พระราชนิพนธ์อภิเษก
พุทธศักราช ๒๔๗๑

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินท
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายเหนือเกล้า ๆ
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๗๑

โดยที่เป็นการสมควรจะรวบรวมและแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
anว่าด้วยเงินตราของประเทศสยาม และการรักษาให้ถูกต้อง
genตราฉบับทั่วไป

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น
ไว้ โดยบรมราชโองการอัง
วันที่ ๑๔ เดือน ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๔ หน้า ๒๖

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติ
เงินตรา พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราช
กิจจาฯ ลงมติเมื่อต้นปี

มาตรา ๓ ตั้งแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้เป็นต้นไป ให้
ยกเลิกพระราชบัญญัติเงินสกุล ธ.ส. ๑๒๗ พระราชบัญญัติ
เงินตรา ธ.ส. ๑๒๑ พระราชบัญญัติมาตราทองคำ ธ.ส. ๑๒๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อมา รวมทั้งประกาศหองหลายที่ได้
ออกโดยอาศัยพระราชบัญญัตินี้ กับประกาศหำาการเงิน
ออกนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐
ด้วย

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

เหรียญกระมาปั้นที่นับว่าบุปทะลายนั้น คือเหรียญที่ถูกตัด
หรือถูกตัดเป็นร่อง หรือถูกเปลี่ยนแปลงอย่างใด ๆ ใน
สกอตก หรือเงินรูปช่างอาจส่งเกิดได้ทันที่ว่าไม่ใช่สกอตกปั้น
โดยธรรมดา

คำวิธีการส่งทองคำ หมายความว่า คำเทาทองคำใน
เงินตราของประเทศที่ใช้มาตราทองคำ
ประเทศไทยที่ใช้มาตรการค้า หมายความว่า ประเทศใดซึ่ง
บุคคลใด ๆ มีเสรีภาพในอันจะสั่งท่องค้าออกไปประเทศอื่น
ได้ และพึงรับค้าได้จากเจ้าหน้าที่ขึ้นเป็นพรบมัจจุราชในการ
จัดเงินตรา โดยมีเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายของประเทศ
นั้นมาส่งใช้ตามจำนวนเท่ากับท้องค้าที่ขอยกนั้น
หลักทรัพย์ท้องค้า หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ใช้ยันและ
ดอกเบี้ยตัวเงินตราของประเทศที่ใช้มาตรการค้า
จำนำย์ รวมทั้งจำนำย์สัญญา
เงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย นอกจากที่ได้กล่าวไว้เป็น
อย่างอื่นในตัวบุคคล หมายความว่า เงินที่ชำระหนี้ได้ตาม
กฎหมายในประเทศไทย
เสนอต้น หมายความว่า เสนอดีกระแทรกพร้อมกับ
มาตรสมบัติ
กำหนด หมายความว่า กำหนดโดยข้อบังคับที่ออกโดย
อาชญาพระยาบัญญัติ
อัตราแล้เหตุผลข้น หมายความว่า ความยงหย่อน
แห่งลักษณะและเนื้อเงินบริคสุทธิในเหรียญกระดาษนั้น ซึ่งได้
ระบุไว้ในมาตร ที่ความยงหย่อนนั้น
วันที่ 3 เมษายน 2532 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 29

อยู่ในเขตต่ออำนาจที่กาหนดไว้นั้นแล้ว ให้ถือว่าเป็นเหรียญที่
จ้าหน่ายโดยชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๔ ให้กรมราชกิจจานุเบกษาในกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ เรียกว่ากรมเงินตรา นั้นทำการกิจการเพิ่ง
อันเกี่ยวกับการจ้าหน่ายและถอนชนบัตรคืน ซึ่งจ้าต้องทำ
และให้รับอนุญาตให้ทำตามบทแห่งพระราชบัญญัตินั้น

ชนิดแห่งเงินตรา

มาตรา ๖ หน่วยของเงินนั้นเรียกว่า บาท แบ่งออกเป็น
ร้อยบาท

มาตรา ๗ สวนบัตรราชให้ทำเหรียญระยะขนาดจ้าแนก
ไว้ต่อไปนี้ ตามอัตราที่กรมเงินตราเนื่องเบื้องสูที่และอัตรา
เพื่อเหตุผลของชั่งระบรรยิบในบัญชีที่นายพระราชบัญญัตินั้น คือ

เหรียญเงิน
(๑) หน่วยบาท
(๒) ห้าสิบสตางค์
(๓) ยี่สิบห้าสตางค์

เหรียญทองคำ
(๑) สิบสตางค์
(๒) ห้าสตางค์

เหรียญทองแดง
หนึงสตางค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จังหวัดนนทบุรี 2011

มาตรา ๘ กรมเงินตราอาจจ่ายหน่วยเหรียญเป็นแขนงตราๆตามที่กำหนด และในลักษณะที่เห็นถูกต้องตามอาการที่กำหนด

ฉบับตรึงใดข้อว่า ออกใช้ นับด้วยแต่เวลาจ่ายหน่วยแยกออกจากกรมเงินตราจนกลับเข้ามาอีกกรมนี้

มาตรา ๙ (๑) เหรียญและเหรียญบาทนี้ ให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมายโดยไม่จำกัดจำนวน

(๒) เหรียญสับตกครั้งละเหรียญสับตกครั้งนี้ ให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมายเพียงจำนวนหน่วยบาท

(๓) เหรียญทองขาวและเหรียญทองแดงนั้น ให้เป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมายเพียงหน่วยบาท

มาตรา ๑๐ ผู้ใดทำ ถ้าหน่วยนี้ ใช้ หรือนำออกใช้ ซึ่งวัตถุเครื่องมือใด ๆ แทนเงิน แล้วแต่ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือปรับไม่เกินพันบาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน หรือให้จ่ายคืนไม่เกินกว่าสองเดือน หรือทั้งปรับจะจ่าย
ค่าเท่าหองค่าเงินบาท

มาตรา ๑๑ (๑) ให้เสนอผู้ดับหวังจ่ายหองค่าที่กรุงเทพฯ โดยอัตราระหว่างบาทของเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายต่อ ๐.๖๖๔๔ กรมหองค่าบริสุทธิ์

(๒) แทนการรับหรือจ่ายหองค่าต่างกล่าวมาข้างต้น เสนาดินต่อเงินกรับหรือจ่ายซึ่งหองค่า หรือค่าบริเวณแห่งหองค่า แลกเปลี่ยนกันโดยทันทีกับเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายทางต่างประเทศและสถานที่ใดและโดยอัตราเท่าใด แล้วแต่จะประกาศเป็นกรุงเทพฯ อธิบายกล่าวแล้วให้คำนวณหนี้บาทต่อ ๐.๖๖๔๔ กรมหองค่าบริสุทธิ์คิดทั้งค่ารางวัลรับส่งเพิ่มเติมหรือลดแล้วแต่กรณีเป็นประมาณ ระหว่างกรุงเทพฯ กับสถานที่รับจ่ายทางต่างประเทศ

(๓) ผู้หนี้ผู้ใดไม่สมัครใจขอแลกเปลี่ยนคิ้งวันนี้ในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาท
ทุนสำรวจ

มาตรา ๑๒ เพื่อการปลดเปลื้องความรบพิศอิสระมาตรา ๑๑
บัญญัติไว้ในเรื่องที่จะรักษาค่าของเงินบาทให้เป็นทองคำนั้น
ให้มีเงินทุนสำรวจรักษาไว้ในความควบคุมดูแลของเสนบที่
ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ทุนสำรวจ"

มาตรา ๑๓ ดังที่ว่าที่ใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้โอนเข้า
ในบัญชีทุนสำรวจ คือ

(ก) เหรียญกรมข่ายและหลักทรัพย์ซึ่งได้ถือเป็นทุน
สำรวจชนะต้องออกใช้โดยอาศัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้
ในบัญชีของรบ.ประ. ๑๒๑

(ข) สินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรวจพิเศษซึ่งรักษาไว้โดย
อาศัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราท้อก. ๑๒๓

มาตรา ๑๔ ถ้าเมื่อใดที่ปรากฎว่าพันเงินเข้า ให้ยกก่าไร
ในการทำเครื่องเดือนนั้นบัญชีทุนสำรวจ

มาตรา ๑๕ ทุนสำรวจให้ถือไว้ในส่วนหนึ่งแต่งหากตกเงิน
แต่ในประเภทอันต่ำที่กว้าง โดยที่จะไม่ให้ใช้จ่ายทุนสำรวจ
ให้เป็นไปตามที่รับค่าท้องถิ่นมาแล้วยังคงสามารถส่งเส้นทางกัน
หากจัดแยกเส้นทางไม่สามารถที่จะเขียน ที่ต้องเป็นกิจมาหลัก
ขึ้นมาจากบัญชีท้องพระกรูฎาโปรดเกล้าฯ ให้กระทำการ
แทนเส้นทางที่
วันที่ ๒๔ เดือน ๑ ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ หน้า ๓๒

มาตรา ๑๖ ยกเลิกมาตรา ๑๔ (๒) ที่มี
มีให้ส่งจ่ายทรัพย์สิน เพื่อไว้ในขณะที่มีเหตุว่า
เกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวนเงินเท่ากับข้อบังคับ ขนาด
ออกใช้

มาตรา ๑๗ สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นสิ่งจับจ่ายด้วย
กฎหมายที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนส่วนของ กิจ

(๑) ทองก่า
(๒) หลักทรัพย์ทองก่า
(๓) เงินฝากที่คลังได้ทันที หรือที่คลังได้โดยบอก
ส่วนหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน ที่ฝากไว้กับ뱅ก์ใด ๆ
ซึ่งสำนักสังกัดได้อนุมัติแล้ว และเงินนั้นจ่ายกิจ
เป็นเงินตราของประเทศที่ใช้มาตราทองก่า

(๔) เหรียญบาท

แต่ถ้า (ก) บรรดาหลักทรัพย์ซึ่งมีอยู่ได้ถอนเกินกว่า
พิหนังจากวันที่ข้อไว้วัน ยอดรวมทั้งส่วนต้องไม่ให้เกินกว่า
๑๔ ล้านบาท

(จ) จำนวนเหรียญบาทในเวลานั้น เวลาใดต้องไม่สูงกว่า
(ก) ๔๒ ล้าน หรือ (จ) จำนวนที่มีอยู่ในเวลานั้น ณ ที่แล้ว
มา แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากัน
เพื่อความประสงค์ของมาตรานี้ ค่อนข้างว่า "หลักทรัพย์" ให้หมายความรวมทั้งไปรับเงินฝากประจำ

มาตรา ๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๑สิ้นไป ผลดอกเบี้ยอันเกิดต่ำทุกสรรพทุกปีนั้น ให้จ่ายหน่ายค้องต่อไปนี้

(๑) บวกขึ้นบัญชีเงินรายได้ของแผ่นดินเท่าจำนวนเงินเตือน และค่าใช้จ่ายของกรมเงินตราในระหว่างปีที่สิ้นสุดมารวมถึงจำนวนเงินเบี้ยบัตรซึ่งได้หักจ่ายจากเงินรายได้ของแผ่นดินแล้ว

(๒) ถ้ามีเงินคงเหลืออีกเท่าใด ให้รักษาไว้ตั้งหากจากเงินคงเหลือรวมต่างของแผ่นดิน และให้(ก) ใช้จ่ายเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อข้อมูลผลติการะหว่าง หลักทรัพย์ของรัฐบาล สำนักในเมื่ออาจขึ้นได้เท่านั้นด้วยว่าถ้าหากให้เป็นการข้อมูลเสริมความถูกต้องมติต่างหากเงินที่ได้สะสมไว้สำหรับสิ่งอื่นก็เป็นรายใด หรือ (ข) ไว้ใช้จ่ายเป็นทุนในการก่อสร้างทางรถไฟ หรือการขนส่ง

มาตรา ๑๕ (๑) ในระยะเวลานี้ไม่เกินกว่าหนึ่งเดือนเมื่อสิ้นปีหนึ่ง ๆ แล้วให้เสนอตั้งคณะกรรมการ
ติวค่าหลักทรัพย์ซื้อถิ่นไว้เป็นทุนสำรอง โดยค้นพบตามราคาตลาดที่ทุกรังและหลักทรัพย์เป็นเงินฝากประจำการคืนที่ต่อกล่าวถึง ปรากฏว่าหลักทรัพย์นั้น รวมทั้งสิ้นมีค่าต่อกว่าที่ต้องไว้เป็นเงินสำรองก็ไม่ได้ใช้เงินรายได้แผ่นดินเท่าจำนวนที่ต่อกว่านั้นไปใช้บัญชีทุนสำรอง

(๒) ก็ทั้งในกรณีการตั้งค่าประกันต่อไปเปรียบภัย ภัยว่าหลักทรัพย์นั้น รวมทั้งสิ้นมีค่าสูงกว่าที่ต้องไว้เป็นทุนสำรอง จะจ่ายเงินที่สูงต่างก็กว่าขึ้นไปคืนเงินรายได้ของแผ่นดินอันได้จ่ายมาตามความในอนุมาตรา (๑) ก็ได้

มาตรา ๒๐ เมื่อสั่งเดือนหนังสุดท้ายให้บัญชียอดจ่ายโดยเร็วแล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แสดง

(ก) ยอดรวมของสัดส่วนประกอบขึ้นเป็นทุนสำรองตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๙ แยกเป็นประเภทและหลักทรัพย์นั้น รายที่มีอายุไม่เกินกว่าปีหนึ่งขึ้นไป ให้แยกแสดงต่างหาก
(ข) ขอความจำแนกภนชมยศออกใด

ราคากลัททร์ที่แสดงในบัญชียอดกล่ามานี้ ให้ใช้ราคาที่ได้ตีไว้ประจำปีคงเหลือที่สุด หรือถ้าเป็นกลัททร์ที่ซื้อภายหลังการตีราคาประจำปีคงเหลือที่สุด ให้แสดงราคาที่ซื้อ

ในการดับบัญชียอดกล่ามานี้ ท้องก้าและเงินตราต่างประเทศจะต้องไว้เป็นทุนส่วนงวดให้ลงเปลี่ยนเป็นบาท โดยอัตราหนึ่งบาทต่อ 0.065811 incerelyators of วิศวกร

มาตรา ๒๕ (๑) บรรดาบัญชีแสดงกิจการทั้งหลายของนาย

เก็บทุนส่วนงวดนี้ ให้ยื่นต่อกรมบัญชีกลางกระทำทำการตรวจสอบปัจจัยทุกวัน

(๒) เมื่อเสร็จการตรวจนั้นแล้ว ให้รับประ

เอกสารการย้อมแห่งบัญชี และตัวความเห็นของอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในการ

กิจานุเบกษา

(๓) รายการย้อนดั่งวันนั้น ให้แสดงจำนวน

ผลตอบเบ็ดเทียบจากทุนส่วนงวด และ

ลักษณะการจำแนกอย่างผลตอบเบ็ดนั้นคิดวัน

วัน
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๙ หน้า ๓๖

บทบัญญัติพิเศษว่าด้วยขันบดต

มาตรา ๒๓ ขันบดตที่จำหน่ายตามกฎหมายใด ๆ ที่ใช้อยู่
ในเวลาจำหน่ายนั้น ให้ถือว่าเป็นขันบดตที่จำหน่ายโดยอาศัย
เงินรายได้ของประเทศสยาม และทั้งเงินส่วนของเป็นประกัน

มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้จำหน่ายขันบดต เว้นแต่เจ้าของแลก
เปลี่ยนกัน

(ก) ขันบดตที่จำหน่ายออกไปก่อนแล้ว ซึ่งขณะนั้น
ต้องตกคืนจากขันบดตออกไป

(ข) ทองคำหรือดับรีระดับแห่งทองคำ ซึ่งจะต้องรับ
ขันบัญชีเงินทุนสำรองทันที โดยอัตราหนึ่งบาทต่อ ๐.๖๔๔๔
กรัมทองคำบริสุทธิ์

มาตรา ๒๕ ความรับผิดทั้งหลายของรัฐบาลในการซื้อสิ่ง
เงินอันเป็นคำแห่งขันบดตนั้น เมื่อเสนอให้เจ้าหน้าที่
หรือดับรีระดับแห่งคำตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓ โดย
รับขันบดตแล้ว ให้ถือว่ารัฐบาลหลุดพ้นจากความรับผิดต้น

มาตรา ๒๖ บรรดาขันบดตที่ถอนคืนจากขันบดตออกไป
นั้น ให้กรมเงินตราขัดมำแล้วทำลาย หรือเก็บไว้สำหรับ
จำหน่ายออกไปอีก
มาตรา ๒๖ ท่านว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งหน่วยหรือพักผ่อนที่ไม่สำที่จะเรียกหรือเอาไปรู้สุบงค์ค่าของชนบัตรที่ข้ารู้ไว้ได้ไม่
แต่เสนอต่ออาจกำหนดพฤติการณ์ เงื่อนไขและข้อ
จำกัดย่อมผ่อนผันข้าพเจ้าแห่งชนบัตร หากกล่าวมานั้นได้
ชนบัตรข้ารู้ไว้ ไม่มีความหมายดังนี้
(๑) ชนบัตรกระorgenยับ คือกรณีหนึ่งของชนบัตรซึ่งมีผู้
แยกต่างกัน หรือใกล้กับกันเป็นสองส่วนตามหนึ่ง หรือ
(๒) ชนบัตรต่อตอนผิด คือชนบัตรซึ่งต่อแต่งหนึ่งของ
ชนบัตรระบุบหนึ่งกับกรณิหนึ่งของชนบัตรอีกระบุบหนึ่ง หรือ
(๓) ชนบัตรขาดด่วน คือชนบัตรซึ่งส่วนหนึ่งขาดหาย
หรืออันไม่ได้ความ หรือมีเหตุที่ทำให้อันไม่ได้ความ
บทบัญญัติพิเศษตั้งชั่วคราวจนกว่า hearings
มาตรา ๒๗ ท่านให้ได้ว่าความใด ๆ ในพระราชบัญญัติ
นั้นกระทำให้เหยียดที่จะกล่าวต่อไปนั้นเป็นเงื่อนที่ข้ารู้หนึ่งได้
ตามกฎหมาย คือ
(๑) เหยียดทับมูล
หรือ (๒) เหยียดทับมีหนังค์กลุ่มต่ำลงไป โดยมีใช้จะพระ
ใช้สิ้นหรือไปโดยธรรมชาติ
วันที่ 15 เมษายน 2571 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 54 หน้า 38

มาตรา 23 เหรียญกระดาษปั๊มน้ำหนักภายนอกตกใส่ไม่ใช่เพาะอิน นอกจากรูดใส่ล้ออะไรไปโดยธรรมดา พื้นจานกว่า 2.5 แห่งอัตราเพื่อขัดเพื่อเหลือพยุภัยที่ไว้ในบัญชีที่พระราชบัญญัติขึ้น ให้ถือว่าเป็นเงินที่จำาระหนี้คิดตามกฎหมายว่าจะเพราะการจำาระหนี้ต่อรัฐบาล

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

มาตรา 24 ถ้าเจ้าหน้าที่แก้ไขการทำงานโดยสุจริต หรือต่างใจจะกระทำโดยสุจริตตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อปฏิบัติการตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดจะพ่องเป็นคดีท่านว่าพ่องไม่ชั่น

มาตรา 25 ให้เสนอคดีครบวงจรพระคลังมหาสมบัติรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจออกกฎเสนอคดี กฎเสนอคดีนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ประกาศมาแล้ววันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2471 เมื่อปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
<table>
<thead>
<tr>
<th>ชนิดผลิต</th>
<th>ชนิดเครื่องมือ</th>
<th>อุตสาหกรรม</th>
<th>ราคา</th>
<th>เนื้อที่</th>
<th>ผลผลิต</th>
<th>แหล่งผลิต</th>
<th>ราคา</th>
<th>เนื้อที่</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>เงิน</td>
<td>บาดาล</td>
<td>1.5 กิโลม.</td>
<td>เงิน 500</td>
<td>ทองแดง 100</td>
<td>ทองแดง 100</td>
<td>เงิน 1000</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>12 ก.</td>
</tr>
<tr>
<td>เงิน</td>
<td>หัวกลม</td>
<td>3.4 กิโลม.</td>
<td>เงิน 650</td>
<td>ทองแดง 110</td>
<td>ทองแดง 110</td>
<td>เงิน 1200</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>13 ก.</td>
</tr>
<tr>
<td>เงิน</td>
<td>ยูสิตะ</td>
<td>3.5 กิโลม.</td>
<td>เงิน 750</td>
<td>ทองแดง 120</td>
<td>ทองแดง 120</td>
<td>เงิน 1300</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>14 ก.</td>
</tr>
<tr>
<td>ทองแดง</td>
<td>สัมประสิทธิ์</td>
<td>3.5 กิโลม.</td>
<td>ทองแดง 130</td>
<td>ทองแดง 130</td>
<td>ทองแดง 130</td>
<td>เงิน 1400</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>15 ก.</td>
</tr>
<tr>
<td>ทองแดง</td>
<td>หัวสัดสุก</td>
<td>2 กิโลม.</td>
<td>ทองแดง 140</td>
<td>ทองแดง 140</td>
<td>ทองแดง 140</td>
<td>เงิน 1500</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>16 ก.</td>
</tr>
<tr>
<td>ทองแดง</td>
<td>สัดสุก</td>
<td>5 กิโลม.</td>
<td>ทองแดง 150</td>
<td>ทองแดง 150</td>
<td>ทองแดง 150</td>
<td>เงิน 1600</td>
<td>1 ช.ก.</td>
<td>17 ก.</td>
</tr>
</tbody>
</table>