ์นั้นได้เสนอตอบและเพื่อจะช่วยให้เห็นถึงความสำคัญ
ของมันที่ต่อเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น ๆ เมื่อเทียบกับวันออกเบื้องถัดไปของจิน
บทที่ 2
การดำเนินเกียวกับภาษีตู้ลากภาระทางทะเล
ของคนพื้นเมืองชาวจีน

การสัญญาณประเทศจีนและคนพื้นเมืองชาวจีนอยู่ภายใต้การควบคุมในลักษณะเดียวกันกับการค้าภายในประเทศโดยเรียกสินค้าที่มีการค้าในราชอาณาจักรโดยเรียกสินค้าเป็น "ระบบกวางตุ้ง" (Canton System) มากกว่า อยู่ภายใต้การควบคุมของส่วนภูมิภาคทางทะเลในหัวสมุนเมืองท่าต่างๆ ที่มีการกระทบดีกิจต่างๆ และหลังจากปี 1757 ก็ควบคุมโดยสูงสุดจากทางทะเลของเผ่าอักษรลหวาน ซึ่งมีการพิจารณาการค้าของคนพื้นเมืองและคนชาวจีนจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยราชการของราชอาณาจักรในสมัยเดียวกัน และอยู่ภายใต้การรักษาความสงบในทางทะเลที่ยังเดิมเดียวกัน แต่การค้าของคนจีนก็ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายใดๆ บังคับเลยกัน

ปี 1757 การควบคุมทางทะเลโดยกองทัพจีนเดิมเมืองทางทะเล พวกฝรั่งเศซึ่งที่ทำลายการค้ากับต่างประเทศก็ยังคงใช้ในการค้าของต่างๆ ภายใต้การควบคุมโดยสูงสุดทางทะเลได้ ดังนั้น การค้าของคนจีนที่ติดต่อ洽谈ศักย์กับต่างประเทศ หรือกับการค้าภายในประเทศ และกับเมืองทางทะเลที่จุดถึงเมืองจีนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะไม่เพียงแต่การค้าของทั้ง 2 ประเทศนั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสูงสุดทางทะเลก็ได้ แต่เพราะว่าเรือล่วงของจีนนั้น ปัจจุบันที่มีการอ่อนสินค้าระหว่างเมืองท่าต่างๆ ก่อนจะส่งต่อไปยังจุดปลายทางของตนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรือของ "ชาวฮกวูม" ที่ไปที่ทำลายการค้ากับจีนก็มีอยู่ในฐานะเดียวกันกับเรือล่วงของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือล่วงที่มาจากประเทศจีน และออกแบบสำหรับเรือจีนโดยกับเรือเดินทะเลของจีน 2 การเดินเรือของคนลมไนได้ทั้งๆ ไปถูกควบคุมอยู่กว่าเรือของชาวตะวันตก และถ้าหาก
ได้ทำการปฏิบัติตามในลักษณะเดียวกัน เรื่องจากประเทศคัน ในแง่ของสวัสดิการโดยปกติจึงจะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันเรื่องของสหภาพ 3 การด้านของคนละเกษตรและการทัศน์ของคนจึงอยู่ในฐานะที่ผ่าเทียบกับสิทธิการสู่ความรู้ที่จะ ณ แต่ละที่สำหรับการสู้การของจันทร์ และเมื่อมีการตัดสินใจใช้เวลากำลังต่าง ๆ ต้องการต่อ องค์พันล้านชนตลอดทั้งนี้ ให้ถือว่าเวลากำลังต่าง ๆ เท่านั้นใช้กับการตัดสิน สมัยดีว่า นอกจากนี้จะทำให้แบ่งปันอย่างนี้

นักประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาของสถาปนาราชวงศ์ ต้องขอขอบคุณเฉพาะ เด็กกับระบบข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายที่เป็นรายย่อยของกรมการต่าง ๆ ของการทั่วทัณฑ์นั้น แต่ยัง ต้องขอขอบคุณการแก้ไขและเพิ่มเติมระบบข้อบังคับดังกล่าว สถาปนาต่าง ๆ ในสมัยราชวงศ์ยุคไม่ได้ ตายตัว แต่ได้มีการดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่น ฉะนั้นขณะนี้รูปแบบของการ ศูนย์การโดยทั่วไปของทุก ๆ มณฑลจะเหมือนกัน เด็กยังมีภูมิทัศน์บวกโดยเฉพาะที่แต่ละด่าน ภูมิศาสตร์ของจังหวัดจะแตกต่างกันไปแต่ละเมืองท่า ดังนั้น เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง หน่วยงานที่บริหารเมืองท่าของมณฑลต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการคิดเรื่องของการขยายและเจริญ เป็น เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อหากจะอยู่ดีที่กว้างขวางได้มากที่กว่าที่มีพื้นที่ต่าง ๆ เหล่านี้

นักสังเกตการณ์ชาวดั้นคนในศาสตร์ 19 ได้กล่าวถึงว่า เรื่องสิ่งของสหภาพยุโรปได้ไป แนวตามเมืองท่าคลองแนวแม่น้ำสาขาของเงิน ดังเด็กกาลใจเหล่านี้เมืองที่เย็นดิน อย่างไรก็ตาม นัก เย็นในแง่นี้ไม่ได้ทุ่มความสนใจอยู่แต่ที่ระบบของเมืองทางตุ่มมากกินไป จนบัดเดี๋ยวนี้ภาพที่มีแค่ โดยพวกนี้นั้นเรื่องของมวลกลางตุ่มได้ว่าไป แต่เห็นเรื่องของทางตุ่มโดยเฉพาะในฐานะเป็น หัวใจของการกับต่างประเทศมีหมดอย่างจันทร์ ความที่ส่วนใหญ่ของผู้พากาลศาสตร์พวกนี้ ก็ถือได้ว่ามีกิจกิจ ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาระยะการมีการต่างกันเจริญนั้นได้แก่เมืองท่าเมือง หนึ่งเมืองได้ในมวลกลางตุ่ม (ดุริยางค์ 1) ตัวอย่างเช่น จุตินัน ครอฟ์วิเด็กกล่าวว่า จากจานวน เรือสันทรายเรือมาตรฐานที่เดินทางไปยังประเทศจีน สองในสามได้แก่ในปีนี้แล้วมีมวลกลางตุ่ม แล้วส่วน ไทยที่ไปในทะเลมีมวลกลางตุ่ม 4 ซึ่งนั่นก็ได้ทำการวิจัยเรื่องเมืองท่าต่าง ๆ ที่เรื่องไปในแนวในสมัย ศาสตร์ 19 ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สมเหตุผลได้ส่วนหนึ่งโดยอภิปราย เวลา--โรค ฟุ่มเฟือมร不平衡 แต่ ผ่านทางของกิจวัตรเมืองทางของแม่น้ำคลองไทยและเข็มแข็งต้น ๆ อย่างไรก็ตาม จากแหล่งที่มาทาง จินและสมัย ได้ยินถึงการค้าระหว่างจีนและ ทะเล--ทะเล ว่า เมื่อเท่าที่ทำให้การค้าขยายมากที่สุด คือ มากมายเวลานะ เวลา ซึ่งอยู่เหนือนั้นไปในนั้นจะเป็นเมืองทางตุ่มเอง รายชื่อส่วนหนึ่งของ เรือสันทรายยังที่ใช้ไปในประเทศจีนในปี 1813 แสดงว่า ส่วนในภายใต้ใบเมืองท่าที่ไม่ใช้ คงอยู่และในจำนวนเจ้าเดิมที่ปัจจุบัน อย่างยิ่งจะพบนี้เป็นเรื่องสำคัญราวประวัติการ 6
ตารางที่ 1 สถานการตายระหว่างจับกับสวน

<table>
<thead>
<tr>
<th>ภาวะตื้น</th>
<th>ฟู้เกยม</th>
<th>จริย์-เกยงสุ-จ้อ หลอ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เกี่ยเวลาหลา :</td>
<td>จาง-โจว ฟู้ : หนัง-โป ฟู้</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จาง-โจว</td>
<td>โห-เลิม</td>
<td>(หลิม-โป)</td>
</tr>
<tr>
<td>(งง เข่า)</td>
<td>เจีย-ไช่</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไช่-ไช่</td>
<td>(หลิน ไห้, ติน ไห้)</td>
<td>เขี่ยง-ไช่</td>
</tr>
<tr>
<td>ฟู้-เลีย</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แฉ-หลาน</td>
<td>แฉ-โจว ฟู้ : ชู-โจว ฟู้</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ฟู้-เลีย</td>
<td>งง-อัน</td>
<td>(ชู เขา ชูจอน,</td>
</tr>
<tr>
<td>อัน-หลิน</td>
<td>เขี่ย-เยีย</td>
<td>เขาโจว</td>
</tr>
<tr>
<td>(เอียฟัง, เยีย-มุ่น)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แฉ-โจว ฟู้</td>
<td>เถียร-จิง ฟู้</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ฟู้ โจว ฟู้</td>
<td>(เถียรเสิน)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เฉือน-จิง ฟู้ :</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>งง-เจีย</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แฉ-โจว ฟู้ :</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>* ภาวะอด</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เจีย-เยีย</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(งง มุ่น, เจีย-มุ่น)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เจีย-ซาน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ซาน-ดิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
นาง-ไค

เจ้า-โจว ฟู :
* จาง-หลิน
  (จาง-หลิน, จางหลิน)
 เฉี่ย-หยาง
 เทยา-ฝิง (หยาฝิง)
 นาง-แย (นางแย) (นาง แย)
* เสียง-ไห้
  (จึง-ไห้, ตึง-ไห้)
* ไห-หยาง
  ชาน-โลก
   (ชานโลก)
  ต้อง-หยย ท้ง
   (ต้อง-เฉลียง)

สถานที่ถูกกล่าวว่ายั่วในบริเวณ
เจ้า-โจว :
  ยี่ (กี่) หยย หรืออาจ
 จะเป็น เซี่ย-หยย
  จาง-หยย ซู้ก่า (ชาน-เกียว)?

* สถานที่ความสักข์พันฐาน

1 ข้อมูลของสมัยสัตว์ยางจะหกได้ใน Chia—ch'ing—ch'ung—hsiu i T'ung chih (วรรณกรรมของ Chia—
ch'ing ต่อมาหมายเหตุของพระมหาจักรพรรดิ), 560 chuan, ใน Ssu pu ts'ung—k'an hsu—pien (Shanghai: 
Shang—wu yin—shu kuan, 1934), chuan, 428, 429, 441—43, 446, 452—53. เพรียะระดับหน้าเท่าของเมืองที่
ต่าง ๆ เหล่าถึงปฏิกิริยาในหน้าต่อไป.

2 Morrison, Chinese Commercial Guide, 1848 หน้า 74,
รูปที่ 1 แผนที่ชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ แสดงเมืองทั่วทิ่ง ๆ ที่มีเรือสินค้าไปมาในกรอบระหว่างจีนและสยาม
ในที่สุดภัยจากคัดขึ้นมานั้นว่า การค้าที่มีจุดกันในประเทศจีนได้ผ่านเมืองท่าคือกันกับสินค้าที่มีจุดกันในประเทศยุโรปหรือไม่ ดูเหมือนว่าแล้ว — ใจผู้ ที่จะเป็นผู้เลิกกลางน้ำสำหรับการค้าส่งทางนี้ ตามมาก็ยังยังต่าง ๆ ทางได้ของมลฑลที่เกิน เกาะไทยแล้วยังวิจัยสะท้อนการตลาด มายังประเทศยุโรปหลายลำดับกัน แต่ก็จะเห็นค้าคู่ที่ไม่ได้ก่างรูหนึ่งกามคาย 12 เวียร์ลำที่ออกเดินทางจากบากลอกโดยกับเส้นทางนั้นไปไกลไปเพื่อไปยังเมืองท่าต่าง ๆ ในกินแก่เดินไทย ดูเหมือนจะมีการค้าโดยตรงพ่ายเส้นทางนั้นระหว่างประเทศมีภัยภัย 13 ถึงแม้ว่าการเรือการค้าส่วนใหญ่จะกระทั่งที่มีภัยภัย — เทิน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนีมาหนัก มีรายงานว่าเรือลำจากเหนือไปแล้วเรียงถึง ได้เริ่มไปทำกำไรค้าค้าที่มีภัยภัยในเดือนซึ่งเรือสิ่งไม่ได้คิดทางมายุประเทศยุโรปในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนแล้ว 14 ก็พบไม่มีประเทศพยาธิอัดใดจะต้องแสดงว่าประเทศยุโรปได้เป็นจุดที่เรือสิ่งไฟเกินนี้จะมานะอย่างสม่ำเสมอกับการเดินทางข้ามของเรือเหล่านี้แต่ในทางตรงข้ามมีเรือสิ่งไฟเกินนี้ไปจากบากกอลกไปเรือสิ่งไฟเกิน ๆ เรือสิ่งไฟยังไม่ใช้ประเทศจีนเรือเห็นว่าจะไปทำกำไรค้าค้าไปทางต่าง ๆ ตลอดแนวชายฝั่งของประเทศจีน ขณะที่เรือสิ่งไฟเป็นภัยประเทศยุโรปแต่กระผมมาจากจุดทะเลทางภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุด 2 แหล่งคือเมืองเผา – ใจผู้ ทางใต้ของจุกและทะเลทราย

การกระทำของคนจีนในประเทศกับต่างประเทศ มีภัยภัยและความคุ้มค่าอย่างสำคัญ (ผ่านวาระ) ซึ่งกระจายกันอยู่ที่จับถิ่น ค่านุ่มมันแห่งทะเลนี้ ย่อมจะต้องอยู่ภายใต้การ
กระบวนการทางาน นอกเหนืออยู่ภายใต้การอำนวยการของคณะกรรมการจัดทำรายได้แผ่นดิน (Board of Revenue) ซึ่งเบ็นผู้ระเบียบในการพานิติจัยและก้าหนเด่อรำภิรมย์สุขภาพ
15 การค้ำ
บังคับระหว่างประเทศและการค้ำขวดสัมบัติในมณฑาทางภาคใต้อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยราชการ
ทางสุขภาพทางทะเล (ยิ่ง--ควม) ข้อมูลต่อในตารางต่อ (กว้าง--โจว) 16
จาง (เข็ง--โจว) และระงซ่ำ (เรียกใช้) ค้ำภัยพื้นเดือนได้ละจัดจัดชี้ในตอนท้ายตรรกะ
ที่ 17 เพื่อจัดระเบียบแล้วเก็บภาษีสุขภาพในการค้ำทางทะเล 18 จากทุกตำแหน่งภายในระดับ
มณฑา (ต่ำ--ควม) 19 กระจายออกเป็นตรรกะ ค้ำสุขภาพในระดับเขต (จาง--โจว หรือ เริง--โจว)
ซึ่งถือหน้าที่ควบคุมแต่ละสุขภำยย่อยซึ่งมีอยู่ไม่เนื่องในระดับจังหวัด (พ่น--โจว หรือ เร่ง--โจว)
ลูกใช้ในการบังคับบัญชาของระดับที่ 3 นั้นเนื่องจากเดือน  และในมณฑาทวาวด้วยเป็นการ
ยากมากที่จะรู้ว่ำ ค้ำปั้นอยู่ต่ำ ๆ ในแต่ละเขตอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของตำแหน่งสุขภาพ
ระดับเขตแต่ละเขตหรือไม่ หรือว่าบางตำแหน่งย่อยจะบูคุมโดยสานักราษฎรของมนุษย์ที่องค์ใน
นครกว้างโจว ผู้ที่ 1 ซึ่งได้มาจาก Yueh hai-kuan chih แสดงว่ำ เฉพาะตำแหน่งอยู่ที่กุบงอย่ำง
แจ้วตัวขึ้นอยู่กับตำแหน่งสุขภาพเขตเท่านั้นจึงขันได้ตรงตามตำแหน่งขัน อย่งไรก็ตาม โดยเหตุผล
แล้ว เรามองค์คัดได้ว่ำ ค้ำสุขภำยระดับเขตย่อยมีต้องมีหน้าที่ควบคุมตัวอยู่ที่อยู่ในเขตใน ๆ
อยู่บาง

<table>
<thead>
<tr>
<th>ตำแหน่งภาษี</th>
<th>ต้นน ๆ</th>
<th>ต้นตรง</th>
<th>ต้นลงท้ายเบียน</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เขา-โจว</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>หลวง-โจว</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>ถาวร-โจว</td>
<td>1(2)</td>
<td>5(2)</td>
<td>0(2)²</td>
</tr>
<tr>
<td>ฉาง-โจว</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ภู-โจว</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>เหล็ย-โจว</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>เหลี่ยน-โจว³</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>เจร-หิ่ง³</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ด้านศูนย์กลางระดับมุมมอง

รายการที่ทำการ—โจว

ตำแหน่งภูมิระดับเขต

(C)

C C C R R R C C C R R

I I

ด้านศูนย์กลางระดับมุมมอง

รายการที่ทำการ—โจว

ตำแหน่งภูมิระดับเขต

(C)

I I

C = ตำแหน่งภาษี (เร็ว—ช้า ใจวิ)
I = ตำแหน่งวง (เร็ว—เบล ใจวิ)
R = ตำแหน่งเทียบ (ยาว—ล่าง ใจวิ)

---


3 เหล่า เหล่านี้—โจว และ จว—ลง ตรงกันไม่มีศูนย์กลางระดับเขตตามที่กล่าว.
คำศัพท์การและคำศัพท์เกี่ยวกับคำศัพท์ในข้อที่ 3 ประมาณ ได้รับมอบอำนาจให้เกี่ยวกับศัพท์การศึกษาคัดมาจากคำศัพท์ เชื่อม่ที่ ของคำศัพท์ (cheng-shui k’ow) เรื่องเดิม ทะเบียนล่างว่าเป็นศัพท์ของคำคือ (kua-hao k’ow) ในขณะที่คำศัพท์อีก ...เจ้าของคำศัพท์กิ่งชัย (chi — ch’a k’ow). คำศัพท์เรื่องที่ล่าสุดใน ซึ่งมีปรากฏอยู่ใน Yueh hai—kuan chih นั่น ข้อคัดจากความตามหนาที่ ต่ำจากหลักฐานอันใดแสดงถึงคนที่อยู่คู่กับลักษณะบุคคลเดิน ดำที่มีหน้าท้องโดยจาะกริยาด้วยในตัวที่ต่ำต่อ หนังที่เหลืออีกอย่าง อาจทำให้การตอบสาระในระบุยกผล นี้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของตัวเหล่านั้น หรือ การทำภารกิจ ศูนย์การ ดำที่มีหน้าที่ทำบันทึกหน้าที่โดยจาะสาระใน แก้ไขเรื่องในต่าง ๆ หรือ ที่ต้องการในผู้มีการที่ตัวบัณฑิตถูกบัญญัติได้โอกาสถูกเหล่านั้นจากคำศัพท์การระดับชาติ หรือ ดำยอยย์ระดับชาติโดยอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ขืนานขัดขันของเรื่อง 24 ดำยอยย์เป็นลักษณะของศัพท์ จัดแสดงการจัดระดับสาระของเรื่องที่ต่าง ๆ ในการเข้าออกด้วย ด้านศัพท์การ 3 แบบนี้ไม่ได้ต้องยึด คอสัยในเรื่องเดียวกันเสมอไป 25 และที่ต้องการศัพท์การจัดระดับแบบที่กล่าวถึงนี้ ควรจะมีการ ชอบถึงลักษณะของกิจการทางการค้าของที่เรื่องแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม รูปไปที่นี้หรือไม่ใช่ผู้นำสิ่งที่จะ ตัวอย่างขับ บนเลขกลางสิ่ง İşte หนึ่งในสาระของคำศัพท์การยูนนานเกิดหล้า ไม่ให้คำศัพท์การยูนนานเกิดหล้า ในขณะที่มีคำศัพท์ 2 แห่งทำานที่เรียงกั้นที่กรุง—โจว ฟู ที่มีประเภทสืบที่เป็นกวันนี้ ถึง ด้านยอยย์ที่ทำการตรวจสอบทุก ๆ แห่งใน ชาติ—โจว ฟู ต้องยินดีที่จะแสดงคำศัพท์ของ ควบคุมการที่ทำการตรวจสอบเรื่องที่เดนสำาเภาจากเข้าเข้าด้วยกันถ้าอยู่ละเอียดได้ เรื่องไม่จะไม่ขืนานได้ เพราะเรื่องที่เดนจากหน้า—ชอบ ถ้าไม่มาจากภาวะสังเกต ก็จะละเมิดมือเกี่ยวกับ ออกจากกิจการเหล่าหล้า 28 เครื่องชูบกษิตรหน้าที่เกี่ยวกับความสมมุติระหว่างที่คิดของคำศัพท์การ และการคัดกิจ ความสำาคัญของคำศัพท์ในฉา—โจว ฟู และ กรุง—โจว ฟู น้อยจาก ฉา—โจว นี้เป็นส่วนกลุ่มของการสืบค้นคำศัพท์ของจริงแม้จะสูงก็ ไม่ได้เจ้าของเรื่อยมา แต่เราอาจคาดหมายได้ว่าคำศัพท์ในการใช้وفقปัจจุบัน นั้นที่มีมติตรวจสอบ กรุง—โจวในฐานะว่าเป็นเมืองหลวงในการปกครองของฉะแล้ว คัดอยู่ในที่เหมาะสมแค่เดือนกัน เทศ ผลกระทบของการตั้งศูนย์การʌคการเฉพาะทางตามเมืองที่กิจการฉะแล้วยังไม่ชัดเจน
การที่มีจำนวนต่ำกว่าสุลตกกระทบมากยิ่งขึ้น ดูเหมือนจะทำให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดคัดอันขาดที่จะไม่เป็นไปอย่างราบรื่น กล่าวกันว่าพวกพวกที่เข้ามีต่อพื้น เบื้องต้นจะทำให้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุลตกกระทบกันทั้งหมดมีการปฏิบัติงานของคนผู้เข้าถึงตามความจำเป็น จะทำให้สุลตกกระทบของผู้ที่มีสภาพอย่างเดียวที่ในการปฏิบัติงานของคนผู้เข้าถึงตามความจำเป็น จะทำให้สุลตกกระทบของผู้ที่มีสภาพอย่างเดียวที่ในการปฏิบัติงานของคน ผู้เข้าถึงตามความจำเป็น ค.ศ. 1407 ที่เวียดนามสถานะได้เป็นอุปสรรคที่ไม่ยิ่งใหญ่ ตรง—ตรง กว่า ไม่ถ้า ใจ ทำให้เมื่อไม่ใช่สิ่งที่การระบุอย่างสุนทรีย์จะไม่สามารถไปถึงก็จะสู่การปฏิบัติงานได้ตามอย่างเดียวที่ในการปฏิบัติงานของคนผู้เข้าถึงตามความจำเป็น ที่ข้างต้น ได้สู่การตัวต่าง ๆ เหมือนกันเมื่อสูญผลต่อให้สร้างสิ่งการจะไม่สู่การตัดสินมีลิ้น สู่การตัดสินมีลิ้น ที่จะทำให้สิ่งที่การระบุอย่างสุนทรีย์จะไม่สามารถไปถึงก็จะสู่การปฏิบัติงานของคนผู้เข้าถึงตามความจำเป็น ได้แต่จะต้องการไปบุคคลต่าง ๆ ที่จะเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้เข้าถึงตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องจะได้ประกาศออกใช้เป็นกฎหมายแล้วต่อไป กฎหมายฉบับนี้จะมีผลให้วิชาการสุลตกกระทบขึ้นอยู่เมื่อมีอำนาจในการที่จะตัดสินกิจการต่าง ๆ ได้ตัวของเอง

ข้าหลวงใหญ่หรือข้าหลวงตรวจการของกรมวิชาการงานทหารของมณฑลนี้มีอำนาจที่จะทบทวน และหน้าที่การปฏิบัติต่างกันไม่เหมือนกันด้วย ในขณะที่ข้าหลวงตรวจการของกรมวิชาการ (Hoppo) ที่ส่วนต่าง ๆ เป็นเจ้าของกองทัพในราชอาณาจักรเดียว และตัดสินใจในแต่ละแห่งที่เป็นทางการเพียงอย่างเดียวของท่าน ข้าหลวงตรวจการคนอื่น ๆ ในกลุ่มจะต้องดำเนินการต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีอยู่หลาย ๆ ด้วยกัน แต่เมื่อแต่ละหน่วย มีการเจรจากับข้าราชการที่นักวิชาการต่าง ๆ ในกลุ่มจึงมีการเจรจาการเจรจาการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจาการเจรจา การตัดสินใจมีการเจรจ
เก็บบัตรเกียวกับสินค้าถูกต้องและสินค้าที่สี เคียงเข้าหีบของโรกพ์ไว้ คอยตั้งและระวังระวัง 
เกี่ยวกับการซื้อสินค้าผ่านทางการเงินที่ยอดเสียดอยู่ชั่วโมงผลเพื่อป้องกันไม่ให้การลอก 
ลอบขโมยสินค้า คอยรับกิจการสินค้าที่จ่ายเงินยังด่านกลุ่มรายคู่กลุ่มและออกเดินทางไป 
ตรวจที่ต่างย่อยต่าง ๆ โดยละเอียดที่บันเครื่องราว 34 วันละครูญจึงที่มีบ่อนายชาตินี้มีฐานะ 
ที่นารายการ ท่านที่เป็นยอดคนกลางระหว่างรัฐบาลเพื่อการทางชายหาด ที่สำคัญที่สุดใน 
พฤษภาคม ได้แก่ พวกกัลยาห์การ พฤกษาหมา ดนตรีมัน และพวกกัลยาห์ที่นอก (hong 
merchants) พวกกัลยาห์การ (ฮิปโย) ได้รับอนุญาตให้ทำการสินค้าถูกต้องและน่าสินค้าที่ 
ตรวจจนจวบจนแก่ปีกิตติคุณหรือ ที่ปรากฏอยู่ต่อมาในนายช่างต่างชาติ และเครื่องเสียง 
งานเพื่อจับคู่ของการสินค้าในเวลาที่ออกไปตรวจวัดเพื่อสินค้าพิจารณา (ไหม-บัน) 
ที่หนึ่งที่ขาดเสียบได้แก่กิจริยาที่และ กำหนดล่าที่คู่เจ้าท่ที่คู่สินค้าสตรีสินค้าที่ 
ต่าง ๆ พวกกันจน (หมิน-ชัย) มีบ้านที่เรียกงานอีกชั้นเพื่อสินค้าค้า ค้าหุ้นที่มา ข้อเรื่อง 
และข้อขอสินค้าที่บรรพุกุมา พฤกษาค้าริยาห์การคนมีหน้าที่ค้ำประกันของสินค้าทางการเงินซึ่ง 
พวกกัลยาห์ต้นเดินทางอยู่เป็นกลุ่มชน

หลังจากที่ข้อใบอนุญาตสำหรับต้องหาเรื่องให้เจ้าพ่อต่าง ๆ เหล่าคนจากฝ่ายปก-
คงของที่อยู่อาศัย ๆ เล่น จะต้องมีการตรวจสอบทางการเงินและความสามารถที่จะให้ 
ความไว้วางใจให้ผู้มีสิทธิ์หรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกัลยาห์ที่นอกจะมีกิจการซื้อขายจาก 
กลุ่มเพื่อมั่นใจของที่อยู่อาศัย การตั้งหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดเพื่อความจินตนา 2 ประการ 
เพราะการขอใบอนุญาตและการคัดสรรบุคคลที่จะให้เป็นรูปแบบอนุญาตมีราคาถูกลง และเพราะพวกกั 
ประเภทกัลยาห์ตั้งเป็นต้องสู้พวกที่ไม่มีการวันที่กำหนดคุณในขณะนี้จัดตั้งหรือต้องใดทลายหลงใน 
กิจกรรม 36 ที่ระบุต่าง ๆ ที่มีใบอนุญาตจะต้องลงบัญชีในครอบครัว ๆ ถ้าพวกที่ต้องว่าง 
cะนี้ก็จะจ่ายเงินกินเบี้ยสะสมผลต่างจากกิจการเงินในอนุญาต พฤกษาค้าริยาห์การคนได้รับ 
ใบอนุญาตสำหรับเรือทุกเที่ยวที่ทำกิจการค้ากับชาวตะวันตกและชาวเหนือ แต่บ้านเจ้าไม่สามารถ 
กำหนดได้ไปไว้ว่า พวกเจ้าที่อยู่ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมามันส่วนนี้จะมีอยู่ต่างทำเรือน ๆ ด้วยหรือ 
ไม่ออกเนื้อไปจากทำเสร็จบันทึกเกี่ยวกับชาวตะวันตกเขามาจะ

พวกกัลยาห์การคนเป็นพวกที่สำคัญสูงของการปกครองตามลำนำชีของชาวเรือทางภาค
รช. ในขณะที่ว่า ทาง (hong) (ทาง) หมายถึงบริษัทเอกชนหรือพวกซื้อท้ากิจการค้าสินค้าแบบ
อย่าง เช่น พ่อค้าที่มี หรือพ่อค้าที่ขาย คำนิยามทุก่ำนิยามใช้เพื่อนำมาถึง องค์กรใหญ่ที่มีบริษัท
(เช่น) เป็นข้อมูลมากขึ้นรวบรวมที่ พ่อค้าที่นำาเท้าชนะในเมืองทางด้านอุดมสมบูรณ์อย่างอบรมองค์-
กรที่วันที่ 3 องค์กรร่วมกัน องค์กรร่วมและเป็นพ่อค้าที่หลังอีกอย่างยิ่งถึงความ ตื่นตัวเกิดขึ้น  ๆ ให้เขียน
ที่มีมากพอแล้วสมัย นั้น ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นพ่อค้าทรัพยากรชนะต่างชาติ หรือพ่อค้าที่
ทะเล (ทะเล-ทาง) ในปีค.ศ. 1760 พ่อค้าเอกชนชาวต่างชาติเลือกว่าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการค้าของเรือ
พ่อค้าในเรือของพ่อค้าแพนกังเกี่ยงเอีย 38 และริมเล่นชื่อบังคับองค์กรทะเลเอก (ไพ- 
ทาง-ทาง) ในฉันเดี๋ยวนั้น องค์กรอันอีก 2 องค์กรอันได้เกิดขึ้นคือ เป็น-กัง ทาง 39 (Peh-kang
hang) ซึ่งท่านนำาเกี่ยวกับคนที่มุ่งรวมการแสดงจริงและเกี่ยวกับการค้าขยายชมรม และ
ฟู-เน่ ทาง (Pu-ch'ao hang) ซึ่งแต่เดี๋ยวนั้น โป-หมู่ ทาง 40 (Hai-nan hang)
ที่มีที่มาจากการเกี่ยวกับการค้าตามชายฝั่งทะเลของชาวพื้นเมืองที่มีพุทธกษัตริย์และเจ้า-โจว ซึ่ง
เข้าและออกจากที่เรือที่เมืองทางต่าง 41 พ่อค้าทรัพยากรชนะเป็นที่รู้จักกันในนามของพ่อค้า
ที่ประกอบร่วมกัน (ทาง-จัง หรือ เบีย-ทาง) เนื่องจากท่านนำาเท้าเป็นั้นล่าสุดในคน
ต่างชาติที่พบบ้านที่นี่อยู่ ความรับผิดชอบของคนนั้นพ่อค้า การมาส่งนำาภิเษกินค้า
เข้าและออกจากต่างข้ากับการซื้อขายกันโดยพวกพ่อค้าที่ได้รับข้อมูลที่ได้ดำเนินงานอยู่
และนำาส่งเกี่ยวกับรวมเนื่องจากคนที่เป็นจงเรือพ่อค้ากัน
42
พ่อค้าทรัพยากรชนะที่ร้อนจนท่านนำาเท้าที่เป็นชาวพื้นเมืองและต่างชาติไม่เป็นของแปลก
ที่เมืองทางต่าง แต่จะพบได้ที่ท่านนำาเท้าที่มีการค้าขาย (โป-เจ้า) บนฝั่งทะเล เรือออกจากที่เมืองที่
ต่างชาติ (เช่น) กล่าวกันว่าท่านนำาเท้าที่พ่อค้าพ่อครัวคนที่ 3 คนอยู่กับได้พ่อค้าต่างชาติ
ที่อยู่ที่ตำแหน่งที่ทำการที่ 45 และในฉันเดี๋ยวนั้นไปกำรสำคัญอย่างมากได้ยิ่งขึ้นถึงทางต่าง
องค์กรหายแล้วได้(หมู่-เบีย ทาง) ควบคุมการค้าเรือสัมภาระต่างที่ชัดเจนและหมาย
จากต้องเก็บบัญชีขององค์กรเมืองทางต่าง 46 เมื่อว่าหายท่านได้ไปถึงบัญชีผลิตต่างอย่างเห็น
ในเรื่องการค้าขายโดยเรือเส้นทางดังการควบคุมมาตรการ การเก็บภาษีสินค้าและต่างเรือ
และบริการอื่น ๆ ที่ทำให้การพ่อค้าต่างการ พวกนายหน้าทั้งนี้อาจมีจางจายอย่างไม่ใช
อย่างในทางผิด เนื่องจากจะยังจะมีสูญเสียในเรื่องการขายที่ยิ่งกว่านี้ในระหว่าง
คราวคราวที่ 19 ด้วยไม้เสียของพวกพ่อค้าชาวต่างชาติที่ได้ติดต่อกับพ่อค้าใน  ๆ ที่ไม่มีใบอนุ-
ญาติต่างชาติ พวกข้าราชการผู้อยู่ในเรือของพวกนายหน้าทั้งนี้ พ่อค้าชาวจน
ต้องมีความลาดหมอกันในการใช้ประโยชน์เสียการปรับคืนเกี่ยวกับการซื้อขององค์กรได้ติดกว่าพวก
พ่อค้าชาวต่างชาติ
บางที่บัญชาทหารที่สุดถึงประทานหมายห้าดวงลงมณฑลเชียงย หนึ่ง
ในระหว่างสงครามที่ 1 และ 19 ก็คือ การคัดแยกจากชาวต่างชาติที่เมืองกรุงธงพระเจ้าประสูติให้การตามเวียน และผล
ก็คือ การเบียหน้าพื้นชาวในเวียงจูริเริ่ม จังหวัดยาวต่าง ๆ ใน
องค์รัฐชาติเท่านั้น แต่พวกบิชิตตกต่าง ๆ ใน ปี - 109 ทาง ซึ่งจัดการเกี่ยวกับการค้าสัญญาที่ได
ทำการถูกเลิกก่อน การเข้าลับเสาะข้าวปลอม ปี - 110 ทาง ชาย เยี่ยงก่อนอยู่สมัยให้ประโยชน์เข้าเงิน
สามัญที่มีทรงเสียบดินพระบาทสันทรมหิว สามัคกภพนั้นแปลงนั้นแปลงอยู่เรียก ๆ ด้วยคงเป็นมา
ในองค์รัฐชาติ ใน พ.ศ. 1795 บริษัทฯหนึ่ง 1 แห่งคือ ทะลุ 111 อื่น ๆ และ หนาน - 112
ได้ผลิตภัณฑ์ไปเนื้อจากไม้สยาแดงพอดินที่มีอยู่บนพื้นที่ราชอาณาจักร องค์รัฐชาติ
ได้รับตั้งค่าส่งให้ซื้อรับผลิตภัณฑ์ของจักรวรรดิใน แต่เงินซื้อมาจากเงินกองทุนของ
ปี - 113 ทาง เงินกองทุนนั้นถูกตั้งขึ้นใน พ.ศ. 1780 เพื่อใช้ซื้อพื้นที่ของพวกที่รักษาแดน
ช้างและลาย ในโอกาสที่เงินเงินนั้น องค์ระเบียบเก็บเงินประมาณ 3 - 6 เปอร์เซ็นต์ (ทาง - 114)
จากกรรมการที่เกิดในไทยในตอนหนึ่งของสินค้าเข้าและออกที่คัดเลือกไว้ เส้นทางชิด เงินก้อนใหญ่
ที่สุดมาจากกรรมการภักษาสินเด็กออกที่เงินพวกที่รักษาแดนและหน้าที่ ที่ว่างเงินกองทุนของ ปี - 115 ทาง
มีมากพอสำหรับบริษัทมาสักที่จะบัญญัติ แต่ได้เห็นว่า องค์ระเบียบจัดการการค้าเดิมอย่าง
มีเหตุผล แต่จะเรียกบริษัทการค้าชายของสยามไม่เท่าเทียมกับบริษัทการค้าของชาวตะวันตก
จึงจำเป็นจะต้องมีความรอบคอบในการเก็บภาษี เพื่อขจัดขยายเงินกองทุนขององค์ระเบียบออกไป ถ้า
เก็บภาษีมาก ทางองค์ระเบียบจึงไม่ได้เงินเนื่องจากจะได้ตามความต้องการของหน่วยราชการของ
ฝั่ง หรือตามความต้องการของชาวต่างชาติและลาย อย่างไรก็ตาม ถ้าเก็บภาษีสูงเกินไป ชาวตะวันธ
จะยินยอมร้อยทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่เวียดนาม หรือจะถูกแทนเพาะที่ดินไปอย่างหนึ่อย่าง

การที่องค์ระเบียบ ปี - 116 ทาง ไม่สามารถจะจัดการเรื่องคาดการณ์เงินให้บรรลุผลดังประ
สัคค์ได้อยู่เป็นหนึ่ง ๆ ทำให้ต้องมีการเก็บภาษีไปเมื่อ พ.ศ. 1795 เนื่องจากองค์ระเบียบชาติไม่
เอื้อให้ต้องจ่ายเงิน จึงได้มีการเสนอแนะใน พ.ศ. 1797 ให้บริหารทหารในบริษัทที่สูง
มีฐานะเป็น ปี - 117 ทาง ภายใต้การอธิบายของ เนิน บาง - สี และพูดคุย จี - สาร ขึง
ขณะนั้นเป็นการต้องตรวจกรณีที่เมืองทางต่าง ๆ คัดเลือกการจำกัดการที่มีเอกสิทธิ์และไม่มีคุณธรรมของเงิน
และเก็บภาษีนั้นอีกรอบหนึ่ง ถ้ามีข้อที่ต่าง ๆ ให้บริหารต่าง ๆ ในองค์ระเบียบชาติ โดยให้ทำ
หน้าที่ทุกข์ไว้ในปี

52
ผู้คนในศตวรรษที่ 19 ที่จังหวัดปัจจุบันไม่ได้ร่วมกันเป็นพันธกิจทาง จังหวัด ซึ่งพันธกิจทางจังหวัด ปัจจุบันไม่ได้ร่วมกัน เป็นพันธกิจทางจังหวัด ใช้ภาพในภาษาไทยเรียกว่า "ผู้วาน" (Pungan) ซึ่ง "ผู้วาน"จะหมายถึงคนที่อยู่ในนิคมหรือบ้านของจังหวัด ปัจจุบันนี้ หรือชาวกรุงเทพฯ ที่ได้ตั้งศูนย์มหาราชวังในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังคงบริบทในองค์กรทางชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ในยุค 1862 "ผู้วาน" ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นจึงเป็นวิทยานั้นเอง การใช้คำ "ผู้วาน" (Pungan) อาจไม่ได้ถูกความหมายถูกกำหนดไปว่าการเลิกการใช้ดีที่สุดในตอนแรกๆ

บริบททางภูมิศาสตร์ต่างๆ นอกจากจะมีการใช้ปรากฏแล้วกันในแต่ละชาติที่มีการขยายในประเทศไทยแล้ว ยังทำให้เห็นปรากฏการทหารเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนในรูปของสิ่งที่เรียกว่า คำ yet เนื่องจากมันถูกเก็บในพื้นที่ของบริบทท้องถิ่นได้รับไปยังมุขฉุกเฉิน เมื่อเวลาลึกยุคแรกเริ่มและยุคชาติวิวัฒนาการแล้ว ที่คำว่าปัจจุบัน อาจถูกใช้ออกจากการประกอบเรื่อง และเมื่อถึงการจากเรื่องในทางที่จะเลิกท่าธุรกิจ คาดว่าบอกจะส่งผลให้จากการประกอบเรื่อง การเขียนคัมภีร์และเครื่องปัจจุบันของเหตุการท้องถิ่น จำนวนเหตุการณ์จะต้องส่งให้อ่อนเนื่องกัน และสำหรับพื้นที่ปัจจุบันทางในองค์กรมีผลกว้างใหญ่ได้ quoted ผู้ที่เรียกคำว่าคำและเครื่องปัจจุบันของเหตุการท้องถิ่น ได้รับแบบได้แบบที่เนื่องจากพื้นที่ปัจจุบันคำว่าคำว่าคำที่สิ้นสุดไปยังกล่าวกลับ มีผู้ที่เข้ามาใน องค์กรขึ้นสามารถเพิ่มจำนวนประเทศที่มีการประมวลแบบ "แห่ง" ซึ่งรวมอยู่ในสาหรับคำที่ส่งเข้าและออกจาก

รายได้ที่ระบุออกมาจากการคำนวณจากบริบทการคำต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวกคือ ภาษีและคำธรรมเนียม ภาษีคำนวณว่าจำนวนภาษีเก็บตามบทเฉพาะเพื่อให้ได้ยอดต่ำสุดจด
พิกัดด้วยแนวทางที่กำหนดไว้โดยเฉพาะการคำและคำธรรมเนียมได้แก่คืน และถูกค้างไว้ไปยังต้นสุดคำ
มีผลต่อกันเอง คำธรรมเนียมในคำธรรมเก็บจากคำธรณ์เปิดตลอดมากยิ่ง เกิดโดยเจ้าหน้าที่ประกาศเพื่อเพิ่มเงินเตือนให้แก่ประชาชน และคำธรรมเนียมพวกนี้ไม่ต้องรายงานไปยังต้นสุดคำ
สุดคำตามหลัก ได้ปรากฏว่า เงินคำธรรมเนียมได้กำหนดติดต่อกันไว้ด้วย เพื่อว่าพวกเหล่าคำ
จะได้ทราบคำว่า ๆ ว่าดังจะถูกเรียกเก็บเงินมากก่อนหย่อยังไง เงินคำธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพศ
จากเรื่องสัมภาษณ์ที่เคยเกี่ยวกับลูกไม้ในปัจจุบันโดยไม่ให้การตอบคำถามต่างๆ ที่มีอยู่ในเรื่องที่อธิบาย ของคณะเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นว่าลูกไม้มักมีนโยบายในการที่จะให้คำตอบที่จะตอบคำถามต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกไม้ในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า สำหรับของคำตอบนั้นๆ มักจะให้ได้ผลที่สัมพันธ์ที่จะต้องการกับกับลูกไม้ของเรื่องนั้นๆ แต่เหตุใด สนิทศัพท์ที่จะต้องการกับกับลูกไม้ของเรื่องนั้นๆ (หรือเรื่องแบบนี้) ไม่ได้เป็นทางมาน้ำมันราคาย่อมเป็น" 61 และภาควิสห์เช่นที่อธิบายการกำหนดและข้อกฏการต่างๆ ที่เกี่ยวกับลูกไม้ที่กับจากสินค้าที่จะออกโดยเรื่องของพวกที่มีแบบต่างๆ คำ
บรรณานุกรมที่ต้นๆ คือ 2 รูปแบบที่อยู่ในคำศัพท์ที่คือ การกำหนดข้อ 30 เปรียบเทียบของจำนวน
ภาระที่พื้นค่าเข้าของอัตราสิทธิในข้อกฏการต่างประเทศเป็นประโยชน์ตามมาตรการ
แลบภิลัยในเรื่องของประเทศ และการกำหนดแนวนิทานกฏการปรับจากสินค้าที่จะออก
ข้อกับ ภำษัศัพท์เช่นที่เกี่ยวกับภำษัศของหลัง ภำษัศที่เห็นคณะและภำษัศรายได้กัน
เป็นข้อมูลที่ข้ามมา รายการที่มีเกี่ยวกับข้อกฏการที่ใช้ในสินค้าที่ใหม่ๆ ได้ถูกเสนอมา ในตอน
ที่ 1 ของบทคัดย่อภำษัศต์ที่เอารถตัวใจได้แสดงให้เห็นถึงภำษัศที่กำหนดตามตัวของสินค้าเขาใน
ระหว่างตัวรวดที่ 17 เรื่องจากสัญญาที่ต้องขอยกตัวอย่างข้อตกลง และสินค้าถูกปฏิบัติไม่เช่นตัว
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นข้อต่อตอนที่ 2 ข้อ ซึ่งจะสินค้าเช่นที่ใหม่ๆ ถูกประเมินไปตามรายการ
ที่เขียนไว้ตอนที่ 1 เรียบปรับแล้ว เพื่อที่จะกำหนดคำวิเคราะห์ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น
ในตอนที่ 2 ปัญหาค่าของชาวต่างประเทศที่ระบุอภิปรายค่าที่กับกล่องส่งทางไกลขนาดเล็กที่นั้น
กล่อง ซึ่งภำษัศได้กำหนดไว้แล้วในตอนที่ 1 ในขณะที่ภำษัศ มีด ตอมา ฯลฯ ถือว่ามีคุณทำ
กับแนวค้านานที่นี้ 63

ในหน้าสัมภาษณ์การค้าของตัวรวดที่ 19 รายการภำษัศต์ได้ถูกยกไปในปัจจุบัน 2 ประเภทคือ
ภำษัศ "จริง" และภำษัศ "ความถิ่น" ที่ระบุว่าภำษัศจริงเฉพาะเจาะจงที่จะจ้างจริงๆ ให้เกิด
càลภำษัศสุนัขภำษัศภำษัศ التجاريةของตัวรวด คำวิเคราะห์ 30 เปรียบเทียบในการแลบภิลัย
เวิร์ค คำวิเคราะห์หน้าถัด และคำวิเคราะห์ภำษัศสินค้าออก 6 เปรียบเทียบ ตามไปต่อของ
ภาษิตามตัวเลขภาษาไทยจำนวนเว้นที่และจำนวนที่เวียนเกิดจากลักษณะเฉพาะอย่าง รวมทั้งภาษิตรัตนิสิทธิ์ที่ต่อต่อมาเป็นบางส่วน เช่น คำว่าเรื่องราว คำว่าเรื่องกิจ คำว่าเรื่องเที่ยว คำว่าเรื่องหลวง คำว่าเรื่องคนหนึ่ง คำว่าเรื่องคนเสีย คำว่าเรื่องคนเจ้าหน้าที่ คำว่าเรื่องคนมาถึงคุณ คำว่าเรื่องคนมาถึงคุณและคำว่าเรื่องคนมาถึงคุณของอื่นๆ

ฯลฯ.

ภาษิตReply to the message with the correct answer. This message is about language and literature in Thai. It mentions the rules for using certain words such as เรื่อง, เรื่องกิจ, เรื่องเที่ยว, เรื่องหลวง, เรื่องคน, เรื่องคนเจ้าหน้าที่, เรื่องคนมาถึงคุณ, เรื่องคนมาถึงคุณและเรื่องคนมาถึงคุณของอื่นๆ.

For the question asked, the correct answer is to provide a translation or explanation of the text in Thai regarding language and literature. The text discusses the usage of specific words such as เรื่อง, เรื่องกิจ, เรื่องเที่ยว, เรื่องหลวง, เรื่องคน, เรื่องคนเจ้าหน้าที่, เรื่องคนมาถึงคุณ, เรื่องคนมาถึงคุณ and others. It also mentions the rules for using certain words such as เรื่อง, เรื่องกิจ, เรื่องเที่ยว, เรื่องหลวง, เรื่องคน, เรื่องคนเจ้าหน้าที่, เรื่องคนมาถึงคุณ, เรื่องคนมาถึงคุณ and others.

The text is discussing the rules for using specific words in Thai language and literature. It mentions the usage of certain words such as เรื่อง, เรื่องกิจ, เรื่องเที่ยว, เรื่องหลวง, เรื่องคน, เรื่องคนเจ้าหน้าที่, เรื่องคนมาถึงคุณ, เรื่องคนมาถึงคุณ and others. It also mentions the rules for using certain words in Thai language and literature.
= 600 กรัม) จะถูกเก็บภาษี 90 ชั่วโมง 
ในจังหวัด นำหักภาษีระดับให้ 20 เปอร์เซ็นต์ 
(ป—เฉื่อม) และไม่เกินราคายี่ 0.1.4.4 ต่อดาบ (20 เทียบ) ไม่เกิน ต่ำกว่าจ่าย 0.1.0.8 ต่อดาบ 
(15 เทียบ) และไม่เกินราคายี่ 0.0.7.2 ต่อดาบ (10 เทียบ) 72 เราอาจคาดคะคามาได้ว่า 
ท่านจะชนะภาษีค่าจ่ายธุรกิจ ๆ ชั่วคราวความสนใจทางการค้าได้มาก เพราะฉะนั้นจะทำให้ดีกว่า 
ท่านไม่ต้องจ่ายภาษีจึงจะต้องทำทางการค้าอย่างนั้นที่มีภัยตังหวั่นมากกว่านางตังหวั่นห้องเวิร์สบอย (ดูผ่าน 2) 

ให้การหุ้นนิยมหรือแบบพันไม่ได้ประโยชน์บางประการตามนั้นจะขยายแสดงในนั้น 
ภาษีที่เก็บกักจากคืนค่าและคืนค่าที่เกิดขึ้นเรียกว่าคืนค่าไปเก็บได้จ่ายเงินนี้ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ถ้าคืนในภาษีที่เกี่ยวข้องและคืนค่ามากขึ้นค่าท่ากําเนิดสิน 73 ตามขยาย 
แม้ว่าผู้สัมพันธ์จะมีกิจการคือที่จะได้เก็บคืนภาษีกับเก็บคืนค่าที่เกิดขึ้นแล้วแต่จะได้ 
ประหยัดค่าความที่จะเก็บคืนภาษีอย่างนั้น คาดว่าจะสัมพันธ์ไปเก็บเงินชดเชยค่าของ 
เรียกนี้ให้สังเคราะห์อย่าง 74 ถ้ารู้ว่าจะมีการคืนเงินลักษณะของสินค้าที่ ท่านจะสอนคืนที่ 
ได้ไม่ได้มีความคิดเป็นเป็นกิจการคืนค่าที่เกิดขึ้นเป็นทั้งประเทศส่วน ๆ ในมาตรฐานของค่าที่คืนและหากจะมี 
ขั้นตอนการซื้อได้เป็นค่าที่เกิดขึ้นไปในจุดเงินที่ได้ค่าสำหรับหน้าท่านที่คืนออกไป ตัวอย่าง 
เช่น ที่ทางผู้ใดแจ้ง ภาษีค่าคำมั่นหมายของค่าที่คืนดังกล่าวได้คิด 30 เปอร์เซ็นต์ และภาษีสินค้า 
จากคืนนี้ถือเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่คำมั่นหมายภาษีสินค้าโดยตรง 30 เปอร์เซ็นต์ เช่น เก็บ 70 เปอร์เซ็นต์ 
ตามคำมั่นหมายของสินค้าและจายภาษีให้กับ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่ทางผู้ใดแจ้ง ภาษีเรียกค่าคืนค่าที่ 
สินค้าในจ่ายแทนมาได้แก่ อิน กระเบียนหนังสือ คุณ ท่าน และท่าน โดยลดภาษีให้ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ค่าท่านไม่ได้เก็บรวมกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่เก็บเกี่ยวกับสินค้า เรียกคืนค่าและ 
เรียกคืนค่าและจ่ายออกจากกัน ต้องเสียค่าท่านเมื่อ ๆ ท่าน อย่างไรก็ตาม เรียกของพวกคราวเดียวกัน 
ค่าท่านสมาชิกว่างว่างว่าสิ่งนี้ไปกับ ท่านในจ่ายธนาคารของเรียกและวงจรบุคคล รวมทั้งค่า 
ธรรมเนียมเพื่อที่จะจ่ายของค่าภาษีเกิดกับ ท่านเรียกของช大幅度เกษตรกรรมประเทียบต่าง ๆ ที่จะ 
ต้องเสียเป็นเงินเด็กก่อนให้สุขที่นี่สู่ที่สุดสำหรับพ่อค้าชาวราวเดนนี้ 2 ประเทศ คือ เรียกค่าธนาคาร และ
<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>กว่างตุ่้</th>
<th>ฟู้เกยยน</th>
<th>ซ่านเกยยน</th>
<th>เกยยงสู้</th>
<th>เกยยงสู้</th>
<th>เกยยงสู้</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>พริกไทย</td>
<td>0.4.0.0</td>
<td>0.8.0.0</td>
<td>0.2.5.9</td>
<td></td>
<td>0.8.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กั้นพลู</td>
<td>2.0.0.0</td>
<td>2.0.0.0</td>
<td>1.4.4.0</td>
<td></td>
<td>0.2.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ครั่ง</td>
<td>0.4.0.0</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>0.0.8.6</td>
<td></td>
<td>0.1.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ราวกิ่มหอม</td>
<td>1.0.0.4</td>
<td>0.4.0.0</td>
<td>×</td>
<td></td>
<td>0.3.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>การบูรค</td>
<td>1.0.0.0</td>
<td>0.3.0.0</td>
<td>1.4.4.0</td>
<td></td>
<td>0.3.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ต้อย ช้างชิน</td>
<td>0.8.0.0</td>
<td>(1.6.0.0)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สีเสียด</td>
<td>0.3.3.3</td>
<td>0.3.3.3</td>
<td>0.2.1.6</td>
<td></td>
<td>0.3.3.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระะหนัน</td>
<td>0.3.0.0</td>
<td>0.3.0.0</td>
<td>×</td>
<td></td>
<td>0.3.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ลูกกระเบน</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>0.0.7.2</td>
<td></td>
<td>0.1.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>หมาก</td>
<td>0.0.7.0</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>×</td>
<td></td>
<td>0.1.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่เกลือ</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>0.1.5.6</td>
<td>0.1.0.8</td>
<td></td>
<td>0.1.5.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่ตกโล</td>
<td>0.1.2.3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ยางยาง</td>
<td>3.8.0.0</td>
<td>3.2.0.0</td>
<td>0.2.3.4</td>
<td></td>
<td>3.2.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.4.0.0</td>
<td>2.5.0.0</td>
<td>0.1.8.0</td>
<td></td>
<td>2.5.0.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3.0.0.0</td>
<td>2.0.0.0</td>
<td>0.1.4.4</td>
<td></td>
<td>2.0.0.0</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 2 (ต่อ)

| สถานที่มีชื่อ | ลวจิ้ง | ผูกบิน | ข้อเก็บย์ | เก็บสูง
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เขาหวัง</td>
<td>0.6.0.0</td>
<td>0.3.0.0</td>
<td>0.2.1.6</td>
<td>0.3.0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>เขาดูยง</td>
<td>0.1.0.0</td>
<td>0.0.5.0</td>
<td>0.0.3.6</td>
<td>1.1.0.0</td>
</tr>
<tr>
<td>น้อยแรด</td>
<td>0.1.8.0</td>
<td>0.0.6.0</td>
<td>0.0.4.0</td>
<td>0.0.6.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนนากะวงดิน</td>
<td>0.0.4.0</td>
<td>0.0.4.0</td>
<td>0.0.2.4</td>
<td>0.0.4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. ข้อมูลเก็บโดยผู้ควบคุมการพิจารณา วิธีของคณะสำรวจภูมิภาคของ HPTL : 1874 : 54,63,65,69
2. ลักษณะไม่ได้ส่วนใหญ่ ที่อุณหภูมิลดลงตามเส้นทางที่เก็บ
3. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง ระดับหุ้นไม่ได้ใช้ข้อมูลเก็บขึ้นที่ไม่มีแหล่ง
4. ลักษณะของข้อมูลที่เก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
5. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
6. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
7. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
8. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
9. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
10. ลักษณะจะสูงลงเมื่อเก็บขึ้นที่ช้า ต่ำเก็บขึ้นที่เย็นที่สูงและมีความกว้าง
11. ข้อมูลเก็บโดย 100 Chih
12. ข้อมูลเก็บโดย 8 ชน

ค่าของกำหนด ซึ่งเป็นค่าของภูมิภาคที่เก็บขึ้นไปเมื่อ 1950 ตั้งแต่เวลา (2,730 เที่ยว) ต่อชั่วโมง หน่วยสัมทจะมีความต่างกัน ค.ศ. 1830 อย่างไรก็ตาม เวลาของภูมิภาคจะใช้ข้อมูลเก็บขึ้นที่ไม่ได้เก็บขึ้นที่ค่าของการกำหนด ที่ไม่จำเป็นที่จะเก็บขึ้นที่ศูนย์รวมของจีนจำนวนที่เรียกเก็บจากเรือของชาว
ศูนย์ฯ ด้านบน เรื่องคิดด้วยตัวเลขตามความจุเป็นหน่วยของเรือส่วน วิธีสมานะด้วยการคุณค่าการสูญเสีย ภูมิที่เกิดคือมาตรฐานในการเรียนรู้กล่าว 
ศูนย์ฯ ควรคำนวณต่างๆที่ได้มาเป็นผลของการต่างๆแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประเภทแรกคือเรื่องต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกันไป 4 ขนาด ซึ่งใช้ได้ทางไปยังประเทศต่างๆ (พ - หย) ในการที่จะเรียนต่อจะช่วยด้วยวิธีทำนองนี้ที่เกิดความสูญเสียของเรือตั้งแต่เรือที่ถูกลง เรือเรือที่มีในประเทศต่างไม่ว่าจะใหญ่เป็นไระ จ่ายถอรดวยกันหมดคือ 1.5 ตั้งต่อกัน 
ประเภทที่ 2 เรื่องพื้นที่ส่วนเครื่องมีทางไปยังประเทศ (พ - หย) เพื่อไปยังเครื่องมี จ่ายตามตัวเครื่องมีกันคือ 0.3 ตั้งต่อกัน สร้างประเทศสุดท้ายคือเรื่องการล้มลุก เครื่องมีแต่ละของที่มีสินค้าไปยังประเทศ คำว่าเรือกลับจากเรือที่มีในประเทศกับอยู่ในประเทศ 2 ครั้ง แต่เรื่องอันเดินทะเลของจีนจากตามกฎหมายทุกครั้งที่เข้าเทียบเท่า เรือเดียวกันเรือของ ชาวตะวันตก ตำราเรียนที่เขียนรายการได้ตัวเรือของชาวตะวันตกที่ถูกทางตั้งแต่เรือบางกลองข้าม 
เรือที่มีของพื้นที่กินมันจะต้องจ่าย 1 ใน 6 ของจำนวนเงินที่ประเมินเก็บจากเรือของชาวตะวันตก เนื่องในเรื่องอย่างนี้นั้นได้ชัดเจนข้างการคิดเรื่องที่ใช้เรียบแบบ 2 ในประเทศ สิ่งเส้นทางที่มีที่มีความจุวงจรระหว่าง 1-2 ถึง ลูกเรียบเก็บ 1 ตั้งต่อกัน เรือที่กว้าง 10-19 ฟุต จะต้องจ่ายเงิน 10-19 ตั้งต่อกัน และเรือที่กว้างเกิน 2 ตั้งต่อกัน จะต้องจ่าย 2 ตั้งต่อกัน เรือ 40 ตั้งต่อกัน และมากกว่านั้น เรือนั้นจะเก็บที่ อัน-ชั่ว, ท่าน-ชั่ว, نان-ชั่ว, โจจ และอีกเกี่ยว ลูกเรียบเก็บ 
ในกว่า 5 เย็นต่อกัน ที่มีขึ้นอยู่ตามความกว้างของเรือ ที่เรือล่างหนึ่งเกณฑ์ระหว่าง 9-10 ฟุต (9-10 ฟุต) ควรความกว้างสุดของเรือ จะลูกเรียบที่ประมาณ 60 เปรียบชื่นต่อของความ 
กว้างของเรือนั้น ในตารางเรือส่วนกลางจะต้องจ่าย 3 ตั้งต่อกัน แต่เรือกว้างเกิน 18 ฟุต หรือกว่านั้น (18 ฟุต และกว่านั้น) จะลูกเรียบพิเศษเพียง 40 เปรียบชื่นต่อของความกว้างสุดของลำเรือ ฉะนั้น เรือที่ใหญ่กว่าจะลูกเรียบพิเศษกว่าเรือที่มีขนาดเล็กกว่าความกว้างของเรือนั้น อัตราชูเป็น ได้คำนวณถูกลงการลดปริมาณตัวอย่าง ซึ่งต่อกับความสูง ขึ้นจากความที่เกิดขึ้น และมากกว่าควรที่เรียบเก็บที่กว้างตู่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรือที่เล็กที่มีอยู่ในจำนวนเงินที่เรียบเก็บจากเรือชาวตะวันตกที่ กวางตู่มาก ความแตกต่างในอัตราของมีในต่าง ๆ ที่มีอยู่เล็กน้อยจึงไม่สำคัญกัน 

การคิดเรื่องของชาวตะวันตกได้ประโยชน์จากความล้าปะระหว่างทุกมากเท่ากับการคิดเรื่อง ของคนพื้นเมือง เรื่องสำคัญที่ทำการคัดจากอันนั้นได้สรับสวนผล 30 เปรียบชื่นต่อกว้างสูง ในขณะที่ คาระบรรหน้าของเรือส่วนเดินทะเลสมุทรตระนงอเด็กได้ 40 เปรียบชื่นต่อกับยังมีปริมาณชื่นต่
กระจายปั้นเศษเพิ่มขั้นมากอก (อือ—เยี่ยน) จากการลดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทำให้การลดเปอร์เซ็นต์ที่ยังคงส่วนวิ่งของชาวอินเมร์น้อยถึง 40 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบ่มพันธุ์ครั้งแรกในปี 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากคำว่าธรรมเนียมขนาดเรือและภูมิศาสตร์เรือแล้ว เจ้าของเรือและนายเรือสัตว์กินยังที่เรือเป็นเรือที่มีการก่อเกิดก่อรัฐบาลส่วนที่ 4 ให้แก่บุคคลเหล่านั้นก่อนที่จะสร้างเรือสำราญ

ลำใหญ่ขึ้นมา หลายกอแล้วแต่ข้อกำหนดความมั่นคงทางการเงินของเจ้าของเรือซึ่งเพื่อนบ้านและเจ้าของเรือทั่วล้ำเล่นๆ ในปีที่มากที่สุด มีการจับหนี้ขายลายนี้อยู่ที่นิวสุก็จะเร็ว จังหวะบางครั้งเรือ แล้วเป็นยิ่งๆ และ

จากนั้นต่อมาช่วงระยะเวลาต่อไปใช้เนินตามประกาศที่ได้กำหนดไว้ เรือสัมภาระฤทธิ์ก้าวหน้าต้องให้เอกสารทางทะเบียนได้ดี (ไป-เจ้าหรือล้มแจ้ง) และในขณะที่ยืนเอง จะต้องย้ำคำว่าธรรมเนียมแบบที่เป็นรูปแบบทั่วไป แต่เพราะคำว่าธรรมเนียมไม่เป็นอยู่ในกฎหมายสู่สุยมากแล้ว การขออนุญาตเจ้าสิ่งเรื่องเป็นวันที่ 19 มีเรือ

สำนักงานพิเศษ 2-3 ลำที่นี้ขอให้ kêบุคคลทุกข์สมัย ที่เรือสำนักงานสิ่งของข้อที่เรือสัตว์ต่างๆ

ก่อนออกจากท่า เอกสารเหล่านี้จะขอให้ที่สำนักงานสิ่งของข้อที่เรือสัตว์ต่างๆ ที่เรือสำนักงานชีวะจะขอ เพื่อรับตัวเขชันและประทับดับ เมื่อการเดินเรือสิ่งของสุดท้ายเรือสำนักงานที่ประเทศเอกสาร เอกสารเหล่านี้ยัดเข้าไป เอกสารใหม่จะขอให้เมื่อได้จ่ายคำว่าธรรมเนียมมุ่งเน้นเรื่องเรือคราวทั่วไป

การเดินเรือเรียบร้อยพิจิตรกรดีวิ่งขึ้นชัยชนะ เพราะว่ามีเมื่อบ้านออกจากท่า รวมทั้งสินค้าต่างๆ จะต้องบังท้องในเอกสารเหล่านี้ ขัดข้องขันให้เรือสัมภาระฤทธิ์ก้าวหน้าต้องให้ เอกสารเหล่านี้แล้วจากเรือหนึ่งไปอีกท่าเรือหนึ่งข้างของจีน ใน ค.ศ. 1807 เมื่อเรือสัมภาระฤทธิ์ได้

ของอนุญาตคนทางจากดิน—หลัก ถึงในเวลา—โจ้วเพื่อค้าน้ำตาที่มหัศจรรย์และภูมิลูก เรือ เอกสารเหล่านี้เรียบร้อยจากแผนกทะเบียนในจีน—ให้ทำการค้าน้ำตาต่อกิจการอนุญาตกับ

ได้ทำการเขียนเขียนในจีน—ให้การผลิตงานของจีนที่ดีที่สุดการใช้เนื้อเรื่องดีเรีองค่อนข้างได้รับการพิจารณา เขียนคีย์กับของคนจน และได้รับการปฏิบัติต่อเรื่องสำนักงานที่แล้วเบียร์จากต่างประเทศ ต่างๆ ด้วย

เรื่องทั้งหมดจะกล่าวไปว่าจะเกี่ยวกับแพร่ต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วถือถึงการค้าพัน

お得ของคนพันเมืองของจีน วิธีปฏิบัติการในระดับนี้ เมื่อปีก่อนก็ยังแล้ว เรื่องเรือธรรมดา

เนื่อง เพราะมีรายการอยู่ของรัฐบาลที่ได้กำหนดโครงสร้างของการบริหารการเก็บภาษี และกฎ
เกษตรกรรมยุคปัจจุบัน ยังไร้กิจการ มีข้อแตกต่างอย่างมากไปได้ด้านประชากร แม้แต่ภายใน "หน่วยงาน" เหล่า ๆ อย่างเช่นต้นสังกัดการทางทะเลของคนพันธุ์เมือง ข้อแตกต่างของมนุษย์ทั่วโลกในมนุษย์เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงระเบียบการกระจายอำนาจในระดับท้องถิ่นที่เป็นไปได้ อาจเป็นเพราะรายได้ทางทะเลเหล่านั้นไม่มีความสำคัญต่อรัฐบาลกลางเมื่อเทียบกับรายได้ในรูปอื่น ๆ ความเป็นอิสระจากนโยบายทางเศรษฐกิจทั่วไปเป็นกลวง ย่อยยุ่ง bếpแตก ทำให้โอกาสทางธุรกิจทางการค้าว่างเปล่าที่เงินสกุลที่อยู่กันอยู่ในขนาดใหญ่รวมทั้งความต้องการของแต่ละสังกัดได้ดีที่สุด บทบาทขององค์กรสังกัดการทางทะเลของคนพันธุ์เมืองและหน่วยที่ต่าง ๆ ภายในองค์การของราชวงศ์เชิง สามารถแสดงให้เห็นชัดเจนได้โดยการสืบเสาะเรื่องราวขึ้นไปของข่ายงานต่าง ๆ ของแต่ละสังกัดและองค์กรเกษตรและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เฉพาะไปยังในแต่ละระดับ
บทที่ 3
เรียกไปเต็นทะเลียงจัน

การข้ามทางทะเลของจันเด่นนั้นมาตั้งแต่สมัยแรกเริ่มที่สุดโดยใช้เรือช่างชาวยโรปเรียก
ว่า “เรือส้าน” (Junks) ทั้งๆที่พ่อค้าเป็นผู้ที่ใช้เรือที่ใช้ปูเปลวเหมือนที่พ่อค้าวัวตะวันตกใช้
อยู่ทุกวันในทะเลบอไข่ “เรือส้าน” ซึ่งยังและเบอร์นเอกเป็นไม้ให้ค่าจักรกัดความว่า เป็น
“เรือทางตะวันออกที่ใหญ่โดยเฉพาะ......เรือของคุณจัน” 1 กล่าวกันว่า คำนนำมาจากคำว่า
อง (jong) หรือคำมาเนาะว่า ององ (ajong) เป็น “เรือทรงเรือเรือใหญ่” 2 ในขณะที่มีความ
ส่วนแยกชันแต่พวกที่มาจากคันในภาษาจัน คำนั้นมีความหมายตรงกันค่าว่า ฉัน 3 ในภาษาจัน
ระบุถึงเรือที่ไม่ใหญ่และเรือสากลที่ทำการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า ฉัน
ฟางนั้น แต่ความแตกต่างกันในเรือ ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปเรือแบบเรือสำราญจากเรือของชาว
ตะวันตกคือ สำหรับของเรือ ในเรือที่ใช้เรือแขวนค้ำใหญ่ไม่มีเส้น ทั่วเรือสูงกบล็อกไม่มีกระดูก
กลางเรือและที่บางประกอบตกแต่ง เรือที่ใช้ปูเปลวเหมือน (หรือเรียกที่เป็นเรือช่างรวดที่ 16 ของท่าน)
ซึ่งมีความจุดเด่นคามากกว่าและเรือเร็วกว่า โดยสันนิฐานแล้ว ควรจะต้องความสนใจของพ่อค้า
ชาวจัน แต่การบรรทุกสินค้าโดยเรือสำราญจันไปเที่ยวตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังดำเนินไปได้โดย
ในศตวรรษที่ 19 สินค้าของเรือช่างตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของยุคนี้ส่งน้ำสังข์จากจัน
กับบรรทุกลงในเรือแบบบัญชีเที่ยวจัน ที่เมืองด่วนท์ท่านจะเที่ยวไปเรือแบบตะวันตกเพื่อ
ขนมากจากจันศรัทธา 1440 เวลากลับ สำหรับการค้าในระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

 nak นำหน้าของเรือแบบจันที่ใช้ในการค้าระหว่างจันกับสยามเกี่ยวข้องเป็นบางประการกับ
สัปทานยุคที่สกุลเรือสำราญในเรือที่ธรรมดาเหมือนกับเรือที่ใช้ปูเปลวเหมือนที่ขนของเครื่องใช้ในเวลา
ตามเมืองที่ต่าง ๆ ของจันและสยาม หรือเพื่อก้าวขึ้นไปในบัญชี เรือสามัญที่厮ลไปยังเมืองท่า
ต่าง ๆ ของจัน ถูกเก็บภาษีในตารางกว่าเรือภูเก็ตจากเรือที่เป็น  ในขณะที่สินค้าที่มีแต่เที่ยวนี้
บรรทุกไปได้เพียง ๆ ไปแล้วมีพิษคัดตระการณ์อย่างว่าสินค้าที่บรรทุกไปในเรือของชาวตะวันตก 4 อย่าง
โปรดอ้างอิงมาจากภาพที่จะทำการคัดลอกเนื้อหาต่าง ๆ ของข้อได้เป็นจำนวนมากว่าและไม่ถูกจัดตั้งแต่เสียหายได้รับโดยมีโทษทางวินัยตั้งแต่คาดว่าตามระเบียบท้องถิ่นขององค์กรในการเก็บภาษีเวียดนามสมุทร เพื่อส่งภักดีส่งผลทางในการทำ แต่การเปลี่ยนแปลงในระบบทุกการต่าง ๆ โยงยังคงต้องการมิจฉาชีพก็ไม่อาจสัญญาณกักในเรียกเก็บตามที่ตามความและค่าธรรมเนียมที่เรียก ซึ่งเป็นระบบโดยยังคงไม่ได้ส่งภักดีส่วนมาก เหล่าที่ไม่ต้องการตาม แต่ไม่เหมือนกับระบบของเรียกโดยผลกระทบต่อกันไม่ได้ส่งภักดีส่วนมี ไม่ต้องมีกันมาโครงการขอลำมือเพื่อส่งภักดีจึงจะขอให้ทุกข้อปัญหา อย่างไรก็ตาม จากความสมัยที่ 4 ของความที่ 19 สถานการณ์เวียดนามแปลงและในชั้นแรกถือกัน และต้องมีการสำรวจในต่อ ๆ เท่าที่มากที่เรียกที่ทำการคัดลอกที่ให้คัดผลการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลส่งโดยเรียกส่วน จากการเปลี่ยนแปลงที่ดี ที่อาจ หน้าไป และเชี่ยวชาญ เพื่อทำการคัดบัตรข้อควรจะตามข้อ能力强 2 ของสมัยสัญญา ทำให้ความจำนวนที่พอกระทบข้อมูลได้เรียกส่วนเพื่อข้าสู่เมืองที่ต่าง ๆ เท่าที่เร็วที่สุดไป ในขณะ ความมีชัยชนะความสำนาคที่ใหม่เปรียบเปรียบความเจ็บที่ ต้องตรวจสอบความตรงที่ข้อควรจะต้องดูยูเนสโกอ้างอิง—ไทยปี ค.ศ. 1855 แต่ก่อนมีการบัตรโดยให้เพื่ออาศัยในที่นั้น บัตรได้ขยายให้กับการคัดบัตรข้อควรจะต้องดู และไม่เข้าเวียนส่วนระบบจึงเกิดการขับนั้นชื่อความเร็กว่าและความทุ่มมากกว่าเข้ามาแทนที่ เรียกส่วนยังคงมีอันรวมในการคัดเจาะในความที่ 20 อุป แต่ต่อ ๆ ลงจำนวนเร็ว ๆ ก่อนที่จะมีการพูดถึงแบบของเรียกส่วนที่ใช้ในการคัดลอกในจำนวนและหน่วย—ม่วง จะขอพุทธพรรณการแยกนิติเรื่อง สำหรับและกฎหมายต่าง ๆ ที่พัฒนาเป็นในตัวประเทศ

ในเอกสารของทางราชการจึงไม่ได้เปลี่ยนระบบของเรียกส่วนเกี่ยวโยงยูกติแบบแผน จึงทำให้เกิดความผูกมัดในความพยายามที่จะบรรยายถ้อยคำให้ได้มาตรฐานสำหรับพันทะบาทอื่น ๆ แต่ยังคงจะถูกนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ในการบรรยายถ้อยคำเรื่องสำคัญต้องได้หลายชนิด ขณะที่ต้องการความซับซ้อนข้างจะแสดงความหมายที่แจ่มแจ้ง 3 คำ กล่าวคือ เบื้องเรื่องพ่อค้า เวียดนามสมุทร และ
เรื่องของต่างชาติ ต่างได้ถูกส่งไปในระเบียบข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเดินเรือทะลุของมณฑลต่าง ๆ ถูกเป็นเรื่องในที่สื่อการ พบเรื่องขึ้นสามารถเล่นออกห้องทะลุลงได้ และยังถูกส่งไปในรูปกรณีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ใน เชียงใหม่ ที่เรือพ่อค้า (ชาว-ญี่ปุ่น) 6 หมายถึง เรือค้นหาที่ส่งคำขาดอยู่ในทะเลในกล่าวคือ ห้องทะลุ ระหว่างการเดินทางกับช่างพยากรณ์เมืองพัทยาใน เรือพ่อค้าเหล่านี้มักจะถูกส่งออกไป 2 แบบคือ พักที่ในเรือไปตามข้างกับการเดินทาง (ที่พุ่ง-ยาวยาน) 7 และพวกที่เดินเรือขนาดพิเศษไปทางทะเลและเรือเล็กของเมืองอีกฝั่ง (พุ่ง-ยาวยาน) 8 เรื่องสำคัญที่ถูกจัดให้อยู่ในจำนวนเรือพ่อค้าทั้งหมดนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขึ้นของเรือเหล่านี้แต่ละชิ้นถึงสางสานที่ห้องพ่อค้าแล้วไปมายังข่าย และสะท้อนให้เห็นว่าใช้ในบริเวณของเมืองอีกมากที่นั่น ตัวอย่างเช่น ที่สมาคมภูมิภาค มณฑลภูชัย ยกเว้นเรือทะเลจะสูญเสียเรือพ่อค้าที่สั่น 9 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บภาษีธรรมเนียมทางเรือ เดินทะเล 10 เรือพ่อค้าจะถูกเรียกเก็บภาษีโดยจะถูกแยกประเภทว่าเป็นเรือที่เปลี่ยนไปยังเดือนหรือเปลี่ยนเป็นรายที่แล้วไปมายังข่ายธรรมชาติ。
สำหรับเรือประเภทแรก เลือกเป็นจุดหมายปลายทางที่จะทำการค้าขายที่นั่น ต้องซื้อแยกต่างระหว่างเรือส่งประเภทที่นั้น อยู่ตรงที่ว่า เรือประเภทเหล่านี้ทำการค้าขายเมืองอีกฝั่งทะเลท่านั่น ถึงแม้ระบบข้อมูลสัญญาในเรือนนี้ไม่ได้ถูกวางไว้ดังกล่าวจะแจ้งภัณฑ์ตาม

เรือเดินสมุทร (ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น) นักสัญชาติที่น่าจะคือเรือเป็นเรือสมุทรของต่างชาติ แต่เป็นเรือเดินสมุทรที่ออกทะเล และติดทางระบายก่อนพบเรือที่ป้ายทับยาน — ญี่ปุ่น เรือพ่อค้าจะถูกกำหนดให้เป็นประเภทเรือเดินสมุทร แต่ก็ต้องในกรณีที่เดินเรือนานาชาติเพียงจุดเดียวไป ซึ่งแสดงว่าระหว่างเรือเดินสมุทรกับเรือเดินทะเล (ให้—ญี่ปุ่น) ยังมีอยู่ขับข้องมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่เรือที่กำหนดแน่นอนเกี่ยวกับกลุ่มของเรือประเภทที่ 12 ตามระเบียบของมณฑลทางราชการ เรือเดินสมุทรของเครื่องจักรกลขึ้นเพื่อแยกประเภทตามจุดหมายปลายทางที่เรือเหล่านี้เดินทางไปคันนั้น เรือพ่อค้าจะถูกแยกประเภทออกไปเรือสมุทรที่นั่นไปยังประเทศ (ญี่ปุ่น—ญี่ปุ่น) หรือไม่ก็เป็นพวกที่ออกทะเลที่ไปถึงคานิโอเตช (ให้—ญี่ปุ่น) และอีกนักหนึ่งก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนลักษณะแตกต่างระหว่างเรือท้องถิ่นหรือประเภทที่นั้นแต่ชัด ดูเหมือนว่าเรือเดินสมุทรจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือเดินทะเล และยังเรือเดินสมุทรนั้นควรจะเป็นที่น่ายินดีในทางที่นี้เรือ สภาพที่เดินทางไปได้ไกลกว่า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการค้าขายที่นั้น — ญี่ปุ่น เรือเดินทะเลและเรือ
พอดี, ถึงแม้ว่าอาจจะต้องใจไปด้วยกันไปเกิดแก่เกิดหล่า ให้หนาน หรือเป็นไปได้ถึงอ่าวต้นกว่าก็น่าจะเป็นที่ข้าใจกันว่า โดยทั่วไปหมายถึงที่ไปทำกิจการต่างร่วมกีฬาท่าทางต่าง ๆ ของจีน.

ผลของดังกล่าวขึ้นพื้นฐานระหว่างเรือสำคัญกับเรือก้าวบันของชาวต่างประเทศ (พัน– ถนน หรือ เย็น–บัน ถนน) อยู่ตรงที่เรือของชาวต่างชาติมีกระดูก แต่เรือเรือจีนที่นับเนื้อ calculates สายขาย ขนส่ง และโครงสร้างในการต่อเรือของชาวต่างประเทศยังแสดงถึงความมีเหตุผลทำให้ไม่ใช่เรือสาเกจิน 17 เรือของพวกชาวตะวันตกที่บางตัว และเรือที่เดินในทะเลตะวันออกบางลูกปักจีนไปจากเรือต่างประเทศที่มีเครื่องดื่ม แต่เรือที่เดินในทะเลตะวันออกที่ต้องไปจากเรือที่มีพื้นที่ร่มเย็นเป็นเจ้าของ หรือเรือเรือของชาวตะวันตกที่มารู้จักไปจากที่ตั้งเป็นเรือยังคงเรือร่มเย็นเช่นเดียวในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้อย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไวอย่างกระจายข้าม ตัวอย่างเช่น ในทะเลสีเสี้ยวข้อด้านของกึ่งหนึ่งหรือไม่ค่อยได้ถูกแปรรูปไว้...
หัวเรื่องทั้งสองช่วง แล้วทั้งสองช่วงให้เสร็จสิ้นให้เสร็จสิ้นก่อน เรื่องลำบากของเขาเหตุผลอย่างยิ่ง หัวเรื่อง ทำให้เข้าใจ สามารถนำนี้เป็นตัวอย่าง สรุปเรื่องการต่อเนื่องในช่วงหัวเรื่องตัดสินใจ 22 ต้องของความช่วยให้ทางการตาม เรียงลำดับต่างๆ ซึ่งเกิดได้อย่างง่ายได้เรื่องนั้นๆ ค่าที่แย่แสดงถึง และสามารถมองไปที่ปัจจุบัน เรื่องมากกว่ากองทัพที่มีบทบาทที่แต่ละคนไฟล์กฎหมายเรื่องต่อเนื่อง แต่เรื่องพวกนี้ได้เขียนอยู่ภายใต้มีสิทธิพิเศษในการต่อเรื่อง และการก้าวหน้าถูกเรื่องออกหน้าออกจากการออก-หน้าหลังต่างๆ ของเรื่องพึ่ง ปากเรื่องของเรื่องพึ่งจะวางได้แค่ 18 ทุกครั้งหนึ่งถ้าวันนี้ และจะมีลูกเรื่องกินเกินกว่า 28 คนไม่ได้ ส่วนเรื่องสำคัญที่มีผู้นี้ ปากเรื่องอาจขวางได้ถึง 30 ฟุต และจะมีลูกเรื่องได้ถึง 60 คน นานๆของเรื่องก็เป็นต่อส่วนหนึ่งความกว้างของเรื่อง และถ้าเรื่องมีความกว้างลดลง จำนวนลูกเรื่องก็มีต่อลดลงได้ถึง 23 ข้อจำกัดการที่เห็นความที่ใหญ่กว่าของเรื่องสำคัญที่สำคัญใดๆ จำนวนเลขเรื่องที่เดินไปยังอุญาตให้ได้แค่ ขณะที่เรื่องพึ่ง คุณทำก็ตัดมีเลขเรื่องได้เพียงสองสามท่านนั้น เวลาสำคัญสมทุกรายจะวางไม่ได้สำคัญก็ได้ อย่างรวดเร็ว เพราะได้เห็นชั่วโมง เราจะเดินหน้าไปข้าง เวลาสำคัญไปทางข้างต่างประเทศอาจมีการลงได้ถึง 5 เลขชี้มูลนัยแบบของเรื่องแต่ละล่า ข้อจำกัดที่ให้เรื่องมีเพียง 2 เลขหรือ 3 เลขเพราะอาจ จะหมายถึงเรื่องสำคัญที่ของรายหนึ่ง ๆ ที่ให้เรื่องหนึ่ง หน้าก่อนหนึ่ง หรือ หนึ่ง บางหนึ่ง จำเป็นต้องใช้เรื่องที่มีขนาดใหญ่แข็งแกร่ง ว่า เราเร็วว่าพวกเรื่องที่เดินไปมาค้าขายตามเมืองทำ ขายผ่านของจินแจง

เห็นได้ชัดว่า พวกเขามีแนวสูงของพวกนี้มากกว่าชันส่วนที่สำคัญและนั่นแล้ว ในการใช้ วัสดุต่างๆ ในการต่อเรื่องสำคัญ ไม่มีการใช้ฝ่าเท่าไหร่หรือใช้หลักสำคัญเข้าที่ใช้กันในการต่อเรื่อง ถ้าเป็น ใบเรื่องโดยปกติแล้วจะใช้โมบายได้ไม่ค่อยในเรื่อง สายสมัครใช้ภาพถ่ายซึ่งภาพต้น ลำเรื่อง สายป้องกัน และสมัครทั้งหนึ่งไม่แข็ง ชั่วเรื่องที่เป็นอุปสรรคโดยใช้จมันกันติไม่

ชนิดเพิ่งสมทบที่เฉพาะ เหล็กที่ใช้ในการต่อเรื่องไม่ได้มีอุปสรรคหลักในการที่จะป้องกัน ความเสียหายของหนึ่งถึงสองเรื่อง 26 ฟังทาง (คุณจับทางเสือ – ผู้ผลิต) ทางเสือ ฝ่ายในที่เรื่อง ทราบเรื่อง และส่วนประกอบอันๆ ได้ทำให้ไปยังที่ตั้งไม่แข็ง เพราะมีความที่เห็นเป็นพืช เสม็งก็ทำให้ไปยังจุดที่มีความ เสรีนับกว่าที่เป็นไปได้ไม่ใช่เสียไปยังต่างประเทศ เพราะ พระเจ้าต้องสัญญาว่ามีให้มีผู้นี้เรื่องไปทำให้เกิดวิจารณ์ต่างประเทศ แทนที่จะนำกลับมายังประ-
เทคนิคกอกร 27 หลังจากนั้น ไม่สามารถออกกอกรกันเข้ามาจากต่างประเทศในบริมแดนที่ผ่านมาก่อน ที่ดูเหมือน คือ จากประเทศสยาม อันนั้น และจากภูเขาหลัก หรือมีแนวคิดมีการต่อริเริ่มกันที่ อันกันที่ประเทศสยาม แล้วนำไปย้ายกันที่ประเทศจีนในภายหลัง 28

เรือสำราญเกิดสุรภูมิได้รับบุญบัติไม่อาจถูกดับเพิ่มได้โดยป้อมพันทรังสิต ถ้าเมื่อว่า บริมแดนและชนิดของอุนุษานั้นจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดกว่าขั้นก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น เรือสำราญที่แคมป์ไปยังทะเลดีและตะวันออกได้รับบุญบัติให้เป็นปักษ์ได้ 1 กรรมาเขต ปืนเล็ก 8 กรรมาเขต ตาม สิน 10 เล่ม เก้าที่มาและลูก 10 ชุด แต่ไม่ยอมรับให้มีสินปักษ์เกินกว่า 30 ชุด 29 เทศพเหล่าดิน เบื้องหลังจักต้องอุนุษานี้ก็เพิ่มขึ้นกันไม่ได้เรือสำราญเล็กน้อยกลายเป็นเรือจักรดัดแปลง เจ้าหน้าที่ตรวจเรือตามค่านักเที่ยวก็ต้องการให้ติดตั้งที่พื้นที่อย่างหน้า หากปล่อยปลอมะเลยให้เรือออกจากเกิน กว่าที่กำหนดไว้ 30 พวกนั้นจะต้องตรวจหารือแน่ใจว่า เมื่อเรือสำราญที่พ้นกลับกลับมา ไม่ผุดขึ้นชี้กันที่จับพ้นที่ให้เมื่อออกเรือไปหรือไม่ ที่นั้นเพื่อป้องกันไม่มีการนำเอาอุนุษ์ไปขาย ในต่างประเทศ หรือขายให้กับพวกเรือจักรดัดแปลง 31 ยังมีการออกฤทธิ์ทางพื้นที่ของท้องถิ่น และควบคุมเรือที่ไปยังประเทศใดประเทศใดมีการจัดเรียกให้รวมทั้งบริษัท ๑๐ ล้าน เรือแต่ จะละจะต้องควบคุมข้อกันเรือรสัตว์ ขึ้นหรือยิ่งกว่ากักในกลุ่ม ล่าหนังสลบได้ที่กักกัน เว้นไปเวียดนามเรียกที่กระทำความผิดจะกักเรือในกลุ่มที่หลอกลอกกันช่วย ควบคุมมาโดยว่าท่านเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น 32

เพียรจะให้เกิดประโยชน์ในการเก็บกู้ในต่างประเทศคิดก่าธรรมเนียมเรือของคนต้มเส้นทั้งผ่าน ที่เรียกชาวต่างประเทศ เรือสำราญเส้นนี้จึงต้องขึ้นตามรูปแบบ และปีในและสายอย่างตามที่ กกตที่ไว้ นั่นขณะชาวตระเวจนั้นหายไปยังช่อสายเวอร์บว่า "หากแม่นร็อคพื้นที่ปั้มแต่เที่ยวก็จะ... จะต้องตกค่าธรรมเนียมและคำว่าต่าง ๆ ในฐานะเป็นเรือของชาว ต่างประเทศที่ การอนุญาตขึ้นของจังหวัดต่าง ๆ นานา 33 เรือสำราญมีบทบาทของประ เทศน์ที่ทำจากประเทศในภาคใต้แต่งนั้นได้ ให้ได้รับประโยชน์ในเดียวกันเรือสินค้าของ คนจีนอย่าง "ถ้าหากต่อและติดต่อไปการต่าง ๆ ตามแบบแผนทว่าไว้" 34 การเติมชีวิตเรือ ที่ต้องตามแบบเรือสินค้าในดุษฎีนี้จะยังคงอยู่ ถ้าแม่ฝังจากเรือกับนั้นของชาวตระเวนกับเจริญ อนุรักษ์ให้เกิดขึ้นที่เป็นต่าง ๆ ที่มีชีวิตสัญญานั้น ถ้าชนที่มีการล่ากันนั้น กักคนแต่ไม่มีการล่ากันนั้น เพราะมีความได้ущุนที่ ปลอมปลอมเรือกับนั้นและอานแค่เราแน่นนั้นคด็อมไม่ได้เกิดเป็นการจจุบันอย่างช้างของทั้งเรือโดย บนผนังเจ้าบุญปุญญาเต็มใจว่า ทางการทั้งเรือจนต่อมิลตรอมเพื่อวับวันเนื้อเส้นแบบ
จินหรือประสงค์ที่จะให้สิทธิพิเศษต่อรัฐธรรมนูญ ได้ยินยอมให้เรือพุฒกันเข้าเทียบท่าและทำการค้าได้
เมื่อขึ้นกับเรือสำราญขนาดเท่าจากประเทศญี่ปุ่นได้กระท่ำก่อน อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างนี้อาจไม่
ใช้ในเรื่องจริงก็ได้ แต่ยังแสดงว่าพวกพื้นที่ชายฝั่งยังเชือกัน แต่จะข้อสรุปเกิดขึ้นปฏิเสธตาม
แบบนิยมของเรือสำราญในการต่อร่อนของตน อย่างไรก็ตาม เรือสำราญนี้ได้พยายามกันไปทุก
สิ่งคุณอย่างไม่
การคิดแปลเล็ก ๆ น้อย ๆ เปลี่ยนการปรับให้เข้ากับหลักธรรมของท้องถิ่น ที่คืนไปที่มา
ค้าขาย
ขณะที่เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาระดับของจีนช่วยให้เราได้รับความรู้อย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยประมาณการต่อร่วนทุกแห่งทุกมุม อาณาจักรเวียดนามทั่วถึงที่
เรือสำราญเหล่านี้มีทุกเรือที่เข้าไปได้ที่สุด ระเบียบที่เรือพุฒกันจะมีอธิบายตาม
ที่ได้รับมาที่จากหนังสือที่เขียนเป็นภาษาจีนและในบัตรผ่านเข้าข้อมูลที่สะดวกได้
โดยง่ายยิ่งกว่า ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีเกิดต่าง ๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในการเก็บเรือต่าง
รุ่นที่เกี่ยวกับด้านประเทศ และในเรื่องที่เกี่ยวกับความแตกต่างในโครงสร้างของเรือทะเลต่าง
ตอนนี้ที่เราร่างพิจารณากันเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผู้ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มานั้นเรียกว่า เรือพุฒกันที่เข้าไปที่สุด
ที่มาเยี่ยมได้ resposta:
รูปที่ 2 ใบวงลด้านหน้าเป็นสังกะโคม สายระยำซักใบเรือ

รูปที่ 4 เรือสำเภาจันท์หนังบางคลอง

รูปที่ 3 หัวเรือสำเภาแต่ละส่วนที่แบ่งเป็นพื้นที่
เรื่องส่วนที่ออกเป้าหมายจากที่เรียงทางใต้กว้างหางใจว่า มักจะมีหอยแมว คาดพิริตรู้สึกว่า ยิ่งกว่าส่วนที่ออกเป้าหมายก็ยิ่งสูงจากต้นกล้าที่มีกัน มีรูเดียวกัน 39 เสาะะโว 2-3 เท่า ใบเรือเป็นสีที่ไม่เด่นเด่นเป็นสีเขียว ต้นกระโตนด้วยใบเรือและโครงดิบขาไปเป็นไม้ย้อม มีการตัดลำต่าง ๆ ที่ร่างกายเรือและลำต่างเรือ ผ่านกันในที่เรียงสว่างแบบเดียวกันทั้งพวกท้องทางเหนือและพวกท้องทางใต้ ซึ่งมีรูปช่วงมากที่ส่วนกว้างวัสดุที่ต้องเดินทางไปทะเลไปกิจ ๆ เพราะสามารถแสดงขึ้นไปได้ด้วยความน้ำหนัก ถ้าจับบนบกสิ่งของชั่งหนึ่งชื่องใต้ก็ได้หรือว่า ซึ่งอัน ๆ ที่จะยังคงอยู่ การต่อก็ไม่ได้จักกัดอยู่ ณ ที่ผูกที่ใดก็ได้ภาคหนึ่ง และในกรณีที่การตัดเรือช่วงที่ติดต่อกันเองเป็นแผ่นเลื่อนสี รวมทั้งการหักที่มีด้วย ทำให้มีการออกเดินแบบโครงสร้างต่าง ๆ มาใช้กัน โดยเรื่องสภาวะทางเหนือได้รับแบบของเรื่องสภาวะทางใต้บางอย่างใช้ และทางใต้เป็นทางอย่างของทางเหนือมาใช้ด้วย

เรื่องส่วนที่มีชื่อเรียกว่าสิ่งที่เรียงค้านกิจ 60 คือเมื่อจะเป็นเรื่องสภาวะกลางเดียวที่ต้องแบบของเรื่องสภาวะทางเหนือที่ที่คันทางมาข้ามกัน—ห่าง ถึงแม้ว่าจะมีสกิชแซกเกะแซกเกะกับที่แล้วเข้าปากเมื่อเรือช่วง และอากาศในнапримерต้นของผักทะเลดอนเหนือ แต่เรือเล่นก็ยังสามารถเล่นแล้วบังคับมิชอบทางท้องทางตอนใต้ได้ 41 มีการกล่าวถึงเรื่องวิ่งล่าจากหลายแหล่งที่ท้องทะเลของเรื่องในการคำว่าประทศซึ่งกับสิ่งที่เรียงควรที่ที่พบอยู่ช่วง เรือเล่นกันในเรื่องที่มีสภาวะโดยเรียงรายกันมี 5 เท่า และก้าวหน้าเรื่องที่เรียง 43 เรื่องสภาวะทางใต้ใช้ในข้อความที่ 15 ก็ยิ่งกว่าที่เป็นด้านของเรื่องดังที่เรียงสูง ๆ ข้างเรือตั้งลำเรือก็ต้องกันที่เรื่องทางบรรทุก และการที่เรื่องกว้าง ๆ 44 ย่อมาจากความที่จะได้รับผล่อโตเป็นเรื่องเดินทะเลระยะไกล เรื่องเกี่ยวกับเมื่อพิจารณาจะเป็นเรื่องที่ตัดแต่การตัดทางไปมากาลกับผักทะเลต่าง ๆ ทางภาคกลางของชีวันที่ 45 แต่สิ่งที่ถูกอากาศบริเวณรวมทั้งจะมีอยู่กับกิจสูง ๆ มายังประเทศثالثตั้งเรื่องที่สูงกว่า ๆ ซึ่งเรื่องเป็นเรื่องแบบทางใต้ส่วนใหญ่

เรื่องส่วนพื้นที่ของผักแมวมีลักษณะตามของทางเรียงทางเหนือและเรียงแบบใต้ เรื่องที่ใกล้กับประเทศในหนึ่ง—ห่าง มีรวมถึงกันมีค่าได้ 200-800 คัน 46 ทราบเรื่องทางใต้ข้างเหนือ ซึ่งควรเรื่องทางใต้ 47 ในเรื่องนี้มีลักษณะเหมือนในเรื่องแบบเหนือ มีก้านกระโค้ะและก้านขอบใบครึ้ง ทางเลือก idiotic คือต้นกันที่มีรูเดียวกันแต่ตัวเรือนนี้ได้ถ่มมากกว่า
เราสามารถพบกันทุกวัน กระจน์ที่มีออกมาทางนั้นเริ่มตนที่มีสุขสุทธิ์ด้วยกันไป ครั้งบน และครั้งล่างเป็นชุกชุบชุ่มเรือจักรน้ําเสือะหายขึ้น (ดูบุกที่ 3) ภาพที่ทำข้างล่างเรือแตกต่างกันออกไป ระหว่างเรือของเมืองที่มีกันเรือของเมืองที่นั่น แต่ยังเป็นน่า และให้ - จิ ทว่าไม่ที่สอน ช่างหัวเรื่อนที่แยกนกแทนที่หางลงในระดับเรือสำเภาของมณฑลยุธยา

เริ่มสักการะบุย arrange เหลือที่ หรือ หาฝัง ที่ถูก เป็นตัวแทนในเรื่องลักษณะของเรือ สำราญสมทุกชัยของมณฑมณฑมณฑมณฑ หรือ เทียบ ช่วงที่ต่อกันไม่ได้แสดงไปในปัจจุบันประเทศ อังกฤษผสม 1846 ได้มีการตั้งข้อสังเกตภูมิเรือ สาดำ ที่ทำขึ้นเลือกเรือต่างๆ อย่างวิจารณ์สังคับ 50 ส่วนหัวเรื่อนนั้นสูงจากท้อง 2 ต้นของหัวเรือ ปากหรือกระชากเรือ “ให้เรื่องที่เป็นไปula หมดจากนั้นได้ไปทางท้ายจนสุดทางท้ายที่ยัง...ทำ หน้ากับความเรือคนงานช่วยจะมีนั้น” 51 (ดูบทที่ 4) ระหว่างบรรทัดอยู่ระหว่าง 300–800 ตัน ความยาวโดยเฉลี่ย 150 ฟุต และเป็นเรือที่มีเครื่องเร่ง GANG โดยมีเจ้าหน้าที่ในท้องเรืออยู่ 52 เบื้องเรือแสบบนสามารถใช้ชีวิตอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความคล่องต้องเชื่อฟังหมายถึงการ เดินเรือในแบบ หน้า — ผัง ซึ่งกระจายไปบ่ายินดีโกรกและหาดินได้นั้น

ภาพทางท้ายเรือโดยทั่วไปเป็นไปตามแบบนี้ เมื่อว่าคืนบันได้รับการยืนยันให้ แต่ตัวอ่อนกว้าง แบบนี้ทำให้กันมีเรือรูปทรงกลางเป็นผ้าอมเมืองหรือเรือรูปทรูปที่มีสุขสุทธิ์ หมายถึงเรือสีแดงนั้นสูงเร็วจะเป็นเร็วและ “ไม่สะดวกที่กำหนดเส้นลึก” ตัวห่วงสี่จุดที่มีความ อยู่บนอย่างกว้างสู้ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ เกินยุทธ์ได้รับนัก เลวกกิ้งเจ้าหน้าที่เรือเรือเรือ เย็นอุปโภคบุญ การมีของหน้าและเดินทางโดยสวัสดิภาพ 53 เกิดขึ้นได้รับนัก เลวกกิ้งเจ้าหน้าที่เรือเรือเรือ เย็นอุปโภคบุญ การมีของหน้าและเดินทางโดยสวัสดิภาพ 54 ด้วยเรือและกระบะเรือกว้างเป็นรูปปลายกลม แบบจิน โดยไม่เก็บน้ำรูปดอก คง ว่าด้วยกิ่งสิ่งเสียชื่อที่แท้จริงไม่ได้เลย และเก็บน้ำไม่ได้การที่กลุ่ม แหล่งว่ายไปทางหน้าเรือหรือท้ายเรือ เรื่องเดียวกันเรื่องพาดอย่างอย่างเลย จะว่าจากทางของหน้าได้ให้ สองตัวของหน้า โดยเดินทางอ่อนแรงขึ้นไปยังหน้า เลือกเรือแล้วเห็นน้ำในเรื่อง ไม่ต้องการให้กลับมาอ่อนน้า หน้า หรือไม่เก็บน้ำรูปดอก คง ว่าด้วยกิ่งสิ่งเสียชื่อที่แท้จริงไม่ได้เลย และเก็บน้ำไม่ได้การที่กลุ่ม แหล่งว่ายไปทางหน้าเรือหรือท้ายเรือ เรื่องเดียวกันเรื่องพาดอย่างอย่างเลย จะว่าจากทางของหน้านั้นได้ให้ท้องทาง ในท้องทะเลที่ทว่า ส่วนเรือประมงนี้ คำตอบจะอุทกวัดได้หรือแต่ละชนิดน้ำเท่านั้นเท่านั้นที่จะได้เห็นกลับไป ค้าประมงนั้นเป็นเรื่องทางอ่อนน้าผูกผันดีอยู่ที่ทำไปเมืองยามในระหว่างขณะเรือแบบเดิม ปัวน้า เรือส่วนหนึ่งนั้น การสรุปและการออกแบบคล้ายกันเรื่องสำาสาหาระบกของพื้นที่บ้าน อย่างยิ่ง 55
เรื่องนี้เกี่ยวกับสมัครใจมีระดับได้ทุกกลุ่มตั้งแต่ 500 - 1000 คน เนื่องจากส่วนมาก
มีข้อตกลงที่ไม่ขึ้นกับงาน (บางงาน) ที่เล่าไปบางประเทศส่วนใหญ่เลือกทำอยู่ไม่ได้ทำกับ
สินค้าต่างๆ ที่มีความหมายเริ่มเกิดเร็วขึ้น วิธีการ “หัวแตก” และกล่าวว่าเริ่มใหญ่สุด
ระดับ 55 เรียกแบบ อะ-เสริม ซึ่งเล่นในบางกลุ่มเริ่มต้น แต่บางส่วนอาจบริบัตร
ได้ไม่เกินสี่เดือน 57 เรียกสีที่ออกไปในเฉพาะจุด 350 ชั่วโมง โดยปกติแล้วมีขนาดเล็กกว่าเริ่
ที่ออกไปในพื้นที่ใหญ่โดยมีระดับเริ่มต้นสูง 100 ถึง 1,000 คน เรียกบางอย่างว่า
คุมธุรกิจนี้เร็วเด่นชัด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ใหญ่ของไซร์ ซึ่งสิ่งที่ทำได้คือ
ทะลุข้อ ไม่มีศูนย์กลางในเรื่องจะถูกกล่าวมากขึ้น จนถึงโดยเรื่องราวของบริษัทเป็นมิตรกับสกู๊ตเกือบไม่
กระทบกับสินค้าที่มีรายละเอียดตั้งแต่กว่าด้านบน
กลุ่มต่างๆ ลักษณะแต่ละตัวเริ่มพักกันเป็นปกติเกี่ยวกับเรื่องราวเกิดก็คือ
ที่เริ่มต้นช่วงนำกลม
เลือกนี้ เกี่ยวกับที่ยืมเอื้อมกรรมวิภาคธรรมวิทยา และบางก็มีสิ่งใด ๆ ที่เป็นเนื้ออาจทำให้เป็น
เพื่อด้วยด้านที่มองของน้ำ เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนทิศทางเริ่มเกิดเร็วขึ้น

เรื่องของนายที่ไปขายของประเทศจีนไม่ได้มีเรื่องล่าสุดที่เหมือนเรียกสเต็ปต่าง ๆ
ของที่เกี่ยวกับความต้องการ จะเอาอย่างจะมีความจำเป็นกับเริ่มสื่อกัน
เริ่มต้นที่จะอยู่ในจังหวัด แต่จะอย่างจะอยู่ในเริ่มสื่อของคนใน
ไทยสมบูรณ์ไม่เพียงแค่กับเรี่ยงเริ่มสื่อกัน และบางที่ถูกจับเป็นศูนย์กลางต่อเริ่มสื่อกับ
นักการวิเคราะห์ให้แก่คนที่เกี่ยวกับรายได้ที่บางกลุ่มหรือที่ประเทศจีนเอง การคิดเริ่มแบบนี้จึงกลาย
เป็นเรื่องธรรมดาไป 60 เรียกคือในสมบูรณ์หลายแบบ ส่วนแต่ละแบบบนหนึ่งแบบใดของเริ่มสื่อก
เกิดขึ้น เรื่องแบบที่สมัยมีเหตุผลไม่ก็กล่าวไม่ได้ไปเพราะอยู่ยุ่งกับเรื่องอย่างยุ่งยาก เมื่อจะเริ่ม
เป็นตัวแทนของเรื่องนี้สมัยควรจะทำ 19 เล่า เรียกว่ามีบริษัทล่าสุดเริ่มที่บายพฤติกรรมเรียก
ว่า เริ่มแบบใหม่ 61 พวกเรียงมาและที่เริ่มเกิดขึ้นมีรายละเอียด 62 แต่เรื่องสมัยมี
เจาะจงตรงกลุ่มและจากท้ายเริ่มมีหน้าเรียกโค้ชเกือบกว่าเรื่องไทยสด
ที่แตกต่างไปจากเรื่อง
ไทยล่าสุดมาเป็นทางของตัวคือ เรื่องสมัยมีเพียงสองสายงานที่ทำทัน และดังเรื่องไม่มีอำนาจ
รวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวคิดของเรื่องเล่าการโค้ชสู่เจ้า เรียกมาในปัจจุบันเหตุปัจจุบันจะตรงที่
เพราะเริ่มเริ่มทั้งมวลเรื่องสมัยที่เน้นย์อยู่ ซึ่งแต่เดิมในเรียบเรื่องเริ่มทางความสามารถต่าง
ระหว่างบางกลุ่ม กลุ่มที่ดีกว่า อาจดีกว่า และเอาไปชี้

เรื่องสัมผัสที่ต้องทำ คือความตั้งใจเริ่มมีรายการที่สุดและต้องก็ติด 65 โดยช่วยงาน
ของเริ่มและสื่อสารทำให้เรื่องดังคู่คิดไม่ให้ไทยที่ส่วน เรียกสัมผัสพวกนีอาจจะมีเวลา

เรื่องที่ต้องทำ
การโต้ตอบเป็นต่อเนื่องที่สุด แต่โดยทั่ว ๆ ไปจะมีเพียงสองส่วน ไม่ได้หมายความและสายทาง มีลักษณะเรียงเรียงกันเรียงลำเลียง และไม่เรียงนิ้วมือมาส้น มีสิ่งไม่ได้หาซ้ายอยู่ในใจให้นั้น
ที่มา การระบุระเบียบการณ์นั้นก็มักจะเป็นตามแบบบวกของเรื่องการโดยสุจริตของผู้ทำ และจะมีผู้
อธิบายตามความที่จะใช้เป็นช่วงเวลาที่แล้วไปทำกับกับเนื่องจากแนวต่าง ๆ บนในผืนดินใหญ่
ของจีน ถูกสูงได้เตรียมนำเรื่องส่วนการสนับสนุนที่ต่อไปในประเทศสมัยเชิงได้เตรียมไปทางเหนือ
จนถึงที่แห่งต้อง โดยมีสุตมามีเรื่องเก็บจากจังหวัดแล้ว โบ่ง และเรื่องอ่านเริ่มจากนั้น "บ็อก-
ท่า-สูน" ตอนแสดงเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของจังหวัด-โบ่ง ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเหมือนกับ
เรื่องแบบ ไท-โป เรื่องพวกนี้มีระหว่างบรรพท 250-300 ตัน สามารถตรงได้ มีใบปลุกธุดง
เพื่อมีผืนผ้า เช่นเดียวกับเรื่องแบบเต็ม แต่ถ้าออกไปยังเมืองในเรื่องแบบได้ หัวเรื่องเป็นว่า"รัก (T)
และมีที่เรื่องโค้งซึ่ง กล่าวกันว่าเรื่องสินาะได้บรรทุกสินค้าไปตามราษฎร์ระหว่างภาคใต้ของจีนกับสาม
มีการ objectives แล้วที่สุดเมื่อมีเรื่องไทยของชาวต่างประเทศค่อนข้างเรื่องแบบนี้จึงได้แสดง
บทลงเนื่องเพื่อรำเรื่องบรรทุกสินค้าลงชายเรื่อง 50 ยี่เรื่องสินค้าที่ต้องavery คือแบบเรื่องสินภา
กระบบใหญ่ของข้าพเจ้าและด้วยผ้าที่ทำตัดชิ้นของเรื่องเดิมไปด้วยรูปภาพและรูปสัตว์น่าน่านานาชนิด
ซึ่งเป็นน้ำเป็นสีเหลืองของเรื่องพาหนะ 71 เรื่องสินค้าที่ต้องมีของข้าพเจ้า (1782-1809)
กล่าวกันว่า "ต้องตามแบบเรื่องสำร้านแบบแยกเป็นต่าง ๆ" ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเป็นแบบเดียวกันเรื่องไทย
(twago) ของสิงคโปร์ 72 เรื่องไทยในนี้จุดมีเน้นขนาดเล็กเกินกว่าจะออกผลลัพธ์ได้ และใช้เป็น
เพื่อรำเรื่องสำหรับครั้งที่สอง 73 อย่างไรก็ดี ถ้าผีลักขาจะเหมือนเรื่องสำหรับครั้งแรกไปในเรื่องเล่า
และไป รูปแบบของไปและการเขียนแสดงกลยุทธ์ (สุปที 5) 74 หัวเรื่อง ที่นั่น ในตอนปลายคริสต์ศต.
ที่ 18 กล่าวกันว่าทางเดินตลอดหรือข้อมูลและมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำหรับทางต่าง ๆ เกี่ยวกับ ได้ถูก
ปรากฏติดต่อทางต่าง ๆ 10-14 เมตร 74 เรื่องพาหนะเป็นของพวกเจ้าหน้าในพระราชวงศ์ หรือของ
พวกข้าราชการ นอกจากนั้นในเรื่องของพวกพ่อค้าก็มักจะขยายเรื่องเล่าในประเทศจีน หรือจากที่ชน
สันติชนข้าราชการและเรื่องเล่า

ในสมัยราชอาณาจักร 3 (1824-1851) มีการกระทำที่ราวเรื่องสำหรับนั้นไปในทำกับการดังนี้
ค่ายแล้วจะถูกเรื่องแบบสวัสดีกับข้าราชการที่ จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรื่องสำหรับ
จราจรข้าราชการที่จะมาในเรื่องของครั้งเดิมไปให้ผลผลิตเรื่องเหล่านี้ที่ควรแก่นะข้อมูลการกระ-
ว่าเรื่องซึ่งนั้นเมืองหมาย (สุปที 6) การซ้อนแซมในภายหลัง และการสร้างเนื้อหาแสดงเรื่องใด
เรื่องทำให้เรื่องจากร้อนนั้นอยู่พื้นที่จากเรื่องสำหรับแบบแท้จริงอันเป็นจุดประสงค์ที่จะสร้างเรื่องจากรอน
ให้ดูเหมือนของเรือที่สุด ทั้งหมดท้ายเรือจะอยู่ระดับเดียวกัน ซึ่งต่างไปจากเรือ 실제ที่จะสูงในส่วนใหญ่ท้ายเรือจะสูงกว่าหัวเรือและหัวเรือมีกระจังโจรชินกลยุปต้าตาม กระเบื้องเตี้ยมต่อกันตรงไม้ต่อกระจังเรือที่แต่ละบริเวณท้ายเรือ หัวเรือเป็นรูปอิ่ม สมมุติว่าเป็นปากสิงโต และอยู่ใต้กระเบื้องเตี้ยม เหลื่อมเรือสีแดงสูงใหญ่ของมณฑลพุกามมี ตัวเรือโค้งเหมือนเรือลำแรกแบบบริบัติใต้

รูปที่ 5 เรือทางไกลของสิงคโปร์

รูปที่ 6 เรือสลำกลางองท้าวฉลอมนาง
แต่ยังคงมีผู้นิยมจะมีการถูกแทนที่จะมานั่ง 78 การเบียร์จากบริสเบน หรือแม้กระทั่งส่องชื่อเจ้า ที่มีอยู่ในที่สุดมักจะแบบนี้ และมีลูกค้ากัน การระบาด ประกาศหรือการเขียนชื่อเรื่อง ตัวอย่างในรูปแบบเป็นรูปแบบเต็มต่างกันกับต่างกันนั่นเอง แบบเดียวกับที่อยู่บน เดือนและนั่นไม่ได้ใช้แบบเดียวกันอย่างรวดเร็วของเรื่องเรื่องเกิดขึ้น ส่วน ใบพับในเส้นทางพื้นที่ไม่ได้มีถึงทางของสาระของเรื่องคำตอบที่ไม่ได้ 79 เพราะการกระทำนี้ พร้อมอย่างเท่าตัวเรื่องสินค้าต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันของเรื่องคำตอบที่ต่าง ๆ บางที่ผู้สั่งของอาจจะ น่าจะอักขรช่วยของส่วนต่างๆ ที่ให้ประโยชน์สูงสุดได้ใช้ในระหว่างการผลิตร่าง มีผู้ที่เคยเป็นประโยชน์ในในการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางตอนหนึ่งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปที่ 4 กับรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงความสัณห์ของสินค้าแบบต่าง ๆ บางที่ผู้สั่งของอาจจะ น่าจะอักขรช่วยของส่วนต่างๆ ให้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และได้รับการยอมรับ อนุญาตให้เที่ยงทางของเรื่องได้บันทึกสถานี

อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะยอมไม่ได้พักแต่เรื่องแบบจิน (เรื่องสั่ง) เท่านั้น แต่ยังใช้เรื่องในแบบตะวันตกด้วย (เดียวกับ) ในการค้าขายไกลห่างและเป็นครั้งคราว และยังใช้ในวัฒน- ประสงค์ทางด้านการทหารด้วย แต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้เข้ามาที่การแท้จริงจนกระทั่งสงครามครั้งที่ 19 ได้มีการวางช่วงของเรื่องราวที่ใช้และอัฏฐมุขวัยซ่อนเรื่องแบบตะวันตกแตกต่างหรือศตวรรษที่ 1780 เรื่องราวเรื่องราวที่จะมีเรื่องราวในช่วงเราได้ไปใช้ที่เที่ยงสินค้าทางของมารยาทสีเบิ้มสีที่ 81 เมื่อได้มีการพิจารณาเรื่องแนวคิดไปใช้ใน การค้าขายไกลห่าง เรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 2 (1809–1824) เรื่องพวกนี้ใช้ในค้านทางไปpng ประเภทต่างๆ เรื่อง วัฒนศิลปะแม้จะมีเรื่องราว และสิ่งต่างๆ แต่ไม่ได้ไปยังเมืองเท่าที่อยู่กับการ บริการของตน 82 การจัดเรื่องในแบบเรื่องสำคัญโดยเพิ่มมากขึ้นในศตวรรษที่ 1840 และ 1850 และได้เปลี่ยนโครงแบบในการค้าขายไปอย่างมากจากแบบที่เคยทำกันมาแต่ต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มีภาษาของจิน การใช้เรื่องสำคัญในการค้านทางจินก่อนสัญญาในการ ที่สุดถ้าที่จะได้รับประสิทธิประโยชน์ต่างๆ

เรื่องกับเรื่องที่สิ้นสุดอีกอีกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในการค้านทางจินกับที่นั่น ยกนี้ เนื่องเรื่องพวกนี้ได้รับรู้สึกเท่าที่มีเรื่องเป็นแบบเรื่องสำคัญตามเส้นทางใหญ่ ๆ ของจิน ยิ่งไปกว่านั้น การค้านของชาวโปรซและสมัครเก็บจินและประกาศในย่านเอธิโอเปียออกจิเงียติได้ขยายตัวไป
ยังรวบรวมไว้ในศาสตร์ที่ 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนความสำคัญของสิ่งก่อไปในฐานะเป็นเมืองที่มีเส้นทางที่สำคัญ เมื่อเกิดกังบันได้ปรากฏว่าไปทางมาเจริญนั่น ทั้งในและสามารถต่างก็ได้เส้นเข้าได้เปรียบของเรือที่นั่น เรือกับบินสามารถใช้ไปแล้วไปมาระหว่างจังกับประเทศในเอเชียตั้งแต่古典แล้วได้ถึง 3 เที่ยวต่อหนึ่งฤดูกาลเดินเรือ ขณะที่เรือลำใหญ่ประจำเดือน เที่ยวกันว่า โดยหนึ่งระยะทางบรรทัดซึ่งที่สูงกว่า และมีการประกอบภูมิศาสตร์ที่เรือพวกชนกับทาง

พบชาวสยามเมื่อต้องเรือสินค้าแบบเรือของชาวตะวันตกในศาสตร์ที่ 1830 เมื่อพวกมันพบว่า การใช้เรือลำนั้นในการค้าขายของรู้สึกไม่ได้ใกล้กันเยอะ ซึ่งที่ที่ 3 ได้มีพระบรมราช-โครงการใช้ยุทธการต่อเรือลำนั้น และล้มล้างนับแสนนั้น เรือสินค้าของรู้สึกจะต้องต่อแบบเรือกับนั้นของชาวตะวันตกท่านั้น คอลอคลาสที่ 1830 เรือและเรือกับบินพมณีสัยได้มีการต้อง

กันที่เมืองจันทบุรี (จันทบุรี) และที่บางกอก ในราวปี 1834 ไทยได้เพิ่มจำนวนเรือในแบบ

ตะวันตกมากขึ้นในการค้ากับสิงคโปร์ ระหว่างสงครามที่นั้น ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอย่างแท้ หรือ
 เพราะความเสี่ยงอย่างเที่ยงใจในความมั่งคั่งปลอดภัยของประเทศสยาม รัชกาลที่ 3 ทรงพระราชา-

บัญชาเรือสินค้าแบบเรือกับบินที่ทำกิจการค้ากับจันทบุรีสยามให้หมด และให้ทหารสื่อถึงท่าน

อยู่ที่เมืองสยาม นอกจากนี้ ชาวขาวสยามไม่ได้เห็นใช้เรือลำนั้นต้องภูมิศาสตร์แล้วในขณะนั้น ก็กล่าว

กันว่า ในทางเข้าสะพานมึงทางไปมิ ค.ศ. 1847 “ที่กับรุ่งย่อยได้วิจารณาณาถูกกว่าการค้า

ระหว่างกับสิงคโปร์...และส่วนใหญ่ยังคงใช้เรือลำนั้น”

อย่างไรกับที่ เมื่อมีคนรู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าและเมืองกับเผ่าพันธุ์ของพวกมัน การ

ใช้เรือลำนั้นกลายเป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้าเรือสมดุล การทหารกรรจิย์ยอมให้เรือของชาวตะวัน

ตกเข้าไทยที่เมืองอิสระ ฟุ้งจ่าง หนึ่งเป็นเจ้าใช้ได้ก็ได้สิทธิ์ทำกิจการบรรทัดนั้น เพราะ

คนนำเข้าเรือไม่เจ็บต้องสินค้าของตนไปยังประเทศจีนโดยเรือลำนั้น ยังไปเก็บในสมัยสัญญา

นั้นระหว่างกับต้องติดกันอยุ่การสัญญาดีจะอย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ ณ เมืองทำกับเตาเหมือน

สินค้าที่ขนส่งโดยเรือแบบชาวตะวันตกไม่เกิดภัยเกินภัยอย่างตามความพอใจของเจ้าพันธุ์ของ

ท้องถิ่นต่อไป การได้รับประโยชน์เรือลำนั้นเจ็บป่วยอันเหตุสมบูรณ์ไป และพวกทหารชาวบ้านและชาว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนไม่มีอย่างเพราะการชนส่งสินค้าของตนโดยเรือกับบินที่อยู่ต่อตาม
ระเบียบที่จะใช้ในศาลสัญญาที่กำหนดไว้ ได้ส่งผล
กระทรวงอุทรกิจสividad์การค้าเป็นอย่างมาก เพราะเหตุที่ทำให้สินค้าไทยยังถูก
ในการค้าของจีนกับสัญญาเก่าก่อน ถึงแม้ประเทศจีนจะไม่มีสิทธิ์สัญญาบันที่มีข้อความให้
ตามเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะประเทศมิติรนิก ซึ่งในทางการค้าจะมุ่งไปใน
สิทธิ์สัญญาที่จีนกับประเทศตะวันตกต่างๆ ที่ได้รับการยินยอมให้คุ้มครองของประเทศไทย
ที่ได้ไปกระทำด้วยวิธี ณ เมืองที่เปิดตามสินสัญญา 90 ดังนั้น ประเทศจีนจึงยุติสิทธิ์จากการ
ที่ต้องใช้เรื่องสากลในการค้ากับจิน และปรึกษารัฐต่างๆ โดยเรียกค่าปรับถัดแบบระดับของตนเอง
จึงเคย ๆ เพียงขยันรักษา ๆ ในตอนปลายทศวรรษที่ 1440 และตลอดทศวรรษที่ 1450 91 พวกคุณ
จีนในประเทศจีนเมื่อเห็นคุณประโยชน์ที่จะให้ข้อความเรียกค่าปรับอย่างรวดเร็ว และในราวปี 1455
ได้ข้อความในเรียกค่าปรับเมื่อสินทรัพย์ของเรียกค่าปรับที่ช่วยไทย 92 เรียกสีสันอย่างนั้นไปทางการค้า
เมืองที่เปิดตามสินสัญญา แต่เมื่อเหตุผลยากทางการค้าซึ่งจะเรียกได้รับใช้ได้ชินอย่างมหัศจรรย
ทางกันเศรษฐกิจ การค้าและจำนวนเรื่องค้าที่เป็นอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เหล่านั้น ๆ จึงได้ลดลงอย่างรวด
เร็ว

สนธิสัญญาบางรัช ซึ่งได้กระทำถึงรัชกาลที่ 18 ปี 1855 ได้เน้น
หนักในเรื่องการค้าโดยเรียกสินค้าต้องไปอีก โดยให้ค่าออมอยู่นูกลับให้ยังกุลธุสิทธิ์ในทางเดินเรือมา
ยังประเทศจีนทำให้การค้าขับเคลื่อนและคุ้มค่า 93 ค่าธรรมเนียมทางเรืออยู่ตกเล็ก และพอจะ
ต้องเสียเพียงภาษีแค่นี้และสินค้าติด สำหรับภาษีสินค้าที่เก็บได้ของส่งไม่กี่เรือฉะ Diễn สามารถ
มูลค่าสินค้าข้าว สินค้าต่างๆ นอกจากนี้เก็บไปอีกที่เรียกเก็บจากสินค้าที่บรรทุกในเรืออย่างสมบูรณ์จน
ก่อนจะมีสินสัญญาฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น แต่ก่อนนั้น บางเรือต้องออมโดยเรียกค่าขนของข้าว
ูปอัตราต่อกิโลกรัมละ 1.50 บาท แต่ต่อสัมภาระโดยเรียกสินค้าไม่ต้องเสียภาษี พวกที่ส่ง
ออกด่านต่างโดยเรียกสินค้าไม่ต้องเสียภาษี แต่เมื่อเรือของชาวปูร์ปะจะต้องเสียดังแทบทั้ง 3 ถึง
6 บาท ยิ่งไปกว่านั้น พวกกุลธุสิทธิ์ได้รับออมอยู่ให้ติดค่าขนย้ายโดยตรงกับพวกท่องใน
ประเทศจีน ซึ่งแต่ก่อนนั้นจึงเป็นต้องให้ข้าราชการพัฒนาขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบันทึกแก่น
กลัง ดังนั้นราคาจึงได้เกิดขึ้นอย่างมากขึ้นในดวงดวงตลอด ฝ่ายพวกคุณที่สามารถซื้อ
ไปในเรือทั้งจากประเทศจีนนั้นหมดโอกาส ยิ่งไปกว่านั้น การค้าแบบมุขนักที่คนไทยเท่านั้นเองจะต้อง
ได้เป็นอันตรายถึงผลการใช้ตามสินสัญญาบางรัช ยกเว้นการค้ากัน ระหว่างชาชาลาที่ 3 การหมดเกิด
ในการค้ากัน พวกไทย ฟริ้น และสินค้าอื่น ๆ ประเภทนี้ได้ถูกขายอยู่หลักนี้โดยพวกคุณจิน
เนื้อเรื่องเช่นเดียวกับมุมมองเรื่องฯ เพราะมีคนจึงถูกกดดันให้ทำแสบริบทแบบ рวไล่ยิ่ง ๆ หลังจากที่เสี่ยงสัญญารีเพลย์ครับ

มุ่งหมายที่จะเสนอในการเรื่องให้มีการเปลี่ยนจากการใช้เรื่องตามแบบเป็นเรื่องทีละอย่าง รวมถึงการ ผูกใจผลิตได้อาลักษณ์ใหม่มีข้อตามรายละเอียดของจินน้องจากอธิบายของรัฐการที่มีการเมืองและทางทหารได้พึ่งพ็อยท์ใหญ่ถึงการรัฐการแห่ง ของพวกมันได้—เพื่อความเสียหายบนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากสถานีในความของจินน้องให้เกิด บรรยากาศที่เกิดอย่างดีถือการกระทั่งใจศาสตร์ และผูกใจผลิตได้กระทำที่รัฐบาลและระบุถึง เวลาสินค้า ซึ่งทำงานให้การเป็นเรื่องใหม่การรายทางจิตและการคนดูที่เป็นประชาชนของจินน้อง ๆ ลดลง เป็นอันมาก ได้รับการคิดก่อนการเมืองที่สามารถเป็นประเทศในที่ดัง สำหรับรัฐการได้แก่เจ็บได้รับความคลายลงประมาณกับต่อครั้ง และมีการจัดพยายามว่า บุคคลที่นั่นหน่วยมายามขอร่างก่อนเรื่องไม่พอใจจึงย่อมภูมิใจสามารถต่อตรายได้ในช่วงจะขอประเทศ ที่ต้องส่งเสริมรัฐการให้แก่เจ็บ พวกนี้ที่มีเห็นว่า สำมิงจะได้รับผลกระทบทางอาน เศรษฐิกิจมากกว่าที่ยุ่งยากผู้รู้ไม่ได้เก็บประเทศจะวันเวลาให้แน่นแท้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะการดับโดยรัฐของประชาชนกลับเข้าเรื่องมีแก่กิจให้ย่อมลงทุกที่ เมื่อพวกเรากับบัณฑิตวิทยาและบรรดาจุฬาลงกรณ์เต็มใจให้ความปลุกมันแก่ การดับโดยเรื่องสำคัญจะ ความเด่นชัดของเรื่องเหล่านี้ยิ่งกว่าในเร็ววัน

เวื่อสำภาพถังเรื่องใบได้แล้วไปมีความระหว่างประเทศคืนกับขยายอยู่ในครั้งที่ 20 แต่ก็มัดความหมายได้ดีในฐานะเป็นยางทรัพย์ขณะส่งเสริมค้าในการกว้างกว้างจินน้องสมัย เรือพวกนี้ให้ กินมากในการบรรพบุกสัตว์ที่ผีมากมาก เร็ว ไม่สูญและข้าว และใช้ในท่านของเด็กกันใน การค้าตามชัยภูมิเรื่อง อย่างไรก็ตาม เรือพวกนี้ได้เรื่องเข้าเร็วขึ้นในการบรรพบุกสัตว์ประเทศ นี้มากที่สุด และเวื่อสำภาพถังสมุทรรัฐให้ผู้ของเจ้าสมัยก่อนเดินทางไปคำข่ายอย่างตั้งแต่ กักลอกทั้งหมดเวื่อไป
บทที่ 4
สินค้าชายและสินค้าหญิง :
ลักษณะการค้าชายระหว่างจีน-สยาม

เมื่อวงการอยู่ใต้การตัดสินมามีชื่อเสียงในฐานะเป็นพื้นที่ระหว่างการค้านานาชาติระหว่างปลายศตวรรษที่ 18 และศตวรรษที่ 19 ท่านผู้ริเริ่มชาวฮูเป่ยมีความต้องการในยาและผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น และจากการที่ได้ทำการจัดตั้นการค้าของฮูเป่ยให้ยุโรปที่เมืองท่าแห่งนี้เมื่อปีค.ศ. 1757 เหมือนการเมืองของความต้องการของฮูเป่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยการเครื่องใช้ทางเรือถูกจ้างให้ทั้งหมดให้ตัวไปให้กับสินสู่ผ้าเสื้อแบบที่มีมาหลังสู่การค้าของชาวฮูเป่ยที่มีรายละเอียดดีของคุณภาพที่สูงมากจะนำมาขายยอดแทนที่จะเป็นแนวการที่เล่นน้ำมันสินค้าโดยว่าจะทำให้บริษัทอื่นยินดีและเรือค้าระหว่างประเทศได้ส่งสินค้าเข้าประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จากรยูปิโตรและอินดีย์ เข้ากับบริบทต่าง ๆ จากสก์หรูหรา ทหาร ผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละมลทินและมุ่งเป้าหมายในชัยา 2 ดูเหมือนว่า การค้านเวีย ของชาวฮูเป่ยได้ตอบสนองความต้องการค้านเวียประเทศของจีน ถึงกระนั้นก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของแอฟริกาเป็นจำนวนไม่น้อยยิ่งขึ้นได้โดยอีกฝ่ายของจีน การค้านเวียของชาวฮูเป่ยและจักรีนพร้อมกัน เรียกสินค้าในบริบทกับเรียกภัยในตลาดประเทศจีนยิ่งขึ้นยอดน้อยลงได้ และจัน ก่อนกล่าวถึงการค้านเวียที่ 18 (ธุรกิจ 2 และ 3) ในระหว่างสมัยราชวงศ์จีน การค้านเวีย ของชาวฮูเป่ยน้อยลงก็จะเลยต้องประเทศใน หมู่-บาง ผ้าและผ้าไทยจะล้มลงส่อโทษไป ซึ่งในย่านนี้พบพ่อค้าชาวจีนผู้ขายการค้านเวียแดงจากแอฟริกาและผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดจากจีน ซึ่งพวกชาวฮูเป่ยจะซื้อผ้าและเครื่องใช้ในแอฟริกาผ่านชุมชนไทยได้ไม่ดีแล้ว การที่พวกชาวฮูเป่ยไม่สามรถ เตรียมกับผ้าผ้าจีนได้ในการค้าระหว่างประเทศในเรียกชัยงัน ทำให้พวกชาวฮูเป่ยไม่ได้ผ้าสินสู่ผ้าเสื้อแผนกทำการค้าขายจากอินเดียและฝรั่งเศสจากฮูเป่ย 3 ปล่อยให้นักท่องเที่ยวจะเดินที่ในการพัฒนาการค้าที่ต่างจากการค้าระหว่างจีนกับประเทศจีน หมู่-บาง
ภาระราคาสินค้าในยุคต่อมาอย่างที่ได้กล่าวมาในช่วงเวลาต่าง ๆ ในยุคหลังการค้าของ
จินทบินประเทศใน ที่นั่ง—ทยอย ขยายตัวขึ้นอย่างชัดเจน การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสองประเทศ
นี้ แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับการค้าระหว่างจินทบินประเทศต่าง ๆ ในย่านเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่ก็ยังเสริมหมู่ประเทศจากการค้าระหว่างเพียงหนึ่งประเทศเท่านั้น ซึ่งมี ทั้ง ผ้าพรมะ ของแห้ง และผ้าไม้ไผ่อา
โยญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้สั่งผลิตภัณฑ์เสริมสร้างปั่นสินค้าออกเลย แต่ส่งเป็นน้ำคดี
และอาหารปราบป้อมไปยังประเทศจีน ซึ่งรับสินค้าประเภทเหล่านี้ ข้าวปั่น ผ้าพรมะ ของแห้ง และผ้าไม้ไผ่อา
โยญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้สั่งผลิตภัณฑ์เสริมสร้างปั่นสินค้าออกเลย แต่ส่งเป็น
น้ำคดี และอาหารปราบป้อมไปยังประเทศจีน ซึ่งรับสินค้าประเภทเหล่านี้ ข้าวปั่น ผ้าพรมะ ของแห้ง และผ้าไม้ไ
ผ่อาโยญี่ปุ่น

สำหรับในระยะเวลาตั้งแต่ 1850 โดยไม่ได้มีการพยากรณ์มาเป็นไปตามศักราชจริง ๆ ในการทำ
ผ้าเยี่ยงจะพิรุธแทนว่า ทำให้ผ้าเยี่ยงทำให้การค้าของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศอิน
สันค้าที่นั่นเข้าให้ทำประโยชน์อย่างไร และส่วนใหญ่ของประชาชนที่สินค้าเหล่านี้ขึ้นต้องความสนใจ
ของมากสุด และบทบาทของประเทศญี่ปุ่นในฐานะเมืองท่านยังสินค้ามีส่วนทำให้เกิดโอกาส
ในการส่งเชื้อเพลิงทางการค้าระหว่างสองประเทศนี้อย่างไร

ในกรณีที่สังเกตไปในศตวรรษที่ 1830 ว่าเป็น "ตลาดโลกปั่นสินค้าและผลิตภัณฑ์
ทางของยาปุ่ม อินเดีย และจีน เป็นต้น กับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทและประเทศ
เพื่อปั่น...ก้าวขึ้น" ซึ่งคำว่า "จากประเทศจีนที่เป็นสินค้าที่ถูกส่งนำเข้าไทยก็ต่อไปยังก้าวขึ้น
และในทาง
กลับกัน" 6 ผู้ชื่นชมคนหนึ่งของนิตยสาร Singapore Chronicle ได้เรียกเทคโนโลยีค้าพัสดุอิน
เนอร่าขึ้นมา ด้วยกลไกคำสั่งพัสดุของเมืองท่านภายนอกที่ต่าง การพัฒนาศูนย์รวบรวมสินค้าของญี่ปุ่
และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในศตวรรษที่ 1850 7
ขณะเดียวกันในการอ้างอิงประเทศญี่ปุ่น

ว่าเป็นศูนย์การค้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการกับสินค้าที่ถูกส่งนำเข้าไทยในนิตยสาร ศักราชที่ 19 และ 20
8 แต่ในกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษในฐานะเป็นเมืองท่านอย่าง
สินค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าของประเทศในเอเชีย และแม้จะไม่มีการร่างสิ่งเรื่องนี้ในนิตยสาร
เรื่องนี้ ปรากฏไม่เพียงแห่งกว้างขึ้น แต่จะมีการส่งสินค้าที่ถูกส่งมาที่ประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มักจะมีการส่งสินค้าที่ถูกส่งมาที่ประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งต่อไปย
สินค้าที่ผลิตจากสารสนเทศมาพบมูลค่าเพิ่มไปยังประเทศคืน ซึ่งหาเหนือสูงยอดมากบางกลุ้มก่อนโดยจะเป็นรายซ่ายต่างประเทศ ซึ่งนำเข้ามาโดยเงินส่วนจีเงินประเทศที่มีลักษณะติดต่อกับประเทศค่อน สามารถส่งสินค้าจากบูรปคลั่ง (ตัวกระดาษ 3) ซึ่งสินค้าเหล่านี้ เหลือจากการส่งไปยังต่างประเทศและมีพักผ่อนเวลาถูกนิวัติบิวติเกิดในประเทศที่สามารถทำสิน โดยไม่ได้ส่งไปย่างประเทศจีเงิน 10 ปีไปในวัน การที่สถานการณ์ทางการค้าของพวก เพรีวิจัย อังกฤษ โปรตุเกส แค็ปต์ ในประเทศค่อน ได้ทำให้ความมั่นคงในปัจจุบัน หลังเป็น 1700 ปีแล้วนั้นมีการทำงานสำหรับการส่งไปยังประเทศในยุโรปจากที่ตั้งตั้งและส่งออกไม่ มีความสัมพันธ์อยู่ในตัวจนกระทั่งสิ้นศตวรรษที่ 19 ต้นนั้น ประเทศค่อนมีไว้จะอยู่ในฐานะที่จะให้บริการเป็นสืบสานสำหรับการส่งไปยังประเทศของสินค้านานช่วงรวดเร็วและเป็นต้นตาม เหมือนกันด้วยการจัดการ แต่การที่มีประชาชนชาวจีนแฉกรังด้วยเหตุผลอย่างมีชีวิตชีวิตร้อนในการ การค้ารายของยุโรป และความมั่นคงของประเทศที่ 2 ฝ่ายที่เรียกของจีนและสมัยใหม่ที่ 4 เมืองท่าของอิสปานีน ที่จะมีการส่งไปยังต่างประเทศของสินค้าอย่างเหลียนส่วน อย่างเดิมที่ในการขยายการค้าระหว่างจีนกับประเทศลดลงค.ศ. 1782 ได้ขึ้นกรณ์การพัฒนาในแนวหน้านี้เพื่อมากอนิชิ จากการขยายการพัฒนาของประเทศ ค่อนในเรื่องเป็นเพื่อที่จะร่วมและเข้ามายังสินค้าได้หลายตัวอย่าง หลังจากสิ้นเปลืองได้กลายเป็นตลาดที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นชื้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่า พอค่า ชาวจีน ซึ่งได้คุ้มเคยกับบริการประกอบธุรกิจบาทษอรณ์ทานมากกันรู้สึกสะดวกและเคยชินในการทำอากาศของตัวช็อปเกิดได้รับจ่าจะชื่นชมว่า ยิ่งไปในวันนี้ ได้มาซักที่ส่งควารณาธิคุณๆ อันประกอบด้วยสินค้าที่แตกต่างจากประเทศค่อนในเรื่องมากมาย เทียบเท่าที่การขยายได้ใช้สอยหรือเชิญกันจนแค่ไหน จะไม่จับปีที่จะต้องชิงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วนั่นย่อมอยู่ประเทศสอยอิสปานี

การที่จ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำไว้นั้น ที่เรามีการประกาศฉบับจะข้ออ้างความสะดวกในการค้าระหว่างอังกฤษนั้น ได้มีการคิดขยายมาอย่างสูงสุดว่า ถ้าได้มีเมืองท่าปลอดภัย ในชุดที่เห็นจะผิดพลาด ถึงจะต้องยอมรับค่าต่างจากที่ค่อนไปยังประเทศ ในการขยาย.magnitude และยุโรป ภูมิประเทศอย่างมากมาย 11 ความภาพหมายไม่มีสิ่งหลาย เพราะว่าสิ่งที่จัดแทนจะไม่ยอมขอค่าที่ผลิตจากแหล่งอื่นโดยจากผลิตจากแหล่งต่าง ๆ จากสิ่งไปกลับไปยังประเทศ
<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลผลิต</th>
<th>1831</th>
<th>1832</th>
<th>1833</th>
<th>ผลผลิต</th>
<th>1831</th>
<th>1832</th>
<th>1833</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>304.5 กิโล</td>
<td>2,082.5 กิโล</td>
<td>589 กิโล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>49</td>
<td>223</td>
<td>278</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>200,208 คะ</td>
<td>108,75 คะ</td>
<td>282.5 กิโล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>400 คะ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>41 กิโล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>1,090</td>
<td>954</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>30 กิโล</td>
<td>50 กิโล</td>
<td>265 กิโล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>4</td>
<td>125</td>
<td>114</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>13 ลิ้ง</td>
<td>4 ลิ้ง</td>
<td>5 ลิ้ง</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>19 ปอนด์</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>400</td>
<td></td>
<td>1,250</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>57</td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>100</td>
<td>300</td>
<td>600</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>127,000 คะ</td>
<td>450 คะ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลิตผล</td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
<td>ผลิตผล</td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>หมู</td>
<td>8 ตัว</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>เบีย</td>
<td>200</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักชีกุ้ย</td>
<td>40,000 ตัน</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ข้านแกก</td>
<td>—</td>
<td>10,000 ตัน</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>40</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ตะก้า</td>
<td>—</td>
<td>734</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าวปั้น</td>
<td>300</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>สาคู</td>
<td>—</td>
<td>200</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>มะนาว</td>
<td>50</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>มะกะ</td>
<td>—</td>
<td>200</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักบุ้นชาม</td>
<td>—</td>
<td>160  ตัน</td>
<td>10 ตัน</td>
<td>หินไฟ</td>
<td>—</td>
<td>20</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำมันยาง</td>
<td>—</td>
<td>34</td>
<td>10</td>
<td>ดีบุก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>กระสอบป่า</td>
<td>—</td>
<td>3,000 ตัน</td>
<td>—</td>
<td>เบลสิกพอร์</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>Quallties</td>
<td>—</td>
<td>1,200 ตัน</td>
<td>—</td>
<td>สำนักเบ็ดเตล็ด</td>
<td>13.15</td>
<td>40</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษชน</td>
<td>—</td>
<td>135</td>
<td>—</td>
<td>เงินล่าปัน</td>
<td>1,943 ตัน</td>
<td>3,400 ตัน</td>
<td>20 ตัน</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษป้องกัน</td>
<td>—</td>
<td>750  เอชป์</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>250 เฮิร์ซ์</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษป้องกัน</td>
<td>—</td>
<td>120</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ใบส้ม</td>
<td>—</td>
<td>1.35</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>เงินตราสกุล</td>
<td>—</td>
<td>1,100 ดีลล์</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ผลิตผล</td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
<td>ผลิตผล</td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องábยนเต็มผ้า</td>
<td>57,292 ซิล</td>
<td>120 ซิล</td>
<td>1,010 ซิล</td>
<td>ตบะก</td>
<td>2,200</td>
<td>2,963</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องผลิตอิสาน</td>
<td>2,209,100 ซิล</td>
<td>514,000 ซิล</td>
<td>10 หัวปน</td>
<td>พระกล</td>
<td>42,70</td>
<td>3,385</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15,750 ซิล</td>
<td>45,549 ซิล</td>
<td>11,275 ซิล</td>
<td>หวยและเตี้ย</td>
<td>6,750</td>
<td>7,923</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าฝ้ายสังเคราะห์</td>
<td>5,948 ถิล</td>
<td>64,325 ถิล</td>
<td>110 ถิล</td>
<td>กระบี่</td>
<td>20 ถิล</td>
<td>73.5 ถิล</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>และผ้า</td>
<td>465.5</td>
<td>232</td>
<td>125</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไฟตัดแต่งไฟ</td>
<td>210</td>
<td>140</td>
<td>—</td>
<td>ทะนงสันต์โรค</td>
<td>460</td>
<td>153</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>เสื้อผ้าสำเร็จรูป</td>
<td>57.5</td>
<td>30</td>
<td>6</td>
<td>เปลือกไม้ทางทาง</td>
<td>6,510</td>
<td>3,513</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>โป๊ะ</td>
<td>670 หัวปน</td>
<td>450 หัวปน</td>
<td>สำราญทะเล</td>
<td>5,505</td>
<td>5,192</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เกลือ</td>
<td>2,700</td>
<td>4,750</td>
<td>4,800</td>
<td>ขนากก</td>
<td>116.96</td>
<td>133.95</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>มะม่วง</td>
<td>27,500 หัว</td>
<td>69,000 หัว</td>
<td>6,300 หัว</td>
<td>แต่</td>
<td>2 ลิ้ง</td>
<td>20 ลิ้ง</td>
<td>2 ลิ้ง</td>
</tr>
<tr>
<td>กระเบื้อง,อิฐ,ลม</td>
<td>89,300 ซิล</td>
<td>11,200 ซิล</td>
<td>1,000 ซิล</td>
<td>ไผ่แม่เบ็ญ</td>
<td>4,240</td>
<td>5,700</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>สันคานข้าว</td>
<td>400</td>
<td>20</td>
<td>392</td>
<td>ไม่แลก</td>
<td>1,100</td>
<td>2,750</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษ</td>
<td>3,000 หัว</td>
<td>6 หัวปน</td>
<td>500 หัวปน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19 หัวปน</td>
<td>2,020 ซิล</td>
<td>1,150 ซิล</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต</td>
<td>จำนวนสินค้าออกไปถึงสังกัดโพร์</td>
<td>ผลผลิต</td>
<td>จำนวนสินค้าเข้าจากสังกัดโพร์</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
<td></td>
<td>1831</td>
<td>1832</td>
<td>1833</td>
</tr>
<tr>
<td>หัว</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>หัว</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สำนักที่เกี่ยวบับ</td>
<td>82,400 อัน</td>
<td>5 ทับ</td>
<td>—</td>
<td>ไม่ฝัง</td>
<td>1,100</td>
<td>1,800</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>พิษภายนอก</td>
<td>1,259</td>
<td>1,536</td>
<td>170</td>
<td>หินเหล็กไฟ</td>
<td>708</td>
<td>40</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24 ทับ</td>
<td>4,260</td>
<td>3,900 เที่ยวเงินและตะกั่ว</td>
<td>960</td>
<td>2,430</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>และ 200 ทับ</td>
<td>สินค้าเปิดตลาด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อาหารและ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>จากสดกดสด</td>
<td>671.35</td>
<td>407</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ของต้อง</td>
<td></td>
<td></td>
<td>50 ชิ้น</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ของต้อง</td>
<td>4,300.5</td>
<td>2,305.5</td>
<td>720</td>
<td>ความ</td>
<td>400</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ของต้อง</td>
<td>400</td>
<td>250</td>
<td>15</td>
<td>ความ</td>
<td>400</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ของต้อง</td>
<td>167 ชิ้น</td>
<td>10 ชิ้น</td>
<td>300 เที่ยวเงิน</td>
<td>ไม่กฤษณา</td>
<td>142</td>
<td>246</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ของต้อง</td>
<td>200 เที่ยว</td>
<td>300 เที่ยว</td>
<td>300 เที่ยว</td>
<td>ธาตุ</td>
<td>235</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องเรือน</td>
<td>645 ชิ้น</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ข้าว</td>
<td>920</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>แสบบ</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ผัดสีค</td>
<td>220</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องเช้าล้ง</td>
<td>716</td>
<td>526</td>
<td>106</td>
<td>ข้าวเหนื่อน</td>
<td>524 เที่ยวเงิน</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>240</td>
<td>270</td>
<td>50</td>
<td>ผัดยี่เวิ่ง</td>
<td>960 หลา</td>
<td>330.5 กิโล</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>295 เที่ยว</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ข้าว</td>
<td>920</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ของแท้</td>
<td>6,925 เที่ยวเงิน</td>
<td>1,786 เที่ยวเงิน</td>
<td>4,576 เที่ยวเงิน</td>
<td>4 ลัง</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลผล</td>
<td>จับส่งเสริมค้นออกปฏิบัติงานส่งไป</td>
<td>ผลผลผล</td>
<td>จับส่งเสริมค้นข้ามกลังภาคไป</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ต้นทอง</td>
<td>15.1 354 ติก</td>
<td>28 ติก</td>
<td>5,083 292 50</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระเทเบิก</td>
<td>—</td>
<td>500 ลูก</td>
<td>5,200 ทัน</td>
<td>1,100 ทัน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>รองเท้า</td>
<td>—</td>
<td>4,000 ฉน</td>
<td>500 ฉน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แดงมวก</td>
<td>—</td>
<td>2 ติก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทองเบ็ดเตล็ด</td>
<td>150.5 212 20</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทองมัน</td>
<td>100 ซัน</td>
<td>10 กก</td>
<td>5 ติก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 คำเล่าทางหมายถึงมาจาก *Singapore Chronicle Commercial Register 1831-33*
2 ปีสิบ (ในประสงค์ 1 koyan = 40 หัว)
3 ปีลี (20 ชั่ว = 1 กก.)
จน ดังนั้น จึงไม่ได้นำผลกั้นясьจากอยู่ไว้ไปยังมือทำต่าง ๆ หลายต่อหลายเมืองในประเทศไทยที่เริ่มเห็นผลกั้นясьไปยังทำเลย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้แสดงว่า การค้าโดยเรือสำเภกับสิ่งคีรีจะไม่มีความหมายเอกเสียเลย เพราะการค้าระหว่างจังกับสิ่งคีรี และระหว่างยาภิปรัคกับสิ่งคีรีก็เป็นการค้าที่มีประโยชน์ไม่ใช่ในอย่างสำหรับประเทศพ้องนิ สิ่งในสีของสินค้าที่ทำการค้าทั้งระหว่าง สยามกับสิ่งคีรีในปี 1833 ขณะตรงโดยเรือของจังกับสยาม 12 ขณะที่กรุงศรีสะเกษของสินค้าจังกับสิ่งคีรีย่อมกับสิ่งคีรีทำาการค้าในปี 1835 กับขันสว่างโดยเรือสำคับ 13 การค้าในรูปแบบนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นความจริงที่ว่า ในการทำาเงินวัดสิ่งคีรีพ้องนิ – สภาพที่ทำาเก็บที่สิ่งคีรีไปตลอด ระหว่างปี 1832—1833 ได้ออกผลให้เกิดความแข็งก้นไปในตลาดการค้า 14

การค้าของสิ่งคีรีที่จะเหมือนเงินกษาดำเนินกับพ้องนิของจังกันในการค้ากับประเทศสยาม สินค้าที่ขึ้นในปีกับอภิสิทธิ์ กระทรวง รั่ว กระทรวง เครื่องปั้นดินเผา และสินค้าอื่น ๆ ใน ทำาน้ิง และสินค้าที่จ้าน่าน้ำสิ่งคีรียึดเมืองแตงแตง เขิน เครื่องหาย ทรัพย์ไทย สว่างทะลุ และไม่ (ข依据ที่ 3) สินค้าที่จะไปยังสิ่งคีรีส่วนใหญ่จะคุ้มกันไปยังอภิสิทธิ์ อย่างประเทศที่มีทะลุกๆ อย่างทำาน้ิงระหว่างกับบอกเขิน 15 ซึ่งแม้ว่าบางส่วนจะถูกส่งไปยังประเทศอินเดียและยุโรป ไม่ขายและมีการทำาน้ิงสินค้าอภิสิทธิ์ส่วนใหญ่ทำาน้ิงโดยเรือส่วนใหญ่สิ่งคีรี เพราะสินค้าประเภทที่ขายไว้เขียวไปยังอุทัยโคนและบริโภคไหนคนโดยหวังไว้แต่พวกพืชขาวพ้องนิที่จะซื้อกันโดยตรงแล้วถือควรตุ้ง สินค้าเข้าขายไปยังปั้นและแล้วไม่จ้านานี่พวกพ้องนิถูกเกิดจาก การค้าโดยตรงของบริษัทเอกชนและ กับเรือของประเทศยุโรปต่าง ๆ เหล่านั้น สินค้าหลักในประเทศและยุโรปส่วนใหญ่ทำาใช้กันที่สิ่งคีรีย่อมลงโดยเรือสำคับ แล้วเรือแบบแปลง แต่ความหวังที่จะส่งคีรีได้เข้าเที่ยวที่กรุงดูในฐานะเป็นสูญภัยกอกรายการค้า ระหว่างจ้านานี่เรือ ยังย่อมไปได้ที่สิ่งคีรี

ได้มีการปรากฏการณ์การสิ่งค้า การค้าของสิ่งคีรีที่ส่งไปยังยุโรปโดยยังพร้อมมูลและส่วนใหญ่กับอภิสิทธิ์บริโภคที่ไม่ได้ปรับเขิน นำตลาด เกื้อกและข้าว (ตราหน้าที่ 3) ที่ยังมีสินค้าที่ส่งผลทำาออกจะมีบริษัทเศรษฐี แต่ยังหาไม่ได้มีการส่งต่อออกไปยังยุโรปเลย 16 ในกรณีที่ประเทศไทย นั้นจะส่งสินค้าของสิ่งคีรีที่มีอยู่การค้าไทยระหว่างประเทศไทยที่ 140 นั้นได้เดินขึ้นและถึงที่สิ่งค้า เที่ยวที่จ้านานี่ได้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งคีรี เพราะว่า “ผู้บ้านพระพันธ์พ่อของชาวไทย เลย และผู้ปกครอง ชาวรั่ว และพืชนก และบางส่วนของชาวต่างชาติและของที่เกี่ยวกับการได้ นาว” ไม่ได้เป็นที่ต้องการกันเนื่อง “ซึ่งจะเป็นการสูญเปล่า ๆ ถ้าหากไม่ได้พวกพืชนกเกี่ยวกับอะไร
ช่วยให้ในการเก็บสัมภาระไว้และถอนยนต์
อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาการเก็บจ่ายของสิงคโปร์
และหลายๆข่าวสารขึ้น ๆ ในสมัยนี้ไม่มีเหตุการณ์ความท้าทายอย่าง
ที่คาดไม่ถึงในอดีต การเก็บจ่ายของสิงคโปร์ในอดีตที่ยากลำบาก เกิดขึ้นกับ
เฉพาะกรณีที่ต้องการเก็บจ่ายในตลาดการค้าบางกลุ่ม ขณะเดียวกันทั้งชาวสยามและคนจีน ของทอง และผลไม้เก็บเกี่ยวกันถือว่ามาก

ผู้เสียภาษีถูกหักอยู่ด้วย และสินค้าเป็นชนช่าง เบื้องต้นจะมีอยู่ที่สยามส่งเข้ามาจาก
สิงคโปร์ ขณะที่เรื่องสำคัญที่สำคัญที่สุดคือการจัดตั้งเรือแล้วไปด้วยแต่เพียง
น้อย สินค้าที่นำเข้าของสยามจากสิงคโปร์ส่วนที่เหลือก็ได้แก่ผลผลิตจากเกษตร และสินค้าปลี-
เค็มจากจีนเช่นกัน เนื่องจากสินค้าที่มีความสำคัญใหญ่ในเมืองจีนกลับคดีเข้ามาดับ
 ديسمبرที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
ผลผลิตจากเกษตรที่นำเข้ามาทำภาคเศรษฐกิจใน โดย
ปกติแล้ว ขณะนี้โดยตรงโดยเวคเตอร์ที่จะลดความร้อนที่มาก ที่เรียกรอยู่ตามชายฝั่งของ
อ่าวไทย หรือโดยพบการมากจากชาวอินดี้ สินค้าจีนนี้ได้มีการกระจายทางเรือโดยตรง
จากมีเกษตรกรเพลิงที่หลายๆอย่าง ขณะนี้สิงคโปร์เป็นเมืองหลักแลเห็นผลสินค้า ซึ่งสินค้าที่
ยูโรและอินเดียมีความท้าทายต่อเนื่อง และพวกพ่อค้าขายยูโรปานั้นมากต่างหากมานานที่สุด
อยู่ที่นี่ บางกรอบเป็นแหล่งสนใจเพื่องดุเดือดการของตลาดการค้าของเขาเป็นไปตาม
โดยการส่ง
สินค้าเข้าจากยูโรเป็นสินค้าเพื่อวิเคราะห์ในประเทศ หรือส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ บนเส้นผ่าศูนย์
ไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การติดต่อทางการค้าอย่างสินค้านำเข้าเพื่อช่วยในการจัดส่งสินค้าให้บริการแต่ละพื้นที่ได้ด้วยการจัดส่ง
โดยผ่านความรู้สึกที่ไม่สามารถต่อเนื่องกันและนั่น "มันต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีการจัดส่งผ่าน
วิถีทางแบบเพื่อความมั่นคง เพื่อหากแต่ป่าปน positional เป็นความต้องการของสิ่งที่จำเป็นต้อง
ชีวิตด้วย"20 ถึง "สิ่งจ่ายเงิน" เท่าความหนัก ผ่าน ไม่ ผ่าน และน้ำมันที่ประเทศสยาม ที่ส่ง
จากจีนเพื่อเป็นเครื่องช่วย จาก และค่าส่งน้ำเค็ม เครื่องยา หรือแม้ การขนส่งสินค้าที่มีปริมาณ
มาก ซึ่งเริ่มมีทั้งหมดแล้วในช่วงที่เพิ่มขึ้น 21 และบางที่นี้มักเป็นส่วนสำคัญของความยื่น
ยาวในประเทศทำทางการค้าระหว่างจีนกับไทย—อย่าง การค้าตระกูลนี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา
แสดงถึงสิ่งที่ได้รับความสำคัญของการต้องการของตลาด และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เรื่องนี้อาจจะ
ยืนยันได้โดยการตรวจสอบสินค้าในแหล่งผลิตต่างๆ

ลักษณะเด่นของผู้ประกอบการที่ใหญ่กว่าของการสินค้าของสยามคือ ขนาดและประเภทของ
สินค้าที่ส่งออกไปโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลาอันยาวนาน จากแหล่งซื้อสินค้าของผู้มีฐานวัน
ตกในศตวรรษที่ 17 และ 18 ปราบ ชาว ไม่ เกือก น้ามีมีบริเวณ หนานสัตว์ น้าดาหลไทยแดง คิบุ เหล็ก ทรงแดงและเหล็กวั คราม ฝาย ครั้ง กษัตริย์ ชื่นชม เขาสัตว์ และราชชั้น
เสียดินเป็นสินค้าที่สำคัญ ส่วนสินค้าใด ๆ อย่างนั้น เช่น เริ่มเป็น น้าดาหลไทยขาวและ ยาสุบ ได้เริ่มส่งออกไปในศตวรรษที่ 19 และการส่งค้าออกประเทศอังกฤษได้ลดลง ดังนั้น เมื่อถึงกันในแพ่สินค้าโดย การส่งค้าออกของสยามก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่บรรทัดใด
เมื่อถึงการพุ่งของการของประเทศสยามในศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุว่าสินค้าชนิดนี้ ๆ ได้
ถูกส่งออกไป ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะให้ได้ยินข้อมูลว่า สินค้าที่ส่งไปส่งออกแต่ละชนิดที่
ขนส่งโดยทางเรือในปีที่ไหน สินค้าบางอย่างเสี่ยงกับดุลส่งออกไปยังประเทศจีน (ตรงทางที่ 4 ภาค
ภาค ย่าน ก. ตอนที่ 1) แต่บางส่วนของสินค้าเหล่านี้อาจจะถูกส่งไปยังประเทศอื่นที่มีมากขยับ
สยามก็ได้ เนื่องจากสินค้าของสยามมีแหล่งไม่ได้ส่งไปยังตลาดการค้าในประเทศจีนเท่านั้น
การส่งค้าของสยามไปยังประเทศจีนจึงพอจะจำแนกแยกได้ ถ้าหากได้มีการกล่าวว่า 
เห็นรายชื่อส่วนใหญ่แน่นที่ถูกการค้าข้าม กับค้าที่ส่งไปยังแหล่งอื่น
ผลิตภัณฑ์ของสยามที่จัดเรียงเห็นว่าเป็นที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งของคนจีนในศตวรรษที่ 19
และถูกส่งไปที่นั่นอย่างสม่ำเสมอ มี ข้าว พืช พริกไทย รง (ยางจากต้นยาว) ครั้ง (สดออกามา
จากดับบอร์น) น้าตาล ไม่แห้ง ไม่เนื้อแดง ไม่กุหลาบ น้ำสอ ส้ม ดิบ และหนังสัตว์ ขณะ
ที่สินค้าบางอย่างในพวงกิล กล้าคิบุ กระวาน ฯลฯ ไม่กุหลาบ มีราคาสูง เมื่อเทียบ
กับน้ำตาล ดินค้าพวกนี้ส่งออกไปยังประเทศจีนจนจนในเวลานั้นถูกว่า และต่อไปเป็นเพียงครึ่งควรมิ
เหมือนกับสินค้าหลัก คือ ชาว พริกไทย พืช และน้าตาล เป็นต้น การเบี้ยประสิทธิค้า
ที่มีราคาสูงและสะดวกเที่ยงกันคือที่หน้าที่นี้ขาดได้ก้าวทางคินโดยไม่ได้มีกฎหมายใดแต่อย่างใด
ให้เป็น 15 บาท สำหรับการจะถูกขายสูงเป็นต่อไปในภายหลัง สินค้าที่รายใหญ่ที่มีราคาค่ากว่า 15
บาทต่อล้านน้ําหน้านั้นจะถูกคิดเป็นสินค้าที่มีราคาสูง สำนักพักที่ויותมากกว่า 15 บาท
ถือว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูง 15 ถูกกว่านั้นต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าส่งออก
ควรลดเป็นบริษัทมาก ๆ กับสินค้าที่ส่งออกคาราวเดี่ยวกี่เหลือด้วย สินค้าส่งออกคาราวลดเป็นบริษัท
มาก ๆ โดย 2-3 ชนิดที่เป็นพริกไทยที่มีราคาสูง เริ่ม ดิบุก ซึ่งถูกจัดอยู่ในสินค้าประเทศกัน
แต่ส่วนมากนั้นไม่ได้เป็นข์นั้น จากรายงาน ป. ตอนที่ 1 (ตรงทางที่ 5 ด้วย) เราจะเห็นได้ว่า 75
เบี้ยเขื่อนต่อกับน้ำหนักสินค้าที่ส่งออกทางทะเลโดยเรือ 4 ลำที่ไปยังประเทศจีนในตอนที่คาราว
ที่ 1840 ส่วนเป็นสินค้าที่ส่งออกวัตถุดิบ ๆ (ไม่ทั้ง ไม่เนื้อแดง เปลือกไม่พอง น้าตาล ดิบุก
ตารางที่ 4 ทางเสรีในท้องถิ่น ๆ ของสยามที่ส่งไปยังประเทศจีน ระหว่างปี พ.ศ. 1800–1850

<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>ซ้าย : ราคา</th>
<th>ขวา : ราคา</th>
<th>ประมาณส่งออก</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เปลือกหมี่ : โครงงอกดง</td>
<td>1.25 — .75</td>
<td>4.25 — .75</td>
<td>จำนวนมาก</td>
</tr>
<tr>
<td>ก้าวาน</td>
<td>60 — 20</td>
<td>200 — 16</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>สยาต</td>
<td>4 — 2</td>
<td>7 — 4</td>
<td>จำนวนมาก</td>
</tr>
<tr>
<td>กะบ</td>
<td>65 — 14</td>
<td>160 — 10</td>
<td>650</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดูกสิ้ว</td>
<td>7 — 1</td>
<td></td>
<td>23,000</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษ</td>
<td>400 — 20</td>
<td></td>
<td>650—900</td>
</tr>
<tr>
<td>ฝาย</td>
<td>26 — 3</td>
<td></td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>เบนเสียดื</td>
<td>8 — .375/ขัน</td>
<td></td>
<td>504,000 ขัน</td>
</tr>
<tr>
<td>ปลา</td>
<td>8 — 7</td>
<td></td>
<td>จำนวนมาก</td>
</tr>
<tr>
<td>วง</td>
<td>60 — 30</td>
<td>120 — 100</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>หนังสิ้ว</td>
<td>12 — 5.5</td>
<td></td>
<td>39,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1 — .18/ขัน</td>
<td></td>
<td>170,600 ขัน</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ยาง</td>
<td>160 — 130</td>
<td>240 — 140</td>
<td>500—1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>พริกไทย (ตี)</td>
<td>15 — 8</td>
<td>16 — 13</td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>1.28 — .72</td>
<td>7 — 3</td>
<td>ตามความต้องการ</td>
</tr>
<tr>
<td>ร่องเท้า (แบบจิ้น)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000 ตุ้</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 4 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>ราย : ราคา</th>
<th>ข้าม : ราคา</th>
<th>ปริมาณส่งออก</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>น้ำตาล</td>
<td>8 - 5</td>
<td></td>
<td>30,000-70,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ตีบก</td>
<td>32 - 20</td>
<td>45 - 40</td>
<td>6,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ : กฤษณา</td>
<td>1,000 - 50</td>
<td></td>
<td>920</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1 ตัวเลขในตารางนี้ให้มาจาก ภาคผนวก ก. ตอน 1
2 ราคาที่ให้เป็นบาทต่อตัน หรือบาทต่อขีด
3 ปริมาณส่งออกไปเป็นเลขยกผลโดยประมาณของแต่ละปี และเป็นหน่วยบาทเท่านั้น
ตารางที่ 5 ตารางรายการส่งคืนของส่วนประเทศของสยาม 4 ลำที่คืนทางไปยังประเทศจีน ในปี 1844

<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>หน่วยนับ</th>
<th>มูลคา</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ไม้ฝาง</td>
<td>12,450</td>
<td>28,013</td>
</tr>
<tr>
<td>หวิ่นไทย</td>
<td>6,845</td>
<td>48,513</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้แต่ง</td>
<td>8,867</td>
<td>16,075</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้พอดง</td>
<td>1,600</td>
<td>1,755</td>
</tr>
<tr>
<td>ครัง</td>
<td>156</td>
<td>1,542</td>
</tr>
<tr>
<td>ตีปี</td>
<td>353</td>
<td>4,231</td>
</tr>
<tr>
<td>ราดาทรายแดง</td>
<td>200</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>ดีบุก</td>
<td>162</td>
<td>4,806</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ํอวด</td>
<td>.35</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td>กระชาน</td>
<td>10</td>
<td>2,349</td>
</tr>
<tr>
<td>หมากแห้ง</td>
<td>15</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>ทางไสเยื้อ</td>
<td>225</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>สมอเยื้อ</td>
<td>240</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ประดู่ (ไม้จันทน์แดง)</td>
<td>100</td>
<td>175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

รวม | 31,223.35 หน่วย | 109,332 บาท

1 ตัวเลขในตารางได้มาจากภาคผนวก ข. ตอนที่ 1
2 หน่วยนับคิดเป็นละแหน่งจำนวนเกินหน่วย
3 มูลค่าที่เบียวกับเฉลี่ยจำนวนเกินหน่วย
ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายการสินค้าของส่วนภาคสาม ลำพูนในปีมา президентในปี 1844

<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>ชื่อสินค้า</th>
<th>น้ำหนัก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>ชื่อสินค้า</th>
<th>น้ำหนัก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>ชื่อสินค้า</th>
<th>น้ำหนัก</th>
<th>มูลค่า</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>3,000</td>
<td>6,750</td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>3,200</td>
<td>7,200</td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>2,000</td>
<td>4,500</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ข้าว</td>
<td>1,700</td>
<td>12,113</td>
<td>ข้าว</td>
<td>1,700</td>
<td>12,113</td>
<td>ข้าว</td>
<td>1,400</td>
<td>9,975</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ไม้ยาง</td>
<td>1,700</td>
<td>3,230</td>
<td>ไม้ยาง</td>
<td>1,500</td>
<td>2,850</td>
<td>ไม้ยาง</td>
<td>668</td>
<td>1,278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;number&quot;}</td>
<td>400</td>
<td>507</td>
<td>นม</td>
<td>300</td>
<td>368</td>
<td>นม</td>
<td>234</td>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>กระบี่</td>
<td>50</td>
<td>517</td>
<td>กระบี่</td>
<td>50</td>
<td>513</td>
<td>กระบี่</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ติบก</td>
<td>36</td>
<td>428</td>
<td>ติบก</td>
<td>20</td>
<td>240</td>
<td>ติบก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>บาหลี</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>บาหลี</td>
<td>200</td>
<td>750</td>
<td>บาหลี</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ทางเดินเชือก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ทางเดินเชือก</td>
<td>140</td>
<td>360</td>
<td>ทางเดินเชือก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ไม้ประดู่</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ไม้ประดู่</td>
<td>100</td>
<td>175</td>
<td>ไม้ประดู่</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ติบก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ติบก</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>ติบก</td>
<td>102</td>
<td>3,026</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>น้ำมัน</td>
<td>.35</td>
<td>298</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>รวม</td>
<td>6,886</td>
<td>23,545</td>
<td>น้ำหนัก</td>
<td>7,210</td>
<td>24,559</td>
<td>น้ำหนัก</td>
<td>4,404.35</td>
<td>19,343</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1ค่าเลขในตารางนี้มาจากภาคผนวก ซ.ตอน 2-4
2น้ำหนักเบียนเลขขั้นบนแล้วถูกคัดเบียนลง
3มูลค่าเบียนเลขขั้นบนแล้วคัดเบียนบท
และหมาย) และเพียง 11 เบอร์เช่นข้อของมูลค่าของสินค้าทั้งหมดทั้งนี้ที่เป็นสินค้าพาวเทิร์นที่มีราคาสูง 27 มีสินค้าหลายสูตรที่แสดงไว้ (ภาคผนวก ข. ตอน 1) จะรวมทั้งสินค้าที่ส่งออกโดยเรียกเก็บค่าสินค้า หน่วงส่วน เรายังพบว่า รูปแบบของราคาคงเป็นไปในรูปแบบสินค้าส่งออกที่ขึ้นสู่เรือส่วนของวัสดุ (ยางที่ 6) ยกตัวอย่างเช่น เรือสำราญธนูใหญ่ ชนิดสินค้ามีการรับ 6,486 ทะ ชั่ง 75 เบอร์นี้ขอของสินค้าส่งออกเป็นสินค้าที่ส่งออกควรจะมาก ๆ และ 95 เบอร์นี้ของเป็นสินค้าที่ส่งออกต่อหน่วยน้ำหนัก จากการประเมินเพื่อเรือส่วน (ภาคผนวก ข. ตอนที่ 2—4) กับเรือก้ามปู (ภาคผนวก ข. ตอน 5) แสดงให้เห็นว่า ชนิดของสินค้าที่ขนส่งโดยเรือส่วนและเรือแบบของชำะตะกอนเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ดังนั้น เราจึงพอจะสรุปได้ว่า สินค้าของส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆเป็นสินค้าที่มีราคาสูง (ค่อนทอร์หน่วยน้ำหนัก) ส่วนสินค้าที่มีราคาสูง (ต่อหน่วยน้ำหนัก) จะส่งไปถึงเมืองที่ใหญ่ในระยะเวลาเท่านั้น ถ้าเป็นกรณี ระหว่างวิถี จัดไว้สำหรับย่านสินค้าที่ส่งไปยังประเทศที่นั้น เมื่อมีการส่งส่วน แสดงให้เห็นว่า ประเทศที่มีความต้องการสินค้าประเภทนั้นมากกว่า ชนิดเหล่านี้ที่ส่งไปเพราะว่าจะต้องได้ก้าวหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นว่า ในGCC ที่ 130 การค้าชั่วโมงและไม่ล่ากับกันนั้นได้ถูกเริ่มหัวตัว 29 และยังคงเป็นขึ้นนั้นในGCC ที่ 140 เป็นพื้นฐานที่มีปริมาณสินค้าที่ส่งออก

เรามองครั้งนี้ สินค้าของรายการเป็นพื้นฐานของลูกค้าเพื่อที่จะได้เพียงเล็กน้อยที่มีกุม ทุน แต่เป็นผลลัพธ์ที่ถูกน้ำที่ใช้ในการเปรียบกันอย่างแท้จริง หรือไม่เปิดบังบันคือการ ส่งเร็วขึ้นโดยพวกคนนี้ คุณจะให้ความสนใจเพื่อเล็กน้อยในการที่จะชี้ขาดสินค้าส่วนเร็วขึ้นที่มี ปริมาณอย่างสม่ำเสมอ และข้อเท็จจริงที่ผลผลิตของสินค้าเพื่อส่งออกสินค้าที่มากจากปัจจุบัน ไม่ส่งสินค้าของประเทศจน ต้องสังเกตการณ์ในGCC ที่ 19 ท่านที่ได้ถูกต้องสังเกตไว้ว่า “พวกเขานา” (คนที่) จะประกาศเสมอว่า พวกเขาวิจัยการนี้ว่า การค้าช้าของจินดับทุ่มภัยการ อินเดียแผนเที่ยวเช่นกันมากในทฤษฎี เมื่อเทียบกับการค้ากับพวกเขายังไม่...30

ความต้องการสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งอาจจะเป็นได้จากที่ได้ถูกเริ่มต้นโดยตลาด โดยเฉพาะ ตลาดที่มีการผลิตสินค้าที่เป็นอย่างน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมีระบายของตลาด ผลการผลิต ปัจจัยของผลผลิตส่วนใหญ่ของสม่ำเสมอเป็นสินค้าส่งออกควรจะต้องนำหนาหนัก มี
การส่งออกเพิ่มขึ้นระหว่างทศวรรษที่ 1800 ถึง 1850 การผลิตฝ้ายของสยามได้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นถึงระดับทศวรรษที่ 1825 ถึง 1850 กล่าวคือ มากกว่า 50,000 ลบ.ปี ถึง 140,000 ลบ.ปี 32
ขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับบริการการส่งออกในเดือนสิ้นทศวรรษที่ 19 ไม่อาจจะหาได้ แต่ประมาณปี 1850 ฝ้ายและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝ้ายมีค่าประมาณ 12 เปรียวเซ็นต์ของสินค้าออกทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตาม การตั้งตัวเองยังมีในการบอกเล่าไม่ได้ผลมากหรือน้อย การผลิตฝ้ายของสยามที่เพิ่มขึ้นจึงถูกนิยมจะแสดงว่า คุณค่าของการอย่างมากเสมอ และสยามได้ส่งผ่านไปสินค้าออกเป็นบริการที่น้อยมากหรือยางก็ไม่ได้ส่งไปเลยยังสิ่งใดไป (ตารางที่ 3)
พระอาทิตย์จิ้นคั่นเข้าท้องทะเลฝ่ายประเทศอิสราเอล และพระอาทิตย์คั่นเข้าท้องสยามส่งออกไปยังประเทศจีน 14 เปรียวเซ็นต์ของสินค้าออกทั้งหมดในปี 1850 การผลิตฟักทองเพิ่มขึ้น เยียวยาคนอิสราเอลระหว่างปี 1800 ถึง 1850 แต่การส่งออกไปยังประเทศจีนยังคงเป็นการเล็กที่สุด จำนวนนี้ที่ใช้เพื่อปลูกพืชในไทยในสมัยนั้นมีน้อยอย่างยิ่งกว่าเทียบกันแล้ว อย่างไรก็ตาม มันยังจะเป็นการเพิ่มพูนที่จะแสดงถึงการส่งออกของอิสราเอลไม่ต้องการการผลิต
การผลิตข้าวของไทยก่อนจะไม่เน้นในรอบส่วนหนึ่งของทศวรรษที่ 1840 หลังจากที่องค์พระอาทิตย์จิ้นส่งออกไปยังประเทศอิสราเอลได้ทางประตูที่เปิดสินค้าพูกัดข้าวใน ค.ศ. 1839 ก่อนหน้านี้การผลิตข้าวและการส่งออกไปยังประเทศอิสราเอลไม่ค่อยซับซ้อน แต่เมื่อมีการส่งออกไปยังอีกบวกหลายที่สูงขึ้น โดยได้มาจากการค้นพบว่าข้าวในที่ดินที่สะอาดศูนย์ภาคธาร
ในบทบาทหลายและสมบูรณ์ ทำให้การผลิตและส่งออกไปมีผลดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ทัศศรี 1850 ปริมาณการส่งข้าวของไทยขึ้นชันในเดือนกันยันที่แน่นอนจะสูงขึ้นสินค้าพูกัดข้าว 36 และในปี 1850 กล่าวพูดว่า น้ำตกปลายที่ส่งข้าวมีผลต่ำกว่า 5 เปรียวเซ็นต์ของสินค้าที่ประเทศอิสราเอลส่งออกไปยังประเทศอิสราเอลใน 37 สำหรับการค้าส่วนต่างๆไม่ได้เกินทางขั้นพื้นฐานไม่ทางเพียงพอที่จะทำให้สามารถประเมินได้ว่า การส่งออกข้าวแบบนี้ไม่เกินขั้นต่ำไม่ได้ของประเทศที่ 9 แต่ได้มีการลงทุนในสินค้าที่ทำให้สามารถใช้สัมภาคในตลาดการค้าของจีน กล่าวคือ ราคายาที่กล่าวมาเพียงน้อยกว่า 7 เปรียวเซ็นต์ของสินค้าออกของประเทศที่ประเทศอิสราเอลในปี 1950 38

ในด้านบริการ สินค้าเคลื่อนตัวที่มีบริการมากที่สุดของสยาม เพราะทั้งหมดส่งไปยังประเทศจีน ซึ่งส่วนใหญ่ได้ถูกนำไปผลิตที่ซิ่งอ่อมกา กล่าวกันว่า ไม่ผ่านและบริการไทยเป็นสินค้าออกที่ส่งออกไปยังจีนมากที่สุดอยู่ในปัจจุบันและเป็นสินค้าออกของสยามที่สำคัญที่สุดที่ส่งไปยังประเทศจีน 2,000 ลบ.ปี จนถึงทศวรรษที่ 1820 เป็น
100,000 ตามในศตวรรษ 1850 คย. เบอร์เนซ์ซ์ของสินค้าออกที่ประเทศมี 39 เมื่อองค์ประเทศมหา-
จักรัสได้ทรงกลับการอุปราคาการค้าไม่ผ่านเมื่อปี 1839 จารวจน์ที่ได้จากการตัดที่ดินเพื่อกอ-
อยู่กับผู้ที่ประดิษฐ์วินิจฉัยด้วยลงสูงสุด หลังจากนั้นจารวจน์ที่สนับสนุนให้จากการตัดที่ดินเพื่อมี-
จาก 96,480 บาท ในปี 1851 เป็น 152,480 บาทในปี 1861 แต่ไม่ได้เห็นว่า ได้มีการลดลงที่-
ซับในระหว่างศตวรรษที่ 4 (1851–1866) ไม่เกิดเป็นไม้ที่ส่งออกเป็นอันดับรองลงมาจากไม้ต่าง 
มี 
มูลค่า 1 เบอร์เนซ์ซ์ของสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่มาก ความแข็งแกร่และทนทานของไม้ทำให้เป็น-
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ อย่างเดียวกัน และรายได้ในประเทศจึงเป็นบริโภคย้อย 2 เท่าของที่ขาย 
ได้หลังจากนั้น

ประกาศสุดท้าย ควันเป็นสินค้าที่ส่งไปยังประเทศจนและส่งไปในฐานะที่เป็นเครื่อง 
บาง customs ไม่ได้ทำกิจกรรมช่วงวันเป็นสินค้าออกที่ส่งไปยังประเทศจน 41 เดือนในศตวรรษ 
1820 นครเฟอร์ซัลได้เริ่มต้นไม้ส่งไปยังประเทศจนเมื่อ 16,000 ทหาร 42 บางครั้งจะหมายถึงไม้ 
ผลิตภัณฑ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่ยากจะแยกระดับความรุนแรงการส่งออกไม่ได้เพียง 
ขันจากตัวของขุดพืช มูลค่าของเครื่องส่งออกจะสูงถึง 3 เบอร์เนซ์ซ์ต่อสินค้าของสินค้าที่ส่ง 
ออกที่ประเทศในปี 1850 ที่ยากยากในราคาวันเดียวในราคายาล 12 บาท ถ้า 
เรามาปูเบอร์เนซ์ซ์ของสินค้าออกที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่า สินค้าออกที่ 
(ต้องทำงานหนัก) ดินที่อยู่ช่วงที่ 48 เบอร์เนซ์ซ์ต่อสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่ 
ไปยังประเทศจน ถ้ากินชั่นที่แต่ละชั่วได้มูลค่าเป็นในจำนวนของสินค้าที่ส่งออก เป็น 
เปลือกไม้ (2 เบอร์เนซ์ซ์) ข้าว (2 เบอร์เนซ์ซ์) และปลาเนื้อ (2 เบอร์เนซ์ซ์) ถูกนำมา 
รวมเข้าด้วยแล้ว ราว 50 เบอร์เนซ์ซ์ของสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่ประเทศจนถัวเฉลิมสินค้า 
ราคาที่ (ต้องทำงานหนัก) ทั้งนี้ 

นี่ถูกมองว่าจะมีการลดลงสูงแหว่งปีการของสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่ได้ 
ประกาศเร็ว ดีสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่ไม่ได้เป็นพวกที่ผูกพันหรืออาหาร “แปลกผู” สินค้าทุก 
นี้เป็นเพื่อส่วนบนอย่างเท่านั้น ดีสินค้าออกที่ประเทศมีอยู่ไม่ได้สิ่งที่ว่างหรือปรับไป 
สูงค่าอย่าง ผลิตผลส่งเสริมก้าวไปประกอบอาหาร หรือเป็นตัวอาหารองค์ตัวใดวัตถุสิ่งที่ให้ 
ก้าวไปที่อาหาร หนึ่งสิ่งสักเท่าที่เครื่องมือการเกษตร ฝ่ายสิ่งส่งเสริมก้าวเครื่องมือที่ เหมาะกับ 
เป็นต้น ประกาศที่สอง การเพิ่มการผลิตเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเพิ่มปริมาณการส่งออกของสินค้า
<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>จัน : ราคา</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องเตรียมจัน : งาน หม้อ เชิง น้ำยา</td>
<td>1 — .05/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>กาแฟที่ทำด้วยทองแดง ทองเหลือง งาน</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องครัว น้ำยา</td>
<td>.75 — .125/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักต : เลือดด้วยวิธีตำรับแบบจัน</td>
<td>6 — 4/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องปั๊มน้ำมัน : เชิง น้ำยา น้ำ</td>
<td>1.25</td>
</tr>
<tr>
<td>พืช : ทำด้วยกระดาษ</td>
<td>.063/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>ทำด้วยกระดาษ</td>
<td>3 — .25/ชิ้น</td>
</tr>
<tr>
<td>อาหาร/แห้ง, หอม</td>
<td>6 — .5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตารางที่ 7 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>ผลิตภัณฑ์</th>
<th>จำนวน : ราคา</th>
<th>จานวน : ราคา</th>
<th>ประมาณสำรองยอด</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เครื่องแก้ว</td>
<td>20 — 0.02/ชิ้น</td>
<td>180,550</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องโปร่ง : เครื่องครัว</td>
<td>4 — 0.125/ชิ้น</td>
<td>155,500 ชิ้น</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องมือ ตะเกียง วาลา</td>
<td>20 — 1/ชิ้น</td>
<td>40,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แก้วหยกสีเทา</td>
<td>2 — 0.9/ชิ้น</td>
<td>40,200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษ</td>
<td>ราคาแตกต่างกันแผ่นเดี่ยวคุณภาพ</td>
<td>ประมาณการตลาด</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง</td>
<td>ราคาแตกต่างกันแผ่นเดี่ยวคุณภาพ</td>
<td>ประมาณมูกา</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แบบpieczeństมูลค่า/เส้น</td>
<td>15 — 0.25/ชิ้น</td>
<td>ประมาณมูกา</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ของเล่น</td>
<td>1 — 0.125/ชิ้น</td>
<td>10,000 ชิ้น</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ร่ม</td>
<td>0.24 — 0.14/ชิ้น</td>
<td>30,000 ชิ้น</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าเบ็ดเสร็จ</td>
<td>0.5 — 0.125/ชิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. ตัวเลขในตารางนี้ได้มาจากผลผ่านส.ค. ตอน 2
2. ราคาที่ระบุเป็นบาทละหน่วย หรือบาทต่อชิ้น
3. ประมาณสำรองยอดเป็นบาทและประมาณของค่าสินค้าโดยประมาณ โดยจะเบิกหน่วยละชิ้น นอกเหนือจากจะมีแนวโน้มของ
หลักแห่งทุกชนิด แสดงให้เห็นว่าความต้องการสืบค้นแหล่งที่อยู่มีความหมายในรูปของต้น การสืบค้นคดีที่เพิ่มมากขึ้นอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยจับตัวของการเดินร่วมกันได้ ควบคุมของจินตนาการในระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที่ 19 ตั้งที่เราได้เห็นมาแล้วว่า การตีรายละเอียดสภาวะนี้

อุทัยโดยเด่นนั้น ซึ่งในรูปของพวกเราที่ต้องเผชิญทั้ง ๆ ที่ในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ ที่ให้พวกสมานฉันท์พวกมุขตะวันตกได้ในการย้ายถ้วยผลิตผลจากสตรีที่ ความต้องการอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของการเดินร่วมกันต่างกรณีการสืบค้นของกฎหมาย ประยุกต์

สุทธิ์ มีการฉลองข้อเท็จจริงสืบค้นอาจส่งผลไปโดยละเอียดมากไม่ได้หมายความว่า การขยาย

แล็กเบิร์สสืบค้นอาจจับต้องยุติเฉพาะพวกสืบค้นประชาสัมพันธ์ (ต่อเนื่องที่หน่วยนับหนึ่ง) การขนส่งสินค้าที่ส่งมาจากประเทศต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องพ่ายก้าวขึ้นเก็บแบบของชาวตะวันตก แต่เป็นส่วนหนึ่งในกรณีขนส่งสินค้าโดยเรือต่างประเทศ

การสืบค้นองค์การที่รู้เรื่องเป็นไปในทางสื่อต่อเนื่องกันสำเร็จตามแนวคิดเพื่อการอุปโภค

บริโภคในภาครัฐของศตวรรษที่ 19 เป็นจุด ที่เรียกว่า "สินค้ากงมวยชัย" สินค้าที่สมัยยุคชัยวัฒน์ออก-

เลิกให้เป็นที่สะดวก ๆ ที่นี้เครื่องกบฎ เครื่องปั้นดินเผา และฝ้า อย่างนั้นก็มีผลและผลไม้เท่าวิศว

หรือผลไม้มอง กระเบื้องมุงหลังคา วัสดุ หรือเครื่องจักรบูรณะไฟตรง ๆ และกระดาษ ซึ่งเป็น

เปรียบเทียบกันแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่ต้องนั้นหน่วยประชาชน (ตารางที่ 7) จำลองของการ

ความต้องการของสิ่งแวดล้อมในตลาดสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการสั่ง

ทำในปัจจุบันและผลิตจากสิงคโปร์เช่นเดียวกันในบริเวณที่มากกว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมก็มีการคัดบันได้

อย่างเคร่งครัด ขณะที่ตลาดสินค้าขายของที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนซึ่งซื้อเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ จนบทจะไม่มีปัญหาเลยว่า พวกสิ่งแวดล้อมก็ได้คุณคุณเกิน

นัยสำคัญที่จะช่วยทำอะไรเหล่านี้ เราอาจจะเห็นได้จากภาคผนวก ก. ตอน 2 ว่า การสืบค้นที่จินต

สมัยที่ประเทศกลายเป็นไม่ได้ง่ายจะขยายให้เกิดปรากฏวุ่นวายจึงเป็นบางอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น แต่เพื่อการ

อุปโภคบริโภคของชาวต่างชาตินทรรศน์

ด้วยแผนเปรียบเทียบการสืบค้นอายุโดยเรือสิ่งแวดล้อมย่อยยุคสมัยเพื่อใช้ให้ถูกต้องที่จะเป็น

ชัยชนะความยุติกิจการที่จะประเมินว่า การตั้งใจได้ขยายตัวเครื่องไม่ในช่วงระยะเวลาของ

ศตวรรษที่ 19 การที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบค้นทางแผนกประเทศที่ย่อยยุคสมัยปัจจุบันมากขึ้น เราจะ

ด้วยเปรียบเทียบการสืบค้นในสิ่งแวดล้อมย่อยยุคสมัยเพื่อใช้ให้ถูกต้องที่จะเป็นการสืบค้นทางแผนก

 сайтаของเร็วๆนี้ได้ประมาณว่าค่ากว้าง 35,093 ตัน (รวมหัวสินค้าที่ซื้อมากจากผู้ผลิตอินโดจันและภาค
ในตอนต้นทศวรรษที่ 1820 มีรายงานว่า ปริมาณเสื้อชั้นอื่นที่ส่งมาถึงประเทศสยามได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 60,000 ตันในช่วง 30 ปีต่อมา การค้าคนโดยประมาณของจำนวนเรือสำเภาที่เดินทางไปมาเยี่ยงระหว่างสยามกับจีนไปในคราวที่ 19 ส่วนใหญ่อาศัยการค้าค่าเนื้อของครอบครัวจังหวัดที่มีเพียงพอและเรียกว่าได้เข้ามาแทนที่เรือเสบ่า ดังนั้น แหล่งต่างๆของกลาโหมที่ในช่วงปี 1820 ถึง 1860 ได้ให้ความเข้าใจกันกล่าวคือ เรือเสบ่า 150—200 ลำ พร้อมระหว่างกันอีก 35,000 ตันถึง 50,000 ตัน อย่างไรก็ตาม มีผู้อยู่ก็เป็นเรือคนที่เรียนชื่อให้กล่าวถึงการค้าหมายในตอนปลายคราวสิ้นวันที่ 1840 รายงานว่า “มีเรือสามารถidenavไม่น้อยกว่า 40 ลำ (จากเมืองอียี่หนี) เดินมาเที่ยวท่าบางกอกเป็นประจำทุกปี” ซึ่งเบื้องต้นนี้ยกขอกล่าวว่าได้มีการค้า렵กันอย่างมากจากวัสดุเสื้อชั้นพระพุทธในแหล่งวัฒนธรรมข้าม 2 ลำท่านในคราวที่ 1820 การขยายตัวของชนนี้ยังได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องของตลาดชุมชนบ้านจังหวัดพัทยา 1840 ที่ปรากฏในพุทธประวัติจารึกพระคัมภีร์ประเทศจีน ซึ่งได้บันทึกไว้ในเรื่องของการไฟไหม้บ้านไม้โดยพระคริสต์และเรื่องร้ายของสมุทรปราการตอนกลางลำพูน กล่าวคือ เรือเสบ่า 70 ถึง 80 ลำเดินเล่นไปที่ทำการค้าลำพูนประเทศ โดยกล่าวถึงประเทศสยามโดยเฉพาะเว้นแต่เมืองที่เข้าเที่ยวลำพูนมากนั้น

การเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งชายและชาวไทยมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้มีการขยายตัวในทางการค้าระหว่างสองประเทศใน ประมาณว่า ประชากรของประเทศสยามในคราวแรกของศตวรรษที่ 19 มีต่ำกว่า 3—6 ล้านคู่อยู่แล้ว โดยเทียบจนถึงปี 1820 พระคัมภีร์ไทยในประเทศสยามได้ประมาณ 15—30 เปรียบเช่นเดียวกับประชากรทำหมู่ อย่างไรก็ตาม ที่นี่อีกข้อเท็จจริงว่า การค้าขนส่งประชากรที่คนเมืองพัทยา 1850 เริ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคนคนนี้มีเพียงพอ เพาะลูกได้มากจนจากการไปเปลาะทะเลคนจีนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นที่สุด กล่าวคือ บางกอกและเมืองต่าง ๆ ตามชายฝั่งของอ่าวสยาม ที่หลายรูปริมฝั่ง เอาไว้ ตัวของสกินเนื้อค่อนข้างจะตรงตามความเป็นจริงแล้ว คนจีนที่อยู่แต่เดิม และคนจีนที่ย้ายออกจากทะเลในเมืองสยามในช่วง 30 เปรียบเช่นทศวรรษปี 1825 และ 1850 เริ่มขึ้นเรื่อยๆกับอัตราการเพิ่มของประชากรทำหมู่ 9 เปรียบเช่นเดียวกัน ในระยะเวลาอันนี้ ตั้งนั่น เราจะอาจคาดหมายได้ว่า ตลาดสินค้าเจริญเติบโตได้ขยายตัวขึ้นระหว่างสองขั้นตอนแรกกลับตัว ยังไม่ใช่ กว่านั้น หากที่เจริญเติบโตได้เร็วกระดูกตันที่ไม่มีการขยายตัวในทางการค้า การขยายตัวของชนเจริญในประเทศสยาม ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแลกเปลี่ยน "ผู้โดยสารเป็นสินค้าเช่าที่มีคุณค่าสูงสุดเช่าปราจีนประเทศสยาม"
สินค้าส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมดูแลในเรื่อง คือผลิตผลทางการเกษตรที่มีดัชนีใน
มูลค่าทางภาคเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่มีส่วนร่วมในด้านการเกษตรที่มี
ผลกระทบต่อสินค้าอาหารที่จัดเก็บ ทั้งนี้เพราะว่า ต้นทางอาหารที่ส่งออกเป็นบริษัทต่างประเทศ
อย่างเช่น ในปี 1850 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง 500,000 เล่มโดยส่วนใหญ่ของประเทศยังและรายได้ปี
เบิกเงินได้ 62,500 บาท ถูกตัดเฉพาะอย่างยิ่ง 40,000 ที่บ้าน รายได้ 10,000 บาท แต่สินค้าอาหารที่ส่งออก
พิจารณาใน ที่มีการส่งออกที่มีส่วนร่วม ซึ่งมีส่วนร่วมในสินค้าอาหารที่ส่งออกเพื่อเข้าร่วม
ดูการค้าในปี 56 ที่มีส่วนร่วมไปยังประเทศ

สินค้าส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมเป็นหลักดานใน
มะละกอภาคในที่สุด ซึ่งมีส่วนร่วมในส่วนใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์จากแปลง ไร่ไชยา หรือในบริเวณ
สามารถมีที่เพียงบางส่วนของมูลค่าต่างๆ カフェริเวอร์ที่มีส่วนร่วมในสินค้าอาหารที่ส่งออกต่างประเทศโดยส่วน
ส่งเสริมที่มีการส่งออกที่ส่งออก バンドและผลิตภัณฑ์จากแปลง ว่า มีคุณภาพสูงกว่า
จะนำมุ่งกล่าวถึงการส่งออกบริการการต่อส่งเสริมเพื่อพัฒนาหัวอย่าง
และการค้าซึ่งที่มีความ
สามารถส่งออกที่มีการส่งออกของประเทศที่ส่งออก
ความเมื่อไหร่ที่มีการส่งออกจากที่ส่งออก
หรือเครื่องเคียงที่ส่งออก .LogWarning อันเป็นผลต่างจากสมาร์ทโฟน
ที่ส่งรายได้ที่ส่งออก ทำให้ประเทศ
สามารถส่งออกให้ได้รับ
และเศรษฐกิจเครื่องเคียงที่ส่งออกมีความใช้กับยึดส่งออกสินค้า
ออกตัวย์ เพื่อนำมาทำตลาดของประเทศ

เมื่อเริ่มต้น เราจะพิจารณาได้ในด้านของ 값을ในที่สุด รายได้ของซุ้มที่ต่างๆ
ถึงแม้ว่า สูง ถึงเจ็บ และขิง จะมีการต่อและบริการตลาดในที่มีผลิตภัณฑ์จากแปลง ไร่ไชยา หรือในบริเวณ
เพื่อส่งออกสินค้าออกตัวย์ตาม ที่มีการส่งออกและราคาตาม
ของการตั้งจารึกในบทหมาย—อย่าง มีความสำคัญที่จะต้องเคารพในภาพถิ่นของจีนไม่เพียงแต่จะช่วยให้คนมีงานทำในการเดินเรือ และเกิดการยืนที่เกี่ยวของ (ดูเรือ นายหน้า และเหล่าขับเรือเอก.err) เลยซึ่งช่วยกันยึดถือธรรมของตระกูลและการเคารพผู้ที่จะทำเรื่องรายได้ให้ ตัวอย่างเช่น ในบางแห่งของมณฑลพี่อิน กาญจนบุรี ภูฏานยี่ลังพระควรต้องการที่จะขอร้องจารึกได้ตัวเรือเหล่านี้ในการตั้งจารึกในบทหมายที่วัน หรือการยืนของจวน ซึ่งจะต้องเป็นเอกสาร เป็นผลมาจากการตั้งจารึกในบทหมาย—อย่าง ซึ่งเพิ่มความมั่นคงให้กับภูฏานภูฏานนี้ โดยทำให้การที่จะเกิดขึ้นได้หลายไฟ การที่จะต้องเกิดขึ้นได้เป็นแบบที่ก่อให้เกิดความมั่นคงร่วมกับประชาชนในจวนในเนื้อหาและตัวอย่าง 64 ตรงกันข้าม ประเทศจีนมีที่ดินอยู่อย่างกว้างใหญ่ไพศาลในระหว่างศาสตร์ที่ 19 และการระดับต้นที่จะก่อให้เกิดการอุดมสมบูรณ์และที่ดินสมบูรณ์ทางภาคใต้ของประเทศจีนมีต้นทางออกสมัยสำหรับประกอบด้วยกันแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่มีพันธุ์นับถือการเกษตรพื้นบ้าน การสืบคามองจุกจัยไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้เกิดความต้องการที่จะยึดถือเนื้อหาการตั้งจารึกกับพวกราชวัตรลวก เพราะในศาสตร์ที่ 19 การผลิตเครื่องดื่มและอาหารในการผลิตของ ขาดแคลนได้จากราชการศึกษาหรือการผลิตของจีน ดินอาเซียนขยายพื้นที่อาจจำกัดด้วยจุกจัยที่สังเวียนล้วน ต้องการยึดถือ ป้าย การส่งผลต่อชีวิตของชน อำนาจความอิสระของเครื่องจักรของจีนไปยังหน้า—อย่าง ได้เกิดสนใจให้เกิดสภาพภูมิที่รุ่งเรืองอย่างตราบ(bitmap) ซึ่งในบางกรณีได้เริ่มการจัดให้การยึดให้ตระอยู่ได้เพราะความต้องการในตลาดของหน้า—อย่าง
ตัวเลือกเพียงเลือกอื่นๆ อาจต้องทำใจไม่เคยและไม่เคยมี

ทำชื่อตามประการนี้ 65 ขณะเดียวกันต้องชิดในที่ๆ เนื่อง ไม่เคย และเปลี่ยนพื้นที่ทางกิจ

มายาณต่อมาในเรื่องมเหตุการณ์ในกรณีของที่เกี่ยวไม่สูงสุดสำหรับผู้เป็นคนด้วย ขณะที่

ส่งเสริมการแย่งชิงในประเทศจึงแสดงความหมายของสถานที่ทำ сезันหรือนามาเป็นข้อต่อสังเกต

ลายในการแสดงในโรงละคร แต่ยังส่วนที่ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเพียงเพื่อส่งเสริมคนด้วย อาจทำ

สู่มนิยมแสวงบัญชีรูปเคารพถวาย ลูกเล่นสังคายุติ วัฏฏกิจสมัย รูปภูมิวัณ แสดงเกียรติ และผลิตภัณฑ์ที่ทำ

จากบางแห่งที่มีความไม่อาจยอมได้ลูกสั่งเป็นสินค้าก่อให้ปรากฏทางแสดง

และประเทศในเอเชีย

พระเจ้าแห่งอย่างเดียว ดังนั้น เศรษฐกิจของจังหวัดได้รับประโยชน์ทั้งจากการที่สินค้ากิจส่งเสริม

การบริโภคในประเทศได้มาก เช่น ประเทศ บริโภค และข้าว หรือจากการที่ได้เปิดใช้

ไว้ทำผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งบางส่วนได้สามารถนั่นมาปรับเปลี่ยนส่งผลต่อไปยังตลาดในด่างประเทศ

ข้าวเริ่มเพียงสินค้าประดิษฐ์ในการต่างของจังหวัดนั่น—ท่าย ที่จัดให้ส่วนเอกภิชัย

แย่ที่จะทำจากประเทศที่ส่งชาภูมิให้กับจินตญาณอย่างสม่ำเสมอ สมัยเป็นเพียงประเทศนั่นในจำนวน

หลายประเทศที่ส่งชาไปขายให้กับจินตญาณในประเทศที่ 19 จึงได้ข้อข้อความในจำนวนมากจากชา

มะลีนา เบเกล และสังคมไป เช่นเดียวกัน 67 แต่ข้อของอย่าง ซึ่งเราจะได้เห็นกลับไปได้

ช่วยเป็นเครื่องที่เกิดภูมิพัฒนาและความไม่เพียงใดที่ทำให้ข้าวของสยามเป็นสินค้าที่มีความพอใจ

เป็นพิเศษ เนื่องจากที่ ความต้องการของจึงจะมีปริมาณสูงสุดในปัจจุบันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

งบประมาณสมัยไทย

แต่มักจะมีความจัดเป็นอย่างรวดเร็วต่อสิ่งต่างประเทศจึงมีการเพิ่มพลัง

ของจินตญาณได้ ที่จัดให้พร้อมที่จะส่งออกอย่างดีเพราะมีช่วงวันนี้ และเพื่อเป็น

เสียเปรียบกรอกต่างประเทศจะไม่เกินเจ็ดภาพตั้งแต่และอื่น ๆ บางครั้งที่จะมีการนำวัสดุจาก

บริเวณที่มีการทำข้าว เช่นยีนกินเข้าไปในประเทศจีนแต่จะทำให้มีการขนส่งนั้นจะถูกกว่า

มีช้านำที่ประเทศ ที่นั่นจะต้องขนานมาจากประเทศจีนออกไปอีกมากก็ตาม

ความอ่อนโยนในการข้าวจากประเทศเนวิที่มีต่อจีนในสมัยราชวงศ์จีน

จะเห็นได้ชัดจากนโยบายที่ไว้ว่า ให้ขายปริมาณการนำเข้าประเทศ

ประการของลดลงอยู่ให้แก่พ่อค้า

ชาวต่างประเทศและชาวเนื้อจากการหารมามีแต่ต่อเจ็ดแสดง

ฐานะทางด้านเศรษฐกิ

จุดเด่นอาจจะทำได้ก็คือปรากฏอย่างมีวิจารณ์ 66 เช่น พระเจ้ารัชติกิจสุทธิที่มีการส่งข้าวออก

จากสมัยกษัตริย์และจึงถือ หลักจากนั้นได้เริ่มต้นส่งไปยังภูมิที่เพิ่ม

เสียบกรรณาลับการเดินทางผ่าน ตอนที่เนื้อที่ใหญ่ของประเทศโฉมแรกบาง

กิจ
เป็นสิ่งคู่ออก และถูกกล่าวถึงในการเฉพาะในประเทศและบันทึกหลายฉบับว่า เป็นที่ ๆ มีข้าวอย่างเหลือเพียง และสิ่งสิ่งระบุที่ผ่านมาเป็นที่พักของประชาชนในปี 1722 เมื่อทราบว่าการค้าข้าวมีผลต่อเมืองต่าง ๆ รวมทั้งทางภาคใต้ของจิน พระจักรพรรดิ กิ่งจิ่งทรงส่งสั่งช่วยวัสดุวันนี้ 300,000 ทาน จากประเทศสยามโดยยกขึ้นไปถึงภาคภูมิใจ 71 การให้การสนับสนุนต่อรัฐมหาราช เข้า gerçekleşค้นต้นมายังวัชรสมัยของพระเจ้าอยู่–เจ้านคร ปี 1724 เวลาสินค้าจะต้องการลดหย่อนภาษี ปั่นสินค้ามาโดยพระทูตขาวมาด้วยพระบรมสัมภารักษ์นั้ง ๆ ขณะเดียวกันก็ในปี 1729 คณะผู้แทนสยามได้รับอนุญาตให้ข้อมูลและทองแดงได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ตั้นค่าหางส่องหน้าเงินสินค้าต้องหามิให้ข้ายอกนอกประเทศ ท่านเพราะสยามได้ส่งข้าวเป็นสินค้าของกษัตริย์ประเทศจินอย่างสม่ำเสมอ 72

ปรากฏการณ์นี้มีการเกิดขึ้นในเวลานั้นของพระจักรพรรดิเนี่ย–หลง โดยได้ข้อมูลที่คนแพร่หลายในเวลานั้นเป็นสินค้าที่ทำคือกันเป็นแนวหลักใหญ่ ๆ ปั้น ได้มีการประกาศใช้ระเบียบบังคับทำงบเรียกปั่นสินค้ามาจากประเทศการเชื่อมโยงของขุนพล–
สารที่เหล่าเริ่มแรกและเป็นนักธุรกิจการขัดแย้งเป็นที่ปรึกษาศุลกากรข้าศึก–ยอมรับได้ว่าการนี้ไม่ได้รับอิทธิพล 5,000 ทานตามที่การได้สิ่งงาน และการเก็บภาษีสินค้า 73 สำนักที่เหล่าไม่ได้วางแผนได้รับการลดหย่อนให้ 73 ในปีร่วมๆ พระจักรพรรดิที่ยื่นยอมอนุญาตให้ลด หย่อนภาษีสินค้า และภาษีวัตถุเนื้อ ภักดีสั่งส่วนที่เริ่มเหล่านั้นมาเป็นข้าว แต่ยังคงยืนยัน ว่าจะต้องมีการใช้กฎหมายเบื้องต้นบางประการในการลดหย่อนภาษี

เมื่อต้นเดือนตุลาคม พิธีเจริญพระพุทธศาสนาที่ราชวังไท่ห์ ทรงพระเมี่ยงพระเมื่อกลางปี 74

ในตอนปลายรัชสมัยของพระจักรพรรดิ เนี่ย–หลง และในราชสมัยของพระจักรพรรดิ เฝ้น–หลง ระเบียบข้อกฎหมายที่การเก็บภาษีเหล่านั้นได้ใช้ทั่วไป ท่านได้มาที่ที่มีการสั่งที่เกิดแต่ ๆ นานาในการลดหย่อนภาษีที่จะจัดสร้างให้กับที่ราบสูงกันที่ตลาด 75 ภาระที่รุ่งเรืองจึงแสดงที่การค้าที่จะเกิดทยอยไป โดยมีวัตถุที่ได้รับการกระทังแก่ผลลัพธ์โดยเด็ดขาดโดยค้าใน ราชสมัยของพระจักรพรรดิ เนี่ย–หลง โดยประกาศว่า พ่อค้าที่ทำให้เจริญกลับได้ไม่ได้บรรลุข้าวมัดตัว แต่บรรทุกสินค้าอย่าง ๆ มากจากประเทศสยามจะต้องเสียภาษีคำระบุว่าเป็นสิ่งที่ของ ภาษีที่ภาณุพันธ์
การอ้างอิงระหว่างจีนกับสยามไม่ได้มีถึงการพยายามเมื่อการค้าวิกฤติกับไทยและไม่ผ่าน เพราะผลข่าวเช่นนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของประเทศ ราคาจึงขึ้นสูงก็ตามถึง ส่วนการค้ากับประเทศอื่น ๆ ก็ไม่ได้มีการป้องกันที่จะเสียเปรียบด้านการจ่าย เหล่าปี 1855 แต่เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจะมีปริมาณผลิตภัณฑ์บางส่วนที่จะเพิ่มขึ้นจึงมีความต้องการของประเทศต่าง ๆ ในอีก 77 ยอดประเทศต่าง ๆ เกิดการขาดแคลนข้าวข้าวมา 78 ยังไงก็ว่าแล้ว ชาวจากสยามยังมีราคาไม่แพงและคุณภาพดี โดยถือกล่าวว่ามีคุณภาพเหนือกว่าข้าวที่ป้องกันในแหล่งอื่นทำให้ราคาพืชข้าว

ในช่วงปี 1850 ประมาณว่าผลิตได้ 20—23 ล้านบาท ซึ่งจากฐานะนี้ ปริมาณการส่งข้าวออกไปยังประเทศที่มี 5 เปรอร์เซ็นต์ของข้าวที่ผลิตได้ (1—1.5 ล้านบาท) และโดยปกติแล้วจะส่งออกไปยัง 2—3 เปรอร์เซ็นต์ ถ้าหากมีการขาดแคลนข้าวที่มากในประเทศสยาม หรือภาพจากข้าวที่ผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากซึ่งจะได้ก็จะไม่มีการส่งข้าวออกไปและส่งซื้อข้าวจากที่เป็นคนขายไม่เพียงผู้ขายการส่งออกไป สนธิสัญญา

เนื่องจากเหตุการณ์กุ้งซึ่งส่งข้าว ความต้องการข้าวเช่นนี้ก็จะลดลง ทำให้การป้องกันในกรณีข้าวบางครั้งผลิตได้มาก ก็จะทำให้ราคาข้าวต่ำลง แต่เมื่อจุดสูงข้าวขึ้นในปี 1856 ทำให้ตลาดซึ่งมีสีข้าวอย่างหลายแห่งเพิ่มขึ้นทุกที และทำาคนกลุ่มต้องขาดทุนในการค้าข้าวของคนต่างชาติ. 50 เหรียญ

จากปี 1820 มี 1860 ชาวในประเทศต่างชาติกันดีเยาะราคาเฉลี่ยประมาณ 4 บาท แต่ในประเทศสยามเองในระหว่างระยะเวลาดังนี้ข้าวมีราคาเฉลี่ยเพียง 0.75 ถึง 1.25 บาท ต่อftar อย่างไรก็ตาม หากมีการขาดแคลนข้าวเกิดขึ้นพร้อมกับสงครามประเทศจะทำให้ราคารูดขึ้นในปี 1831 การเก็บเกี่ยวขึ้นจดีแต่ยังไม่พอ ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นเป็นบาทละ 6.66 บาท ก่อนที่จะมีการนำข้าวออกจากรถรางม้าก้าหน่าย การนำข้าวที่มากโดยพวกเร่ส่วนเกินในปี 1833 ช่วยให้ราคารูดลง และเมื่อถึงราคาข้าวในปี 1832 เมื่อก็เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วในปี 1832 ทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นถึงบาทละ 4.5 บาท แต่พอถึงปี 1834 ราคาลดลงสู่ระดับปกติ และกล่าวกันว่าในนั้นไม่มีการเกิดขึ้นแปลงข้าวและราคาจะกลับ 84 ผลดีที่มีด้านความแตกต่างของราคาข้าวในประเทศต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่มีบริการระบุ 4,000 ทาน (160 โหนชน) อาจทำให้ผลไม่ใช้ได้ถึง 7,782 บาทดังการขายส่งข้าวหนึ่งแห่ง 85 แต่ไม่มีความต้องการเป็นประจักษ์จากประเทศต่างหรือประเทศอื่น ๆ แล้วก็ไม่อาจคาดหมายได้ก็เวช์เนื่องไม่ยังสม่ำเสมอ.
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยอาจจะได้รับได้เกี่ยวข้องไปที่คำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดความต้องการซื้อ
ในประเทศจีนหรือที่อื่น ๆ

ทั้งนี้การสำรวจที่จะเป็นสินค้าอาจจะมีตัวเลขเพียง 2-3 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทั้งหมด
และ 2-3 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของสินค้าออกทั้งหมด ไม่มีใครที่จะอาจกล่าวได้ว่า ข้ามวิสาหกิจด้วย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นในฐานะเป็นสินค้าขั้นต้นในภูมิภาค มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบคือ
ยกมาเพราะเกี่ยวกับบทบาทของข้าวในการอาหารที่จากกินอย่าง ตั้งแต่ช่วงที่เราได้เห็นมาแล้ว การ
ที่ทางการจีนได้ปฏิบัติการถูกแบบต่าง ๆ หลายอย่างเพื่อจะได้รับมาจากต่างประเทศ ยิ่งให้เห็น
คุณค่าของข้าวในฐานะสินค้าขั้นของจิน ความต้องการซื้อของจีนได้กลายเป็นเรื่องสำคัญในระหว่าง
ศตวรรษที่ 19 อันนั้นอย่างมากจะเป็นที่ดีมีผลอย่างมากประเทศไทยได้เป็นแหล่งที่มีอยู่หลักในทั่วทุก
และความร่วมมือในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้การผลิตข้าวในหลายท้องที่ถูกจัดตั้ง ไม่มีผลิตผลใดที่คน
จะสามารถทำได้โดยอาศัยต้องความยุติธรรมและเอื้อเฟื้อช่วย และความสำเร็จเกิดขึ้นความต้องการ
ของจีนในเร็ว ๆ นี้จะขยายต่อเนื่องความสำคัญของข้าวในฐานะเป็นสินค้าออก

ประกาศที่สอง ในอีกที่มีข่าวที่สามารถเห็นได้ชัดเจนอยู่
กับความต้องการ บางครั้งกว่า 200,000 ตันอาจจะถูกส่งออกไป และมูลค่าของข้าวที่ส่งออก
จะมีตัวเลขซึ่งเมื่อดีเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของสินค้าออกทั้งหมด
ทั้งหมดมาถึงกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ละช่วงที่ 2-3 เปอร์เซ็นต์นี้ได้เพียงสำหรับการประมาณของมูลค่าในปี 1850 และโดย
เนื่องจากจะต้องขยายไปสู่ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสินค้าขั้นต้น ๆ
มาปรับทะเบียน เราจะจัดเป็นข้อมูลรายปีอย่างน้อยเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับรายละเอียดของ
การส่งออก

ประกาศสุดท้าย ถ้าความแตกต่างระหว่างราคาข้าวที่สัมพันธ์กับราคาข้าวในประเทศ
จีน ยังคงต่อไปช้านั้น ถ้าเป็นที่ยอมรับว่าจะมีการส่งข้าวไปในสินค้าออกโดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อน
บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ต้องทันท่วงทีในการผลิต กล่าวคือ บริษัทแรงงานที่ใช้ และเรือนที่จะ
ต้องจับคู่ไปโดยพวกเขาแล้วเพื่อจะได้ผลผลิตตามความประสงค์ นั้นได้ทำให้สู่ความต้องการของ
ประเทศยังคงดีกว่านั้นจากเหล่าที่ต้องการเป็นข่าวทุกปี และไม่จำเป็นต้องอาศัยรูปแบบการประ
ทานที่ราวกับเงื่อนไขอย่างประเทศจีน ยังไม่กว่านั้น เนื่องจากข่าวนั้นปัญกินเพิ่มขึ้นใช้วิธีการ
ที่จะต้องเป็นการตัดสินใจ สำหรับตัวถูกลงจากบริโภคเน้นเฉพาะจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
ที่จะเน้นไปตลาดเมืองนี้ของอย่างอื่นหรือรายใหญ่ ดังนั้น ถึงแม้การบังคับข้าว และการก้าวเดินข้าว
ชีวิตร่างกายมือ จะเป็นสิ่งจำเป็นในการปลูกถิ่น และขนินถึงมือจะต้องอาศัยแรงงานซึ่งจะต้อง
กระทำอยู่ตลอด ต่อนั้น หุ่นหรือแรงงานที่ลงไปในการปลูกถิ่นจึงจะต้องทำหุ่นในการผลิตสินค้า
อย่างมี หรือในการพักปลูกเพื่อการส่งออกเท่านั้น

การค้าระหว่างกิจการขายสมบัตินี้เห็นเข้มข้นต่าง ๆ ในทางผลิตผลทางด้านเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่นประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ของสยามในเรื่องสินค้าที่ยังไม่ได้ปรับรูป และวัดคุณค่ามา
ชัดเจนกันได้อย่างเหมาะสมกับตลาดสินค้าที่มี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์ในสินค้าเหล่านี้ ขณะ
เดียวกันสินค้าที่ซื้อขายซึ่งเหมาะสมตามความต้องการของสินค้าที่มีความเหมาะสมกับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิต
โดยผู้ผลิตรายย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ ท้องถิ่นประเทศไม่ได้ส่งสินค้าที่มีความสินค้าผู้ประกอบการอยู่ของ
ประเทศไปขายให้แก่กัน หรือการค้าระหว่างกันนี้ก็คือคู่มันค้าในท้องถิ่น ซึ่งมี
แม่นยำของประเทศอื่นจะหาผลิตภัณฑ์ของอีกประเทศหนึ่งให้ในการค้าโดยทางยุทธ ได้Outlined จากคุณ
การค้าที่ย่อที่ย่อต่อมีสินค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่การผลิตย่อนเสมอด้วยอันใน
ทางการค้า ประกอบกับการที่ประเทศอาเซียนเบื้องหน้าพื้นที่ที่มีของสินค้าที่ผลิตในเอเชีย ทำให้การค้าที่ยงได้ผลลัพธ์มากขึ้นและสะดวกมากกว่า
บทที่ 5
ผู้ดำเนินงานการศึกษา ปน-สยาม

การบรรยายที่เจ้าสมายังไม่ได้ดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลประเภทเดียวกันคือ พวกเขานั้น
พอคำแนะนำ พวกที่เขามักเกี่ยวกับการแปรเปลี่ยนสิ่งค่านี้มีลักษณะที่ต่าง ๆ กัน ซึ่งทั้ง
คนจึงแสดงความชัดเจน ๆ กันในสังคม และต่างก็มีบทบาทต่าง ๆ กันในกระบวนการการตลาด พวก
พวกใช้ไม่ใช่เป็นแต่เพียงข้อมูลหรือยุทธศาสตร์ที่ทำที่มักจะเป็น
พวกเขากลที่ทำมากกว่าพวกเราจะพบพวกเขาจะเป็นพวกเจ้าหน้าที่เป็นชาว
สายก็ได้ ดังนั้น ตลอดหลายครั้ง พวกเจ้ากลับกันเจ้าหน้าที่จะมีส่วนเกี่ยวของ
ในการกระทำที่ต้องประกอบด้วยพวกเขานั้น ๆ เช่นนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ เราจะ
เส้นแบ่งการกระทำระหว่างผู้ขับและผู้ขับกันคนอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวของกับการกระทำเนื่องกับการกระทำกันในการสืบและการกระจำการสืบค่านั้นค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่ยาก

เพื่อความสะดวกในการดำเนินเรื่องนี้ พวกเจ้ายังคงถูกแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ ๆ สภาพพวก
ดังกล่าวคือ พวกเอกชน พวกชั้นสูง และพวก꼴เรื่อง พวกซึ่งสตรีหรือพวกกลุ่มเดี่ยวอย่างต่าง ๆ เช่น
คนเจ้า 1 ชั้นส่วนเริ่มต้นของท้องถิ่นในภูมิภาคตอนใต้จากเมืองมา ใหญ่ ๆ ในเมืองกลางวัฒนธรรม เรียนชีวิต
ไปเมือง ฉัน–ใจใจใจ ในเมืองที่พักที่อยู่ในและเป็นพวกที่มีฐานะครอบค่อนข้างจะยากจนในบริบทพวก
คนเจ้าที่อยู่ด้วยกันในบริเวณแทยอย่างต่าง ๆ เพื่อสิ่งสิ่งที่ทำในเมืองที่ต้องการทุก
การเรียนไปในการศึกษาต่างประเทศ แต่เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่ой หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อเติมเพื่อยังสิ้น หรือไม่ได้รับการสอนใน各行各ิต
การที่มีวัตถุประสงค์ เรียนต่อต
ตัวเราจะได้ที่กันต่อไป คงสอนกลุ่มผู้ยาวรังรบракอัจะชื่อต่อไป ด้วยอย่าง
เช่น พวกเจ้าของเรือส่วนชาชาเสดิ้วที่เลื่อนไปถ้าขายนำจะเมื่อจนเก็บอยู่ โดยปกติก็ดู
ยกให้เป็นพวกสืบสันทาย เพราะว่าโดยธรรมดาแล้วพวกเขาว่าจะจ้างให้ผู้อื่นดำเนินธุรกิจการซื้อกลาย
ใช้ในบางของที่แม่เกลี้ยงทำต่าง ๆ ในต่างประเทศ แต่สำหรับพวกเรือที่มีขนาดย่อมก็ พวกจ้างนี้
อาจจะเอื้อประโยชน์เดิมด้วย ซึ่งในกรณีเช่นจะจ้างยืมย่อไปเป็นพวกย่อม เพราะขายจะนำสินค้า
ของเราไปทำการค้าเอง พร้อมทั้งเริ่มจ้างขนสินค้าให้กับผู้อื่น
พวกเจ้าเรือเป็นพวกพ่อค้า ในแง่หนึ่ง พวกเจ้าเรือรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า เช่น ภาษีและค่าไถ่ยกยา หรือจากการจัดการซื้อขายของสินค้าที่นำเข้าและออกไปผูกเรือ
ส่วนพวกพ่อค้าธุรกิจขายเรือในเมืองทำต่าง ๆ ของจังหวัด พวกพ่อค้าธุรกิจขายสินค้าของพระ-
มหาชัยศีรษะ ตลอดจนพวกเจ้าธุรกิจขายของไทยเป็นต้นที่น่าสนใจ พวกนั้น พฤกษ์ไม่เคยเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวในฐานะเป็นผู้สอนในการค้าโดยเรือสินค้า แต่บางครั้งพวกนั้นก็จะลงทุนในการค้าภู
ดังประเทศ และในการนั้นพวกนั้นก็จะถูกยอกไปเป็นพวกสินค้า ในการจ้างกลุ่มของพวกพ่อค้า
ทำให้เราสามารถตัดสินได้ว่า แต่ละกลุ่มมีส่วนร่วมและช่วยในความก้าวหน้าทางการพาณิชย์ระหว่าง
จินบกสยามอย่างไรบ้าง
พวกชนนี้จะเชื่อถือได้ตั้งในเรื่องความสามารถในเรือค้าขายและชันศรีเดิมที่ 19
"พวกชาญก็ยังเสมือนหนึ่งเป็นพวกธุรกิจในวัตถุสิ่งที่" กล่าวว่า พวกคนจีนที่ประจำมา
อยู่ในต่างแดนได้ทำข้อทั่วไปในการทำค้าได้ดีกว่าคนพื้นเมืองในประเทศอื่น ๆ ทำก็ได้ที่
พวกขายพวกค้าดีที่ตกลงแหล่งอยู่ และพร้อมด้วยก็ใช้ความรู้ความสามารถด้านหน้าที่ทำก็ได้
ให้แก่ตนเอง แต่ก็ยังชอบว่าการใช้ความรู้ความสามารถด้านหน้าที่ทำก็ได้ที่
พวกชนนี้จะเชื่อถือได้ตั้งในเรื่องความสามารถในเรือค้าขายและชันศรีเดิมที่ 19 และ
ฐานที่ 3 (1824-1851) ก็เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นตัวในการค้าขายในประเทศ 14.
ส่วนใหญ่ของการค้าของชนที่ทำกำรค้ากับแทน-产量 วิธีการทำกำรค้าของชน
ของมากกว้างต่าง และช้างน้อและได้ใช้ของผลผลิตพื้นเมือง
ในประเทศในสมัยศตวรรษที่ 14 และ
19 ศิลปะความคิดอย่างไม่จำกัดระหว่างประเทศจนถึง แทน-产量 โดยเฉพาะในสมัย
พื้นเมือง การทำพวกค้าจัดการค้าดีที่ประเทศกับผลผลิตของความเป็นจริงที่ตกลงแหล่งของ
พวกชนนี้จะเชื่อถือได้ตั้งในเรื่องความสามารถในเรือค้าขายและชันศรีเดิมที่
ขอเรียน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงส่วนคำว่าเป็นมวลรวมกันก็ได้ การค้นพบกับประเทศนั้นเปลี่ยนแปลง สมควรที่กันได้ การมีพื้นฐานทางกายภาพที่ไม่เพียงพอ กับโอกาสทุกครั้งในการค้นพบต่าง ประพฤติเหตุจะมีส่วนอย่างลำดับที่ทำให้ประชากรทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้พิจารณา การค้นพบต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าที่ต้องการสำหรับตลาดต่างประเทศและใน การขนส่งต่างกัน

ปัจจุบันแล้วมีข่าวว่า ความรับผิดชอบหลักของลูกเรือก็คือการค้นพบฉันนั้น แต่สำหรับลูกเรือสีสันของการค้นจับ การเป็นพบข้ามเป็นหัวของเรา ส่วนการเป็นพบฉันนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่าง ลูกเรือทุกคนจะได้รับอนุญาตให้นั่งเดินค้นพบที่เป็นของตนเองจนกว่าจะมีการพิจารณาจากที่จักพบที่ไปยังของตนเองในการค้นพบแต่ละที่ขึ้น ถ้าหากเรือล้ำไปกว่าที่เริ่มต้นต่าง ๆ หลายเมืองก่อนจะไปได้ไปตามชายฝั่งที่ลูกเรือก็จะขัดขืนดินตราใดสวนของตนเพื่อไปค้นต่อได้ถึงสิ้นที่สินท้ายนิ้วเทาหมายถึงกระบอกยาวไปตามชั้นน้ำ ระหว่างการค้นพบทางชุ่มฉ่ำๆ ถ้ามีลูกเรือไปตามชายฝั่งของประเทศพินิจ เรือสำราญนี้เรือรายละรายไปได้ไปราวตามเมืองต่าง ๆ หลายเมืองเพื่อทำกิจการล่าหมา ถ้าจะไปได้ไปเมืองไทยติด กินอาหารแล้วย่อปอดในเส้นทางวันที่วัน ขยันถึงสิ้นจากประเทศในย่านเฉิดฉายถึงเมืองอังกฤษไปได้มาแพร่ในตลาดประเทศพินิจให้กว้างยิ่งขึ้น และภูมิใจประเทศการค้นพบต่างประเทศให้ข้าพบข่ายการค้นหาในประเทศต่างๆ

ความมั่นคงในเรือธงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งระหว่างลูกเรือกับนายเรือของเรือสำราญ การเสียบกันเรือไม่ช่วยกันบ่มเพาะลูกเรือกับผู้คนต่างประเทศนายเรือหรือไม่ หรือไม่ก็ต้องเป็นคนในลำบากที่เรือสนามไปค้าชายหรือขึ้นทะเบียน เรือสำราญชิน หรือ ที่ลูกเรือใด โดยสารไปจากประเทศสมบูรณ์มีเมืองไทยสิ้นในปี ก.ศ. 1831 นั้น พร้อมลูกเรือเป็นพวกที่มาจากเมือง ฉา-โจว ฟุ้่ ในเมืองพวกพันต้อง นายเรือชิน ชิน ที่เป็นคนเมืองเจ้า-โจว นั้นเข้าของ เขียนฝึกยืนประจำเรือ และเอื้ออาทรจากเรือที่เมือง น้ำมา ดูของพวกทหารเรือที่นั้นที่เป็นน้ำเรือเมือง ความมั่นคงส่วนใหญ่จะระหว่างลูกเรือกับนายเรือชินให้กันความรู้สึกเมื่อเป็นเรือต้องกันในเหตุลูกเรือระหว่างนายเรือจะวิวัฒนาขึ้นในการกินตัวยึดของผู้ใต้ปั้นบัญชาของ

พวกที่รู้ว่าเรือต่างมายังไม่กันจากพวกชาวนา หรือมีคนในนั้นยังอยู่ที่จังหวัดชินคนในนั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตเดิมที่พวกที่รู้ว่าพวกชินคนในเอะยาชนที่ยู่ตามชายฝั่งทะเล สำหรับพวกที่รู้ว่าชินคนในนั้นจะเป็นพวกชาวนา หรือเจ้าของเรือต่างมายา
พรรณมา 12 แต่การพิจารณาได้ให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจเกี่ยวกับการค้านานาชนิดตาม
เมื่อทำด้วย ๆ ทางคนต่อของประเทศที่ ซึ่งจากแหล่งที่ดินอื่นที่เรามาได้แก่ประเทศ
และไม่ข้ามประเทศได้ขึ้นเรื่องสำนัก 13 อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่เพิ่มแหน่ำว่า พวกพันธุ์เรื่
เห็นน่าจะยังผลอยู่ เพราะพวกพันธุ์ไม่หลงในพวกพันธุ์ด้าน และไม่มีสิ่งใดเช่นว่าการ
ให้พวกพันธุ์ได้มาจากการทำกับการต่างๆจะช่วยให้พวกพันธุ์ได้ขึ้นสู่การของพวกพันธุ์ทางการและเคยติด
เป็นความจริงที่พวกพันธุ์ได้ช่วยกันทำตามที่เป็นได้ไปอย่างรวดเร็ว
นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีการเลื่อนระดับชนในทางสีศักย์เลือกหนึ่งคนพวกพันธุ์ เจาะหัวได้จากก้าวข้าม อย่างไรก็ตาม การเลื่อนระดับชนทางสีศักย์นี้จะเป็นพวกพันธุ์ตัวเดียว ๆ
ซึ่งผ่านสมรรถนะเสี่ยงเวลานานศาล แทนจะเป็นพวกพันธุ์อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในเหตุพวกพันธุ์ชั้นจัด
การค้า

พวกพันธุ์ส่วนแบ่งอย่างใหญ่ ๆ เป็นของพวกพันธุ์ที่ค่อนกระทัด พวกเขานิ่งและ
ฉลาด พวกพันธุ์เป็นพวกพันธุ์ที่มีความช่วงบางที่แล้วและมีความรับผิดชอบมากกว่าชีวิตพวกพันธุ์ในฐานะ
สุขสันต์ ร่วมงานชนิดที่อยู่ที่ข้าม ๆ บ่าย ๆ และรับคิดชอบอย่างที่จะเป็นพวกพันธุ์ของพวกพันธุ์
ค้าในการประกอบฐานะของการเป็นนายเรื่องนั้นแตกต่างไปตามแต่ก้าวทางให้เกิดความ
ส่วนภัยเกี๊ยวบทพันธุ์คน ๆ ปกครอง คู่อย่างเช่น พาภักดีในภาคเหนือของจันทร์แล้ว
เหล่า 16 ที่ข้ามไปเรื่อยกว่า ตรง 17 ส่วนทางได้ล้มสิ่งเรื่อง อัน 18 ความสัมพันธ์ในทางของ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดียวกับมันเนื่องจากได้เปลี่ยนไปจากและอย่าง
โดยมีการตัวควบคุม บทบาทของสุนัขในฐานะทางต่างกันที่ทำให้เกิดการพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องฐานะและที่พันธุ์นี้ และในสำนวนของสิ่งพวกพันธุ์ได้รับในการขนส่ง

โครงสร้างของพวกพันธุ์นี้จะเป็นไปตามที่ชัดเจนไปตามนี้ตามนิตย์ทางกฎหมาย ไม่มีประกาศย้ายหลัก
ฐานว่า ระบบจำานวนระหว่างพวกพันธุ์เล็กพักภักดีก็จะทำให้พวกพันธุ์ขึ้นตามระเบียบชั้นพันธุ์
กว่า ซึ่งส่วนใหญ่เนื่องจากอยู่ในตลาดที่มุ่งปรับปรุง สำหรับเรื่องค้าพวกพันธุ์จากส่วนต่าง ๆ ของอาณา
บริเวณเมืองเชียงใหม่ของสยาม 19 พวกพันธุ์นี้จะขึ้นเกี่ยวกับพวกพันธุ์ ของจันทร์ไม่ได้ก้าวหน้าตามความรับ
ผิดชอบของนายเรื่องและลูกเรื่องบนสินค้า และระบบที่ใช้ก็ต้องเนื่องมาจากความสะดวกและ
ผลในการปฏิบัติตามก้าว อย่างไรก็ตาม เราจะได้เห็นกันต่อไปได้ไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนอยู่หลาย
ประเภทในรูปแบบของการค้าและโครงสร้างของลูกเรื่องเรื่องของพวกพันธุ์ไทยและมูลญา ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการประสมประสานกันอย่างใกล้ชิดในชุมชนที่ทำการค้ากับต่างประเทศของประเทศต่างๆ
ในเอเชีย

กลับเริ่มซึ่งเป็นแผนที่ของบริษัทในเรื่องการเงินด้วย เป็นนโยบายรูปแบบใหม่เรื่องสากล
ของจีน หนึ่งที่สำคัญที่สามารถ อภิปรายการเกี่ยวกับเรื่องภาษีและทางที่จะขยายฐานได้เช่นกัน
20 เรือนไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบการเงินด้วย เนื่องจากบริษัทที่มีกฎหมาย
ด้านนี้ส่งผลกระทบกับการกระทำระหว่างจีนกับอินเดีย ที่เน้นการค้ากับสกุลเงิน
สยามนั้น เข้าของและสูงขึ้นที่บริษัทเงินกินโกง
21 เรือนส่วนนั้นไล่บัดที่นี่ส่งผลต่อ
ก้าวไปอย่างต่อเนื่องจนบัดเช่นกันและด้วยมันนี้จะมีส่วนในเรื่องของคนหนัง
คิ้ว หรือมีคนนี้ก้าวไปจะเป็นตัวเลี่ยงการ
ในกรณีที่ดีมาก เราจะได้รับส่วนแบ่งสินค้า
เฉพาะความสัมวดีในการให้ความเป็นคนหนึ่งในสิ่งของจีน อยู่จะความสามารถของปลัดที่เป็นอย่าง
มากในการขยายค้าทั่วไปที่ในเรื่องของเขายังได้ให้เรียนเกิดวิทยาตอบแทนสู่ดิน
22 ความ
เป็นคนอิสระเสรียิ่งจะทำให้เกิดเป็นส่วนฐานในการค้ากับมัน
23 เทียบกับฉะนั้น
ที่มีผลลัพธ์ที่เกิดก็อาจจะกว้างขวางได้ทันทีโดยสะดวกกิจ "บริษัท" ที่มีขนาดใหญ่เช่นไขลิข

กลับนั้นไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนแต่การใด แต่จะให้รับอนุญาตให้เข้าสินค้าส่วนนี้
ไปกว่าจะได้ 100 หาย ให้เก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารที่เดินทางมากบие และพักอยู่ภายใน
เกี่ยวกับในสิ่งของจีนที่ถูกแก่กันในนามของผู้อยู่ใน
การขยายค้าอย่างสิ่งของเดินทางในนามของผู้อยู่ใน
24 บทบาทของกลับมัน ในฐานะเป็นค่าแทนในนามของผู้อยู่ใน
รีบรุด การค้าในลักษณะนี้เป็นสิ่งค้าของชาวไทยจึงที่จะเดินทางออกและงานออกเดินทาง ได้
และ
ขอการค้าขู่ระวังค้าด้วยเสีย เวลานานมาตลอด แต่ที่จะยัง
25 จากกลับมันและผู้ลงทุนการค้ากับต่างประเทศจะมีคุ้มค่าในการซื้อ
สมบัติวิทยา (Commenda) เนื่องจากกลับมันและผู้ลงทุนการค้ากับต่างประเทศจะมีคุ้มค่าในการซื้อ
26 ผลประโยชน์ตอบแทนได้รับเริ่มจะเป็นจานจีน การที่ให้ผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ผู้ลงทุนค้ากับต่างประเทศได้มีการค้าซื้อยิ่งถูกยิ่งระดับที่ออกเดินทาง
ใน
การเดินทางไปในสิ่งของที่กว่า 19 และความไม่แน่นอนของสภาวะของตลาดที่อยู่ใน
ปฏิเสธสิ่งที่มากกว่าทางที่ถูกสิ้นไปจะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างกว้างที่ได้
เฉพาะการเดินทางไม่ต้องเสียภาระรายมากนัก
ซึ่งนำมาซึ่งการค้ากับต่างประเทศ
ก็ใกล้กันมาก
ต้นทะเลหรือถักของ (หรือ—เอง) 28 เบื้องต้นส่องจากกับคำพันธ์เรื่องสำหรับของจัน
อาจะมีหนังหรือออกหนังอยู่ในความหมายตามขนาดของเรื่อง และชาวหนักดินเท่านั้นที่เป็น
ผู้มีต้นที่แต่พ่ายผันผวนในการควบคุมการระลอกในโอกาสเรื่อง และจะต้องใช้สมคือข้อมูลที่
พวกเราอาจได้รับจากประเทศและควบคุมยาศาสตร์ได้ 29 พุ่กต้นทะเลปิดเมื่อเรียบเทียบกันแล้ว
อยู่ในฐานะที่กันกับกัน โดยเฉพาะในการเดินทางระยะไกล สิ่งรบกวนในการเดินทางระหว่างประ-
เทจินกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรายังได้รับคำแนะนำเรื่อง 200 เหตุผลเหตุภัยสิทธิ์
ที่ขั้นส่วนข้อข้อเปิดใน 50 ห้า จ้านหนอนเบื้องกว่ากับข้อเป็นอยู่ แต่สิ่งรบกวนการเดินทางระหว่าง
บางกอกสิงคโปร์ ที่จะจะได้รับคำตอบแทนเท่านั้น 30 นอกจากนี้ก็มีผ่านหน้า (โฉ—กย) 31 อีก
หลายเคยเนรมิตเมื่อดีเพื่อคุณค่าทางเรื่อง พวกสมุนไพรที่ข้ออยู่ว่า โดยไม่ได้รับคำจ้งจ道歉และสามารถ
ข้ามค่าของต้นแปลงไปเศษและ 15 ห้า 32 ถ้าแม้ว่ากับต้นจะเป็นผ่านบนต้น แต่สมุนไพรผู้ที่ใช้
เสถียรประจุนี้ (โฉ—ลี) 33 ก็มีหน้าควบคุมการข้ามค่าขั้นละละ และจะเป็นผู้ที่จะมีราย
รู้จักจ้าง หรือรายการอื่น ๆ ทางด้านการเงินเกย์กับการข้ามค่า จ้านวามเส้นที่จ้างไปใน
เรือนเด็กดีเพื่อจะช่วยยืนกลุ่มค่าและปรับมันของเส้นค่า ที่จ้านวามเส้นที่ทำหน้าที่มี
ระหว่างหน้าส่งตาม 34 ตามระดับจำนวนแรงงาน พวกเสถียรบทิปเป็นแนวเรียบร้อยสามารถโดยที่สิ้น
คำจ้างเป็นเงิน 100 เหตุผลเหตุภัยสิทธิ์จะเน้นค่าของต้นไปได้ 50 ห้า 35 บนเรือสัมภานี้จ้าง
มันเข้าและทำหน้าที่เป็นงานให้กับธุรกิจ หรืออย่างกับคุณพี่เดียวกับฟันธุรกิจ (จ้ง—อี) 36 เขา
ไม่ได้ดีกว่า ดันเรือได้บ่ายจ้งจ้างเรือหรือสัตว์ของข้างไปอย่างไรว่า 37 แต่ตาม
หน้าส่อการกระนำข้อมูลเมื่อถึงเที่ยวได้ขึ้นสิ่งติดเรือรวมอยู่กับพวกเสถียรบทิปเป็นเหตุ
การที่พวกนาเรือถูกกระดับขึ้นตามความสำคัญของหน้าที่เข้าปฏิบัตินั้น ทำให้เราอาจเข้าขั้นฐานได้ว่า
ดันเรือจะต้องเป็นแนวเรียบร้อยที่ความสำคัญสูงคงเรือนบางเรือ

นอกเหนือไปจากพวกนาเรือระดับสูงแล้ว เวลาเล่าทุกที่มีพวกนาเรือระดับต่
ชั้นที่นำคุมสมดุล สายระยะในเรือของสิทธิ์โตอีก สายระยะในเรืออื่น ๆ และ
การชัยชนะ 41 พุ่กต้นทะเลออกจากจังหวัดควบคุมการชัยชนะกับเรียบร้อยที่จะเน้นเส้นทางเรื่องไป
ด้วยกันจะ 7 ห้า 42 พุ่กต้นทะเลเดียวกับพวกนาเรือระดับชั้นนำทำทางที่ไม่ค่อยการ
ความยาวนานลูกศักดิ์ตามไปได้ พวกพ่อสัตว์ต่าง ๆ ตามคำข้อของพวกนาเรือ พวกทอดๆ
ทุกกรณีซึ่งนำเส้นการของตนคด้วงไปได้กันจะ และ 7 ห้าเพียงเป็นของตนเอง
การจากร่างระบบที่ผู้คนไม่ได้จำเป็นต้องมีคน แต่จ่ายให้เป็นสิ่งที่คนได้ขนาดใหญ่ ที่จะมีการจัดตั้งไป นั่นแสดงให้เห็นถึงการจัดตั้งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพวกมาถึงไปอีกหลานของพวกมลรุุ้ โดยพวกม่ทำอะไร เอกไม่ต้องไปด้วยไปด้วยเร่งได้ ทุกคนควรจะทำเป็นสิ่งบวกก่อให้เกิดการก้าวหน้าใน ไม่มี ว่าจะมีอายุถ่านในตาม 43 เนื่องจากเรื่องสำคัญมากที่แทนไปไม่มาระหว่างประเทศที่ มีก้าวที่มีระยะห่างระหว่าง 3000 ถึง 5000 หาบ (ดูบทที่ 3) สิ่งค้าที่พวกม่จะทำ หมวดได้ว่าบาร์จะให้ด้วยไปด้วยมีจำนวนเต็มที่ไม่ได้หรือที่ไม่ได้ในสิ่งของพวกมีต่าง ที่นั่นก็ไปทำมาดัง 44 ทำให้พวกม่จะเริ่มเต็ม และพวกม่จะต้อง พวกม่จะพื้นที่ ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นกอบเป็นกั่วในสิ่งที่พวกมือกลายจะเป็นคนจึงจะได้สิ่งที่มีประโยชน์ ประเทศที่มา แต่ไม่ได้เกณฑ์เพื่อควบคุมสินค้าของตน หรือมีหรือเกณฑ์พวกม่ให้กู้เงินเพื่อ วัตถุประสงค์ในการถกแก่ หรือจำเป็นพวกม่ที่มีตรากำรดูในมีระยะทางเท่ากับกลุ่มทั้งหมด หรือทำที่ทำในนั้นของพวกม่เห็น พวกม่จะทำที่ทำในนั้น พวกม่ที่ทำที่ทำในนั้น พวกม่จะทำกล่าวถึงได้โดยทั้ง ๆ ไม่ได้โดยลักษณะที่มีอยู่ เพราะพวกม่จะทำในนั้นเอง พวกม่จะอย่างไรก็ตาม พวกม่จะทำตามที่ส่วนพวกม่ในการค้ากับประเทศที่มา พวกม่จะทำพื้นที่ -- อัน และเข้าถึงข้อมูลของประเทศที่มา ไม่ในบริเวณนี้ได้เข้าถึงในบริเวณก็เข้าถึงในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นความจริงของ สำหรับการค้ากับประเทศที่มาของประเทศที่มา เลยโดยกลุ่มกลุ่มพวกม่ดังกล่าวที่มีอยู่กลาง การค้าซึ่งเป็นการเร่ง พวกม่ทำบริเวณนี้ของพวกม่ไม่ได้อยู่แต่ดึงดึงมาจากจากอยู่ที่ใคร ๆ ที่มีมากที่สุดพวกม่ ยังไปกว่านั้น การเข้าเป็นที่นั่นส่วนหนึ่งในการลงทุนโคจรและต้นนี่การ เดินเรือ วิธีการวิธีนี้พวกม่ที่เป็นพวกม่ เรียกสิ่งที่พวกม่ให้ได้ในทางไปไม่ได้จากพวกม่พันสิ่งที่พวกม่ให้ ลงบันทึกไว้ว่าได้ทำการสำรวจระหว่างประเทศกับสยามในตอนที่ของพระที่ 19 แสดงให้เห็นว่า
เป็นเพราะทั้งสองเป็นที่มองเห็นและมีพวกที่เกี่ยวกับเจ้าอยู่ พวกทางหนึ่งส่วนหนึ่ง
ให้ผู้อื่นจะมีเหตุผลเกี่ยวกับสมัครตั้งแต่ 10 ถึง 20 ล่า หรือมีข้อเรื่องสำาเภาเจ้าหน้าที่จึงจะมีกิจพิธี
ที่บันเทิงของมัน 50 คน

พวกพ่อค้าบริษัทเอกชน นอกจากจะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนละตามเมืองทำความสะอาด ๆ ของพื้น
แล้ว ยังเบิ่งที่ระบุกว่า พวกสิ่งที่ทำกันถูกกิจกรรมคนใหม่เลือด พวกอื่นเริ่มต้นใน
สมบัติของ เป็น คุณ-คุณ ข้าราชการกิจการกิจการค้า และกิจการอื่น ๆ ของประเทศภายใต้เกียรติ
ทางสิ่งของการค้าของประเทศ ได้ถูกถูกดึงจากกันแล้ว (หน้า 25–26) และเรื่องราว
ที่ว่าเกี่ยวกับวันนี้ไม่เจ็บปวดจะต้องมาถูกกล่าวถึง อีกปีกว่าเดือน หลักประสงค์ในการค้น
เจริญรุ่นเริ่มและสิ่งของอย่างเป็น คุณ-คุณ แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ระดับกิจการบริษัทชื่อดัง
ร้านของพวกพ่อค้าที่อยู่ที่พื้นที่มากกว่ากิจการอื่นเรื่องชื่อดัง เนื่องจาก Yues hai-
kuan chin ได้ให้ความเห็นค่อนข้างและพ่อค้า 50 ที่ทำงานนับแต่ของเก่ากับการค้าในเดือน
ครึ่งสัปดาห์ของตะวันที่ 19 เจ้าพวกที่ไม่สามารถค้นในกิจการค้าให้ดีต่อเวลาไปในสถานการณ์
ครั้งแล้วครั้งเล่า หลังจากธุรกิจการค้าของกิจการได้เปลี่ยนไปอยู่ในมือของพวกพ่อค้าบริษัทเอกชน
ชาวต่างประเทศในตะวันที่ 19 ถ้าไม่มีการกระทำดังพวกพ่อค้าบริษัทเอกชนที่ควบคุมกิจการค้า
ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้หรือใน ๆ อีกต่อ ขณะที่มีรายล่าช้าของพวกพ่อค้ากันเป็น คุณ-คุณ ในสังคม
ที่ 14 แหล่งข้อมูลบันทึกไม่เคยเอี่ยมมั่นแน่นอนว่า พวกพ่อค้าธุรกิจติดอยู่กับเครื่อง มุนี่หลัง
ครอบครัวของพวกพนัก หรือพวกพนักเข้าไปเชื้อเชื้อนานไปอยู่ในการกระทำกิจการค้า
เอกชนชาวต่างชาติหลักหนึ่งได้รับ หนังสือสารคัดเลือดส่งต่อเกี่ยวกับพวกพ่อค้าเหล่านี้ก็แทบจะไม่
มีคุณค่าอะไรเลยพวก ๆ กัน

ค่าขับเข้าเบื้องไปได้ยินกับความยุ่งยากที่เร่ร่อนประสบในการที่จะทำข้อมูลที่ให้รายละเอียดในเรื่องที่เกิด ถ้าพวกพ่อค้าบริษัทเอกชนเหล่านี้เป็นพวกพวกพันกัน ซึ่งทางกิจการของพวกพนักที่
มีบ้านที่อยู่ในหนังสือ Yues hai—kuan chih จะไม่เหมือนอย่างเดิมในฐานะเป็นพวกพันกัน ซึ่ง
ถูกโจมตีให้เห็นว่า พวกพวกพันกันถูกถูกทำให้เริ่มต้นอยู่ในภูมิทัศน์ทางการเรื่อง และยอมรับว่าพวกพนัก
จะต้องมีธุรกิจทางการค้าโดยไม่ต้องตั้งชื่อฟิลิป 54 พวก เบิ่ง คุณ-คุณ ไม่อาจเป็นกิจการทางพวก
คุณค่าเสมอไป แต่พวกพนักยังเห็นถึงพวกพนักความจริงว่า หากพวกพนักมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
หรือทางกิจการก็ยังถ้าแล้วจะรวมตัวมาให้เปียบเชื่อมต่อกันพวกพวกพ่อค้าบริษัทเอกชนที่ทำการ
ติดต่อทางกิจการพวกพนักควบคุม ยังไปกว่านั้น ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้ทางการในการข้อมูล
ผู้ทำการค้าขายได้ยินผู้ที่จะซื้อจะต้องมีทรัพย์สินพอสมควร บางท่านจะต้องอยู่ในฐานะที่ไม่ใช่คนที่ดี แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ทำการค้าขายจะต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่าการซื้อผลไม้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ต้องการจะทำให้เกิดความสุขให้แก่ผู้ซื้อ ทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจ จะมีกลุ่มตัวเล็ก ๆ ที่จะไม่ซื้อผลไม้ที่ดี ทำให้ผลไม้ที่ดีมีราคาสูงเกินไป

พืชพืชที่ย้อมต้องกระทำอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการควบคุมโดยรัฐบาล ทำให้การย้อมเป็นการลดภูมิทัศน์ของประเทศ ทำให้การย้อมเป็นเรื่องที่สำคัญในประเทศไทย ทำให้การย้อมเป็นเรื่องที่สำคัญในประเทศไทย

91

การย้อมพืชพืชที่ย้อมต้องกระทำอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการควบคุมโดยรัฐบาล ทำให้การย้อมเป็นการลดภูมิทัศน์ของประเทศ ทำให้การย้อมเป็นเรื่องที่สำคัญในประเทศไทย ทำให้การย้อมเป็นเรื่องที่สำคัญในประเทศไทย
สายกลางบุรีรัมย์ พระชนม์พระที่มีเมือง ชู ชู ชู หลวง หลวง หลวง ซึ่งเป็นบุตรที่เกิดใน ไทย หลวง หลวง หลวง หลวง มีตำแหน่งคือข้าราชการกองทัพ และมีหน้าที่รับพระพุทธศัลย์ขึ้นมาจากพระศัลย์ แต่ใน หนังสือข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้กล่าวว่า เข้ามีวัฒนธรรมในด้านการรักษาสุขภาพ หรือการมีความ สุขภาพดี หลวง หลวง หลวง หลวง หลวง ไม่ได้มีการจ้างตั้งค้น

ตามหนังสือหรือหลักฐานของพระชนม์พระที่มีเมืองนี้ก็มีความกล่าวถึงในท่านเอง เล่ากัน ซึ่งแม้ว่าพวกเขาจะได้พิจารณาถึงบทบาทของเศรษฐกิจของชาวจนในประเทศไทยแต่ส่วน ๆ ที่พวกนี้พัฒนาไปจนกว่าจะได้รับประโยชน์จากทางการทหาร ไปทำทางกืนยันในดินแดน ของเจ้าอยู่ประเทศ พวกเขาก็ได้เห็นจากหนังสือหรือหลักฐานเหล่านี้ไม่มีถึงที่จะขอพวกพังทลาย เหล่านี้เป็นรายๆไป ได้รับมีสิทธิมนุษย์ด้วยมาทั้งนั้น และเราได้รู้ว่าพวกที่ลี้ภัยกับ ผู้คนที่ได้ติดต่อกันว่า ในกระบะพ่อคุณ โดยสารที่รวบรวมไว้เป็นเมืองไทยในแต่ละเป็นไปใน 1831 มีกับบั้นเดียว เข้าว ซึ่งทำให้เกิดความสำนึกในบั้นกิจความสงบ จึงมีแต่บั้นเดียว เล่าของจะมีคือท่าน "ทำบกวนข้าราชการและทหารบาง" ในตอนต้น ๆ ของการทำงานของ เขา กลับบั้นเดียวเป็นผู้นำสู่การรื้อคืนเครื่องบรรทัดการของสยามไปยังพวกเจ้ารัฐจันทร์ แต่เขา ก็ต้องเสียในผลประคณณ์ เพราะเรือเดินไปถึงกลับทางทะเล เขาได้พักนกยูงในประเทศสยาม ประกอบอาชีพเป็นชาวทหาร และช่างเครื่อง โดยการเก็บห่วงนวมิ้น เขาสามารถขึ้นสินค้าได้ 100 หาบ ซึ่งเขากำลังจะเน้นไปยังประเทศจีน นี่เป็นเหตุให้เขาได้เป็นผู้ยุติตัวอยู่ในบั้นเดียว เล่า ด้วยที่ถูกศาสตร์ยอมคืนไป อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้รู้ว่าเขาจะ เข้าไปหลักกิจที่ทำใน ในการค้นก็ไม่ยอมเข้ามา หรือเขาได้ขึ้นสินค้าอื่น ๆ ตัวเก็บที่เขามีได้มากจากภูเขาหินคำ 100 หาบ ของเขา หรือเขาได้คืนทางกลับไปยังประเทศสยามอีกหรือไม่ เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกล่าวได้ตามหลักการของที่พักนกยูงในประเทศจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดตามผลจากข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือหรือหลักฐานของเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูด และขาดพจนานุกรม เขาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือความประทับใจทั้ง ๆ ไปเกี่ยวกับบั้นกิจกลุ่มต่าง ๆ เล่ากับพวกเจ้ารัฐจันทร์ใหม่เหล่าทั้งหมด

นายชัยในศตวรรษที่ 18 และ 19 ได้เขียนบันทึกไว้ว่า พวกเจ้าพ่อที่เกิดขึ้นในประเทศ สยาม เป็นเจ้าของเรือสินค้าชาวเขาได้ส่งไปที่การค้าที่ประเทศจีนเป็นประจำทุกปี เรือสินค้า ส่วนใหญ่ได้ยังประเทศสยามและไทยในสยามนั้นเองและมีพวกเจ้าพ่อซึ่งเป็นผู้ปกครอง ซึ่งทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเห็นได้ชัดเจนว่าชุมชนชาวเขาที่ทำการค้าทั้งต่างประเทศ กับพวกเจ้าพ่อซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเห็นได้ชัดเจนว่าชุมชนชาวเขาที่ทำการค้าทั้งต่างประเทศ
นี้ๆ มากกว่า พากันเชื้อในประเทศสยามยังได้บิบมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นนายกองภาศิพิทักษ์สูงๆ โดยนั้นในสวนหนึ่งที่ได้จากการยุทธการของตนที่ลุกเกล้าจารุษณ์ ในปี ค.ศ. 1750 ขณะเมือง จาง-โยง ค้นหาข้อ รุ่น หลวง ได้พบพระพุทธรักษาในที่วัดสะเด็จพระเจ้าตากสินในปี ค.ศ. 1769 ให้เป็นผู้พิพากษาการค้าร่วมกัน โดยจะต้องทำเป็นทุก/legalการหลายเรื่อง นับ 50 ชิ้นต่อๆ ในปี ค.ศ. 1775 เห็นได้วิวัฒน์ต้อง ให้เป็นเจ้าเมืองสวางค์ และได้รับพระราชานิเทศก์ที่ต้องให้เป็นเจ้าเมืองสวางค์ สมเด็จพระเจ้านะเดิมค้างคืน ถูก หลานของเจ้าเมืองสวางค์หลักๆ อยู่ในปากาในการอุทิศ

การถวายประทับการได้รับที่ได้เกิดชิ้นที่ต้องทำการจะส่งข้าราชการ พวกที่ได้สัมพันธ์ผูกขาด ถูกพวกพันธุ์อันๆ มีการติดต่อกับอย่างไรในรอบเศรษฐกิจของสยาม พวกที่ได้รับสัมพันธ์ผูกขาด จำเป็นจะต้องทำเนื่องในจำนวนหนึ่งได้ในชั้นคาดเดาเป็นเรื่อง เพราะจะต้องหาสถานะในการได้สัมพันธ์ ต่อไป และในการกระทำเช่นนั้น พวกเจ้าต้นที่ต้องหาทางระบบสันติที่เข้าผลิตได้จากการที่ ได้รับสัมพันธ์ ก่อนสมัยรัชกาลที่ 3 (1834–1851) องค์พระยาท่านตรีย์ต้องสงสัยกันในการ ดูแลศาสนาประเทศ มีบันไดจำนวนมากเดียวกันที่ส่งออกไปยังประเทศจีน แต่ การลุกขึ้นของหลวงคุณเจาะเนื่องมีการกระจายไปได้ยังหนึ่ง ถ้าหากตัวอย่างเจาะเนื่องของวุฒิ ทาง เป็นเรื่องที่ชัดเจน ขณะที่พวกเจ้าที่ไม่เป็นพวกพันธ์ผูกขาดในธุรกิจต่างๆ พวกนี้ ยังทำหน้าที่เป็นพวกพันธ์ค้างคืนกลุ่มในประเทศ เพื่อจัดหาสถานะเข้าสังคมจัดตลาดกลางบางกอก ซึ่ง ต้องหาสถานะในที่ต้องการของพวกเรื่องที่จะนำไปยังประเทศจีน ต้องมีการมีการตัดสินใจว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพวกพันธ์นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสยามได้ขยับพวกเจ้าที่ในการระบบต้นค้า ของคนที่มาสู่ตลาด ดังนั้น เราจึงพอจะคาดได้ว่า ถึงแม้ รู วายอาจจะไม่ได้ต้องอย่างยิ่ง แน่นอนว่าขับเคลื่อนค้า แต่การที่เข้าไปสมพันธ์ในการเก็บรักษาเกม เอนนี่จะเน้นตลอดจนมาไทยให้ เขยายอย่างมาก ตั้งมีการส่งตรงนั้นเป็นสินค้าออกไปยังประเทศจีน 1850 ชั้น ขีนทุกหล้านทางหลายๆ สิ่งบกพร่องที่ต้องบันทึกลงแสดงว่างานได้ถูกนำไปขายในประเทศจีน ซึ่ง ที่เน้นถึงความต้องการสูง พวกพันธ์นั้นจีนในประเทศสยาม ทั้งในฐานะผู้พิพากษาผูกขาด และฐานะผู้พิพากษาจะตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สุดจากแหล่งหน่วยของสยาม แต่ก็ไม่ได้ถูกนำมาตรวจสอบในที่นี้ อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นพฤติการณ์ที่จะสานนิเทศส่วนหนึ่งไว้ว่า พวกเจ้าที่ได้ช้า มกวนคุณการเป็นนายกองภาศิพิทักษ์ต่างๆ ในระหว่างรัชกาลที่ 3 และ 5 ได้รวมวิสัยทัศน์หลักนี้ของคน เข้ากับการพิพากษาแนวเทวด
การให้ความร่วมมืออย่างเปิดเผยและเข้ามีส่วนร่วมในการค้าในเขตของพระมหากษัตริย์สยามและพวกทุกคน แต่ต่างก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันผู้เข้ามีส่วนร่วมอย่างยิ่ง รายงานจากสมทบควรที่ 17 กล่าวว่า พระเมรุมาศศรีสกอยะทรงเป็นพ่อค้ำที่มีผู้ร่วมงานในการค้าทั่วทุกภาคพันธ์ชัย แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกหนึ่งจะอยู่ในประเทศใน รัชกาลที่ 3 ทรงกษัตริยากรทรงพระพลังในสมัยรัชกาลที่ 2 และทรงเป็นผู้animateการพวกหนึ่งที่ทำกิจการค้าของวัตถุดิบประเทศใน เมื่อพระองค์ทรงเสวยราชสมบัติ พระองค์ทรงใช้หน้ายางการทำกระดาษของหลงโดยสินเชิง โดยทรงอ้างว่า พระองค์จะไม่ยอมเป็น "การตรียอดคำ" อย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตาม คงมีหลักฐานยืนยันว่า ทรงพระองค์และรัชกาลที่ 4 ได้ส่งทีมาสไปยังประเทศจีนเมื่อครั้งทรงพระมหาบุรุษชัยของพิเศษบางอย่าง โดยแทจริงแล้ว พวกชาวตะวันตกได้พวกหนึ่งทุกค่ายอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ว่า การค้าอย่างเสรี มีอาจจะทำได้ เพราะองค์พระเมรุมาศศรี และบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายชายและหญิง ต่างทรงมีการสัมพันธ์จิตใจ และขอให้ที่ในสารพัดในทางด้านการส่งเสริมก่อนที่จะส่งสินค้าออกไป 88 นอกจากนี้การค้ากับสิ่ง การค้ากับประเทศ องค์พระเมรุมาศศรียังทรงทราบว่าในการค้ากับเมืองต่าง ๆ ตามชายฝั่งทะเลของอวัยวะเรือต่างชาติของพระองค์ได้เดินไปเบียบยศยอมจริงในการขนเครื่องราชบรรณาการจากเมืองต่าง ๆ ชายทะเล 89 ดังเช่นที่ วอลเตอร์ เวลส์ได้เขียนไว้ว่า การค้าของวัตถุดิบของเฉลียงใต้ด้านสู่มิร์กกาลที่ 3 เริ่มต้นมา ก่อนทศวรรษที่ 1820 การค้าโดยเรือต่างประเทศเจ้าปืน เพราะองค์พระพลัง เดิมไปต่อมาการส่งสินค้าที่ถูกส่งมาในรูปของภาษี ที่ร้อยสิบตามคำเป็นเครื่องราชบรรณาการและผลิตผลผลิตงานจากกรานิตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 70 วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะ ระบบสินค้าที่เรียกเก็บมาในรูปของภาษีก็คือ การค้าโดยเรือสินค้าได้การอุปกรณ์ที่องค์พระมหากษัตริย์และพวกที่ขึ้นมาอย่าง อย่างไรก็ตาม ดังเช่นที่รัชกาลที่ 3 เริ่มต้นมา ความต้องการเงิน เรียงหมดคือวัสดุที่ต้องการจะนิยมให้ทำงานในเดือนในเดือนข้ามเจ้าส่วนงานได้เงินเงิน ซึ่งแต่เดิมมากกว่าเงินแบบผู้ท้าสิน นอกจากรักษาได้จากที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 71 การที่มีการส่งสินค้าของชาวตะวันตกที่มีมากกว่า ทางรัฐบาลจะต้องหาทาง เพิ่มรายได้โดยการเรียกเก็บภาษีเงินสินดี แทนที่จะเก็บเงินสินค้า และให้มีการขายสินค้าแทนคืน ขาดทุน ๆ ดังนั้นการค้าโดยรัฐจึงต้องเลิกไป
ในทางตรงกันข้าม พวกชนนี้สูงอย่างกลุ่มบัณฑิตการจะต้องมีการสนับสนุนเกี่ยวกับที่มีอยู่ในตอนปลายคราะห์ 1830 ตัวอย่างถึงตาม การให้ความอุปการะโดยสมาชิกของพวกชนนี้สูงอย่างกลุ่มบัณฑิตการจะต้องมีการสนับสนุนเป็นประโยชน์ให้แก่พวกฟองต้นจันท์อีกอยู่ในประเทศสยาม เพราะช่วยให้พวกเขาได้ผลประโยชน์บางประการและให้ความช่วยเหลือ
ตัวเข่านี้ให้กลุ่มแล้วในบางตอน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการค้ำหาจะสูงมากและช่วยเหลือที่จะได้ผลก็จะต้องช่วยพวกชนนี้สูงอย่างกลุ่มบัณฑิตการสนับสนุนเป็นประโยชน์ โดยจะจะเป็นทางช่วยเหลือที่ให้เมื่อมันค่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้ได้รับเงินเดือนจากทหารทหารนายมาก โชคดีที่มันกิน
ที่เอกซาร์ของไทยตอนกลางครั้งที่ 19 สิ่งเหล่านี้ที่จะมาสู่การซื้อมันระบุข้อต่อไปนี้
บางกลุ่มและเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ที่ส่งไปยังประเทศจินแดนตอนกลางครั้งที่ 1840 รวมทั้งระบุ
ข้อต่อไปนี้ที่จะมาสู่การซื้อมันระบุข้อต่อไปนี้
การซื้อมันนี้ก็คือ เริ่มนับฟองต้นคำที่มีรายอยู่ในกลุ่มของพวกชนนี้สูงอยู่ในกลุ่มอุปการะ
สิ่งมากในราชการ ค่อยยกขึ้น ซึ่งกับบัณฑิตฟองต้นคำที่กลุ่มใหญ่ในปีมูลค่า 16,358 เท่าส่วนไป อุปการะด้วยความอุปการะของพวกนั้นใหญ่ในปีมูลค่า (ซึ่งบูรณานาคราช 74 ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ใหญ่ที่สุด
มีวันที่สุดในสมัยของท่าน ค่อยยกขึ้นกลุ่มกลุ่มขึ้นฟองต้นคำมูลค่าสูงสุด(1,284เท่าส่วน
เป็นกับบัณฑิตของพระราชวโรจน์จันท์บางขั้น 2 พรรษาและว่า พระองค์จากท่าน
(1801–56) 75 อาจจะเป็นการไม่เหมือนที่จะต้องอย่างที่สองที่หมายถึงแบบบัณฑิตของราช
ทุนระหว่างพวกชนนี้สูง แต่ไม่เหมือนเอกซาร์ที่จะได้รับความช่วยเหลือกว่านี้ แต่ช่วยตามสิ่ง
แสดงให้เห็นได้ว่า พวกเจ้าชุมนุมมากขึ้นสูงได้มีการแสดงกันกว่านี้อย่างยิ่งในประชากรในราชการย่อมเป็น
ผลตอบแทนที่ เริ่มต้นได้กระทำโดยได้ประโยชน์ของพวกฟองต้นคำจันท์ที่จะยุทธภาพสมัครเพื่อกับพวก
ที่ให้ความอุปการะเหล่านี้

การที่รัฐบาลสยามและพวกชนนี้เข้ามามีส่วนในการค้ำยันต่างประเทศมีไปอย่างชัดเจน
จริงจากข้อมูลของสยามเอง และของการตระหนักด้วย ดังเช่นที่เราได้กล่าวแล้ว ประจัญบานที่กว่า
พวกเจ้าที่ในช่วงที่และพวกคนที่ได้ที่มาอภิปรายยิ่งในเรื่องนี้ได้หันสันที่ไปยังการจ้างยังคน
อย่างไว้กล่าวในในการตอบคำถามและทางเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ จับปิดจะต้องยื่นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
จำนวนมาขึ้น รวมทั้งการให้ความสนับสนุนโดยพวกเจ้าที่ที่อภิปรายความมากหาต่าง ๆ ของคนที่เป็น
ประโยชน์อย่างมาก ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเป็นไปได้ที่มีการวุ่นวายกับระหว่างพวกเจ้าที่และพวก
พ่อค้าในการส่งเสริมการค้าของตนพันธ์เมือง ที่ทางคนยี่ห้อเริ่มต้นอย่างไรก็ตามกับการจะส่งเสริมให้เข้าถึงประเทศยามในฐานะเป็นการค้าภายในประเทศไม่ได้ส่งเสริมกับการค้าของตนพันธ์เมือง ขณะที่สินค้าที่นำเข้าจากประเทศยามมีประโยชน์และสามารถนำมาใช้ได้ แต่กับการค้าไม่เคยก่อให้เกิดกับภูมิอากาศเมืองหรือแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บสินค้าอย่างมีลักษณะในการค้ากับประเทศต่างประเทศตัวเต็ม

การให้ความเห็นชอบโดยองค์พวคมหาภักดี้ยามและพวกทุกคนในการค้ากับต่างประเทศจะเน้นมาจากการพิจารณาในแต่ละครั้ง ซึ่งก็เช่นกันมีบางอย่างที่เราเห็นที่ใช้ได้กับการเตรียมความของจีน ขณะที่สำหรับเพลิดเพลินกับมีก่อนการพิจารณายอย่างยิ่งในการพิจารณายอย่างยิ่งกับพนักงานที่ผ่านมาประเทศพนักงาน พนักงานที่ผ่านมาในฐานะแต่กับสินค้าไม่เพียงว่ามีความสำคัญในการพิจารณาเมืองพันธ์เมืองมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าระหว่างเมืองพันธ์เมืองเพื่อให้ในที่สุดและการพิจารณาได้เป็นการพิจารณาของจีน และจะช่วยให้เราได้รับการพิจารณาต่าง ๆ ที่บ้านที่ถูกการมีส่วนร่วมของรัฐบาลยาม เมื่อการค้าได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นปกติเช่นในการพิจารณาของยาม จึงได้การบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้ใครกระทำการในสมัยราชวงศ์จิ้งเมื่อได้ความที่มันมีที่พักที่อยู่ว่าการจัดหาของรัฐบาลนั้น เราจึงอาจคาดหมายได้ว่าทางพวค้าและอาชีพการยามจะยืนยันข้อเรื่องอะไรที่จะสนับสนุนนโยบายทางการค้ากับพวกเจ้าหน้าที่ของจีนจะทำกัน จึงมีเวลาแต่ละวันจะยืดหยุ่นกว่ากับทบทวนของความ และพวกคำหน่วยของความ พวกค้าโดยการวางแผนการค้าในการวางแผนนโยบายการค้าทางเดินขึ้นพิจารณาทันที
บทที่ 6
พื้นฐานของนโยบายการดำเนินการ
สิ่งมีประโยชน์ต่อต่อ

นโยบายทางการศึกษาเฉพาะของราชการชิงได้สู้การรูปแบบให้สองสังกัดกันกับความต้องการทางการเมือง การศึกษาและกิจการทางการศึกษาของประเทศ ขณะที่ประกาศฉบับช่วยฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับภาระกิจทางการศึกษาที่ต้องการแก้ปัญหาในประเทศจะยืนยันจะทันโดยจะต้องพิจารณาปฏิบัติตามแนวทางที่มีกฎหมาย แต่ในบางครั้งที่ความгибยของกฎหมายทำให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศ พุทธถาวรก้าวที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศคืนในหน้า—หน้า ไม่ได้มองโดยสมมุติของการดำเนินการจึงเริ่มผลตอบแทนจากตันกรอบวิเคราะห์ได้ไปในทางเอง เดียวกัน บางกรณีของเดี๋ยวนี้อย่างไม่เป็นมีมีตรนัก โดยเหตุการณ์ต้องความก้าวหน้านี้จะมากอยู่เกิดความไม่สม่ำเสมอในชีวิตของเดี๋ยวนี้ วิเคราะห์เห็นว่า การดำเนินการช่วยว่าการส่งเนื่องจากข้อตกลงสัญญาต่อเนื่องทางการศึกษาของประเทศตามหมายเหตุทางต่างๆ ของเจ้าอกิจการเป็นที่รู้จักกันโดยพุทธถาวรการที่สนับสนุนเจ้าต้องการการค้าอย่างไม่ชัดเจ็นที่จะกำหนดก็จะนั้น—หน้า จะเป็นสุดสิ้นของการที่

ความคิดเห็นว่า รัฐบาลจึงเข้าสู่การทำการข่มขู่ทางคณะ(ขออนุญาต)ได้เป็นที่ยอมรับกันในศาลระหว่างที่ 19 พฤศจิกายนกำหนดโดยเฉพาะพ่อท้องถูม มีความเชื่ออย่างมั่นคงว่า รัฐบาลไม่ควรจะเข้ามาในการดำเนินการทำต่างๆ ทางการศึกษาที่ประชาชนของตนได้กระทำอยู่ พวกเขาเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามมีสุติศึกษา พวกเขาสิ้นที่จะกระทำทางการค้าได้ตามเจ็บที่พวกเขา ควบคุมเอกชนและวรรณคดีของผู้อยู่ในประเทศทางการที่พวกเขากำลังการทำการติดต่อมวยจะต้องยอมรับในนั้น พวกเขาจะเข้ามาด้วยกัน ขณะที่จะมีเสรีภาพในการแสดงที่เข้าถึงการทำงานและรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องสนับสนุนให้พวกเขากำลังดำเนินความประสงค์ของประชาชนที่จะอยู่ในทางประเทศที่พังการเกษตรกรรมแต่ยังเดี๋ยวนี้อยู่ก็ไม่ได้พัฒนาประสบการณ์ “รัฐธรรมนูญพิมพ์” ดังที่เคยมีนัยที่ให้ก้าวไปว่า “ระบบพิจารณาการเกษตรกรรม เท่าที่จะ
ส่งเสริมให้เป็นไปตามนี้ จะเพราะมีการจักการระดับกรมและการด้านต่างประเทศ
ตลอดจนจะพยายามขับเคลื่อนสังคมจนถึงสุด

จ่อหน บางวัง
บุคคลที่เกิดในประเทศไทยและจิตในระหว่างค์ระหว่าง
ที่ 1450 และ 1450 ที่ almonds ในทางเดียวกัน เข้าเป็นเพื่อนกัน เกือบจะ บทเร็ม
และร่วมมือกันข้าราชการ อบเด่น ในการจัดสิ่งนับตั้งแต่ต้น ข้าราชการ (Anti-Corn League) และ
เป็นผู้สนับสนุนที่ข้อมูลประโยชน์อย่างเข้มข้น (Utilitarianism) จึงไม่เป็นเวลานั้นประทับ
ใจเลยที่จะให้ใช้หลักการเล่นในการตัดสินใจข้าราชการและรัฐบาลไทย
หรือการที่
สนับสนุนอย่างกิจ — เทียว เมื่อวิน. ก.ค. 1455 ที่ข้าราชการจะต้องข้อมูลอย่างลึกซึ้งของเขาในเรื่อง
ผลดีอย่างที่จะได้รับจากการตัดสินใจเสร็จไม่เป็นเวลานั้นประทับใจเช่นกัน

พวกกบค้าและข้าราชการพลเรือนข้าราชการจะต้องอยู่ในประเทศไทยในครั้งนี้ได้ครั้งหนึ่งอย่างขัน
ทุกที่ ระบบรัฐกิจจึงไม่มีเห็นตัวกับสมมุติฐานในทางเดียวกัน ซึ่งก็ได้เห็น
ความคิดเห็นและความผู้ไม่เป็นเห็นของ
นักเรียนผู้นั้นในค์ระหว่างที่ 1450 ได้ต่อสังคีตที่
บัญจักร สหพันธ์ โดยคำปรึกษาของข้าราชการจึงต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่จะ “ยุติการค้าทวี
แห่งทาง” กล่าวกันว่า พวกข้าราชการจึง “มองดูพวกคนที่ประกอบธุรกิจสุทธิ
การ (การค้า) ประเทศนี้ โดยเป็นพวกที่ไม่มีความหมายของไทย และ...ไม่มีวัน...ที่จะยอมรับคนแอ
ของการติดต่อกับต่างประเทศ”
พวกข้าราชการจึงที่มีความรู้สึกชั่นอย่างลึกลับ แต่
กรณีนี้ตาม พวกข้าราชการไม่ได้พิจารณาสิ่งที่มีสุขที่ต่าง ๆ ที่เห็นนั้นพวกผู้นั้นหายจากการจายอย่างยิ่ง หรือ
แยกโรคภัยคัดกลั้นจะรายงานการค้าของชาวตะวันตกที่จะเปลี่ยนการค้าโดยเรื่องสาเหตุของ
คงแล้ว

นโยบายการค้าทางทะเลของฝ่ายตะวันตกไม่ได้เข้าขว้างซึ่งที่นั้นก็ไม่ได้กิจการวัตถุดิบในหัวกิจการระดับ-
ตกถูกป้องกัน ที่นั่นว่าจะสามารถเกิดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆในทางเดียวกันที่นั่นถูกเพียงโดย
เรื่องนี้ตาม กฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการค้าโดยเรื่อยๆสิ่งกีจการในเชื้อชาติผลสิ่ง
ไม่ได้เนื่องดังนั้นเนื่องจากความคิดทางการศึกษาที่มากในประเทศ และการเรื่องทางการเมือง
จากกฎหมาย การวางกฎหมายต่าง ๆ เขียนเป็นการแสดงถึงที่นั้นของพวกข้าราชการระดับของ
นโยบายที่มองโลกภายนอกต่าง ๆ วัตถุการทางนิว ได้เห็นว่า การแสดงนโยบายจึงแตกต่างกันออกไปในรัฐบาลในกรณีภัยการต่อสู้
ไปในเร็วสมัยที่เกิดขึ้นกระชับหนึ่ง และตราประกาศที่ระบุถึงลักษณะเราจะไม่ได้รับการปฏิบัต
ตาม ฉะนั้นจะที่จะของนั้นต่าง ๆ ทางการจะผลิตผลให้สิ่งของชั่ว🏽 เหมือนทาง
ราชสำนักมีการตกลงกันว่าควรจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งในการทำต่างๆ แทน แนวความคิดหลักแนวคิดของรูปแบบของหน่วยงานในรัฐบาลทุกระดับ และสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดที่แท้จริงก่อนจะเห็นถึงข้อคิดเห็นของราชการที่มี คืออย่างหลักหลักการเกี่ยวกับนโยบายในสมัยราชวงศ์ที่น่าจะอยู่ในไทยได้จากเอกสารสมัยศตวรรษที่ 17 และ 18 เพราะว่าอธิบายต่างๆ ในศตวรรษที่ 19 ก็อาศัยพื้นฐานจากเจต Hàng เหล่า ขณะที่นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดเวลาของสมัยราชวงศ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ข้อได้เสียหลักการเป็นพื้นฐานในการวางแผนนโยบายของสมัยอย่างเดิม เราจะสามารถเข้าใจได้โดยการพิจารณาของนโยบายในสมัยราชวงศ์ที่ดีก่อนเมื่อได้ศึกษาในเอกสารของนโยบายของสมัยก่อนศตวรรษที่ 19

โลกทางการค้าทางทะเลที่อยู่ในท้องถิ่น หมายถึงนโยบายไทยกับโลกที่มองโลกในแง่ของนโยบายโดยทั่วไปไม่ได้แก้ว่าเป็นเหตุผลแต่จะ ประเทศไทยในเชิงแนวหน้าออกอย่างไรได้เลย มีบางครั้งบางคราว ที่จะมีพระราชบัญญัติในทางสิ่งของความ สิ่งที่ทางการทหารมีระหว่างประเทศกับกับประเทศที่นั่ง เต็มไปด้วย พระราชบัญญัติ ที่ประกอบกันจะเกี่ยวกับมหากาพิทักษ์ ขณะที่อื่นๆจะเกี่ยวกับประเทศที่มีความสำคัญประเทศไหนในสถานะ–ประเทศ และเกี่ยวกับความสำคัญทางการทหารที่นั่น แต่แน่นอนที่จะมีการกล่าวถึงประเทศเพียงบ่อยๆในคำประกาศนโยบาย คำประกาศเหล่านี้ไม่ใช่ กับเรื่องการต่างทางทหารที่จะเกิดขึ้น เริ่มถึงความสำคัญทางการทหารโดยทั่วๆไป ดังนั้น ในกรณีกันกับนโยบายสมัยราชวงศ์จะ ต้องการกล่าวถึงประเทศที่มีความสำคัญเมื่อ ที่เกษตรที่ประเทศนี้มีข้อกู้สำคัญในคณะหลายปีอยู่ในพระราชบัญญัติ มิฉะนั้นเราจะเห็น ว่าในกรณีการทหารที่เงียบหมู่–หมายถึงความสำคัญทางการเข้าใจได้มาก

การที่ดูเหมือนว่าจีนไม่สนใจในการกำหนดประเทศที่เงียบในไปในเป็นไปไม่ได้เพียง จากความดีเด่นของนักเล่าเกิดการชาติร่วมประเทศในสมัยศตวรรษที่ 19 เท่านั้น แต่ยังเนื่องมาจากเหตุการณ์หลักสำคัญต่างๆของจัดเองด้วย ระบบการปกครองอย่างเป็นทางการ ซึ่งใช้บังคับเกี่ยวกับกิจการทางด้านการทหารของจีนในบางด้านนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมัย ราชการครอง ระบบการปกครองเหล่าอื่นๆเป็นของระบบบัญญัติ สิ่ง (Itu) และพระราช กษัตริย์ หรือ (Li) หรือที่ชื่อเดิมก็คือท้ายด้วย ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเป็นเจ้าหน้าที่ใน/mp

ไม่เอียดเด็ดขาดในราชวงศ์ที่นี้ หรืออื่นๆในเน้นย์ เรายังคงไม่ได้บังคับบัญชาด้านต่างๆของ สมัยราชวงศ์ ถ้าเราจะใช้พระราชบัญญัติต่างๆเท่านั้นในการกำหนดนโยบายของสมัยราชวงศ์ เรา
ก่างจะแล้วใจเรื่องราวต่าง ๆ มีพลังที่ เพราะประชาชนปฏิบัติต่ำนี้แม้จะถูกเพิ่มอย่างร้ายใจใน
การวันไปวันต่าง ๆ ดังนั้น จึงต้องใช้ประชาชนปฏิบัติต่ำนี้รวมกับประชาชนกันต่าง ๆ ก้าวคือ
ประชาชนปฏิบัติต่ำนี้ได้มีการเกิดเพิ่มเติม ประชาชนกันต่างนี้เองที่สะท้อนได้เห็นถึงจุด
ประสงค์ของสมัยราชการต่าง ๆ ว่า เพราะว่าได้"ถูกก่าหนกันเหลือเจ้าบ้านบุญบึกเรื่องการปฏิบัติน
แบ่งในประเทศต่าง ๆ" เท่ที่จะประเมินว่า การตัดต่อกันทางพื้นชนยิ่งประการได้บางที่ก็กทั้ง
หรืออูนธาตร์ใจให้กระทะได้ตามกฎหมาย จึงขอแนะนำให้มุ่นเรื่องเกี่ยวกับประชาชนกันต่าง ๆ พร้อม
ที่จะยังเสนอต่อทายเรื่องการเพิ่มเติม จากการศึกษาในเรื่องประชาชนปฏิบัติต่ำง ๆ

ระเบียบข้อบังคับทางประชาชนยิ่งมีอยู่ใน ชื่อ—หลัก (หนังสือธรรมพูนประชาชนปฏิบัติต่ำน) และ
ประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้โดยเฉพาะที่ไม่เคยได้ใช้กันอย่างเป็นทางการมาก ไม่มีเหตุนับประชาชน
ปฏิบัติต่ำนนี้พวกหรือมีอยู่แล้วตามกฎหมายของสมัยราชการต่าง ๆ ประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ได้
กฎหมายแทนว่าจะมีการประกาศยกเลิก ซึ่งจะยังคงต่อการพื้นชนยิ่งประการมีต่อที่สามารถ
ยินยอมได้ในการเข้าถึงกฎหมายในขณะนี้ให้ ประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้จะมีผลขึ้นบังคับใช้ ไปจนกว่าจะยกเลิก
โดยประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้มาไม่ นอกสิ่งจากว่าจะต้องนำข้าราชการยกเลิกกฎหมายทางกฎหมายของ
ราชการต่าง ๆ เพราะว่าประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ให้เพื่อเป็นการโยบายในช่วงเวลาในหนึ่งเฉพาะ
เวลาจะนั้น จึงไม่ควรถือเอาเป็นเอกสารทางนโยบายของอีกข้างประเทศเวลาหนึ่ง จนกว่าจะได้มี
การควบคุมทางกฎหมายจากแหล่งต่าง ๆ ก้าวอย่างถัดกว่านี้ มีประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ยิ่งขึ้นไม่ที่
ประกาศอย่างสม่ำเสมอประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ไป

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการตีความจะอ้างจะทำให้ได้ในประชาชนปฏิบัติต่ำง ๆ ของ
สมัยราชการต่าง ๆ และประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ (Ta-Ch‘ing hui-tien และ Ta Ching hui-tien shih-li) 9 และในประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้ของคณะกรมการรายได้เผื่อคืน (Hu-pu tse-li) 10
ประชาชนปฏิบัติต่ำนนี้เป็นไปเพียงได้การระเบียบข้อบังคับของระหว่างกรมต่าง ๆ ของชั้นบัลถ์ของ
ประเทศเด่นชัด เพราะว่าได้กำหนดหน้าที่ต่าง ๆ ของแต่ละกรมก่อนในการปฏิบัติงาน และพันธุสัญ
ที่เจ้าหน้าที่ของราชการแต่ละคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทางงานของตน 11 หลักฐานที่มีอยู่ในประ
ราชปฏิบัติตวิธีทางราชการแต่ละคน และของคณะกรรมการข้อกำหนดถูก ยังไปกว่านั้น
หนังสือ เช่—ลี และ เช่—ลี ที่พิพิธภัณฑ์ระยะ ๆ สมกับข้าราชการคนหนึ่งเรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ฉบับก่อนหน้านี้นั้นแล้ว ขณะนี้จะต้องพิจารณาแล้วที่ว่า เราสามารถจะหาหลักฐานเอกสารได้จาก
ฉบับเพิ่มเติมหนึ่งเรื่องได้เกิดเหตุไม่ได้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นที่พิพิธภัณฑ์หนึ่งเรื่องฉบับนั้นโดยทั่วไปแล้ว
กิจีสราวะมิสัวคูณ ขณะที่พระราชาตนในภูเก็ตท้องถิ่นของกรมราชกิจจานุเบกษา จึงขอสุทธิ แสดงลักษณะภูมิพลอยในนโยบายทางการทหารแก้จ้น พระราชาภูมิสุทธิในการบริหารราชการแผ่นดิน แล้วในและของจนธรรมการแสดงลักษณะอยู่ในรัฐบาลนิยมมากกับ เมื่อมีการจัดตั้งโครงสร้างของ

ระบบราชการใหม่เพื่อวางแผนบริหารบังคับงานสภากิจการต่าง ๆ เช่น การประจำนโยบายการปกครองภูมิ

สุทธิ และออกนโยบายทางราชการให้ถูกต้องราษฎร์ไทย โครงสร้างนี้จึงจะครองรูปแบบส่วนใหญ่

ไว้ในเมื่อนี้ นี่คือระบบเบื้องของพระราชาภูมิสุทธิในการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้พรรณนามา

แล้ว

เราจะต้องน้าอะไรของข้อมูลระเบียบบังคับค่าต่าง ๆ ที่ประสงค์จะให้ดำเนินวิธีซึ่งเกิด

ในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วมาพิจารณาด้วยกันทั้งสองเรื่องนี้ เอกสารหลักฐาน

ต่าง ๆ ที่สันนิปัตตานั้นของนโยบายทางการทหารของจักรOWER เรากำรจะต้องแสดงให้เห็นความแตกต่าง

ระหว่างกฎหมายว่าด้วยการพนักงานที่มีผลบังคับใช้ครอบคลุมจังหวัดทั้งประเทศ กับกฎหมายที่มีผล

บังคับใช้เฉพาะบังคับในเขตจังหวัดแห่งหนึ่งหรือหลาย ๆ มหิดล กฎหมายประเภทเหล่านี้ที่

ที่ให้ข้อผิดพลาดของกฎหมายประเภทแรกต้องรวบรวมผลในการบังคับใช้ลงไป ทำให้เป็นยุ่งยาก

และเสียหายที่จะให้คำที่ ๆ ไปในแนวเตรียมก่อนนโยบายของสมรภูมิราชวงศ์ชิ้น 12 ยังไงกันนี้ คำสั่งที่

มายากรัฐส่วนนี้ที่ใช้บังคับไม่ได้เสมอไปในระดับมหิดล โดยเฉพาะที่หมายเกณฑ์นี้ ๆ ดังกล่าวผล

ประโยชน์ของพวกตระเวนราชการจ้งมเหตุผลหรือของพวกต้องการที่สั่งชิ้น ๆ จึงจำเป็นจะต้องให้แนวใจว่า

สถานการณ์ทางพฤติการณ์ทางมหิดลนี้เป็นอย่างไร

นอกจากนี้ ยังจะต้องใช้ความระมัดระวังในการแปลผลความเกี่ยวกับพระราชาภูมิสุทธิทางการ

พาณิชย์ พระราชาภูมิสุทธิในบกพร่องการดำเนินการบังคับบัญชาการประเทศ ซึ่งโดยปกติมิได้จะเล่น

งานพวกที่เสียกฎหมายโดยต้านในรัฐกายของตนเองกระทำของคุณคนการ และนอกการองค์การทำให้

เพื่อควบคุมการดำเนินการของคนพันธุ์ ข้อความที่ใช้ชื่อหุ้นleagueตามกฎหมายของพระธรรมราชาโภคการ

ประมวลบรรยายในนั้น คือ "พระราชาทำการดำเนินการอย่างหลักสูตรร้อยเอ็ด หรือพิเศษ

กฎหมาย (rem)..." โดยใช้คำว่า "อย่างพิเศษกฎหมาย" ในพระราชาภูมิสุทธิต่าง ๆ 13 จึงประสงค์

ในการต่าง ๆ เท่านี้ ไม่ใช่การทั้งการดำเนินการที่อยู่ภายใต้การควบคุมละเอียดของการทางการ หากแต่ต้องการจะ

ป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อกฎหมายไว้ ในการแปลผลประกาศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่

เกี่ยวกับการดำเนินการที่ตามกฎหมายว่า เนื่องจากพจนานิยามที่ต้องการจัดการควบคุม

นั้นจึงเป็นการแปลผลประกาศของกฎหมายเหล่านี้อย่างยิ่ง ต่าง ๆ 14
การที่ทางด้านของราชวงศ์เชียงใหม่หรือประมาณการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน แม้จะมีการพัฒนา
แบบหลากหลาย ๆ ของนโยบายต่อราชวงศ์เชียงใหม่เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ ในทางปฏิบัติที่การส่ง
ผ่านราชวงศ์เชียงใหม่ บางส่วนที่มีการมากจากประสบการณ์ในสังยบางที่บาง หรือยังน่าจะ
นั่นเนื่องจากในบางการมองเห็นตามแนวเห็นนี้โดยเฉพาะ แต่ละท่านให้เห็นในกรณีการเกี่ยวข้องเช่น
อย่างทั่วไปความต้องการทางเศรษฐกิจก็เรื่อยอย่าง ๆ อันเน้นปัญหาของชาติ จุดมายเตรียม
เพราะเคยมีการต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ขยายในการสำรวจถึงการเกี่ยวข้องเช่นอย่างหนึ่ง ขณะที่การ
ใช้กลุ่มที่เกี่ยวข้องตามท่านของกลุ่มนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างที่แสดงความส่วนกัน
ในเชิงปฏิบัติการและนำมาใช้

คำนึงถึงต่าง ๆ ของจักรีนัดที่มีผลให้เห็นถึงความสนใจในสวัสดิภาพของพวกพ่อค้า ซึ่งแต่
ก่อนนั้นได้ว่าความสนใจแต่เพียงเล็กน้อย ท่อนส์ เเมคอร์เกอร์ ได้สังเกตว่า พาหุพ่อค้ารู้ถึงนั้น
ว่าในบุคคลที่ไม่ทราบในสังคม ค่ายที่แสดงถึงความรู้กับเช่น “อัน–ทิมิ คง–ช่าง” (ทำ
ให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบ ใช้กำลังใจ และให้ความสะดวกในการดำเนินงานของพวกพ่อค้า) และ
“อี–กิ–ชัว–ช่าง” (สร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและปฏิบัติต่อพวกพ่อค้าอย่างเห็นอกเห็นใจ)
เหล่านี้เป็นคำบรรดาลักษณะปรากฏอยู่ในหนังสือของพวกเขาราชการในสมัยราชวงศ์ชีง ความรู้สึก
ในก่อนอย่างที่เกิดขึ้นนี้มีอยู่ทั่วไปในเอกสาร ซึ่งสิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องนโยบายทางการพัฒนา
แสดงให้เห็นว่า พาหุพ่อค้าจะได้รับความเคารพเสมอมากกว่าที่เคยได้รับโดยปกติ

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประชาชน ซึ่งก็ต้องมีการที่พวกพ่อค้าเห็นอย่าง
แน่นอนดูเหมือนจะมีความสำคัญอยู่กว่าเกิดต่อในเรื่องการป้องกันอาณานิคมของประเทศจีนในที่นั้น
ในการวางแผนและการต่างประเทศ ได้ยอมรับว่า การดำเนินเป็นกิจที่เหมาะสมในการสนับ
สนุนช่วยเหลือประชากรที่อาศัยอยู่ตามชายอ่างทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในเมืองท่าวังติ้ง
และฟูเกยียน และได้มีการส่งเสริมเพื่อสนองการไปสู่สุขทูตพื้นฐานที่ว่าที่จะไม่ใช่เพียงจุดการ
รักษาความมั่นคงชายแดน 18 ในกรณีกับการที่ทำให้การค้ากับต่างประเทศในปี ค.ศ. 1684 พระ
จักรพรรดิข้างใต้ ได้ทรงให้เป็น เพราะประชาชนของเมืองท่าวังติ้งและฟูเกยียนทำให้เห็นถึงความ
ด้วยการตั้ง การยอมให้มีการค้ากับต่างประเทศอีกหลายประเทศให้แก่พวกพ่อค้า เชนเดียวกันถูก
พวกที่อยู่ในเชียงใหม่ ซึ่งถือผลการสั่งขับเข้ามาก พาหุพ่อค้าก็ได้รับความอดทนจากชาว
ที่จะต้องส่งไปให้ถึงทางการรัฐบาลฝ่ายไทยแสดงได้ 19
ผู้ที่สนใจจะทำการค้ายกต่างประเทศ ได้ตัดสินใจทำฐานทางเศรษฐกิจมาก
เป็นเป็นกระทบฐานในการได้ยิน สวนพริกไทยไม่เส้นด้ายนั้น เนื่องจากจะมีปริมาณการค้าเป็นสิ่งที่ทำให้พอใจหรือไม่พอใจ
ในเรื่องอยู่กับประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับในระดับนั้น แต่จะคงที่เป็นส่วนหนึ่งของการค้าต่าง
ประเทศอย่างเช่นจะเป็นพริกไทยครัวอาหารเมืองไทยที่อยู่ร่วมกับทะเล
หรือเป็นเครื่องมือของทวีธาตุหรืออัลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ เหล่านั้น พบว่ารู้ดีว่าถูกทฤษฎีทุ่มน้ำดื่มต้อง
เครื่องดื่ม และสามารถช่วยส่งผลให้ความรู้สึกทางเศรษฐกิจเฉพาะเจาะจงและการพัฒนานั้น
ถึงความมั่นคงในระยะยาววิวัฒน์ โดยที่การพัฒนาคู่จะยอมรับข้อเสนอแนะเหล่านั้น นอกจากนี้
จากว่าจะมีความคิดเห็นกันว่า ชาญฉลาดถูกใช้เฉพาะกลุ่มแต่ก็ถือว่า การกระทำต่อภัยภา
จักรศึกษาทางยุทธศาสตร์ที่มีการจัดทำข้อรับผิดชอบทางรัฐบาล

ได้มีการนำเหตุผลในทางเศรษฐกิจขึ้นมาโดยที่ไม่ได้รับข้อตกลงอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่อง
จะได้รับการสนับสนุนให้ได้ทำการค้ายกต่างประเทศได้ในอนาคตและจริงๆ ที่ 18
และต่อต้านค้าขายที่ 19 มีการyperได้รับการยอมรับโดยการที่รู้ว่าจะเย็นนับพบของต้นไม้
สมัยร่วมว่า การค้าระหว่างเมืองของจินบทิติความสอดคล้องด้านการเศรษฐกิจขอให้สามารถ
ผ่านทะเลหรือเปลี่ยนได้ของจิน ทาง เจงอิ้ง ได้รับความภาคภูมิใจว่า "การพั
กรณ์การบริการของเมืองทางชายทะเล" ชื่อเสียงอยู่ดีในระหว่างประเทศค้ากระตุ้นการเป็น
หลุมเมล็ดพันธุ์ในปี 1799 เกี่ยวกับข้อเสนอว่า วิทยาศาสตร์การต่าง ๆ อย่างการสร้างกิจการ
เป็นอย่างต่าง ๆ เกี่ยวกับความต้องการทางเศรษฐกิจระดับมหัศจรรย์ในปีนี้เรื่องความมั่นคงทางทรัพยาภ์
เขากล่าวว่า แต่เพราะกิจการไม่ได้เป็นใจของตลาด แต่ที่ดีอย่างเป็นใจของตลาดก็เพราะมันก็ต้องไม่
ช่วยให้เขายังช่วยอยู่ได้ ทางที่จะแก้ไขในเรื่องของตลาดให้เรากำหนดได้ อย่างที่กระทำต่อภัยภาร
พิษแต่ทางสวนความต้องการทางสังคมพื้นฐานของสาธารณชนได้อย่างเพียงพอ แม้เขาจึงได้ตัด
ยังจรือของต่าง ๆ ที่การค้าขยายชะตาจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้

เช่นนี้ยังว่า ประชาชนมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยกัน
ทั้งนี้จะทำกิจการได้ปฏิเสธการนั้น ซึ่งถือเป็นการทำค้าขาย เรื่องที่ทำที่ทำที่ทำภัยภาร
ค้าระดับประเทศ แต่จะสิ้นสุดกิจการเกิดลุกเสกอย่างได้ถึง 100 คน แต่ยังไม่ได้รับผลิตภัณฑ์เบื้อน
ไปซึ่งอาจแตกเป็นที่บันทึก แต่ผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งพ้นได้จ้างขายเป็นต้นการก่อสัญญาภัย
ประเทศจีน เขากล่าวต่อไปว่า การค้ากินได้คิดเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้ว แล้วได้ชั่วจัน
ใช้เสรีนวัตให้ขั้นทำงานนำไปใช้ได้มาก และถึงที่ฐานทางประชาชนได้พึงพอใจคุ้มครองปกิ
ติคริเทียกับมุลค์นี้ให้การด้วยเพื่อจะอธิบายถึงการได้รับความเป็นอยู่เป็นเดือนค้าและรายได้อื่นๆของบุคคล
ที่ร่างขาดแคลนยุย

ในการที่พวกวิจารณ์ทำการปลอมต้มเพิ่มมากขึ้นตามชายช่วงเวลา ในระยะเมื่อมีนาน
มานั้น เจ้าหน้าที่บางแห่งได้ให้การיפักตั้งประกาศผล การประกาศว่า เรื่องสังคมของพวก
พวกที่ดีควรตั้งความว่าเป็นสิ่งที่ยักยัญใจพวกวิจารณ์ใส่มาถึงกันไป พวกเขายังถือว่า
ด้วยว่าเป็นไปได้ที่พวกพอจะเจาะเจงพวกวิจารณ์ด้วยของ โดยการใช้ข้อสาระ อารวุธ และความ
ช่วยเหลือในการระบุผลกิจที่ไม่ก็ไม่มีระบบจากกัน อย่างไรก็ตาม ทางได้กล่าวได้
ว่า มีเรื่องสำคัญอยู่ตามอวัยและเมืองทั่ว ๆ อย่างหนึ่งถึง 360 แห่ง ต้องยกนะพิษขึ้นของเมืองที่
พุกัน จึงเป็นไปได้ที่จะค้นว่าได้ออกแย่งยี่เก็บจำนวนประชาชนได้ตั้งประโยคที่
ทางตรงและทางอ้อมจากการค้น ถ้าหากตั้งคำถามที่ทางจะหาเพียงมากเท่านั้น ซึ่งจะมีแน่นอนแล้ว พวก
นี้จะพบไปในโจรวิจารณ์ตามหรือพวกวิจารณ์ไม่ได้ การที่จะขยายจะไม่ได้ไปสู่เจรจาประชุม
ตามที่ปรากฏ แต่จะเห็นความรวงสระการและความยากจนเสียมากกว่า “เราจะต้องรับประมวล
การกระทำของพวกวิจารณ์ แต่ในการกระทำเช่นนี้จะต้องไม่ทำให้พวกพวกพุกันและประชาชน
ต้องเดือดร้อนไปด้วย”

การยอมรับว่าประชาชนชาวนุเคราะห์เพื่อพวกค้าพอกักต่างประเทศสิ้น ได้รับการ
ขั้นบันในปี ๑๔๘ โดยต้องเหยีย จึง ๒๘ ข้าหลวงใหญ่ของพัฒนี-เจอ ในจดหมายเหตุของราชการ
โดยชอบให้ยกเลิกจ่ายค่าต่าง ๆ ที่ใช้กับวิจารณ์สำคัญไม่เห็นผลไม่อย่าง ขณะช่วยนั้นก็ว่า เมื่อ
พวกพุกันได้ยินข้อมูลเขาคือต้องเรียนข้านานหมายใหญ่ พวกพุกันดีสามารถที่จะสวัสดิ์ได้มากที่สุด
ซึ่งเป็นการเพิ่มก้าวไปให้แก่พวกเข้า จำนวนพวกพุกันมากขึ้น สินค้าและสิ่งมีประโยชน์ต่าง ๆ พวก
เขามีชายมั่นที่มีมาก และประชาชนในเจ้าหน้าที่ จ้าง–โจก และ ฉัน–โจก ก็สามารถขยาย
ตัวโดยได้ ทางจากได้มาจากจักษาคดีเรื่องสำคัญพุกันในปี ค.ศ. ๑๔๖ แล้ว ทั้งส่วน
ที่ทำการทำกันต่างประเทศจำนวนไม่ได้ต่างหากในการตั้งหลักและนักจากมือการประกอบธุรกิจ บริษัท
ข้ามชาติที่มาไม่ได้รับความหมายเฉพาะเรื่องสำคัญที่ออกใหม่สามารถบรรทุกพุกัน
ทรัพยากรด้วยกว้างของเรื่องแบบเก่า ตั้งข้อว่า ในเมื่อเร็วลาดเป็นดีสมัครจากเจ้าหน้าที่ทางเหล
ถ้าจะทำให้ประชาชนที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลรู้เท่าทันว่า การค้าตัวเชื้อโรคยังมีการค้าตัวต่อไปเนื่องจากความต้องการทางด้านอาหารด้วย ทราบดีซึ่งกันและกันว่า ได้มีการนำสินค้าไปภาคขยายตลาดภายนอกที่กว้างขวางและต่าง ๆ และขยายตลาดภายนอกในทางยุทธศาสตร์ ของต่างประเทศ ทำให้การค้าตัวลักษณะนี้จะต้องยุติลงเลว ยังมีจะเกิดผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงรัฐบาลไม่ได้ และทำให้ภาษีรายได้ลดลง 30 ดังนั้นจึงเกิดข้อผิดพลาดที่สำคัญ ข้อผิดพลาดนี้ เนื่องจากการค้าตลาด ค้าสู่กลุ่มประเทศที่มีภาษีสูงกว่าและค่าขนส่งน้อยกว่าที่ 31 ดังกล่าว ด้วยสิ่งต่าง ๆ เกิดข้อผิดพลาดบ่อยเนื่องจากค้าตัวลักษณะนี้ จะส่งผลต่อการ สงครามมักจะทำให้ข้อมูลข้างต้น ๆ แก้ไขมาตลอดทั้ง 4 วาระเทียบสูบกันที่มีการค้าลักษณะนี้ ที่มีผลในประเทศและทางด้าน โดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์ ทำการ ตั้งเป้าหมายข้างต้นไม่ได้ทำเพียงพอที่จะต้องการของท้องถิ่น และต้องพัง ทหารทหารส่วนชั้นกว่าที่ผ่าน และจากข้อมูลข้างบนอย่างไรก็ได้ ทราบแต่ต้องระบุว่า ความ อดอยากต่อสิทธิและความยากจนค่อนข้างจะบัญญัติขึ้น ทำให้ทหารทหารจะต้องทยอยงอกกัน ทั้ง สองจึงเริ่มรับใช้การพัฒนาทางทะเลได้ด้านในต่อไป 32

ขั้นที่ความมั่งคั่งของทางและต่อธุรกิจกับการทำธุรกิจในทางมอสุกุยเกินในค่อน ต้นครึ่งถึงครึ่ง อย่างไรก็ตาม ทำให้เป็นทางการล่าช้าที่จะเห็นความคิดที่มั่งคั่งอย่างยิ่งขึ้น หรือที่จะเห็นความคิดที่มั่งคั่งไม่ใช่ที่จะต่อธุรกิจในทางมอสุกุยเกิน 1520 พวกทหารทหารส่วน ที่มีสิทธิที่จะต่อธุรกิจทางการเงินที่เสื่อมในประเทศของมอสุกุยเกิน  โดยให้ยิ่งขึ้นการ ไปยังการส่วนภูมิภาคของมอสุกุยเกินอย่างไรก็ได้ เช่นเดียวกับต่าง ๆ และทาง พวกทหารได้เปลี่ยนทางการค้าในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างดี และยังส่งผลจนถึงนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว 33 ซึ่งได้ถูกเยี่ยมเยียนในได้สู่มหากาฬอย่างยิ่งในครั้งที่ 17 และ 18 เมื่อเจ้าหน้าที่ของมอสุกุยเกินจะเห็นการติดต่อกับการทางยาว หรือมีการค้าในทางมอสุกุยเกินในบริการ เล็ก ๆ ของเจ้าหน้าที่ — หมาย พวกทหารส่วนขึ้นไปบริเวณที่จะฟื้นให้รับจากทหารทหาร และ เสนอร้องเรียนของตนอย่างเท่าเทียม
เรียงความที่เขียนขึ้นโดย หลาน ติ–หมอน 34 เกียวกับหนาน–หยาง ในระหว่างสงครามที่ 1720 เป็นช่วงต่อสัญญาณของสายป้อมก่อนอันไปถึงสมัยพระบาทเจ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
ปกครอง โดยเจ้าพยัคฆ์เสียชีวิต หวังและต้อง 蛐เลือก หนาน–หยาง ไม่ได้เป็นยีกุ้ยความต่อความ
มันแคนของประเทศจีนเลย เขาชื่นชอบ การจับจ้องให้ประชาชนมีฐานะเดียวกัน สินค้าเวียนกันระหว่าง
ประเทศความชาติดifferent ประเทศ การทอดกันนับน้ำถูกกระทบต่อให้รู้จักกันและ
รายได้มีการแพร่กระจายมาจากการเกี่ยวข้องกับการกระทำกันของประเทศ
ต่างประเทศ โดยไม่ได้รู้กันและไม่ได้รู้ความรู้ของเช่นเดียวกัน ทรง หัน 36 ใช้–ชน นา–
ชื่อ–ยู่ และ ติ–ยู่ 33 เป็นเพียงรายชื่อของคน 2–3 คนในจำนวนมากมายเหล่านี้ความสำคัญ
ของการก้าวต่อประเทศ ซึ่งรวมทั้งการเดินเรือและการประกอบอาชีพด้อยในเครื่องเดียวนั้น
เป็นเรื่องหลักในการทำให้นักทฤษฎีการเมืองที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้เรียนการข้ามพรมแดนได้แก่
แก่ทีละ และยินดีที่ว่ารายละเอียดทั้งหมดมีคุณค่าไม่น้อยต่อการศึกษาของยุคนี้ ไม่ว่าจะต้อง
ประสบการณ์ดุริบในฐานะการกระทำของเขา หรือจากการเดินเรือหรือการประกอบอาชีพอย่าง
กระชับขัดแย้งกับคนของประเทศที่มีผู้ พวกเขาที่เรียกร้องให้เกิดการข้ามพรมแดนระหว่างสัง
ผลทางต่างกันเรียกให้เกิดการ ตั้งขึ้น ทรง เจ–ยู่ และ ติ เจ–ยู่ จึงไม่ได้เป็นผลลัพธ์
สมุดรูปซึ่งมีรายละเอียดข้างบนไม่ได้มีการข้ามพรมแดนในประเทศแต่ก็มีมาก่อนในการเสนอให้รักษาการติดต่อระหว่างกัน
กับ หนาน–หยาง หลายคนได้กล่าวตามแนวคิดที่ต่างกันเป็นไปอย่างมากกว่าขั้นตอนที่ตามกฎหมาย
ในการน่าเชื่อ เล่าข้าผู้อื่นในช่วงระยะเวลาหลายเดือนก่อนหน้านั้น

ขณะที่บรรดาขันทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญในช่องเรียนดัง ๆ ของบรรดาเจ้าหน้าที่
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำจริงกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ความมั่นคงตามแผนและ
การข้ามพรมแดนเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับกิจการทางเศรษฐกิจ
แนวช่องน้ำชาย ที่ความกว้างเรื่องความมั่นคงจะซับซ้อนมากกว่าในช่วงสงครามที่
17 ก่อนที่ความแน่นอนจะสามารถเข้าควบคุมได้ตามช่องทางต่าง ๆ เรียนในช่วงนั้นได้
อย่างหนึ่ง เครือข่ายที่มีกิจการต่าง ๆ ต้องการเงินเจ้าหน้าที่ทางการที่มีรายละเอียดโดย
เฉพาะเมื่อเทียบกับการมีข้าราชการในที่อยู่ในประเทศที่ 40 เมืองจิวสาร Lưu หัน นี้ จึง
เน้นว่า คำนวณเมืองทางนี้เรียกราบการยืนยันให้ทำโทษกัน ด้านทางที่บรรดาจักรไม่ได้
ความไม่สับสนตามชายแดนต่าง ๆ ไม่ใช่จุด ในความรู้สึกก็คือของเจ้าหน้าที่ทางนี้ เรียกว่า การกระ
ที่ยิ่งเป็นผลกระทบและการกระทบขนาดหนึ่งเป็นเรื่องที่เข้มงวดอย่างใหญ่ขึ้น เนื่องจากตามที่ยิ่งคน
ที่ติดกับทะเลเกิดความไม่สงบ stability พาชั้นที่หลายจะสิ้นสุดให้การควบคุมทางทะเลเปลี่ยน
ตก เพื่อจะทำให้เกิดความสงบสุจริต ขึ้นเป็นความจริงและ둘ล้มเสื่อมด้วยว่าที่ 19 ทั้ง ๆ ที่
หายตามมาหลังการตัดสินใจโดยผู้ดูการคุกคามทางด้านการเมืองต่อการปกครองของราชวงศ์ชิง
มานานแสนนานแล้ว ประมาณการณ์ทางทหารของราชสำนักในภูมิภาคเหนือในระยะต้น ๆ ทำให้ทำต่อ
การคดีของตนและการอภิปรายเรื่องกฎหมายไปอย่างรวดเร็วได้ซึ่ง แต่บางอย่างจะไม่สามารถที่จะจัดเก็บ
เส้นทางได้จะกระทำกันจนเกิดไป

รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาการรัฐสังคมเป็นที่มาร์คสอยู่ตามวิถีทางเฉพาะเวลาจะสอน
สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องของราชวงศ์ชิง โดยการที่จะทำการคุกคามทางประเทศ ราชสำนักของ
ราชวงศ์มีปฏิบัติในทางเดียวกัน เมื่อครั้งจาม (เจ้า เจ้า—ก) และระบุราชย์เจ้า เจ้าจึง
ได้ส่งทหารชาก้าวทางปฏิบัติงาน และในการปฏิบัติการต่อต้านพวกแนวร่วมจูต์ทางกฎหมายสำหรับ
การคดีของคนจนกู้ทั่วในปี 1656 โดยอ้างว่า ทางการไม่อาจทำลายสังคมเพจได้ ฉันก็จะมี
การทำการพอกนิบัติที่จะยอมรับและสัมภาระเพื่อให้แก่พวกเวียงทั้งหมด ประมาณปี 1644 ที่
เกิดความไม่สงบต่อถูกประกาศรัฐบาล และได้ส่งฟอร์มฎีกาให้ต่อถูกการศึกษาดุลการคดีทาง
ทะเลในมาลายการตั้ง ณ ยกานะ และเกณฑ์ล้าน ในปัจจุบัน ๆ มาได้มีการที่จะคนจนทำการค้า
และขายปล่อยที่สูงกว่า แทน—ยัง เป็นช่องทาง แต่ต้องมีการที่จะทำให้การค้าขยายทางทะเล
ในสภาพเชิงมากโดยระบบ วิว—กวม หลังปี 1644 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ไปทางที่โดยอารมณ์ร้อนยิ่งขึ้น

นั้นไม่ได้หมายความว่า หลังจากนั้นราชสำนักจะเลิกสันในเรื่องความมั่นคงตามราชเต้น
แต่ที่หมายความว่า ได้ฤกษ์ก็ว่า ภูมิภาคทางทะเลออกเจริญให้การเจริญเติบโตของจีนมีเสียหาย.Dependency ที่จะให้มีการ
พัฒนาทางทะเลได้โดยการประสานงานและการวางแผนที่จะคุ้มครอง ในรัฐสมัยของพระเจ้า
หญิง—เจ้า และเจ้าอิ หลัง ได้มีการตัดสินใจได้ต่างๆหลายครั้งว่า การค้าทางทะเลอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศอย่างไรก็ตามใน 1644 เงียรความของทางทะเล เจ้า—ก เทียบความพยายามจะที่จะ
ประนีประนอมให้ที่การค้าขยายตัวไป ในขณะเดียวกันมาก การปราบปรามการขยายของพวกโจรสลัดไปได้โดย
ขณะนั้น เจ้า—เจ้า ยืนยันว่า สถานการณ์ด้านการทหารไม่เป็นความปัจจุบันที่จะต้องไปจากการของ
พวกโจรสลัดไป เฉพาะปี ค.ศ. 1823 คณะกรรมการที่มีการย้ายการบรรณานุกรมในภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้อง เจ้า—เจ้า ลำดับซุ่มซ้อนกันพนักงานบริการทางการณ์จากสมัยนี้ จะต้องถูกปิดการมาติด
สินความในลักษณะ "ที่ผู้ต้องการมากกว่าการอภิปรายแผนของประเทศนี้" 45
การดำรงอยู่ของประเทศกินเอ็มเปะด่วนออก․เมืองเก่าได้กับการที่บางส่วนของพวกที่ทำการทำขายได้พระกษัตริย์ไทยอยู่ในตอนผ่านแห่งนั้นได้เห็นว่ามีทำนายบัญชีเป็นที่สำแดงในตอนปลายราชสมบบ.

ของจ้าวพระวิชิ คี–ชี่ ที่มีแก่กษัตริยาการ์ตกันได้แต่ต่างกันเกี่ยวกับปัจจุบันทางการทำก๊าดจัยดังนี้ ชินในระหว่างของจ้าวพระวิชิ หยง-เจิน แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการดำรงของคนจินในตอนนั้นเลย มีปั๊บเป็นบางครั้งบางครั้งทำให้การจัดการการดำรงแห่งนั้น ทะนัน-หยาง หรือการพยาบาลอยู่ใน

ดินแดนแถบฯ แต่ส่วนใหญ่จะเพราะว่า อาจจะมีการรวมมืออันระหว่างพวกที่ตกทับพวกใจจะได้

และพระยากรุงคุมทางการเมืองที่เป็นไปได้ของพวกที่ตกดันพวกมะลูกราหว่าพวกจีนไทย

ทะลุ ค่อยๆชัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1717 ได้มีการนำพวกพยาบาลคนจินมีให้ทำทางการขยาย

กับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 1727 การออกพยาบาลออกประเทศของคนจิน

กทุกทางชดใช้ โดยกลิ่นไม่ใช่ชนับคั่นว่าเป็นไปได้เพียง 3 ปี แต่จะต้องกลับมาอยู่ประเทศ

จินกี ค่อยๆชันในปี 1717 มีให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ทั้งนี้เนื่องจากพระยากรุง

ของพระเจ้ากระหวัง หยง-เจิน พระองค์ทรงลั่ววาดว่า นั้นเวลานี้เป็นปี ๆ หลวงจากที่พระองค์ตรงตัด

สินพระที่เข้ารับในแต่ละวัน “คนพวกจีนไทยตะวันออกไม่เกินกทุกกลับมาประเทศจิน โดย

เรือของก้นย้นที่ทำการเข้ากับต่างประเทศ” (ย้ายความเขาช่อนเป็นตัว) 48 ความพยายามต่อมาก

ที่จะขยายให้คนจีนกลับมาอยู่ประเทศของคนจีนจะแสดงว่า ข้าเจ้าการในปี 1727 มีได้รับการเขียวหง

เช่นเดียวกัน

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ทางการรับผิดชันยุคไทยเมื่อจะพยาบาลต่อการที่มีการขยายระหว่างประเทศกัน ทะนัน-หยาง ทรงออกมาเป็นพระตรีเดินก่อนแล้วจากกระหวังที่สิ้นสุดในเรื่องนั้นใน

ปี ค.ศ. 1718 ในนามของกระหวัง หยง-เจิน ได้มีการแก่เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่าง ๆ ของปี

ค.ศ. 1717 และพวกพยาบาลจีนได้รับอนุญาตให้ทำการค้ากับวันที่มีได้ 49 เนื่องจากกล่าวขานว่า

ข้าเจ้าการนั้น “ราชการตกแต่งอย่างขัดขืน” ในปี ค.ศ. 1722 จ้าวพระวิชิ คี–ชี่ จึงได้พร้อม

พระราชบัญชีว่า ข้าเจ้าจำนวน 300,000 บาทจะนั้นเข้ามาซึ่งมีแต่กันตามรัฐบาลในไม่ต้องเสีย

ภาษีแต่ละการก่อ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือจนถึงจะต่างประเทศก่อนและ

ในปี ค.ศ. 1724 ปรากฏว่า

ทางการได้ทราบว่า มีลูกเรือจีนยืนยันเรือของสภานี้ที่นำบรรดาสารและยิ่งประเทศจีน พวก

นี้ไม่ได้ถูกคุมตัวอยู่ในประเทศจีนแต่ยังการใด แต่ลึกลับบันธุรกิจได้ติดทางกลับไปยังประเทศ

ส่วนนี้ ที่นั้นโดยนี้ว่าประเทศสมัยใหม่ขี้เกียจในฐานะเมืองที่พักทัน ข้าเจ้าและลัทธิเพิ่ม ๆ ที่

นนเขาโดยเรื่องนำบรรดาสารและแม่เรือพวกพยาบาลกันเป็นข้อมูลนั้นได้รับการอนุญาตอย่างเที่ยงตรง
ประเทศจีนได้เปิดทำการค้าขยายกับ maman—หมาย ถือการหางานในปี ค.ศ. 1727 โดยคำของของ เภสานี้—ใจ ข้าหลวงตรวจการณ์ หม่อม—เจอก เข้าติ่งที่ถือพื้นที่ภูมิภาคโดยที่เป็นด้านเครือจักรวาล สมควรให้ล้มปลอมการค้าหน้าปะเป็นรัฐต่อไปได้และในการจ้อการค้ำพริติภูมิบรรดาชาญ—
ญานนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ทางราชานั้นได้ตร่อเส้นสถานการณ์ที่เดินแบบไปแล้วโดยพอดี

การหน่วยเครื่องทำการค้าขยายประเทศศักดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อหันไปยังประเทศไทย

ในศตวรรษที่ 14 ได้มีการขยับเมื่อเยอิปเปนเมืองราชานำกับได้ให้
ทางการของมุขนายกขอเสนอในตอนศตวรรษที่ 1740 เกียวกับการตรวจไม่ควรที่จะ
ยุติการขยับพตะพตภัย แหล่งจากพะวงได้ทำการขยับละลายช่างในเมืองบกdonnees เมื่อปี ค.ศ.
1740

การท่ก—ผู้ได้สรุปและตอบสนองข้อขอที่ขยายการกระจายประเทศทีของเยอิปเปนเมื่อ
อาจจะเป็นการตรวจที่มีเสถียรศุรพิสดัยต่อปัญหาการตรวจระหว่างกันและถ่าน—หมาย ในการหมาย
ต่อก่อน แรง—เลือก ผู้ชี้ชัดกับให้หน่วยเครื่องทำการค้าขยายกับหมาย ได้กล่าวว่า เพื่อที่จะ

ขจัดพวกเปลี่ยนได้โดยคู่_AREA และบริหารข้อขอธรรมของบาง

ผู้—ผู้ยินดีว่า วัตถุประสงค์จะบรรลุได้โดยเฉพาะурปภูมิภูมิตรีคุณของประเทศMoon พระที่
จะมีความจุเป็นอย่างต่อไปจะ

ต้องการหาค่ายขยายประเทศของมุขนายกสุรทินและผู้ใหญ่โตได้พานพญาอย่างขอ

ผู้—ผู้ง่ายๆ และ ทวาว—พย—เดีย เลย ระบบเรียกร้องให้เรียกเข้าจากรับหน้า

การค้าขยาย เข้าส่งได้ต่อการให้เด็กการค้าขยายกับหมาย หมาย เยียอย่างลับ เข้าไปอย่างที่

เริ่ม—เรียง จนถึงถาวร หรือยอมได้ว่า การขยายพยาภิพวางแผนทางสุจริตและมีความสัมพันธ์

สวัสดิภาพของประเทศ แต่เข้าถึงได้ว่า การค้าขยายทางวิเศษจะทำผ่าน มันทำเหตุของ

หมาย—หมาย คงให้ยึดการค้าขยายได้ จึง—ผู้ได้ต่อว่า ยังหาไม่ได้ยึดการค้าขยายต่อเวลา

ประเทศอื่นๆ ในย่านเอธิโอเปียออกน้อยได้อาจจะหวังจะว่า เหตุการณ์ที่อ่อนดันนีอาจจะ

เกิดขึ้นกับประเทศของตนบางคืนได้ ยังไปกว่านั้น เมืองบกdonnees ยิ่งต้องการที่จะไปแล้ว

ท้องสมองในการนี้ที่เกิดพฤษ หรือเรียกประสบความล่าพักในการเดินทางในขบเพล

ทาง พย—เดีย เสนอว่า ก็จะเร็วจะสวัสดิภาพขึ้นซ้าในการก้าวเห็นดีที่ให้คาดไปทางการค้าขยายต่างแดน

เดินทางกลับประเทศอื่น พวกทางกลับมานาน 2 ปีอาจจะได้รับแปลกอาจใช้ไปทำสิ่งที่จำจำกแดงหัก

แต่พวกที่ท้ายหน้าไป อาจจะกลับมาเกิดกรณี 3 หรือ 4 ปีซึ่งไปไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ออกไปจาก

ประเทศจนถึง เรื่องนี้ จึง—จึง ก็เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม เขามาได้กำหนดเวลาตายตัวไปกว่า
พวกพ่อครั้งจะไปท้ายพวกจ้างแทนได้ในเทียบเท่าได้ หากแต่ "พวกพวกที่จะยอมที่จะต้นลงมันที่จะต้องยอมจะทำต่าง ๆ จะต้องยอมจะต้องดูแลในเรื่องมีการต่างกันโดยจิตใจ".

ในการกบฏปรากฏชั้นในประเทศไทย 2 ครั้ง ใหญ่ในจดหมายเหตุของ เลน ทรง–ไตรม ที่ได้ขอร้องให้พวกพวกที่ไปอยู่ในต่างแดนเกินกำหนดเวลา 3 ปี ตามกฎหมายที่ได้ประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1727 ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาอยู่ประเทศไทยก็ได้ "ในกรณีที่ผลผลิตที่จริงพวกพวกที่ไม่สามารถกลับมาได้ภายในเวลาที่กำหนดเรียกพวกพวกเช่นนี้ว่าพวกพวกที่อยู่ในโอกาสไม่ได้".

พวกพวกในที่ประหารจะสับสนสามารถตรายโอกาสจากช่องของโหว่ของกฎหมายนี้ได้ การที่ทางราชการสัญญากับจดหมายเหตุของนั้น แสดงให้เห็นถึงการคิดเห็นต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการทางทหาร องค์ฟน. ค.ศ. 1757 จึงมีคำเป็นฉันท์เปลี่ยนแปลงค่าที่ไม่ได้ใช้ในนโยบายทางการของราชวงศ์แข็ง แต่ยังไม่เป็นความจริงสืบมาถึงการดำรงชั้นเดือนท่าน การคำโดยเด็ดขาดของคนเจ้าและคนน้องเช่นเดียวกับจุดยืนที่มีของพวกพวกท่าน ทหารได้ขยายที่ทำอย่างสัมสายสมอง หลักฐานทางจริงก็ยังเหมือนจะซากมันเป็นความพยายามเป็นครั้งครั้งท่านที่จะทำให้การต่างกันโดยจิตใจ สำเนาการพระเบียดขยน์บัตรที่น้อมถือถึงกฎหมายนี้ การอนุลัมน้อยปานของทางราชการจะเน้นมาจากกฎหมายที่ได้ใช้กว่าที่ประกาศกันแล้วขึ้นอยู่ในระยะนี้ การที่พวกพวกในวันนี้บันทึกความที่พวกพวกในวันนี้ เป็นการที่จะทำให้พวกพวกข้ามทางเรียกมาได้สะดวกทำกิจวัตรให้ส่ง พวกข้าราชการปกครองแสดงความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดำรงชั้นของนั้นเป็นเบ็ดจัยสำคัญที่จะทำให้การค้าเจริญเติบโตในระหว่างตอนปลายศตวรรษที่ 18 และตอนต้นศตวรรษที่ 19.

ดังกล่าวเช่นนี้แล้วว่า เพราะเหตุใดเจ้าพวกที่ราชการปกครองจึงได้เป็นป่าเสี้ยงสนับสนุนให้พวกทำให้การดำรงชั้นต่อมาที่ การที่พวกพวกในวันนี้จะทำให้พวกพวกเป็นป่าเสี้ยงไม่มีความสินต้น ความคิด ตั้งแต่ ถนน ติ่ง–หมู่ ได้มาขยับต่างกันว่า การจ้างทำเรียนทรูนิกรักษ์ที่เผาป่าไม่สิ้นเปลืองจากความไม่รู้จักสถานการณ์ กล่าวคือ ความไม่รู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านของเรื่อง และความไม่รู้เรื่องสถานการณ์ในอาณาบริเวณตามชายฝั่งของประเทศจีนก็ รวมถึงผลผลิตของชาย ยี่ซ้ายมากว่ามีนั้นจะมีของขันต้นการเมืองและการทหารไป ซึ่งนโยบายที่ส่ง ทางข้ามอยู่มันอยู่ในเจตきた้นนี้ พวกพวกเป็นนโยบายสำคัญรากเหง้าอยู่ในฐานะ ผ่านการมากกว่าพวกที่เป็นนโยบายสำคัญมากนัก การที่พวกพวกที่มีความสนใจเกี่ยวกับความนั้นตามขั้นตอน และจากการประกาศนั้นที่ได้ธนาคารคัดจากพวกพวกข้ามในโอกาสต่อต่อระบบรักของพวกแม่จู อาจจะทำให้พวกแม่จูรู้สึกถูกมีอะไรในเรื่องที่อาจจะเป็นไปได้ว่า
จะมีการไม่เห็นตัวและขัดขวางระบบบริการของพ่อแม่ในบุคคลใน เข้าถึงข้อมูล อัตราการพบแพทย์เพื่อพลังตามที่มีการก่ออภิปรายในเรื่องว่า จะเป็นการสมควร หรือไม่ที่จะรับข้อมูลจากผู้สังเกตต่าง ๆ ในในมี ๆ ซึ่งอธิบาย

ต้องทำให้แน่ใจว่าที่กิจกรรมของ ท่าน ติ—ท่านว่า ขอเสนอแนะของบรรดา เจ้าหน้าที่จะบริบูรณ์กิจตามหลักของการไม่มีระบบการอย่างแท้จริงในฐานะของเจ้าหน้าที่บริการ ที่มีนั้น จึงเริ่ม--จึง, ใช้—ที่นับและทาย—หันไม่ว่าจะโดยการสังเกตการณ์หรือ จากประสบการณ์ได้จากการบริการจริงซึ่งเช่นกันเช่นเป็นกรณีเคี่ยงต่ออาณานิคมวัฒน ริมทางที่จะแต่ละคนต้องอยู่ได้ของจิน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการที่ประสบการณ์ ที่ผ่านกินได้เฉพาะปลูกกิจไม่เพียงพอ และในการส่งเสริมปุระ และสัตว์ทางเรื่องของหน่วย ตลาดงานของท่าน รวมทั้งการเสริมสร้างฐานที่แข็ง เจ้าหน้าที่เลขานุการส่วนท้องถิ่นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ ทางแก่ที่จะมีผลในการปฏิบัติ การกระจายต่างประเภทเป็นประสบการณ์ที่เห็นเดินขัด เพราะ ว่าได้เงินความมั่นคงสู่ประชาชน มีสิ่งที่จะช่วยตรวจสอบบทบาทและส่งเสริมใหม่ รายวัตถุได้ใช้อีกครั้ง ตั้งเรื่อง จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ราชการ และส่งจัดทำข้อมูลใน มีที่จะใช้ตัวแทนได้ต่าง ๆ จำเป็นสำหรับที่ในการเสริมสร้างแนวคิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคิดเรื่อง สิ่งทางของซัน

บรรดาการใช้ที่เน้นขอบตัวยับการคุ้มกันปั๊มน้ำในเอลเขียวด่วนออนบังได้ สามารถให้ทางนโยบายของฐานการกล่าวไปในที่ทางที่พาเข้าด้วยการอยู่บ่อย ๆ การทำขับต่อก่อน แล้วจะเห็นที่ตั้งเดินเมื่อมีการเชื่อมกันจากการทำเข้าข้นมากจะมีส่วนที่ให้เสริมสร้างทางการเมืองต้อง ขันต่อ ด้วยเรื่องในตอนนี้สมัยราชกิจช่อง อย่างไรก็ตาม ทางราษฏร์กันไม่ได้ตั้งขึ้นนโยบาย บังคับภารกิจได้ต่อ ๆ ที่ตั้ง ต่อไปที่ได้กระจายในสมัยราชกิจช่องส่วนใหญ่ ที่จะได้แสดง ที่ยังยืนต่อการคุ้มกันทางทะเล 66 การเข้ากับปัญหาได้กระทบกันต่อเนื่องบังคับตัวราชการที่ 14 และในตอนนี้สมัยราชการที่ 19 ที่น่าสนใจเป็นตัวคุ้มกัน การที่จินอยู่กับ 마지막ยามเป็น ประเทศคุ้มกัน

สิ่งที่ได้ที่สังเกตกันต่ออาจ การสะดวกอย่างไร ท่าน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แล้วพิษพุรุษภัยภูมิใน ๆ ของที่สึก (ดูบทที่ 4) ก็มีความสำคัญอย่างจะทำขึ้นกัน ตราได้ที่การ คุ้มกันโดยไม่ได้สังเกตการณ์มีความจำเป็นและต้นไปตามระเบียบข้อบังคับของจิน การที่ไม่ต้อง เครื่องภารกิจในการจัดตั้งต่าง ๆ พวกนั้นจัดทำอย่างเป็นฐานช่วงเริ่มต้นไม่มีการคำนวณจินกับ
ทั้งนี้ ด้วยได้รับข้อสังเกตอยู่เสมอว่า ผลผลิตข้าวของมูลค่าสูงและพวกตั้งหนึ่งไม่พอ
เพียงกับความต้องการ ด้วยการสืบช้าจากต่างประเทศเข้ามายังจึงจะขาดแคลนกับความ
ต้องการที่ขาดไปได้ ประเทศไทยเบี่ยงแหล่งทรัพยากรที่จะสนองตอบความต้องการนี้ และพบ
ที่นี้จึงมีสิ่งกระตุ้นที่จะแพร่กระจายของในต้นนี้

พลังของถนนธรรมดาเป็นผลิตที่จะเห็นได้อย่างรวดเร็วด้านในการติดสินนโยบายทางการ
ค้าทางทะเลของสมัยราชวงศ์ชั้น และในแนวความคิดเน้นที่ก่อให้เกิดหรือที่มีอิทธิพลต่อการติดสิน
นโยบายทะเลนี้ ทาง เข้า—อี และทาง เข้า—เจ็ง ได้เสนอมาตรการต่าง ๆ บนพื้นฐานของ
แนวความคิดที่ได้เสนอออกมาในนกแก้ว อันนี้มีประสมของบางความต้องการที่ต้องส่งมอบต่อ
มีที่เรียกกับถนน—ทางทางที่ 1 ได้เลื่อนไถลงลงนั้น ไม่สมควรที่จะไปประโยชน์ของ
มากจากความมั่นคงของรัฐบาลใน หาแต่ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสาเหตุจากภัยฉนวน อายอาชีว ที่การแข่ง
ขันในการใช้เรือกลไก การที่ประเทศไทยจะต้องก้าวไปเข้ากรอบประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออก
เนี้ยบ แล้วการที่ประเทศต่าง ๆ มีการติดต่ออยู่กับทางด้านการพาณิชย์กับประเทศไทยด้วยมาก
ยิ่งขึ้น ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ที่มีส่วนในการเปลี่ยนรูปโฉมในด้านการเศรษฐกิจต่อเนื่อง
ในการขยายทางทะเลของเอเชียซึ่งจะได้ส่งผลต่อในทางทุกทางของทะเลเมื่อนี้
บทที่ 7
บทสรุป

ความสมัครบ้านไกลโดยปราณาระหว่างสยามกับอินديอันได้สืบกิ่งกำเนิดความสันติใน
ศตวรรษที่ 1840 เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 1850 ยังทำให้สยามมั่นคงที่อบอุ่น
อ่อนตัวลงอีกเป็นอันมาก และเป็นเหตุให้รูปแบบของการต่อรองการทูตและทางการพิทธิ์ได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ความต้องการทางการค้าโดยเริ่มจากการหวังจีนกับสยาม และ
ในการทางประเทศไทยสยามยุคการสงครามและประมวลการโปรดประกาศจีนได้ผลขึ้นประมวลที่มากกับ
พวก ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากทางขยายตัวในบทบาทของสยาม
อันจะตะวันตกในเอเชียตะวันตกที่ต่างได้อย่างตีด และอีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากทางที่ผู้นำของประเทศไทย
สยามเองได้เสถียรทางที่จะละเลิกได้กับรัฐบาลประเทศตะวันตก ในแง่หนึ่ง แถวกรดั้น
เช่นว่าไม่เปื้อนปี神州ใหญ่ในตลอดจนนั้น คือ สยามอาจมีพลอยที่แข็งแรงที่มีอยู่ในเมืองกับ
ประเทศไทยฯ ฉ้าที่ไม่มีประเทศตะวันตกเข้ามาแต่ตรีพิพาทสิ่งที่ต่ำ จากการที่ไทยเป็นประเทศ
ตะวันตกได้เข้ามาเกี่ยวข้องทหาร และในการทางการค้าโดยเริ่มเสถียรได้ตลอดจน และในการทาง
ประเทศไทยเองได้ยุติการให้รัฐบาลไทยเกี่ยวกับไทยสมัคร จนเวลาสั้นไปในปีกี่ปีสมัคร
กัน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาจากหน่วยจนถึงแห่งที่หัน

ความพ่ายแพ้ของจีนในสงครามล่า ช่วงต่อมาประเทศไทยกฎหมายในปี 1842
ได้แสดงการพ่ายที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาความสมัครปทและประมวลความสมัครนั้น ศตวรรษกับประเทศไทย
ระหว่างจีนกับประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผิดพลาดทางการระหว่างจีนกับประเทศไทยใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละฝ่ายความรู้เชิงการที่จะส่งต่อศักดิ์ศรีของพระราชบรมสิทธิ์ได้โดยเฉลี่ยซึ่งอย่างลักษ
งาม ทำให้ประเทศไทยดูเหมือนจะมีความสันติต่อต่างๆ สามารถที่จะทำต่าง ๆ ของจีนได้ แต่เรื่อง
กับยุทธศาสตร์ร่วมกับเชี่ยวชาญทำได้เฉพาะที่จะมีความต้องการใน แต่ละประเทศสมัครภาพ จึงต้องปฏิบัต
เมื่อที่สื่อให้ชาวตะวันตกเข้าเขียนที่ได้คือมีอย่างยิ่ง ผูกจัง หนึ่งใน และเชื่องช้า ทำให้ผลดี
เปรียบเทียบการค้ายเรือสำนักเหตุจะอุทกภัยภายในเกือบหมดสิ้น รวมทั้งความจงเตรียมสำหรับประเทศอยู่ตลอดทั้งปี ในอีกที่จะสำหรับหลักเรือชาวจีนและเรือสินสังเกตุในเรื่องจับ จึงกลับผลิตให้ได้ ในการปฏิบัติตามหมายความว่า พระบาทเจ้าจี้เหตุที่ข้าและจมูกการค้ายเรือรู้จัก ของประเทศในย่านWLLEตัวเองอย่างดีให้ ซึ่งพวกเจ้าได้พวกเจ้าจี้เพิ่มเติมหลักแหล่งอยู่ สามารถ บรรทุกอันดับของตนในเรือกับปั้นของชาวตะวันตกได้ในการกระทำช่วยกันได้ โดยไม่ต้อง หัวเรื่องกลับไป ตอนนี้ถูกกลับถือถือกันตามเมืองที่ต่างๆ ที่ได้เดินทาง และยังไม่กว่านี้ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วเรียกว่าได้สามารถต่อเรือกับปั้นและเรือกั้นพลังของตนเองได้ ดังนั้นที่ประเทศสยามได้กระทำในการขนส่งเรือไปยังเมืองที่ต่างๆได้ตามสาริสัญญาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจом
ประมวล ต่อเนื่อง การกระทำที่ยังผลได้เปรียบได้แก่การค้าโดยเรือนำเสนอแบบจึงถูกสิ้นเปลือง
สองฝ่าย ในท้ายการบริหารจักรให้ผู้Sibling กลายเป็นทางหนึ่งผู้โดยการค้าโดยเรือนำเสนอ
ส่วนอาจที่จะต้องอยู่ได้ในขอกระทำตลาดที่ แต่หลังจากที่เรียกร้องให้มีการค้าโดยเรือนำเสนอ
กว่ามากในการขนส่ง ได้เข้ามามีบทบาทในการขนส่งทางทะเลระบายและความได้ผลในการ
ขนส่งโดยเรือนำเสนอที่จะหมดสิ้นไปที่ใดได้

ประเทศไทยแม้จะมีกับจักรปัจจุบันในแนวทาง จึงถูกบังคับด้วยกล้าให้มีความสัมพันธ์กับประเทศ
ตะวันตก พวกผู้นำของสยามได้จึงได้เรือนำเสนอที่โอนเองผ่อนปรนที่จะสนองความต้องการของ
อังกฤษ ถึงแม้ว่าประสบการณ์ที่พวกคนจีนได้รับจะต้องมีความบริบทขั้นต่ำ พวก
คนสยามไม่ยอมให้ตัวเองอยู่ในการติดต่อกับการค้า_trade แต่ขอความสำนึกที่จะติดต่อกับจีนโดย
โอนเองผ่อนปรนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นกับมันต่างจากที่มีพลังทางทหารที่ยิ่งใหญ่ 3 การที่พวก
คนสยามสัมภักดิ์ให้ความมั่นคงของจีนเริ่มเรียงจะเป็นซึ่งอิทธิพลที่ว่า เพื่อประเทศสยามจึง
ไม่ยินดีต่อสถานภาพของตนที่จะต้องอยู่ในระบบประเทศที่ต้องส่งเสริมการค้าในประเทศจีน ความไม่
พอใจในเรื่องนี้ ได้ถูกแสดงออกในเรื่องที่ จึงไม่ได้แสดงท่าทางยอมรับแผนแม่นยำเป็นประเทศที่มีความ
สำคัญเท่ากับจีน และในการที่สยามจะยังคงรักษาสถานะของตนในระบบที่ประเทศบริหารก็ยัง
d้วยความมีอยู่มากและตั้งใจจากพวกทหารตะวันตก 4 ความไม่ยอมในแผนนั้นก็คือ การ
เกาหลี สยามในฐานะประเทศบริหารจักรปัจจุบันจะต้องนอนเป็นประเทศที่อยู่เลย ดังนั้น การที่ประเทศ
สยามจะกลายเป็นเสมือนหนึ่งในเกมการเมืองของชาติคือคู่คิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมี
ทางเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้น จากจุดยืนในทางเศรษฐกิจ ต่างมีความรู้สึกกันว่า ความสมัครใจอย่าง
ใกล้ชิด และการยินยอมให้ผลประโยชน์ทางการค้าบางประเภทกับชาติดาวเนซิก จะยังผลประโยชน์
ให้ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาว มาถึงพวกที่จะทำการค้าข้ามรัฐได้กระทบอยู่ หรือค้าขายกับจีนในฐานะเป็น
ประเทศบริหารจักรปัจจุบัน 5 การที่สยามได้เจอเหตุการณ์ความเป็นจริงของโลกเอเชียได้เปลี่ยนโครง
สร้างทางด้านเศรษฐกิจ และทางด้านการค้าของสยามไปใหม่ทั้งสมัยกลางตะวันตกข้ามรุ่กิจ
การที่สยามเป็นปฏิบัติการคิดโดยอย่างเข้มข้นต่อการยึดแย่งเส้นทางๆ ของกองทัพ ที่ได้มีส่วนเร่งให้การ
ได้เปรียบของพวกพ่อค้าจีนที่พานักอาศัยอยู่ในบางกองที่เส้นคลอง เมื่อประเทศไทยได้เคลื่อน
ตัวเข้าใกล้ชิดในสถานะที่อยู่ระหว่างการยึดัน การปฏิรูปต่อจากระบบที่เป็นประเทศบริหารของ
จีนจึงเป็นเรื่องที่ต้องแย่งไปไม่ได้
หนึ่งด้วยสาระเดียวกับระบบประมวลวิเคราะห์ต่อส่งเครื่องรวบรวมความค่อนข้างจะสืบสนในรายการและระหว่างรายการที่เป็นการส่งเครื่องรวบรวมการบันทึกหรือเอกสาร พฤกษา หรือหน้าเครื่องรวบรวมไปสั่งมิได้จะถูกกล่าวทว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงกลับไปกันข้างๆ ใช้เสร็จการเปลี่ยนแปลงไปในบางครั้งนั้น ความจริงทว่า สมมุติได้ต้องเสนอเครื่องรวบรวมการไปยังกระท่อมระหว่างตนด้านเสรีวิทยาที่ 1 ขณะกระท่อมกลางสุดวันที่ 19 นี้ ก่อนอย่างกิจกรรมสนิทนาในรายการของคนเสมือนพิมพ์มากขึ้น และความจำกันเป็นการเสนอต่อการที่อยู่ดังนี้ที่โคจรที่ 1450 นั้นก็ เพราะว่า การเคลื่อนไหวมากโดยที่ว่า โปร่งและคนหน้าเครื่องรวบรวมการทำเนื่องกับเรื่องนี้ ไม่ได้อยู่เล็กน้อยว่าพิมพ์คำวิ่งเพื่อข้อเท็จจริงแปลย่างอย่างเพียงพอที่จะต้องส่งขณะทุกการไปด้วยประเภทนี้อีกต่อไป ดั้นการเครื่องของสมัยสามารถจะทำหน้าต่อไปให้โดยสารภาพใหม่นั้นเริ่มจากข้อแตกต่างๆ ตามสมัยปัจจุบัน กล่าวคือ ยินยอมให้เรียกับนักของสมัยนี้บทคำถาม เมื่อที่เห็นไม่แล้ว ทารักยังขอต่อธีมันในหลักการส่งเครื่องรวบรวมก็เป็นอันว่างหลายความมากไป

ตามความจริงแล้ว เราจะต้องดูคำว่า นอกจากเหนือจากการส่งเมื่นันเครื่องรวบรวมไปแล้ว มีการเกี่ยวพันอยู่บางหรือไม่ระหว่างระบบการนั้นเครื่องรวบรวมการบันทึกหรือเครื่องปรับปรุงของสมัยนี้ ตามการจ่ายของสงวนนั้น สิ่งที่ต่างๆ ได้ถูกเก็บโดยเรื่องของคนนี้เป็นต้นถูกเก็บเป็นคนจึงเกี่ยวมีแนวได้เป็นการกระท่อมสิ่งต่างๆ ที่มีاحتمำของการส่งเครื่องรวบรวมการในด้านของการคนนี้ที่พึ่งสงวนให้เห็นและสนับสนุนความข้อเท่าที่ว่า ประเทศจินนี้ยังใหญ่ และการปกครองของค่ายจักรพรรดิก็ยังเนื้อหาได้ที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนในระดับทางการทุ่ต โดยการยอมรับระบบแบบแผนต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นไว้ ที่สำคัญที่สุดก็คือ การส่งเครื่องรวบรวมโดยคณะที่มีจากบรรดาปกครองประเทศต่างๆ ที่เลื่อนเหลื่อมประโยชน์ทางการเมืองที่ประเทศต่างจะพึงดีว่าในการถูกแทนนั้นท่านนี้จึง การส่งบรรดาการยืนยันเป็นเรื่องสำคัญอยู่ด้วยการนี้ส่วนการตัดสินเครื่องรวบรวมไปโดย ได้นั่นคือที่ทำการที่ขยับด่วนนี้ถือว่าเป็นการให้รางวัลในการขยายความรู้ก็คือ ถือว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ค่อยหมายอะไรเลย

แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอยู่ในข้อเสนอนานเรื่องประวัติศาสตร์สมัยใหม่เมื่อเขียนเกี่ยวกับระบบการส่งเครื่องรวบรวมการ ที่ค่อนข้างที่จะเห็นว่า นอกจากนี้ยังจากพื้นที่คนขยับด่วนเครื่อง รวบรวมการไปด้วยแล้ว มีการยืนยันที่เข้ามามีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ด้วยที่ไม่ ประสบการณ์การ
คำสัมฤทธิ์เป็นการคัดกรอง และรวมถึงการส่งเสริมกระบวนการด้วย ซึ่งถือว่าเป็น "ปรากฏการณ์ที่มีรากฐานด้วยกฎหมายของระบบความสม่ำเสมอที่ต่างประเทศ" และการคัดกรองประเทศของจีนในระยะต้น ๆ จึงมีอยู่อย่างไรระบบรัฐส่วนเสริมกระบวนการ แต่ถือว่าการหนึ่งในการคัดกรอง คนจีนในที่นี้ก็คือกับวิ่งช่องโหว่ที่หนึ่งของการส่งเสริมกระบวนการ เพราะทำให้คนจีนออกไปจากของประเทศ ได้กล่าวโดยย่อว่า เมื่อพบคนจีนออกไปจึงทำให้การคัดกรองประเทศในอย่างแย่เกี่ยว ควรจะออกถึงได้โดยตรงแล้ว ตรวจสอบพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ ที่พบกันจึงโปรแกรมค้าขายได้โดย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมรองคู่ข้อย์ด้วยเพราะนำจังหวัดถึงก็ยังสามารถไป และยังไงก็ตาม ในกรณีที่ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องให้คู่ข้อย์ด้วยการให้เงินก่อข้อบันที่ทำได้ กลายเป็นว่า พ่อค้าจีนที่โปรแกรมค้าขายต่างแดน "ยุ่งยากเรื่องการควบคุมโดยระบบการส่งเสริม กระบวนการ"

อย่างไรก็ตาม คัดเลือกกล่าวแล้วในบทต้น ๆ ว่า การคัดกรองจีนที่ประเทศใน ถ้าไม่ออกถึงได้ในที่นี้ในการโดยมีการขัดจังหวะบางเรื่องราว ดังนั้นก่อนสมัยร่างของข้อ พ่อกุนจีนได้ระบุถูกใจให้คนที่ไปต่างแดนได้โดยไม่ต้องคุ้มภักดีอยู่ตัวภายใต้ระบบการส่งเสริม กระบวนการ และได้มีการควบคุมบริหารการค้าของพ่อค้าจีนภายใต้ระเบียบข้อบังคับทำถูกต้องไป จากระบบข้อบังคับทำให้การค้าที่มีมากับคนจีนคุ้มครองประชาชน ไม่ได้มีข้อซัดเจ็ดใน ระหว่างเรื่องการค้าข้อเกี่ยวกับข้อคุ้มครองเดนจีน แต่เรื่องราวของข้อคุ้มครองประชาชน ทำให้ เพราะว่า ในเรื่องการค้าข้อเกี่ยวกับข้อคุ้มครองเดนจีน พ่อค้าจีนเป็นผู้ดำเนินการเองและสินค้า กับประเทศในเรื่องซึ่งยอมรับกันว่าเป็นของจีน ทหารทางชายได้พยายามทำทางการค้าโดยใช้เรือของเดนเอง และใช้ลูกเรือที่เป็นสงครามและสามารถทำให้เรือบดจำตัวแล้ว ระบบการส่งเสริมการค้าการ อย่างที่ได้กล่าวไปในทางภูมิใจได้ แต่เรื่องก็มีได้เกี่ยวข้อง การค้าโดยเรือส่วนการว่าจีน ยังอยู่ที่สงบการค้าต่างประเทศก็อย่างระบริการส่งเสริมการค้าข้อคุ้มครองประชาชน การค้าข้อเกี่ยวกับข้อคุ้มครองประชาชน ทำให้ประหยัดการ ข้อมูลฐานว่า ระบบการส่งเสริมการค้าได้ผลและคุ้มภักดีอยู่ในสิ่งของคนจีนที่ไปต่างแดนเพื่อทำกิจการขาย หรือพบกันจีนที่ไปอยู่ในต่างแดนและทำกิจการค้าข้อคุ้มครองประชาชน ถ้าประเทศจีนจะมุ่งการส่งเสริมกิจการค้าไปยังประเทศจีนเพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ถ้าพวกว่า การขายไม่ได้เป็นนั้นแล้วว่าการทำกิจการค้าโดยเรือ และการทำกิจการที่ร่วมกับกันนั้นเรื่องการค้าที่ไม่ยัง ควรจะได้เป็นความสำคัญทาง ทำให้เป็นเพราะการค้าโดยเรือสำคัญของการค้าส่งความ薄弱ยังตัวอื่น ๆ ของจีนให้คลุมหน่อยไป
พฤษภาภิวัชย์สารสตร์ สมัยใหม่มักจะมีภาพลักษณ์ยิ่งกว่าภาพสะท้อนของอดีตมีต่อการค้นหา พวกเขามักจะมองว่า อดีตไม่มีความสำคัญยิ่งต่อการรักษาประชาธิปไตยดังนั้น เน้นยุคต่อสู่การก้าวต่อไปในวัยรุ่นในรัฐศาสตร์ของสังคมการ ตามมุมมองของสังคมวิทยาของนัก นั่นแสดงความซับซ้อนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความต่าง ๆ ของพวกนี้ถูกมองในแต่ละปีที่เกิดการพักผ่อนที่จะเป็นพวกพักผ่อนให้กับประเทศ ความเสียหายของพวกคนจัดที่ว่า ประเทศของคนเสียดายอย่างดีใน ยิ่งถูกกล่าวว่าเป็นพื้นฐานที่พวกคนจัดแสดงความไม่ยอมแพ้ต่อการคลั่งคลั่งต่าง ๆ ทางค้านการ พิชิตและก้าวท้าทายประเทศ ดังนั้น ด้วยเหตุนี้เองพวกคนจัดให้ความสนใจยิ่งมากใน เรื่องการวางแผนทางการสังคมในต่าง ๆ ของรัฐ จากที่กล่าวมาต่าง ๆ ที่น่าจะแสดงในความเร่งด่วนใน อาทิ ชื่อสมัครเป็นต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เองเพื่อสรุปที่นี่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใน ขณะที่นโยบายทางด้านการพิชิตของสังคมการที่ชัดเจนไปยังระหว่างการอิทธิพลของกลุ่มการ ต้องการพักผ่อนที่จะต้องมีกับประเทศภายในอนาคตหรือจะพ่ายแพ้ออกเสียถึงแม้จะถูกทำอย่างเดียว หรือไม่ได้ถูกการคลั่งคลั่งต่อประเทศแต่ยังอยู่เลย

สิ่งที่ได้รับโดยผ่านทางการค้นหาความรู้ และจับมือประเทศอื่น ๆ ในยุคนี้ เอกสารจะมีผลต่อสังคมได้ มีผลต่อรูปแบบในด้านเศรษฐกิจของรัฐประหารเพิ่มขึ้นขององค์กรได้ ของซึ่งการสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นประเทศยังคงยาวนานบนเนื้อตัวของวัฒนธรรม ๆ ใน แสดงว่าประเทศ จึงมีเพียงพอให้ยังคงฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจได้ที่มีภาพลักษณ์อย่างยิ่งที่จะมองไม่ ตามรายงานทาง งานแต่การพิชิตในคณิตศาสตร์ที่ยังคงเรื่อยไปอย่างต่อเนื่องให้ระวังว่าการอิทธิพลของการ ต้องการพิชิตในอนาคต แล้วต้องไม่ยอมยังคงต่อการกระทำของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ทางด้านเศรษฐกิจของอนาคตต่าง ๆ ตามรายงานทางของประเทศญี่ปุ่น ดังที่เราได้เห็นมาแล้วว่า เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่นำมาอย่างนี้ในแต่ละปีของการสังคมและวัฒนธรรม เทียบกับการให้ประชาชนทั่วไปอยู่ดีตามวิธีการที่มีการ ไม่มีผ่าน นอกจานเนื้อเดียวกันกับสภาวะการพิชิตของประเทศญี่ปุ่น และเพียงรายได้ของคนที่กลับไป ผลลบเนื่องมาจากภายใน การค้นโดยวิชาการและด้านของความรู้และมากอนั้น เวลาจะมีการใช้กฎหมายของกลุ่มที่ต่าง ๆ ได้ใช้เวลาหรือกินเวลา ทำให้เกิดการพิชิตและวัฒนธรรมที่ 18 และ 19 ที่ผ่านทางขั้นตอนทางประวัติศาสตร์จะนำมาพัฒนาในด้านนี้แล้ว ที่จะทำให้ งานยิ่งใหญ่กว่าการพิชิตและพัฒนาการสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการคุณค่าทางด้าน การทหารซึ่งเป็นไปได้ทุกเมื่อ.
คำนับ เราจะตั้งภูษอาการว่า ทางรักษาไม่ได้สะดวกความสามารถใดต่อเนื่องนอกไปได้โดยใด้จะยิ่งถึงความทรัพยากรทางการค้าโดยเริ่มส่วนมากจะเช่นกันกับร่าง จนถึงที่สุด ความจริงตั้งแต่ตอนทศวรรษ 1440 มาแล้ว ได้มีการราชการณ์หนึ่งที่ว่าการนี้ต้องการความสุขวันเดี่ยวกับเมืองที่ดีได้ถูกผลิตขึ้นไปอย่างมีอิสระโดยตรงกับ 15 ในช่วงระยะเวลาสิ้นปี หลังจากได้มีการตั้งหัวหน้าการค้า ทรงด้านทุกสรรพสิ่งทั้งประเทศแล้ว นักสังเกตการณ์ช่วงเวลานี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่า บรรดาเจ้าหน้าที่มีผลสัตว์พันธุ์แขนที่อยู่อาศัยขยายทางด้านกฎหมายของผู้เกี่ยวกับการใด้ยินยอมโดยที่มีอยู่ได้ค้นพบใน 16 สนใจที่อยู่อาศัยเดี่ยวไม่ได้หน่วง อย่างน้อยที่สุด ทางการเกี่ยวกับจีนส่วนยังให้ความสนใจในการค้าให้เหล่านักพยากรณ์จากมีจีน และยินดีในการให้ความสนับสนุนต่อ การนี้โดยเรียกสิ่งที่เกี่ยวกับกันมาเป็นเวลาอันหนึ่ง

ในระยะเวลาเดียวกัน พุทธินี้ได้พยายามที่จะทำให้ประเทศไทยแสดงความสามารถที่คืนในฐานะประเทศบวาร์ของตนอีก โดยในปี พ.ศ. 1462 ได้มีสารที่อธิบายบั้นจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ของเมืองศรีที่ดี จัดจากกรุงเทพที่พัฒนาที่เป็นฉันท์ในที่ฐานรูปภูมิขอสถาน 17 ในเมืองลั่นที่ดีได้อยู่สิ่งที่เป็นทางการได้แสดงวิถีทางการจัดสร้างชูคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ว่ามีความเป็นมาตรฐานของ ควรแนวคือรูปการเอง แต่ทางวิธีบ้านสมัยนี้ได้แสดงปริญญาได้ยอมรับต่อการเรียนรู้ขยาย เท่านั้น รวมทังการค้าโดยเรียกสิ่งที่เกี่ยวกับกันมาเป็นเวลาอันหนึ่ง

การสลายตัวอย่างรวดเร็วของการค้าโดยเริ่มสภาวะทุ่มเทอย่างยิ่งจะไม่ใช่ในประเทศ รัฐภูมิภาคของจีนเองไม่ได้ทำให้การสนับสนุน หากแต่การค้าในรูปแบบนี้ไม่สามารถตอบสนองต่อประสิทธิ์ ดังเดิมโดยยังคงมี สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งได้ครอบครุภูมิภูมิของเอเชียในรูปแบบ ปราบ และใช้ร่างการส่งเสริมได้ที่มีการค้าโดยเริ่มสภาวะที่มีการกระทำขึ้นเพราะอย่างกลางทวีปที่ 19 ได้ถูกสาระการทางด้านการค้าแบบใหม่เข้ามามาแทนที่ และรูปแบบการค้าโดยอาศัยเรื่องเสกยกเป็นหลักได้กลายเป็นเรื่องที่ไม่จงเบื่อไปแล้ว
ภาษาฮานา
ภาคตอน ก.
การส่งเสริมค้าออกไปยังประเทศจีน

ตอน 2 การส่งเสริมค้าออกไปยังประเทศจีน

หมายเหตุ ตัวเลือกอภิปรายว่า “ดินทุ่ง” สะท้อนให้เห็นถึงช่วงของการส่งค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรายการที่จำเป็นเพื่อกระทำไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะค่าน้ำมันจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มีอยู่มากกว่า (ศูนย์กลาง ค. ปัจจุบัน หนังสือ) ซึ่งเห็นว่า ช่วงต่าง ๆ มีการส่งออกค้าต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการกระทำไปทุกขั้นตอนที่ว่า “ปริมาณที่ส่งออก” กับเป็นตัวเลขโดยประมาณ แต่บวกกับข้อมูลของสินค้าส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นตัวเลขที่แสดงปริมาณส่งออกระหว่างก่อนควบคุม 1840 และ 1850

มูลค่าของสินค้าต่าง ๆ วัน และปริมาณเป็นหน่วย นอกสีขาวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบวกหรือเปลี่ยนรายการ ๆ ไป

1 บาท = .50 เหรียญญี่ปุ่น
<table>
<thead>
<tr>
<th>ลำดับ</th>
<th>สาย : คัน / ชน</th>
<th>จำนวนเจ้าดัด</th>
<th>ปริมาณแร่งออก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ลำดับแรก</td>
<td>32.5 / ชิน</td>
<td>จำนวนเจ้าดัด</td>
<td>ปริมาณแร่งออก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>เบ็ดเตล็ดไม่</td>
<td>ไม่ใช่ต่างแต่</td>
<td>ย่อย</td>
<td>ปริมาณแร่งออก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>พอส</td>
<td>1.25</td>
<td>.75</td>
<td>4.25</td>
<td>2.75</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>ก้อย :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 1</td>
<td>60</td>
<td>50</td>
<td>200</td>
<td>60</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 2</td>
<td>45</td>
<td>40</td>
<td>90</td>
<td>50</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 3</td>
<td>25</td>
<td>20</td>
<td>40</td>
<td>16</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>หมอก</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>ปริมาณแร่งออก</td>
</tr>
<tr>
<td>กระบ (2) :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ต่าง</td>
<td>65</td>
<td>60</td>
<td>160</td>
<td>30</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>ขาว</td>
<td>40</td>
<td>14</td>
<td>20</td>
<td>10</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>นก (ท่านี้)</td>
<td>.35/ชิน .3/ชิน</td>
<td>100,000 ชิน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จำนวน :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 1</td>
<td>8,000</td>
<td>3,000</td>
<td>8,000</td>
<td>6,000</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 2</td>
<td>6,000</td>
<td>1,500</td>
<td>6,000</td>
<td>2,500</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดติดที่ 3</td>
<td>4,000</td>
<td>1,000</td>
<td>4,000</td>
<td>1,000</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>ขาย: ต้นทุน</td>
<td>จ่าย: ต้นทุน</td>
<td>ประมาณเสี่ยงออก</td>
<td>หมายเหตุ</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>กระจก:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระจก</td>
<td>7</td>
<td>6.5</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
<td>T, BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>วัสดุ</td>
<td>1.5</td>
<td>1</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เลือก</td>
<td>35</td>
<td>30</td>
<td>150</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อุปกรณ์</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชินค์ที่ 1</td>
<td>400</td>
<td>200</td>
<td>250–500</td>
<td></td>
<td>C, D, T, G₃₋₄, H₁, J, T, W</td>
</tr>
<tr>
<td>ชินค์ที่ 2</td>
<td>200</td>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td>BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ชินค์ที่ 3</td>
<td>150</td>
<td>20</td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทองแดง</td>
<td>55</td>
<td>45</td>
<td>ปริมาณน้อย</td>
<td></td>
<td>D, P, V, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ผาย:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ปืนเหลว</td>
<td>26</td>
<td>8</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td>A, B, C, D, G₄, H₁, K₁, M, T</td>
</tr>
<tr>
<td>มีมอลด</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>หมอกและท่ออน</td>
<td>.5/ซม.</td>
<td>.375/ซม.</td>
<td>500,000 ซม.</td>
<td></td>
<td>J, T, C</td>
</tr>
<tr>
<td>สีผิว</td>
<td>8/ซม.</td>
<td>4/ซิ้น</td>
<td>14 8</td>
<td>4,000 ซิ้น</td>
<td>E, G₂, K₁, U, X</td>
</tr>
<tr>
<td>เอนกวาง</td>
<td>30</td>
<td>16</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td>H₁, T, BB</td>
</tr>
<tr>
<td>เลือดิบไทย</td>
<td>50</td>
<td>20</td>
<td>200 120</td>
<td>700</td>
<td>112,000</td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>สาย / ตันทุน</td>
<td>จัน / ตันทุน</td>
<td>ปริมาณเสถียก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ถนนก :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>นกยูง</td>
<td>.3/ซัน .28/ซัน</td>
<td></td>
<td>6,000 ซัน</td>
<td></td>
<td>G2, H1, T, BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>นกแก้วบ่า</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td>400</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ปลา :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แซ่บ</td>
<td>8 7</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>E, G3, K, T, X, BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>เข็ม</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กะเพราปลา</td>
<td>60 50</td>
<td>180 80</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>วง :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดที่ 1</td>
<td>60 50</td>
<td>120 100</td>
<td>200</td>
<td>22,000</td>
<td>A, C, D, E, G1-2, J, K1-2,</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดที่ 2</td>
<td>55 40</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td></td>
<td>M, T, U, V, X, BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดที่ 3</td>
<td>40 30</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>หนังสัตว์และขนสัตว์:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>วัว โค กระบือ</td>
<td>8 1.75</td>
<td>12</td>
<td>30,000</td>
<td>360,000</td>
<td>B, C, D, G3, H1, J, K1-2, T</td>
</tr>
<tr>
<td>เรือ</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td>4,000</td>
<td></td>
<td>BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ซัง</td>
<td>5.5</td>
<td></td>
<td>5,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ปลา</td>
<td>.26/ซัน .18/ซัน</td>
<td></td>
<td>100,000 ซัน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เลือด</td>
<td>1/ซัน</td>
<td></td>
<td>600 ซัน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ปลา</td>
<td>.2/ซัน</td>
<td></td>
<td>70,000 ซัน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>สาย: ต้นทุน</td>
<td>จิน: ต้นทุน</td>
<td>ประมาณเสี่ยงอัก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>เข้า:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เรด</td>
<td>500/ต้น</td>
<td>50/ต้น</td>
<td>600/ต้น</td>
<td>ประมาณเจ้าบุคค</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>หลวง</td>
<td>4</td>
<td>8</td>
<td>120</td>
<td>ประมาณเจ้าบุคค</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>วัสดุและวัสดุ</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>รวม</td>
<td>.125/เม็ด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เหล็ก</td>
<td>6</td>
<td>3</td>
<td>5</td>
<td>20,000</td>
<td>100,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ยางซิล 4</td>
<td>160</td>
<td>130</td>
<td>240</td>
<td>1,000</td>
<td>135,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ตะกั่ว</td>
<td>9</td>
<td>6</td>
<td>17</td>
<td>7,000</td>
<td>91,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักชี</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
<td></td>
<td>5,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>มะพร้าว</td>
<td>10</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>C, D, T, BB, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>พริกไทย 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>A, B, C, D, E, F, G1–4, H1, J,</td>
</tr>
<tr>
<td>ต้น</td>
<td>15</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>60,000</td>
<td>870,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ตีบลิ้น</td>
<td>20</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td>500</td>
<td>BB, CC, DD</td>
</tr>
<tr>
<td>พริกไทยต้น</td>
<td>26</td>
<td>18</td>
<td></td>
<td>1,000</td>
<td>J, T, BB, CC</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักและกระเทย</td>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td></td>
<td>ประมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>สาย : ตันทุน</td>
<td>จิน : ตันทุน</td>
<td>ปริมาณส่งออก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>กุ้งนาง</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
<td>2,000</td>
<td></td>
<td>T, BB</td>
</tr>
<tr>
<td>พวก</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>G3</td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าวสาร</td>
<td>1.28</td>
<td>.72</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000 (ตาม-</td>
<td>1,000,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>ต้องการ)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าวเปลือก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทรายเลือด</td>
<td>150/ขัน 100/ขัน</td>
<td></td>
<td>ปริมาณเจาะกัด</td>
<td></td>
<td>G3–4</td>
</tr>
<tr>
<td>เเกลือ</td>
<td>.24</td>
<td>.1/ขัน</td>
<td>50,000</td>
<td></td>
<td>D,F,K1,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>หูปลานำม :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>65</td>
<td>55</td>
<td>90</td>
<td>55</td>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>ตา</td>
<td>24</td>
<td>20</td>
<td>50</td>
<td>16</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>รองเท้า (แบบจิ้น)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200,000 คู่</td>
<td></td>
<td>T</td>
</tr>
<tr>
<td>ห่วงอก (นิ้ว)</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
<td>H1</td>
</tr>
<tr>
<td>ครั่ง</td>
<td>18</td>
<td>7</td>
<td>16,000</td>
<td></td>
<td>C, D, G4,H1–2,J, K1, T, BB</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำตาล :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขั้นที่ 1</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td></td>
<td></td>
<td>A,C,D,G4,H1,2,J,K1,M,O,Q,</td>
</tr>
<tr>
<td>ขั้นที่ 2</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขั้นที่ 3</td>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อั่ยแอง</td>
<td>.75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>T,U,V,W,AA,BB,CC,DD</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ต้น 1 (ต่อ)
<table>
<thead>
<tr>
<th>สินค้า</th>
<th>ชม. : ตันทุน</th>
<th>จั่น : ตันทุน</th>
<th>ปริมาณเส้งออก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ข้าว</td>
<td>32 20</td>
<td>45 40</td>
<td>6,000</td>
<td></td>
<td>C,D,G₁,G₃₋₄,H₁,I,K₁₋₂,L,M,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ทุเรียนคัก</td>
<td>6 5</td>
<td></td>
<td>3,000</td>
<td>252,000</td>
<td>T</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>G₂,H,J,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้กลูขามา</td>
<td>1,000 350</td>
<td></td>
<td>20</td>
<td></td>
<td>G₂,H,J,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดที่ 1</td>
<td>400 250</td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
<td>G₂,H,J,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ชนิดที่ 2</td>
<td>200 50</td>
<td></td>
<td>800</td>
<td></td>
<td>G₂,H,J,T,V,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้เสกกลีด</td>
<td>2.5 4</td>
<td></td>
<td>5,000</td>
<td>20,000</td>
<td>E,G₂,J,N,T,BB,CC</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้แดง</td>
<td>1.5 .75</td>
<td>5 3.5</td>
<td>40,000</td>
<td>160,000</td>
<td>E,G₃₋₄,H₁,I,K₁,Q,T,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้จันทน์</td>
<td>5/ชิ้น</td>
<td></td>
<td>จำนวนหนังส์</td>
<td></td>
<td>G₃₋₄</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ฝัง</td>
<td>4.5 1</td>
<td>9 4</td>
<td>100,000</td>
<td>600,000</td>
<td>C,D,E,F,G₁₋₄,H₁,I,J,K₁,M,N,O,T,U,V,X,BB,CC,DD</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้สัก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>D,H₁,K₁,T,AA</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. ข้อสาระของ Plong (Prong) ไม่นำไปให้ อาจจะเปลี่ยนไปตามที่นักคิดเห็น เนื่องจากการไม่นำคำคิดและนำคำว่าในท้องถิ่น และเป็นไม่เข้าในกลุ่มส่วนบ้านเกิด ไม่พิมพ์และอื่น ๆ

2. ราคาของกลุ่มคัดตัว ให้จัดตามปกติประมาณ 100 บาท ตัวเล็ก 30 บาท จึงราคาต่อกิโลกรัม

3. ตัวเลขาค่า 140,000 บาท เป็นราคาประจับโดยเฉลี่ยทั่วไปในวันที่ประกาศขายให้กับผู้ (K₁, หน้า 44)
4. ตัวกระดาษใน $G_3$ (74.75 นิ้ว) ตัวกว้างมาก ได้มาขนาดเหลือซึ่ง ๆ มาก น้อยจะสังข์ทนไก่เห็ดเองรุกล้ำซึ่งพระธารเหลี่ยมหุบซึ่งไม่ หรืออาจจะเปลี่ยนที่มีผืนาดา

5. ผิวฝรั่งตัวเหลื่อมไม่รายยศของเม็ดอ่อนกว่ากว่ากว่า 12-14 นิ้วต่อหนึ่งหน้า และใน $G_4$ วางแผน 7 นิ้ว ต่อหน้า มีผลต่อให้หว่าการพลิกใจไว้ 18-20 นิ้ว ต่อหนึ่งหน้า ในขณะที่ $G_4$ กล่าวว่ากว่า 12 นิ้ว ต่อหน้า วางแผนฝรั่งตัวไม่เอกสารไทยให้เห็นว่า ผู้ขโมยสำหรับเรือนฐานพระพุทธะวัสดุทรงอยู่ภายนอก สามารถได้ราชคุณว่าฝมดลอกรุ่นมาก ความแตกต่างเรื่องเวลา (1844 หรือ 1859) ไม่สำคัญอะไร เพราะเวลาฝรั่งตัวยุคเก่าที่เห็นเวลานาน น้อยปริมาณเท่ากับกับยังยืน ยังก่อน เมื่อถึง ค.ศ. 1844 ทรงอภิปรายพุทธะใช้กลับไปเพื่อวางกะพุทธะจะได้ไม่เป็นสามสมณ์ที่

6. เป็นทหารที่คงไว้ ซึ่งมี eagle, aloes, และ garoa อีกค่ำ

7. ใช้ sandal รู้จักกันในภาษาไทยว่า ไม้ขันทน (Pterocarpus santalinus) หรือไม้ขันทนแดง ไม้หลักปลีกพื้น (Mansonia gagei) ใส่อีกนี้ ใช้แทนกันอยู่บ่อย ๆ และสังกัดประเทศถอนไปเมื่อเจ็น
<table>
<thead>
<tr>
<th>สินค้า</th>
<th>ชน : ตัน/หนัก</th>
<th>สาย : ตัน/หนัก</th>
<th>ปริมาณส่งออก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ไม้กุญแจมา (แดง)</td>
<td>25</td>
<td>300</td>
<td>7,500</td>
<td>T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สีขาว</td>
<td>10</td>
<td>100</td>
<td>1,000</td>
<td>E,T,U,X</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระร่อน</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td>T</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระป๋อง ^1</td>
<td>84</td>
<td>22</td>
<td>150</td>
<td>1,995</td>
<td>E,K,T,V</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำมันกระ cnn</td>
<td>400</td>
<td>300</td>
<td>ปิรามิดน้อย</td>
<td>E,T,U</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>วัสดุที่ใช้ในพืชและไส้ตวอ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แผ่นทองเทียม</td>
<td>2</td>
<td>3,000 เล่ม</td>
<td>6,000</td>
<td>T,G4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แผ่นทอง</td>
<td></td>
<td>ปิรามิดมาก</td>
<td>T,G4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ดอกไม้ประดิษฐ์</td>
<td>48,500 ซิล</td>
<td></td>
<td>T,G4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ซอง</td>
<td>2 / ใบ</td>
<td>15,000 ใบ</td>
<td>30,000</td>
<td>T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชุด</td>
<td></td>
<td>ปิรามิดมาก</td>
<td>E,H,T</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชุดต่อ</td>
<td></td>
<td>ปิรามิดมาก</td>
<td>H,T</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ภาษาไม่จิน</td>
<td>7</td>
<td>500</td>
<td>E,T,V,X</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องกระเบื้อง ^2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>D,H,T,U,V,X,CC</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จนจักร</td>
<td>.125 / ซิล</td>
<td>50,000 ซิล</td>
<td>6,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กรวยโค</td>
<td>.5 / ซิล</td>
<td>5,000 ซิล</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สองพุษ</td>
<td>.75 / ซิล</td>
<td>20,000 ซิล</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จนแยง</td>
<td>.5 / ซิล</td>
<td>2,000 ซิล</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>จินตนา</td>
<td>สาม : คันทุก</td>
<td>ปริมาณส่งออก</td>
<td>มูลค่า</td>
<td>แหล่ง</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>หมอนนอนหมอน</td>
<td>.125 / คัน</td>
<td>10,000 คัน</td>
<td>1,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>.5 / คัน</td>
<td>3,000 คัน</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จานผลิตภัณฑ์</td>
<td>.125 / คัน</td>
<td>100,000 คัน</td>
<td>13,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จานบอนช้าง</td>
<td>.25 / คัน</td>
<td>50,000 คัน</td>
<td>12,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>.25 / คัน</td>
<td>50,000 คัน</td>
<td>12,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>.05 / คัน</td>
<td>500,000 คัน</td>
<td>25,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>1 / คัน</td>
<td>10,000 คัน</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>.07 / คัน</td>
<td>50,000 คัน</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าปูนอนใช้สั้น</td>
<td>.5 / คัน</td>
<td>30,000 คัน</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**อื่นๆ** (ไม่ต่ำ)

| น้ำมันก๊าซพริก | 100 / ชิ้นสิน 90 / ชิ้นสิน | ปริมาณน้อย | 500 |

| ทองแดง ทองเหลือง | ปริมาณน้อย |

| เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ 3 | ปริมาณน้อย |

| หนังกีฬาและวัสดุ | ปริมาณน้อย |

| เซรามิค | ปริมาณน้อย |

| กระดาษจิงโจ้ | 2,000 |

<p>| กระดาษจิงโจ้ | 500 คัน | 375 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>ต้นกล้า</th>
<th>จำนวน : ตัน/พัน</th>
<th>ลำ : ตัน/พัน</th>
<th>ราคาส่งออก</th>
<th>ยอดรวม</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เต็ง</td>
<td>.25/ขัน</td>
<td>30,000 ขัน</td>
<td>7,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กุญแจ</td>
<td>30,000 ขัน</td>
<td>3,750</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กุหลาบ</td>
<td>30,000 ขัน</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เขี้ยวทอง (ทองแดง)</td>
<td>.5/ขัน</td>
<td>5,000 ขัน</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขันกวงและขัน (ทองแดง)</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขันกวงและขัน (ทองเหลือง)</td>
<td>60</td>
<td>200</td>
<td>12,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ปาก_BOOK_telephone_number</td>
<td>100</td>
<td>200</td>
<td>20,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กลองชนิดมีกล้า</td>
<td>.25/ขัน</td>
<td>50,000 ขัน</td>
<td>12,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขนผักตม</td>
<td>.25/ขัน</td>
<td>50,000 ขัน</td>
<td>12,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กองทองเหลืองรูปสี่เหลี่ยม</td>
<td>.75/ขัน</td>
<td>25,000 ขัน</td>
<td>18,750</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ดวงกวงทองเหลือง</td>
<td></td>
<td>130 ขัน</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

หมายเหตุ : D,E,H₁,T, E,T,U,X, E,G₄,H₁,T, E,G₄,H₁,T
<table>
<thead>
<tr>
<th>สินค้า</th>
<th>จั้น : คันทุน</th>
<th>สยาม : คันทุน</th>
<th>ปริมาณส่วนออก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ชุดมิกซ์พร้อม</td>
<td>.125/ชิ้น</td>
<td>5,000 ชิ้น</td>
<td>625</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชุดน้าทะม</td>
<td>.125/ชิ้น</td>
<td>5,000 ชิ้น</td>
<td>625</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระปุกขันติมฝักบิด</td>
<td>.25/ชิ้น</td>
<td>200 ชิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>พบ :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>วานิล (ชนิดสดหรือคิทสด)</td>
<td>3/ชิ้น .25/ชิ้น</td>
<td>20,000 ชิ้น</td>
<td>30,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษ</td>
<td>.063/ชิ้น</td>
<td>10,000 ชิ้น</td>
<td>625</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>อาหาร :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สาหร่ายทะเล</td>
<td>6</td>
<td>3,000</td>
<td>18,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>งาฝิ่ม (ปริมาณมาก)</td>
<td>4</td>
<td>1,000</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องเรือน :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ม่านฝาไม้</td>
<td></td>
<td>1,000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เสร็จสิ้นปลั๊กพัน</td>
<td>5</td>
<td>300</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เก้าอี้ไม้</td>
<td>.5</td>
<td>200</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เก้าอี้และเก้าอี้ไม้ไม้</td>
<td>2 .5</td>
<td>1,000</td>
<td>1,250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ลูกปุ๋ยทับ (ลอมติ้ง)</td>
<td>16 8</td>
<td>28 12</td>
<td>100</td>
<td>1,900</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แก้วและเครื่องแก้ว</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จิ้มหยดละหวัน</td>
<td>.063</td>
<td>40,000</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

แหล่ง: H₁,T,U,X,Z, T, G₄,O,T
<table>
<thead>
<tr>
<th>สินค้า</th>
<th>จำนวน : ตัน/หน่วย</th>
<th>ปริมาณส่งออก</th>
<th>มูลค่า</th>
<th>แหล่ง</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ทับทิม</td>
<td>0.125</td>
<td>2,000</td>
<td>250</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>นิวยั้ไข้</td>
<td>0.25</td>
<td>30,000</td>
<td>7,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แก้วเหลืองครึ่ง</td>
<td>0.03</td>
<td>50,000</td>
<td>1,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กรอกเกง</td>
<td>3 1</td>
<td>500</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตะไคร้</td>
<td>0.375</td>
<td>3,000</td>
<td>1,125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ช่อไฟ</td>
<td>20 5</td>
<td>50</td>
<td>600</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ขวดแก้วสีสัก ๆ พร้อมจุก</td>
<td>0.02</td>
<td>50,000</td>
<td>1,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เชิงเทียน</td>
<td>0.125</td>
<td>5,000</td>
<td>625</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>การละลายไม้</td>
<td>20 18</td>
<td>500</td>
<td></td>
<td>E,T,X,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องจักร เครื่องห้อง</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>G₄,Y,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>ทับทิม</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ลาด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำกาน้ำช Lawson's ฟรี</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แหล่หินอัดนิ่ม</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>E,G₄,S,T,U,X,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักดืวย้อยตำที่ชนิดหนึ่ง</td>
<td>16/ชิ้น 8/ชิ้น</td>
<td>2,000 ขน</td>
<td>24,000</td>
<td>T,X,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>ผักเขียวหน้า</td>
<td>4/ชิ้น</td>
<td>200 ขน</td>
<td>800</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ต้น 2 (ต่อ)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>สินค้า</strong></td>
<td><strong>จำนวน</strong></td>
<td><strong>รวม</strong></td>
<td><strong>ประเภทสังกัด</strong></td>
<td><strong>แหล่ง</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>---------------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>หมวดพาหะ</td>
<td>จำนวนตัน 25,000 ชิ้น</td>
<td>25,000 ชิ้น</td>
<td>T, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>มีกัก</td>
<td>จำนวนตัน 800 ชิ้น</td>
<td>800 ชิ้น</td>
<td>E, T, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตลอดจนزنั้นๆ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าพาหะโลก</td>
<td>จำนวนตัน 300 ชิ้น</td>
<td>300 ชิ้น</td>
<td>T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>มิต</td>
<td>จำนวนตัน 10,000 ชิ้น</td>
<td>10,000 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระเบี่ยง</td>
<td>จำนวนตัน 500 ชิ้น</td>
<td>500 ชิ้น</td>
<td>T</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สูง เลียง และอื่นๆ</td>
<td>จำนวนตัน 3,750 ชิ้น</td>
<td>3,750 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตะเกียง</td>
<td>จำนวนตัน 1,250 ชิ้น</td>
<td>1,250 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>มิตโทกลอ</td>
<td>จำนวนตัน 1,250 ชิ้น</td>
<td>1,250 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แนวค่า</td>
<td>จำนวนตัน 1,250 ชิ้น</td>
<td>1,250 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทองคำ</td>
<td>จำนวนตัน 100,000 ชิ้น</td>
<td>100,000 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แผนผังแสดง <strong>6</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เนื้อละเอียดบานกลาง</td>
<td>จำนวนตัน 202,500 ชิ้น</td>
<td>202,500 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เนื้อหยาบ</td>
<td>จำนวนตัน 20,000 ชิ้น</td>
<td>20,000 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สิ่งต่างๆ</td>
<td>จำนวนตัน 15,000 ชิ้น</td>
<td>15,000 ชิ้น</td>
<td>E, H, T, U, V, X, Z</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ส่วนกิ่ง</td>
<td>จั่ว : ตันทุน</td>
<td>ลำ : ตันทุน</td>
<td>ปริมาณสูงออก</td>
<td>มูลค่า</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>สี แ้ และ น้ำยาฆ่าเรือ</td>
<td>8</td>
<td>150</td>
<td>1,200</td>
<td>T,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษ :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษเย็น</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สูง</td>
<td>25/ชิ้น, 125/ชิ้น</td>
<td>500,000 ชิ้น</td>
<td>62,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษที่ทำสำหรับวัสดุ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>กระดาษที่ทำ</td>
<td>7</td>
<td>500</td>
<td>3,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ของคอและชิ้นมากกว่า :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>หัวคอ</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ฝาดี</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ลิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลไม้ก้าน</td>
<td>30 14</td>
<td>30</td>
<td>100</td>
<td>3,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ป้อม</td>
<td>260 160</td>
<td></td>
<td>750</td>
<td>H₁,T,U,X,CC</td>
</tr>
<tr>
<td>โกดูนซันต้า</td>
<td>130 44</td>
<td></td>
<td>500</td>
<td>E,T,U,V,X</td>
</tr>
<tr>
<td>ทรัพย์สิน</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>T</td>
</tr>
<tr>
<td>รองเท้า</td>
<td>4/คู่, 1/คู่</td>
<td></td>
<td>25,000 คู่</td>
<td>H₁,T,U,Z</td>
</tr>
<tr>
<td>ที่คืนมาใหม่ :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>E,H,G₄,T,V,Z,CC</td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>จำนวน</td>
<td>ละ / จำนวน</td>
<td>ปริมาณเสาร์ออก</td>
<td>มูลค่า</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าไหมลายดอกไม้</td>
<td>10/ชั่ว 4/ชั่ว</td>
<td>5,000</td>
<td>35,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>โซรวงไหม</td>
<td>6/ชั่ว 4/ชั่ว</td>
<td>2,000</td>
<td>10,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ก้ามะทย์</td>
<td>12/ชั่ว 6/ชั่ว</td>
<td>500</td>
<td>4,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เสื่อซูก (ไหม, ต่วน)</td>
<td>10/ชั่ว .5/ชั่ว</td>
<td>20,000</td>
<td>100,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ชุดละคร</td>
<td>50/ชั่ว 1/ชั่ว</td>
<td>500</td>
<td>12,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าขาวตื้นน้ำ</td>
<td>5/ชั่ว</td>
<td>3,000</td>
<td>15,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>พระวิริยังกองออก</td>
<td></td>
<td>5,000 ทลา</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ตั้ยไหม</td>
<td></td>
<td>15</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าไหมกลวงต่ง</td>
<td></td>
<td>530 ม้วน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าไหมเชียงใหม่</td>
<td></td>
<td>200 ม้วน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าไหมลายมังกร</td>
<td></td>
<td>300 ม้วน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าไหมทำกลวยขันธุ์</td>
<td>1/ชั่ว .75/ชั่ว</td>
<td>4,000 ชั่ว</td>
<td>3,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าด่วนลายดอกไม้</td>
<td>12/ชั่ว 5/ชั่ว</td>
<td>5,000 ชั่ว</td>
<td>40,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าด่วนเนื้อละเอียด</td>
<td>20</td>
<td>200 ชั่ว</td>
<td>4,000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าด่วนเชียงใหม่</td>
<td></td>
<td>460 ม้วน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าด่วนสี</td>
<td></td>
<td>140 ม้วน</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผ้าพายแดง</td>
<td>6/ชั่ว 3.5/ชั่ว</td>
<td>3,000 ชั่ว</td>
<td>13,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ลำดับ</td>
<td>จำนวน : คันตูน</td>
<td>สาย : คันตูน</td>
<td>ปริมาณสุทธิออก</td>
<td>มูลค่า</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>ต้น</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>G4, S, T</td>
</tr>
<tr>
<td>ปลาพันแตรวด</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>D,H1,Z,CC</td>
</tr>
<tr>
<td>ปลาตูน ขวัญ และอื่น ๆ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>G4, T, Z</td>
</tr>
<tr>
<td>ช่องเส้นและเครืองดน :</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>1/ชิ้น .5/ชิ้น</td>
<td>1,000 ชิ้น</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>ของเล่นเด็ก ๆ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>1/ชิ้น .5/ชิ้น</td>
<td>1,000 ชิ้น</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>ของเล่นเด็ก ๆ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>1/ชิ้น .5/ชิ้น</td>
<td>1,000 ชิ้น</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>ของเล่นเด็ก ๆ</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>G4, S, T</td>
</tr>
<tr>
<td>ของเล่นเด็ก ๆ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>จำนวนหนึ่ง</td>
<td>G4, S, T</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องมือ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>15/ชิ้น 10/ชิ้น</td>
<td>300 ชิ้น</td>
<td>3,750</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องมือ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>15/ชิ้น 10/ชิ้น</td>
<td>300 ชิ้น</td>
<td>3,750</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องมือ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>15/ชิ้น 10/ชิ้น</td>
<td>300 ชิ้น</td>
<td>3,750</td>
</tr>
<tr>
<td>เครื่องมือ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>15/ชิ้น 10/ชิ้น</td>
<td>300 ชิ้น</td>
<td>3,750</td>
</tr>
<tr>
<td>ยานพาหนะ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>.25 ถัง, ตัน</td>
<td>40,000 ถัง, ตัน</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ยานพาหนะ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>.25 ถัง, ตัน</td>
<td>40,000 ถัง, ตัน</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tutenague</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>42 26</td>
<td>20</td>
<td>E,H1,L,T,V</td>
</tr>
<tr>
<td>ระดับ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>.24/ชิ้น .14/ชิ้น</td>
<td>1/ชิ้น .125/ชิ้น</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ระดับ</td>
<td>ปริมาณมาก</td>
<td>.24/ชิ้น .14/ชิ้น</td>
<td>1/ชิ้น .125/ชิ้น</td>
<td>5,000</td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้า</td>
<td>จำนวน : ตัน/หนุน</td>
<td>สมคบ : ตัน/หนุน</td>
<td>ปริมาณสั่งออก</td>
<td>ราคา</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>เส้นใย (น้ำตาลแดง)</td>
<td>20</td>
<td>100</td>
<td>1,000</td>
<td>2,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ชา</td>
<td></td>
<td></td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าไม้ (เบ็ดเตล็ด)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>นิปส์</td>
<td>.5/ธน., 125/ธน.</td>
<td>10,000/ธน.</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ยางไม้</td>
<td>125/ธน.</td>
<td>20,000/ธน.</td>
<td>2,500</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>พันธุ์ยาพืช</td>
<td></td>
<td></td>
<td>ปริมาณสั่งออก</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. ราคาของสำนักคลังอย่างมากในระหว่าง ค.ศ. 1850 - 1855 ตกบูรพื้นที่ในปีที่ไม่เหมือนกัน รวมมิได้ด้วยสมัยยุคเปลี่ยนแปลง

2. เครื่องเครื่องในประเทศยัง ราคาในประเทศตามคุณลักษณะได้ตามมูลค่า

3. เครื่องหยิบเครื่อง ราคาในประเทศ ได้(norm) และเครื่องค่นเครื่อง ในประเทศยัง ราคาในประเทศตามคุณลักษณะของมูลค่า

4. ราคาในสมัยนิยมในประเทศ หน้าที่สำคัญกว่า ราคาตามงานของ ราคา CD, Williams, Commercial Guide, 1863 หน้า 129

5. เครื่องเก็บในสมัยนิยม ราคาในประเทศตามคุณลักษณะได้ตามมูลค่า

6. ราคาของมันลดลง ส่วนในแย้มมันไม่ดี เส้นใยไม้ชิ้นที่ทนทานยาวงูเองเหลือเกินเกินไปของพืชต้น ๆ ที่มีน้ำยา เค็น ใหม่ ราคาของเจ้า 20.25 บาท/ตัน ปริมาณเก็บที่เท่ากันเท่ากันแพงเกินต้น 1 ชั่ว ราคาของเจ้า 10 ได้ที่ผ่านไปแล้วดีกว่าคุณภาพของเนื้อตัวละลายในสิ่งที่ทำให้เกิดได้ในการก้าวหน้าทางต่าง ๆ ของเนื้อเก็บต้น ป่าทุกแห่ง และชนิดเนื้อตัว

7. ราคาของสินค้าไม้ และเม็ดที่หนึ่งเท่ากันอยู่ในประเทศยัง ตกเท่าการประเมินเพื่อให้เบียร์ราคาของพืชคุณภาพสูงส่งออกไปยัง

เขาวาดцуอิวังนัย แผนผังการก้าวและร่างปีรุ่นของสมณ์ พล. 19
บรรณานุกรมภาคผนวก ก.

ข้อของเหล่าต่าง ๆ ที่กล่าวถึงไทยในภาคผนวก ก. นั้น ให้ไว้ใน ๆ ข้างล่าง สำหรับขอความที่ค้นพบอย่างยิ่งควรกล่าวให้ดุจบรรณานุกรมเท่าที่น่าจะเป็น

A  Allen's Indian Mail, 9 (1844), 263; 84 (1847), 527–528.
B  The Asiatic Journal and Monthly Register, n. s., 38 (1842), 134.
E  Canton Register, 12/14/1827, 4/5/1828, 4/4/1829, 6/18/1829, 8/17/1829, 2/2/1831, 6/24/1834.
F  Chinese Repository, 8 (1839), 130.
G  Chotmailhet (Documents, National Library, Bangkok):
   G₁ CMH. Thonburi, #13, 1781.
   G₂ CMH. R. I., #3, 1784 #4, 1786, #6, 1792.
   G₃ CMH. R. II., #15, 1813, #5, 1820.
   G₄ CMH. R. III, #49, 1844, #123, 1844.
H  Crawford, John:
   H₁ Embassy, 408–413, 417–435.
K  Great Britain:
L  Greenberg, British Trade, 49, 81, 87.
N  Hamilton, East India Gazetteer, 744.
P  Hsieh, Hsin-pien Hsien-lo kuo-chih, 73–84.
Q  Hunt's Merchants' Magazine, 1 (1840), 472–474, 2 (1847), 376.
R  Ingram, Economic Change, 9.
W  Moor, Indian Archipelago, 206, 226, 235–237.


ภาคพื้นที่ บ.
บัญชีสินค้าของเวียดนามจากประเทศสยาม 4 ลำ

ตอน 1 สรุปรายการสินค้าทั้ง 4 ลำ
ตอน 2 บัญชีสินค้าของเวียดนาม ซูนยาง
ตอน 3 บัญชีสินค้าของเวียดนาม ซูนยะ
ตอน 4 บัญชีสินค้าของเวียดนาม ซินหลัก
ตอน 5 บัญชีสินค้าของเวียดนามทัพโยกิน

หมายเหตุ บัญชีสินค้าเหล่านี้พบใน C.M.H.R. III, # 49,1844 ความจริงแล้ว เอกสารเหล่านี้ไม่ใช่จดวนที่
แต่เขียนเพื่อวิทยากรสินค้าของปี 1844 หลักฐานภายในปรากฏว่าจะเป็นปี ค.ศ. 1845

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏเรียงปัจจุบัน ปรากฏในบัญชีสินค้าประเภทบรรณาภู หรือใช้แทน
ผ้า ไส้ทะปะชะอง ฟักกะอิช ลูกลัมจาน กระดาษ ผ้า และผ้า หวง พบในบัญชีสินค้าของปี 1844 ชื่อคริสต์ศตวรรษที่ 5 นี้
เมื่อมีการเผยแพร่ถึงเวียดนามที่สุดในจุฬาลงกรณ์ ซึ่งพบกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันตาม แต่การขยายทาง
หมวดจัดเข้าอยู่ในฐานะการค้าของประเทศ

น้ำหนักของน้ำตาล (pounds) ไม่ระบุเบียนอย่างย่อ

หน่วยของราคา การลงพัน และการคำนวณ บอกเป็นหน่วย
อัตราภาษี บอกเป็น บาทหลัก

1 ตาราง ของดินที่เท่ากับ 3 หน่วย

ในตอน 5 ตัวเลขทางยอดรวมของผ้าสินค้าที่มีเครื่องหมายยอดออกจาก บอกจำนวนเต็มใกล้เคียงที่
สุดเป็นที่สุด ในตอน 1-4 ตัวเลขต่าง ๆ รวม เข้าไว้ด้วย

ในตอนที่ 1 ตัวเลขทางยอดรวมตัวเลขโต้ 263.47 หน่วย บวกทุกไปในยอดสินค้าเหล็ก ๆ ที่ใช้ติดกัน
ชี้ตัดตามเรียกขายของประเทศสยามทั้ง 4 ลำ
<p>| | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ตั้ง 1 สรุปปัจจัยสินค้าเรือนทั้ง 4 ล่า</td>
<td>หนักกิโล</td>
<td>ราคาน้ำหนัก</td>
<td>การลงทุนสินค้า</td>
<td>อัตรา %</td>
<td>ภาษีตั้งหนังค์</td>
<td>การลงทุน+ภาษี</td>
</tr>
<tr>
<td>1. สินค้า</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ําตาล</td>
<td>12450</td>
<td>1.25</td>
<td>15562.5</td>
<td>1.0</td>
<td>12450</td>
<td>28012.5</td>
</tr>
<tr>
<td>พริกไทยที่เหลือ</td>
<td>2044.74</td>
<td>7.0</td>
<td>14313.18</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>14313.18</td>
</tr>
<tr>
<td>ทรัพย์สิน การเก็บภาษีปี 1845</td>
<td>4800</td>
<td>7.125</td>
<td>34200</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>34200</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ําตาล</td>
<td>4284.8</td>
<td>1.125</td>
<td>4957.16</td>
<td>.75</td>
<td>6650.4</td>
<td>16075.4</td>
</tr>
<tr>
<td>4582.4</td>
<td>.875</td>
<td>4467.95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ําตาล</td>
<td>400</td>
<td>.9425</td>
<td>377</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>.9</td>
<td>270</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234.37</td>
<td>.811</td>
<td>190.059</td>
<td>.325</td>
<td>519.84</td>
<td>1754.72</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>.893</td>
<td>99.9775</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>553.15</td>
<td>.538</td>
<td>297.84</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ใคร่</td>
<td>100.48</td>
<td>9.0</td>
<td>904.32</td>
<td>1.25</td>
<td>194.8125</td>
<td>1542.0925</td>
</tr>
<tr>
<td>55.37</td>
<td>8.0</td>
<td>442.96</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>จิบก</td>
<td>352.64</td>
<td>12</td>
<td>4231.44</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4231.44</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ําตาลทองแดง</td>
<td>200</td>
<td>3.75</td>
<td>750</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>จิบก (54 ตัวต่อ)</td>
<td>162</td>
<td>80/ตราง</td>
<td>4320</td>
<td>3.0×162</td>
<td>486</td>
<td>4806</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ําตาล</td>
<td>.35</td>
<td>8/ชั่ว</td>
<td>280</td>
<td>.5/ชั่ว</td>
<td>17.5</td>
<td>297.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ลำดับ</td>
<td>หน่วยกิจ</td>
<td>ราคาต่อหน่วย</td>
<td>รวมเงินสินค้า</td>
<td>อัตราภาษี</td>
<td>ภาษีที่จ่าย</td>
<td>การหักภาษ</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>---------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>ลูกครัวส่วน</td>
<td>10.40</td>
<td>220</td>
<td>2208.8</td>
<td>14</td>
<td>140.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>หนัก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>มาล发放</td>
<td>15.12</td>
<td>2.5</td>
<td>37.8</td>
<td>1.0</td>
<td>15.045</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ทองอิเล็ก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>70</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ทองอิเล็ก</td>
<td>85</td>
<td>48</td>
<td>96</td>
<td>32</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>ทองอิเล็ก</td>
<td>30</td>
<td>36</td>
<td>36</td>
<td>5.5</td>
<td>5.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>จำพวก</td>
<td>90</td>
<td>32</td>
<td>96</td>
<td>5.5</td>
<td>16.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>จำพวก</td>
<td>120</td>
<td>20</td>
<td>80</td>
<td>4.5</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ไม่ระบุ</td>
<td>100</td>
<td>4.5</td>
<td>157.5</td>
<td>0.5</td>
<td>17.5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>จำพวก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>รวม</td>
<td>31222.46</td>
<td>88596.4</td>
<td>20735.59</td>
<td>109332.035</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. ภาษีจ่าย

- เบี้ยกันปี 1 ลำ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับลูกเรือ
- และเนื้อดีเด็ก | 5536.936 | 12856.726 | 12586.691 |
- เบี้ยมี 3 ลำ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับลูกเรือ
- และเนื้อดีเด็ก | 7319.755 |              |              |

รวม | 31222.46 | การรวมทั้งหมด | 122188.726 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>ต่อไป</th>
<th>น.หน่วย</th>
<th>ราคาต่อหน่วย</th>
<th>การเปลี่ยนแปลง</th>
<th>อัตราภาษี</th>
<th>ภาษีห้องพัก</th>
<th>การเปลี่ยนแปลง+ภาษี</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. สำนัก</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ที่อยู่</td>
<td>3000</td>
<td>1.25</td>
<td>3750</td>
<td>1</td>
<td>3000</td>
<td>6750</td>
</tr>
<tr>
<td>ของพื้นที่</td>
<td>221.55</td>
<td>7.125</td>
<td>1578.544</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>12112.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ที่พัก</td>
<td>589.2</td>
<td>7.125</td>
<td>4196.768</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ซื้อหมู่</td>
<td>889.43</td>
<td>7.125</td>
<td>6337.189</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่แดง</td>
<td>1700</td>
<td>1.15</td>
<td>1955</td>
<td>.75</td>
<td>1275</td>
<td>3230</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่แดง</td>
<td>400</td>
<td>.9425</td>
<td>377</td>
<td>.325</td>
<td>130</td>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>คร่ำ</td>
<td>50.42</td>
<td>9</td>
<td>453.78</td>
<td>1.25</td>
<td>63.025</td>
<td>516.805</td>
</tr>
<tr>
<td>ติดสุกร</td>
<td>35.65</td>
<td>12</td>
<td>427.8</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>427.8</td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าทั้งหมด</td>
<td>6,886.25</td>
<td>19,076.08</td>
<td>4,468.025</td>
<td>23,544.105</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. อุปกรณ์</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>งัดเลื่อนเก็บสิน</td>
<td>233</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ระหว่างประเทศ</td>
<td>1208.625</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>เปลี่ยนสิน</td>
<td>425.5</td>
<td>1101.24</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2542.875</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoi sit (?)</td>
<td>675.75</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. สินค้าต่าง ๆ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทุ้งส้ม</td>
<td>825</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>สินค้าของพวกอื่น ๆ</td>
<td>220.3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลิตภัณฑ์</td>
<td>1045.3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำหนกทั้งหมด</td>
<td>7,931.55</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>การลงทุนทั้งหมด</td>
<td></td>
<td>26,086.98</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. สินค้า</td>
<td>มีหนัก</td>
<td>ราคาต่อหน่วย</td>
<td>การลงทุนสินค้า</td>
<td>อัตราภาษี</td>
<td>ภาษีหักมูลค่า</td>
<td>การลงทุน+ภาษี</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ฝัก</td>
<td>3200</td>
<td>1.25</td>
<td>4000</td>
<td>1.0</td>
<td>3200</td>
<td>7200</td>
</tr>
<tr>
<td>ฟักไทย</td>
<td>1700</td>
<td>7.125</td>
<td>12112.5</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>12112.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้แดง</td>
<td>1500</td>
<td>1.15</td>
<td>1725</td>
<td>.75</td>
<td>1125</td>
<td>2850</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ส้ม</td>
<td>300</td>
<td>.9</td>
<td>270</td>
<td>.325</td>
<td>97.5</td>
<td>367.5</td>
</tr>
<tr>
<td>ตุ่มลิ้น</td>
<td>20</td>
<td>12</td>
<td>240</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>หรรษ</td>
<td>50.06</td>
<td>9</td>
<td>450.54</td>
<td>1.25</td>
<td>62.5</td>
<td>513.115</td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำตาลแดงยั่งยืน</td>
<td>200</td>
<td>3.75</td>
<td>750</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>750</td>
</tr>
<tr>
<td>ทะลุง (2)</td>
<td>140</td>
<td>110</td>
<td>220</td>
<td>70</td>
<td>140</td>
<td>360</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้ประดู่ (35)</td>
<td>100</td>
<td>4.5</td>
<td>157.5</td>
<td>.5</td>
<td>17.5</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>пущทางหมุด</td>
<td>7,210.06</td>
<td></td>
<td>19,925.54</td>
<td>4,842.5</td>
<td>24,568.115</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. คำใช้จ่าย</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>แกนเดือนบั้น</td>
<td>308</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ระวางบรรทุก</td>
<td>1189.5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Boi Chan (?</td>
<td>1065</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2562.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>น้ำหนัก</td>
<td>ราคาต่อหน่วย</td>
<td>กำลังทุนสินค้า</td>
<td>อัตราภาษี</td>
<td>ภาษี</td>
<td>กำลังทุน + ภาษี</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
<td>------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>3. สินค้าต่าง ๆ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ที่ใต้สังฆา</td>
<td>795</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ทิ่นค้าของพวกลูกเรือ</td>
<td>346</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>และล้อต้า</td>
<td>121</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลรวมทั้งหมด</td>
<td>8,331.06</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลรวมทุนเพิ่มมูลค่า</td>
<td>27,130.615</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำหนัก</td>
<td>ราคา/หน่วย</td>
<td>การผลิต/หนัก</td>
<td>อัตราภาษี</td>
<td>ภาษีหนา</td>
<td>รวมทั้งหมด</td>
<td>ผลผลิต+ภาษี</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่แห้ง</td>
<td>2000</td>
<td>1.25</td>
<td>2500</td>
<td>1.0</td>
<td>2000</td>
<td>4500</td>
</tr>
<tr>
<td>ฟักใหญ่</td>
<td>1400</td>
<td>7.125</td>
<td>9975</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>9975</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่แดง</td>
<td>668</td>
<td>1.163</td>
<td>777</td>
<td>.75</td>
<td>501</td>
<td>1278</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม่มีกลอง</td>
<td>234.37</td>
<td>.811</td>
<td>190.059</td>
<td>.2625</td>
<td>76.17</td>
<td>266.23</td>
</tr>
<tr>
<td>ลิปกร (34 ตัว)</td>
<td>102</td>
<td>80./ตัว</td>
<td>2720</td>
<td>3x102</td>
<td>306</td>
<td>3026</td>
</tr>
<tr>
<td>นอแรด</td>
<td>.35</td>
<td>8./ชั่ว</td>
<td>280</td>
<td>.5/ชั่ว</td>
<td>17.5</td>
<td>297.5</td>
</tr>
<tr>
<td>รวม / รวม</td>
<td>4,404.72</td>
<td>16,442.059</td>
<td>2,900.67</td>
<td>19,342.73</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>น้ำหนักทั้งหมด</td>
<td>5,176.42</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลผลิต+ภาษี</td>
<td>21,557.11</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

1. จั่ว
2. 񂊅ระหว่าง.
3. 蚖ค
4. 􀃕า
<table>
<thead>
<tr>
<th>ชื่อสินค้า</th>
<th>หน่วย</th>
<th>ราคาต่ำหน่วย</th>
<th>ราคาสินค้า</th>
<th>ตัวอย่าง</th>
<th>ภาษี</th>
<th>ภาษี+ภาษี</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ไม้ฝาง</td>
<td>4250</td>
<td>1.25</td>
<td>5312.5</td>
<td>1</td>
<td>4250</td>
<td>9565.5</td>
</tr>
<tr>
<td>พักเกี่ยง</td>
<td>2044.74</td>
<td>7</td>
<td>14313.125</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>14313.125</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้แดง</td>
<td>4582.40</td>
<td>.875</td>
<td>4467.75</td>
<td>.75</td>
<td>3749.375</td>
<td>8717.25</td>
</tr>
<tr>
<td>ลูกระวน</td>
<td>10.04</td>
<td>220</td>
<td>2208.8</td>
<td>14</td>
<td>140.5</td>
<td>2349.36</td>
</tr>
<tr>
<td>ครัง</td>
<td>55.37</td>
<td>8</td>
<td>442.875</td>
<td>1.25</td>
<td>69.125</td>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>หมากแห้ง</td>
<td>15.12</td>
<td>2.5</td>
<td>37.8</td>
<td>1</td>
<td>15.045</td>
<td>52.845</td>
</tr>
<tr>
<td>ติปลี</td>
<td>33.52</td>
<td>12</td>
<td>407.125</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>407.125</td>
</tr>
<tr>
<td>ดินบุก (20 ตาราง)</td>
<td>60</td>
<td>80/ตาราง</td>
<td>1600</td>
<td>3×60</td>
<td>180</td>
<td>1780</td>
</tr>
<tr>
<td>ไม้พลอง</td>
<td>553.15</td>
<td>.538</td>
<td>297.84</td>
<td>.325</td>
<td>216.182</td>
<td>613.999</td>
</tr>
<tr>
<td>ทางเลือก</td>
<td>85</td>
<td>48.</td>
<td>96</td>
<td>32.</td>
<td>64</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>หมายเหตุ:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>30</td>
<td>36.</td>
<td>36</td>
<td>5.5</td>
<td>5.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>90</td>
<td>32.</td>
<td>96</td>
<td>5.5</td>
<td>16.5</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>120</td>
<td>20.</td>
<td>80</td>
<td>4.5</td>
<td>18.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ผลรวมทั้งหมด</td>
<td>12,458.14</td>
<td></td>
<td>29,991.25</td>
<td></td>
<td>8,724.227</td>
<td>38,715.204</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ตอน 5 (ต่อ)

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. ค่าใช้จ่าย</th>
<th>หน่วย</th>
<th>จ่าย</th>
<th>การลงทุนสินค้า</th>
<th>อัตราภาษี</th>
<th>ภาษี</th>
<th>ภาษี + การลงทุน</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>กับดิน</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5536.875</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5536.875</td>
</tr>
<tr>
<td>เบ็ดเตล็ด</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>รวม</th>
<th>หน่วย</th>
<th>การลงทุน</th>
<th>ภาษี</th>
<th>ภาษี + การลงทุน</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12,458.14</td>
<td></td>
<td>44,252.079</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

* ไม่ได้เก็บภาษีเพียงพอ
ภาคสนอง ค.

ค่าธรรมเนียม และภาษีเรือสำราญที่กว้างลุ้น ใน ค.ศ. 1813

แหล่งที่มา: CMHR. 2, # 15, 1813

คำอธิบาย

ตอน 1 ภาษีในการเรียบระวางทุกครั้งแรก
ก. อาจแก้หมายเลขภาษีอดีต
ข. 1-2 คู่เทียบกัน เบื้องแรกเริ่มค่าธรรมเนียมออกเป็นค่าธรรมเนียม
ข้างเคียงและขาออก
ค.-ง. ไม่มีการปรับเปลี่ยน

ตอน 2 ค่าธรรมเนียมจ่ายที่เมืองหลวง
ก. อาจมายังปริมาณค่าธรรมเนียมจ่ายต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การ คืนเงิน เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะไม่เป็นต้นสำหรับกรณีจะต้องในเอกสารศูนย์การเข้าเมือง
ข. 1-3 ไม่มีการปรับเปลี่ยน
ข. 4 เป็นไปได้ว่า ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ค่อนปร้างได้ เพื่อจะออกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับงานแสดงภาษี
ค.-ง. ไม่มีการปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ: ต่อจากที่ผ่านมา ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงภาษีได้ และไม่สามารถจะทำค่าจ้างที่ปรับเปลี่ยนเนื่องจากต้องจ่ายในที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ซึ่งอาจขัดขวางนักบุญประกอบในการเก็บภาษี금융สินค้าใน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจต้น นอกจากนี้ เอกสารนี้ไม่ได้แสดงขั้นตอนว่า ค่าธรรมเนียมที่นี้เท่านั้น เบื้องแรกเริ่มค่า
เมื่อกรณีมีการเปลี่ยนแปลงภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้วปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ได้ ใน ค.ศ. 1813 หรือบังคับการเมืองเปลี่ยน
เบื้องแรกเริ่มค่าภาษีสินค้าที่จ่ายแล้
รายการต้นได้มาจากเอกสารที่กล่าวไว้ว่า เรือลำแรก 7 ลำแล่นไปยังเมืองทางสู่ แต่ลูกหนึ่งเป็นเรือบรรทุกถ่านจากจีน ถ้านานแจ้ง 23,811.53 เหรียญสยามหน่วยละ 6 เรือลำแรกแต่ลูกหนึ่งจะถูกภาษี และภาษีน้ำมัน 3,968.— เหรียญสยาม อันเป็นจำนวนที่มากเกินควรเมื่อเทียบเท่าจัดที่เป็น เวลาจริงแล้ว เรือลำนั้นของข้าราชการเด็กในจังหวัดเทียนเกียร์จัน (412 ตัน) จ่ายให้ 4,775.— เหรียญสยาม (Phipps, A Practical Treatise on the China and Eastern Trade, P. 143 ตัวเลขของเจ้าหน้าที่เที่ยนแต่เพียงก่อนเรือไม่ได้รวมภาษีสินค้าเช่นไปด้วย เพราะฉะนั้นก็ ใช้จ่ายหมดสุทธิเรือคันเด็กที่ถูกน้ำมันมาก) อย่างไรก็ตาม จากการอ้างอิงเกี่ยวกับ ความสมเหตุนี้ ที่กล่าวว่าจะข้อมูลเรื่องการคุ้มครองของซานกีจัน (Fo 17/9, P. 46 Canton Register, 11/3/1832) ตัวเลขทั้งหมด 3,968.— เหรียญสยาม สำหรับเรือกีบในยาม อาจจะคาด หมาบกันไว้อยู่แล้ว
ตอน 1

ภาษีในการเรียบร้อยทุกครั้งแรก
ก. การขายสินค้า (ค่าธรรมเนียม) 10,966.615  บาท
ข. ค่าธรรมเนียมเข้าและออก
   1) ขาเข้านอนหัก (ค่าธรรมเนียม) 7,823.655 บาท
   2) ขาออกหักหัก (ค่าธรรมเนียม) 8,746.615 บาท
= 16,570.27 บาท

ค. บัตร/ใบปลิว/รัง (ค่าธรรมเนียม) 3,704.025 บาท
ง. จ่ายให้ Sinlo (chopboat หรือ linguist?) 4,503.6 บาท
จ. Pan Ju ได้มา/ใช้ไป 1,839.2175 บาท

ตอน 2

ค่าธรรมเนียมจ่ายทุกมีงหลวง (ลงว-ใจ)
ก. Pang (hide?) เพื่อปิดบัง (ราคาทั้งหมดของสินค้า 6 ชนิด) 2,813.7628 บาท
ข.
   1) ค่าธรรมเนียมขนล้อหนัก 4,995.1252
   2) จ่ายให้ Sinlo เกิน (the above?) 104
   3) ลูกเรือบรรทุกของไม่เกินเรือเก็บ 16
   4) ค่าปรับของลูกเรือสำหรับ Ming-i (ละคร) 42


ค. Pan (??)
   1) yong (??) 308,6525
   2) T'a 154,4447

ง. ค่าระหว่างบรรทุก/ค่าธรรมเนียมล้างทะเบียน (เงินค่าบัตรปก) 1,270.5 บาท
จ. Pan Ju ใช้ไป 335.2175 บาท

จำนวนทั้งหมด 47,623.18 บาท
សូមអរគុណ
CCSL : Chia-ch'ing shih-lu (Veritable records of the Chia-ch'ing reign period)
CHLC : Kuo-ch'ao ch'i-hsien lei-cheng ch'u-pien (Ch'ing biographies, first supplement)
CLSL : Ch'ien-lung shih-lu (Veritable records of the Ch'ien-lung reign period)
CMH.R. : Chotmaihet Ratchakan thi 1-4 (Official documents in the National Library, Bangkok. Reigns 1-4)
CSK : Ch'ing-shih k'ao (Draft history of the Ch'ing Dynasty)
FO 17/9 : "Trade to All the Ports of the Chinese Empire"
FC : Fu-chih (Prefectural gazetteer)
FCSL : Fu-chien sheng-li (Laws and Regulations of Fukien)
HC : Hsien-chih (County gazetteer)
HCCSWP : Huang-ch'ao ching-shih wen-pien (Essays on statecraft during the Ch'ing dynasty)
HMC : Hsia-men chih (Gazetteer of Amoy)
HPTL : Hu-pu tse-li (Precedents of the Board of Revenue)
JAS : Journal of Asian Studies
JMBRAS : Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society
JNCBRAS : Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society
JSBRAS : Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society
KHS : K'ang-hsi shih-lu (Veritable records of the K'ang-hsi reign period)
MCSL:KP : Ming-Ch'ing shih-liao keng-pien (Historical materials of the Ming and Ch'ing. Series G)
MCSL:TP : Ming-Ch'ing shih-liao ting-pien (Historical materials of the Ming and Ch'ing. Series D)
TC : T'ung-chih (Provincial gazetteer)
TCHT : Ta-ch'ing hui-tien (Administrative statutes of the Ch'ing Dynasty)
TCHTSL : Ta-ch'ing hui-tien shih-li (Administrative statutes and precedents of the Ch'ing dynasty)
TCLL : Ta-ch'ing lu-li (Ch'ing statutes and sub-statutes)
YCSL : Yung-cheng shih-lu (Veritable records of the Yung-cheng reign period)
YHKC : Yueh hai-kuan chih (Gazetteer of the maritime customs of Kwangtung)


สำหรับคำถามว่าเรื่องนี้จะได้ยินปีที่ 3 หน้า 33 เรื่องราวจากสมัยรุ่นเก่าของจีนและในเรื่องนี้จะถูกที่มาในกรณีที่เรื่องราวที่มีในเรื่องราวที่มีมากกว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีมากกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันและถูกที่มาในเรื่องราวที่มีมากกว่า.

ดังนั้น ได้พิจารณาถึงสิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในปี 1724 นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นค่ำค่าและเป็นส่วนใหญ่.


Ibid., p. 172.

ดูบทที่ 2, หน้า 14-19, และตารางที่ 1.
8 ศิลปะเริ่มใน เชิงที่ Chang Hsieh, Tung-hsi yang-k’ai (การศึกษาเรื่องราวของมหาสมุทรตะวันออก และตะวันตก), 12 chüan, in Ts’ung-shu chi-ch’eng, Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan, 1936, orig. pub. 1618), เอเชียตะวันออกทุกแห่งมีเอกลักษณ์เป็นมหาสมุทรตะวันตก (ซี-ตะวันตก) และมหาสมุทรตะวันออก (ซี-ตะวันออก) และพวกค้าแห่ง (ฉี-ฉี อันได้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษ) บริเวณเป็นสุดท้ายราวตราวันพฤหัสบดีที่ควรจะให้รู้จักกันในฉันทนา ทานะ-ยมะ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ ที่ตรวจคนงานท้องถิ่นก้าว สิ่งที่อ้างถึงคือการเตรียมการเปลี่ยนมหาสมุทรตะวันตก และมหาสมุทร ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับวัน แฟรงก์ฟุร์ท แกว ที่พิทักษ์เขาทิศตะวันออกและมหาสมุทรตะวันออก ที่มีการยืนต่อมา Lu Ts’u-yun ใน Pa-hung i’shii (อธิบายศาสตร์ของโลก, 4 chüan ใน Ts’ung-shu chi-ch’eng ch’u-pien, Ch’angsha: Shang-wu yin-shu kuan, 1939), จัดที่กลุ่มุมสารที่ของเราโดยใช้ ๔ จุดของ ศิลปะ ลูกศิลปะนี้จะกล่าวได้ประโยคทางภาษาของรายละเอียดของภาพของศิลปะที่เรียกคือความ พอใจของอา โดยรวมา ทองแผนก เอกเห น่า ปุรุษ เล็กฟู และสุนัขตัว อูในมหาสมุทรตะวันตก (ซี-ตะวันตก) และขาว กษัตริย์ สมัย มาสิ่ง เหมือน ที่พิทักษ์เขาทิศตะวันออก (ท่าน-ยิ่ง) ในทางกล่าวถึง การเตรียมการของเขาไปเมืองฮ่องกง ที่ ทานะ Hsieh Ch’ing-kao ได้ใช้ข้อเขียนเรื่องราวไว้ ๑๗๒๐ ใน Hai-lu (ยกที่ดีที่ท่านที่มีทางตะวันตก, 2 chüan ใน P’ai-pu ts’ung-shu chi-ch’eng, Taipei: I-pao she, 1953, orig. pub. 1842), เมื่อโลกต้องเป็นตะวันตะวันตกเสียงใด (ซี-ท่าน-ยิ่ง) ที่เขาได้ (ท่าน-ไม่) และที่ตะวันตะวันตกเสียงใด (ซี-แบบ-ไม่) ประมาณกัน แผนกนี้อยู่ในมหาสมุทรตะวันออกเสียงใดของเร็ว แคนาดา และที่ตะวันตกของนี่เป็นการ ตะวันตะวันตกเสียงใด ขณะที่มหาสมุทรรวมกันมาชื่อว่า น้ำ น้ำ ที่พิทักษ์เขาทิศตะวันตก สาระสำคัญต่าง ๆ และที่ท่านเปรียบเทียบ เบื้องหน้า ประเทศตะวันตะวันตกเสียงใดเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ในซี โลกตะวันตกเป็นปรมา Wei Yuan, Hai-kuo t’u-chih (60 chüan 2nd ed., Yangchow: Ku-wei t’ang, 1847), จัดให้ภาพเอาะตะวันออกเสียงใดเป็นมหาสมุทรตะวันออกเสียงใด (ซี-ท่าน-ยิ่ง) แผนกนี้จะหมายถึงภาพอาภิเษกและพวกที่อยู่ในแผนนี้กัน ที่มี เอกลักษณ์ และที่ท่าน ริมท้องที่ขาว เข้ากับตะวันออกและมหาสมุทรตะวันตก ที่ Hsu Chi-yü, Ying-huan chi-lüeh (การศึกษาวาระมหาสมุทรอาภัพนี้ ๆ, 10 chüan, n.p. 1850), ได้เน้นภาพเข้ม เสียงภาษา Hai-kuo t’u-chih ในหมู่ประเทศที่เป็นเกราะ และที่ทุกคนเส้นผ่านกัน แล้วเครือชาติ นั้นได้疸ตาเห็นจัดให้รวมอยู่ในภาพมหาสมุทรได้ (ท่าน-ยิ่ง) กล่าวถึง จากกระดูกدين และ เกาะเล็กสิ่งที่น่าก้าวสิ่งต่าง ๆ ที่เมื่อจะได้กล่าวว่า ประพันธ์ และธงหน้าผู้ลูกเขตของ ที่ASSANGE (บทที่ ๒, หน้า ๒๔ a) เขาพิจารณาระยะมากว่าสิ่งราวได้รับ (บทที่ ๒, หน้า ๒๗ a ff.) ยกเว้น Lu Ts’u-yun แล้วก็มีภาพการศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ เครือชาติจนเนื้อสั่งให้ตามแนว พวกเขาก็ได้เพียง ไม่ได้ใช้สิ่งกันในภาพเขาวาระคุณของมหาสมุทรตะวันออก ได้ และตะวันตะวันตกเสียงใด ซึ่งมี แผนกนี้จะจัดให้เป็นประเทศที่เสียกันอยู่ในภาพเสียกันทั่วไป.

9 Wu-pe’i chih (คำว่าเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์), comp. by Mao Yuan-i, 240 chuan, 1664:117:11a.
10 "The Hoppo Book of 1753," manuscript no. 9, the Hirth Collection, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, pp. 73-78 passim.


12 Hsu Chi-yu, Ying-huan chi-jueh:1:29a.


18

**19**

China: Imperial Maritime Customs, I. - Statistical Series: no. 6, Decennial Reports on the Trade, Navigation, Industries, etc. of the Ports Open to Foreign Commerce in China & Corea, 1882-91 (Shanghai: Statistical Dept. of the Inspectorate General of Customs, 1893);

China: Imperial Maritime Customs, I. - Statistical Series: no. 6, Decennial Reports on the Trade, Navigation, Industries, etc. of the Ports Open to Foreign Commerce in China, 1892-1901, 3 vols. (Shanghai: Statistical Dept. of the Inspectorate General of Customs, 1904);

China: Imperial Maritime Customs, I. - Statistical Series: no. 7, Native Customs Trade Returns, nos. 1-3 (Shanghai: Statistical Dept. of the Inspectorate General of Customs, 1904).

19

18

**19**

26 Ch'en Ti-chiang, Chung-kuo wai-chiao hsing-cheng (การบริหารงานด้านการประเบศของขึ้น) (Chungking: Shang-wu, 1945); Feng Ch'eng-ch'in, Chung-kuo Nan-yang chiao-t'ung shih (ประวัติความเป็นมาทางรัฐการจัดการระหว่างขึ้นกับประเทศในเอเชีย) (Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan, 1937); Hsieh Yu-jung, Hsin-pien Hsien-lo kuo-chih (เรื่องราวของสถานการณ์ในสมาพันธ์ใหม่) (Bangkok: I-pao she, 1953); Wang Chih-ch'un, Kuo-ch'ao t'ung-shange shih-mo chi (เรื่องราวโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับการดำเนินประเทศไทยที่แตกต่างกับประเทศในยุคใหม่) (20 chuan (Taipei: Wen-hai, 1966), author's preface 1880).

27 Chang Te-ch'ang, "Ch'ing-tai Ya-p'ien chan-cheng ch'en-chih Chung-Hsi yen-hai t'ung-shang" (การดำเนินการที่ระหว่างขึ้นและขาดการรัฐบาลในสมัยราชวงศ์จักรี) (Ko-be shin-ho), Ch'ing-hua hsueh-pao, 10 (1935), 97-145; Fu I-ling, Ming-Ch'ing shih-tai shang-jen chi shang-yeh tzu-pen (บทคัดフラ็กทางการดำเนินการในสมัยราชวงศ์จักรี) (Peking: Jen-min ch'u-pan she, 1956); T'en Ju-k'ang, Shih-ch'i shih-chi chih shih-chu shih-chi chung-yeh Chung-kuo fan-chu'an tasi tung-nan Ya-chou hang-yün ho shang-yeh shang te ti-wei (ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนั้นของการดำเนินการรัฐบาลของประเทศจีน-южин) (Shanghai: Jen-min, ch'u-pan she, 1957); Ling Ch'un-sheng et al., eds., Chung-T'ai wen-hua lun-ch'i (ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีน-южин) (Taipei: Chung-hua wen-hua ch'u-pan, 1958); Lu Chi-fang, "Ch'ing Kao-kuan shih-tai te Chung-Hsien kuan-hsi," (ความรู้เกี่ยวกับจีน-южинในสมัยราชวงศ์จักรี-ซัน) Li-shih hsueh-pao, 2 (1974), 385-412.
28 Ta-Ch'ing li ch'ao shih-lu (集名處所之詩卷參考書), 4,485 chüan (Taipei: Hua-wen shu-chu, 1964), orig. pub. 1937-38; (Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-tien (圖書館使用目錄卷參考書), 80 chüan, 1813 (1817?); (Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-tien, 100 chüan (Taipei: Ch'i-wen, 1963), orig. pub. 1899; (Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-tien shih-li (圖書館書刊使用目錄書卷參考書), 250 chüan, 1733; (Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-tien shih-li, 1,220 chüan (Taipei: Ch'i-wen, 1963), orig. pub. 1899; (Ch'in-ting) Hu-pu tse-li (圖書館書卷參考書卷參考), 134 chüan, 1791; (Ch'in-ting) Hu-pu tse-li, 100 chüan, 1874; Ming-Ch'ing shih-liào: keng-pien (封卷館圖書館參考書卷參考書), Series G) (Taipei: Chung-yang yen-chiu yüan, n.d.); Ming-Ch'ing shih-liào: ting-pien (Series D) (Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan, n.d.); Ch'ou-pan i-wu shih-mo (重要圖書目錄), ed. by Ch'en Meng-lei et al., 10,000 chüan (Shanghai: Chung-hua, 1934), facs. rep. 1926 ed.; Ku-chin t'u-shu chi-ch'eng (圖書目錄附錄), ed. by Ch'en Meng-lei et al., 10,000 chüan (Shanghai: Chung-hua, 1934), facs. rep. 1972 ed.; Ch'ing-shih kao (圖書目錄附錄), ed. by Chiao Erh-hsun, 534 chüan (n.p. Lien-ho shu-tien, 1942), orig. pub. 1928; (Ch'in-ting) Chung-shu cheng-k'ao (圖書館參考書卷參考), comp. by Ming-liang et al., 32 chüan (Taipei: Hsu-hai, 1968), orig. pub. 1925.

29 Huang-ch'ao ching-shih wen-pien (圖書館參考書目錄卷參考書), comp. by Ho Ch'ang-ling et al., 120 chüan (Taipei: Shih-chieh, 1964), orig. pub. 1873; Huang-ch'ao chang-ku hui-pien (圖書館參考書目錄卷參考書), comp. by Chang Shou-yung et al., 100+2 chüan (n.p. Chiu-shih shu-shu, 1902); Hsiao-fang hu-chai yu-ti ts'ung-ch'ao (圖書館參考書目錄卷參考書), comp. by Wang Hsi-ch'i, pt. 1:12 chih, pt. 2 (supplement): 12 chih, pt. 3 (second supplement): 12 chih (Shanghai: Chu-i t'ang, 1877-97); Yen Ju-i, Yang-fang chi-yao (圖書館參考書卷參考書), 24 chüan, 1838; Yü Ch'ang-hui, Fang-hai chi-yao (圖書館參考書卷參考書), 18+1 chüan, 1842.
30. นูนเพียงที่มาสืบในเรื่องของ ฮ. และจู ช'เคน ลินชิ่ง, Hai-kuo wen-chien lu (ฉบับที่เทียบกับสิ่งที่ได้เห็นและได้อ่านในประเทศตะวันตก) 1 ชั้น, maps 1 ชั้น (ไทเป: T'ai-wan yin-hang, 1958), author's preface 1730; Feng Ch'eng-chūn, Hai'lu chu (คำวิจารณ์หนังสือ "Record of the Seas") (Peking: Chung-hua shu-chu, 1955); Hsiang Ta, Liang-chung hai-tao chen-ching (หนังสืออธิบายเล่มที่ว่าการเดินเรือโดยอ้างอิงเทียบเท่า) (Peking: Chung-hua shu-chu, 1961); Wu-pei chih; Wang Ch'a-o-tsung, Hai-wai fan-i lu (ฉบับที่เทียบเท่ากับhudar Yale Academic Press), 2 ts'e, 1844.


33. ฉันที่สำาคัญที่สุดโค้งบุคลากรทางทะเลที่ต้องตระหนักถึง โดยปกติแล้วเมื่อมีความต่างของสามารถ หาพบได้ในตอนที่ปรับเข้าลงสิ่งอื่นๆที่พบแล้วหันกลับไปที่อื่นๆที่พบว่าการบังคับทางทะเลและเรือที่ การ ผ่านด่านสุ่มหัวกระตุ้นการเรียนรู้และการเก็บรายละเอียดๆ ภูมิภาครักษาทางทะเลจะพบ ตนเองต่างๆที่ว่าด้วยการเก็บภาษี.
1 Fairbank, Trade and Diplomacy on the China Coast, p. 255.


4 Crawford, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin China, p. 410. จากส่วนควบเรือสำราญท้องที่ 10 ลำ ครอฟ์รัฟ บันทึกไว้ว่า 10 ลำเล่นไปยังมณฑลราชบุรี และในจานวนนี้ มี 10 ลำในที่ดินที่เยื่อของราชบุรี.


6 OCH. R.2, #15, 1813: ทางที่ยัง เรือสำราญ 7 ลำ

    กา-ใจ (??)  5 ลำ
    คง-คง กัง  3 ลำ
    นานา  1 ลำ
    หิ้งโจ  7 ลำ
    เชียงโจ  4 ลำ
    หูยิ-โจ  และกรง-โจ (??)  6 ลำ

Ch'ou-pan i-wu shih-mo: Hsien-feng: 3 : 29a แสดงรายการว่า Ch'iuang-chow

และ yang chiang เบื้องหน้านี้ เรือไต้ใต้จะปรากฏคำจำกวิเศษณ์: Huang-chow Fc (หัวใจห้อง

อักษรกรรยาของเขตควบของโจ) comp. by Shih Teng et al., 163 chuan, 1879, 74 : 14b

อ้างว่า เรือสำราญท้องที่จะไปยังเมืองสะหวันออกเบียงใต้จะต้องออกไปจากท่าเบียงอย่าง

MCSL: KP, vol.6, pp. 561b, 565a-b: บริจาคนั่นว่า เรือไต้ใต้เข้าเสียที่

คง คง กัง, เวีย ไออ์ และ เชียงโจ.
7 Crawford, Embassy, p. 413.

8 FO 17/9, p. 39. ถ้าจะจะเป็นชื่ะ-ไมในอำเภอหยู-ไหล หรืออำเภอเมือง-ไหล ต้องมั่น ว่า การระคาย
คำในรายงานของกระทรวงการมาทางประเทศยิ่งขึ้นกว่าเนื้อหา แต่ จึง-ไม ถ้าไมใช่อำเภอ แต่ในหนังสือ
นี้ไมเกี่ยวข้องว่าเป็นอำเภอ (หน้า, 30) ดังตามเป็นคำนำเกี่ยวกับ (YHKC : 6 : 4b, 10b) และ
ต้องอย่างต่างเป็นเรื่องที่ดีบางแห่ง แต่ เงิน-ไม ถูกกล่าวถึงอย่างมากกว่าจึง-ไมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดี
เรื่องการเข้าขันเข้าเสียบอย่างไรก็ตาม ดังกล่าที่อาจจะเป็นสถานที่สุดท้าย觀ผยง.

9 Crawford, Embassy, p. 413; Gutzlaff, the Journal of Two Voyages along the Coast of China, p. 71, 76: "มากในและของมุขยุ vocab (ที่ มุขยุ)
เฉพาะกิจ แต่นั้นก็ย่อมอยู่จะลึกเสีย เพราะที่พักที่เมืองเสียง
ของพื้นที่สุดยอด", CMH.2 #15, 1813: กล่าวกันว่า ภาษาที่นี้มีสูงมากจนเรื่องสาเหตุภัก
ไปเสียท่าที่เป็นอย่างยิ่ง.

10 FO, 17/0, p. 30; Crawford, History of the Indian Archipelago, vol.3, p.522-523; Great Britain: Parliament, House of Commons, Select Committee
on Foreign Trade, Third Report from the Select Committee Appointed to
Consider of the Means of Improving and Maintaining the Foreign Trade of the
Papers, 1821, vol. 6, (H.C.) 746, p. 247, 253; Fu Lo-shu, A Documentary
Chronicle of Sino-Western Relations : 1644-1820, 2 vols. (Tucson: The
University of Arizona Press, 1966), vol. 1, หน้า 158-159. เที่ยงถึงเฉพาะการไปไทย (Bogue) เป็นเป็นท่า 2 แห่งเท่านั้นที่เรือเดิน
การของการหมดการทุ่งจะและซูเกิดในได้รับมุขยุขาวได้เข้า
เรียกท่า หรือเส้นทางของจากประเทศชน และจำกัดที่มันก็เลยเป็นผลต่างเสริมสถานของเป็นของถึงถึงและ
เป็นของเครื่องข้อมูลหรือแน่นของเวียดนาม (Bogue) Kuang-chou FC (ดูเรื่องราย 6)
ได้กล่าวว่า เรือเดินทางของจีนที่เส้นทางไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องยกเลิกทางจาก
เบื้องนี้หรือที่จุดยุทธศาสตร์ของปี 1727 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วดังนั้น เบื้องใดที่ควรจะมีการ
มอบให้แก่แน่นของเวียดนามที่ 18 และ 19 เบื้องจากแนวเส้นที่แต่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้ไมยิ่งขึ้น.

11 Gutzlaff, Two Voyages, p. 134. เกล่าได้เรียกว่า เรื่องไม่คืน หรือ จิ่ง-แม กัน ซึ่งกล่าวกัน
ว่าอยู่ในภาษาจีนของมุขยุ.

12 Crawford, Embassy, p. 410, Friedrich Hirth, "The Port of Hai-k'ou,"
the China Review, 1.2 (1872), 127: เรือเพื่อภักภิรมานขนาด 100-159 ตัน เกียรติเรือ
ที่ยิ่งนั้นคาดสิ่งที่สุด มีสภาพแวดที่สุด แต่ยังมีขนาดมากที่สุดในจังหวัดเรื่องเรือเป็นเรื่องที่ให้การกล่าวถึงต่าง
ประเทศ.

14 Gutzlaff, Two Voyages, p. 44; Crawford, Embassy, p. 410. ครอบครัวของพวก อย่างส่วนใหญ่ในทุกว่า ความหมายเป็นจริงแล้ว ไม่ถูกเรียกเก็บจากเชิงที่โดยพื้นฐานไปยัง ประเทศของพวกโดยยังเชิงเหล่านี้ เพราะว่าเรือเหล่านี้มักจะเป็นผู้ทำเนียบ เข้าไป เข้ามาเท่านั้น ทรัพยากรของพวก ครอบครัวของพวกจะมีที่ที่กู้กันเรา เรือเหล่านี้มากจากเมืองที่ในยุคพบเห็น.


16 Fu, A Documentary, vol. 1, p. 61. เกี่ยวกับคำศัพท์มูลสาระของปี 1664 กล่าวถึงว่า จาก-ใจ เบื้องต้นคำศัพท์มูลสาระของ ใส่-ก้าน แต่ TCHT: 1813; 16:5a ไม่ได้แสดงว่าคำศัพท์มูลสาระของ-ก้าน ดังที่เรียกว่า และ Fairbank (Trade and Diplomacy, p. 255) ได้กล่าวถึงว่าคำศัพท์มูลสาระของเจ้า การเปลี่ยนแปลงในคำศัพท์มูลสาระเริ่มต้น 1664 และ 1613 อาจจะเป็น คำศัพท์มูลสาระของที่ยังคงทันทัน.


21 HMC : 5 : 166.


23 Fu-chien TC (หน้าขาวประจำต้องยึดของบทสุภาษิตเกี่ยวกับ), comp. by Ch'en Shou-ch'i et al., 278+6 chiian, 1868 : 50 : 30b.

24 HMC : 5 : 170

25 China: Imperial Maritime Customs, Native Customs Trade Returns, เถ็งพิง, p.79.

26 YHKC: 6:33a-40b, 45a-64b. ใน เหล่-โว ปฏิบัติธรรมของเรือซื่อและเก็บภาษีห้าน ขยายที่ไหน สอง-โว มีแผนกำหนดเก็บภาษีอย่างเท่าเท่านั้นที่ได้รับการยืมมา.

27 ยังไม่ได้ทราบเรื่องของที่มาและไปจากเรืออยู่ในนี้เกี่ยวไม่ได้เลยทบทวนเรื่องของที่ แผนทำบางอย่างในเรื่องเจ้าหน้าที่หรือสุ่มการจะมีผลขึ้นได้เล่น ยังไม่ทราบว่าเรื่องที่เรือแผนทำเรื่อของเรืออยู่ในนี้มีมากกว่าเรื่องของเรือที่จะไปยังม้อง การหรือจะมีแผนทำตามมามีเรื่องไปยังจุดหมายปลายทางในแหล่งนี้ ขณะที่เรือหรือเรือ ด้านที่บอกมีการกลับมายังเรื่องเรือที่มีราบรื่นของเรือในที่ใด.

28 Wu-pei-chih: 240:11a-b. ยังไม่ทราบชื่อ คำว่าต่างๆ เตรียมไปยังเรื่องของเรื่องของการตรวจสอบ การเดินเรือจากที่ระหว่างเรืออยู่ในแผนตั้งในญี่ปุ่นและเป็นการต่างๆของเรือหมาย.
29 China: Imperial Maritime Customs, Native Customs Returns, 靭Pidch. p. 79.


31 CMHR.R, 2, # 15, 1813.

32 คำแปลของจินเสี้ยวบี้หลวงซึ่งอาจารย์ของคำนำศัพท์การทางทะเลของญี่ปุ่นก็ไม่ ได้ให้หน่อย ยื้อเหย่ tài-kuan-pu ta-jen ยื้อเหย่ tài-kuan chien-ta.


35 Notices, pp. 13, 30-34.

36 George Staunton, trans., Ta Tsing Leu Lee: being the Fundamental Laws, and a Selection from the Supplementary Statutes of the Penal Code of China (London: T. Cadell and W. Davies, 1810), pp. 156-157; Le P. Guy Boulais, Manuel du Code Chinois (Shanghai: Catholic Mission Press, 1924), pp. 336-337; Ta-Ch'ing lu-li. (The Statutes and Sub-statutes of the Ch'ing Dynasty), ed. by San-t'ai et al., 2 ts' e, 1740, chüan 13, section: Jen-hu k'uei-tui k'o-ch'eng.

38 Ling Ch'un-sheng, Chung-T'ai wen-hua lun-ch'i, p. 130. ตัวยาเป็นศัพท์จีนว่า Co-hong (kung-hang).

39 เมื่อจากก้าวได้ค่าจักทักความของคำนี้ว่า เป็นองค์กรทางธุรกิจ ไม่ได้ถึงถึงการเที่ยวของลักษณะการจัดการเรื่องการค้าขายและบริการการจัดการ เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ ดังนั้น
ต่อไปในหนังสือเล่มนี้จะใช้คำ pen-kang hang โดยตลอด

40 หน้าที่ของ Hai-nan hang ยังคงมีเครือย่อย อาจจะเป็นหน้าที่จัดการเที่ยวกลุ่มการค้าขายของพวกใหญ่เหล่านี้ก่อนการก่อตั้ง Fu-ch'ao hang หรืออาจจะมีการรับผิดชอบการค้าขายรายอื่นๆโดยทั่วไป

41 YHKC : 25 : 1a-b, 10b-11a; P'eng Tse-i "Ch'ung-Tai Kuang-tung yang-hang," pp. 16-17; Kuang-tung TC (Provincial gazetteer of Kwang-tung), comp. by Juan Yu'an et al., 334+1 chüan, 4 vols. (Taipei: Chung-hua ts'ung-shu, 1959), ori. pub. 1822, rep. 1864, 180:22.

42 Notices, p. 34. ใน ค.ศ. 1822 ได้เปิดการประกาศให้ได้เข้าห้องพิมพ์ หลักฐานที่ซ่อนที่
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าตรวจเขียนที่จะได้รับใบอนุญาตให้ออกจากห้องพิมพ์ โดยคำว่า "การ
กระทบเมื่อนี้จะเป็นการยังกํ้าหน้าหลักเรื่องการพิมพ์และเรื่องอื่นๆที่นิยมจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

หรือเงินเอินเลย.


45 HMC ร 5:179;80. ในระหว่างสมัย เชียง-เรือง Yang-hang ในเอเชียตะวันออกคุณสมบัติที่
ของที่เด็กจะนอย เพราะพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นทุจริตและการทำผิด 1813
ก็นี้ เพียง Yang hang เข้ากุ้งเรือเต็มที่ว่า แต่ในปี 1821 องค์กรหลักที่ถูกทิ้ง (Shang-hang)
เนื้อเสียก็อยู่ เกี่ยวกับการของ Yang-hang ผู้ควบคุมเด็กซึ่ง 3 ที่ ครอบครัวได้เลยถึง
(เรียงรอย 44) ไม่ได้คงมีสัญญาที่จะตั้งเป็นศัพท์แท้ขององค์กรเหล่านี้.

46 Canton Register, 6/21/1828; Watson, Transport, p. 19. สมาชิกขององค์กร
เหล่านี้อยู่เป็นนักแสดงของสังคมอิทธิศึกษา และอาจจะเกี่ยวกับ pu-t'ou ที่เป็นอุปทานแล้ว คู
TCLL, chüan 15, section : Szu-ch'ung ya-hang pu-t'ou.
47. พวกท้องถิ่นเหล่านี้เรียกว่า พอคร้าวหน้า (tien-chia หรือ p' u-chai) Phipps, A Practical, p. 148.

48. บริษัทสามัญภายในองค์กร, (chia).


51. YHKC: 25 : 12b.

52. YHKC: 25 : 11b-12a. ในหน้า 13b-14a, เหลือก็จัดตารางขอค่าต่างๆและมีอ้างอิงของบริษัทซึ่งจะเข้ารับเกียรติของสัมพันธ์ทางอ้างของบริษัทยาม.


54. ซึ่งผู้รู้ White, "The Hong," p. 54 ได้กล่าวไว้ว่า เบิล-ท่อง ทาง ในศตวรรษที่ 18 ถูกเรียกเก็บขึ้นเป็นภาระทางการจัดการเกี่ยวกับราคาค่าและบรรลุการขอเปลี่ยนราค้าหรือสินค้าได้.

55. YHKC: 25 : 1p, 10b, ได้ให้เห็นว่า การคำานวณอัตราการขอสินค้าเท่านั้นที่อยู่ภายในข้อ หมายถึงความในหน้า 10b: "chi i-k'e mao-i" อาจจะแปลให้ความหมายว่า พอคร้าวแอร์ เอกประเทศของเดิมเพียงได้ แต่เมื่อกำหนดการลงสมัยถูกถูกล้างขึ้นเป็นคืน ไร้ (I) (p. 11b) จบเป็นไปได้ว่า ถ้าเพิ่มออคเติมคืนผู้เสีย องค์กรการค้าที่จัดการเรือนราคายามก็ยังคงตาม ข้อจากนี้ Lu Chi-fang, "Ch'ing Kao-Tsung," p. 391 สนับสนุนข้อมูลอันหลังนี้.

56. บรรดาการการค้าของเบิล-ท่องซึ่งอื่นๆของจัน คำานวณไปในระบบนี้เสียกัน ดังอย่างเช่น ที่สูงนั้น แล้วเห็นว่าผู้มุ่งมั่นให้ความถูกต้องเรื่องราคาทางการค้าและสภาพการค้าของ หลัก-เรีย และกล่าวกันว่า "โค้กสกิลในระยะทางจากกันนี้" : Fairbank and Teng, "On the Ch'ing," pp. 199-200.
China : Imperial Maritime Customs, Native Customs Trade Reutrnrs, Amoy, p. 80. อย่างที่ว่าค่าสูงสุดที่เอื้อมถึงค่าค่าของเงินค่าเป็น 30,000 เหรียญ และเงิน
จำานวนเต็มไปจนจ่ายในระหว่างวิกฤติเหล่านี้ของทั้งภารกิจต่างๆ.

Ibid., pp. 79-80, 111-112 Phipps, A Practical, p. 151.

"Hoppo Book," ตอนที่ 3 เป็นรายการภาษีที่จ่ายออก (รวมทั้งภาษีเมื่อใดภาษีใด
ที่ถูกเรียกในภายหลัง) และเป็นรายการภาษีสินค้าที่ได้รับภาระภาษีสินค้าออกในตอนที่
ควรจะที่ 18.

White, "The Hong" p. 38 คำรบเบมelem 6 เบอร์ยี่ตามบัตรใบสกุลหลักเพื่อ ยแซ็ก เลย ล่าง ทะนง
Kuan-cheng (Tariffs) (Nanking: Hsing-cheng Yuan. Hsin-wen chuă, 1947),

p. 1 ตัวราชเชง-ชือ ของสินค้าทางการเงินแต่เดิม 1.6 เบอร์ตะเคียน แต่เดิมเพิ่มเติมเป็น
2.6 เบอร์เชียงในเวลาต่อมา กล่าวกันว่า เชง-ชือ เป็นภาษีที่ต่างจากหน่วยสินค้าทาง
ประเภท เช่น ภาษีที่เกิดเพิ่มในคู่มือการเก็บภาษีของคำสูงสุดยิ่งขึ้น

Canton Register, 12/26/1833.

Phipps, A Practical, p. 150.

ๆ "Hoppo Book" ตอนที่ 2 ทั้งหมด และ Friedrich Hirth, "The Hoppo Book of
1753," JNCRAS, 17 (1882), 225.

คำรบเบมelemเหล่านี้เรียกว่า shih-li หรือ szele ต้องจ่ายคืนตัวแทนสินค้าโดยจ่ายในภาษี
ลงทุนจัดการที่รับผิดชอบสินค้า ซึ่งเป็นจำนวนเท่าที่จ่ายรวมที่ต่างกันระหว่างวิชาการที่ระบุไว้
ของสินค้านั้นๆ ทบทวนรายจ่ายที่ส่วน٪ได้จ่ายแก่ผู้ขาย.

ในข้อย่างเขียน ถ้าภาษีจึงของถ้า 1 หนา (1 หนา = 133.1 ปอนด์ หรือ 60.48 กิโลกรัม)
เท่ากับ 0.3.4.5 และภาษีด้วยเบสเป็น 1.5.0.0 จำนวนที่ต่าง THREAD 1.1.5.5 (1.61 เหรียญ)
เป็นจำนวนที่ของเก็บเงิน.

TCHTSL: 1899:234:8b:Kiangsu : ไก่ค้าปากสี : 23980+ส่วนเกิน : 42,000 =
ไก่ค้าที่กินพวกป่าละระเบียบคือ : 65,980 ไก่สี TCHTSL: 1899:235:9a, 10a, 15a;
Fukien: ไก่ค้าปากสี 73,549+ส่วนเกิน : 113,000 = ไก่ค้าที่กินพวกป่าละระเบียบคือ
186,549 ไก่สี Chekiang (Chen-hai) ไก่ค้าปากสี : 35908 ละเบอร์เกิน 44,000 =
ไก่ค้าที่กินพวกป่าละระเบียบคือ 79,908 ไก่สี Kwang tung: ไก่ค้าปากสี: 43,564 ละเบอร์
855,500 = ไก่ค้าที่กินพวกป่าละระเบียบคือ 899,064 ไก่สี อี Fairbank, Trade and
Diplomacy, pp. 256-257.

"General Description" pp. 133-134.
68. Fairbank, Trade and Diplomacy, pp. 256-257. งานนวนแหล่งข้อมูลทางได้กล่าวถึง "allotment retained for annual expenditure."

69. (Chen-ting) Hu-pu tse-li : 1874 : 69 : 40a; Phipps, A Practical, p. 155 : คำรวบรวมที่เขียนในงานจดหมายที่เกี่ยวกับการซื้อ 10 เที่ยวที่จากประเทศอินเดีย และภาษี, คำแนะนำโดย 0.8.7.0 คำแนะนำจาก HPTL แทนภาษีของหลวงเท่านั้น.

70. HPTL : 1874 : 63 : 18b.

71. "Hoppo Book," p. 66 บันทึกของชาวญี่ปุ่นในจีนที่ได้ยินจากปากถูกออกในงานที่มีการลด 10 เบอร์เรื่องแค่ เนื่อง บันทึกการณ์ที่บรรจุของที่ถูกออกไปแล้วไวด้วย


คำอธิบายของ Fairbank เพื่อระบุระบบการเก็บภาษีของเรือเพื่อง (Trade and Diplomacy, p. 317) ได้ถึงว่า, ภาษีที่เรียกค่าน้ําของเรือที่บรรจุในเรือของคนที่เป็นเจ้าของเรืออาจถูกจ่ายเพื่อรัฐที่เป็นผู้มีอำนาจทางอำนาจหรือ ประกอบจากภาษีที่เรียกค่าน้ํา เรือ ของกองทัพ และภาษีค่าของเรือที่ส่งออกไปในครั้งนี้ จึงเป็นการที่จะมีการตัดทอนแบ่งแยกโดยผ่านการณ์จากทบทวนด้วย.


75. Great Britain : Foreign Office, Returns of the Trade, Foochow, p. 137.


78. China : Imperial Maritime Customs, Native Customs Trade Returns, p.73.

"ความยาวของล่าเรือของเรือจากน่านทะเลที่มีข้อมูลที่สำคัญ" : ความยาวของเรือ (LCS).

ความยาวของล่าเรือที่มาจากน่านทะเลที่มีข้อมูลที่สำคัญ 2 ข้าง และคานที่ยาวส่วนกลางของเรือที่เรือ เล็ง 2 ม้วนเข้าไป แล้วเอา 3 หาร ก็จะได้ความกว้างที่สำคัญ (MB)

ความกว้างของล่าเรือที่มีข้อมูลที่เรือ เล็ง 2 ม้วนเข้าไป แล้วหารด้วย 2 = ความสูงที่สำคัญ (MD)
LCSxMBxMD+55.68 = ความจุของท่อม
LCSxMBxMD+93.48 = ความจุเปื้อน


79 "Hoppo Book," pp. 62-64 :

ประเภทที่ 1 : เรือสำราญที่เป็นความยาวเกิน 7 ตัน 3 หัว (73 ฟุต) และกว้างเกิน 2 ตัน
2 หัว (22 ฟุต) LxB = ดาวิน/ชั่ง

7.3
x2.2
146
146
16.06 ชั่ง

ขึ้นทำให้เป็นจำนวนเดียวกับก้อนศักย์เดียวกับสุดท้าย

16
x15 ดาวิน
80
จำนวนทั้งหมดจะได้ 1600 ดาวิน = 336 เหรียญ

ประเภทที่ 2 : ยาว - 7 ชั่ง ยาว x กว้าง = 13 ดาวิน/ชั่ง
กว้าง - 2 ชั่ง

ประเภทที่ 3 : ยาว - 6 ชั่ง ยาว x กว้าง = 11 ดาวิน/ชั่ง
กว้าง - 1.8 ชั่ง

ประเภทที่ 4 : ยาว - 5 ชั่ง ยาว x กว้าง = 9 ดาวิน/ชั่ง
กว้าง - 1.6 ชั่ง

80 เรือเหล่านี้อาจเป็นบานแค็ตก้าวเรือในประเภทนั้นและทำรายการที่มีประเภทต่างๆอยู่ก็ได้ก็มี

81 ไม่ได้เห็นแต่จะต้องจ่ายทุกครั้งเท่านั้น แต่เรือของชาวตะวันตกจะต้องถูกวัตถุผูกยึดไม่ได้}

"Hoppe Book," pp. 76-77: เงินที่เรียกร้องจากเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ที่สุดของชาวตะวันตก เก็บที่เท่าเงินสำหรับเบี้ยประกันที่ 1 (ตุลาธนู 79)

ตาราง:

<table>
<thead>
<tr>
<th>.</th>
<th>7 ชั่วโมง 4-5 สิ้น</th>
<th>7.5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>รวม</td>
<td>2 ชั่วโมง 3-4 สิ้น</td>
<td>24.8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

รวม 150 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมทุกเรือสำหรับเบี้ยประกันที่ 1 เท่ากับ 240 คาลิก


อัตราคิดจำนวนค่าเงิน: 5 เยน x 6 ชุด (60 เยน = เซน 10 ชุด) = 30 เยน = 3 คาลิก


TCHTSL : 1899 : 234 : 9a-b.

TCHTSL : 1899 : 234 : 9a-b. ผลประโยชน์ที่ได้จากภาษีขาเข้าที่ยังคงอยู่เรือสำหรับจากผู้ผลิตเครื่องและดวงเดือนที่ไม่ก่อให้เกิดการต่างสีในระหว่างเดือนที่ 3 และเดือนที่ 8 จะได้รับหน่วยละ 30 เยนเรือเดือน แต่ถ้ามีเรือเดือนที่ 3 และเดือนที่ 8 ภาษีจะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเรือเดือนที่ 40-60 เยนเรือเดือน ที่นี้ต้องอยู่กับเดือนที่เรือสำหรับความแตกต่างทางกลั่น "A General Description," p. 135: ตัวย่อเหล่านี้ คำว่าคมภักดี ลดค่าภาษีมาถึงกว่าที่จะลดให้กับระหว่างบรรทุก แต่สิ่งนี้ถูกยอมรับว่าจะเป็นการอ่านภาษาจีนคลาสสิก.


China : Imperial Maritime Customs, Decennial Reports on the Trade... 1882-91, p. 599.

Ibid., p. 403 (ฝั่งอังกฤษ) ให้ทราบว่า น้ำยาอ่าวเก้งได้รับเงินสด 1,300 (1.82 เหรียญอังกฤษ) เบื้องต้นได้รับเงินสด 1,100 (1.55 เหรียญอังกฤษ) และผู้บังคับการกองทหารประจำปีได้รับเงินสด 600 (0.4 เหรียญอังกฤษ).

China : Imperial Maritime Customs, Native Customs Trade Returns, Foochow, p. 73.
93 มอง-มอง คือ ใน เรื่อง-อะไร เป็นคำว่า เกมส์ต้นสิ่งนี้ แต่สิ่งนี้ไม่พบในประเภทที่ จอง-ตั้ง คือ อยู่ไม่ปรากฏควบคุมของ มอง-มอง คือ โดยตรง ไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ เอกสารต่างๆที่ตกที่ผัก เรื่อง เกมส์ต้นสิ่งนี้มาจาก จอง-ตั้ง นี้เอง: YKHC : 6 : 12ใบ


อยากให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน หรือสมาชิกที่อยู่ในโครงการ ทั้งหมด ลักษณะ เพียงอย่างเดียว เศร้าๆที่เราสามารถค้นหาได้ เทียบเท่า เรื่องความรู้ของสมาชิกที่ซื่อ ขันทิศเรื่องราวได้จาก 1813 (CMH.R.2, #15, 1813) เรียนรายการภิมพ์ และข้อมูลที่รวบรวมต่างๆ ชื่อเรื่องจากเอกสารได้จ่ายให้ ณ เรื่องราวที่อยู่ (สุข ทวีรนฤพงษ์) ลักษณะต่อไปนี้ไม่ควรจะเป็นการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ เทียบเท่าการ เกมส์ต้นสิ่งนี้เป็นได้รับการไว้วางใจ.
เจรจาถอดบทที่ 3


2. Ibid., p. 472.


4. ดูบทที่ 2 สำหรับคำอธิบายที่สมบูรณ์กว่าในเรื่องการตลาดภัทร ตามแหล่งข้อมูลที่นี้ดังนี้


5. จากเรื่องราวต่าง ๆ ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเขียนอยู่อยู่อีกฐานะที่เคยตกลงรายนายคิดเรื่อง

ชาวจีนในภาษาของฮันเวีย เรื่อยเป็นจุดศูนย์รวมความดูหมอกาศสุขใจของพวกเลิศชาวะ


6. HMC:5:166. เรื่องนี้เราได้เรียนรู้มาจากอังกฤษในคำชลของ

เท่าว่าจะเป็นหมู่ข้อย่างต่างๆกล่าวว่า เรื่องนี้จะเรียกน้ำสกุลเดลก็ว่ากิจ (HMC:5:172-75)

เรื่องนี้ได้ถูกจำแนกอย่างต่างกันกว่า "ภัทร-ผูบ" เพื่อให้แสดงถึงเรื่องของทางการ (ภัทร-ผูบ):

China: Imperial Maritime Customs, Decennial Reports...1882-91, p. 487.


8. เรื่องที่มุ่งไปถึง จีน-เวีย นาญ หรือเรื่องลูก เรียกว่า หมาน-เหว หรือแปลไปยัง เวีย-เวีย.

เหวเวีย, เวียเวีย, เพชิญสัน และเผชิญป้องกันอีกเรื่องว่า เพาะ-เหว: HMC:5:166.
9. TCHTSL: 1899:234:9a เรื่องเหล่านี้เป็น ช่าง-อวัย ของชาวญวน ช่าง-อวัย ของภาพมุขะ
                                                                                       ตะวันออก และช่าง-อวัยของมวลตู่เกินและกว้างตู่.

10. TCHTSL: 1899:234:9a. ช่าง-อวัย ซึ่งเดินทางไปยังต่างประเทศ (ชู-หาย) ลูกเก็บภาษ
                                                                                       ศักยภาพที่ออกจำกเอียงท่านในขณะที่เรือที่มาทางค้า (เบ้า-ซี) ลูกเรือเก็บภาษีมี 2 ครั้ง
                                                                                       ช่าง-อวัย ลูกเก็บจะใช้เป็นเรือแล้วในแม่น้ำขึ้นของทางทิศตะวันออก (TCHTSL: 1899,
                                                                                       235:10a) แต่ไม่พบเห็นว่ากฎหมายใช้ในการอ้างอิงถึงเรือสำราญของมวลตู่เกิน (TCHTSL: 1899:
                                                                                       235:15c-16a).

11. HMC : 5 : 177.

12. TCHTSL: 1899:235:9b. ได้จัดให้การวัฒนาคือ ไท-อวัย ของฝูเกิน แต่ลักษณะต่างที่เรีย
                                                                                       พวกนั้นแตกต่างไปจากเรือทั้งหมดแล้วไม่ได้ยินมา做过 Bouiais, Manuel du Code Chinois,
                                                                                       p. 444, #973. การวงกลมของผู้รับเรือไท-อวัย และรายได้แก่ด่านประเทศนึงคือ การตั้ง
                                                                                       ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ที่ต้องการที่จะเก็บภาษีที่กุม.

                                                                                       หา-เกิน ไว-กุ้ย" และ "ชู-ไห้ เบ้า-ซี เสิง-เสว" เรียกระเบียบหลังเรียกว่า เบ้า-ภูม
                                                                                       ด้วย สวนที่มีชื่อเรียกที่มีเรือที่ endings เรื่องอยู่ในแม่น้ำที่ให้หลักฐานของไท-อวัยในสถานะของ
                                                                                       เรือและความทั้นผ่านยัง ยังกว่าที่นั้นจากบทความของ Mayer, "Chinese Junk Building,
                                                                                       Notes and Queries on China & Japan, 1.12 (1867), 170-171, กล่าวถึงว่า
                                                                                       ไท-อวัย ขานและพยายามไร้เริ่มเหล่านี้โดยรายและสถานที่ เรือที่ทำให้เรือเริ่มกว่า 2-เบ้า
                                                                                       อีกตัว ตามที่รู้.

14. ในความเรื่องของหน่วย ดี-หมอ เท่ากัน หมอ-หมอ (HCCSW: 83:14a) ให้หลักฐานขึ้น
                                                                                       ใหม่กว่า ขณะคราวของเรือที่ใช้ยกท่อลำได้เป็นลักษณะอันที่จะเป็นไปเห็นในความแตกต่างของ
                                                                                       เรือเดินปะทะกับเรือท่อเพื่อ เรายังอยู่อย่างว่า การค้ารายของเจ้าบ้าน-หมอ ไม่ได้ล่วงเสริม
                                                                                       การจัดการ เรื่องเรือเจริญก้าวไม่สามารถจะควบคุมได้ที่เท่า (หมอ-หมอ) ซึ่งถือ
                                                                                       หน้าได้และรวมแล้วเป็นด้านของเรือแล้วให้ เห็นของพวกเจริญก้าว เรือท่อเพื่อ (หมอ-หมอ)
                                                                                       ซึ่งทางการค้าอยู่ระหว่างแพทย์เกียวกับกวางตู่.

15. HMC : 5 : 181; "Hoppo Book"; pp. 73-74, 76-77.

16. HMC : 5 : 181 จะนั่นซึ่งอธิบายหน้าของ เรือ-ดิน หมอ (เรือที่มีประดุก) ซึ่งเรียกมาที่เรือ
                                                                                       ใดกัน หรือเรือเซี่ยงไฮ้เสือที่จะเดินไปถึงในหลักฐานของไทย: แผน ปัจจุบัน, ประวัติการ
                                                                                       ทหารเรือ (กรุงเทพฯ: กรมสารบรรทุกทหารเรือ, 1963), หน้า 40 เรือ-ดิน หมอ ซึ่ง
                                                                                       อุตสาหกรรมเป็น "ka-pan" และ "ka-pan" ซึ่งระบุอยู่ในหลักฐานของชาวตะวันตกในคราวที่ 18
                                                                                       อีกตัวคือ: Gutzlaff, Two Voyages, p. 87 และ Canton Register, 12/26/1833.
17 พลับ สิริ ตราบ กล่าวว่า เรือของชาวต่างชาติ เส้นกลางว่าเรือของชาวจีน เส้นคำว่าผู้หนึ่งของ
กว่างในกราสตร้าง และย้อมยุ้ยยีที่ชาวจีนเองให้สื่อถึงและวัสดุของชาวต่างชาติให้ในการราว

18 "Hoppo Book" pp. 73-74, 76-77.

19 Chang Yu-kwei, Foreign Trade and Industrial Development of China,
p. 2.

20 เรื่องที่เสนอในแวดวงร้อยถิ่นสรุปว่า เรือของชาวจีนเขี้ยวได้รับลิขิตจากบรรเบียนปฏิบัติของสุดลึกการ
ยกระดับเกี่ยวกับเรือจีนและจีกิ้ง ซึ่งยอมละลายบรรเบียนรายเวลาเรื่องและสินค้าพื้นที่ทุกานา เรือของชาว

21 China : Imperial Maritime Customs, III Miscellaneous Series : No. 3,
Port Catalogues of the Chinese Customs' Collection at the Austro-
Hungarian Universal Exhibition, Vienna, 1873 (Shanghai: Imperial
Maritime Customs' Press, 1873) p. 399; Henry S. Orr, China and the
Chinese: Their Religiaoion Character, Customs and Manufactures, 2 vols.
(London : Wm. S. Orr & Co. 1849) vol. 2, p. 137; Crawfur, History,

22 HMC : 5 : 167-168 : เรือลำแรกจากจีกิ้งเป็นเรือขนาดด้านหนึ่งออกหนีเรือลำแรก
จากเกียงنانเป็นเรือด้วยหางหนึ่งชาว Boulais, Manuel p. 448, #986; Fu-chien
sheng-lik : 23 : 616; เรือลำแรกนายลำแรกให้เรือกิ้งหัวเอนขึ้นของเรือกิ้ง
ขึ้นและเลาะพระเจ้าเอ่าน
ไว้ในเรือ: FO 17/9, p. 39. ดู John Slade, Notices on the British Trade
ทำให้ลำจามไม่ให้เรือกิ้งได้ลำขึ้นไปจากลำเรือขายเรือลำแรกที่อยู่ในเรือลำแรกด้วย ดูโดยที่
ว่าจะถ้าเป็นแบบอย่างให้ลำเรือขายเรือลำแรกอยู่ในลำขึ้นที่ลำเรือขายเรือกิ้งหรือเรือกิ้งขึ้น
(Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs,

23 HMC : 5 : 166-167; Kuang-chou FC : 1879 : 74 : 14a. การวิเคราะห์เรือหลัก
ด้วยความสามารถ 10 ชุด ดูเรือสำคัญของฝูเจาจาก Worcester, Junks, vol. 1,
p. 142. ดู Fairbank (Trade and Diplomacy, p. 311), ถูกเรือ 10-15 คนต่อเรือ
หนึ่ง 100 ตัน.

24 HMC : 5 : 166, 177.


29. HMC: 5: 178.


35. พระยาภูมินารายณ์, ภูมินารายณ์ (Bangkok: privately pub., 1939) หน้า 22.

อภิเศกเวียง : อภิเศกกรดของครบอนบูนผ่านหน้าของไปเรือ, กลายเป็นคำมณฑลของป่าวเรือเบียเรือ

ยอดไปเรือ : ภูมิทัศน์ของไปเรือซึ่งแบ่งกลุ่มแบบกรอบเรือด้านหน้า โดยทั่วไปเรียกว่า ป้อม


อ้างอิงจากบันทึกในนาม รา-ธง มีคำว.


เรือสะพึงผ่าน (สะ-ใต) และเรือทางโจง โจง (สะ-ใต-ผ่าน) เป็นเรือสำหรับใหญ่ ใช้เดินทางจากซึ่งเกี่ยง.


49 อุAudemard, Les Jonques, vol. 3, pp. 7-22 สำหรับการอธิบายของย่านและยกในเรื่อง
ศิลปะการตกแต่งเรือ.

50 Worcester, Junks, Plate #52.

51 Ivon Donnelly, Chinese Junks and Other Native Craft (Shanghai: Kelly and Walsh, Ltd., 1942), p. 98.

52 Worcester, Junks, vol. 1, p. 140; E. Chatlerton, Sailing Ships, The
Story of their Development form the Earliest Times to the Present Day
(London: Sidgwick and Jackson, Ltd., 1909, 1914), p. 311-312, Donnelly,
Chinese Junks, p. 97-100.

53 หนัง. สี. ชู.


55 เปรียบเทียบภาพที่ 4 กับแผนผังที่ 52 ของ Worcester, Junks; Roberts, Embassy,
P. 272.

56 Audemard, Les Jonques, vol. 4, p. 58; China : Imperial Maritime Customs,
Decennial Reports; 1882-91, p. 70. เรือหางตายถูกจับจ้องในมหาเรือ Newchwang
ฮิ้วต้องเรือก็อคที่อยู่ใน หวง-ไอ: เรือแบบนั้นจะเป็นเรือขนโบราณที่ Donnelly ต้องบอกใน
Chinese Junks หน้า 41-42 เรือแบบนี้ทางการค้าขายอยู่ในอ่าน เรือ-เรือ-ชานท่ แล้ว
เลิกก้าวเรือเสริมนั้นของเขตบางรายคุณภาพ เรือแบบนี้เป็นตัวแทนของรูปแบบต่างๆที่อ่านเร็ว
กันของเรือที่ต้องล่าแหล่งที่อยู่ในcepts เรือล่าแหล่งที่อยู่ในเรือเรือที่มาจากเจ้าป่า ที่เรือรุ่นนี้
เรียกเรือภาษาเกาะโลกถูก แต่ไม่มีการประดับประดา และไม่สูงและรุ่นบกยนต์ ซึ่งเป็นการ
ออกแบบที่ไม่ใครจะพบในเรือแบบนี้และอุปกรณ์ทางจังหวัดเรือด้านหน้า.

57 China : Imperial Maritime Customs, Decennial Reports...1882-91,
p. 632. เรือ โปร-โปร ชื่อไปทำพวกเขาที่ หวง โจว มันที่ไทยมีล่า บรรจุสินค้าหนัก
2,000-5,000 ตัน และเรือ โจว-ทะเบียน อาจบรรจุสินค้าได้เลย 400-600 ตัน.
Audemard, Les Jonques, vol. 4, p. 58, รายงานว่า เรือ โปร-โปร หน้าที่บรรจุสินค้า
โจว ประมาณบรรจุ 1,000 ตัน.

58 ผู้อ้างอิง 1013 และ 1044 ใน Needham, Science and Civilization, vol. 4, pt. 3,
ในการอธิบายอักษรณะเหล่านี้ให้ข้อเท็จ.

59 CMH.R.2#5, 1820: เพียงเรือที่ท้าทายมันเป็นอย่างไหนไม่ได้. ด้วยความที่จะ
ด้วยผู้ถูกทำ แม้จะจะเป็นผู้ที่จะต้องนั่งอยู่บน
และจะไม่ใช่ผู้ที่จะต้องนั่งอยู่บน

ที่ทำตามแบบเรือเก่าในแหล่งทางทะเลใน Maze Collection ด้วย เรือขึ้นอยู่มาก็ถูก
เรียกอีกที่โมงว่า "เรือเกาะฝรั่งไป" เรายังเถื่อนเข้าลากยาวหน้าเรือต่างช่วง
ไปจนถึงศิลปิน: Jean Poujade, Les Jongques des Chinois du Siam (Paris:

61 Battelle Memorial Institute, Columbus, Ohio, Blue Book of Coastal
Vessels : Thailand (Bangkok : Joint Thai-U.S. Military Research and

62 Poujade, Les Jongques, p. 5, 10, 16. ระบุเรือที่ถูกกล่าวถึง
เฉพาะเรือกับมีน้ำมัน
และปรากฏเป็นอย่างน้อย.

63 Poujade, Les Jongques, p. 5, 10, 16. ระบุเรือที่ถูกกล่าวถึง
เฉพาะเรือกับมีน้ำมัน
และปรากฏเป็นอย่างน้อย.

64 Poujade, Les Jongques, p. 5, 10, 16. ระบุเรือที่ถูกกล่าวถึง
เฉพาะเรือกับมีน้ำมัน
และปรากฏเป็นอย่างน้อย.

65 FO 17/9, p. 38.

66 T'ien, Shih-Ch'i Shih-chi, p. 23-24; CMH. R.2, #16, 1814.

68 หรือ "Pih-tow-chuen": Gutzlafl, Two Voyages, p. 44.

69 Donnelly, Chinese Junks, p. 115.

70 Donnelly, Chinese Junks, pp. 115-116. ไม่ควรสัญมณหา Pai-t' on ch' uan กับ pai-ti ch' uan ซึ่งแต่ละขึ้นล่าช้างระหว่างสูงแบบและทางเหนือของกวางเตียงใน:
China: Imperial Maritime Customs, Decennial Reports...1882-91. p. 424.


72 ผสม ปิ่นจุ้นฉานนทร์, ประวัติการทหารเรือไทย, หน้า 45.


74 ผสม ปิ่นจุ้นฉานนทร์, ประวัติการทหารเรือไทย, หน้า 45. ถ้าจะจะหมายถึงส่วนกว้างของปากเรือ ช่างบอกถึงเรือต่างไปในแบบมาคิวที่เคยมันได้ไม่เรือ เศษส่วนครึ่งใหญ่กว่า สิงลักก์ใต้ระบุไว้นใน Hsia-men-chih (ดูหน้า 68) คำบรรยายของแผนไม่ได้ถึงเรือที่จะให้เรามาบรรยายรถรวม เจาะร่องของเรือเหล่านี้ได้ แต่เรือเหล่านี้อาจจะเป็นตัวแทนของเรือทั่วไปที่ค็องไว้ยอมการลาย มาการกว่า.

75 Ibid, p. 45.

76 พระยาอนุมานราชสิร, ตำนานศุภสงคราม, หน้า 21.

77 พระยาอนุมานราชสิร, ตำนานศุภสงคราม, หน้า 23. หัวเรือแห่งเรือซึ่งเป็นรูปเรือที่มีในสมัยโบราณสาครศิริภูรชั้นต่ำ แต่ถ้าเราได้ท่าแห่งนี้มาลายหลัง อานสอนกล่าวว่า หัวเรือใน บัจจุบันเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง และยังกว่าหัวเรือเดิมด้วยโครงสร้างที่หัวเรือที่ 4 ซึ่งมีการเรือ เศษส่วนน้อย.

78 ไม่มีหลักฐานว่า ลำเรือของสมัยอังกฤษในสมัยรัฐบาลกุล และเรือไทยในสมัย 6 อาจจะมีกิจจาก ของเต็มที่เข้า หัวเรือ.

79 พระยาอนุมานราชสิร, ตำนานศุภสงคราม, หน้า 24.

82 รามปุณฑ์, ประวัติการทหารเรือไทย, หน้า 46. อย่างไรก็ตามการค้าของสยามกับสิงคโปร์ ล่าสุดค่าเป็นไปโดยเรือเล็กเกาะกระจ่างไปยังปลายทะเลที่ 1840.


84 The Asiatic Journal and Monthly Register n.s., 23 (May-Aug. 1837), 122.


87 Allen's Indian Mail, and Register of Intelligence, 84 (Sept. 1847), 527. ตาม Wong Liu Ken, "The Trade of Singapore 1819-69," JMBRAS, 33.4 (1960), 276, เรือค้าเก่าแก่กว่า 41 ลำ เดินทางถึงสิงคโปร์ และ 55 ลำจากสิงคโปร์ไปในปีสี่สิบก้านนี้ ทำลายการค้าของจินจักกะยา ระหว่างเรือ รายชาจะคาดได้ว่า มีเรือเล็กเกาะที่ใช้ในการนี้กว่า 100 ลำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการค้าคิงครูยังอยู่ในยุคแรกๆ เรือเล็กเกาะที่ใช้คันกว่า 400-500 ลำ (บทที่ 4).
ด้วยข้อเท็จ ปรากฏการณ์ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ 1842 ประมาณกว่า เรือที่หนักเกิน 150 ตัน จะถือว่าเป็นเรือใหญ่ในระยะนั้น และจะถูกเก็บค่าระหว่างในอัตรา 5 เยนต่อตัน เรือที่หนักเกินกว่า 150 ตันจะถูกเก็บค่าระหว่างในอัตรา 1 เยนต่อตัน เรือที่หนัก 350 ตัน ซึ่งถูกเก็บในอัตรา 5 เยนต่อตัน จะต้องเสีย 245 เหรียญสเปน ซึ่งเป็นการเรียกเก็บที่น้อยกว่าที่เรียกเก็บจากเรือสำราญที่ถวายตัวก่อนเปลี่ยนแปลงอธิปไตยมาตั้งแต่ (ลุ่มที่ 2 เรือธงขาว 79).


T. R. Banister, "A History of the External Trade of China, 1834-81, "China: Maritime Customs, I.-Statistical Series: No. 6, Decennial Reports...1922-31 (Shanghai: Statistical Department of the Inspectorate General of Customs, 1933), p. 20; Great Britain: Foreign Office, Commercial Reports from Her Majesty's Consuls in China, Japan, and Siam, 1865 (Great Britain, Parliament, Papers by Command, 1866), p. 36; รายงานการเรียกเก็บของเยาวชน 19 ล้าน เว้าเดียวกันที่นิวพอเมื่อ ก.ค. 1865 ปี 6 ล้าน เว้าเดียวกันที่ ทำเมืองเรียกว่า (หน้า 74) เป็นต้น 'CMH.R.3, #49, 1844.'

The Bangkok Calendar, 1865, p. 40-42.

Wong, "The Trade," p. 149; Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports, p. 164.


96 *CMH.R.4*, #113, 1854. เสนอให้กระทรวงดำรงประเทศของสยามได้รับยื่นขอจากนายกรัฐมนตรีทางกฎหมาย จระเข้ กรมหมื่นที่เสนาบดีUNIXเครื่องบินจะมาถึงบางกอก ดังเยาว์ว่า แม้ว่าการดำรงประเทศและสัญญาใดจะถูกลบกวน มาเป็นระยะเวลาในภารกิจสูง ทั้งนี้ได้ตั้งก่อน ถึง *CMH.R.4* #98, 1856. ด้วย。

เรื่องชาญระหว่างประเทศ  เรื่องราวการค้าในบริเวณabayสมัยศตวรรษที่ 4 ประวัติเรื่อง เลยเกลือ ผลไม้ และสัตว์ทะเล ใกล้เคียงกับยุคกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครชัยศรี นครราชสีมา ชลบุรี และส่วนใหญ่ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการหนาว กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลไทย และประเทศไทย ที่จะเป็นไปได้ในอนาคต ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและการค้า และการเปลี่ยนแปลงทางการค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการค้า Grote, British Trade and the Opening of China 1800-42, pp. 11-17.


Greenberg, British Trade, p. 79.


แยกแยะระหว่างเปลี่ยนแปลงไปยังสิ่งใหม่มากกว่านั้น.

Singapore Chronicle, 9/27/1832.


Malloch, Siam, pp. 30; appendix A, see l.

Wong, "The Trade," pp. 23-34.

Singapore Chronicle, 7/21/1831, 11/14/1833. การค้าระหว่างสิงคโปร์และสยาม มูลค่าตั้งแต่ 482,937 เหรียญใน จานวนเงินที่ได้จากการค้าโดยเรือในปี 128,506 เหรียญ ส่วนที่เหลือจะคุ้มค่า เรือสามารถซื้อขายผ่านเงินเป็นมูลค่า 334,867 เหรียญ


Singapore Chronicle, 4/11/1833. กล่าวถึงการส่งออกDigby ที่ได้เรือสำราญขนาดใหญ่ เครื่องพิมพ์จากอังกฤษ ไปยังประเทศเรขา กายปัญญาว่าจะมีผลอย่างยิ่งในปี 1832 ไม่ได้รวมทั้งการทำสุนัขร้านขายที่ต่างๆ.

ดู Singapore Chronicle Commercial Registers. เรือของชาวอังกฤษและชาวอังกฤษ เรือ เรือเดินทางทางอื่นซื้อขายทั้งหมดอย่างเป็นนัยได้ นับในต้นเดือนจำนวนสำนักงานไปยังปัจจุบัน ปัจจุบัน สั่งสุนัขมะร้านนั้นจะมีและมวลใหญ่.


Neale, Residence, p. 175.

Malloch, Siam, p. 11: "ข้าราชการแต่งตั้งดูใหญ่ข้าราชการไทย ผ่าผ่าน และผ่านสำหรับเพื่อ ปรับปรุงนิสัยงาน และการผลิตผลงานต่างๆ วัสดุในการผลิตเหล่านี้ตัวใหญ่เป็นมันจาก จีน" ในหน้า 62-63 เราได้กล่าวไว้ว่า ยอดคง และระเบียบชุด จำนวน 50,000 ใบ เป็น ผ้าผ่านจากนั้นสำรับหลายๆกำลังซื้อผ่านจากนั้นมา ไม่ได้ถูกค้ารับไว้ว่า สิ่งเหล่านี้ได้ถูกผ่าน จากนั้นไปเป็นสินค้าไป (ตารางที่ 3); Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports on the Trade of Various Countries and Places, siam, 1860, p. 334; Burney Papers, vol. 2, pt. 4 ลิงค์มาจากรายงานของ H.Burney เกี่ยวกับการค้าของสยาม 2 ธันวาคม 1826 หน้า 80 "ไม่เพียงแต่เป็นความทำขาวของการของคนจีน ที่ได้ทำนั้น แต่ยังเป็นความทำขาวของการของคนไทยเองด้วยที่ได้ทำนั้นในที่ " เครื่องกระเบื้อง ชา และขนมหวานของจีน ทำให้การค้าที่เกินขึ้นกว่าจะมากขึ้น และมีความจำนวนมากขึ้น".

20. FO 17/9, p. 44.


23. Ingram, Economic Change, p. 25.

24. ศูนย์วางแผน ย.


26. ศูนย์ที่มีราคาสูงและค่าเป็นขึ้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนจากที่ได้ยอมผ่านศูนย์วางแผน ย. หัวอย่างเช่น ราคากระดาษที่สูงถึง 400 บาทต่อกำหนด ที่นั่นยังเข้าสู่ตลาด ราคาของกระดาษ สูงถึง 60 บาทต่อกำหนด จากราย 160 มุม ศูนย์ที่มีราคาค่า เข่วย น้ำมัน แตกต่างกันไปอยู่ ระหว่าง 4.5 และ 1 บาทต่อกำหนด มีราคาอยู่ระหว่าง 8 ถึง 6 บาทต่อกำหนด และอื่นๆอีก พวกไทยขายร้อยละไม่ถึงมีราคาค่า เพราะราคาตกค่อยๆ ตกไปในประเทศสินค้าต่อมือ เยื่ออย่างเข้ม ธรรมดา น้ำมันทาง หรือขันخدمة ชาวสยามอาจใช้ได้ว่าเป็น ศูนย์ราคาค่า; CHN.R.4., #74, 1864.
27 ศิลป์ สุนูน นอภคร และกระจ่าง ที่ตั้งว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูง (อ้างจากนายกบุญ) ผู้ว่าทัณฑ์ และศรีสะเกษ จะจอไฟระหว่างการสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า 15 มะนาวต่อหน้าไม่มีผู้ซื้อแล้ว เห็นกระจ่าง กล่าวถึงว่าไปสู่สูงมาก ค.ศ. 27 น. ตน ไม่สมัยคงสินค้าต่ำกว่าแล้วหลังเกิดสงครามของเรื่องสินค้า เราอาจจะคาดได้ว่า เป็นพวกกบุญครบ และเสนาบดีซึ่งที่จะสามารถจัดสภาพสินค้าในราคาที่ลดลงได้.

28 Van der Heide, "The Economical," ได้ให้สินค้าที่ต้องการมากมาก ราคาและไม่สูง สามารถส่งออกเพราะเศษซ้ายไม่ได้โดยการพิจารณาการส่งออกใหม่เป็นมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นแล้วว่า การขนส่งสินค้าช่างมีอยู่ได้ในปีทองศตวรรษที่ 19 และก่อนหน้านั้นโดย เรือสำราญ บางทีอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่สำคัญ เช่น ตลาดที่เปิดให้สำหรับสินค้าของ สมาคมศิลป์ที่มีการส่งออกสินค้าของพวกคนแค้นในสมัยหลัง ค.ศ. 1855 เนื่องจากเราเห็นว่า ทำให้สินค้านี้เทคโนโลยีไม่ได้ถูกส่งออกตามปกติจนกระทั่งปลายศตวรรษ.


31 ผู้นี้ถึงที่ศรีวิชัย การที่เราคาดการณ์ที่สู่สูงขึ้นของสองได้อย่างยิ่งในระยะเวลา 1800 ถึง 1850 ทำให้ไม่เป็นการมีผลต่ออีก อาจจะเป็นเพราะตัวของการผลิตสินค้ามากขึ้น และต้องการ ขายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้รายได้ในจำนวนเท่าเดิม ด้วยเหตุนี้ไม่ได้เป็นผลดีกับการบริหารที่ในเวลานี้.


33 Ingram, Economic Change, p. 10; Malloch, Siam, pp. 34, 36, 40.

34 Crawfurd, Embassy, p. 413: จำนวนผลิตบริษัท 60,000 หน้า และเกียวกับหลัก ถูกกว่าประเทศอื่น; Malloch, Siam, p. 44: จำนวนผลิตบริษัท 72,000 หน้า นั้น 61,500 หน้า ถูกกว่าประเทศอื่น; Crawfurd, Embassy, p. 381, กล่าวว่า รายได้ของราษฎร ที่เสียค่าที่มาเป็นเงิน 400,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่มาเป็นกิจการ ได้รายงาน ใด (Royame Thai, vol. 1, p. 310) ในสมัยพันทศวรรษ 1850.
35. Ingram, Economic Change, p. 11.

36. Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports, 1854, Siam, p. 42.

ในปี 1822 ผลิตได้ 60,000 ทาน

ในปี 1835 ผลิตได้ 135,000 ทาน

ในปี 1840 ผลิตได้ 257,000 ทาน

ในปี 1846 ผลิตได้ 150,000 ทาน (Allen's Indian Mail, 84 (1847), p. 528).

37. Malloch, Siam, pp. 46, 50.

38. Ibid., pp. 38, 44, 50.

39. Ibid., p. 50; Crawfurd, Embassy, p. 413; Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports, 1854, Siam, pp. 43-44.


41. Malloch, Siam, p. 44-45. ตามคำเล่าของเรารายการผลออก 18,000 ทาน แต่ถึงทุกครั้ง

ให้ผลิตไปอย่างสิ้นเปลือง และขายส่งตามยอดขายโดยทั่วทุก ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า จำนวนที่ส่ง

ผลิตไปในแต่ละวัน 1850 มีเพียงเล็กน้อย และคำเล่าของยิ่งเออเท่านั้นที่ถูกต้อง ถ้าตี

แผนการคำเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเปลืองในช่วงระยะเวลา 20 ปี ตามตาราง 5 แสดงรายการ เปลี่ยนแปลง

เบอร์เขียนดังกล่าว และ 3 เบอร์เขียนที่ดูเหมือนจะเป็นคำเล่าลักษณะระหว่างหนึ่งเบอร์เขียน

กับของยิ่งเออเท่านั้น 5 เบอร์เขียนนั้น.

42. Crawfurd, Embassy, p. 413.

43. Malloch, Siam, p. 42. เรารายการผลออกในตารางออกไว้ 8,000 ไทัน (200,000 ทาน)

ในราคา 18 บาท ต่อ 1 ไทัน แต่เราอ้างว่า ถ้าว่า "อาจจะต้องเปลี่ยนที่ควบคุมการ"

ในบางปีอาจจะผลมากถึง 1,000,000 ทาน (40,000 ไทัน) (ถึง Ingram, Economic Change, p. 24, 29) ซึ่งมักยากกว่ารายวันจะดูอย่างสิ้นเปลืองหรือมีสูญเสียสูงๆหนึ่งกว่าๆ

ของเท่านั้น.

44. Moor, Indian Archipelago, p. 226; Malloch, Siam, p. 27.

45. Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports, 1854, Siam, p. 40.

ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เรียนการผลดังนั้นจะไปถึงสิ่งใหม่ของเครื่องจะถูกต้องมีสิ่งหรือมีสิ่งใหม่เพื่อประโยชน์

ของแม่ที่มีที่ดินที่ดังกล่าว เรียนการผลดังนั้นให้มีการคัดเลือกอย่างกว้างขวางอย่างไม่ต้องสงสัยเลย

ในเหตุผลของคำว่าในนั้น ยกเว้นคนเช่น.
48 สินค้าที่พวกชนนา และกล้าริ่งค์องค์การโดยที่ไม่ปฏิเสธว่าจะต้องส่งเป็นภิมเพิ่มให้กับมีด้วยแนวเป็น
ผู้จัดซื้อด้วยสิ่งของประเทศในนามของพระเจ้าพรุสมา พระองค์อาจจะจะสินค้าที่ส่งเข้ามาโดยการ
ค้าทางเรือส่าเก่า ถ้าสินค้าเหล่านี้ถูกหักศีลเป็นภิมเพิ่ม พวกราชาที่และชนนาบางกรุงคุณคำว่า
ปฏิเสธได้ เขียนได้ แทนบน CMH.R.2, #5,1826; CMH.R.3 #49, 1844; บางกรุงคุณคำว่าเห็นหน่ายว่า
พระราชินี รัชกาลที่ 1 - Yam Ap Toot, Jan. 30, 1853; CMH.R.4 #109, 1854;
CMH.R.4, #88, 1857.

47 Crawfur, Embassy, p. 410.

48 Malloch, Siam, p. 28.

49 Sirr, China and the Chinese, vol. 1, p. 138; Burney Papers, vol. 3,
จน Malcom, Travels in Southeastern Asia, vol. 2, 127 : เรือส่าเก่า 200
ลำมาจากประเทศจีนทุบบ.

50 Chou-pan i-wu shih-mo: Tao-kung : 10:20b-21a.

51 Crawfur, Embassy, p. 452; Roberts, Embassy, p. 308; Pallegoix,
Royaume Thai, vol. 1, p. 8; Bowring, Siam, vol. 1, p. 81, 85;
Skinner, Chinese Society, p. 68, ตาราง 2, 70-71, 79; หม่อม Chi-yü,
Ying-huan chih-lieh: 1:31b: ข้าราชการผู้ถูกในหมายมันล้วนรักกันว่าเป็นประเทศที่
ในแหล่งประชากรที่เหลือ.

52 Skinner, Chinese Society, p. 72.

53 Ibid., 79 ตาราง 5, loc. cit.

54 Crawfur, Embassy, p. 412.

55 Malloch, Siam, p. 61-62.

56 Gutzlaff, Two Voyages, p. 44; Crawfur, Embassy, p. 412; Wong, Trade
of Singapore," p. 52-53 : ความสัมพันธ์จากเรือของจักรกราคระดับของจีน
ที่ส่งไปยัง เกาะสิ่งของ 32 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1823 มี 1855 ลำส่งบนเรือส่าเก่าจากสิ่งของให้
เกินกว่าที่จะยอมออกไม่ได้สิ่งของ 2 ใน 3 ลำ แม้ว่าการส่งของแต่ละลำจะถูกนำมาเป็นภิมเพิ่มใน
สมัยราชวงศ์จีน เหลือของช้าระงับที่จะส่งไปบนเรือที่มีภิมเพิ่มมากกว่าที่เรือของพวกเขามีสิน
ค้าออกไปแล้ว ขอได้รับอนุญาตก่อนต้องออกไปได้ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ส่งทั้งหมดระหว่าง


CMHR.3, #49, 1844; Malcom, Travels, vol. 2, p. 122; Malloch, Siam, p. 60. ตั้งตรงกล่าวว่าบางชนิดยาสิ่งได้ในหมู่ใบอินดี.

Malloch, Siam, pp. 60-61, 63; CMHR.3, #49, 1844.

Rawski, Agricultural Change, pp. 47, 55-56.


Williams, Chinese Commercial Guide, 1864, p. 120.


Fu I-ling, Ming-Ch'ing shih-tai shang-jen chi shang-yeh tsu-pen, p. 204. การคำนวณจากสถิติและสูตรณสัมพันธ์ของการพัฒนาของเยอรมันในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้านและมี ยาสิ่ง-หลง ซึ่งเป็นระยะเวลาการค้านของเยอรมันในสูตร.


70 KHL: 270: 15b-16a; (Ch'ing-ting) Chung-shu cheng-k'ao (ระเบียบปฏิบัติของการบริหารจัดการและกฎหมาย) comp. by Ming-liang et al., 32 chūn (Taipei: Hsüeh-hai, 1968), orig. pub. 1825: 22:21a-b.

71 KHL: 296:3a-b; YHKC: 21:21a-b; Hsieh Yu-jung, Hsin-pien, Hsien-lo kuo, chih, p. 72-73; Mancall, "the Ch'ing Tribute System." p. 88-89. แม้ kole จะยืนยันว่า น้ำหนักผลิตข้าวที่เป็นเพียงขุนศักย์ต่ำข้าวน้อยขึ้นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ เฉลาะยังจาก KHL ไม่ได้ระบุไว้ในเรื่องการขยายโคว信息披露; Skinner; Chinese Society, p. 17.


73 YHKC: 21:25b-26a; Hsieh, Hsien-lo, p. 73.

74 YHKC: 21:26a-b; Hsieh, Hsien-lo, p. 73; Bowring, Siam, vol. l, p. 78. ขอให้สังเกตว่า YHKC ยังไม่พบว่า (เรื่องราว 73) มีอยู่ในสาระ 7 ในขณะที่เริ่มแตกต่างว่า สาระ 11.
การขยายแผนแม่น้ำในมณฑลเกียงสูง และขึ้นเมืองใน ค.ศ. 1806 ทำให้ข้าราชการไทยการจาก
พระเจ้าจักรติยาคุณว่า ให้ข้าราชการมีหน้าที่ทำข้าราชการที่มั่นคงที่ข้าราชการ
แต่ให้สอย ข้าราชการที่มีหน้าที่โดยไม่มีค่าสัมย์จะได้รับผลกระทบ
ค่าธรรมเนียม
ข้าราชการ ค.ศ. 1806 ที่มีข้าราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
จากข้าราชการที่มีหน้าที่ และเมื่อปีการศึกษา 1800
ได้ใช้ภาษีการต่างๆ ที่จะตอบเงินชลที่ในการ
นั้น สำนักงานด้านเอกเทศโดยไม่ข้าราชการ
ความสิทธิ์เกี่ยวกับข้าราชการที่มีหน้าที่
ข้าราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้อง
กฎหมายข้าราชการที่มีหน้าที่
ในขณะที่ข้าราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้าราชการต่างๆ ได้รับการบังคับโดยไม่ต้อง
กฎหมายเป็นตัวสมบัติ
สำหรับการขุนยังพื้นที่โดยสมบัติของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูก Davis,
China, vol. 2, p. 385; Canton Register, 6/18/1831, 1/10/1833, 6/17/1833,
8/5/1833.

Lu Chi-fang, "Ch'ing Kao-Tsung shih-tai te Chung-Hsien kuan hsi,"
p. 389.

Ingram, Economic Change, p. 41.

Crawfurdl, Embassy, pp. 420-421 "ความแน่นอนในเรื่องการสำนักการแต่ละปีจะมีผล
มากกว่าการส่งให้เป็นเรื่องราว การคำนวณนี้จะเริ่มในเรื่องนี้ให้ผลดีแต่กับรัฐบาลอย่างที่
ที่ความอยาเกลียว และระวังรักษาประโยชน์ ซึ่งข้อมูลมีการส่งข่าวออกโดยละเอียดไม่มีข้อ
สงสัยจากประสบการณ์ที่เป็นการส่งข้อมูลใหม่นานนี้ ซึ่งตรงหน้า
ที่การปฏิบัติของประเทศนี้ในเอเชีย".

Moor, Indian Archipelago, p. 236.

Ingram, Economic Change, p. 29. The Singapore Chronicle, 6/13/1833,
อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาการผลิตข้าวสารและข้าวเปลือก 1,696,424 ไก่ขอนของแต่ละ
29 หนา = 39,017,752 หนา.

Fournery Papers, vol. 1, pt. 3, p. 385; National Archives Ledger copies
ประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะต้องเริ่มปฏิบัติในแผนเชื้อถือแม้ว่า"
ในประเทศ
พระเจ้าจุฬาลงกรณ์ แต่ก็ยังไม่สำเร็จหลังจากขึ้นใหม่ในปีแรกที่มี
อย่างนี้ ข้าราชการที่ 1 ของข้อข้อลูกทางการค้าในสถิติภูมิไทยได้ยินเป็นนัยว่า ที่จะ
ข้าราชการและสำนัก เริ่มข้าราชการที่มีอยู่ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว แต่เริ่มข้าราชการที่ได้ยินได้จาก
ข้าราชการเพื่อผลผลิตหลังจากที่ได้ยินในสถิติภูมิไทยใน ค.ศ. 1824 ต้องข้าราชการแต่ละ จังหวัด
ข้าราชการที่จะเป็นปฏิบัติถึงไม่ได้มีการใช้ตามกฎหมายที่ข้าราชการ
ความ YHKC: 21:25b. และตาราง 6 จำนวนเสื้อขาวเรือสีเหลืองนั้นจะบรรทุกยานได้ 4,000 หนา (160 ใส่น) ในระยะห่าง 2 โยน Ju-i, Yang-fang chi-yao (Essentials of Maritime defense), 24 chuan, 1838:2:16a กล่าวว่า เรือสีเหลืองขนาดใหญ่บรรทุกได้ 300 หนา ขนาดกลางบรรทุกได้ 200 หนา ตัวเล็กนี้ไม่ได้รับการอนุญาตจากแต่ละฝ่าย และยังมีข้อหักข่างไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลในเรื่องการคืนเรือไปประเทศจีน จากผลการเรียน ดังนั้น ถ้าว่าจำนวน = 160 ใส่น.

<table>
<thead>
<tr>
<th>160 ใส่น</th>
<th>x</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22 หนา  (18 หนา/ใส่น + 4 หนา LEASE)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3,520 หนา (ราชนาในประเทศสยาม)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>160 ใส่น</td>
<td>x</td>
</tr>
<tr>
<td>100 หนา  (4 หนา/หนา x 25 หนา = 100 หนา)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16,000 หนา (ราชนาในประเทศจีน)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3,318 หนา (การเรียนกลับที่ทางจุ้งฟ้า)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12,682 หนา</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3,520 หนา (ที่ชุมในประเทศสยาม)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9,162 หนา</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1,700 หนา (เรายังไม่สามารถเรียกเรือมา เป็นจำนวนนี้)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7,462 หนา (ผลการอะไร)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ก. สำขาราชานิยมไทย ด้านมัลติ, Siam, p. 42, ภูมิภาพ, CMR.R.4, #40, 1857.

ข. ที่ 1661 สรุปเรื่องที่เป็นไปได้สุดความสามารถ Canton Register 1/2/1832 เอริบางทุกข์ท่านที่มี

หม่อมพระเจ้าผู้เสีย 1,359 เหรียญสเปน และหน้าบรรทุกสินค้าจะมีเจ้าที่มีนัก 300

เหรียญสเปน การประเทียบตรังเดือกท่านที่มีเจ้าที่มีนักที่มีนักไป

อย่างมาก: Canton Register 7/15/1833 ทุนที่ทำแต่ละเรือเป็นที่มีนัก 470 เหรียญต่อ

เรือพระเจ้า: Canton Register 5/30/1837 กล่าวว่าภาพรวมที่มีนักเป็น 873 เหรียญ

แต่ถ้าเอาความเป็นข้อเสียลงที่คือ 118.5 เหรียญ ตั้งที่มีนักให้เรือต่อไปแบบนี้ทำให้เรือที่

ซับได้รับจากนั้นปฏิบัติอย่าง ซึ่งเรียกว่าการประเทียบตรังเดือกท่านที่มีนักโดยการซับจ่ายโทษ

เฉพาะเรือนี้แล้ว 3,114 ที่ให้เรือที่มีนักจะสูญเสียเกินไปสำหรับเรือแต่ละเรือจากสถาน แต่

เจ้าที่มีนักไม่ได้สูญเสียในเรื่องที่มีนักทำไป เพราะมีสินค้าและอื่นๆไม่สามารถยามาฟิจิลิซ์ได้

ค. สำขาราชานิยมไทยไม่ได้ยินจากผลการ เอริบางทุกข์ท่านที่มีสินค้าที่ต้องเป็นเรือมา

มากไม่ต้องเลือกทำสำนิมนิยมราชพุทธ (Embassy, p.412) ยอมรับกันว่าเป็นการประเทียบตรังเดือก


86 Singapore Chronicle, 11/26/1833.

87 มีอย่างเช่น ถ้าข้าว 500,000 หัว ถูกส่งออกในหนึ่งปี และถ้าการลงทุนส่งออกโดยทั้งหมด ยิ่งยันตัวเลขที่ผิดพลาดเกิดขึ้นไว้ (5,544,455 บาท) หรือไม่ก็ตาม เบอร์เริ่มการลงทุนในเรื่องข้าวคือการลงทุนเพียงเท่ากับถูกคิดว่าเพียงขึ้น.

88 มีอย่างเช่น รัฐบาลไม่เพียงแต่จะพยายาม แต่ยังเลือกเวลาในการทำความสะอาด ถ้ายังไม่มีสูญเสีย ซึ่งนั้น ถ้าปริมาณนี้สูง ทำให้เปรียบได้และไม่ก่อต้นที่มีพร้อมแล้ว เเสงก็แค่เสียรายรวม และคำว่าเหล่านี้เท่านั้น.


3. HCCSP, 83:13b. 85:11a-b; HMC: 15:640; Ch'ing-fu, Ch'ien-lung Ch'ao wai-yang T'ung an" (เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางประทวนท่อในสมัยพระเจ้าเมือง-หลวง), Shih-liao hsün-k'æn, 22 (Jan. 1, 1931), 803a-b; Chang-chou FC: 1877:33: 64b-65a; Canton Register, 6/17/1833; Gutzlaff, Two Voyages, pp. 72, 75, 141; Skinner, Chinese Society, pp. 28-31.

4. Gutzlaff, Two Voyages, p. 46. ในเรื่องของบริษัทสังคมศาสตร์ ทั้งนี้และ เจ้าหน้าที่ได้รับอนุญาต "ให้สัมพันธ์ในงานบรรณาธิการ" เขียน พวกเขารับอนุญาตให้ทำการค้าขายสินค้าโดยลำพัง พวก

5. Guttlaff, Two Voyages, pp. 46, 74-103 passim; FO 17/9 p. 37.

9. Gutzlaff, Two Voyages, pp. 57, 70, 80.


11. Watson, Transport, pp. 60-61, 40 เบอร์เข็มขัดของลูกเรือลำแรกที่ได้รับการสำรวจแข็งแกร่งเป็นสมบัติทางยุทธศาสตร์ที่มีค่าที่สูงที่สุด ระหว่างทุกเดือน เรือ และพาหนะขนานไปอยู่ แต่เมื่อการสำรวจที่ Watson กล่าวไว้เป็นที่ยอมรับทั้งในสังคมการศึกษาที่ 20 น่าจะมีผลแตกต่างอยู่เล็กน้อยจากสภาพเปรียบเทียบในศตวรรษที่ 19 ตามความจริงแล้วเราอาจจะคาดหมายได้ว่า ภายใน พ.ศ. 1440 นายเรือและลูกเรือน้อยนอกจากจะเรียกห้องกันผลการทางการค้ามากกว่าในศตวรรษก่อนและ 40 เบอร์เข็มขัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงว่า เบอร์เข็มขัดสูงกว่าในระยะทาง.


14. Gutzlaff, Two Voyages, pp. 72-73, 75.


18 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 27; Craefurd, Embassy, p. 412 ครบเพียร สรุป ซึ่งจะต้องมีความหมายเท่ากันกับ "อัน-รู HMC:5:178.


20 Gutzlaff, Two Voyages, p. 45; Crawfurd (History of the Indian Archipelago, vol. 3, p. 175) เรียกกลั่นนี้ว่า ผู้บังคับการ "ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพวกลูกเรือ".

21 Gutzlaff, Two Voyages, p. 80.

22 Watson, Transport, p. 7, 15. เรือพาคนขับรถโดยรวมไปสู่เรือไม่ในสี่ทั้งสี่ (หน้า 54) แม้จากการศึกษาของ Kosaka และ Nakamura ที่ตรวจสอบจากทางในประเทศค่อนข้างจะวิจารณ์แล้วแต่ แต่ลักษณะจากสิ่งที่เมื่อถวายการบริหารของเจ้าหน้าที่มีอยู่แล้วกลับเสียกัน ตาม Meilink-Roelofsz (Asian Trade, p. 46) กลับ (nakoda) ของเรือพาคนขับรถโดยรวมเป็นเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่วิจารณ์และทำให้เรือทำใจให้ กลับเป็นผู้แทนของเจ้าของเรือ ถูกถึงดังนั้นเท่ากับเป็น ไปใน ฉันท์นี้ คำหนึ่งในเรื่องนี้ แล้วกับผู้ที่ได้ ซึ่งก็เป็นความจริงสำหรับพวกใครที่เหล่าสมคือ ขอขื่อหน้า ในขณะที่กลับเป็นผู้แทนของบริษัทที่ไปในเรือพาคนขับรถโดยรวมเรื่องเดียว (FO 17/9, p. 37) พ่อค้าเอกเทศ (mawla-kiwi) ของเรือพาคนขับรถโดยรวมเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้ ต้องไปรับค่าโดยรวมเมื่อมาถึง กลับต้องเชื่อถือกับผู้แทนเจ้าของเรือซึ่งเป็นทางหน้า ใหญ่ที่ทำเรื่องพาคนขับรถโดยรวม และมันก็ยิ่งมากกว่าในเรื่องนี้ เรือพาคนขับรถโดยรวม กลับหรือ รู้จัก อาจกระทำการเป็นตัวแทนของบริษัท หรือเรือพาคนขับรถโดยรวม ได้ตั้งค่าได้เป็นเจ้าหน้าที่ใน กฎหมายตามมาตรา 4 (กรมเจ้าหน้าที่ของกุลล่า, 1962), เล่ม 1, หน้า 235 มีคำเตือนให้เจ้ากลับหรือ ผู้แทนของเรือไม่ได้รับค่าตัวหรือถูกหลอกลวง เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ (สุริยะเรื่อง 33,34).

23 Watson, Transport, p. 7; T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 27; Gutzlaff, Two Voyages, p. 45; HMC:15:652 ในสูงเกี่ยวกับยุคที่ผ่านมาคันโนจุดและมันกลับกลั่นนี้ว่า ได้แก่ดังนั้น즉เกี่ยวกับยุคที่ผ่านมาคันโนจุด และถูกกลับกลั่นนี้ว่า ได้แก่ดังนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับยุคที่ผ่านมาคันโนจุด เป็นผู้แต่งงานที่ยิ่งใหญ่ เรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของเรือในฐานะกลับกลั่นเรื่องนี้.
ในการขุดค้นเพื่อพิจารณาปริมาณทุนสินค้าของอุตสาหกรรมชายฝั่ง Meilink-Roelofsز (Asian Trade, pp. 46-47) ได้ข้อคิดเห็นว่าทั้งค่าต่างระหว่างทางการค้าอยู่ในเรื่องการค้าทางต่างๆ เช่น สิทธิในเรื่องการเบี้ยสินที่กด (petak) และการชั่วคราวให้ในเรื่องสินค้า เช่น สิทธิในงานเงินสินค้าหน้าที่ อุตสาหกรรมเสริมสิ่งที่ค้าขายในเรื่องการค้าทางต่างๆ ถือคำแนะนำ ให้ปรับขั้นตอนให้สนับสนุนให้เข้าใจว่าในเรื่องการค้าทางต่างๆ แล้ว ครอฟิส (History, vol.3, p. 178) ได้เน้นไว้ว่า หลักคิดที่สั้นด้านในยังคงจะได้ที่กันในเรื่องการทำประชาระยุค อย่างไรก็ตาม สำนักที่มีสิทธิในเรื่องการค้าการเงินในปัจจุบันได้รับการเป็นนักหน้ามากกว่าที่จะต้องเป็น บริหารวิธีการประชาระยุคที่กันค่อนข้างของไป.

---


28 ในเรื่องการค้าไทย ยุทธศาสตร์การค้า (กฎหมายสำราญสังคม, เล่ม 1, หน้า 235)

ส่วนในเรื่องรายละเอียด บางส่วน (Malim).

29 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 28. เรื่องมาตรฐานและเรื่องอาชีพผู้ร้องเรียนหนังสือส่งของ

สิทธิทำการที่สิ่งของ Raffles, "The Maritime Code," p. 64, 67 กฎหมายสำราญสังคม,

หน้า 235.

30 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 28; Great Britain: Parliament,

Report from the Select Committee, 1830. vol. 5, p. 300.

31 ผู้ช่วยทางของไทยเรียกว่า ให่ต่ำ ของลายสูงเรียกว่า จูทรงุติ (Juromudi).
32 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, pp. 27, 28; Watson, Transport, p. 55:
กล่าวกันว่า ได้ก่อเป็นผู้ช่วยคำพิพธ์ของกันดิน (เทา-เอี้ย และ เทา-ชาน) และเป็นผู้ช่วยคนที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นตัวแทนของในการบัญชีเรือ เรือนี้อาจจะเป็นข้อมูลของเรือลำเดียวกันในยุคทาง
ทางทะเล และสถานะของพวกเขาในเรือเป็นที่ทำให้เรื่องเกี่ยวกับหายนาน-หลวง ดูเหมือนจะดีกว่าฐานะ
ของผู้นำเรือของพวกตน ถ้าเรื่องเรือของพวกนี้เป็นเรือของกองทัพทาง.

33 สมุทรภูมิหรือเส้นปาะจึงเรือถ้า จำ-ชื่อ สีดำนี้ สำหรับเรื่องสำรายและคำแผนที่นี้จะ
ไม่เกิด ลำ-ตัว (กฤณมวยตราสามจาก, เล่ม 1, หน้า 235) ปรากฏว่าไม่ได้แสดงסייעทุก
ในเรือของ每个人都 ดูของ T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 27; Needham, Science
สำหรับเรื่องสำรายทางทะเลทฤษฎี พวกนี้เป็น "นาภาริตรวิยะ (อุสุธ)" ขับมีร่วมในเรือธุรกิจ
การลำ เป็นผู้ประสานงานและจัดการเรือลำที่จะถึงเรือท้องถิ่น.

34 Gutzlaff, Two Voyages, p. 45: ภูฏามาตราสามจาก, เล่ม 1, หน้า 235.
บนเรือ
สำรายแผนที่ บางเส้นปาะจึงเหนือคนเป็นผู้ดูแลที่มีพลศึกษาของนายดาราลำ (ลำ-ตัว) เขานี้ในทุก
เส้นปาะจึงเหนือ 2 ปี.

35 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 28.

36 Great Britain: Parliament, Report From the Select Committee, 1830,
vol. 5, p. 300. ผู้เลือกสมัยยี่ซื้อมีเรือกว่า สหร (China: Imperial Maritime
Customs, Native Customs Trade Returns, p. 63) สำหรับเรือลำที่มายังในแล้ว
ผู้เลือกเรือกว่า tukang petak และของไทยเรือกว่า tekkho หรือ ผักจำ (panju).

37 T'ien, Shih-ch'i shih-chi, p. 28, เรือนี้อาจจะเรียกให้เกิดชื่อที่ไม่ใช่ชื่อพวกตาม
แหล่งที่ T'ien โดยมา ผู้เลือกเรือนี้เป็นผู้มีฐานสินค้าว่า เนื้อเรือกว่า เจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่มีขนาด
อยู่.

38 I-ting, erh-ting. ผู้เลือกตัวผู้ของสยาม นายเรือระดับต้นที่เรือกว่า Thaoteng
และ โจปะบุ (Jurobatu) ของเรือลำ.

39 Ta-liao, erh-liao. ผู้ควบคุมสำรายทางไปเรือของสำรายระดับเอกชนเรือของไทยเรือกว่า
tualiao ผู้เลือกเรือนี้ที่ เป็นผู้ลงมือระบายแผนที่และเป็นผู้เลือกเรือที่มีผู้ลงมือระบายแผนที่

40 I-, erh-, San-ch'ien. ค่าแห่งนี้แตกต่างไปจากค่าแห่งก่อนเรือใหม่และยังคน นอกจาก
ว่าผูกติด กิจโดยทุนแล้วเบียบเรือ ใบเรือลำสำรายรวมที่มีค่าแห่งเรือเกี่ยวกับ
it'sian, yisian และ samajan ของ "ผูกติดเรือ" บุคคลเหล่านี้อาจจะมีบทบาทที่แสดงอย่างดี.

41 Ya-kung. คนเรือลำสำรายเรือกว่า ลำเก่ง.
42 T'ien, Shih-ch'i shih-ch'i, p. 28-29.


44 โดยทั่วไปคือรูปแบบ 90-100 แนวนอนหรือตั้งตัวอื่นๆที่ทำให้การค้าระหว่างจีนกับสยาม พวกนายเรือ และลูกเรือได้รับอนุญาตให้บรรทุกสินค้าได้ประมาณ 1,000 ลบ. ตามบริเวณที่กำหนดให้ตามตำแหน่ง ที่ได้ระบุไว้กำหนด.


46 Henri Cordier, "Les Merchants Hanistes de Canton," T'oung-Pao, 3 (1902), 311; Gutzlaff, Two Voyages, pp. 75, 83, 141, 157; Chang, the Income, p. 164, fn. 41.

47 HNC: 15:649: T'ien, Shih-ch'i shih-ch'i, p. 27.

48 MCSL: KP, vol. 6, p. 561b-562a, 565a-b passim: the Chin hsieh shun, the Chin chu shun, and the Chin kuang Shun ได้ถูกกล่าวถึงว่าได้ทำการค้า ระหว่างจีนและสยาม CMH R.2 #15, 1813: จากเรือดาล่าการท่าระหว่าง 20 วันเวลาที่เยี่ยงใน เอกสารนี้ที่กล่าวไปถึงจีน มีอยู่ 11 ลำ ที่ยืนคนคู่คำว่า กง ซึ่งออกเส้นแบบ เลยถึงว่า ยืน.

49 FO 17/9, p. 38; Watson, Transport, p. 7.


52 Chang, the Income, p. 164.

53 Liang Chia-pin, Kwang-tung shih-san hang-k'ao, 會員註冊เขียน Liang ได้กล่าว ถึงธุรกิจในจีนซึ่งเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยง pen-kang-hang เป็นเพียงเพราะที่ไม่ เรียงค้นพบขึ้นหลักฐานจะระบุถึงแผนก pen-kang-hang ยืนได้มากจาก YHKC pp. 129, 147, 226.

55. ทั้งในยุคราชวงศ์ตั้งครึ่งและยุคเทพศักดิ์ที่ว่าคำใช้ประวัติ และตั้งในหนังสือเพียงกับ
ศัพท์ประวัติของ Ch'ing ซึ่งเป็นมาตรฐาน ไม่ได้กลายเป็นชื่อประวัติของหลอกเป็น pen-kang-hang
ที่ได้กล่าวไว้ในบัญชีแลบที่ตั้งเวรภักดีของเรื่อง YHKC ให้ไว้ และอ้างชื่อประวัติ
ที่เราเรียนรู้ในแหล่งนี้แล้ว ซึ่งที่เปรียบเทียบจะแตกต่างไปจากที่ Liang ได้อ้างไว้.


58. สิทธิบัตรประวัติของ หยาง ทวาย ตุ: T'ung-an HC (County Gazetteer of T'ung-an)
comp. by Lin Hsueh-tseng et al., 42+1 ch'üan, 1929:30:11b, Ch'en Yen,
Fu-chien t'ung-chih lieh-chuan hsien (Selected biographies from the
Fukien provincial gazetteer) 6 ch'üan, 3 vols. in 1 (Taipei: T'ai-wan
yin-hang, 1964), 4:251-252. ตุ Chin-men chih (Gazetteer of Quesmoy),
comp. by Lin K'un-huang et al., 16 ch'üan (Taipei: T'ai Wan yin-hang,
1960), orig. pub. 1774:8:191, สิทธิบัตรเป็นข้อก่อนถึงที่บุคคลของหยาง ทวาย คือ
หยาง ตุ เขียน.

59. Gutzlaff, Two Voyages, pp. 56-57.

60. Gutzlaff, Two Voyages, p. 59.

61. Ling Ch'un-sheng et al., eds., Chung-T'ai wen-hua lun-chi, pp. 273-274;

62. ตุ Crawford, Embassy, pp. 380-381. เป็นรายงานการศูนย์ของหยาง.

63. Ingram, Economic Change, p. 20.

64. Mandelslo, Voyages and Travels, p. 130.

66. Wilson, "State and Society," p. 611; ฉะนั้น หย่างฮานฉี, ประวัติการทหารในจีน,
หน้า 48. ภาษาที่ 3 คือการระบุว่าราชวงศ์หรือกษัตริย์ในแต่ละแห่ง เวลา "พระองค์โดย
สมถะจากพระเจ้าเด็ดขาดว่า เขาชื่อ (บุคคลที่เป็นเครื่องจากราชองค์)."
66 The Burney Papers, vol. 1, p. 51. แม้มีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาพระราชกำหนดที่ 3 ได้รับการประชุมจากกรรมการที่มีเกียรติจากภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของกระทู้ของพระราชเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 3 ไม่มีพระราชประการที่จะต้องการภาระประการแบบนี้.

67 สมุทรพินเชราทิ, พระราชพิธีถวายราชวงศ์, รัชกาลที่ 4 ขึ้น Yam Ap Toot 30 มกราคม 1853: รัชกาลที่ 4 ได้มีพระบรมราชโองการว่า ยินดีบ้างอย่างให้ผู้มาจากเมืองจีนแล้วพระองค์ แสดงคำเหล่านี้โดยถูกลมหายใจได้แต่พระราชวงศ์ที่พระองค์จะได้อยู่ยืนยันในสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวว่า พระองค์ทรงทราบภาระประการเพิ่งยืนยันของพระองค์แบบนี้ตัวอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับการดำรงในระหว่างสมัยรัชกาลที่ 4 ให้ดู CMHR.4#109, 1854; CMHR.4#88, 1857.


69 Crawfurd, Embassy p. 413.


71 Vella, Siam under Rama III, p. 19.

72 แอน ปิจฉานันท์, ประวัติการทหารเรือไทย, หน้า 55.


74 ขึ้นไวยาตรา (ขึ้น สมภพภู) เป็นบุคคลสำคัญในการสนับสนุนการยึดราชบัลลังก์ของเจ้าตูนอุทัยเป็นรัชกาลที่ 3 สมัยพระมหากษัตริย์ และได้ถูกแทนตัวสิ่งผิดๆในระหว่างรัชสมัยของพระองค์ไม่เว้นไวยาตราได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการสู่รัฐของชาวตะวันตกและรัฐและส่วนราชการอื่นๆในประเทศไทย ดู David K. Wyatt, "Family Politics in Nineteenth Century Thailand," Journal of Southeast Asian History, 9.2 (1968), 220-221 and passim.

75 CMHR.3#49, 1844.

76 Chang, The Income, ch. 6 passim., Chang ให้เห็นว่า ย่อมถูกต้องที่สำคัญที่สุดของคนได้รับการตอบแทนในรูปแบบและได้กําหนดอย่างเป็นทางการคือ.
เรียงอรรถบทที่ 6


2 มาร์เคริ่ง ได้บันทึกตัวตนได้เป็นกลุ่มถึงกลุ่มประจําเบื้องหน้าอยู่ในเวลาที่ 1840 เขาทําหน้าที่ รัฐการพื้นที่ในร่างศึกษาเรื่องรัฐบาล บอกว่า ไม่ได้รับความรับรู้ในระหว่าง ก.ค. 1842- 1843 และได้รับความเห็นชอบอย่างต่อเนื่อง เขียนเรื่องรัฐบาล ชอบแผน ที่ผ่านมาในช่วง 1854 ในระหว่างที่ผู้คนต่างขนถ่ายลงต่าง ๆ เขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ ทางศึกษาในทุกที่ ทางการศึกษาที่การบริหารงานของสถาบัน และการระดับทางจักรกลถึงกลุ่มและสภาพ.


4 ด้านความเห็น การของฝั่งที่ของ Na-su-t'un ว่าจะยอมผลักให้เข้าสู่การเผ่าพันธ์ได้ก่อนหน้านั้น หรือไม่ เขาเรียกผู้ล่าสุดเพื่อความสะดวกและยิ่งใหญ่เป็น เบื้องที่ได้แนะนำไป ชื่อเดียวกัน เขาได้ให้เขาที่เดิมอยู่ที่เป็นฐานถิ่นที่มีความต่อเนื่อง : CLSL: 176:6b; Pu, A Documentary, vol. 1, p. 174.

5 Ta-Ch'ing iū-lī, 1740.

*Ta-Ch’ing lu-li t’ung-k’ao* (การสร้างข้อต่างๆเหตุให้พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว), comp. by Wu T’an, 40 Chüan, 1886. พระราชบัญญัติการค้า ส่วนใหญ่ใน Chüan 13 และ 20 แต่ยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยยึดติดเกี่ยวกับความในแต่ละบทให้ความรู้ถึงกฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และบอกวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ Bodde ได้ยินได้เห็นว่า “ระบบการพระราชกำหนดเป็นของจ้างเป็น ถ้าได้ยอมรับจะยาก อย่างนั้นจริงในอันที่จะเข้าใจการรับส่งแหน่งทางสังคมที่กำหนดเปลี่ยนแปลงไป” *Law*, p. 67; Van der Sprengel, *Legal*, p. 60.


*จะเปลี่ยนชื่อที่มีของการคำสั่งให้ "customs duty"* (kuan-shui) และ "customs regulations" (shui-te) ในฉบับพิมพ์ปี 1733 ถูก Chüan 52, ในฉบับพิมพ์ปี 1813, Chüan 16, และในฉบับพิมพ์ปี 1899 Chüan 234-240.

*ในฉบับพิมพ์ปี 1791 ถูก Chüan 56-57, 81, 83, 87. ในฉบับพิมพ์ปี 1875 ถูก Chüan 38-72.

12 วิถีกลางเชื่อว่า ค.ศ.1727 ได้ส่งคำสั่งห้าการสอบออกในไทยแล้ว เชื่อว่าเป็นที่เริ่มต้นที่เริ่มต้นของการอังกฤษ ดังนั้น ที่ยังคงคำสั่งให้แบ่งเวลา: Mancall, "The Ch'ing Tribute," p. 89; Elvin, The Pattern, p. 218 แต่ในปีค.ศ.1738 เท่านั้นเอง การสอบออกที่เริ่มต้นจากวิสัยสู่การสอบออกที่เริ่มต้น ดังนั้น คำสั่งของเรื่อง: Ta Ch'ing lu-1 t'ung-k'a'o: 20: section, zu-ch'u wai-ching chi wei-chin heia-hai:4b; Fu, A Documentary, vol. 1, pp. 157, 193.

13 ที่มองกับ suzu ใช้แทนกันได้ ดังนั้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเป็นที่เริ่มต้นใน ค.ศ.1727 จึงเริ่มต้นกันกับเรื่องที่เริ่มต้น ถ้าเรา ให้เหตุผลในเรื่องนี้ ผลдарริยาการทางศรัทธาจิต การละเอียดการจัดการในเรื่องนี้ อาจเป็นการตัวที่นำไปถึงผลที่จะรายงานการต่างๆ ที่มีความเย็นเย็นที่จะต้องด้าน การค้า.

14 เรื่องนี้ได้มีความเร็ว ข้อเสนอแนะที่เห็นŒที่เห็นประโยชน์ของการค้าเป็นการค้าของคนที่เริ่มต้น การตั้งแต่ปีนี้จึงเริ่มต้นกันในเรื่องนี้ จะยืดหยุ่นให้การค้าเป็นความเร็ว ถ้าเราพิจารณาดังนั้นจะต้องวิเคราะห์ผู้มีที่นั่งการค้ามาก มากกว่า แม้แต่การที่ถูกusal ความหมายไม่อาจทำให้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่ปรากฏออกมาเป็น การกำหนดเวลาที่ทางการค้าอย่างเร็วขึ้นมากกว่าที่จะทำให้เรื่องที่เหมาะสม การมีรัฐธรรมนูญความมุ่ง การการค้าของคนที่เริ่มต้นเป็นได้เพื่อให้เห็นถึงการยอมรับของรัฐบาลด้วย.

15 ผู้เขียนมีที่ความหวังใจในสมัยราชวงศ์ซีอี้ อยู่อย่างนี้จึงจะได้อย่างทางศรัทธาจิตที่เห็นกันที่ อยู่ได้ในสมัยราชวงศ์ซีอี้ ถึงช่วงอะไร 33.

16 Thomas Metzger, "Ch'ing Commercial Policy," Ch'ing-shih wen-t'i, 1.3 (Feb. 1966), 7.

17 KHS L: 116:18a: "On the trade of the wealthy merchants levy a small tax, not to the point of distressing them"; YCSL: 10:4a-5b: ประจักษ์พระศิริโภค คำแน่นอน ให้ความหมายถึงค่าการพื้นฐานของศูนย์การแบ่งเวลา; Fu, A Documentary, vol. 1, p. 193: "ห้าสิ่งที่ทำตามกฎหมายจะไม่รู้สึกว่ามีผลกระทบในทางการค้าก่อต่อไป" ข้อเสนอแนะบางคำที่ทำตามกฎหมายที่ไม่ทำตามกฎหมายเป็นความทำให้ในเขตตามนี้ เพราะ ห้าสิ่งที่ทำตามกฎหมายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียว ถ้าห้าสิ่งที่ทำตามกฎหมาย (Szu) จะต้องได้รับการยอมรับจากกฎหมายของประเทศอย่างเดียวกัน ถึงช่วงอะไร และ Fu, A Documentary, vol.1, pp. 28-29, 167; Boulais, Manuel, pp. 351, 446-447.

20. จุหุยกัง Tung Chiao-tseng, Wang chih-i, Ts'ai Hsin, Yang lin และคนอื่นๆ อย่างและยืดหยุ่น ความเข้มใจในระหว่างการพัฒนาภูมิประเทศ การเข้ามาในส่วนของท่านการกล่าวว่า การกล่าวเกี่ยวกับความตั้งคิดในระหว่างการตัดสินการเศรษฐกิจระดับภูมิ.


23. *HKCSSW*: 85:11a-12b.


26. Ibid.

27. *HKCSSW*: 85:12a. การวิเคราะห์ของทางในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและความสมดุลตามแผนการจัดการระดับเดียวกัน เรายังเป็นผู้ที่ไม่รับการคิดบัตรที่มาทาง 2-3 คน หรือว่า การส่งเสริมการค้าของเอกชนเป็นวิธีที่ประหยัดการใช้ทรัพยากรในการทำให้ความสมดุล ที่ทางในสมัยนั้น และในตอนที่ยังไม่เคยมี นโยบายที่นักเขียนการผลิตภูมิต่อต่อมาได้รับราย การเปลี่ยนแปลงการค้าส่งผลต่อการค้าข้าว ผู้เขียนเกี่ยวกับไม่ควรจะให้ความเชื่อมโยงในระหว่างการค้าและความคนในอันดับต่ำหรือที่อยู่ระหว่างการค้า.
The Indo-Chinese Cleaner, 10 (1819), 80-82.

HCCSWP: 85:12a.

The Indo-Chinese Cleaner, 10 (1819), 82.

Ibid, p. 82; HCCSWP: 85:11a-b.


Beckford's Moroccan Journal of the Trade (Lan) ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญๆ มากมายตลอดอย่าง
ใกล้ชิดและเข้าสู่ช่วงพัฒนาการในยุคศตวรรษที่ห้าของจีน เขาได้สัมผัสในภารกิจการส่งผลการ การ
ขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงเดินทางไปยังต่างประเทศที่ต่างกัน เขาได้สัมผัสกับอย่างมากที่จะ
ได้มาในระหว่างที่เขากระจายสินค้าไปยังทั่วโลกเห็นได้ในระยะเวลาๆ และในระยะเวลา 10 ปีระหว่างค.ศ. 1710
do 1720 เขาได้สัมผัสกับการที่เขาสัมผัสมากกับнационаล ของเขา เขาได้สัมผัสกับความสร้างสรรค์
ของเจนเนนนิวอוך ฟิลลิปส์ ฟอร์ต เท้าในช่วงประวัติของเขานั้น Arthur Hummel, ed., Eminent

HCCSWP: 83:13a-14a.

CHLC: 162:12a-14b. หน้าที่ของ王朝หน้าใหญ่เป็นเส้นทางการค้าระหว่างของ เชียงกง เขาได้สัมผั
ทางนี้ในเรื่องการขนส่งของสินค้าของ กินาน (1698) เขาเป็นผู้พิจารณาของพัฒนาการ
ชูเทียน (1711) น้ำทะเลสมบัติทางศึก (1715-1716) น้ำทะเลสมบัติทางการ การเสีย ทาง จู
1716-1724 ในระหว่างที่มีการได้เสียกันใน 1717 เขาได้สัมผัสกับ ชนช่วง เขาได้
ระหว่างส่วนการกระจายสินค้าให้ได้การตัดสินบัตรให้: KHSIL: 277:28b. เขาได้สัมผัสในการย้ายกันทางคาน
ยุทธศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลง แต่ไม่เห็นว่า การตัดสินต่างประเทศและการย้ายกันเพียงแต่ไม่ได้ ได้.

38 ในขณะที่ค้างค่าแต้ยที่อยู่ในเมืองหลวง (ดู CSK:314:1188), ผู้-สู-ปู เป็นข้าหลวงควบคุมการ เศรษฐกิจ (1737-1739) เป็นข้าหลวงควบคุมการเมือง (1742-1744) และเป็นข้าหลวง ควบคุมการเมืองที่มีการเมือง (1744-1745) เขาทำหน้าที่เที่ยงกิจการสำนักเรื่องต่างๆที่ เหมาะสมในเขตหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีอย่างสุจริตและยกเลิกการ เก็บภาษีเรื่องบ้าง ผู้ CHLC: 166:5a-10b.

39 ความคิดของ จิง-ปู เคียงกับบทบาทเชิงการดูการค้าต่างประเทศค่อนข้างจะอยู่ในระดับของสมควร เพราะปากการรับผิดชอบในเขตปลอดภัยจะถูกต้องของข้าราชการคนอื่น ๆ ซึ่งส่งผลลบการ ค้าของยุโรป เป็นข้าหลวงควบคุมการที่มีการธุรกิจ เศรษฐกิจ เป็นระยะเวลานานในปี 1737 ถึงปี 1738 ผู้-สู-ปู จึงเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการค้าต่างประเทศค่อนข้างกิจการ (1741-1743) เขาขยันทำหน้าที่เป็นข้าหลวงควบคุมการรายได้แผนกในปี 1733 สำหรับนี่ เขาจึงมีการบังคับ หรือไม่ก็มีการร้องเรียนที่จะทำลายทางที่ทำกำไรอย่างแสบพรุ่ง ขณะนี้ก็มีการบังคับความ ทางทางของเขา ปี 1742 เป็นข้อความที่มีชื่นใจที่สุดเชิงท้องที่ที่จะทำให้ความมุ่งหมายให้รู้คำให้กับ มณฑล-หมานาง เกิดจากเหตุการณ์เชิงทุ่งที่มีการค้าต่างประเทศได้ย่อมผลก่อให้เกิดการ คำสั่งและเมื่อได้เคยต่างประเทศจะเรื่อยไปในทางที่ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างดี
fn. 144, 515, fn. 71; Earl Fritchard, Anglo-Chinese Relations during the
127; Staunton, Ta-Tsing Leu Lee, pp. 543-544; Boulais, Manuel, pp. 441,
437-438, 443, 446.

TCHTS: 1899:512:9b.


KHSI: 271:6a-7a. การทุกข์ย้าเห็นเครื่องคงเร็วๆ ไม่ที่จะย้าตัวเกี่ยวกับการรำ
ได้ยินใน เมื่อ ค้าน ณ 1718: KHSI 270:16a; Fu, A Documentary, vol. 1, pp.
Society, p. 16, Skinner ก็คิดตาม เรื่อง-คำในการก้าวหน้า 1728 เบื้องต้นในปี 1717.

Fu, A documentary, vol. 1, p. 158.

KHSI: 277:28b; Mancall, "The Ch'ing" p. 88; Fu, A Documentary, vol. 1,
p. 127.

KHSI: 298:3a-b; Skinner, Chinese Society, p. 17; Mancall, "the Ch'ing"
p. 88-89 พระยาบุษบกุลไม่ยอมรู้ว่า นั้นก้าวหน้าในเรื่องของชาวฮานม้ ดังนั้นที่
Mancall ได้กระทำไว้.


ถึงปี 1741 การปฏิบัติงานของ เข้าถึงไม่ถึงร่วม เนื่อง ณปี 1741 ซึ่งได้รับแต่ตั้งเป็นผู้รักษาการณ์
ข้าหลวงตรวจการณ์ หรือ-โครง เข้าถึงนั้นเป็นผู้รักษาการข้าหลวงตรวจการณ์ เหลือง-กลาง ใน
ค.ศ. 1743 และได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงตรวจการณ์ ใน ค.ศ. 1744 และได้ถูกก้าวหน้าในเสียง
ค่ายใน ค.ศ. 1745 เข้าถึงรับแต่งตั้งเป็นข้าหลวงตรวจการณ์ เหลือง-กลาง อีกครั้งหนึ่ง
ตลอดไปจนถึงปีการท่านงานของ เข้าถึงย้าของนักการรักษาความสงบในอิบปุร และที่ย้ากับ
การก้าวหน้าปี</p>
68 Fu, A Documentary, vol. 1, p. 173.


70 ความสำคัญของที่ มีจากหน่วยที่ อัน-ซิ แม่พ่อสุกเกี่ยน เบื้องหน้าสู่คตานั้นต่าง ๆ และได้เป็น ของประตูเมืองบริการฝ่ายศึกกองทัพ ค่อนข้างของเขานำสู่สุกเกี่ยนคู่หน่วยจัดตั้ง ได้มีการเติบโตซ่าน ใน Li Yuan-Tu, Kuo-ch'ao hsien-cheng shih-t'ieh (ชัยวัฒนวิเคราะห์ถ้าของเจ้าหน้า ที่เชื่อถือว่าราชาช่วงชิง), 20 Chuăn (Taipei: Wen-hai, 1967): 7;21b.

71 ทั้งนี้ มากมายชุดนี้คือ และเป็นพื้นที่ของภาคหลักในฐานะ และสุกเกี่ยน เบื้องหน้าในกองทัพ สมมุติการก้าวที่เท่าที่ในการออกแบบ การที่เขาถูกเรียกการจากตลาดในการอยู่ต่างประเทศ อย่างนั้นเวลาอาจจะเป็นผลผลิตได้จาระบบที่เรียกเลือกในกองทัพและในฐานะเป็นพื้นที่กลุ่ม สำหรับข้าราชการที่ของ เข้ากับ Peng Chin-po, comp., Kuo-ch'ao hau-shih (ชัยวัฒนวิเคราะห์ ของเจ้าหน้าช่วงชิง), 17 chuăn (Shanghai: Chung-hua shu-chu, 1941): 11:5b-6a. สำหรับกิจกรรมการจัดสมมุติของเขานั้นบางของเรื่อง-สู่ ได้สังคมมาเดินวิ่งไว้ได้ MCSL: KP vol. 8, 707 a-b.

72 Ch'ing-fu, "Ch'ien-lung ch'ao," pp. 803a, 804a.

73 Ibid., p. 804b.


64 HCCSWP: 83:13a.

65 Wolters, The Fall of Srivijaya, chs. 3, 5.

66 กรณีนี้ จักรวรรดิคอง-ซี ถือว่าทรงระหว่างพระองค์ด้วยอันตรายสูงๆที่จะเกิดขึ้นจากความถูกจุมจุกของกองทัพ พระองค์คือทรงเสียดสี แม้แต่ในระยะเวลาสงครามรบก็ทรงระหว่างการสูญเสียความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น พระองค์ทรงเตรียมพร้อมที่จะยอมมีคำพ่ายทางการค้าและ หน่วย-ช่าง ที่ ค.ศ. 1717 เหตุการณ์และอุทกภัยเป็นเหตุที่สำคัญที่พวกจีนมักจะสังหารกันมากที่สุด ถ้าพื้นที่ช่าวไข้ในปีกรุงนั้นวันหนึ่งจะทำให้การสูญเสียมากซึ่งจะจุกของจีนได้: XHSL: 270:15b-16b.

เชิงอนุรดับที่ 7

1Great Britain: Board of Trade, Abstract of Reports on the Trade.  
ใน ค.ศ. 1854-1855 ประเทศไทยส่งเรือไป 11 ลำ ไปเป็นเจรจา (หน้า 47)  
ใน ค.ศ. 1860 เชียงใหม่รายงานว่า เรือของชาวสยามเข้าเยี่ยมต่าง 7 ลำ และออกไป  
4 ลำ (หน้า 60) ใน ค.ศ. 1855 เรือของชาวสยามเข้า 1 ลำ และออกไปจากฝั่งไทย  
(หน้า 17); Great Britain: Foreign Office, Commercial Reports from Her  
Majesty's Consuls in China, and Siam 1865. เรือของชาวสยามเข้า 6 ลำ  
และออกไปในปี ค.ศ. 1864 (หน้า 74) ใน ค.ศ. 1865 เรือ 27 ลำจากสยามมาถึง  
เวียดนามและออกไป 22 ลำ (หน้า 168) ใน ค.ศ. 1865 เข้าไทยไป 19 ลำ และออกไป  
16 ลำ (หน้า 36).

2CMHR.3, #49, 1844.

3ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นไปอย่างเงียบๆของประเทศไทยที่ตกเป็นที่ควรสนใจ อ.ว.  
วอเตอร์ส, "Ayudhya and the Rearward Part of the  

4รวบรวมประมวลสารบุตรที่ 4, เล่ม 4 (กรุงเทพ: องค์การศึกษาของสุรศักดิ์, 1960-1961). 1868,  
ประภาษา 309, หน้า 346.

5CMHR.4 #113, 1854. เสนอบริการทางด้านประวัติศาสตร์ของสยามไถ่ถอนจดหมายถึงจักรี  
บางรัช ก่อนจะเดินทางมาถึงบางกอก ยอมรับว่า แม้ว่ากาลเวลาระหว่างจีนและสยามจะมีอีกเป็น  
ระยะเวลานานแต่ การใช้ความสามารถจนปัญญามีสูงมากและไม่แพ้กันใจเลย ดู CMHR.4 #98,  
1856 ด้าน.

6Fairbank and Teng, "On the Ch'ing Tribute," pp. 199-200, 206;  

Order, John K. Fairbank, ed. (Cambridge: Havard University Press, 1968),  
p. 4; Fairbank and Teng, "On the Ch'ing Tribute," p. 141; Fairbank,  
Trade and Diplomacy, p. 31.

8Fairbank, Trade and Diplomacy, p. 33.

9Ibid., p. 33.
10 Ibid., p. 36; Fairbank, "A Preliminary," p. 4 ข้อความที่ว่า "ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ แต่เดิมอยู่ในขอบเขตกว้าง (ในบริบทของสงคราม)" ทำให้เราเกิดความเข้าใจว่า Fairbank มองความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งหมด ความสัมพันธ์ของเสื้อผ้ากันเนื้อผ้าในการส่งออกของความให้ Mancall ใน "The Ch'ing Tribute System," pp. 75-77.

11 Fairbank, Trade and Diplomacy, pp. 36-37 แต่ละเวลานี้ Fairbank ได้กำหนดเห็นคือรู้ว่า ลักษณะคลาสภักดีภาคภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ เพราะเขาได้รวมเอาประเทศในอาเซียนและเอเซียใต้เป็นแปรที่สัมพันธ์ด้านที่ต่างกันที่ทำให้ความเป็นจริงและเป็นสิทธิ์การบริหาร ค.ศ. 1814 ควรจะปรากฏต่อเนื่องในกรณีนี้ว่า การดำเนินการให้เป็นนโยบายการมุ่งความหมายไป และยังปรากฏอีกอย่างที่มีการศึกษาต่อเนื่องของ成员国ที่ว่าอย่างไรในเรื่องการทหาร.

12 Fairbank and Teng, "On the Ch'ing Tribute," p. 205. Mancall ได้กล่าวว่า "อย่างเดียวกันที่มีความยิ่งขึ้นท่านความยิ่งขึ้น" ทำราชาได้รับข้อมูลจากที่ทำให้ความเข้าใจของประเทศในประเด็นที่จะทำให้รักษาความมั่นคงอย่างไรก็ตาม นี่คือที่ไม่มีการกำหนดต่างประเทศ เพราะที่นี้ "รูปแบบไม่สามารถกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน หรือกลุ่มที่คาดหมายได้ ("The Ch'ing Tribute System," p. 81.).


14 Metzger, "The State," p. 29; HCCSWP:26;15b. การดำเนินการที่ว่าเพื่อเพิ่มได้ผ่านความเป็นเรื่องที่ทำให้ความเข้าใจให้ภาพเศรษฐกิจของจีนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการขยายตัวให้การขยายเงินทุนของประเทศจะเจริญ.


อภิธาน
澳門

江州

常開

樟林

張師誠

敬慶

潮州

鎮

陳長緯

鎮海

陳宏謀

陳坤萬

澄海

正口

正額

正税

正税口

正税規銀

稽查口

差民

信山

家

夾板船
Chiang-men 江門
Chieh-yang 揚陽
ch'ien-liang 錢糧
Chin chi shun 金聚順
-Chin hsieh shun 金協順

Chin kuang shun 金廣順
Ch'ing-fu 慶復
Ching-hai 靖海
Ch'ing-lan 清瀾
ch'ing-tan 清燼

chiu-che 九折
Ch'iu-chou 琼州
ch'u-hai 出海
ch'u-hai mao-i hsiang-liao 出海貿易資料
ch'u-yang 出洋

ch'uan 船
ch'uan-chao 船照
Ch'uan-chou 泉州
ch'uan-chu 船主
erh-liao 二繒

erh-ting 二碇
fan-ch'uan 傳船

fan min-jen wu-piao szu-ch'u k'ou-wai che 人民賺票
私出口外若

fan-ts'ao ch'uan 販贓船
fen-k'ou 分口
fen-t'ou 分頭
Fu-ch'ao.hang 福州
Fu-chou 福州
Fu-t'ien 福田
Hai-ch'eng 海澄
hain-ch'uan 海船
hai-k'ou 海口
hai-kuan 海關
Hai-nan hang 海南行
hai-po 海波
Hai-yang 海陽
hang-shang 行商
hang-yung 行用
heng-yang ch'uan 橫洋船
Hsi-nan hai 西南海
Hsi-pei hai 西北海
hsi-pu 西部
Hsi-yang 西洋
Hsia-men 廈門
Hsiang-shan 香山
hsiao-k'ou 小口
Hsin Shih-jui 蕭時瑞
hsun-ch'a 巡查
hua p'i ku 花屁肝
Huang Kuan 黃官
Hui-lai 惠來
hung-t'ou 紅頭
huo-ch'ang 火長
i-, erh-, san-ch'ien 一, 二, 三邏
I-shun hang 怡順行
i-ting 一碗
Jao-p'ing 饒平

jen-hu k'uei-tui k'o-ch'eng 人戶倉免課程
Ju-shun hang 如順行
kang-shou 經商首
Kao-chou 高州
kua-hao k'ou 挂號口

kuan-ch'uan 官船
kuan-shui 間稅
kuei-yin 夫見 銀
kung-hang 公行
Lan Ting-yuan 藍鼎元

lao-erh 老二
lao-san 老三
lao-ta 老大
li 利
Li Ch'ing-fang 李清芳

Liu Ju-hsin 劉如新
lǔ-t'ou 羅頭
mai-pan 買辦
mao-i 貿易
min-ch'uan 民船
Na-su-t'ou 那蘇圖
Nan-ao 南澳
Nan-hai 南海
Nan-pei hang 南北行
Nan-pu 南部
nan-ts'ao 南船曹
Nar-yang 南洋
Ning-po 寧波
o-shui 额税
pa-che 牌照
p'ai-chao 白底船
pai-til ch'uan 白底船
pao-shang 保商
pei-ts'ao 北船
Pen-kang hang 本港行
pen-sheng ch'u-yang fa-ko wai-kuo 本省出洋發各外國
pih-cow-chuen 白頭船
p'u-chia 舍甫家
P'u-ch'ien 舍前
pu-t'ou 堤頭
San-shui 三水
sha-ch'uan 沙船
Shan-t'ou 山頭
shang-ch'uan 商船
Shang-hai 上海
shang-hang 商行
shang-jen she-li t'ou-mai 商人紳利偷買
紹興船
事例
税則
順
蘇州

私造外境出海
及建禁下海

自造牙行埠頭

太極
糖船
登彰傑
店家
天幸
定額
船工
偷
頭猛
偷越邊關

李佳事
財副
新
艙船
艙船
艙船
tsung-han 總 案
tsung-k'ou 總 口
Tu-li ydeh hai kuan pu ta-jen 督 理 粵 海 開 部
T'ung-an 同 安
tung-chia 東 家

Tung Chiao-tseng 董 教 增
Tung-lung k'ang 東 隆 港
Tung-nan yang 東 南 洋
t'ung-shih 東 洋
Tung-yang 東 洋

Wai-yang hang 行 外 洋
Wan-chü hang 行 萬 聚 江
Wang Chih-i 汪 志 烈
Wang P'i-lieh 汪 丕 烈
Wu Ching 吳 凱

wu-ts'ao 吳 鎮
Wu Yang 吳 阳
ya-kung 押 工
Yang-chiang 陽 江
yang-ch'uan 洋 舟
Yang-hang 洋 行
Yang Hua 楊 華
Yang Lin 楊 琳
Yang Wu-chen 楊 武 鎮
Yang Yu 楊 由
yin-shui 引水
ying-yü 盈餘 or 盈餘
yü-ch'uan 漁船
Yü-lin 榆林
yu-mien 優免

Yleeh hai kuan chien-tu 粵海關監督
yung 永
បទធានាប្រការ
บรรณานุกรม

เอกสารจากกองจดหมายเหตุ…ประเภทไทย

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ด้านเรื่องสัญญาว่าด้วยจดหมายเหตุในวันที่ 4
คืนของปีพุทธศักราช 1869 ของราชสำนักแห่งราชวงศ์ท้าวไท, รักษ์
(1851-1860).

จดหมายเหตุของรักษ์ที่ 4 (1851-1860).

แหล่งข้อมูลทางเข้า

อนุกรณ์ พระยา. พระยา น่านนารายณ์. กรุงเทพ : privately published, 1939


Chang-chou fu-chih (潭州府志) (อักษรกรมศึกษากรราชาภิเษกมหาจารา
ก-จักรา) (เรียงตามสระส่งตวน) 27 ชุด; 50 + 1 ชุด. ลำดับ.
(1877).

Chang Hsieh Hsi-k'ao (張斐卿. 東洋洋著
(การสำรวจจดหมายชาวตะวันออกและตะวันตก). 12 ชุด. (ซื่าูชู ชี ฟู-

Chang Li-chien (張禮千. 大東洋事中之針路
(การศึกษาเกี่ยวกับเส้นทาง

Chang Mei-hui (張美惠. "Ming-tai Chung-kuo jen tsai Hsien-lo chih
mao" 代中華人民在暹羅之貿易 (พม่า.
ในบรรยายของสมชายราชาภิเษก). Wen-shih-che hui forbidden (文史哲
(1951), 161-176.

——. "Ch'in-tai Ya-p'ien chan-cheng ch'ien chih Chung-hsi yen-hai t'ung-shang"清代鸦片戰爭之中國沿海通商 (明代與清代兩代的外交及貿易活動)。
Ch'in-hua hsueh-pao 10 (1935), 97-145.

Ch'ao-chou fu-chih 潮州府志 (潮州府志)。
Comp. by Chou Shi-hsiun 周世勤. 42 + 2 chüan. 1762.

Ch'ao-yang hsien-chih 朝陽縣志 (朝陽縣志)。
Comp. by Chou Heng-chung et al. 17 vol. 22 + 1 chüan. 1884.

Che-chiang t'ung-chih 浙江通志 (浙江通志)。
Comp. by Shen I-chi et al. 沈立之. 280 + 3 chüan. 1899.
Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan, 1934.

Chen-hai hsien-chih 鎮海縣志 (鎮海縣志)
Comp. by Yu Yüeh et al. 俞越. 40 chüan. 1879.

Ch'en Lun-chuang 陳倫輝. Hai-kuo wen-chien lu 海國聞見録 (海國聞見録).
Comp. by Shen I-chi et al. 沈立之. 1 chüan. 8 vols. in 1 chüan. Taipei: T'ai-wan yin-hang, 1958. Author's preface 1730.

Ch'en T'ie-chiang 陳體強. Chung-kuo wai-chiao hsing-cheng 中國外貿行政 (中國外貿行政)。

Ch'en Yen 陳衍. Fu-chien t'ung-chih lieh-chuan hsien 福建通志列傳 (福建通志列傳)。
Comp. by Li Shu-chi et al. 李書奇. 6 chüan. 3 vols. in 1. Taipei: T'ai-wan yin-hang, 1964.

Ch'eng-hai hsien-chih 順海縣志 (順海縣志)。
Comp. by Li Shu-chi et al. 李書奇. 26 + 1 chüan. 1814.

(Kuo-ch'ao) (Chi-hsien lei-cheng ch'u-pien 國朝) 華僑類編 (華僑類編)。
Comp. by Li Huan 李桓. 720 chüan. 1884-1890.

Chia-ch'ing ch'ung-hsiu t'ung-chih 駐華使館職志 (駐華使館職志)。

Chiang-nan t'ung-chih 岭南通志 (嶺南通志)。
Comp. by Yin-chi-shan et al. 殷氏善. 200 + 4 chüan. 1736.

Chieh-yang hsien-chih 揚陽縣志 (揚陽縣志)。
Comp. by Liu Yeh-ch'in et al. 劉葉勤. 8 + 1 chüan. 1779.

Chin-men chih 金陵志 (金陵志)。
Ch'ing-fu 腐復。 "Ch'ien-lung ch'ao wai-yang t'ung-shang an 乾隆朝外洋通商案 (klidatýa je weiyangkuanqiyang tebufang dinkugzhóu tê)." Shih-liao hsüan-k'an 史料旬刊, 22 (Jan. 1, 1931), 803a-805a.

Ch'ing-shih kao 清史稿 (phéminli Những cungtrích)

Ch'ing-tai wai-chiao shih-liao 清代外教史料 (èksiaprang dêjia wai-chiao shih-liao)

Ch'iuang-chou fu-chih 隆州府志 (ôkôngnụghụbụgụăng dafô kwa dafô dafô)
Comp. by 禹 興; wén et al. 興; 興; wén et al. 44 + 1 chüan. 1989. Orig. pub. 1984.

Ch'ou-pun t'iu shih-mo 酋辨功始末 (cénggong cíhùnshényú 淹jìng dafa; ànhuì zhègàng zì yínshì tóu)

Chou Yu-ching 趙玉津. Shang-yeh shih 商業史 (phéminli kǎi)

Ch'ing-shu cheng-k'ao 錦定中國政考 Regula-
(òmíntah cúntón dafô huì luó 公的 tong dafô huì luó)

En-p'ing haïen-chih 易平縣志 (ôkôngnụghụbụgụăng dafô kwa dafô dafô dafô)
Comp. by Yu P'i-ch'eng et al. 宇丕承. 25 + 1 chüan. 1934.

Fang Kuan-ch'eng 方觀承. Liang-che hai-t'ang t'ung-chih 兩浙海塘志 (phéminli kǎi dafô dafô dafô)
Comp. by Hsiung-yen et al. 明年, 8 chüan. 1751.

Feng Ch'eng-ch'ih 馮承鈞. Ch'ung-kuo nan-yang chiao-t'ung shih 中國南洋交通史 (phéminli kǎi dafô)
Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan. 1937.

——. Hai-lu chu 自錄注 (côpfùrái kài luó yínshì tóu)

Feng Chin-p'ei, comp. 馬金伯. Kuo-ch'ao hua-shih 國朝畫佚 (phéminli kǎi dafô)
Shanghai: Chung-hua shu-ch'ü, 1941.

Feng-hsun hsien-chih 豐順縣志 (ôkôngnụghụbụgụăng dafô)
Comp. by Ko Shu 哥書. 8 + 1 chüan. 1746.

Fu-chien hsu-chih 福建誌 (ôkôngnụghụbụgụăng dafô)
Comp. by Ch'en T'ing-fang et al. 92 + 5 chüan. 1768.

Fu-chien sheng-li 福建省例 (ôkôngnụghụbụgụăng dafô)
Fu-chien t'ung-chih 福建通志 (福建省志) (อักษรจีน กรุงพัลลีกีน). 1737.
Comp. by Ho Yu-lin. 78 + 5 chüan.

Fu-chien t'ung-chih 福建通志 (福建省志) (อักษรจีน กรุงพัลลีกีน).
Comp. by Ch'en Shou-ch'i et al. 278 + 6 chüan. 1868.


Huang-ch'ao chang-k'uo hui-pien 皇朝掌故要編 (皇朝掌故要编). 10 chüan. 1850.

Huang-ch'ao chang-tien lei-tsun 皇朝政典類纂 (皇朝政典類纂). 100 + 2 chüan. N.p., Ch'iu-shih shu-she, 1902.
Huang-ch'ao ching-shih wen-pien 皇朝經世文編

Huang-ch'ao hsü hên-wšien t'un-g-k'ao 皇朝續文獻通考


Ch'in-ting) Ku-chin t'u-shu chi-ch'eng 欽定古今圖書全覽
(圖書全覽) Ed. by Ch'en Heng-lei et al. 陳恒雷 10,000 chüan. Shanghai: Chung-hua, 1934. Facs. rep. 1726 ed.


Kuang-chou fu-chih 廣州府志 (廣州府地志). Comp. by Chang Ssu-yen 張嗣綬 60 + 1 chüan. 1759.

Kuang-tung t'un-chih 蘇東通志 (蘇東地志). Comp. by Ho Yu-lin et al. 霍玉麟 64 chüan. 1731.


Ning-po fu-chih 寧波府志 (寧波府志). Comp. by Ts'ao Ping-jen et al. 36 + 1 chūan. 1741 rev. ed.


Shang-hai hsien-chih 上海縣志 (上海縣志). Comp. by Ying Pao-shih et al. 32 + 2 chūan. 1871.

Su-chou fu-chih 蘇州府志 (蘇州府志). Comp. by Li Ming-huan 李銘皖. 150 chūan. 1877.

(Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-tien 欽定大清會典 (欽定大清會典). Series 80 chūan. 1813 [1818?].

100 chūan. 1899. Taipei: Ch'i-wen, 1963.
(Ch'in-ting) Ta-Ch'ing hui-t'ien shih-li 欽定大清會典事例
(พระรายการจดหมายถึงราชการและระเบียบทั่ว ๆ ของราชวงศ์ชิง).
250 ch'ih-lun. 1733.


Ta-Ch'ing li-ch'ao shih-lu 大清歷朝實錄 (ประทับ
Orig. pub. 1937-38.

Ta-Ch'ing lu-lǐ 大清律例 (พระรายการกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง). Ed. by San-t'ai et al. 三角. 2 te'e. 1740.

Ta-Ch'ing lu-lǐ t'ung-k'ao 大清律例通考
(การรวบรวมพระรายการกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิง). Comp.
by Wu T'an 萬全. 40 ch'ih-lun 1886.

T'ang Hsiang-lung 張家龍. "Shih-pa shih-ch'i chung-yeh Yüeh hai-
kuan te-fu'ai 十八世紀中葉粵海的敗(The cor-
(การสำรวจพื้นที่ทะเลจีนเหนือที่มีผลสำคัญต่อการค้าในกลางศตวรรษที่ 18).
Jen-wen k'o-hsüeh hsüeh-pao 1 (1942), 129-35.

T'ien Ju-k'ang 許鑄. "Shih-ch'i shih-ch'i chih shih-ch'iu shih-ch'i
chung-yeh Chung-kuo fan-ch'uan ts'ai tung-nan Ya-chou hang-yün ho
shang-yeh shang te ti-wei" 十七世紀至十九世紀中國帆
(สถานที่เรือของจีนไปทางทะเลในเอเชียตะวันตกถึงใต้จากพื้นที่ 17
ก่อนกลางศตวรรษที่ 18). Shanghai: Jen-min ch'u-pan she, 1957.

T'ung-an hsien-chih 同安縣志 (อังกรานุกรมศาสตร์เมือง ดง-อัน). Comp.

______. Comp. by Lin Hsüeh-tseng et al. 林際增. 42 + 1 ch'ih-lun.
1929.

T'ung Meng-cheng 童蒙正. Kuan-shui kai-lun 關水概論
(ความเริ่มต้นเรื่องภูมิศาสตร์). Shanghai: Shang-wu yin-shu kuan,
1946.

Wang Ch'ao-tsun 王朝宗. Hai-wai fan-i lu 漢外蕃夷錄
(พระรายการภูมิศาสตร์ไม่ทราบนาม). 2 te'e. 1844.

Wang Chih-ch'un 王之春, ed. Kuo-ch'ao t'ung-shang shih-mo chi
國朝通商史稿 (เรื่องราวพื้นที่เป็นลักษณะภูมิศาสตร์
Author's preface 1880.

Wang Haio-t'ung 王孝通. Chung-kuo shang-yeh shih 中國商
業史 (ประวัติการค้าของจีน). Shanghai: Shang-wu yin-shu
kuan, 1936.

Wang Ta-hai 王大才. Hai-tao i-chih 海島志 (แผนที่ทั่วประเทศ
ไม่เป็นทางการที่มีในสมัยราชวงศ์ชิง ๆ ในทะเล). 6 ch'ih-lun. 1791. Haio-fang

Wei Yüan 魏元. Hai-kuo t'u-chih 海國圖志 (แผนที่ทั่วประเทศ
เรื่องราชอาณาจักรที่ในทะเล). 60 ch'ih-lun. 2nd ed. Yangchou:
Ku-wei t'ang, 1847.


Yu Ch'ang-hui 俞昌惠. Fang-hai chi-yao 防海 (各卷所列之編著者名稱) 18 vols. 1842.

Yüeh hai-kuan chen-shou ko-hsiang kuei-kung yin-liang keng-ting tse-li 粟海關書房稿錄公銀兩章程則例 (1749).


Boxer, C. R. "Notes on Chinese Abroad in the Late Ming and Early Manchu Periods Compiled from Contemporary European Sources (1500-1750)," *Tien Hsin Monthly,* 9.5 (Dec. 1939), 447-468.


"Extracts from the Peking Gazette," Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 2 (1830), 86-89.


A Description of the Royal Chinese Junk, 'Keying.' London: Printed for the proprietors of the Junk, 1848.


Chinese Junks and Other Native Craft. Shanghai: Kelly & Walsh, Ltd., 1924.


_____ "Historical Aspects of Chinese Junks and Maritime Trade," The Orient, 5.10 (May 1955), 72-85.


The Journal of Two Voyages along the Coast of China, in 1831 & 1832. New York: John P. Haven, 1833.


*The Indo-Chinese Gleaner*. Malacca: Anglo-Chinese Press. No. 10 (1819); Nos. 12-13 (1820); Nos. 16-17 (1821); Nos. 19-20 (1822).


Kuwabara, Jitsuzo. "On P'U Shou-keng a man of the Western Regions, who was the Superintendent of the Trading Ships' Office in Ch'Uan-chou towards the end of the Sung Dynasty, together with a general sketch of Trade of the Arabs in China during the T'ang and Sung eras," *Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko*, 2 (1928), 1-79; 7 (1935), 1-104.


Ma Huan; see J. V. G. Mills.


Metzger, Thomas. "Ch'ing Commercial Policy," *Ch'ing-shih wen-t'i*, 1.3 (Feb. 1966), 4-10.


Sigaut, E. "A Northern Type of Chinese Junk [the low-decked Tsingtao

The Singapore Chronicle and Commercial Register. Singapore: Singapore

University Press, 1957.

SIRR, Henry C. China and the Chinese: Their Religion, Character,
1849.

Slade, John. Notices on the British Trade to the Port of Canton.

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
House, 1966.

Murray, 1906.

Spicer, Stanley. Masters of Sail, the Era of Square-rigged Vessels in

Staunton, George, trans. Ta Tsing Leu Lee: being the Fundamental
Laws, and a Selection from the Supplementary Statutes of the Penal

Stuart, C. A. Chinese Materia Medica. Shanghai: American Presby-
terian Mission Press, 1911.


----------, and Sun Shiu-chuan, trans. T'ien-kung k'ai-wu, Chinese Tech-
ology in the Seventeenth-Century. University Park: The Penn-

Thipakorawong, Caw-baja. The Dynastic Chronicles, Bangkok Era, the
Flood, trans. with the assistance of E. T. Flood. Tokyo: Center

Ting, V. K., and Donnelly, Ivon. "Things Produced by the Works of

Tông-Phúc-ngọn and Dương-văn-châu. Xãm-La-Quốc Lộ-Trình Táp-Lúc (Col-
lected Records of Itineraries to Siam). An English introduction
by Ch'En Ching-ho. Hong Kong: The Chinese University of Hong
Kong, 1966.


Wada, Sel. "The Philippine Islands as Known to the Chinese before the Ming Period," Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, 4 (1929), 121-166.


Yang, C., and Hau, H. B. Statistics of China's Foreign Trade during the Last Sixty-five Years. [Shanghai]: Academia Sinica, 1931.

การค้าทายเสือส่านแกะ จีน-สยาม
ยุคดั้นทันโบราณ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง การค้าทายเสือส่านการระหว่างจีนกับสยามในระหว่างปลายศตวรรษที่ 18-19 ถึงศตวรรษที่ 19 ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายการค้า การดำเนินการเกี่ยวกับการสุลต่านท่าที่มักจะข้ามจีน เยือนส่านการซื้อขายในส่านการจีน ซื้อขายของ,
และรับค้าออก ผู้เขียนนี้กล่าวถึงความสำคัญและความมีผลกระทบทางการค้าที่พื้นที่นี้มีอยู่ก่อนที่จักรวรรดินิยมตะวันตกจะบังคับยึดทะลุเข้ามา นอกจากนี้ในส่วนภาคภาษาอังกฤษมุ่งด้าวรายละเอียดของการส่งสินค้าออก ปัญญาณค้าของเรียสานการค้า
สามารถแสดงค่าธรรมเนียมและภาษีเรียสานการค้าในระหว่าง

เจนนิเฟอร์ เวียน ครูบัณฑิต

ปริญญาจอกราศาสตร์บัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเครินเดล ได้รับปริญญาโท สาขาระวัติศาสตร์ศิลปิน จากมหาวิทยาลัยเครินเดล ใน ค.ศ. 1969 และตื่นเต้นยิ้ม

ISBN 974-571-186-1