# " ถ้าเสือกหนังสือเกี่ยวกับการตลาดไต้เพียงเล่มเดียว ผมขอเลือกเล่มนี้ เป็นหนังสือคลาสลิกโดยแท้ " 

อาร้ว่ย์ แมิคเคย์

## การขาย

คู่มือภาคสนามในการทำการตลาดยุคใหม่



## ควาแเข้าใดฮักอย่างบหันก์เกี่ยวกับ "การnaากuธ̄nาs

ในการทดสอบจับคู่ความสัมพันธ์ (free association) ผู้คนส่วนใหญ่ ทั้งผู้คนส่วนใหญ่ในแวดวงธุรกิจด้วยมักจะถือว่าคำว่า "การตลาด" (marketing) หมายถึงการขายและโฆษณาสินค้าหรืออีกนัยหนึ่งการเร่ขาย สินค้า

ในมุมมองอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปนี้ การตลาดหมายถึงเพียงการเอา อะไรสักอย่างที่คุณมีไปยัดเยียดให้ลูกค้าเท่านั้นเอง คำกล่าวที่ว่า "เราจำ เป็นต้องทำการตลาดให้ดีกว่าเดิม" มักจะหมายความเพียงว่า "เราจะต้อง ป่าวร้องชื่อของเราให้คนข้างนอกเขารู้จักก" ด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการทำไดเร็กต์เมล์

ช่างใชคไม่ดีเลยที่การให้ความถำคัญกับคำว่า "ข้างนอก" ได้หันเห บริษัททั้งหลายจากคำว่า "ข้างใน" และจากกฎข้อแรกของการตลาดบริการ นั่นคือ "แก่นแท้ของการตลาดบริการก็คือตัวบริการเอง"

ผมไมได้กำลังเสนอแนะให้คุณสร้างบริการที่มันดีกว่าของชาวบ้านขึ้นมา แล้วใครต่อใครก็จะพากันดั้นด้นมาถึงประตูบริษัทของคุณเอง หลายๆ บริการ ที่ "ดีกว่า" คว่าไม่เป็นท่ามาแล้วเพราะการตลาดที่เชงชวย แล้วผมก็ไมไได้ กำลังเสนอว่าเพียงการป่าวร้องชื่อเสียงบริการคุณออกไปเป็นการเพียงพอ แล้ว การตีฆ้องร้องป่าวและดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาบริการที่ยังมีข้อบกพร่อง อยู่นั้นนับเป็นกลยุทธ์ที่นิยมกันเพื่อ "ฆ่า" บริษัทที่ทำธุรกิจบริการ (service company) แท้ๆ

นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอก : กฎข้อแรกของการตลาดบริการเป็นข้อ เดียวกับกฎข้อแรกของ Guy Kawasaki ในการทำการตลาดสินค้าประเภท

คอมพิวเตอร์ :
ทำ "ของจริง" ให้ดีขึ้น ("ของจริง" ก็คือบริการของคุณ)
"ของจริงที่ดีขึ้น" (better reality) ในบริการของคุณจะช่วยให้การ ทำการตลาดง่ายขึ้น ถูกลงและกำไรมากขึ้น ในความเป็นจริง บางบริษัท นั้นได้ปรับปรุง "ของจริง" ของพวกเขาได้ดีจนกระทั่งพวกเขาแทบจะสามารถ ตัด "การตีฆ้องร้องป่าว" ออกจากแผนการตลาดได้เลย

## ขั้นตอนแรกของการตลาดบริการคือตัวบริการของคุณ

## ปล่อยให้ "คuท้̆วโลก" ถีอสายsว TUก่อน

หลายปีมาแล้วเรามักได้ยินมาว่าโลกนี้นะมันช่างโหดร้ายทารุณเสียนี่กระไร อะไรทำให้เราคิดแบบนั้น?

ไม่ใช่เพราะครอบครัวของเรา เพื่อนฝู่งหรือเพื่อนบ้านของเราหรอก เรา ได้ความคิดแบบนั้นมาจากประสบการณ์ที่เราได้รับจากการบริการต่างหาก

เราได้ความคิดแบบนั้นจากการที่เราโทรศัพทีไปยังสถานีโทรทัศน์ของรัฐ แห่งหนึ่งในนิวยอร์กแล้วพวกเขาปล่อยให้เราคอยสายอยู่หกนาทีก่อน ที่จะบอกเราด้วยเลียงอิเล็กทรอนิกส์ว่าให์โทรกลับมาใหม่อีกครั้ง เพราะทุก สายกำลังใช้สายอยู่ เราได้ความคิดนั้นจากบริษัทบัตรเครดิตที่ส่งบัตรใบ ใหม่มาให้ล่าช้าไปสามเดือน เราได้ความคิดนั้นจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งใน มินนิอาโปลิฬที่สัญญาว่าจะทำตัวเลขประมาณการค่าใช้จ่ายมาให้ภายใน เที่ยงของวันพฤหัสบดี แต้ไม่ยอมโทรมาจนกระทั่งวันจันทร์ถัดมา

ด.ช. วิล เบ็ควิธ อายุ 10 ขวบ พูดได้น่าฟังว่า "บริการมันห่วยแตก

## อยู่บ่อยๆ"

คุณภาพบริการได้ลดระดับลงฮวบฮาบจนไม่มีใครบ่นเรื่องบริการของคุณอีก ต่อไป ซึ่งคุณไม่ควรจะดีใจเพราะที่จริงคนส่วนมากเขาเบื่อที่จะบ่นต่อไปต่าง หาก

ทำไมบริการจึงตกต่ำลงไปมากเช่นนั้น
เหตุผลส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่บริษัททั้งหลายไม่สามารถแสดงให้เห็น อย่างชัดเจนว่าการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการไม่ว่าจะ เป็นเรื่องฝึกอบรม เงินเดือนค่าจ้างหรือการจ้างคนเพิ่มนั้นจะช่วยให้พวกเขา มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นบริษัทหลายแห่งกลับใช้การ รัดเข็มขัดลดด้นทุนโดยการไปจำกัดเรื่องการบริการเสียจนกระทั่งคนบางคน (โดยมากจะเป็นลูกค้านั่นแหละ) ทนไม่ไหวต้องโวยวายออกมา

ลองคิดถึงเวลาที่คุณได้รับบริการที่ยอดเยี่ยมดู จำได้ไหมว่าคุณลงเอย ควักกระเป๋าจ่ายใให้บริษัทนั้นไปเท่าไร แล้วคุณเที่ยวไปบอกเล่าประสบการณ์ ดีๆ ที่ได้จากบริการนั้นแก่คนกี่คน แล้วคนพวกนั้นพากันไปอุดหนุนต่อกัน อีกเท่าไร

ไม่หรอก คุณคงไม่มีตัวเลขที่แน่ชัด แต่ตัวเลขมันต้องมหาศาลแน่แล้ว นั่นคือตัวเลขเงินฝากในบัญชี่นาคารของบริษัทนั่นแหละ

## อันดับแรก ก่อนที่คุณจะเขียนคำโฆษณา ก่อนจะไปเช่ารายชื่อลูกค้า มาหรือแจกข่าวออกไป จงปรับปรุงบริการคุณให้พร้อมเสียก่อน

##  Usะเก็นกัวเองสูงกิกนครัง

"ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยคิดว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้น" บางคนเคยพูดไว้ แต่พวกนักจิตวิทยาได้พิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้แล้วว่า

พวกเรามักคิดว่าเราน่ะดีกว่าที่เราเป็นอยู่
เมื่อนักวิจัยขอให้บรรดานักศึกษาประเมินความสามารถของตัวเองใน การเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีถึงร้อยละ 60 ที่จัดอันดับตัวเองอยู่ในกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีที่สุด ในส่วนของอาจารย์มหาวิทยาลัยมี ถึงร้อยละ 94 ที่ออกมาบอกว่าตัวเองนะทำงานเก่งกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ผู้ขายส่วนใหญ่ก็มักคิดว่าตัวเองน่ะหล่อเหลากันทั้งนั้น

ภาพลวงตาในเรื่องความเหนือกว่าดังกล่าวมันแพร่หลายไปใน สังคมมากเสียจนพวกนักจิตวิทยาต้องคิดหาชื่อเหมาะๆ มาเรียกขานปรากฎการณ์ อย่างนี้ พวกเขาเรียกมันว่า "ปรากฎการณ์เลคโวบีกอน (Lake Wobegon Effect)" โดยตั้งชื่อตาม Lake Wobegon ชื่อบ้านเกิดที่แกริสัน คีลเลอร์ (Garrison Keillor) สมมุติขึ้นใช้ในช่วงปิดท้ายรายการวิทยุอันโด่งดังของ เขา เลคโวบีกอนเป็นดินแดนที่เหล่าสตรีต่างก็แข็งแรง ฝ่ายบุรุษก็หล่อเหลา และเด็กๆ ทั้งหลายก็ล้วนเก่งๆ ทั้งนั้น

ด้วยความที่เป็นปุถุชนธรรมดาๆ ทุกคนในบริษัทของคุณก็ย่อมหนีไม่ พ้นปรากฎการณ์เลคโวบีกอนเช่นกัน คุณมักคิดเอาเองว่าตัวคุณน่ะดีกว่า คนอื่น แล้วบริการของคุณกัมักดีกว่าที่มันเป็นอยู่ด้วย

บริการในประเทศนี้มันไม่ได้เรื่องเถียจนแม้แต่คุณจะเสนอบริการแบบที่ "ดีกว่าธรรมดา" ก็ยังคงใช้ไม่ได้อยู่นั่นเอง ถ้าว่ากันตามนิยามอย่างตรงไป

ตรงมา เป็นไปได้มากว่าคุณน่ะยังคงเป็นระดับธรรมดาๆ เท่านั้น
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริการของคุณยังไม่ดี มันก็ไม่ทำให้คุณแจ็บปวด อะไรนักหรอก แต่มันจะช่วยบังคับให้คุณปรับปรุงมันให้ดีขึ้นต่างหาก

## 

คุณคงเคยเห็นป้ายที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ บริการราคา "เลือกหยิบสัก อัน" และตัวการ์ตูนที่บอกว่า "คุณต้องการให้เสร็จเมื่อไร" (ไม่ต้องแปลก ใจเลยว่าคงมีพวกบริการที่ห่วยสุดๆ เท่านั้นที่มักจะใช้การ์ตูนพวกนี้กัน)

เมื่อผมเห็นตัวการ์ตูนเหล่านี้ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าโดย ทั่วไปนั้นมักตั้งความหวังไว้สูงมากจากงานบริการ ผมก็มักจะบอกพนักงาน ประจำร้านไปว่า "ผมว่าผมจะลองไปดูร้านอื่นอีกสัก $2-3$ แห่งก่อนจะตัดสิน ใจขั้นสุดท้าย"

แต่ที่จริงผมได้ตัดสินใจไปแล้วว่าผมจะไม่กลับมาเหยียบร้านนี้อีก
ถ้าคุณตกลงปลงใจแล้วว่าไม่สามารถหยิบยื่นคุณภาพ ความรวดเร็ว และราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ใช้ความพยายามให้ มากพอ

แล้วทำไมราชาฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์จึงสามารถจัดให้มีห้องน้ำที่ สะจาดสะอ้าน รวมทั้งเฟรนช์ฟรายส์รสชาติระดับโลกได้ภายในเวลา 50 วินาที่วยยราคาเบาๆ แค่ 79 เซ็นต์

## จงลืมข้อแก้ตัวไปได้เลย แล้วคิดถึงแมคโดนัลค์เข้าไว้

## ให้ลุกค้าเป็นญ้ำกำหนกบากรฐานเลิก

ในธุรกิจบริการหลายๆ แห่ง ตัวฉุตสาหกรรมไม่ใช่ตัวลูกค้าที่เป็นผู้ให้นิยาม คำว่า "คุณภาพ"

ยกตัวอย่างเช่น วงการโฆษณา ทนาย และสถาปนิก
ในวงการโฆษณาเมื่อบรรดาครีเอทีฟส่วนใหญ่พูดว่า "นั่นมันเป็นแอด โฆษณาที่เจจงจิิงๆ" พวกเขาไมไได้หมายความว่าเจ้าแอดตัวนั้นจะช่วยให้รุรกิจ ของลูกค้าดีวันดีคืน พวกเขาเพียงหมายความว่ามันมีคำพาดหัวที่ดี มีการ ใช้ภาพประกอบที่ดี มันก็เลยดูดี เนี้ยบและเท่

พวกทนายความก็คิดคล้ายๆ กัน พวกเขามักจะพูดว่า "นั่นเป็นสำนวน ที่เยี่ยมมาก" ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเจ้าสำนวนคดีดังกล่าวจะใช้ได้ผลดีกีบ ลูกค้าคนก่อนที่คิดค่าทนายถูกกว่านี้ถึง 5,000 เหรียญด้วย แล้วก็ไม่ต้อง สนใจอีกเหมือนกันว่าสำนวนคดีนี้จะครอบคลุมประเด็นที่น่าจะละเว้นไปได้ เลยด้วยซ้ำหากทนายทำหน้าที่ให้ดีๆ

สถาปนิกจำนวนมากก็มักจะเก็บรักษาอาคารจำพวกที่มันไม่ได้อำนวย ความสะดวกให้แก่ผู้คนที่ทำงานอยู่ในนั้นเลยเจาไว้ แล้วพวกสถาปนิกยังมี หน้ามายกย่องให้เป็น "อาคารสุดทันสมัย" บริการ "คุณภาพ" เป็นตัว ผลิตผลงานทำนองนี้ออกมา

## จงถามตัวเองว่า ใครเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ ตัวอุตสาหกรรม อัตตาของคุณหรือลูกค้าของคุถกันแน่ที่กำหนด

## ย่าวร้าย : พวกคุณกำลิงแแย่วฮัน 

## ผมเดินรี่เข้าไปในร้านกาแฟในเช้าวันหนึ่งด้วยความหวัง <br> มีลูกค้าลี่คนอยู่ก่อนผมแต่ผมก็คิดว่ายังพอรอไหว

ใชคไม่ดีเลยคนหลังเคาน์เตอร์นะดูจะทำงานไม่ได้เรื่อง พนักงานบริการ คนหนึ่งยื่นกาแฟดีแค็ฟถ้วยใหญ่ให้ลูกค้าหมายเลขหนึ่งทั้งๆ ที่ลูกค้าสั่งกาแฟ ธรรมดาแก้วเล็ก พนักงานบริการอีกคนก็กำลังจีบลูกค้าหมายเลขสองอยู่ ก็ดูซึ้งและชวนให้นึกถึงความหลังดีอยู่หรอก แต่มันกไไม่ทำให้มมรู้สึกเพลิด เพลินจนมองข้ามความล่าช้าในการบริการไปได้

สี่นาที่ต่อมา กาแฟลาเต้ถ้วยใหญ่ของผมจึงมาถึงมือผม
สักยี่สิบปีก่อน ผมอาจทำใจยอมรับความล่าช้าแบบนี้ได้ ยี่สิบปีก่อน ผมอาจจะยอมรับพื้นห้องน้ำที่เกลื่อนกลาดไปด้วยกระดาษชำระแฉะๆ คนเสิร์ฟที่คาดผ้ากันเปื้อนที่ยังเปื้อนซจสมะเขือเทศและปากก็เคี้ยวหมากฝรั่ง หยับๆ รวมทั้งการจัดส่งของที่สั่งจากแค็ตตาล็อคใช้เวลานานถึงสิบวัน

และแล้วแมคโดนัลด์ก็ก้าวเข้ามาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานของทุกๆ คนให้สูงขึ้นในเรื่องห้องน้ำ ภัตตาคารที่ดีเข้ามายกระดับความคาดหวังของ เราต่อพนักงานเสิร์ฟให้สูงขึ้น และ Federal Express ก็เข้ามายกระดับ ความรวดเร็วในการส่งสินค้าที่สี่งซื้อจากแค็ตตาล็อค บริการดังกล่าวนับว่า ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระดับความคาดหวังของเราต่อบริการตลอดไป

เดี๋ยวนี้พวกเราคาดหวังว่าห้องน้ำต้องสะอาดขึ้น บริการรวดเร็วขึ้นและ พนักงานเสิร์ฟต้องเอาใจใส่ลูกค้ามากขึ้น

หลายคนได้พบกับบริการที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นทุกวันนี้ หลายคนได้เห็น ดิสนีย์เวิลด์แล้วเขาก์ได้รู้ว่าบริการที่สะอาดกว่า เป็นมิตรกว่าและสร้างสรรค์ กว่าควรจะเป็นอย่างไร

พวกเขาได้เห็นบริการระดับโลก แล้วตอนนี้ทุกๆ บริการก็ต้องยอม รับมาตรฐานใหม่นี้ ให้ผมยกตัวอย่างที่แย่ๆ สักเรื่อง ต่อไปโรงพิมพ์ทั้งหลาย ก็จะไม่สามารถคาดหวังให้ลูกค้าจำใจรับบริการที่แม้จะเข้ามาตรฐาน อุตสาหกรรมการพิมพ์ ทว่ามาตรฐานดังกล่าวยังต่ำกว่าความคาดหวังที่มี อยู่ในใจของลูกค้า ซึ่งมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสียด้วย พวกลูกค้าโรงพิมพ์ก์ เคยไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์มา แล้วประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับก์ได้ยกระดับ ความคาดหวังในเรื่องบริการให้สูงขึ้นไป

บริการที่ยังไม่ยอมปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อสนองความคาดหวังของ ลูกค้าที่งุ่งสูงขึ้น ก็ย่อมต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างจับพลันและการ สูญเสียลูกค้าจำนวนมากให้คู่แข่งไป

จงละทิ้ง "บรรทัดฐาน" (benchmark) ของอุตสาหกรรมไปเสีย แล้วลอกเลียนบรรทัดฐานของดิสนีย์เถิด

## บักเกอธ์แลายเอแเய็กก์ (THE BUTTERFLY EFFECT)

ในปี 1963 นักดุตุนิยมวิทยานามเอ็ดเวิร์ด ลอเร็นซ์ ได้แถลงผลสรุปที่น่า ตื่นตาตื่นใจ

หลายสิบปีมาแล้ว ที่ผู้คนพากันมองว่าจักรวาลนั้นเป็นระบบขนาดใหญ่ ที่ "สาเหตุ" จะมีขนาด พอๆ กับ "ผลลัพธ์" ที่เกิดขึ้น หลายคนมัก

สันนิษรานว่าสาเหตุใหญ่า จะก่อให้เกิดผลลัพถ์ใหญ่า ตามมา ในขณะที่
 แนวคิดดังกล่าว

คำถามที่มีกาดด้้ขี้้นเพื่ใให้อเเร็น์์เป็นทู้อบบสังดูแปลกๆ แต่เรียบ ง่าย คำถามมี่อยู่าการกระพืือีีกขขงนีเสี้อในประเทศสิงคโปร์จะสสงล
 หลังจากที่ได้าำการคึกษบาประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง ลอเร็นซ์ตอบคำ ถามนี้ว่า "สงผลกระทบได้"

หลักาการพื้นฐจนนของลเเร็นช์ใใสิ่งที่เรียกว่า "The Butterfly Effect" นี้น้นว่าเป็นหนึ่งในผลการค้นคว้าหลายๆ เรื่งงๆ ในรอบยิ่สิบีีที่ผ่านมาที่ สะท้้นน้น้นนนถงคความี่ไม่อาจพยากรณ๋ได้ของสรรพลิ่งไม่ว่าะเเป็นสภาพ จากาศ ผลที่น่าจะเกิดิิ้นจากกางทำโปรแกรมขายตรง รวมทั้งผลกระทบ จันยิ่งหญ่ท่่ามักอยู่ไกลตัวออกไปของบรรดาสาเหตุเล็กๆ น้อยา

จย่างไร็ตาตาม มีคนอยู่กุ่มหนี่งที่ไม่ได้ดู้กึกประหลาดใดกับการค้นพบ
 อยู่ย้ววในที่ทำงาน คนพวกนี้คื้คนักลังเกตการณ์ที่ละเฉียดรอบคอบผู้เม้า
 อีกใบหนึ่งที่าารใช้ความพยายาม (ในการบริาาร) แม่เพียงเเ็กน้อยกกัมัก
 หน่อยก็ตาม

## จงจำหลักาารของ "บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟึกต์" ไว้ให้ดี เหตุเพียง เล็กน้อยแต่สามารถใน้ผลยิ่งในม่มหาศาลได้

## "Ш゙สื้อ" ช่อโรเคอร์

วันที่ 16 กันยายน 1993 ชายชาวเมืองมินนิอาโปลิสต้องจำได้ว่าแผนก เสื้อสูทของเดย์ตันส์ (Dayton's) สัญญาว่าจะแก้ไขเสื้อแจ็คเก็ต ซัมเมอร์เวท ของเขาให้เสร็จภายในช่วงบ่ายวันนั้น

นักบริหารคนหนึ่งตรงไปที่โต็ะแคชเชียร์ แล้วก็มีพนักงานประจำแผนก คนหนึ่ง ผมดำ และท่าทางกระฉับกระเฉงนามว่าโรเจอร์ อัชแซม คอยท่า ให้บริการอยู่
"ผมมารับแจ็คเก็ทที่ส่งมาแก้" นักบริหารคนนั้นบอก
สามนาที่อ่อมาโรเจอร์กลับออกมาจากแผนก "แก้เสื้อสูท" พร้อมข่าว ร้ายว่า "ประทานโทษครับ ยังไม่เรียบร้อยครับ" ยังไม่ทันที่นักบริหารคน นั้นจะปริปากบ่นว่าเขานั้นใจจดใจจ่ออยากจะได้เสื้อสูทกลับไปไวๆ โรเจอร์ ก็หายแวบไปพลางตะโกนกลับมาว่า "เดี๋ยวมาครับ!"

ชั่วอึดใจเดียว เขาก็กลับมาพร้อมกับบอกว่า "ซ่างกำลังลงมือแก้ไข อยู่และจะเสร็จในห้านาทีนี้นรับ ผมรับรจง"

ลูกค้าคนนี้กีมีปฏิกิริยาต่อเรื่องแบบนี้คล้ายๆ กับคนทั่วไป เขาาู้สึก ประทับใจ จริงๆ แล้วเขายิ่งกว่าประทับใจเลียอีกพนักงานคนนี้เอาใจใส่เป็น ธุระให้เสียจนลูกค้ารู้สึกกเป็นหนี้บุญคุณต่อพนักงานเสียแล้วตอนนี้

ในขณะที่ลูกค้ากำลังรอ เขาก็เริ่มเดินเล่นม่าเวลาดูเสื้อสปอร์ตแจ็คเก็ต สามแถวที่ตั้งใชว์อยู่และเขาก็เจอแจ็คเก็ตตัวเท่ยี่ห้อ Hugo Boss ลายเฮอิิ่งโบน สีน้ำตาลแขวนอยู่ผร้อมป้ายราคา 575 เหรียญ

เป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องจบลงด้วยการที่นักบริหารคนนี้ควักกระเป๋า




ช่วงเเจาเพียไมมี่นนาที การกระพือีืกน้อยา ของ "ผีเืื้"" อันหมายกึง

 รับอยู่ในขณะนี้จกกท่าที่ในการทำงานของพนักงานชื่อใรจจร์
 ของเดย์ตันส์ทบทวนดูตัวเเจบการาายที่หน้าจคคจมพิวเตตร์ของเขา "ฉันมาย แจ็คเก็ต Hugo Boss นั่นไปีีกุุดนนึ่งแล้วนหืือนี่" เขานึ่กมมตัวเองรูานที่ รูจักัังสสินค้ายี่ห้อนี้มาขายแแลเเข้าใจจูกค้าเป็นอย่างดี แต่พนักงานจัดืื้อ คนนี้มมได้เป็นคนมายแเด็คเก็ดนันนหรจก โรเจจร์ จัฐแษมต่างหากที่เปีนคน ขาย ท่าทีขจงเขาในกางบริการจูกค้านั้นดูเป็นเรื่งงเล็กๆ น้อยๆ ราวกับการ กระพือปีกของนีเตื้อ

จงเป็นแบนโรเจจร์ และจงจ้างคนอย่างโรเจจร์มาทำงาน หม่น กระพื่อปีกไว้

## การกำธักแลากถือเป็นโอกาส

 คนมจงข้ามไป

ถึแแม้าําการตจาดบริการที่ได้ผลจะเริ่มต้นด้วยบริาารที่ใดดเด่น แ่่ บริการที่ใดเดดนนก๊ไมไดด้หมายถีงง่าจะมีของเดียเเปนศูนย์ (zero defect)

ในกรณีของโรเจอร์ บริการของเดย์ตันส์นั้นแท้ที่จริงยังถือว่ามีของเสียใน ภาพรวม (gross defect) อยู่ กล่าวคือ เดย์ตันส์ไม่สามารถส่งมอบได้ ตามที่สัญญาไว้ แต่เดย์ตันส์กลับสามารถทำกำไรจากข้อผิดพลาดของตัว เองได้มากยิ่งกว่าที่ตัวเองจะทำได้จากการมีคุณภาพเต็มร้อยโดยไร้ของเสีย ในการทำงาน อย่างน้อยพวกเขาก็ทำเพิ่มมาได้ตั้ง 740 เหรียญ

เดย์ตันส์ทำกำไรได้เพราะลูกค้าของโรเจอร์รู้ว่าการทำผิดพลาดเป็นเรื่อง ธรรมดาของมนุษย์ปุถุชน แล้วตัดสินเดย์ตันส์และโรเจอร์จากสิ่งที่เขาทำหลัง จากที่เขาพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แล้วคุณล่ะทำอย่างไรหลังจากทำพลาด ไปแล้ว คุณบัดความรับผิดชอบไปให้คนอื่นหรือเอาแต่พูดเล่นลิ้นหรือเปล่า ซึ่งทั้งสองวิธีแทบจะไม่สามารถหลอกใครให้เชื่อได้ มิหนำซ้ำยังทำให้ สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก หรือว่าคุณยืดอกรับผิดชอบแล้วกุลีกุจอหา ทางแก้ไขปัญหาเพื่อบอกลูกค้าเป็นนัยว่า "คุณมีความสำคัญต่อเราจริงๆ และเราจะรับแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อย" ใช่หรือไม่

ลองถามโรเจอร์ดูก็ได้
ความผิดพลาดครั้งใหญ่ก็คือโอกาสครั้งใหญ่

## unnถสอบกางเฮียนคำโบษณา

เป็นเรื่องสั้นๆ ที่ทำให้หูตาสว่างขึ้นเยอะทีเดียว มันเกิดขึ้นเมื่อสักสิบปีก่อน ที่พิลส์เบรี่แมนชั่นใกล้ๆ กับสถาบันศิลปะแห่งมินนิอาโปลิส

ชัค แอนเดอร์สันและผมกำลังนั่งอยู่ในสำนักงานที่ตั้งอยู่บนชั้นสองของ ตัวอาคาร โดยเราต่างกำลังชื่นชมกับความงดงามของสถาบันที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ และไม่ได้ใส่ใจกับผนังห้องทำงานของชัคเลย ผนังที่ว่ามีไอเดียสารพัดของ

เราสำหรับโฆษณาชิ้นหนึ่งติดอยู่เด็มไปหมด ผ่านไปสองวัน ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ ของเราชักได้ากลิ่นไม่ค่อยดีก็เลยเดินหน้าเข้ามาในห้องของชัคอย่างอาจหาญ

แล้วเขาก็บ่นพึมพำออกมาแล้วเดินจากไป
วันถัดมาเขาก็กลับมา เขาก็แลเห็นว่าเราไม่ได้งานอะไรคืบหน้าเลย
เขาได้พูดบางสิ่งบางอย่างที่ผมยังจำได้ไม่ลืม "ถ้าแอดนี่มันเปียนยากนัก ผมว่าตัวสินค้าต้องมีปัญหาแน่เลย"

จริงอย่างที่เขาพูด ถ้าคุณไม่สามารถเขียนล้อยคำโฆษณาดีๆ ให้กับ บริการของคุณ ถ้อยคำที่ดึงดูดใจพอสำหรับลูกค้าที่คาดหวังของคุณ แสดง ว่าต้องปรับปรุงบริการของคุณเสียก่อน

เขียนคำโฆษณาให้กับบริการของคุถ ถ้าหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่าน ไป คำโฆษณาที่ดีที่สุดเท่าที่นึกออกก็ยังไม่เข้าท่าเท่าไร จงหยุดปรับปรุง คำโฆษณา แล้วหันมาปรับปรุงบริการของคุณแทน

## อฺธักัเหดุ "สายการั๊น" เกลถัา 

ในปี 1987 ทอม ปีเตอร์ เจ้าของผลงานหนังสือ In Search of Excellence ได้ค้นพบสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ส และยอมรับว่าเป็นจ้าวแห่งการบริการ ลูกค้า

ถ้าคุณเคยบินไปกับสายการบินนี้ บางทีคุณอาจจะเออออไปกับผล การประเมินของปีเตอร์ไปด้วย พนักงานของเดลต้านั้นช่างส่งยิ้มได้ แสนอบคุ่นจนคุณรู้ำกอยากจะยิ้มตอบ

เดลต้านั้นจัดได้ว่าเป็นเจ้าของบริการที่ดีกว่าใครๆ ในตอนนั้น แล้วยิ่ง ด้วยแรงเชียร์จากหนังสือของปีเตอร์ ตอนนี้สายการบินนี้กีเเลยได้ไฆษณา ฟรีๆ ไปคิดเป็นมูลค่าถึง 500 ล้านเหรียญ

แล้วเกิดอะไรขึ้นอีก

เดลต้ายังคงเป็นเลิศด้านบริการแต่เพลี่ยงพล้ำทางด้านการตลาด ฝ้าย บริหารของเดลต้าคงเผลองีบหลับไปตอนที่สายการบินอเมริกันแจร์ไลน์สได้ นำระบบสำาองที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อว่า Sabre มาใช้ นวัตกรรมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจนกระทั่งผู้สันทัดกรณีบางคนถึงกับให้ความ เห็นว่า อเมริกันแอร์ไลน์สอาจยุติธุริกิจสายการบินไปเลย แล้วหันมาทุ่มเท ทรัพยากรในธุริกิจทั้งหมดให้กับระบบ Sabre นี้อย่างเดียว ก็จะยังสามารถ ทำกำไรได้มากกว่าธุรกิจสายการบินของเดลต้าทั้งหมดเสียอีก

เมื่อสงครามราคาปะทุขึ้น เดลต้าไม่สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจอย่าง แจ่มแจ้งเกี่ยวกับส่วนลดต่างๆ ที่มี แทนที่จะมานั่งถอดรหัสเรื่องส่วนลดของ เดลต้า บรรดาเฉเย่นต์ท่่องเที่ยวหลายแห่งก็เลยแนะนำลูกค้าให้ไปใช้บริการ สายการบินอื่นให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไป

เดลต้ายังล้มเหลวในการสื่อสารอย่างชัดเจนในโฆษณาของสายการบินที่ ทำออกมาด้วยนอกเหนือจากการพูดถึงบริการอันยอดเยี่ยมของตัวเอง ซึ่ง ข้อนี้ชาวบ้านเขาก์ซาบซึ้งดีอยู่แล้ว โฆษณาของเดลต้านับว่ายังสื่อสารได้ แย่มากจนพูดได้ว่า โฆษณาที่ทำออกมาไม่คุ้มกับต้นทุนที่จ่ายไป

เดลต้าทำการตลาดล้มเหลว แล้วในไม่ช้าตัวเดลต้าเองก็ล้มเหลวตาม ถึงแม้เดลต้าจะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่เอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดี เดลต้า ก็ไม่แคล้วต้องลอยแพนักบิน ต้องลดเส้นทางการบิน ต้องลอยแพพนักงาน อีกระลอก ถ้าเปรียบเป็นเครื่องบิน ตัวบริษัทก็กำลังดิ่งใหม่งโลก

ในขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี้ (ค.ศ.1997) "หัวเครื่อง" ของเดลต้ายัง ไม่มีทีท่าว่าจะเชิดขึ้นได้เลย

เดลต้าในความสำคัญเรื่องการบริการลูกค้า พวกเขาให้บริการไม่เป็น ที่สองรองใคร แต่ทุกวันนี้การเน้นเรื่องดังกล่าวได้เสมือนนำพาเดลต้าโบย บินไปสู่เขตแดนแห่งหายนะ

ถูกต้อง ตัวบริการนับเป็นหัวใจของการตลาดบริการ แต่มีเพียง "หัวใจ" จย่างเดียอย่อมไม่สามารถทำให้ธุรกิจบริกางยืนยงอยู่ได้

การตลาดนับเป็น "สมอง" ของการตลาดบริการ ถ้าสมองทำงาน ล้มเหลว ในไม่ชัาหัวใจก็ย่อมล้มเหลวตาม

## 

"ขบวนรถแตร" เรื่องบริการ และเรื่องการควบคุมคุณภาพเบ็ดเสร็จ (total quality) ได้พากันวิ่งแข่งกันฝ่ารุรกิจน้อยใหญ่ของอเมริกา โดยมีผู้คนนับ ล้านๆ คนพากันกระโดดเกาะเพื่อใดยสารไปด้วย

ทว่าฝุ่นอันคลุ้งตลบอบอวลจากตัวรถได้บดบังการมองเห็นของผู้ขับจี่ใดย เฉพาะในประเด็นว่าอะไรที่ำใาให้ธุริจบริการอยู่รดดได้

โุรกิจบริการในอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่ บริษัทพวกที่ทำอย่างที่คนอื่นทำและเพียงแต่ทำได้ดีกว่าคู่แข่งเล็กน้อย แท้ที่จริงความสำเร็จมาจากการที่บริษัทเหล่านั้นตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ ออก มาให้มันแตกต่างจากอู่แม่งอย่างสิ้นเชิง

แมคโดนัลด์ได้ทำมากยิ่งกว่าการขัดเกลารุรุกิจภัตตาคารแบบไดรฟ์อิน ซึ่ง

กลายเป็นวิถีชีวิตแบบคลาสสิกของชาวอเมริกัน แมคโดนัลด์ใช้วิธีแบบที่ เรียกว่า "process-driven"(หรือขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ) อันเป็นวิธีแบบ สุดขั้วและมีการตระเตรียมกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีด้วยความรวดเร็วและด้วยราคาที่ย่อมเยาเป็นพิเศษ

เฟดเดอรัลเอ็กซ์เพรสก็ได้ทำยิ่งกว่าการขัดเกลาระบบการส่งของทาง ไปรษณีย์ พวกเขาได้คิดค้นวิธีการที่แปลกใหม่สุดขั้ว มีระบบลอจิสติกส์ (logistics)ที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งมอบพัสดุภัณฑ์ไปยังจุดหมายปลายทางที่ห่างไกล อย่างรวดเร็วทันใจ

ซิตี้คอร์ปก็ได้ทำมากกว่าการขัดเกลาธุรกิจการธนาคารของอเมริกา พวกเขาเป็นผู้บุกเบิกการใช้ตู้เอทีเอ็มในการเบิกถอนเงิน เป็นธนาคารราย แรกที่ทำการตลาดเรื่องบัตรเครดิตอย่างแข็งขัน บัตรเครดิตอันนับเป็น นวัตกรรมที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและกลายเบ็นเรื่องปกติธรรมดาไป แล้ว เป็นบริษัทที่นำวิธีการโอนเงินทางอิเล็คทรอนิคส์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นรายแรกและยังแนะนำตั๋วดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate note) สู่ ตลาดเป็นรายแรกอีกด้วย แล้วที่สำคัญที่สุดอาจเป็นการที่ซิตี้คอร์ปเป็นผู้ คิดค้น "บัตรฝากเงินที่เปลี่ยนมือได้" (negotiable certificate of deposit : NCD) ขึ้นมาและในระยะเวลาอันสั้นได้กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากบัญชีกระแสรายวัน ในฐานะแหล่งเงิน ทุนสำหรับสถาบันการเงินทั้งหลาย

แล้วยังมี H\&R Block, Charles Schwab, บรรดากองทุนรวมทั้ง หลายในตลาดเงิน, พวกทำธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และจัดส่งอย่างรวดเร็ว, Hyatt Legal Services รวมทั้งบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างเหลือ เชื่ออื่นๆ อีกหลายสิบรายที่ไม่ได้ปรับปรุงแนวคิดในการให้บริการที่มีอยู่อย่าง ค่อยเป็นค่อยไป แต่พวกนี้ปฏิวัติวิธีการให้บริการอย่างสิ้นเชิง

ถึงแ้้ขะมีเเื่องราวของความถำเร์จยย่างที่กล่าวมาให้ได้เห็นกัน ถ้าคุด

 ได้มีอะไรับข้อนไปกว่า
> ＂เรามาดูตัเลงที่พวเเรทำได้เมื่อีีที่แล้วักันหน่อย ปีนี้พวกเราทำเพิ่ม อีก 15 เปอร์เ์นตตโกแล้ว้กัน＂


 ควมมคิดิเริมดังกล่าวจะย่างกรายเข้ามานน่นอน และพวเเเาจะมาทำให้ พวกคุณต้องเหน็ดเหนื่อยในการแข่งขันอย่างแสนสาหัส

เรื่จงแบบนี้เกิดบื้นแล้วในทุกๆ จุดสาหกรรมที่ไม่สามารถก่อให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงใหม่า ขี้นมมไไ้้ ธนาคารจำต้องสละจำนาจาราคคจบงำง

 ก็ยังต้องสูญเสียงานไปไไม่นอยให้บรรดาบริษัทรับบริหารโครงการัั้งหดาย พวกทนายความเจงก゙ไม่ว่ายููกุกคคามจากบริษทใหม่ๆ ที่สสนอบริการรับ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคิดค่านริกางที่ด่ำกว่า บริษัทโฆษษณาเจงก็ดูหมื่อน จะลูกรุมแทะจากทุกิิศทุกทาง รวมทั้งเอเย่นต์ของพวกดาราฮอลลี้จ习习ดด

การถึกกร่อนของแต่ละฉุดสาหกรรมที่กล่าวมานั้นเริ่มต้นขื้นในการ ประสุมางแผนเหล่านั้นที่ทุกคนต่างมองไปรจบตัวแล้วพู้ว่า แล้เราจะ ทำให้หนี้นี้น 15 เปอร์เน์นต์ได้ย้ไงกัน

อย่าเพียงแค่คิคจะทำใน้มันดีขึ้น จงคิดทำให้มันแตกต่างด้วย

## กดป้อแรกบองการวางแแนบการถลาก

ถ้าไม่มูกเ勹ือนให้ทำจีกแแบบ ผู้คนที่มีห้าที่ที่บผิดชอบในกางทำการตลาด


ทุกๆ คนจะเหมาเฉาว่าบริษัทอยู่ในรุริกจที่เหมาะสมแล้ว มีการจัด จงค์กได้เหมาะสม แถมยัมีีกำลังคนพอเหมาะอย่างที่ควรจะมี ในจำนวน นี้อาจมีประเภทหอกข้างแค่่งยู่บ้างก็ดามแต่

แล้วดดที่ทุกๆ คนใน้ความลำคัญเกี่ยวกับแผนกาตตลาดลำหัับีนี้นๆ กัจะไปอยู่ี่ที่ "เราจะขายเจ้าสิ่นี้กนนอย่างไร"

แทมที่จะทำอย่างนั้น ทุกคนควรริ่มมต้นจากสูนย์ พวเเขาควรตั้งคำถาม ว่า "สิ่งนี้น้นยังมีอนาคตอยู่หืือไไม่ ถิ่งน้้นมันใชิิ่งที่ใดกต้องการหหื่ไไม่"
 ขยยยขอบเเตตของเราอคกไปเพื่อรงงรับศคาดใหม่า ใช่หืือไม่ แล้เเาาควร
 หรืว่าเราควรจะดีกรอบบอบเขตขขงเราให้แคบลง แล้ว้ใช้ความได้เปรียบ ของทักษะและบริการเฉมาะทางที่เรากำลังพัผนานี้เพื่อดึงดูคดูคค้าที่คาด หวงศูู่งังกำลังมจงหาความพิเศษเฉพาะทางอยู่

ไม่ว่คุุณจะตั้งคำถามใดๆ ก็ตาม คุณควรจะปฏิบิิิตามฉฏข้อแรก ของการวางแแนนกาตตลาดเสมอ :

จงเริ่มต้นจากศูนย์

## แธ̄การกี่เธ็uไuไถ้


 จุดาหกรมมรกยนต์กนด





 แรก หรือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งแรก เพราะว่าพวกเขาปรารถนาประโยชน์ ที่ไม่ซ้ำแบบใครที่สิ่งแรกเหล่านี้มีให้ ผู้ซื้อเองยังต้องจำยอมรับสินค้าบางอย่าง ที่ผลิตออกมายังไม่ดีถึงขนาดด้วย ทั้งนี้เพราะจุดบกพร่องในตัวสินค้ายังถูก กำจัดออกไปไม่หมดและราคาก็ยังแพงอยู่ ในระยะแรกของจุุสาหกรรม ยานยนต์นั้น เราจะซื้อรถยนต์คันไหนก็ตามตราบใดที่มันมีสีดำและพาคุณ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้น ดังนั้นระยะแรกของ อุตสาหกรรมใดๆ มักถูกขับเคลื่อนโดยตัว "ผลิตภัณฑ์" ล้วนๆ บริษัททั้ง หลายที่อยู่ในระยะแรกของอุตสาหกรรมจะเสนอเพียง "สินค้าที่ยอมรับได้" (acceptable product) ให้แก่ลูกค้า

ในระยะที่ 2 คู่แข่งเริ่มเผยโฉม การทำให้เกิดความแตกต่าง (differentiation) ในตัวสินค้าหลัก (core product) กลายเป็นเรื่องจำ เป็นอย่างยิ่ง ตรงจุดนี้นักการตลาดเริ่มเข้ามามีบทบาท พวกเขารับฟังสิ่งที่ ลูกค้าเรียกร้องให้มีและจัดให้มี "รายละเอียดเพิ่มเติม" ที่ลูกค้าอยากได้ อาทิ มีสีรถให้เลือกมากขึ้น มีที่เขี่ยบุหรี่ในรถเพื่อให้คนขับสูบบุหว่่ได้สะดวก

และต่อมาก็มีการดิดด้้ดิวิิยุ $\mathrm{AM} / \mathrm{FM}$ ในรดด้วย การตอบสนองความ้้อง การของภูกค้านับเป็นแรงบับคเคลื่นลำคัญในระยะที่สองของจุดสาหกรรม อาจกล่าวได้ว่าระยะที่ 2 มี "ตลาด" เป็นดัขับบคคื่อนแนน บริษัทที่อยู่ใน ระยะที่ 2 นี้ จะเสนอ "สินค้าที่าูคค้าปรารกนา" (desired product) ให้
 อยู่ในปูชนียสถานแห่งเซียนการตลาดทั้งหลายอันได้แก่งวกบริบัทอย่าง
 แบบที่ไปไกลเกินกาว่าที่พวกลูกค้าเคยบอกว่าจยากได้หืือแม้แเ่เคยนึกสึนไว้ ระยะที่ 3 เป็นระยะที่นุ้ผคิตตรยยนด์หาายรายเข้ามาถี่งมื่ื่อพวเเขาทำเบาะ รถที่สามารถทำใหุุ้่นได้ วางแผงคอนใซล สเติิใใในรในแนวเฉียงๆ หัน มาทางด้านคนขับแทนที่จะวางตรงๆ อย่างแบบที่เคยเป็น รวมทั้งเพิ่มเนื้อที่ เก็บของในสส่นนกะะปปงงท้ายขของรถยนต์ขนาคเเ็็กให้ก้ว้งพจๆ กับรดระดับ หููา ทั้งหลาย ในระยะนี้ของจุดสาหกรรม ความคาดหัังและความ ปรารถนาของจูคคค้า(BP))ได้เป็นตัขับันคลื่อนตลาาดีก่่อ่ไป การจอกแบบ สำรวจความคิดเห็นด้อยคำถามว่า "พวกเราควรจะปรับปปุุงิินค้าบขงงรา
 พวกลูกค้าเจงก็นมดไอเดียเหมือนกัน

เพื่อสจ้างคความแตกค่างใน้ตัมเจงโดดเด่นจากบรดดาคู่แมงที่ต่างก็กำลัง สนจงความปรารกนาของจูกค้าอยู่เหมือนๆ กัน บริษทำนระยะที่ 3 นี้คะ ต้องทำการเปี่ยนแปลงตัวเงงครั้งใหญ่ และจะต้งสสร้างความประหลาด
 3 ของคุดสาหกรรม ผลก์คืคคระยะที่ 3 นี้อาจกล่าวได้ว้าขับเคลื่อนโดย
 ไปได้ (possible senvice)

หลายๆ ไริการยังคงย่าเท้าขยู่ในระยะที่ 2 แล้วอีกนลายๆ บริษัท

โดยเฉพาะบริการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหลายก็ยังคงคร่อมอยู่ ระหว่างระยะที่ 1 กับระยะที่ 2 ทุกๆ บริษัทที่ทำธุรกิจบริการจะต้องมองไปที่ ระยะที่ 3 ณ ที่ซึ่งความรุ่งเรือง ชื่อเสียง และส่วนแบ่งการตลาดคอยท่าอยู่

จะสร้างบริการที่เป็นไปได้ (possible service) ขึ้นมา อย่างเพียงแต่ สร้างสิ่งที่ตลาดจำเป็นต้องมีหรือต้องการจะสร้างสิ่งที่ลูกค้าจะหลงรักด้วย

## ใครๆ ก็พูดลึง SELLING THE INVISIBLE

##  

- เดวิด มอนต์ใกเมอรี่, รองประธานบริษัท Marriott International

- บาร์บาร่า วินเตอร์ ผู้เสียน Making a Living Without a Job

- เขิิล ขมิดท์ ทุ้นส่วนอาวุใส บริษัท Merchant Gould Schmidt

- ดืค โควาเขวิช CEO, บริษัท Norwest Corporation


## 'หลังหากอ่านไปได้แค่ 48 หน้า ผมก์จดใน้ตได้ด้งง 10 หน้ำแล้ว



- เดวิด แมีคนัลลี่ ผู้เขียน Even Eagles Need a Push

- โจเอล แอ็บรามสัน นายหน้าอาวุโส บริษัท Merrill Lynch


## "ผมเร้กทนังลืลเด่มนี่

- แบรี่ เคราส์, ประธ่นบริษัท Hal Piney \& Partners แห่งชิคาโก




## 

- ทอม คูเปอร์ อดีต COO บริษัท IC Systems and Access Management


- คริสโตเฟอร์ สดืล บริธัท Best Buy Corporation


