

การบำรุงรักษามีความสำคัญตอการบริหารงานของหน่วยงานทุกแหง เพราะการ บำรุงรักษามีผลเกี่ยวพันไปยังขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริหารพัสดุอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ถ้า หน่วยงานใดไม่มีการบำรุงรักษาพัสดุหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะมีผลต่อการดำเนินงานด้านการจัดซื้อของหน่วยงานนั้น ต้อเมื่อพัสดุมีการเสียหาย เสื่อม สภาพเร็วกว่าปกติ ก็จะต้องมีการจัดซื้อหรือจัดหาของใหม่าเพิ่มเติมทดแทนมากขึ้น และ เมื่องานด้านจัดซื้อมีมากขึ้น ก็มีผลกระทบถึงงานด้านการควบคุมเก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุ ด้วย ดังนั้นไม่วาจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามจะให้ความสนใจในด้านการบำรุงรักษา เพราะ ช่วยประหยัดคาใช้จายในค่าวัสดุเละครุภัณฑ์นั้น ๆ

ความหมายของการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษา หมายถึง การกระทำใด ๆ ก็ต่ามที่มุ่งหมายจะรักษาพัสดุ เช่น เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใชอุปกรณ์่างๆ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ี่ใช้เพื่อประโยชน์ ในการบริหารงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ดี สามารถใช้การได้หรือพร้อมที่จะใช้การ ได้อยู่เสมอ หากเกิดสภาพชำรุด เสียหาย หรือขัดข้องก็รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้กลับ คืนสภาพดีอยางเดิมโดยเร็วที่สุด

คำวา"การกระทำใด ๆ" นั้นหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ นับตั้งแต่ การออกแบบ และ การผลิต ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสภาพความคงทน และความสะดวกในการซอมแซมและดูเล รักษา การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการวางมาตรฐานของพัสดุ เช่น อะไหล่ รูปแบบ เครื่องมือซ่าง ฯลฯ นอกจากนั้นยังหมายถึงการดูเลรักษา การทำความสะอาด การเช็ดถู การ ป้องกัน ด้วยการห่อหุมด้วยภาชนะหรือวัตถุอื่น การถนอมรักษาคุณภาพด้วยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ และการใช้อย่างถูกต้องตามวิธีการที่ผู้ผลิตแนะนำ

[^0]การบำรุงรักษา หมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติิเพื่อรักษาสภาพหรือยกสภาพของเครื่อง จักรอุปกรมต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐูนที่กำหนดหรืออีกนัยหนึ่ง เป้าหมายของการบำรุงรักษา คือ การดูเลเครื่องจักรอุปกรณ์ และโรงงานใหมีปีประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถใช้าน ได้ตตมที่ฝ่ายผลิตต้องการ ซึ่งหมายถึงความต้องการต่าง ๆ เหล่านี้ คือ

1. เครื่องจักรสามารถดินเครื่องได้ เมื่อต้องการทำการผลิด
2. เครื่องจักรต้องไม่ชำรุดขณะทำการผลิตอยู่
3. ครื่องจักรต้องสามารถทำการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับการผลิตระดับ หนึ่งที่ต้องการ
4. การหยุดศครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมต้องไม่ขัดกับแผนการผลิต
5. เวลาหยุดเครื่องจักร (down time) ต้องใหน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ *

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้วา การบำรุงรักษาเป็นการกระทำต่าง ๆ ที่มุ่งมมาย จะรักษาพัสดุอุปกรณ์ให้อย่ในสภาพดีสามารกใช้านได้เลยหรือพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา

## ประเภทของการนำรุงรักษา

หากจะแบ่งประเภทของการบำรุงรักษา ใหครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาที่ใหพัสตุ อุปกรณอยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมที่จะใช้งนนได้ทันที อาจแบ่งได้ตามภาพดังนี้


[^1]1. การบำรูงรักษาแบบมีแผน คือการบำรุงรักษาที่กระทำไปโดยการวางแผนล่วง หน้า ซึ่งอาจเบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1.1 การบำรูงรักษาแบบกันเสีย หมายถึงงานบำรุงรักษาที่มีแผนล่วงหน้าและ กระทำโดยมุ่งที่จะป้องกันมิใหพ้สดุชำรุด และรักษาพัสดุ ไม่ให้เสียหายหรือเสียหายเสื่อม สภาพช้าที่สุด การบำรุงรักษาแบบนี้ทำได้โดยการตรวจสภาพเครื่องจักรเป็นประจำ ทำความ สะอาดสม่ำเสมอ ทำการหล่อลื่นหรือปรับแต่งให้เป็นไปตามคู่มือ ณ จุดปฏิบัติงานของเครื่อง จักรและอุปกรณ์ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่ ตามกำหนดเวลาที่คูมือใหคำแนะนำ ไว้้วย การใช้เครื่องจักรกลอย่างถูกต้องตามวิธี ๆลฯ การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการยืด อายุการใช้งานของพัสดุหรือเครื่องจักร
1.2 การบำรุงรักษาแบบซ่อมเกก้ไข หมายถึง การบำรุงรักษาที่มีการเตรียมการ ไว้ว่งหน้าเพื่อซอมแก้ไขพัสดุที่อยู่ในสภาพใช้การไม่ได้ ให้กลับคืนสูสภาพปกติ การบำรุง รักษาแบบนี้เริ่มตั้งแต่ทำการตรวจสอบสาเหตุของความชำรุดเสียหาย เพื่อทราบว่าชิ้นสวนใด บกพรองและต้องเปลี่ยนแปลง เมื่อสำรวจเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการแก้ไข พร้อมกับตรวจ สอบการใช้งานว่าสามารถใช้ได้ดดีดังเดิมหรือไม่ หากพบข้อบกพรองอีกก็ต้องแก้ไขจนกว่าจะ ปฏิบัติงานได้ การบำรุงรักษาแบบนี้อาจทำได้โดยการยกเครื่อง การดัดแปลง การยุบรวม 9ลฯ
2. การบำรุงรักษาแบบไมมีแผน คือการซ่อมฉุกเฉินโดยไมมี่การเตรียมงานไวล่วง หน้า เมื่อพัสดุหรือเครื่องจักรเกิดชำรุดเสียหายขึ้น ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาจะดำเนินการซอม แซมความเสียหายตามสภาพที่เกิดขึ้น โดยตรวจว่าซั้นใดเสียก็จะหาอะไหล่ากคลังพัสดุเพื่อ ทำการเปลี่ยนทดแทน หากจำเป็นอาจต้องปรับแต่งเครื่อง

การตรวจสอบสำหรับงานบำรุงรักษาแบบกันเสีย (Preventive Maintenance Inspection)

การตรวจสอบเป็นวิธีดำเนินการที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการบำรุงรักษา ผูบริหาร ต้องจัดใหมีแผนงานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุ หรือเครื่องจักรที่ใช้มากนอยลดหลั่นกันไป ตามลำดับความสำคัญ

การตรวจสอบเพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาแบบกันเสียนั้นก็เพื่อจะค้นหาและ แก้ไขสสภาพที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรกลก่อนที่จะลุกลามเป็นการเสียหายจนเครื่องจักรไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ การตรวจสภาพสวนมากกระทำโดยผู้ใชและช่างประจำหน่วย

สิ่งต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบ ได้แก่

1. การตรวจการหล่อลื่น เนื่องจากเครื่องจักรมีการเคลื่อนไหว ซึ่จำเป็นต้องมีการ หล่อลื่นเพื่อให้ดินเครื่องด้วยความเรียบร้อยและป้องกันความสึกหรอจากการสสียคสี ชิ้นส่วน บางชิ้นจะออกแบบไว้โดยมีวัสดุ หล่อลื่นผนึกอยู่ภยยใน และจำเป็นต้องมีวัสดุหล่อลื่นที่เพียง พอที่จะเดินคครื่องต่อไปโดยปลอดภัย ผู้ผิิตจะออกแบบให้มีการเติมน้ำมันหล่อลื่น ที่วัด ปริมาณน้ำมันซึ่งแสดงระดับต่ำสุดไว้ หากน้ำมันหล่อลื่นถึงงุดต่ำสุด จะขาดน้ำมันหล่อลื่น และเทิดความร้อน ทำให้ครื่องหยุดและเกิดการเสียหายจึงต้องทำการตรวออยู่เป็นประจำ
2. วัสดุหล่อลื่น เนื่องจากมีสิ่งสกปวกหรือวัสคุอื่นเข้าไปเจือนนกับน้ำมันหล่อลื่น จนทำให้าดคุณสมบัตีที่สำคัญูไป วัสดุ่ที่กลงไปปนกับน้ำมันคือ น้ำ ผุ่นละออง ศศษโลหะ ที่เกิดจากการเสียดตี เขม่าที่รวงจากกระบอกสูบลงไป และสารเคมีที่ปนอยูกับน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบตามที่ผู้ผลิตครื่องแนะนำ ต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเศรื่อง ตามกำหนด
3. การสึกหรอของชิ้นส่วนประกอบ แม้ะใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดที่ถูกต้องและมี ปริมาณเพียงพอสำหรับครื่องยนต์นั้น ๆ แล้วก็ตาม เมื่อเครื่องจักรกลทำงานไประยะหนึ่งจะมี การสึกหรอเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ลิ้น (valve) ไอดีเละไอเสียของเครื่อง ซึ่งปืด เปีดอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงาน แม้จะมีการหล่อลื่นดีสักเพียงใด ทุกครั้งที่ถูกดันให้เปืด หรือปีดการสึกหรอก็จะเกิดขึ้นที่บาลิ้นและที่กาน ในไม่ห้าก็เกิดระยะห่างมากขึ้น จึงต้องมี การตรวจสอบและปรับระยะหางดังเสาว
4. การสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ในที่ ๆ ปกปิด เป็นส่วนที่ไม่อาจหล่อลื่นโดย ใชน้ำมันหล่อลื่นได้ ในลักษณะเช่นนี้ผู้สร้างจะจัดใหม้หัวหรือปุ่มสำหรับอัดจาระนีเข้ไไป หล่อลื่น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนี้จะต้องระวังอยางยิ่ง เพราะไม่อาจมองดูการสึกหรอภายในด้วยตา จากภายนอกได้จึงจำาเปนต้องตรวจตราการอัดจาระบีทุกระยะ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
5. ตรวจกาารร่วซึมม การรั่วซึมจะเกิดจากสถานที่ที่ชิ้นส่วน 2 ชิ้น มาประกบกัน ซึ่ง จะมีซีล (seal) หรือแป็๊กกิ้ง (packing) กั้นไว้เป็นตัวถูกบีบระหว่างชิ้นส่วนทั้ง 2 ชิ้น และเป็น การป้องกันการรั่วซึมไปในตัว ซึ่งซีลหรือแป๊กกิ้งดังกล่าวอาจเสื่อมสภาพหรือธำรุดจนทำให้ สิ่งที่กั้นไว้ายใน เช่น น้ำมันเศรื่อง น้ำมันเกียร์ แก้สที่อัดอยู่กย่ในรั่วออกมา ทำให้เกิด การหมดเปลืองหรือเครื่องยนต์ทำงานไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงต้องทำการตรวขอยู่เสมอ
6. สภาพการระบายความร้อน เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในขณะทำงานจะมีความร้อน อันเกิดจากการเาไใหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง และการเสียดสีของชิ้นส่วนประกอบ ความร้อน 136

เหล่านี้ถ้ไม่หาทางระบายออกไปจะทำให้เกิดการสะสมจนทำให้เครื่องยนตร้อนจัดและขยาย ตัวหรือวัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพ ดังนั้นผู้สร้างได้จัดใหมีการหล่อลื่นโดยน้ำมัน น้ำ หรือมีที่ระบายลม และการติดตั้งมาตรวัดให้สามารถตรวจดูปริมาณของความร้อนได้ ผู้ควบ คุมและผู้ตรวจจึงต้องหมั่นดูอยุ่สมอหากพบที่ผิดปกติ จะต้องรีบรายงานเปลี่ยน หรือหากเกิด ความร้อนสูงผิดปกิิกีต้องรีบหามูลเหตุ
7. การรั่วของไฟฟ้า ต้องตรวจและอย่าให้เกิดขึ้นได้ การรั่วอาจจะเกิดจากขั้วต่อ หรือสายชำงุดหากพลาดไปถูกโลหะจะเกิดการส่งประกายไฟ ซึ่งทำอาจทำใหเกิดไฟไหม่ได้
8. การหลุดหลวมของสลักและน๊อต สลักและนขอตอาจหลุดหลวมได้เนื่องจากการ สั่นหรือขันไว้ไม่แน่นพอ ต้องตรวจขันให้แน่นพอควรอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นการหลุด หลวมของนขอตจะทำให้เครื่องหรืซชิ้นส่วนสั่นเละหลุดเสียหาย
9. ความแน่นของโซ่และสายพาน ต้องได้รับการตรวจใหมีความแน่นตามที่ผู้ผลิต ระมุไว้ในสมุดคู่มือ สายพานและโซ่หากหลวมเกินไปจะทำให้กิดดเสียงดัง หลุดและเกิดการ ลื่น (slip) ได้ แต้ถ้าแนนเกินไปก็จะทำให้สึกหรอเร็วและลูกปืนอาจเสีย
10. การเสียดสี อาจเกิดจากการสึกหรอ การสั่นหรือการกระทบกันหรือขาดการ หล่อลื่น หากตรวจพบก็จำเป็นต้องรีบแก้ไข มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการเสียหายมากขึ้น
11. ชิ้นส่วนที่สิ้นเปลือง ต้องตรวจชิ้นส่วนที่สิ้นเปลืองและเปลี่ยนเมื่อครบกำหนด เสมอ เช่น ไส้หม้อกรองน้ำมัน ไส้หม้อกรองอากาศ แปรงถ่าน หน้าทองขาว เป็นต้น
12. ทำความสะอาด เครื่องจักรอุปกรณททุกเคืื่องจำเป็นต้องทำความสะอาดอยู่ เพื่อ ให้้องเห็นสาหตุต่าง ๆ ได้ง่าย เป็นการช่วยระบายความร้อนและะังอาจตรวงสิ่งของต่างๆ ไปด้วยในขมะที่ทำความสะอาด

การดำเนินการบำรงรักษาแบบช่อมแก้ไข การบำรุงรักษาแบบนี้ประกอบด้วยการ ตรวจสอบก่อนซ่อมและกรรตรวงสอบหลังซ่อม การตรวจก่อนซ่อมทำเพื่อคนหาข้อขัดข้อง ส่วนเสียของเครื่องจักรเพื่อจะได้ไมต้องเสียเวลารื้อ ถอด หรือซ่อมส่วนที่ไม่ได้เสีย ส่วนการ ตรวจหลังซ่อมก็เพื่อจะทดสอบดุว่าเคืื่องจักรมีสภาพดีเป็นปกติแล้วหรือยัง การบำรุงรักษา แบบนี้สามารถกระทำได้โดยการซ่อมเองหรือจ้างซ่อม

การซ่อมเอง เหมาะสำหรับหน่วยงานที่มีปริมาณการซ่อมมาก ๆ เพราะทำให้ ประหยัด สะดวกต่อการควบคุม และการเร่งรัดงาน นอกจากนี้ยังประกันความขาดแคลน ด้านอะไหล่ เพราะควบคุบการสะสมอะไหล่เองและสามารถตรวจสอบคุณภาพของ อะไหล่ GM 302

ได้ว่าเป็นของแทหรือของเทียม และการซอมเองยังเป็นการึึกใหช่างประจำหน่วยมีความ ชำนาญเพ่่มขึ้น ส่วนข้อเสียของการซ่อมเองมีหลายประการ คือ ใช้งบประมาณมากในการจัด ซื้อเครื่องมือ และสร้างโรงซ่อมเอง หากไม่มีปริมาณงานมากพอก็จะไม่คุ้ม และอาจมีปัญหา ในด้านการขาดช่างฝีมือที่ชิานาญแต่ละสาขา ทำให้งานบำรุงรักษาครื่องจักรบางอย่างที่ต้อง อาศัยช่างมีมือสูงทำได้ไม่ดีพอ

การจ้งงซ่อม เหมาะสำหรับหน่วยงานเล็ก ๆ ที่ไมมี่านซ่อมมากนัก การจ้าง ซอมย่อมได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจ ผูจ้างสามารถเลือก หาเหล่งซ่อมที่มี่ชางฝีมือเฉพาะทางได้ตามความต้องการ และมีการรับประกันการงานซ่อม กรรมการตรวจรับสามารถตรวจรับจนพอใจแล้วึึงรับของไว้ ถ้าเป็นการช่อมแองไม่อาจตรวจ รับอย่างพิถิพิถันได้ เพราะถือว่าซอมจากหน่วยงานเดียวกัน แต่มีขอเสียอยุหลายข้อ ราคา ซ่อมมักจะแพง ไม่สามารถควบคุมได้กกล้ชิด อาจเป็นเหตุให้ของเสียอีก ถ้าเป็นหน่วยราช การก็มีปัญูหาในด้านการขออนุมัติ การประกวดราคา และทำให้เสียเวลา บางครั้งจึงต้องมี การแยกซ่อมเพื่อให้ารซ่อมแต่ละคราวอยุ่ในวงเงินที่ได้วับอนุัติ ทำให้เปลืองค่าแร่งงานใน การซอม

ในการซ่อมแก้ไขนั้น จะต้องมีการวางแผนและนโยบายให้แน่นอนว่า ในกรมีใดจะ ช่อมเอง และในกรณีใดจะจ้างซ่อม เพราะทั้งสองแบบมีข้อได้เปรียบและเสียแปรียบไปคนละ อยาง

การถำหนดนโยมายและการว่างแผนการบำรงรักษา
การวางแผนการบำรุงรักษาจะต้องอาศัยข้อมุลต่าง $\cdot$ ๆ เกี่ยวกับชนิดของพัสคุหรือ อุปกรณ์ที่ใช้ไฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ อุณหภูมิภายในห้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้า นอกจากนั้นการบำรุงรักยายังขึ้นอยฺ่กับชนิดและประเภทของพัสดุอุปกรนววาควร จะทำการบำรุงรักษาแบบใด ดังนั้น จึงควรกำหนดนโยบายให้แน่นอนในการแยกประเภท การเปลี่ยนและการสำรองเครื่องจักรอุปกรณ์ และพัสดุประเภทที่มีความสำคัญอื่น ๆ โดขจะ ต้องทราบว่าเครื่องจักรชนิดใดจะทำงานอะไร เป็นเวลานานเท่าใด และมีการสึกหรอเร็วหรือ ช้า จึงจะประมาณการบำรุงรักษาได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใด

1. วางแผนแยกประเภทพัสตุ เพื่อจัดระบบการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์แต่ ละประเภทมีอัตราการบำรุงรักษาต่างกัน สภาพของพัสคุบางชนิดไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา ประจำ เป็นพัสคุที่ไม่สำคัญ ราคาถุกไม่ต้องตรวจตรามากนัก อาจตรวจสภาพทุกๆ 6 เดือน 138

หรือ 1 ปี แต่พัสดุอุปกรณ์บางประเภทจะมีความสำคัญูราคาแพง ต้องได้รับการตรวจตรา ประจำ มีการกำหนดตารางการตรวจสอบ หรือให้ริการหล่อลื่น เช่นยานพาหนะ เครื่อง เกี่ยวกับไมโครพลิม เครื่องมือเเพทย์ ขลฯ เนื่องจากค่าใช้จายในการบำรุงรักษาสูงจึงต้อง ประมามค่าใช้จยายให้เหมาะสมระหว่างอัตราการสึกหรอและการเสี่ยงต่อกาวขัดข้องของเครื่อง
2. วงงแผนการใช้และการจัดซื้อ กรณีที่พบว่าพัสดุรายการใดเกามากจนไม่คุมกับ ค่าใช้จาย ในการบำรูงรักษาก็ควรพิจารณาจัดซื้อใหม่ การวางแผนด้านนี้ทำโดยการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติเพื่อหาต้นทุนค่าใช้จายในการบำรุงรักษาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากเห็นว่าค่ใช้จ่ายสูงกกินครึ่งของราคาทรัพยสสินนั้นก็ควรเปลี่ยนใหม่ เช่น รถยนต์จะมีค่า ใช้ำยในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขสูขึ้นตามอายุการใช้งาน
3. วางแผนสำรองเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นการสำรองเครื่องจักรอุปกรณ์วว้หมุน เวียนใช้เมื่อเกรื่องจักรที่ใช้งานตามปกติเกิดชำรุดขัดข้อง หรือถึงกำหนดต้องหยุดเครื่องเพื่อ บำรุงรักษา เช่น การล้าง อัดฉีด การเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมใหญ่ งลฯ ก่ารสำรองเครื่อง จักรไว้ใช้งานโดยปกติจะสำรองไว้ประมาณ $10 \%$ บางบริษัทเมื่อซื้อเกรื่องจักรใหม่มาทด แทนเครื่องจักรเดิมจะไมขายเครื่องจักกเดิมทิ้งไป แต่เก็บไว้เป็นเครื่องจักรสำรอง

## ค่ใชจายในกรรนำรูงรักษา

บัจััยสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้ายาในการดำนินงานด้านการบำรุงรักษา คือ

1. ค่าชช้ายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องจักรรำรุดเสียหาย
2. ค่าใช้จายในการบำรุงรักษาแบบกันเสีย เพื่อป้องกันเกรื่องจักรชำรุดเสียหาย

ค่าใช้จายและะความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องจักรชำรุดเสียหาย อาจแบ่งได้ เป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ

1. ค่าใช้ายในการซ่อมแซม คำนวณได้จากค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสทุ้ต่าง ๆ ในการซ่อมเซม - แต่ไมรวมถึงค่าใช้ายในการดำเนินการบำรุงรักยาแบบกันเสีย เช่น การ ซ่อมแซมเปี่ยนชิ้นส่วนตามกำหนด
2. ความสูณุเสียที่เกิดจากการชำรุด เป็นค่าใช้ายยเละความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก กรณีเครื่องจักรชำรุด อาจแบ่งไดด้งนี้ 2.1 ค่าใช้่ายในการหยุดครื่อง การหยุดครื่องแต่ละกรั้งทำให้การผลิตต้อง หยุดชะััก พนักงานประจำเครื่องต้องเสียเวลา อาจสูญเสียวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยุ่ระหว่าง กระบวนการผลิต
GM 302
2.2 ค่าใช้่ายสำหรับเวลาที่สุญเสีย หมายถึงการสูญเสียโอกาสในการผลิตสิน ค้า เนื่องจากเครื่องจักรต้องหยุดทำงาน คือเป็นค่าใชจ่ายที่ขึ้นกับระยะเวลาที่ต้องหยุดผลิต 2.3 ค่าใชจายในการเดินเครื่องจักรใหม่ เช่น ค่าใช้จายคงที่ในการเดินเครื่อง ในแตละครั้ง

ค่าใชจ้ายในการบำรุงรักษาแบบกันเสีย จะประกอบด้วยค่าใช้ำย ดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จายในการดูแลรักษา อันได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสหุยต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดการหล่อลื่น ค่าเสียเวลาในการผลิต เพราะต้องหยุดการผลิตเพื่อการดูแล ตามปกติ
2. ค่าใช้ายในการตรวจสอบ เป็นค่าใช้จ้ายในการตรวจสอบเครื่องจักรทั้งหมด
3. ค่าใช้จายในการเปลี่ยนและซ่อมแซมตามกำหนดเป็นการเปลี่ยนตามแผนที่กำหนด ไว

ในการดำเนินการบำรุงรักษาจะต้องพิจารณาทั้งค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษาแบบกันเสีย ค่าใช้ายด้านความสูญเสียจากการชำรุด และค่าใช้จายในการซอมแซม นอกจากนั้นต้อง พิจารณาถึงค่าใช้จายรวมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังแสดงตามภาพ


ค่าใช้่ายในการบำรุงรักษา
จากภาพจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแบบกันเสียจะเพิ่มตามปริมาณงาน ขณะเดียวกันค่าใช้ายในการซอมแซมและความสูณเสียจากการชำรุดจะลดลงเมื่อค่าใช้ายใน

การบำรุงรักษาแบบกันเสียเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อคิดค่าใช้ายรวมทั้งหมดซึ่งประกอบว้วยคาใช้ จ่าย 3 อยางนี้รวมกันแล้ว ก็จะเห็นว่ามีปริมาณงานบำรุงรักษากันเสียที่เหมาะสมอยูระดับ หนึ่ง หากดำเนินการบำรุงรักษากันเสียมากเกินไปก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเชนกัน

## การแบงระดับงานบำรุงรักษา

ในการบำรุงรักษาควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นระดับตามความ สำคัญและวิธีการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้กิดความง่ายเละสะดวกในการดำเนินกิจการ แกเจ้าหน้าที่ในการบำรุงรักษา และสร้างความชำนาญเฉพาะอย่างแกผูปปิบัติงานในแต่ละ ระดับอีกด้วย การแบ่งระดับการบำรุงรักษาอาจแบ่งได้งนังนี้

1. การบำรุงรักษาระดับหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ัับผิด ชอบพัสดุนั้น ๆ เป็นผู้ำเนินการบำรุงรักษาเอง โดยปกติเป็นการบำรุงรักษาแบบกันเสียหรือ ซอมแก้ไขเล็ก ๆ ผู้ำหน้าที่บำรุงรักษาระดับนี้ คือ
1.1 ผู้ใช้หรือพนักงานควบคุมเครื่องจักรเป็นผูดูแลรักษา โดยทำความสะอาด และบำรุงรักษาเบื้องต้น เซ่น การหยอดน้ำมันเครื่องเพื่อให้เกิดการหล่อลื่น การขันส่วนที่ หลุดหลวมให้นนนตามเดิม ๆลฯ
1.2 ช่างประจำหน่วย มีหน้าที่ชว่ยผู้ใชบริการบำรุงรักษา ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ ตรวจพบข้อบกพร่องซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ว้ยตนเองก็เจ้งให้ช่างประจำหน่วยแก้ไข เช่น การ ปรับแต่ง การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไมสำคัญ การบริการล้าง อัด ฉีด และ หล่อลื่นต่าง ๆ การบำรุงรักษาระดับหน่วยงาน เป็นการบำรุงรักษาเบบกันเสียซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะถ้าในระดับหน่วยงานมีการบำรุงรักยาที่ดีแล้ว งานบำรุงรักษาในระดับอื่น ๆ ก็จะนอย ลง ทำให้ระะหยัดแรงงานและงบประมาณลงไปได้มาก
2. การบำรุงรักษาระดับสนาม หมายถึง การบำรุงรักษาโดยหน่วยช่าง ซึ่งทำหน้า ที่บริการด้านบำรุงรักษาซึ่งหน่วยงานใช้ไม่สามารถปฏิบัติการได้ เนื่องจากเป็นงานซ่อมและ เปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญ ๆ ซึ่งเกินความสามารถของช่างประจำหน่วย
3. การบำรุงรักษาระดับโรงงาน เป็นการบำรุงรักษาโดยหน่วยงานหรือโรงงานที่ สร้างขึ้นในเขตหรือภาคโดยเจ้าหน้าที่ในระดับนี้ทำหน้าที่บริการด้านบำรุงรักษา ซึ่งระดับ หน่วยใช้หรือระดับสนามไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นการซอมใหญ่ं (Overhaul) ซึ่งเป็นการ ซอ่โดยถอดแยกชิ้นส่วนทั้งระบบมาตรวจสอบแก้ไขแล้วใสเข้าไปใหม่ ต้องมีการตรวจ สภาพอย่างละเอียด จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือเทคนิค และเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญและ GM 302

ประสบการณ์มากกว่า 2 ขั้นแรก หน้าที่หลักระดับนี้กี้คือ การซ่อมชิ้นส่วนประกอบ (Components) หรือส่วนประกอบทดแทน (assemblies replacement)
4. การบำรุงรักษาระดับโรงงานสวนกลาง เป็นการบำรุงรักษาโดยโรงงานขนาด ใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบำรุงรักษาของกิจการนั้น ส่วนใหญู่จะทำการบำรุงรักษาใน ส่วนที่หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ไมสสามารถทำได้ การซ่อมของหน่วยงานระดับนี้จะต้องมี เทคนิก อุปกรณ์ และเครื่องมือซออมแก้ไข ตลอดจนต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในสาขา ต่าง ๆ อยางครบถ้วน หน้าที่หลักในระดับนี้ ได้แก่

- การซ่อมสร้าง (Rebuild) เป็นการซ่อมพัสดุที่ำรุดให้กลับคืนสภาพเดิมโดย การถอดชิ้นแยกชิ้นส่วนทุกระบบ
- mารดัดแปลง (Modification) เป็นการปรับปรุงดัดแปลงบางส่วนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพหรือความสะดวกในการทำงาน
- การยุบรวม (Canibalization) เป็นการถอดชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้อยุของเครื่อง จักรที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้การไม่ได้ไปเปลี่ยนใหกับเครื่องจักรอื่นที่ชัารุด ซึ่งถ้าเปลี่ยนชิ้นส่วน แล้วจะสามารถใช้การได้


## ปัญหาและข้อสนอแนะในกกรแก้ไขการบริหารงานบำรุงรักษา

ปัญหาที่พบบ่อยมักมีสเหตุจากบัจััยหลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ใช้ไม่รับผิดชอบในด้านการบำรุงรักษา เนื่องจากผู้ใช้ส่วนมากมักจะถือว่ามี หน้าที่ใช้อย่างเดียว เมื่อของเสียแล้วก็ส่งไปใหช่างแก้ไข และบางครั้งอาจใช้ววมกันหลายคน จึงไม่ทราบว่าใครควรรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ควรมีการวางระเบียบและกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้ใหช้ดด เจนว่ามีหน้าที่บำรุงรักษาอย่างไร พร้อมทั้งจัดทำคุ่มือปฏิษัติด้านบำรุงรักษาเพื่อใหผู้ใช้ได้รีจัก วิธีบำรุงรักษาที่ถุกต้อง และควรฝึกอบรมผู้ใช้ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านการบำรุง รักษาดวย
2. พัสดุหรือเครื่องจักรกล เสียเร็วกว่าปกติ ทั้งที่สภาพยังใหม่ เป็นเพราะผู้ใชหรือ ผู้ควบคุมเคื่่องจักรไม่ทราบถึงวิธีการใช้ที่กูกต้อง และอาจมีสาหตุมาจากการปล่อยปละละ เลยของผู้ใช้ เมื่อมีสิ่งบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ กีไมรีบแก้ไข เมื่อใช้ไปนาน ๆ เข้าก็ทำให้ เครื่องเสียหายมาก


 ตอไป
3. ขั้นคอนในการดำนินการซ่อมห้า ทำให้กรปฎิบิติงนนด้งงหยุดะะัักนละตราง



 แก้้ข
 บันทึกประวัดิกกรซ่อบบำรุรักมา






[^0]:    

[^1]:    เธียวไชย จิตต์แจ้ง, การบริทารการผลิต, ระบบการบ์ารุงรักษาเครื่องจักรและโรงงาน. มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, 2519.

