## LAW ENFORCEMENT

## Extradition

## Treaty Between the UNITED STATES OF AMERICA and THAILAND



## NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)-
". . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence ... of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

## THAILAND

## Law Enforcement: Extradition

Treaty signed at Washington on December 14, 1983;
Transmitted by the President of the United States of America to the Senate April 13, 1984 (Treaty Doc. 98-16, 98th Congress, 2d Session);
Reported favorably by the Senate Committee on Foreign Relations June 19, 1984 (Senate Executive Report No. 98-29, 98 ${ }^{\text {th }}$ Congress, 2d Session);
Advice and consent to ratification by the Senate June 28, 1984;
Ratified by the President July 18, 1984;
Ratified by Thailand March 18, 1991;
Ratifications exchanged at Bangleok. April 17, 1991;
Entered into force May 17, 1991.

## TREATY BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND RELATING TO EXTRADITION

The Government of the United States of America and the Government of the Kingdom of Thailand

Recalling that the Treaty of Extradition between the United States of America and the Kingdom of Thailand, signed at Bangkok December 30 , 1922, has enhanced the administration of criminal justice in both states; and

Desiring to provide for more effective cooperation
between the two States in the suppression of crime; and
Desiring to conclude a new Treaty for the reciprocal extradition of offenders;

Have agreed as follows:

## Obligation to Extradite

(1) The Contracting Parties agree to extradite to each other, subject to the provisions described in this Treaty, persons found in the territory of one of the contracting Parties who have been proceeded against for, have been charged with, have been found guilty of, or are wanted for the enforcement of a judicially pronounced penalty for committing an extraditable offense, by the judicial authority of the Requesting state. The term "judicial authority" shall include the police and public prosecution authority for the purpose of proceeding against or charging such persons in accordance with the laws of each contracting Party.
(2) With respect to an extraditable offense committed outside the territory of the Requesting state, the Requested State shall grant extradition, subject to the provisions of this treaty, if its laws would provide for the punishment of such an offense in comparable circumstances.

## ARTICLE 2

## Extraditable Offenses

(1) An offense shall be an extraditable offense for prosecution or for the imposition of a penalty or detention order only if it is punishable under the laws of both Contracting parties by imprisonment or other form of detention for a period of more than one year or by any greater punishment.

For the enforcement of a penalty or detention order for such an extraditable offense, extradition shall be granted if the duration of the penalty or detention order still to be served amounts to at least six months.
(2) An offense shall be an extraditable offense if it consists of preparing or attempting to commit, aiding or abetting, assisting, counselling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact to, an offense described in paragraph (1) of this Article provided that such are punishable under the laws of both Contracting Parties by imprisonment or other form of detention for a period of more than one year or by any greater punishment.
(3) Extradition shall also be granted for illicit or criminal association, as provided by the laws of thailand, to commit any offense described in paragraph (l) of this Article, and for conspiring, as provided by the laws in the united States of America, to commit any such offense.
(4) For the purposes of this Article, an offense shall be an extraditable offense:
(a) whether or not the laws of the Contracting Parties place the offense within the same category of offenses or denominate the offense by the same terminology; or
(b) whether or not the offense is one for which United States federal law requires proof of interstate transportation, or use of the mails or of other facilities affecting interstate or foreign commerce, such matters being merely for the purpose of establishing jurisdiction in a United States federal court.
(5) When extradition has been granted with respect to an extraditable offense, it may also be granted in respect to any other offense specified in the extradition request that meets all other requirements for extradition except for periods of penalty or detention order set forth in paragraph (1) of this Article.

## ARTICLE 3

## Political and Military Offenses

(1) Extradition shall not be granted when:
(a) the offense for which extradition is sought is a political offense; or
(b) it is established that extradition is
requested for political purposes; or
(c) the offense for which extradition is sought is exclusively a military offense.
(2) For the purpose of this Treaty a murder or willful crime against the life or physical integrity of a Head of State of one of the Contracting parties or of a member of that person's family, including attempts to commit such offenses, shall not be deemed to be offenses within the meaning of paragraph (l) of this Article.

## ARTICLE 4

## Dual Jurisdiction

The Requested State may refuse to extradite a person claimed for a crime which is regarded by its laws as having been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory, provided it shall proceed against the person for that crime according to its laws.

## ARTICLE 5

prior Jeopardy for the Same Offense
(1) Extradition shall not be granted when the person sought has been tried and convicted or acquitted in the Requested State for the offense for which extradition is requested.
(2) Extradition may be denied when the person sought is being or has been proceeded against in the Requested state for the offense for which extraaition is requested.
(3) Extradition may be granted even if the competent authorities of the Requested State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested.

## ARTICLE 6

## Capital Punishment

When the offense for which extradition is sought is punishable by death under the laws of the Requesting State and is not punishable by death under the laws of the Requested State, the competent authority of the Requested state may refuse extradition unless:
a) the offense is murder as defined under the laws of the Requested State; or
b) the competent authority of the Requesting State provides assurances that it will recommend to the pardoning authority of the Requesting State that the death penalty be commuted if it is imposed.

In the case of the United states of America, the competent authority is the Executive Authority.

Extradition shall not be grantea when the prosecution or the enforcement of the penalty for the offense for which extradition has been sought has become barred by lapse of time according to the laws of the Requesting state.

## ARTICLE 8

## Nationality

(1) Neither Contracting Party shall be bound to extradite its own nationals.

In a case in which the United States of America is the Requested State, the Executive Authority shall have the power to extradite its nationals if, in its discretion, it is deemed proper to do so.

In a case in which Thailand is the Requested State, the competent authority may extradite its nationals if not prevented from doing so.
(2) If extradition is not granted pursuant to paragraph (1) of this Article, the Requested State shall, at the request of the Requesting State, submit the case to its competent authority for prosecution. For this purpose, the Requesting State shall submit the files, information, and
exhibits relating to the case to the Requested state. If the Requested state requires additional documents or evidence, such documents or evidence shall be submitted without charge to that State.
(3) Notwithstanding paragraph (2) of this Article, the Requested state shall not be required to submit the case to its competent authority for prosecution if the Requested State has no jurisdiction over the offense.

## ARTICLE 9

## Extradition Procedures and Required Documents

(1) The request for extradition shall be made through the diplomatic channel.
(2) The request for extradition shall be accompanied by:
(a) documents, statements, or other eviäence which describe the identity and probable location of the person sought;
(b) a statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the crime;
(c) the provisions of the law describing the essential elements and the designation of the offense for which extradition is requested;
(d) the provisions of the law describing the punishment for the offense; and
(e) the provisions of the law describing any time limit on the prosecution or the execution of punishment for the offense.
(3) A request for extradition relating to a person who is sought for prosecution also shall be accompanied by:
(a) a copy of the warrant of arrest issued by a judge or other competent authority of the Requesting State;
(b) such evidence as, according to the law of the Requested State, would justify that person's arrest and committal for trial, including evidence establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers.
(4) When the request for extradition relates to a convicted person, in addition to the items required by paragraph (2) of this Article, it shall be accompanied by:
(a) a copy of the judgment of conviction by a court of the Requesting State; and
(b) evidence providing that the person sought is the person to whom the conviction refers. If the person has been convicted but not sentenced, the request for extradition shall also be accompanied by a statement to that effect. If the convicted person has been sentenced, the request for extradition shall also be accompanied by a copy of the sentence imposed and a statement showing to what extent the sentence has been carried out.
(5) All documents submitted by the Requesting State shall be translated into the language of the Requested state.
(6) Documents transmitted through the diplomatic channel shall be admissible in extradition proceedings in the Requested state without further authentication, or other legalization.

## ARTICLE 10

## Provisional Arrest

(1) In case of urgency, either Contracting Party may request the provisional arrest of any accused or convicted person. Application for provisional arrest shall be made through the diplomatic channel or directly between the Department of Justice in the United States of America and the Ministry of Interior in Thailand, in which case the communication facilities of Interpol may be used.
(2) The application shall contain: a description of the person sought; the location of that person, if known; a brief statement of the facts of the case including, if possible, the time and location of the offense; a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against that person, as referred to in Article 9; and a statement that a request for extradition of the person sought will follow.
(3) The Requesting State shall be notified without delay of the result of its application.
(4) Provisional arrest shall be terminated if, within a period of 60 days after the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required by Article 9.
(5) The termination of provisional arrest pursuant to paragraph (4) of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the extradition request and the supporting documents mentioned in Article 9 are delivered at a later date.

## ARTICLE 11

## Decision and Surrender

(1) The Requested State shall communicate without delay through the diplomatic channel to the Requesting State its decision on the request for extradition.
(2) The Requested State shall provide reasons for any partial or complete rejection of the request for extradition.
(3) If the extradition has been granted, surrender of the person sought shall take place within such time as may be prescribed by the laws of the Requested state. The competent authorities of the Contracting Parties shall agree on the time and place of the surrender of the person sought. If, however, that person is not removed from the territory of the Requested State within the prescribed time, that person may be set at liberty and the Requested $S$ tate may subsequently refuse extradition for the same offense.

## Deferred Surrender

If the extradition request is granted in the case of a person who is being proceeded against or is serving a sentence in the territory of the Requested State for a different offense, the Requested State may defer the surrender of the person sought until the conclusion of the proceedings against that person, or the full execution of any punishment that may be or may have been imposed.

## ARTICLE 13

## Requests for Extradition Made by Several States

(1) If the Requested State receives requests from the other Contracting Party and from one or more third states for the extradition of the same person, either for the same offense or for different offenses, it shall determine to which State it will extradite that person. In making its decision it shall consider all relevant factors, including but not limited to:
(a) the State in which the offense was committed;
(b) in cases involving different offenses, the

State seeking the individual for the offense which is punishable by the most severe penalty in accordance with the law of the Requested State;
(c) in cases involving different offenses that the Requested State considers of equal gravity, the order in which requests were received from the Requesting states;
(d) the nationality of the offender; and
(e) the possibility of reextradition between the Requesting States.
(2) In the case of a request from Thailand, the decision described in paragraph (1) of this Article shall be made by the Executive Authority in the United States of America. In the case of a request from the United States of America, the decision shall be made by the competent authority in Thailand.

## ARTICLE 14

## Rule of Speciality

(1) A person extradited under this Treaty shall not be detained, tried, or punished in the territory of the Requesting State for an offense other than that for which extradition has been granted, nor be extradited by that state to a third State, unless:
(a) that person has left the territory of the Requesting state after extradition and has voluntarily returned to it;
(b) that person has not left the territory of the Requesting State within 45 days after being free to do so; or
(c) the Requested State has consented to detention, trial, or punishment of that person for an offense other than that for which extradition was granted, or to extradition to a third state. For this purpose, the Requested State may require the submission of any document or statement mentioned in Article 9, including any statement made by the extradited person with respect to the offense concerned.

These stipulations shall not apply to offenses committed after extradition.
(2) If the charge for which the person was extradited is legally altered in the course of proceedings by virtue of a new statute, or the charging, pleading, or finding of a lesser offense, that person may be prosecuted or sentenced accordingly, provided the altered charge is:
(a) based on the same set of facts contained in the extradition request and its supporting documents; and
(b) punishable by the same maximum penalty as, or a lesser maximum penalty than, the offense for which that person was extradited.

## ARTICLE 15

## Simplified Procedure

If the person sought irrevocably agrees in writing to extradition after personally being advised by the competent authority of his right to formal extradition proceedings and the protection afforded by them, the Requested state may grant extradition without formal extradition proceedings.

## Handing over of Property

(l) The Requested State shall, insofar as its law permits and at the request of the Requesting State, seize and upon the granting of the extradition hand over property:
(a) which may be required as evidence; or
(b) which has been acquired as a result of the crime and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person claimed or is subsequently discovered.
(2) The property mentioned in paragraph (l) of this Article shall be handed over even if extradition, having been granted, cannot be carried out due to the death, disappearance, or escape of the person claimed.
(3) When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it be returned.
(4) Any right which the Requested State or any State or individual may have acquired in the said property shall be preserved. Where these rights exist, the property shall be returned without charge to the Requested State at its request as soon as possible after the trial.

## Transit

(1) Either Contracting Party may authorize transit through its territory of a person surrendered to the other by a third State. The Contracting Party requesting transit shall provide the transit state, through diplomatic channels, with a request for transit which shall contain a description of the person being transited and a brief statement of the facts of the case. No such authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the other Contracting Party.
(2) If an unscheduled landing on the territory of the other Contracting Party occurs, transit shall be subject to the provisions of paragraph (1) of this Article. That Contracting Party may detain the person to be transited for a period up to 96 hours while awaiting the request for transit.

## ARTICLE 18

## Expenses and Assistance

(1) Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of extradition, up to the moment of surrender of the person to be extradited, shall be borne by that State.
(2) The Requested State shall appear on behalf of the Requesting state and conduct and carry out any proceedings arising out of a request for extradition.
(3) No pecuniary claim arising out of the arrest, detention, examination, and surrender of persons sought under the terms of this Treaty shall be made by the Requested State against the Requesting State.

## ARTICLE 19

## Scope of Application

This Treaty shall apply to extraditable offenses under this Treaty committed before as well as after the date this Treaty enters into force.

## ARTICLE 20

## Ratification and Entry into Force

(1) This Treaty shall be subject to ratification; the instruments of ratification shall be exchanged at Bangkok as soon as possible.
(2) This Treaty shall enter into force 30 days after the exchange of the instruments of ratification.
(3) On entry into force of this Treaty, the Treaty of Extradition between the United States of America and the Kingdom of Thailand signed at Bangkok December 30, 1922, shall
cease to have effect, provided that any extradition proceedings pending in the Requested State at the time this Treaty enters into force shall remain effective thereafter.

## ARTICLE 2

## Denunciation

Either Contracting Party may terminate this treaty at any time by giving written notice to the other party, and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice. Such termination shall not prejudice any extradition proceedings commenced prior to the giving of such notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Washington, on December 14, 1983, in the English and Thai languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND:


วากวยการธงแูรายษามแคน

รับาลแห่งสหรัมอเมริกาและรับาลแห่งรารอาแาจักรไพบ
 ราชอาญาชักรไหย ชึ่งลงนามที่กรุงเหตา เมื่อวันที่ 30 ฐันวากม ค.ศ. 1922 ไค้ส่งเสริมการบรินารงานกระบวนการยุกิษรรมตางค้านอาญาในรัดต้งสอง และ

ปรารณนาที่จะให้ความร่วมมื่อระหว่างรัต้ังสองในการปรามปราม จาหญากรรมมีประลิทิิกาพบิ่งรี้น และ
 แกกันละกตน

> ไค้ทกลงกันกังต่อไปนี้

ต้อ 1
ต้อยูกสนในการธงยูรายข้ามแนม


 ตามค่าหิหากษาศาล สาหรบการกระท่ากวามลิกดี่ด่งยู้รายข้ามแคนไก้ โกยเจ้าหน้าที่

 คูสชขมาแท่ละย่าย
2. ...
2. สำหรับความถิคหี่ส่งยูร้ายข้ามแกนไคึ่งได้กระหำชิ้นภายนอก

 สถานการณ์ที่คล้ายคลีงกัน

ขอ 2
ความสิคที่ส่งยู้รายฐ้ามแคนได้

1. ความยิกที่จะถือว่าเป็นความลิกที่ส่งยู้รายช้ามแคนเหื่อการคำเนินคคี หรือเทื่อบงกับตามค่าหิทากษาลงโหษหรือตามค่าสั่งกักขังได้ ก็ต่อเมื่อความถิคน้นลงโหษ
 เป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี หรือโคยการลงโทษที่หนักกว่า

ชำหรับการบงคับการจงโทษหรือกักรังตามคำส่งในความอิกที่สง งยูร้าย ต้ามแคนคังกล่าว จะใหส้งยุร้ายข้ามแคนณึนได้ หากระยะเวลาของโหษหรือคำช่ง กักัังที่เหสือจะท้องรับโหษต่อมีระยะเวจาอย่างนอย 6 เคือน
2. ความฝิคที่จะถือว่าเป็นความฝิคที่ส่งยูร้ายข้ามแคนไค้ หากความลิก น้นประกอบค้วยการทระเตรียม หรือการทยายามกระทำความฝิก การร่วยเหสือหร้อ ส่งเสริม การสนับสนุน กางให้กาปริกษาหรือกางเป็นยู้จักหรือการเป็นยู้สมคบไม่ว่ากอ่อน หรือหลังการกระทำสำนรับความลิกหี่ระบุไว้ในวรรต 1 ของช้อนี้ ทังนี้ ภายใต้เงื่อนไฐ
 กักชังในรูปแบบอื่นเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี หรือโคยการลงโหษที่หนักกว่า
3. ใหมีการส่งผูร้ายข้ามแคนค้วยสำหรับการกระห่าความฝิกฐานเป็น
 ระบุไว้ในวรรด 1 ของต้อนี้ และชช่าหรับการวางแยนทามกฏนมายชองสนรัรอเมริกา เทื่อกระห่าความฝิคทังกล่าว
 ข้ามแกนได้
 เคียวกัน หรือจะเรียกรื่อความยิกเคียวกัน หรือไมเกาม หร๋อ
ข. ไม่ว่าจะเป็นความยิคซึ่งกฏหมายสหพันซ์ของสหรัฐกำนนคให้ มีการพิสูจน่ว่า มีการ ขนส่งระหว่างมลรัม หรือการใส้ไประฉ์ย์ หรือสิ่งอำนวยกวามสะกวกอื่นที่กระหบกระเทือนการค้าระหว่าง มลรัฐหรือต่างประเทศ หรือไมก็ตาม เรื่องคังกล่าวมีกวามมุง ประสงค์เทียงงเื่อให้อานาจศาลแกตาลมลรัฐของสหรัะ
5. เมื่อใหมีการสงยผ้ายข้ามแคนทามความยิคที่สงยูรายข้ามแคนฐานใค ฐานหนึ่งไคแล้ว อาจจะให้มกกางสงยูราขข้ามแคนในความยิกอึ่นซึ่งระบุไว้ในคำร้องขอ ใหสงยูรายช้ามแกนที่เบ็นไปทามเรื่อนไซสำหรับการส่งยูรายข้ามแคน ยกเว้นเืื่อนไฐ ถี่เกี่ยวกับระยะเวลาของโทะหรือคำชังกักซังที่ระบุไว้ในวรรด 1 ของขอนี้

$$
\text { ข้อ } 3
$$

## ความดิคทางการเมืองและทางหหาร

1. จะไมมีการสงยูรายข้ามแคน ถ้า

ก. ความฝิคหี่ชอให้สงยูร้ายข้ามแผนเป็นความโิคหางการเมือง หรือ
จ. เป็นที่ประจักษ์ชักว่าการร้องขอใหส่งยูรายจ้ามแคนมีความ มุงประสงค์หางการเมือง หรือ
ค. ความฝิคหี่ชอใหสงยูรายข้ามแคนเป็นความฉิคหางหหาร โคยเฉพาะ

 หรืององสมาชิกในครอบครัวของบุดกลน้น รวมห้้งการกยายามกระทำความิิกคังกลาว ม่ใหลือว่าเป็นความดัคในความหมายของวรรค 1 ของห้อนี้

$$
\text { ข้อ } 4
$$

อานานหาดร้อน


 ตังกล่าวสาหรับความธิตแนันามกฏดมายตองกน

$$
\begin{gathered}
\text { ข้อ } 5 \\
\text { กางถุกลงงโหษก่อนในความยิคเกียวกนแ }
\end{gathered}
$$


 ที่รอใหส้งยูรายข้ามแกน

 $\stackrel{2}{2}$ ขามแกน
3. อาจจะส่งยูราายข้ามแคนไก้ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าหู่มู้มี่านาจของรัร

 ขอใหสงยูรายฮามแกน

โหษประหาร
ถ้าความสิคหี่ขอใหส่งนุรายข้ามแคนถูกลงโหมประหารรีวิกตามกฎนมาย
 ร้องขอ เจ้านน้าที่ผู้มื่อานาจของรัรที่ใครับการรองขออาจปฏิเสรการส่งยูรายข้ามแคน ไก้ เว้นแต่
 ที่ได้รับการรองขอ หรือ

ข. เจ้านน้านี่นุ้มือคำนาจของรัรหี่รองขอให้หสักประกันว่าจะเสนอแนะต่อ ยู้มีอานาจอภัยโหษอองรัรหี่รองขอเสื่อขอให้เปลี่ยนโหษประหารเป็นโหษที่เบากว่าน้้น หากมีการลงโหษประหารชีวิต

ในกรณีของสนรัรอเมริกา เจ้านน้าที่ยู้มีจำนาจได้แก่่่ายบรินาร

$$
\text { ข้อ } 7
$$

การฯาคอายุความ
$จ=ไ$ ไมีการช่งยูร้ายข้ามแคนเมื่อการฟ้องคกีหรือการบังกับการลงโหษ สำนรับความถิคที่ขอใหส้งยู้ายจ้ามแคนน้นต้องห้ามโคแษาคอายุความคามกฎหมาย ชองรัหี่ร้องมอ

```
ขอ }
สญษาที
```

1. ภาคี่สูฮญูาแต่ละย่ายไม่ยูกพันที่จะส่งคนชากิของคนช้ามแคน ในกรสี่...

## ในกรดี่หี่สหรัธอเมริกาเป็นรังที่ไค้รับการร้องตอ ฝ่ายบริหารมีจานาจ ที่จะส่งกนชากิตองกนจ้ามแกบไก้ หากในคุลลินิจฯองกนเห์นสมควรที่จะกระห่าเร่นบัน










 ความดิกน 亡

2. ค่าร้องขอให้สงยู้รายข้ามแกนจะต้องนบบ


9. คำแถลงข้อเหัจจริงเกี่ยวกบบคกี รวมถึงเวลาและธถานมี่ที่ ความอุตได้เกิกรี้น หากเง็นไมได้



 เท่่อการคำเนินกางลงโหษชาหรบกวามอดค
 พ้องคคีจะต้องแนบเอกสารคังท่อไปนี้คว้ย
 บองรับี่รองรอ
 เหตุยดของการจับและการให้มี่ารค่าเนินกมีมุคคลกังกล่าว
 บุกคล เกียวกันณษที่งะทุไว้ในหมายจับ
 จะต้องแนบเอกสารเสิ่มเติมจากเอกสารที่ร ะบุไว้ในวรรค 2 ตองข้อนี้ คังค่อไมีี้

ก. ฮ่าเนากำมิพากษาว่ากระห่าอดคของศาลของรัรี่รองรอ นละ






 ไค้รับการร้องตอ
6. เอกสารที่ชงย่านวิลีหางการมูกจะเบ็นที่ขอมรับให้ใช้ในกระบวนการ
 ชื่นเกิ่นเติมอีก

$$
\begin{gathered}
-8- \\
\text { ข้อ } 10 \\
\text { การจับกุมชั่คตราว }
\end{gathered}
$$

1. ในกรณีเรงต่วน กาคืคูสัญญาแตละย่ายอาจร้องขอให้ับกุมบุคคล ที่ถูกกล่าวหา หรือถูกิิพากษาว่ากระหำฝิดไวชัวคราวได้ ค่าขอให้ับกุมศัวชั่วคราว จะสง่ย่านวีถีหางการทุต หรือโกยตรงระหว่างกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐอเมริกาและ กระทรวงมหากไหยในประเทศไหย ซึ่งในกรณีนี้อาจจะใช้เกร่องมือสื่อสารของทำรวจ ฮากล
2. ค่าของะประกอบท้วย รูาตรรณของบุคคลที่ดูกขอในส้งตัว หื่อยูของ บุคคลนันหากร้ คำแถลงย่อเกี่ยวกับข้อเท์จจริงในคคี รวมหั้งเวฉาและสถานที่ที่ความฝิก ไค้เกิคชื้นหากเป็นไปได้ คำแถลงว่าไท้มีนมายจับหรือไก้มีกำพิพากษาว่ากระห่าถิกสำหรับ บุคคลน้นดังระบุไว้ในซ้อ 9 และคำแณลงว่าจะไค้สงกำร้องขอใหสงบุคคลคังกล่าวข้ามแกน ตามมา
3. จะมีการแจ้งยลของคำชอแกรัธที่ร้องขอโคยไมชักช้า
4. การจับกุมชั่วคราวจะสิ้นสุคลงถ้าภายในระยะเวลา 60 วันหสังการ
 อย่างเป็นหางการให้สงยูรายข้ามแทนและเอกสารสนัปสนุนที่จำเป็นตามข้อ 9
5. การที่การจับกุมชั่วคราวสิ้นชุคลงตามวรรต 4 ของข้อนี้ จะไม่เป็น อุปสรรตตอการส่งมุคคสคังกล่าวข้ามแคน หากมีการฐ่งคำรองขอใหฮงยูรายข้ามแตนและ เอกสารสนับสนุนที่ระบุไว้ในช้อ 9 ได้ในภายหสัง

ขอ 11

การวินิจฉัยและการส่งมอบทัว

1. รัฐที่ได้รับการร้องขอจะแจ้งโคยไม่สักษ้ายานวิถีทางการ ทูตให้ รัฐที่ร้องขอทราบถึงการวินิจนัยชองศนเกี่ยวกับคำร้องซอใหสงยยูรายฐ้ามแกน
2. ...
 ยูรายต้ามแกนมางส่วนหรือยห้งนมก
3. หากให้มีการส่งยูร้ร้ายข้ามแกนได้ การส่งมอบศรบุคคลที่ถูกขอให้่ง

 กัวบุกคลมี่ถูกรอให้ส่ง อย่างไรก์ทาม หากไม่มี่การนำตัวมุคกลน้นออกไปจากกรินแคน

 ในภายหฮ้ง

ข้อ 12 mot ioumf sumuva


 คกีค่อบุคคณน้นจะเธร์จลิ้น หรือจนกว่าการค่าเฉินการจงโหมที่อาจจะกานนดหื้อได้ กำหนกนล้วเสร์จสมมุฯน

$$
\text { ขอ } 13
$$

กำรองขอให้า งโูร้ายข้ามแคนจากหลายรัร

 จะในความยิคเกียวณันหรอความดิกนกกท่างตัน รัมี่ไก้รัการร้องขอจะฑัคลินว่าจะส่ง บุคคลนนน้้ามแคนให้แกรัตใด ในการวิฉิจดัยรับกังกล่าวจะถิจารณาดึงองค์ประตอบที่

เกี่ยวข้องท้้งหมตสึ่งรวมถึ่งแต่ไม่ากั่กั เฉพาะองก์ปรระกอบคังต่อไปนี้
( n ) รัรที่ความลิคไค้กร $=$ ทำงื้น
(ฐ) ในกรมีหี่เป็นความลीคแตกค่างกัน รัธที่ขอใหฮ่งในความอิค ที่มโทษหนักที่ชุกทามกฏนมายของรัฐที่ไค้รับการร้องขอ
(ค) ในกรฝีหี่เป็นความลิกแฑกต่างกัน ซึ่งรัดี่ได้รับการร้องยอ เห็นว่ามีกวามร้ายแรงเท่ากัน ลำกับคำรองฯอที่ได้รับจาก รับีี่าองขอ
(ง) สัญาศิของสุกระทำนิก และ
(จ) ความเป็นไปได้ในการส่งแูรายข้ามแณนต่อระหว่างรัฐที่รองขอ เหล่าน้น
2. ในกรสดี่ค่าร้องยอมาจากประเหศไหย การวินิจชยตึ่งระบุไว้ใน
 ขอ 14


ค่าเนินคกี หรือองโหษในกินแคนของรัรที่รองขอส่านรบความีิคอึ่น นอกเหนือจาก
 ไปยังรันี่สาม นอกจาก

ก. บุคศลน้้นได้ออกจากคินแกนของรัฐที่รองขอ ภายหสังการส่ง แูรายข้ามแคน และไค้กลับเข้าไปในรัมหี่รองขอใหม่โคยสมัครใจ
ข. บุกคลนันมิไค้ออกไปจากคินแกนของรัฐที่รองฯอภายใน 45 วน ภายหฮังจากที่มีอิสระที่จะกระท่าเชนน้น นรือ

ค. รัฐที่ได้รับการร้องขอได้ไห้กวามยินยอมกับการ คุมธัง การ กิจารณาคที่ หรือการลงโหะมุคคลนันชำนรับความีุดอี่นนอกจาก ความลิคที่อนุఖาทใหส้งยูร้ายข้ามแคน หวือกับการส่งยูราย ข้ามแกนใหแกร่รัที่สาม เท่่อความมุ่งประสงค์มี รัฐที่ได้รับการ รองขออาจจะซอให้มีการส่งเอกสารนรือคำแถดงขึ่งระบุไว้ ในข้อ 9 รวมถึงคำให้การของบุคคลที่ถุกส่งตัวข้ามแตนที่เกี่ยว ข้องกับความนิคนน้
บทบมูคกเหล่านี้จะไม่ใข้บงกับกับความยิคหี่กระพ่าชื้นภายหลังการส่ง แูรายข้ามแคน
2. หากในระหว่างการคำเนินคคี มีการเปลี่ยนโกยธอบท้วยกฏหมาย ชึ่งช้อกล่าวหาที่ไร้สง งมุคคลน้นข้ามแคน โคยเหทุกฎนมายออกใหม่ หรือการกล่าวหา การท่อสู้คกี หรือยลการหิจารณาปราฏว่าเป็นความอิกหี่มีโหษเบากว่า บุคคลน้นอาจจะ


# ก. มีมุลรานตามข้อเท็จจริงรุดเทียวกันกับหี่ระบุไว้ในกำร้องชอ ใหส่งยูร้ายข้ามแกนและในเอกสารสนปปสบุน และ 

ข. มีกำหนคโพษพ้นสุงเท่า หรือน้อยกว่ากวามสิคที่มุคคลน้นถูกส่งตัว
ช้ามแคน

ขอ 15
วิธีการแบบย่อ
หากบุคคลที่อูกขอให้สงตัวยินยอมอย่างถอนไม่ไค้เป็นลายสักษณ์อักรร
 ถิงสิทิิชองทนที่จ=ได้รับการดิจารณาตามกระบวนการส่งยูร้ายข้ามแผนอย่างเป็นหาง การ และความคุ้มครองหี่จะมีจากกระบวนการคังกล่าว รัที่ไค้รับการร้องชออาจจะส่ง


 nรัnuàu


 ค้นมบในายบหดัง











$$
\begin{gathered}
\text { ม้อ } 17 \\
\text { กางเ่ามนแนม }
\end{gathered}
$$





 ต้องไดรับการอบุมาตเช่นว่านัน
2. หากมีการลงจอกโกยไม่ไค้กําหนกไว้อววงหน้าในกินแคนตองภากี

 ในระหว่างรอกำรองงอยานแคน

$$
\text { ม้อ } 18
$$

## ค่าใร้า่ายนละการต่วยเหสือ

1. ค่าใช้จาายที่เกิกซี้นในคินแกนของรัรท่ไก้รับการร้องฮอโกยเหทุแห่ง
 ของรัรนัน
 ทามกระบวนการที่เ กิกจากกํารองขอใหสงงแุ้ร้ายข้ามแคน

 สนทิสญญานี้

$$
\text { y้ } 19
$$




การให้สัตยาปันและการมียลใช้บังกับ

1. สนจิสญำนี้จะต้องไค้รับการให้สทียาปน สักยาปนสารจะมีการ แลกเปลี่ยนกันที่กรุงเหพา โคยเร็วที่ธุกเห่าที่จะกระหำได้
2. สนจิสูญดนี้จ=มี่ยดใด้ปังคับ 30 วันหสังจากการแลกเปลี่ยน สัทยาปันฮาง
3. เมื่อสนิิสณญานี้มียดใส้รังคับ สนจิสญญาส่งผู้ายข้ามแคนระนว่าง สหรับอเมริกาและราชอาณาจักรไหยชึ่งลงนามหี่กรุงเหทฯ เมื่อวันที่ 30 ขนนวากม ค.ศ. 1922 จะเลิกใช้ปังคับ ท้้งนี้ กระบวนการส่งยูร้รายข้ามแณนรึ่งอยู่ในระหว่างการ คำเนินการในรัฐหี่ใด้รับการร้องขอในซณะที่สนชิสฐญนี้มียลใช้ังกับ จะธังสามารถ คำเนินการต่ไไได้

$$
\nu
$$

$$
\text { ข้อ } 21
$$

## กางบอกเชิก

ภาคีคู่สูบาแต่ละย่ายอาจบอกเสิกสนษิสญฆานี้เมื่อใคก์ไค้โคยแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ภาคีอีก่ายหนึ่งหราบ และการบอกเลิกจะมียล 6 เคือนหธังจาก วันที่ได้รับการแจ้งกังกล่าว การบอกเลิกจะไม่กระหบกระเหือนท่อกระบวนการส่ง แู้ายข้ามแคนใด ๆ ชึ่งไค้เริ่มชี้นก่อนที่จะมีการแจ้งคังกล่าว

เฟื่อเป็นพยานแก่กางนี้ ยุ้ลงนามข้างห้ายซึ่งได้รัมมอบอำนาจโคยถูกต้อง จากรัฐบาลแต่ละฝ่ายได้ล งนามสนบิสญญานี้

#  



ฮำหรับรับาลแหงสหรัฐอเมริกา

ช่าหรับรับาลแห่งราษอฉณาจักรไทย

## ตออากามเอก



$$
\begin{aligned}
& \text { (ลิหทิ เศวกคิลา) } \\
& \text { รัมมนตร่ว่าการกระหรวงการต่างประเหต } \\
& \text { แห่งประเหศไทย }
\end{aligned}
$$

