

พร้อมชีวประวัติย่อ และบทความ "ความรนแรงและรัฐประหาร อ ตุลาคม ๒๕ั๑แ"

## แด่..ป๋วย อึ๊งภากรณ์ <br> ผู้ใช้วิวิตเรียบง่ายและสามัญ <br> แต่ยิ่ใใหญ่ในการกระทำ

## รายนาม

## วีรพน 6 ตุลา

 เท่าที่สืบค้นได้





๔. นายบุญนาด สมัครสมาน นศคณะรัฐศาสตร์ รามคาแหง ๕. นายพงษพนนธุ เพลามธุรส

นศ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๖. นายดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง

แศ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๗. Њายยุดธนา บุรศริศักติ์

นศ. มหาวทยาลัยรามคำแหง
๙. หายสรินทร์ ทองปลอต

นศ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ส. นายอนวัตร อางแกัว
นต. ชั้ปปที่ ๓ คณะเศรษฐศาสตร์
ธรรมตาสตร
๑๐. นายไพมูลย์ เลาหะจีระพันธ์

นศ. คमแตรษจศาสตร ธรรมกาสตร่

นศ. มหาวิทยาลัยธรรมตาสตร์





นศ มหาวิทยาสียมตตตร
จะะ. นายสัมพันธ์ 1 ริมูตร
นศ. เตรียมเทคนิคกาวแพทย์ ปี คณะวิทยาศาสศ
จ๐. นายวิชิตรัย อมราคส
นตาตนะรัมตาสตร์ ปี เ จุหาตบกรเม้มหาวิทยาลัย
๑๗. นายอัจฉริยะ ศรีสวาท

นศ. วิทยาลัยกรุงเทฟ
๑ส. นายมนัส เศียรสิงห์
นศ. วิทยาลัยเพาะช่าง
๑ส. นายชัยพร อมรโรจนวงศ์ ๒๐. นายสงวนพันธุ์ ซุ่นเซ็ง ๒ด. นางสาววิมลวรรณ รุ่งทองใบ ๒๒. นายสมชาย ปิยกุลักักิ์ ๒๓. นายยุทธชัย ไทยปัญญามิตร ๒๔. นายสุรสิทธิ์ สุกาพร ๒๕. นายสุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์ ๒๖. นายอนุรักษ์ แต้มสนิท

# คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

# คำให้กรขของ ตร.ป๋วย อี๊งภากรณ์  

## ส่านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคึมทอง

๘/๒๓ ซ.บ้านช่างหล่อ ถ.พรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๓๐ฆ๐๐ โทรศัพท์ ส๑๒-ロ๗๔๔, ๘๖๖-๑๕๕๗ โทรสาร ๘ส๘-ส๗๕๊ E-mail : komolpublishing@access.inet.co.th

บรรณาธ็การบริหาร ฐิิิา คุณติรานนท์<br>กองบรรณาธีการ สุชาดา เสโส สมพร สมบูรณ์ศิริพันธุ์ การตลาด ประโรม คณานุรักษ์ อาภาวดี งามขำ<br>ธุรการ สุเนตร รุ่งแจังสุวรรณ<br>ประชาสัมพันธ์ พิไลลักษณ์ พรมจันทร์<br>บัญชี บัวลี พาพินิจ<br>จัตรูปเล่ม พจน์ กริชไกรวรรณ ออกแบบปก/ประสานงานการผลิต สันติ สถาพรสถิต

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ส๖๔-๗๒๓๓๒-๑๕-๔

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ส มีนาคม ๒๕๒๔
(โดยสำนักพิมพ์สนุกนึก)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒ษ
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๗
พิมพ์ครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งที่ ๕ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๐
พิมพ์ครั้งที่ สิงหาคม ๒๕์๒ จำนวน ๒,000 เล่ม พิมพ์ครั้งที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม

## ราคา ๓๐ บาท

จัดจำหน่าย บริษัท เคล็ดไทย จำกัด โทรศัพท์ ธธธ๕ะ-ส๕๓b-ส
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนธัช โทรศัพท์ ๘๗๐-ส๙b๔-๕์


กระทรวงศึกษาธิการ ออกใบอนุญาตให้ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๔ เลขที่อนุญาตที่ ต. ๑สส/เ๔๐๔ กระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตให้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕์๓ เลขทะเบียนลำดับที่ ๗อ๓

## คณะกรรมการ

นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายป๋วย อึ๊งภากรณ์
๑. นายอุดม เย็นฤดี
๒. นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์
๓. นายชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์
๔. นายเฉลิม ทองศรีพงศ์
๕. นางสาวรสนา โตสิตระกูล
๖. นางสาวฐิติมา คุณติรานนท์
๗. พระไพศาล วิสาโล
๘. นายกรุณา กุศลาสัย
๙. นายเกษมสันต์ วีระกุล
๑๐. นายนริศ ชัยสูตร
๑๑. นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
๑๒. นายประกอบ คุปรัตน์
๓๓. นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
๑๔. นายแพทย์ประเวศ วะสี
๑๔. นายพิภพ ธงไชย
๑๖. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
๑๗. นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์
๑๘. นายอุทัย ดุลยเกษม
๑๙. นางสาวสิริวรรณ นิจเจริญ

ประธานกรรมการก่อตั้ง
รองประธานกรรมการก่อตั้ง (ถึงแก่อนิจกรรม)
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ
กรรมการเหรัญญิก
กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ

> มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดตั้งปี้นเมื่อปี ๒๕ด๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือน และสนับสนุนให้ บุคคลมีความเสียสละเพื่อสังคม มีอุดมคติ เป็นผู้นำในทางที่ถูกต้อง ตามแบบอย่างของครูโกมล คีมทอง ผู้สูฐเสียยีวิตเมื่อปี ๒๔๑๔ ขณะอุทิศตนเป็นครูอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

## คำนำในการหิมพ์ครั่ง่เดัด

อาวาาย์ป์วย อี๊งภากรณ์์ ถึงแน่อนิงกรรมเมื่อันที่ ๒๘ กรกฏา-
 รับทราบกันทั่วไปไในวนนที่ ร ริงหาคม พ.ศ. ตฮ์สย อันเป็นวันที่ครอบ ครัวัดัพิธีมาปแแคิจอย่างเงียบๆ ที่ Putney Crematorium ใกละบ้าน ท่าน

ข่าวการจากไปของอาจารย์หำความโศกสลดมาสู่สังคมไทย อย่างสุคซั้ง ด้วยอาจารย์เป็นดั่งตัวแทนของผู้ยุคมั่นในความดีงมม ที่ ใช้ชัวิตยึนหยัดต่อสู้เพื่อความรริง ความมูกต้อง และเพื่อราษฎรทั้งปวง อย่างไม่กลัวเกรงอำนาจใดๆ และไม่หวังิิ่งใดตอบแทนแม้อนุสาวรีย์

อาจารย์จากเมืองไทยไปเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ซ๘๔๐ส วันที่ มีการสั่งม่าประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไมูรู้ชะตากรรมทั้งของดนเองและสังคมไทย จากไปท่ามกลางความเท็จที่บิด เบือนใส่อาจาร์และปประชาชน เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕ูเต๐ ระหว่าง เดรียมการจะไปพูดให้นักเรียนไทยและองค์กรต่างๆในสหรัออเมิรีาฟัง เส้นโลหิตในสมองของอาจารย์แตก ต้องอยู่พักรักษาที่โรงพยาบาล
(๘) / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

เป็นเวลายาวนาน และไม่สามารถพูดได้อีก
คำให้การของ ดร. ป๋วย อี้งภากรณ์ข เล่มนี้ ประกอบดัวยคำให้ การของอาจารย์ที่มีขื้นเมื่อวันที่ ๓० มิถุนายน พ.ศ. ๒๕์๒๐ ต่อคณะ อนุกรรมการว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา และบันทึก "ความ รุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๔์๑ส" ที่อาจารย์ได้บันทึกทันที เมื่อถึงลอนดอน โดยใช้เวลาเขียนสองสัปดาห์ จึงถือเป็นหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง เพราะยังไม่มีการชำระประวัติศาสตร์ใน เหตุการณ์ดังกล่าว

มูลนิธิโกมลคีมทองยินดีที่ได้นำหนังสือเล่มนี้กลับมาจัดพิมพ์อีก ครั้ง ในวาระที่ผู้คนสนใจใคร่รู้ความคิดของอาจารย์ป๋วย อิ้งภากรณ์ และข้อเท็จจริงในเหตุการณ์จังกล่าว และขอคารวะดวงวิญญาณของ อาจารย์ด้วยการก้าวเดินไป่บนหนทางแห่งสัจจะเยี่ยงอาจารย์

> ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๔

## คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สี่

ผมรักอาจารย์ป๋วย
คำให้การของ ตร. ป๋วย อี๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ $\llcorner$ ตุลาคม ๒๕์のส นี้ ทางสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองมีความตั้งใจจะพิมพ์ให้ ทันวันเกิดของท่าน วันที่ $\propto$ มีนาคม ๒๕๕๓ นี้ เช่นครั้งตีพิมพ์คราว แรกเมื่อปี ๒๔์๒๔ นับคราวนี้ถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๔

การตีพิมพ์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ระบบการศึกษาของ รัฐปฏิเสธจะเอ่ยถึงในหลักสูตรอย่างละเอียดในหลายแง่หลายมุม นับ ว่าเป็นหน้าที่อันมีเกียรติที่องค์กรพัฒนาเอกชนควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาความรู้นอกหลักสูตร รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปที่แสวงหาข่าวสารนอกระบบ ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในส่วนที่ขาดหายไป

ในวิถีชีวิตของเราชาว "‘ไทย’ ที่หมายความว่ามีเสรีภาพ และ พวกเราคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย ต้องมีเสรีภาพ ไม่ว่าเราจะจน ไม่ ว่าเราจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผมเห็นว่าการเป็นอยู่ของเพื่อนร่วม ชาติของผมนั้นไม่มีทางอื่น นอกจากการอยู่อย่างเป็นไท อย่างมี
(๑๐) / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งกากรณ์ฯ

เสรีภาพพอสมควร" ตามถ้อยคำของอาจารย์ป๋วยดังกล่าว เป็น อุทาหรณ์ให้เราต้องตระหนักอยู่เสมอ เสรีภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้า สังคมเราเต็มไปด้วยข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือข่าวสารที่เสนอความจริง เพียงส่วนเดียว

มีผู้กล่าวว่า การพูดความจริงเพียงส่วนเดียว ร้ายกว่าการโกหก หรือการพูดความเท็จ เพราะส่วนหลังคนจะจับเท็จได้ง่ายกว่าส่วนแรก

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๔์๑๖ เหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๔์ดส และเหตุการณ์ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔์๓๕์ เป็นปรากฏการณ์ของสังคมที่ มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เสนอความจริงเพียงด้านเดียว หรือการเสนอ ความจริงปนความเท็จ ดังตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ป๋วยยก มาแสดงให้ดูในหลายต่อหลายเรื่อง และที่น่าสลดใจ บุคคลเหล่านั้นที่ ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารจริงปนเท็จ จนก่อให้เกิดเหตุการณ์นองเลือด ฆ่าผู้คนนิสิตนักศึกษาตายอย่างทารุณในที่สาฐารณะ ในเวลากลางวัน กลับไม่ได้รับการถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือการประณามโดยสังคม ส่วนรวม แต่ยังกลับได้รับบทบาทในสังคมเพิ่มขื้นจากสถาบันสำคัญๆ ของประเทศ

ประเทศไทยในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเครื่องมือ สื่อสารที่ทันสมัย อันตรายของอุปกรณ์เหล่านี้ ก็ตรงที่ทำให้คนที่ ครอบครองมันและที่ได้รับสื่อผ่าน มีความเชื่อมั่นว่าดนมีอิสระเสรีใน การรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการเชื่อถือข่าวสารนั้น แต่ สิ่งที่ตนลืมตระหนักและไม่มีโอกาสตรวจสอบควบคุมเลยก๊คือ สาระ ของข่าวสารข้อมูลที่ถูกปส่อยผ่านมาทางอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วถูกควบคุมโดยกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มี ทุนและมีอำนาจ ฉะนั้นการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย วิญถูชน พึ่งกระทำอยู่เสมอ รวมทั้งการประเมินทัศนคติของตัวเองที่มีต่อข่าว สารนั้นๆ มิฉะนั้นจะเข้าทำนอง "เข้าป่าไม่เห็นต้นไม้" อันทำให้สังคม

เกิดความชอบธรรมที่จะบ่อนทำลาย จนท้ายที่สุดกัเเกิดการม่าหันกัน อย่างทารุณ เฉกเช่น ๓ เหตุการณึในอดีดของชงวิจเเรา ซึ่งอาจเกิดขิ้น ได้อีกในอนาคต

ผมเองเป็นคนที่มีฉีวิตร่วมในเหตุการณ์ ๓ เหตุการณน์ดังล่าว เป็นคนที่มีโอกาสได้รูัก ได้พูคคุย ได้ทำงานร่วมกับผู่ใหญู่ดีๆ ที่ไม่ กรลล่อนในสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความตั้งใจ มีความหวัง มีความแจ่มเส มี ความสุริติจใจ ในอนาคตของบ้านเมือง แต่ท่านเหล่านั้นก็ต้องเกิด ความสลดหดหู่ต่อหหุุการณ์การม่าฟันกันของคนในชาติ อันเกิดมา จากการสร้างข่าวเท็จปนข่าวจริงของทุนและอำนาจ จนน้ำตาของท่าน ต้องหั่งริน

ผมได้เห็นน้ำตาของอาจารย์ป๋ยย อื้งภากรณ์ ต่เหดุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๐ส ผมได้เห็นน้ำตาของอาจารย์เสม พริ้งพวงแก้ว ต่อ เหดุการณ์ ค๗ พฤษภาคม ๒๔๕๕ะ ผมหวัง่าในชีวิตของผมคงจะไม่ ต้องมีโอกาสเห็นน้ำตาของผู่ใหญู่ที่ผมเคารพรักท่านอื่นๆ อีก

นึกถึงเหตุการณ์ ๖ ตุลาคมคราวใด ทำให้ผมรักอาจารย์ป๋วย มากขึ้นคราวนั้น

## พิภพ ธงไชย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕์๓๖
(๑๒) / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

## คำนำในการพิมพ์ครั้งแรก

ตร. ป่วย อิ๊งภากรณ์ เป็นผู้มีอุปการรุณต่อสถาบัน บุคคล มาก มายจนไม่อาจกำหนจจดจำได้หมด ที่สำคัญคืคเเป็นแบบอย่างในการ ดำเนินชีวิตสำหรับคนธรรมดา ที่เอื้ออาทรต่อกัน ซื่อสัตย์สุจริต และ นุ่มนวล แต่มีความกล้าหาญ เปี่ยมดัวยจริยยรรม ตร. ป๋วย จะทำการ ใดๆ มักจเเปโนไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเสมอ แม้าารรับเกียรติ ยศต่างๆ ซึ่งมอบให์โดยตรงเฉพาะตัว่าน ท่านก็ปฎิฉเเสธ ในทาง ความคิดความอ่าน ท่านกัเป็นคนใจกว้าง ยอมรับความคิดของคนอื่นต จนเป็นอันตรายต่อตัว่านอง แต่ท่านกัมักเอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความเท็จด้วยความจวงงง เอาชนะความหยาบกักขพะด้วยความ สุภาพ

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕์の๙ ท่านต้องออกจากเมืองไทย ไปอยู่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ธึ่งก์มิได้อยู่เพื่อยาตัวรอด ท่านกลับ ทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมือง ทำเพรารักคความเป็นธรรม จนตัว่าน เองลัมป่วย ท่านเขียนหนังสือ ท่านไปแสดงปาฐกถาช่วยเหลือสู้ที่ เดือดร้อนหนืออกไปอยู่ต่างประเทศ ขอเงินจากองค์ำรกุศลต่างๆให้

แก่ผู้ตกุุกขึได้ยาก หาที่พำนักพักพิงให้ หางานไห้หำ โดยมิได้เลือก ว่าทำนรู้จักหืือไม่ ถ้าเดือดร้อนมา ถ้าช่วยได้ท่านช่วยทันที ถ้าช่วย ไม่ได้กัขอให้เพื่อนผูงคนอื่นช่วยต่อ ท่านเดินทางเพื่อไปพูดในที่ต่างๆ ทั้งโนยุโรปและอเมริกาทุกแห่งที่เจิญท่านไปและต้องการรูรดวามจริง โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือผลตอบแทนใดๆ แม้ความตั้งใจ เดิมของท่านคือออกมาหาครอบครัวและพักผ่อนในบั้นปลายของชีวิด

ปาฐูกกา ข้อเขียน หรือการสัมมนา ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษา อังกฤษ เพราะท่านต้องแสดงต่อชาวต่างประเทศที่สนไปัญญหาเมืองไทย และมีผู้แปลรวบรวมไว้หมดแล้วในหนังสือ อันนนี่องมาแต่ ๖ ตุลาคม
 มมุษยชนในประเทคไทย ของคณะอนุกรรมการว่าต้วยองค์การรหว่าง ประเทศ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ สภาผู้แทนราษฎูสหรัฐร เมื่อ


ทางส่ำนักพิมพ์สนุกนึก ได้ต้นจบับภาษาอังกฤษหนังสือนี้มา จากเพื่อนในลอนดอน ซึ่งได้ช่วยยหลือในการแปลคราวนี้ด้วย คำให้ การฯ นี้กิจขื้นเมื่อ
"ในเดือนมิถุนายน ยฮีอ๐ คณะอนุกรรมการว่าด้วยองค์การ ระหว่งประเทศ ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ (Subcommittee on International Organization of the Committee on International
 ได้ทำการสืบพยานเรื่องิิทิิมนุษยชนในประเทคไทย พยานที่มาให้ กรรได้แก่ ตร.เดวิด แอล มอเรลล์ (David L. Morell) อาจารย์สาขา วิชารัฐูตาสตร์มหาวิทยาลัยพริชซ์ตัน และนายลจ๊วต มีแชม (Stewart Meacham) อดียเลขาธิการรจดับชาติ ผูัรบผิดชอบด้านการศึกษา สันติภาพ ของคณแกรรมการอเมริกันฟฟรด์เซอริวิส กับนายโรเบิร์ต โอคลีย์ (Robert Oakley) รองรัฐมนตรรช่วยว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศ ประจำสำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปชิฟิก ศาสตราจารย์ ดร. ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน (W. Scott Thompson) แห่ง โรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟทส์ นาย โดนัลด์ เอ็ม เฟรเซอร์ (Donald M. Fraser) ผู้แทนราษฏรจากรัฐิมิเนโซตา เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำให้การฯ นี้แปลจากรายงาน การประชุมที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตัน พ.ศ. ๒ศ๒๐"

ทางสำนักพิมพ์เห็นว่า "คำให้การฯ" ที่นำมาแปลนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งอันหนึ่งของ ประเทศไทย จึงได้ตีพิมพ์เป็นอันดับแรก เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในงาน วันเกิดของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ ในวันที่ $\alpha$ มีนาคม ๒ส์๒๔ นี้

ทางสำนักพิมพ์ได้เลือกแปลเฉพาะคำให้การฯ ของดร. ป๋วย เท่านั้น ข้อเขียนของคนอื่นๆ รวมทั้งภาคผนวก มิได้แปลมารวมไว้ ภาคผนวกที่ดร. ป๋วยนำมาประกอบคำให้การฯ ที่ปรากฏในต้นฉบับมีดังนี้

ภาคผนวก ๑ ประวัติของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ภาคผนวก ๒ บันทึกเรื่อง "ความรุนแรงและรัฐประหาร $๖$
 มูลนิธิโกมลคีมทอง จัดพิมพ์

ภาคผนวก ๓ คำให้การของนายนพพร สุวรรณพานิช ที่เขียน และลงนามต่อหน้าทนายความศาลสูงอังกฤษ ในกรุงสอนดอน เมื่อ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕์๒๑

ภาคผนวก ๔ "Crisis in Thailand" เป็นปาฐกถาที่แสดง ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

ภาคผนวก ๕ "Trends in Thailand" แปลและรวมตีพิมพ์ อยู่ในหนังสือ อันเนื่องมาแต่ ๖ ตุลาคม ๒๔๔ฮศ มูลนิธิโกมลคีมทอง

จัดพิมพ์
ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน และเป็นผลให้ผู้รักตุณความดี รักความจริง จะได้ มีกำลังเอาชนะความชั่วและความเท็จด้วยสันติวิธี สมดังที่ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ หวัง

๙ มีนาคม ๒๔๒๔

## （๑）／คำให้การของ ดร．ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

## สารบัญ

คำนำในการพิมพ์ครั้ที่เด็ด ..... （a）
คำหำในการพิมพ์ครั้งที่สี่ ..... $\left(\omega^{\prime}\right)$
คำนำในการพิมพ์ครั้งแรก ..... （๑๒）
ชืวประวัดิยิอของ ดร．ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ..... ๑
การสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ..... Q
－คำให้การของ ดร．ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ..... ๗
－สรุปคำให้การของ ศ．ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน แห่งโรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟทส์ ..... ๒๑
ความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๐ด ..... ๕゚
ทัศนะโด้แย้งเกียวกับความสัมมันธ์ระหว่างสหรัฐุ－ไทย ：
ไทยใหฐานะรัฐบริวาร ..... ๘๔゙
－ทัศนะของ ศ．ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน ..... ๘๗
－ทัศนะของ มณี เพน ..... Gの


## ชีวประวัติย่อของ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์

















เด / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งกากรณ์

จึงเริ่มอาชีพใหม่ โดยเป็นล่ามให้กับอาจารย์ฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในปี ๒๔๘๑ เมื่อนายป๋วยอายุ ๒๓ ปี ได้สอบแข่งขัน และได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อทางเศรษฐูศาสตร์และการคลังที่ London School of Economics ของมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี ๒๔ส๔ ทำให้ได้รับทุน Leverhulme Studentship เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทันที

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายป่วยเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ในประเทศอังกฤษ โดยอาสาสมัครเข้าทำงานใน British Army Pioneers Corps ทำงานติดต่อระหว่างไทยกับสัมพันธมิตร ใช้ชื่อรหัส ว่า "เข้ม" นายป่วยเข้าประเทศไทยโดยกระโดดร่มลงที่ชัยนาทและ ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมนำส่งตัวเข้ากรุงเทพย งานสำคัญครั้งนี้คือ การ ติดต่อส่งข่าวทางวิทยุให้ฝ้ายสัมพันธมิตร นายป๋วยได้ทำหน้าที่นี้จน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒ส๘๘ จึงได้รับอนุญาตให้กลับอังกฤษและได้รับ การเลื่อนยศเป็นนายพันตรีแห่งกองทัพอังกฤษ

ณ ประเทศอังกฤษ นายป๋วยได้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เกี่ยากับการควบคุมดีบุก เริ่มเขียนปี ๒๔ซส และสอบปากเปล่าเสร็จ ปลายปี ๒๔๙๑ แต่มรสุมทางการเมืองทำให้เลื่อนเวลารับปริญญาเอก เป็นปี ๒๔ส่๒ นายป๋วยได้แต่งงานกับนางสาวมาร์กาเร็ต สมิธ มีบุตร ชายรวม ๓ คน

นายป๋วยเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในปี ๒๔ส่๒ และดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ในปี ๒๔ส้ว เมื่อดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ได้ ๗ เดือนเศษ เนื่องจากไม่ยอมดำเนินนโยบายลู่ตามลมจึงต้อง ออกจากตำแหน่งนี้ไปในปลายปี ๒๔สว และในปี ๒๔สส นายป๋วย ต้องเผชิญกับอำนาจมืดและอิทธิพลทางการเมือง ทำให้ต้องจาก ประเทศไทยไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลังประจำ

สถานเอกอัครราชููตไไยในอังกฤษ ระหว่างนี้ได้มีส่วนช่วยให้ไทย ขายดีบุกและยางพาราแก่อังกฤษและประเทศในยุโรไได้มากขึ้น เมื่อ ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกสภาดีบุกระหว่างประเทศ นายป่วยได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้แทนประเทศไทย และได้รับเลือกเป็นประธานสภาดุบุกรหหว่าง


ปี ๒๕๐ด นายป่วยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการำนักงบ ประมาณ และในีี ๒๔์๐ย ได้รับแต่งดั้งเป็นผู่อํานวยการสำนักงาน เศรษฐิกิจการคลัง ทำหน้าีีเเป็นที่ปรีกษารัรูมนตรี่วาการกระทรวงการ คลังอีกตำแหน่งหนึ่ง ปลายปี ๒สัอย ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ ธนาคารแห่งปรเเทศไกย อยู่ใหตำแหน่ง คย ปี โดยได้ขอลาออกหลาย ครั้งหลายคราแต่ไม่ได้บับอนุมิติต นายป๋วยได้เสริมสร้างความมั่นคงให้ เกิดแก่ระบบธนาคารพาณิชย์ และสิ่งสำกัญกว่าอื่นใด คืไได้ป้องกัน นักการเมืองมิไห้เข้าไปใช้อิกธิพลในการกำหนดนโยบายของธนาคาร แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายป๋วยยังดำรงตำแหน่งในหน่วยงานและคณะ กรรมการที่สำคัญอีกหลายชุด ทำงานอุทิศตนให้แก่บ้านเมืองจนได้รับ


นายป่วยรับตำแหน่งกณดดีคณะเศรษฐาสตร์ มหาวิทยาลัย
 ปรุงหลักสูตรปริฆญาตรี และการผลิตอาจารย์ ซึ่งเป็นผลให้จำนวน อาจารย์ประจำในกณะฯ ซึ่งมีเพียง ๔ คน ในปี ๒๔๐๐ง เพิ่มขี้นเป็น ประมาณ ๙๐ คน ในปีการศึกษษา ซ๔์๑๘ นอกจากนั้นได้ริ่มหลักสูตร ปริญญาโท ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษ และริเรื่มโครงการบัณติตอาสา สมัดร

สิ่งที่นายป่วยย้ำอยู่เสมอคือ ความเป็นธรรมในสังคม และ เสรีภาพของประชาชน นายป่วยต้องการเห็นเมืองไทยเปลี่ยนแปลง

๔ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

โดยสันติวิธีและยึดหลัก "ธรรมคืออำนาจ" มิใช่ "อำนาจคือธรรม" ตังจะเห็นจากพฤติกรรมส่วนตัวและข้อเขียนใน "จดหมายของนายเข้ม เย็นยิ่งฯ" และ "บันทึกประชาธรรมไทยโดยสันดิวิธี๋ จากข้อเขียน นั้นทำให้นายป๋วยต้องไปสอนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แต่ ถึงกระนั้น เสียงข่มมู่เอาชีวิตก็ยังไปถึงประเทศอังกฤษ จึงได้ลาออก จากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ ปรึกษากระทรวงการคลัง เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๔์๑๔ หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๔์ด๖ นายป๋วยได้กลับมาเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะ เศรษฐูศาสตร์ และรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๘๑๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔์๑๙ นาย ป๋วยได้เผชิญกับมรสุมทางการเมืองอีกครั้ง จึงไปพำนักอยู่ ณ ประเทศ อังกฤษ จนกระทั่งเสียชชวิตเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔สส๒ สิริรวม อายุได้ ๘๓ ปี

## การสีบพยาน

## เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย



ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะพยาน กำลังให้การต่อคณะอนุกรรมการว่าด้วยองค์การ ระหว่างประเทศ ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาที่ ส๔์ ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน๒๔์๒๐ ส่วนผู้ที่นั่งอยู่ด้านหลังคือศาสตราจารย์ ดับเบิลยู สกอตต์ ทอมป์สัน แห่งโรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟทส์


## ๑. คำให้ารขของ คร. ป๋วย อิ๊งงากรรณ์ อดีตอธิการบดีมหหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## หมายเหตุ


 International Organization of the Committee on International Relations) ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาที่ ส๔ ของสหรัฐอเมริกา ได้ทำการสืบพยานเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พยานที่มาให้ การได้แก่ ดร.เดวิด แอล มอเรลล์ (David L. Morell) อาจารย์สาขา วิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน และนายสจ๊วต มีแชม (Stewart Meacham) อดีตเลขาธิการระดับชาติ ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษา สันติภาพ ของคณะกรรมการอเมริกันเฟรนด์เซอร์วิส กับนายโรเบิร์ต โอคลีย์ (Robert Oakley) รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่าง ประเทศ ประจำสำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปชิฟิก ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ และศาสตราจารย์ ดร. ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน (W. Scott Thompson) แห่งโรงเรียนกฎหมายและการทูตเฟลตเชอร์ มหาวิทยาลัยทัฟทส์ นายโดนัลด์ เอ็ม เฟรเซอร์ (Donald M. Fraser) ผู้แทนราษฎรจากรัฐมิเนโซตา เป็นประฐานคณะอนุกรรมการ

คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ แปลจากรายงานการประชุม ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของรัฐบาลสหรัฐย กรุงวอชิงตัน ๒๕์๒๐ (เทียบกับต้นฉบับที่ ดร. ป๋วย ร่างขึ้น)

ธ / คำให้การของ ตร. ป๋วย อิ๊งกากรณ์ฯ

ดร. ป๋วย : ขอขอบคุณครับ ท่านประธานฯ ก่อนอื่นขอขอบคุณท่าน ประธานฯ และคณะกรรมการที่เชิญผมมาให้การต่อหน้าท่านในวันนี้ ผมเคยรับราชการในหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้หลายรัฐบาลของประเทศไทย ตั้งแต่ปี ๒๔๙่๒ ตำแหน่งสำคัญ ๆ ของผมได้แก่ เป็นผู้ว่าการธนาคาร (กลาง) แห่งประเทศไทย ๑๒ ปี คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวย การสำนักงานนโยบายการคลัง ประธานคณะที่ปรึกษาเศรษฐกิจของ นายกรัฐมนตรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชีวประวัติ โดยย่อ (Curriculumvitae) ของผม ปรากฏในภาคผนวก ๑ ในคำให้ การนี้ ${ }^{\circ}$

ระหว่างที่รับราชการ ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักการทูต อเมริกันในประเทศไทย ทั้งเอกอัครราชทูตต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สถานทูต ผู้อำนวยการยูซอม (USOM) ฯลย มีเพื่อนสนิทหลายคนที่เป็นนักการ ธนาคารอเมริกัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิอเมริกัน ปัญญาชน และนักวิชาการ ในมหาวิทยาลัยชาวอเมริกัน ทัศนคติของผมเกี่ยวกับสหรัฐฯ และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศไทย เป็นที่ทราบดีใน หมู่บุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าน่าเสียดาย ที่ไม่มีผู้แทน รัฐบาลไทยมาเข้าร่วมในการสืบพยานครั้งนี้ ผมทราบมาว่าท่าน ประฐานได้มีคำเชิญไปยังรัฐบาลไทยให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสืบ พยานครั้งนี้
นายเฟรเซอร์ : ผมขอพูดขัดตรงนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลที่ผมคิดว่าคง เป็นที่เข้าใจคือ ตามปกติไม่เป็นการเหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่ทาง การของรัฐบาลมาร่วมในการนี้ด้วย แต่ในอดีตเราเคยแจ้งสถานทูตต่าง ๆ ให้ทราบว่าเรามีเจตนาที่จะประซุมสืบพยาน และเชิญูให้เสนอชื้อพยาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่คิดว่าจะช่วยให้คำให้การสมดุลยิ่งขึ้น ที่ท่าน กล่าวนั้นถูกต้องแล้ว คราวนี้เราก็ได้เชิญให้เข้าร่วม

ดร.ป๋วย : ขอบคุณครับ นั่นคือประเด็นของผม สาเหตุที่ผมกล่าว เช่นนี้ก็เพราะว่า ถ้าท่านได้ฟังเรื่องจากทั้ง ๒ ฝ่ายก็จะดีกว่า เพื่อ เป็นการตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับสถานภาพของสิทริมนุษยชนใน ประเทศไทยในขณะนี้ ผมคิดว่าประเทศไทยเวลานี้ มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างร้ายแรงหลายกรณี เหตุการณ์รุนแรงที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และรัฐประหารในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔์ด๙ เป็นการเริ่ม ตั้นของการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงที่ยังทำกันอยู่จนทุกวันนี้ บันทึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕์๑๙ ที่ผมเขียนไว้ได้แนบเป็น ภาคผนวกที่ ๒ แล้ว เ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ คือ การจับกุมคุมขังตามอำเภอใจ การทรมาน การประหารชีวิตโดยปราศ จากการพิจารณาคดีในศาล การจำกัดเสรีภาพในความคิดเห็นและใน การแสดงออก ตลอดจนเสรีภาพของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่น การจำกัดเสรีภาพทางวิชาการ การยกเลิกขั้นตอนปกติของกระบวน การยุติธรรม การข่มเหงรังแกทำร้ายจนทำให้เกิดการเกรงกลัว และ การใช้อำนาจทางสังคมควบคุมพลเมืองด้วยวิธีอื่นๆ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔์๑๙ มีการยกเลิกรัฐสภากับคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง โดย ใช้การแต่งตั้งแทน ในทำนองเดียวกับผู้นำทหารที่ทำการรัฐประหาร ก็ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี ๒๔์๑๗ แล้วประกาศใช้ "รัฐธรรมนูญ" ของ ตัวเอง ที่คณะทหารเป็นผู้ร่าง

ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔゙ดส หลังจากการเข่นฆ่าที่เกิดขึ้น มีผู้คน มากกว่า $m, \infty \circ \circ$ คน ถูกจับกุมทุ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจาก ถูกจับกุมอยู่เป็นเวลา ๔-๖ เดือน โดยมีหลายคนถูกทรมานและถูกทำ ร้ายร่างกาย แม้กระทั่งรัฐบาลในกรุงเทพย พิจารณาแล้วยังพบว่าคน เหล่านี้บริสุทธิ์ จึงได้รับการปล่อยตัว โดยปราศจากค่าชดเชยหรือการ ขออภัยใดๆทั้งสิ้น รัฐบาลปรารถนาที่จะแก้ภาพพจน์ในต่างประเทศ


โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จึงประกาศว่าในจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดจะมี การพิจารณาคดีในศาลเพียง ๑๑๐ คน ทางกรมอัยการได้ล้างมือจาก เรื่องผู้ต้องหา ๑๑๐ คนนั้นแล้ว เพราะตัดสินว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอ ที่จะดำเนินคดีผู้ต้องหา ๓๖ คน ส่วนอีก ๗๔ คนไม่อยู่ในอำนาจของ กรมอัยการที่จะดำเนินคดีได้ ต้องขึ้นศาลทหาร เนื่องจากตำรวจตั้งข้อ หาตามกฎหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ เมื่อศาลทหารพิจารณาคดีนี้ ผู้ ต้องหาทั้ง ๗๔ คนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งทนายแก้ต่าง และหากมี การตัดสินลงโทษแล้ว ก็จะไม่มีสิทธิอุทธรณ์มีกาแต่อย่างใด

ถึงอย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีโอกาสใช้มาตรา ๒๑ แห่ง "รัฐธรรมนูญ" นั้น ลงโทษผู้ใดก็ตามที่ศาลปล่อยตัว ตามบทบัญญัติของ มาตราดังกล่าว นายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะกำหนดโทษประหารชีวิต จองจำหรือโทษอื่นๆ แก่ผู้ใดกโได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาคดีในศาล นับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕์๒๐ รัฐบาลได้ใช้มาตรานั้นหลายครั้ง มี การสั่งประหารชีวิตสองสามราย และจำคุกอีกหลายราย เพื่อที่จะหลีก เลี่ยงคำครหาจากเสียงมติมหาชนระหว่างประเทศ รัฐบาลไม่ได้เปิด เผยการจับกุมต่างๆ หลังเดือนพฤศจิกายน ๒๔๔๑๙ มากรายนัก อีกทั้ง ได้หลีกเลี่ยงการจับกุมบุคคลผู้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกรุงเทพย หรือในต่างจังหวัด เช่นเดียวกับรัฐบาลเผด็จการในประเทศอื่น รัฐบาลไทยได้หันมาใช้วิธีการลับๆในการจับกุม คุมขัง และแม้กระทั่ง การลอบสังหาร รัฐบาลให้อำนาจแก่ตัวเองที่จะทำเช่นนี้ได้ โดยออก ประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฉบับที่ ๒๒๒ ซึ่งระบุว่าบุคคลใดที่เป็น "ภัยสังคม" อาจถูกจับกุมและคุมขังเป็น่วลลานานๆ ได้ คำจำกัดความ ของ "ภัยสังคม" กินความกว้างขวางและคลุมเครือ ใครก็ตามที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร หรือพลเมืองด้วยกันไม่ชอบ ก็อาจถูกระบุว่า เป็น "ภัยสังคม" ได้ ผู้ที่ถูกควบคุมตัวไม่จำเป็นต้องถูกตั้งข้อหาใดๆ เจ้าหน้าที่ทางการไม่ต้องมีหลักฐานก็ได้ ข้อกล่าวหาเป็น "ภัยสังคม"

ไม่มีการพิจารณาในศาลอย่างเปิดเผย แต่กลับนำขึ้นพิจารณาโดย คณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทำให้บุคคลไร้หนทาง ป้องกันตัวจากการถูกเจ้าหน้าที่รังแก ความอามาตเป็นการส่วนตัว ฯลย กลุ่มทางศาสนากลุ่มหนึ่งอันเป็นที่เชื่อถืออย่างยิ่งในประเทศไทยได้ ประมาณไว้ว่า นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๑๑ส มีผู้ถูกจับกุมด้วยข้อหา นั้นถึง ๘,, 00 คน ประมาณ $b, 000$ คน ได้รับการปล่อยตัวหลังจาก ถูกจับกุมอยู่เป็นเวลาตั้งแต่ ๒ $-๓$ วัน จนถึงหลาย ๆเดือน ในขณะนี้ ยังมีผู้ถูกจับกุมอยู่ทั่วราชอาณาจักรประมาณ๒, 000 คน รวมทั้งภิกษุ อีกหลายรูป พระภิกษุบางรูปถูกผู้คุมขังม่าโดยพลการ สมาชิกรัฐสภา ฟอร์ดนี สตาร์ก จูเนียร์ มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เล่ห์กลการจับกุมคุมขังอย่างลับนี้มีประโยชน์ในการตบตาผู้ สังเกตการณ์ชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานทูต ให้คิดว่า การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องหาและจำเลยเป็นไปอย่างยุติธรรม รัฐบาลประกาศเช่นเดียวกับผู้นำเผด็จการในสหภาพโซเวียต ชิลี ฯลฯ ว่าประเทศไทยไม่มีนักโทษการเมือง มีแต่คนคตโกงกับอาชญากร ความจริงแล้วในจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมว่าเป็น "ภัยสังคม" มีแพทย์ ครู นักศึกษา พระภิกษุ ชาวไร่ ชาวนา เจ้าของร้านค้า และผู้นำสหภาพ แรงงานรวมอยู่ดัวย

มีการนำเอาการปฏิบัติมิชอบต่อนักโทษที่เคยใช้ในสมัยก่อน ปี ๒ส์๑อ กลับมาใช้ใหม่หลายอย่าง กล่าวคือการทรมาน การขังเดี่ยว การจองจำในสภาพที่ทารุณเป็นเวลานาน และการใช้ "กรงเสือ" ภาคผนวกที่ ๓ คือคำให้การของอดีตผู้ถูกจองจำคนหนึ่งเกี่ยวกับกรง เสือ ${ }^{\text {" }}$

คณะรัฐบาลทหารได้สั่งห้ามการประชุมทางการเมืองที่มีคนมาก กว่า๔ คน นี่เป็นการละเมิดสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ กรรมกรไม่ สามารถรวมตัวกันได้ ผู้ที่นัดหยุดงานจะถูกจับกุม ชาวนาชาวไร่ที่

๑เ / คำให้การของ ตร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ฯ

เดือดร้อนรวมตัวกันเรียกร้องความยุติธรรมไม่ได้ องค์การนักศึกษา ถูกสั่งยุบ

หนังสือพิมพ์กับสื่อมวลชนอื่นถูกเซ็นเซอร์อย่างเข้มงวดและ เป็นทางการ รัฐบาลทหารตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อตรวจสอบ และออกใบอนุญาตให้หนังสือพิมพ์ มีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งทำ การตรวจทานเนื้อหาที่หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์อย่างละเอียด มีหนังสือ พิมพ์เพียงไม่กี่ฉบับที่รอดอยู่ได้หลังจากวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๑๐ ที่อยู่ รอดเป็นหนังสือพิมพ์ความคิดขวา แม้กระนั้นหนังสือพิมพ์เหล่านี้ยัง ถูกสั่งห้ามชั่วคราว หรือถูกถอนใบอนุญาตโดยทุกฉบับไม่มีข้อยกเว้น ในขณะที่เขียนอยู่นี้ หนังสือพิมพ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ถูกสั่ง พักการพิมพ์จำหน่าย เพราะวิจารณ์รัฐมนรีคนหนึ่ง แม้จะวิจารณ์ อย่างอ่อนๆ ก็ตาม อย่างนี้หรือที่คณะกรรมการหรือกระทรวงต่าง ประเทศสหรัฐย หรือแม้กระทั่งนายโอคลีย์เรียกว่า ไม่มีการเซ็นเซอร์ หนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการ ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นในสหรัฐย ท่านจะทน ได้หรือ

ครูอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย ได้รับคำสั่งให้ สอนอยู่ในแนวความรักชาติโดยไม่ให้เอ่ยถึงระบบการเมืองต่าง ๆ แม้ กระทั่งประชาธิปไตย มีเจ้าหน้าที่สืบราชการลับคอยนั่งฟังการบรรยายของครูอาจารย์อยู่ด้วย มีการประกาศห้ามการออกนอกเคหสถาน ในยามวิกาลทั่วราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่ง คงจะไม่มีการยกเลิกทั้งที่รัฐบาลประกาศไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ สภาพปกติแล้ว การห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลเป็นเวลานาน จึงเป็นผลร้ายต่อการกรีดยาง และการประกอบอาชีพอื่นๆทั้งในเมือง และในชนบท

การข่มเหงทำร้ายเกิดขึ้นทั่วไปเซ่นเดียวกับในประเทศเผด็จ การอื่นๆ ไม่มีใครกล้าพูดความในใจออกมา เว้นแต่ผู้โชคดีที่ได้รับ

อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศ
ท่านประธานครับ มีปัจััยหลายประการที่มีส่วนทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยล้มเหลวในระยะปี ๒๔์ดอ-๒๔์คส ไม่ได้มีการ ปฏิรูปที่แท้จริง มีพรรคการเมืองมากเกินไป จนกระทบกระเทือน ความแข็งแรงของรัฐบาลชุดต่างๆ ที่มาจากการเลือกตั้ง นักการเมือง ประพฤติตัวไม่ดี 9ลฯ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ต้องใช้เวลาจึงจะแก้ได้ และในช่วงที่มีเสรีภาพนั้น ทุกๆด้านมีแนวโน้มว่ากำลังจะดีขึ้น อย่างไร ก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือผู้ที่สูญเสียอำนาจไปเมื่อปี ๒๔๔๑๖ มุ่งมั่น ที่จะยืดอำนาจคืน บุคคลเหล่านี้มีเจ้าของที่ดินรายใหญ่กับนักรุรกิจที่ มีผลประโยชน์บางคนหนุนหลัง นับตั้งแต่กลางปี ๒๔์๑๗ เขามีโอกาส ที่จะจัดตั้งกลุ่มอันธพาลต่าง ๆเช่น "กระทิงแดง" ซึ่งได้รับอาวุธจากกอง ทัพบกอย่างเปิดเผย ตลอดจนกลุ่มที่ปฏิบัติการทางจิตวิทยาต่าง ๆ เช่น "นวพล" "ลูกเสือชาวบ้าน" ฯลฯ

ถึงตรงนี้ผมต้องขัดจังหวะสักหน่อยเพราะผมคิดว่า มักมีการ เข้าใจผิดกันเกี่ยวกับช่วงปี ๒๔๔๑๙ มีการกล่าวหาว่าระหว่างปี ๒๔์๑๖๒๕์๑๙ เป็นช่วงที่ชุลมุนวุ่นวาย และส่วนใหญ่นิสิตนักศึกษาเป็นต้นเหตุ แต่ผมตีความสถานการณ์ดังนี้ ท่ามกลางความอยุติธรรมทางสังคมอัน มากมาย ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการปกครองแบบเผต็จการที่ดำเนิน มาเป็นเวลา ๑ ชั่วอายุคน คือตั้งแต่ปี ๒๔ส๐ นั้น ได้มีการเคลื่อนไหว เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งก็ได้ทำ กันมาโดยใช้สันติวิธี

ตามปกตินักศึกษาไม่มีอาวุธเลย กรรมกร สหภาพแรงงานก็ไม่ มี ชาวไร่ชาวนาก็ไม่มี แต่ความชุลมุนวุ่นวายในระยะนั้น เกิดขึ้นจาก กลุ่มที่ทำตัวเยี่ยงทหารที่ติดอาวุธอย่างเปิดเผยต่างหาก เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕์๑๙' กลุ่มดังกล่าวฆ่าคน ๗-๘ คนระหว่างการชุมนุมประท้วง ซึ่งทำกันอย่างสันติ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕์๑๘ พวกเขาบุกรื้อ

๑๔ / คำให้การของ ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์บ

ค้นทำลายมหาวิทยาลัยธรมมาสตร์ใดยปราศจากการงงโทษใดๆ ทั้งสิ้น แล้วในวันที่ $\varsigma$ ตุลาคม ๒๔๐๙ พวกเขาบังจับคนแขวนคอและจุดไฟ เผาโดยปราศจากการห้ามปรามหรือลงโทษใดๆ ที่หน้ำมหาวิทยาลัย ธรรมาสตร์

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เซื่อว่าเหตุการณ์รุนแรงกับการรรูประหาร ในวันที่ ๖ ตุลาคม ย๔๔ดส เป็นผลจากการแทรกแษงของสหรัรั ปจจัยต่าง ตใหหมู่คนไทยกันเองก็เพียงพอแล้วที่จะก่อให้เกิดรัฐี่ ประหารได้ และไม่มีหลักฐานว่าอเมิิกาวางแผนบงการในขณเนั้น แต่ระยะเวลาหลายปีที่ไทยกับสหรัฐับ มีความสัมพันธ์กันในสงคราม เวียดนาม สัมพันธ์กันทั้งใหวิธีการฝืกการดิคอาวุธ การให้คำแนะนำ แก่กองทัพและตำรวจไทยเอง กีย่อมได้รับผลทางอ้อมไนเหดุการณ์ เดือนดุลาคม ตส์のส
นายเฟรเซอร์ : ขณะนี้มีการงงคะแนนเสียงในสภา ดังนั้นเราจะ หยุดพักชั่วคราว
(มีการหยุดพักชั่วคราว)

นายเฟรเซอร์ : คณะอนุกรรมการจะสืบบยานต่อ ขอเชิญ ตร. ป๋วย ดร. ป๋วย : ท่านประธานได้กรุณาถามความเห็นผมเกี่ยวกับนโยบาย ปัจจุบันของสหรัฐฯ ต่อประเทคไทย ใหฐานะที่ผมไม่ใช่ชาวอเมริกัน ก่อนอื่นผมจึจงต้องขอบคุณอนุกรรมการ ที่อนุญาตให้ผมแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกับนโยบายของสหรัรู และเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้อง บรรยายอย่างชัดแจัง่า จุดยืนทางการเมืองของผมเกี่ยวกับประเทศ ของผมเองเป็นอย่างไร

ผมมีความเชื่ชม่นอย่างแนนนแ้นในระบอบประชาธิปไดย และ ในศ้กดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน เรื่องนี้ผมอาจได้เรียนรู้มาจากบรรดาผู้ เป็นิิดาแห่งรูัฐรรมหูญูเมริกัน และจากคนอื่นดัวย ผมเชื่อใน

เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตามที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลของ สหประชาชาติ ผมเชื่อในสิทธิของชายและหญิงทุกคนที่จะมีส่วนร่วม ในการกำหนดชะตากรรมสังคมที่เขาอาศัยอยู่ การปฏิเสธไม่ให้สิทธิ นั้นแก่เขาเพราะเขายากจนหรือเพราะเขาขาดการศึกษา ผมถือว่าเป็น ความร้ายกาจอย่างหนึ่ง ผมเกลียดชังเผด็จการไม่ว่าจะมีรูปแบบสีสัน อย่างใดก็ตาม ผมมีความเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยควรจะได้มา อย่างสันติวิธี เพราะผมต้องการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอาวุธในการ รักษาอำนาจของรัฐบาล เพื่อเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ ผมได้แนบคำ บรรยายของผมที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๔์๒๐ ดังปรากฏในภาคผนวกที่ ๔ ๔

ประเทศของผมกำลังจะมุ่งไปสู่สงครามกลางเมือง เหตุการณ์ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๔๑ส และมาตรการที่นำมาใช้ในเวลาต่อมา เป็น การช่วยผู้ที่สู้รบกับรัฐบาลเป็นอย่างมาก ในลักษณะที่ทั้งสองฝ่ายไม่ เคยคาดฝันมาก่อน ทั้งนี้ไม่เฉพาะแต่จำนวนคนที่เข้าป่า ซึ่งนายโอคลีย์ อ้างตัวเลขของรัฐบาลว่ามีหลายร้อยคน ผมเองว่าหลายพันคน ที่ผม กล่าวเช่นนี้เพราะอาศัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่หายไปจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ไร่นา และสหภาพแรงงานทั่วประเทศ ในขณะนี้มีคนหายไป b,000 คน หารสามแล้วก็ยังเหลือถึง ๒,, 00 คน แต่ "จำนวน" คน ที่ไปเข้ากับฝ่ายที่สู้รบกับรัฐบาล ไม่สำคัญเท่า "คุณภาพ" เป็นครั้ง แรกในประวัติศาสตร์ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีแพทย์ วิศวกร กรรมกร สหภาพแรงงาน ครูและนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ กับนักวิชาการ เข้าร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า การสู้รบในประเทศไทยระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายตรงข้าม ได้ขยายใหญ่ถึงขนาดที่ใกล้ เคียงกับสงครามกลางเมืองที่ผมกล่าวถึง แม้แต่จะอ้างเฉพาะตัวเลข ของรัฐบาล (น่าเสียดายที่เป็นภาษาไทย) ก็จะเห็นได้ว่าในระยะ ๓ เดือนแรกของปีนี้ รัฐบาลเองยังแถลงว่า มีประชาชน ทหาร และ

๑ง / คำให้การของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ฯ

ตำรวจเสียชีวิตถึง ๔์๔์ คน
เมื่อปีที่แล้วตลอดทั้งปี ตัวเลขเป็น ๔๖๐ คน ปีก่อนนั้น ๔๒๐ คน และปีก่อนโน้นซึ่งไม่สู้จะดีนัก คือ ๔์๒ คน ผมขอพูดซ้ำอีกที่า่าเฉพาะ ใน ๓ เดือนแรกของปีนี้ เพียง ๓ เดือนเท่านั้นมีคนตายไป ๔๔๔คค

ท่านประธานครับ ท่านทำถูกต้องจริง ๆ ที่ถามพยานคนก่อน เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐบาล และแทนที่จะพูดว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพ ผมขอเสนอว่าที่จริงแล้ว รัฐบาลปัจจุบันก็ไร้เสถียรภาพ เมื่อเดือน มีนาคมก็มีการพยายามทำรัฐประหารอีก มีข่าวลือในกรุงเทพฯ ทุกวัน ว่าจะมีทหารกลุ่มใหม่ยึดอำนาจ ข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล เพราะผู้บริหารบางคนไม่เหมาะสม ว่านายพันในกองทัพบกกำลังไม่ พอใจซึ้ง (เรื่องหลังนี้) ก็เป็นความจริง ดังนั้นแทนที่จะมีเสถียรภาพ ดังที่ใคร ๆ ปรารถนา กลับมีรัฐบาลที่อยู่ในสภาพง่อนแง่นมาก

นอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการอยู่ดีกินดีและเศรษฐกิจของ ประชาชน ในฐานะที่ผมใช้กำลังกายและกำลังสติปัญญาเพื่อพยายาม ที่จะสร้างการลงทุนของประเทศตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา ผมพูดไว้ว่า สำหรับปัญหาของประเทศโดยส่วนรวมนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ประเทศ โดยส่วนรวมแล้วรวย เรามีทุนสำรองเพียงพอ และไม่ค่อยมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น แต่ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในแง่เศรษฐกิจและสังคม คือปัญหาการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง ซึ่งรัฐประหารและเผด็จการ ทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น เพราะเหตุว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ รัฐบาลกล่าวอ้างเมื่อปี ๒๔๑อ คือ ๖๐ เซ็นต์ ต่อวันเท่านั้น

ในช่วงที่มีเสรีภาพ มีการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่าขึ้นเป็น ๑ เหรียญ ๒๕ เซ็นต์ กรมแรงงานเสนอต่อรัฐบาลอย่างเคารพ ให้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ อีกเล็กน้อย รัฐบาลโอ้อวดเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินที่ทำกันในช่วงที่มี เสรีภาพ แต่ก็เป็นดังที่นายโรเบิร์ต แมคนามารา เคยพูดว่า การลงทุน โดยโฆษณาชวนเชื่อนั้นทำได้ง่าย ความตั้งใจทางการเมืองต่างหากที่

ยังขาดอยู่ ดังนั้น ท่านจะเห็นได้ว่ากระบวนการลงทุนของรัฐบาลใน ปัจจุบันนี้ผิดทิศผิดทาง เป็นการกลับตาลปัตรกับสิ่งต่างๆ ที่เคยทำกัน มาในอดีต

ท่านประธานครับ ฝ่ายหนึ่งนั้นคือพวกคอมมิวนิสต์ที่เขัมแข็ง และกำลังต่อสูกับรัฐบาล อีกฝ่ายหนึ่งคือรัฐบาลที่อ่อนแอและง่อนแง่น ในสถานการณ์เช่นนี้ การหลีกเลี่ยงสงครามการเมืองจึงเป็นความรับ ผิดชอบของคนไทยที่มีมนุษยธรรมทุกคน เพื่อนฝูงของผมกับตัวผม เองทั้งผู้ที่อยู่ภายในและนอกประเทศ กำลังแสวงหาทางที่จะเสนอให้มี การประนีประนอมในชาติทุกโอกาสที่จะทำไต้ เรากำลังมุ่งทำงาน เพื่อสิ่งนั้น แต่ก็ยอมรับว่าทำได้อย่างเชื่องช้า

สิ่งอันเป็นยอดปรารถนาที่เราอยากเห์น คือการประนีประนอม ชาติจะไม่ถูกบั่นทอนและกระทบกระเทือน เราจะต้องพยายามหาทาง ให้อภิมหาอำนาจงดเว้นการส่งอาวุธโห้กับทั้งสองฝ่าย ข้าพเจ้าจึงขอ ร้องรัฐบาลและรัฐสภาของท่านอย่างแรงกล้า ให้งดเว้นการส่งอาวุธให้ แก่รัฐบาลไทย (ดูภาคผนวกที่ ๔) ${ }^{\text {a }}$

ผมขอให้อเมริกางดการส่งอาวุธให้แก่ประเทศไทย ให้แก่ รัฐบาลไทย ดังที่นายโฮลบรูคแถลงเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ไม่มีหลักฐานว่า เวียดนามส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทย ถ้าสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นส่งอาวุธให้ฝ่ายหนึ่ง อีก ฝ่ายหนึ่งก์ต้องหาอาวุธจากฝ้ายตรงข้าม ผู้เสียหายและพ่ายแพ้ใน ประเทศของผมก็คือประชาชนคนธรรมดา สงครามกลางเมืองจะยืด เยื้อยาวนานยิ่งขึ้น และความทุกข์ทรมานก็จะยืดเยื้อยาวนานเช่นกัน

ผมขอเสนอว่า การงดเว้นเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์แก่สหรัฐฯ เอง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงพันธกรณีในทำนองเดียวกับที่เคยผูกพันกับเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ท่านอาจคิดเช่นเดียวกับชาวอเมริกันหลายคนที่ถาม ผมว่า ท่านเป็นห่วงเรื่องการป้องกันทางทหารของอเมริกาในภูมิภาค

๑ธ / คำให้การของ ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์บ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผมขอวิงวอนท่านได้โปรดถือเอาเหตุการณ์ใดๆ ก็ได้ ที่เกิดขึ้น ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษที่ผ่านมานี้เป็นบทเรียนเถิด กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เคยถือเสมอมาว่า เครื่องอุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆ สามารถทดแทนการเป็นพันธมิตร กับกลุ่มคนที่ซื่อสัตย์รักชาติได้ ที่แล้วมาอย่างน้อยก็ในเอเชีย รัฐบาล สหรัฐฯ มีความชำนาญในการสนับสนุนฝ่ายที่แพ้ นอกจากท่านจะ สนับสนุนฝ่ายที่แพ้แล้ว ท่านยังสนับสนุนผู้ที่ฉ้อฉล ผู้ที่ร่ารวยขึ้นมา จากยาเสพติด ซึ่งในประเทศไทยก็มีหลายราย มีหลายคนที่เป็นพวก "๕ เปอร์เซ็นต์" ที่คอยกอบโกยค่านายหน้าจากการค้าอาวุธนั้น โปรด ตระหนักถึงเรื่องนี้และกรุณาอภิปรายถึงเรื่องนี้ เพราะถึงอย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ควรเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต

ประการที่สอง ผมใคร่อ้อนวอนและเสนอด้วยความเคารพ ขอ ให้สหรัฐบรักษามิตรภาพกับประเทศไทยในด้านอื่นๆให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ผมใคร่ขอให้ ท่านสอดส่องดูว่าความช่วยเหลือนั้นตกถึงมือเพื่อนร่วมชาติของผมที่ เป็นคนยากจน มิได้ตกถึงมือข้าราชการพลเรือน ทหาร เจ้าของที่ดิน ชาวนารายใหญ่่ หรือนักธุรกิจที่รั่ารวย

ประการที่สาม ด้วยมิตรภาพที่ท่านแสดงต่อประเทศไทย ผม หวังว่าท่านจะใช้อิทธิพลของท่านช่วยทำให้รัฐบาลไทยกลับสู่เส้นทาง ที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จุดยืนของฝ่ายบริหารและ ของรัฐสภาของสหรัฐฯ จะเป็นกำลังใจแก่พวกเราทั่วโลก ท่านอาจไม่ สามารถทำตามอุดมคติของท่านได้ทุกหนทุกแห่ง แต่บทเรียนจาก ฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆ นี้ให้กำลังใจได้มาก รัฐบาลไทยและกลุ่มทหาร ต่างๆ อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของอเมริกาเป็นอย่างมาก ประเทศนี้ เป็นประเทศหนึ่งที่ท่านสามารถช่วยรักษาชีวิตไว้ได้ และสามารถช่วย

ให้ดนเป็นจำนวนมากไม่ต้องเผชิญูกับความทุกข์ อย่าหลงในภาพ พจน์ของนักเผด็จการที่ดู่หนมือนคนใจดี เขามักปิดบังช่อนเร้นบางสิ่ง บางอย่างต่อ่านเสมอ เจ้าหห้ที่สถานทูตูู้มีฝีมือดีีี่สุดของท่านใน กรุงเทพง ก็อาจูกูหลอกได้ายา 9
นายเฟรเซอร์ : ดร. ป๋วยครับ มีการงงคะแนนสสียงอีกครั้งนึ่งแล้ว จะใช้เวลา ๘นาที คิดว่าเป็นการลงคะแนนเสียงครั้งสุดทำย หลังจาก นั้แเราคงดำเนินกาาสืบพยานต่อไปได้โดยไม่มีการขัดจังหวะอีก
(มีการหยุดพักชั่วคราว)
นายเฟรเซอร์ : คณเอนุกรรมการจะสืบพยานต่อ ขอเชิญ ดร.ป๋วย ดร. ป่วย : ท่านประธานครับ ผมขออกัยที่แถลงกาวณ์ของผมยืดยาว เช่นนี้ แต่ผมจะพูดให้เสรรจก่อนที่จะมีการพักอีก

ผมตั้งใจจะบอกว่า ผมมีข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐ เพียง ๓ ข้อ แต่ผมฟังนายโอคลียีเล้ว (น่าเสียดายที่เขาไม่อยู่ที่นี่แล้ว ผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่ เพราะผมอยากพูดต่อหน้า ไม่อยากจะพูจลับ หลังเขา) ผมพบว่าเขาอ้างถึงงรัฐบาลกรุงเทพง หลายครั้ง ผมสงสัยว่า นายโอคลีย์เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่รูับาลกรุงเทพง บอก โดยผ่านสดาน ทูตหรือเปล่า หรือว่าสิ่งที่ฝายข่าวกรองของสหรัร9 ได้มาอย่างอิสระ นั้นเผอิญไปตรงกับของรัฐบาลไฟย ผมสงสัยนัก

เรื่องข่าวลือเกี่ยวกับรัฐประหาร เรื่องอาชญากรรมต่างๆ ที่ ปรากฎอยู่ทุกวันในหน้าหนังสือืพมมพ์ ทั้งๆที่มีการเซ็นซซร์เล้ว เรื่อง ระเบิด เรื่องการห้ำมออกนอกเคหสถานในยามวิกาล เรื่งงเหล่านี้เขา ไม่ได้อย่ยถึง สิ่งเหล่านี้น่าจะได้รับการเสนอต่อคณะกรรมการที่เลื่อง ชื่อนี้เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ประเมินผลออกมาอย่างเป็นธรรมมาก ขึ้นและเป็นประโยชน์นก่สหรูัฐ เองด้วย

ด้วยเหตุที่นายโอคลียีไม่มีโอกาสตอบผม ผมก็ต้องกับไปโดย

๒๐ / คำให้การของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ฯ

ปราศจากคำตอบ
ผมมีข้อเสนอ ๓ ข้อ คือหนึ่ง ท่านควรงดเว้นการส่งอาวุธให้แก่ รัฐบาลกรุงเทพย สอง ท่านควรให้ความช่วยเหลือแก่เราต่อไปในเรื่อง เศรษฐกิจและสังคม และที่สำคัญที่สุด ท่านควรใช้อิทธิพลให้รัฐบาล ไทยมีมนุษยธรรมมากขึ้น และท่านควรจะปฏิบิติอย่างไรนั้น ผมจะไม่ เสนอในที่นี้ แต่หากท่านต้องการ ผมพร้อมที่จะเสนอข้อเท็จจริง และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเมื่อมีคำขอให้ทำเช่นนั้น ขอบคุณครับ นายเฟรเซอร์ : ขอขอบคุณ ดร.ป๋วย

## เชิงอรรถ

- เป็นประวัติการทำงานของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์

๒ บันทึกเรื่อง "ความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒ส๑๑" อยู่ ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้
๓ คำให้การของนายนพพร สุวรรณพานิช ที่เขียนและลงนามต่อหน้า ทนายความศาลสูงอังกฤษ ในกรุงลอนตอนเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒ส์๒๐
๔ คำบรรยายชื่อ "Crisis in Thailand" ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือ Trends in Thailand and Southeast Asia by Puey Ungphakorn มูลนิธิ โกมลคีมทองจัดพิมพ์
๔ "Trends in Thailand" แปลและรวมตีพิมพ์อยู่ในหนังสือ อันเนื่อง มาแต่ b ตุลาคม ๒๔์๑ส มูลนิธิโกมลคีมทองจัดพิมพ์ ๒ธ์๒๓

## ๒. สรุปคำให้กรของ ศ. ดัแเบิยูู สกอตต์ ธอมปปัน อาจารย์ปรรจำโรงเรียหกดูหมายและการูทตเฟลเเชอร์ มหาวิทยาสัยทัฟทส์

## หมายเหตุ

การสืบพยานช่วงนี้ เป็นการสืบพยานต่อจากคำให้การของ ตร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ เฉพาะคำให้กราขขงนายดับเบิลยููสอตต์ ซอมปปสันนี้ ไม่ได้แปลออกมาทั้งหมด แต่ใช้วิธีสรุปมาจากคำให้การนั้น ส่วนการซักถามซึ่งมี ดร.ป่วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมอยู่ด้วย ได้แปลมา ทั้งหมดโดยไม่มีการตัดทอน

ปัญหาในประเทศโลกที่สามตามความเห์นของศาสตราจารย์ ธอม1ปัน คือ การมีพัฒนาการทางการเมืองอยู่ในระดับต่ำ และขาด ความเป็นปีกแผ่นระดับชาติ ประเทศเหล่านี้ไม่มีเงินและงานพอที่จะ แจกจ่ายให้กับทุกคน ผู้ชนะะะไดัทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้พ่ายแพัธงมักทำ การต่อด้าน การที่ประเทศขาดพื้นฐานความเป็นมาทางประชาธิปไดย ผู้ํำไร้ความอดทน จิงมักมีการยุบสภาเละการจับศัตรูเข้าคุกเมื่อเกิด การต่อต้านขี้น

การไปขอให้ประเทศเหล่านี้หยุดการละเมิดสิทิิมนุษยชน จะ เกิดความสับสนทั้งเหตุและผล การรณรงค์ของมหาอำนาจในด้านนี้ ไม่อาจทำให้รูราลเหล่านั้แปปี่ยนใจและปดิไูปวิวีการอย่างจริงจังได้ แต่อย่างใด อย่างดีกี๋เพียงปล่อยนักโทษ ๒-๓ คน เพื่อเอาใจประเทศ มหาอำนาจ เพราะหวังจะไดับับวามช่วยยเหอือต่อไปมากกว่า

ในกรณีประเทศไทย สหรัจอเมริกาได้สนับสนุนเผด็จการที่ไร้ สมรรถภาพมาดั้งแต่ต้น เมื่อเผด็จการถูกล้มไปไดยัักคึกษาในเดือน ตุลาคม เ๔์ดอ สหรัฐบโ์มิมด้ไห้การสนับสนุนมากนักในช่วงที่มี

ประชาธิปไตย
ในระยะ ๓ ปีนั้น แม้ว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะได้สร้างความ ก้าวหน้าอย่างมากในหลายๆด้าน ก็ยังไม่สามารถควบคุมความ กระตือรือรันของนักศึกษาได้ ความสงบและความเป็นปืกแผ่นทาง การเมืองจึงเป็นปัญหาที่สร้างความวิตกกังวลแก่ทหารมากขี้น

ส่วนในต่างประเทศ คอมมิวนิสต์อินโดจีน ๓ ประเทศได้รับชัย ชนะ แต่แทนที่สหรัฐฯ จะคงทหารไว้ กลับถอนตัวออกไป แม้ว่าฐาน ทัพในไทยจะมีบทบาทสำคัญมากเพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็น ทางผ่านไปยังตะวันออกกลาง ในกรณีที่สหรัฐย ไม่สามารถส่งความ ช่วยเหลือไปยังอิสราเอลโดยผ่านทางยุโรปได้

สหรัฐฯ นั้นสามารถดำเนินนโยบายสิทธิมนุษยชนได้ โดย สนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยในช่วงปี ๒๔์ด๖-๒๕๐ดส และโดยการ ช่วยส่งเสริมองค์กรประชาธิปไตยต่างๆ แต่สหรัฐบ กลับไม่ทำ

ทหารไทยซึ่งเคยชินกับการอยู่ในอำนาจมาตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ จึง เห็นว่าความมั่นคงถูกบั้นทอนอย่างไม่มีซิ้นดี และมุ่งมั่นที่จะช่วงชิง อำนาจคืน

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น ผู้ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ส่วนมากคือพันธมิตรของสหรัฐย ขณะเดียวกันเราพูดได้ว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกือบทุกแห่งในโลกเป็นพันธมิตรของสหรัฐย ส่วนพันธมิตรของสหภาพโซเวียตและของประเทคคอมมิวนิสต์ทุก แห่งเป็นเผต็จการ และสภาพสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านี้ เลวร้าย จนเกือบจะไม่ต้องพูดถึง ฉะนั้นเป็นการสมควรแล้วหรือที่การรณรงค์ เรื่องสิทธิมนุษยชนของสหรัฐบ จะทำกับประเทศพันธมิตร ทำไม สหรัฐบจึงไม่รณรงค์เรื่องนี้โดยมุ่งไปที่ประเทศ เช่น กัมพูชา ซึ่งดู เหมือนว่า ๑ ใน ๔ ของพลเมืองจะถูกฆ่าตาย แทนที่จะมุ่งไปที่ พันธมิตรของสหรัฐฯ ซึ่งจัดการกับคนไปเพียง ๑ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

การรณรงค์ต่าง ๆจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ดีขึ้น และไม่สามารถวางพื้นฐานที่จะทำให้ทหารไทยผ่อนปรน หรือ ช่วยให้ก่อตั้งองค์กรประชาธิปไตยขี้นมาได้

ในกรณีประเทศไทย จัดได้ว่ามีเสรีภาพอยู่มาก เช่น เสรีภาพ ด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยปัองกันมิให้รัฐบาลเผด์จการยากจนเกินไป สื่อมวลชนก์มีเสรีภาพมากกว่าประเทศหลายประเทศในเอเชีย ความ จริงแล้วในหมู่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ไทยมีสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับสอง ดังนั้น หากสหรัฐฯ วิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังแล้ว สหรัฐฯ ควรจะสืบพยานประเทศที่เป็น เผด็จการจริง ๆมากกว่าจะมาซักถามเรื่องกิจการภายในประเทศซึ่ง เป็นมิตรเช่นประเทศไทย

เธ / คำให้การของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์บ

นายเฟรเซอร์ : ขอบคุณมากครับ ดร. ธอมป์สัน คุณคิดว่าประเทศ ไหนบ้างที่ควรจะให้มีการสืบพยาน
นายธอมป์สัน : กัมพูชา ซึ่งผมคิดว่าคุณกำลังดำเนินการอยู่
นายเฟรเซอร์ : เราได้ทำไปแล้ว
นายธอมป์สัน : แล้วประเทศในอินโดจีนล่ะ
นายเฟรเซอร์ : มีประเทศอื่นอีกบ้างไหม
นายธอมป์สัน : เวียดนาม ลาว
นายเฟรเซอร์ : เราได้สืบพยานเวียดนามแล้ว และยังจะมีการสืบ ต่ออีก
นายธอมป์สัน : ที่เราทำอยู่นี้จะมีผลหรือ
นายเฟรเซอร์ : มีผลต่อประเทศเหล่านี้ใช้ไหม
นายธอมป์สัน : ประเด็นก็คือ ผลจะออกมาไม่เหมือนกันสำหรับ ๒ ฝ่าย พวกที่เป็นพันธมิตร (กับสหรัฐย) จะใส่ใจต่อสิ่งที่เราพูด บางที ก็รู้สึกไม่ตรงทางนัก ผมเองก็ไม่คิดว่าฮานอยจะเอาใจใส่มากนัก ฉะนั้น การสอบสวนก็จะต้องทำกันอย่างแข็งขัน และจะต้องให้ความสนใจให้ มากขึ้นกับประเทศเหล่านี้ เพื่อชดเชยกับความไม่ยินดียินร้ายของ พวกเขา
นายเฟรเซอร์ : ผมคิดว่าคุณพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับประเทศเหล่านี้ น้อยกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำ พวกนี้ไม่เพียงแต่จะไม่ยินดียินร้าย เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งวิธีการที่คุกคามสังคมประเทศอื่นๆ ด้วย นี่คือปัญหาหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือด้าน เศรษฐกิจและด้านทหารแก่พวกเขา เราจึงมีอิทธิพลกับเขาน้อยกว่า กับพวกประเทศพันธมิตร

ผมอยากรู้ความคิดของคุณในเรื่องนี้ เรามีการสืบพยาน ประเทศเกาหลีเหนือด้วย แม้ว่าเรามีปัญหาในการหาพยานที่เชื่อถือ ได้ก็ตาม

เพื่อเป็นการเริ่มต้น คุณก็ได้ฟัง ดร. ป๋วย บรรยายถึงสราพ ทั่ว ๆไป นับตั้งแต่รัฐประหารเดือนตุลาคมในประเทศไทยแล้ว ผมไม่ ได้ตั้งใจซักคุณตรงนี้ แต่คุณก็มีความเห็นไม่ตรงกันในขั้นพื้นฐานกับ

นายธอมป์สัน : ผมคิดว่าเขาพูดเกินความจริง ผมอยากจะพูดด้วย ความเคารพว่าเขาพูดเกินความจริง เกี่ยวกับระดับความเสื่อมโทรม จริงอยู่ ผมคิดว่ามีข่าวลือเรื่องรัฐประหารในประเทศไทย แต่ไม่มีครั้ง ใดที่ผมไปเมืองไทยแล้วจะไม่ได้ยินข่าวลือเรื่องรัฐประหาร ผมไป เมืองไทยเป็นครั้งคราวตั้งแต่ปี ๒๔์๑๒ ผมจึงคิดว่านั่นคือสิ่งที่คนไทย ทำกัน อย่างน้อยก็เป็นความจริงนับตั้งแต่ปี ๒๔๗๔์ เป็นต้นมา ฉนนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ

ผมคิดว่าสิ่งที่ ดร. ป๋วย เรียกว่าสงครามกลางเมืองนั้น ยังไม่ เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าสงครามกลางเมืองจริงๆ บังเอิญเรื่องนี้เป็นวิชา ของผม ผมสอนวิชาชื่อ "ความรุนแรงแบบอ่อนๆ" ผมจะไม่เสนอให้ "หยุดขายอาวุธ" ดังที่เขาเสนอ เพราะผมไม่คิดว่ามี ๒ ฝ่ายในแง่นั้น ผมไม่คิดว่าสังคมไทยแบ่งแยกขนาดนั้น

ประเทศไทยมีกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ๓ กลุ่ม ได้ความสนับสนุน ส่วนหนึ่งจากแหล่งในต่างประเทศ ผลจากรัฐประหารเดือนตุลาคม ทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งเข้าไปร่วมด้วย นั่นเป็นเรื่องไม่สำคัญนัก ผมคิดว่าเรื่องที่เป็นปัญหา แต่ไม่ใช่ปัญหาหลักเท่ากับในขณะนี้ คือ การที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีเสรีภาพในการจัดส่งอาวุธตามที่เขา เห็นสมควรจะทำ
นายเฟรเซอร์ : ดร. ป๋วย คุณมีความคิดอย่างไรในเรื่องนี้ ดร. ป๋วย : ศาสตราจารย์ธอมป์สันกับผมมีความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ไม่ตรงกัน ผมไม่ทราบว่าแหล่งข่าวของเขามาจากไหน จดหมายทุก ฉบับที่ผมได้รับจากกรุงเทพย และหนังสือพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้ตี


พิมพ์ได้ในกรุงเทพฯ ก็กล่าวถึงข่าวลือ เป็นความจริงที่มีข่าวลือเกี่ยว กับรัรูประหารอยู่ตลอดเวลา แต่ข่าวลือล่าสุดนี้หนาหูมากขึ้น คุณเห็น ดัวยไหม
นายธอมป์สัน : ผมเห็นด้วย แต่ผมคิดว่าประเด็นตอนนี้คือ ผลจาก สิ่งนั้นจะเป็นอะไรก์ตาม ก็จะมีรัฐบาลทหารอีกชุดหนึ่ง แล้วมันจะแตก ต่างกันตรงไหน
ดร.ป๋วย : ถ้าคุณมองอย่างไม่ใส่ใจ ใช่ แต่ผมไม่สามารถจะไม่ใส่ใจ กับประเทศของผมได้
นายธอมป์สัน : คุณเป็นนักเศรษฐศาสตร์ คุณไม่มีขีดขั้นความ พอใจระหว่างเผด็จการ...
ดร.ป๋วย : ผมไม่ได้พูดในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ ผมพูดในฐานะ ประชาชนไทยคนหนึ่ง
นายธอมป์สัน : จะไม่มีขีดขั้นความพอใจระหว่างรัฐบาลทหารกลุ่ม ต่างๆ ซึ่งอาจขึ้นมามีอำนาจในขณะนี้หรือ
ดร.ป๋วย : ต่างคนต่างก์มีขีดขั้นความพอใจต่างกันไป ซึ่งคุณคงจะ สอนอย่างนี้แก่ลูกศิษย์คุณเอง ฉะนั้นขอให้เรายุติเรื่องนี่ไว้แค่นี้เถอะ ผมรู้สึกว่าคนต่างชาติมักจะพูดแบบขอไปทีเสมอว่า "มีนักศึกษาส่วน หนึ้งเข้าป่าเพิ่มขึ้นอีกแล้ว ฉะนั้นก็จะมีสงครามกลางเมืองที่ผมพูดถึง..." อ้อ ผมพูดว่าประเทศกำลังมุ่งสู่สงครามกลางเมืองนะ ไม่ใช่ว่าสงคราม กลางเมืองได้เริ่มขึ้นแล้ว และผมมีตัวเลขสนับสนุน

นี่เป็นการเดา สำหรับผม ผมรู้สึกว่าข้อมูลของผมมีน้ำหนัก มากกว่า เพราะไม่เพียงแต่ผมจะพยายามรวบรวมจำนวนคนที่หาย จากบ้านไปตั้งแต่ตุลาคม ๒๔์๑ส เท่านั้น ผมยังได้รับจดหมายติดต่อ จากเพื่อนและลูกศิษย์ของผม แน่ละ เราไม่ควรเชื่อทั้งหมด แต่ผมคิด ว่าการอพยพเข้าป่าของพวกปัญญาชน นักศึกษา และผู้ที่ใฝ่เลรีโดย เฉพาะนั้น เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก

อาจเป็นอันตรายถ้าเรามองข้ามสิ่งนี้ไป ผมไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้น เลย เพราะมันทำให้คอมมิวนิสต์ในป่าเข้มแข็งขี้น ถึงไม่ชอบ แต่ผมก็ ต้องนำมาพิจารณา เพื่อจะได้ประเมินว่าเราควรทำอะไร
นายธอมป์สัน : ผมอยากจะพูดเพียงว่า พวกเราซึ่งเป็นนักวิชาการ ทั้งในกรุงเทพย หรือในบอสตัน มีแนวโน้มที่ไม่ดี คือมักเน้นคความ สำคัญของเราเองเกินไป ผมได้รับจดหมายจากเมืองไทยมากมาย เช่นกัน และส่วนมากก็จะตรงตามแนวกว้างๆที่คุณพูดถึง อย่างไรก็ตาม สังดมส่วนมากสามารถอยู่รอดได้แม้ว่านักวิชาการจำนวนหนึ่งจะหนีไป ดร.ป๋วย : ศาสตราจารย์ธอมป์สันลืมไปแล้วกระมังว่า ผมเคยเป็นผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องทำงานตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ถึ่ง ๑๒ ปี
นายธอมป์สัน : ผมทราบ แต่ผมไม่ได้หมายถึงคุณ ผมกำลังพูด ถึงตอนนี้ คือคนที่กำลังรับภาระหนักที่สุดจากรัฐฐาลไทย คือนักวิชาการ นั่นคือความรู้สึกของผม แต่ขณะเดียวกันผมก็คิดว่า เราไม่ควรให้น้ำ หนักเรื่องนี้ม้ากเกินไปเมื่อเทียบกับปัญหาทั้งหมด โดยทั่วไป ภาพที่ ผมได้เหมือนที่คุณโอคลีย์เสนอ คือประชาชนไทยธรรมดาโล่งใจ ที่ ประเทศกลับไปอยู่ในมือขอ่งทหาร ผมเสียใจที่เป็นอย่างนั้น แต่นั่น คือภาพที่ผมมี คุณจะแย้งข้อุนี้ไหม
ดร.ป๋วย : ผมไม่เห็นด้วย เพราะถ้าประชาชนธรรมดาไม่ถูกข่มเหง ทำร้าย และมีเสรีภาพในการแสดงออก พวกเขาจะยกยอรัฐบาลเช่น นั้นหรือไม่ หรือเขาจะพูดไหมว่าเขาพอใจ เป็นการประเมินที่ไม่ยุติธรรมเลย เพราะหากคุณพูดได้ด้วยเสรี คุณอาจถูกจับในฐานะเป็นภัย ต่อสังคม
นายธอมป์สัน : สังคมเผชิญอันตรายต่างๆกัน ในปลายปี ๒๔์๑๖ หรือต้นปี ๒๔์๑๗ เมื่อรัฐบจลใหม่ของไทยร่างรายการว่า จะให้ความ สำคัญเรื่องอะไรก่อนหลัง ผมคิดว่ามีอยู่ ๑๓ ๑๔ หรือ ๑๔ เรื่องใน

รายการ ไม่มีสักรายการเดียวที่เป็นเรื่องการต่อสู้กับรัฐบาล เป็นช่วงที่ มีการละเลยจริงๆ การต่อสู้กับรัฐบาลเลวร้ายมากขึ้น เพราะรัฐบาล มิได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ นั่นคือสิ่งหนึ่งที่น่าวิตก

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมกำลังพูดว่าเราไม่สามารถมุ่งความ สนใจไปที่สิ่งใดสิ่งเดียว ผมไม่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลไทย ชุดปัจจุบัน ผมคิดว่าผมกล่าวอย่างชัดแจ้งแล้วในเรื่องนี้ ผมรู้สึกเศร้า ใจในสิ่งเดียวกับที่ทำให้คุณเศร้า ผมมองว่าสิ่งนี้มีระดับความสำคัญ ต่างจากที่คุณมอง เมื่อมองร่วมกับสถานการณ์ทั่วๆ ไป และโดยเฉพาะ เมื่อมองถึงความสัมพันธ์ของมันต่อผลประโยชน์ของสหรัฐบ ผมแน่ใจ ว่าถ้าผมเป็นคนไทยที่ลี้ภัย ฐานะของผมคงจะแตกต่างไปจากนี้ นายเฟรเซอร์ : ดร. ป๋วย คุณอยู่ในกรุงเทพยขณะที่เกิดเหตุการณ์ ๖ ตุลาคมใช่ไหม
ดร.ป๋วย : ใช่ ผมออกจากกรุงเทพย ตอนเย็นวันที่ ๖ ตุลาคม ภาย ใต้การขู่ว่าจะถูกรุมประชาทัณฑ์
นายเฟรเซอร์ : ใครที่ขู่จะประชาทัณฑ์คุณ
ดร.ป๋วย : กลุ่มพลเรือนกึ่งทหารที่เราพูดถึงกันอยู่
นายเฟรเซอร์ : ทำไมเขาถึงเลือกคุณ
ดร.ป๋วย : เขาบอกว่าผมรับผิดชอบต่อความวุ่นวายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นายเฟรเซอร์ : แล้วคุณรับผิดชอบต่อความวุ่นวายหรือเปล่า ดร.ป๋วย : ถ้าคุณถามผมตรงๆ ผมก็จะตอบว่าไม่ ตรงกันข้ามผม เป็นคนพยายามห้ามปรามนักศึกษา
นายเฟรเซอร์ : อะไรทำให้นักศึกษาประท้วง
ดร.ป๋วย : อะไรนะครับ
นายเฟรเซอร์ : อะไรเป็นสาเหตุที่ให้นักศึกษาประท้วงในวันที่ ๕ ตุลาคม

ดร.ป๋วย : นักศึกษาเริ่มการประท้วงหลายทาง ตั้งแต่จอมพลทั้ง หลายกลับถึงกรุงเทพย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ในวันที่ ๔ ตุลาคม นักศึกษาร่วมกับประชาชนที่ประท้วงอยู่ ได้เคลื่อนย้ายเข้าไปในมหาวิทยาลัยของผม เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรในตอนนั้น ทันทีที่ผู้ ประท้วงเคลื่อนเข้าไป ผมในฐานะอธิการบดีก็ได้แจ้งตำรวจ ผมได้ แจ้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทบวงมหาวิทยาลัย ผม ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ เพราะตอนนั้นเป็นช่วง เวลาการสอบ

หากไม่มีการประกาศปิดมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ก็จะเสี่ยงต่อ การเกิดปะทะกันขึ้นภายในธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านั้น ตอนที่ พล.อ. ประภาสกลับเข้าประเทศ มีคนหลายคนได้รับบาดเจ็บในธรรมศาสตร์ บางคนถึงกับเสียชีวิต เพราะมีระเบิดภายในมหาวิทยาลัยของผม ฉะนั้นคราวนี้เราจึงมีบทเรียนและจึงย้ายออกไป ผมได้พูดว่าพวกที่ จัดประท้วงหลายคน และพยายามเกลี้ยกล่อมเขาว่า ธรรมศาสตร์มิได้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประท้วง นั่นเป็นความจริง เพราะ หากตำรวจเคลื่อนเข้ามาแล้ว ใครจะยิงนักศึกษาก็ได้ และไม่มีทาง หลบหนีออกมาได้

ผมพยายามเกลี้ยกล่อมเขา ผมขอให้ตำรวจพยายามป้องกัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่กลุ่มชนใหญ่มาก และในเย็นวันที่ ๔ ผู้ คนก็พังโซ่และประตูเคลื่อนเข้าไป
นายเฟรเซอร์ : ในตอนนั้นมีนักศึกษาลงทะเบียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย กี่คน
ดร.ป๋วย : มหาวิทยาลัยไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่ง ประเทศไทยเป็นคนจัดประท้วง ไม่ได้เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ แต่เป็นกิจกรรมของศูนย์นิสิตนักศึกษา พวกเขาเลือก ธรรมศาสตร์เพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ เพราะเหตุผลทางภูมิ-

ก๐ / ดำให้การของ ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

ศาสตร์
ในปี ๒๔๑ด พวกเขาได้อำนาจมา พวกเขาได้เสรีภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์อยู่ใกล้กับหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้ง ทำเนียบรัฐบาล ทั้งยังอยู่ใกล้กับที่เราเรียกว่าไฮปาร์ค (สนามหลวง) ซึ่งการชุมนุมทางการเมืองมักไปชุมนุมที่นั่น

ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของผมเป็นที่ ชุมนุมประท้วง แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับกลุ่มนายพลเลย
นายเฟรเซอร์ : ในความคิดของคุณ ทหารมีความตั้งใจที่จะยึด อำนาจหรือไม่ อีกนัยหนึ่งมีการวางแผนหรือเปล่า หรือสิ่งที่เกิดขึ้น นั้นเกิดขึ้นเอง
ดร. ป๋วย : รัฐประหารนั้นปรากฏขึ้นหลายเดือนก่อนตุลาคม ผมเอง พูดได้ว่า ผมต้องมีกระเป๋าอยู่ในรถทุกวัน ผมต้องตัดสินใจก่อนกลับ บ้านว่า ควรจะกลับบ้านหรือควรพักอยู่กับเพื่อน หรือญาติ เพราะถ้า เกิดรัฐประหารขึ้น ผมต้องเป็นเป้าหนึ่งแน่ เพราะผมต่อต้านเผด็จการ ทหารตลอดเวลา
นายเฟรเซอร์ : คุณเคยทำงานภายใต้รัฐบาลทหารไม่ใช่หรือ ดร. ป๋วย : ใช่ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ว่าผมจะทำงานภายใต้ผู้เผด็จการ ผมก็มิได้ยับยั้งคำวิจารณ์ของผมที่มีกับทหารเมื่อเขาทำผิด จริง ๆ แล้วผมมิได้ต่อต้านทหาร หรือเพราะเป็นทหาร แต่ผมต่อต้าน การค้ายาเสพติด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การดดโกงฉ้อฉลต่างๆ ผม ทนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ตลอด ๓ ปีที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ซึ่งคุณก็ทราบดีว่า ปกติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมักมีศัตรูอยู่แล้ว แต่ตลอด $๓$ ปี ผมได้สร้างศัตรูไว้มากกว่าที่ผู้อำนวยการคนอื่นๆ สร้างไว้ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมระมัดระวังมาก โดยเฉพาะหลังจากที่คน ๕๐๖๐ คนถูกสังหารในช่วงนั้น รวมทั้งดร. บุญสนอง หนึ่งในผู้นำพรรค

สังคมนิยม เราจึงต้องระมักรรวังตคอดเวลา นันคือเหตุผลที่ผมต้อง ระมัดระััง เพรารัรัประหารเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ความจริงแล้ว มีการพยายามทำรัฐประหารในช่วงเวลานั้น หลายครั้ง ท่านประธาน คุณถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ $\sqcup$ ตุลาคม ว่ามี หวือไม่มีการวางแผนล่งงหน้า ผมตอบโดยทั่วไปว่า ผู้ำวัรูประหาร ได้วางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะกระทำการ คืนนั้นเป็นเวาที่เหมาะ เขา จงงทำการัรูประหารี้้น
นายเฟรเซอร์ : ดร.ป๋วย คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเสรีภาพ ประชาธิปไตย โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิททิอันชอบธรรมของพลเมือง และสิทถิ ทางการเมือง ข้อนี้ผมคิดว่า ดร. ซอมป์สันอาจจะได้พูดถึงแล้ว บางสิ่ง บางอย่างนั้นมีเฉพาะปัญญาชนเท่านั้นหรือที่ให้ความสำคัญ

สำหรับคนส่วนใหญู่แล้ว โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม สิ่ง เหล่านึ้จะไม่อยู่ใหวิสัยของเขา หรือไมได้เด์เปนสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ มากมาย เป็นเช่นนั้หหรือเปล่า
คร. ป๋วย : ท่านประธาน เสรีภาพของปรรชาชนป็ปนสิ่งแปลก ถ้าตัว เราเองไม่ได้กูกลิดรอนเสรีภาพดังกล่าว ก็จะไม่่รู่กอะไร และจะพูด ได้เสมอว่าคนอื่นย้งสามารถอยู่ได้เยยภายใต้กรรกดขี่ปราบปราม ถ้า คุณแเปนชาวนา และบุตรของคุณูกูกตำรวจนำตัวไปโดยที่เขามิได้ก่อ กวนแต่อย่างใด มิได้ทำอะไรทั่งนั้น ถูกนำตัวไปไดยปราศจากข้อหา
 มันเป็นเรื่องของปัญญาชนที่จะวิดกกังวลเท่านั้น คนต้วเต็กๆขึ่งได้รับ ความเดือดร้อน เพราะการไรัซึงงิิธินเเะเสรีภาพ ถูกข่มขู่จากพวก เผด็จการ จะได้รับความทุกข์กันทุกคน มีพวกปัญฏาชนเท่านั้นที่ สามารถจะบอกเล่าอะไร ชาวนาไม่ทราบจะพูดออกมาอย่างไร แต่ พวกเขารู่กึกขมมี่นอย่างรุนแรง

ผมอยากจะเตือนคุณว่า คำว่า "ไทย" หมายความว่ามีเสรีภาพ

ตเด / ค่าให้การของ ตร.ป๋วย อึ๊งกากรณ์์

และพวกเราคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยต้องมีเสรีภาพ ไม่ว่าเราจะจน ไม่ว่าเราจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผมเห็นว่าการเป็นอยู่ของเพื่อน ร่วมชาติของผมนั้น ไม่มีทางอื่นนอกจากการอยู่อย่างเป็นไท อย่างมี เสรีภาพพอสมควร
นายเฟรเซอร์ : มีผู้คิดว่า ชุมชนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะจำนวน มากเท่าใดก็ตาม ต้องการที่จะอยู่ในสภาพที่มีอิสรภาพ อยู่ในสภาพที่ หนังสือพิมพ์มีเสรีภาพ ที่คนมีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐบาล บางทีสังคมก็ ปราศจากความสามัคคี ปราศจากแบบอย่าง อีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีการ ดลบันดาลจากเบื้องบนว่าการปกครองของตนเองจะสำเร็จเสมอไป หรือจะมีประสิทธิภาพในการปกครองเพียงพอที่จะทำให้สังคมดำเนิน อยู่ได้ คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ช่วง ๓ ปี (ตั้งแต่ ๒๔์ด๖-๑๙) นี้ อาจจะต้องประสบความล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่า ดร.ป๋วย : ผมเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่า สภาพต่าง ๆอาจไม่พร้อม พอที่จะทำให้ได้ประโยชน์จากประชาธิปไตย จากเสรีภาพอย่างเต็มที่ ทว่า บทสรุปของผมต่างจากพวกที่คุณอ้างมามากทีเดียยว ผมอยาก จะพูดว่า ขอให้เราพยายามให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย มากกว่าจะบอก ว่ามีเผด็จการกันเถอะ ประชาธิปไตยต้องใช้เวลา แน่นอน และเรา ต้องมุ่งที่จะทำให้ประชาธิปไตยก่อตั้งขึ้นมาให้ได้

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนในชั้นเรียนได้เลย ผม ไม่แคร์นักกับรูปแบบของประชาธิปไตยที่จะมีขี้นในประเทศของผม มันจะต้องเหมาะกับสภาพความเป็นมาทางวัฒนธรรมของประเทศของ ผม ประชาธิปไตยวิถีทางรัฐสภาแบบในตะวันตกอาจจะไม่เหมาะกับเรา ผมเห็นด้วยอย่างนั้น

ขอให้เราได้มีเสรีภาพที่จะค้นคว้าแสวงหาสิ่งนั้น และในที่สุด แล้วผมต้องการสองสิ่ง สิ่งหนึ่งคือ เสรีภาพ เสรีภาพแบบธรรมดาๆ อีกสิ่งหนึ่งคือ สิทธิที่จะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมของสังคม

สองสิ่งนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแนวคิดของตะวันตกแต่ผู้เดียว ในคำสอน ทางพุทธศาสนามีแนวความคิดเกี่ยวกับสังมะ เกี่ยวกับความเป็นปึก แผ่นและการมีตัวแทน แต่เราละเลยแนวคิดนี้ แล้วไปคิดว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึง เราจึงมักคิดว่า เราต้องใฝ่หาเสถียรภาพ โดยการมีระบบเผด็จการ
นายเฟรเซอร์ : ดร. ธอมป์สัน คุณต้องการแทรกอะไรบ้างไหม นายธอมป์สัน : ผมอยากจะยกประเด็นคำว่า "ไทย" ซึ่งหมายถึง การมีอิสระเสรีนั้นว่า ความจริงแล้วมิได้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สถานภาพของประเทศกับสภาพแวดล้อมมากเท่าใด ประเทศไทย เป็นอิสระเสรี ไม่ได้ถูกกดขี่ในฐานะเป็นเมืองขึ้น ประเทศไทยอยู่รอด มาได้พร้อมกับอธิปไตย ซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ อิสระเสรีที่ว่านี้จึงมิได้มีความหมายเช่นของทางตะวันตก คือ เสรีภาพส่วนบุคคลและอื่นๆ ผมรู้สึกว่าเวลาคุณกล่าวถึงประชาชน ไทยที่ต่อต้านเผด็จการอยู่ในขณะนี้นั้น คุณหมายความราวกับว่า ประชาชนชาวไทยอยู่ในสภาพประชาธิปไตยมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และผมกำลังพยายามคิดว่ามีช่วงใดบ้างที่เป็นเช่นนั้น นอกเหนือจากช่วง ๓ ปีนั้นแล้ว ผมแน่ใจว่าภายใต้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ คุณคงไม่เรียกว่า เป็นยุคเบ่งบานของเสรีภาพ หรือก่อนปี ๒๔๗๕ ซึ่งมีความสงบแบบ เก่าๆ ซึ่งก็เหมาะกับสภาพกาลในขณะนั้นมากกว่าในช่วงหลัง ปัญหานี้สลับชับซ้อนซึ่งยากที่จะให้ความกระจ่าง ผมคิดว่าควร กลับมาในประเด็นที่ว่า เราจะทำอะไรกับมันได้เมื่อคิดถึงสิ่งที่ ดร. ป๋วย ได้พูดมา หากเราหยุดขายอาวุธให้กับคนไทยจะทำให้การกระทำ ต่างๆของคนไทยเปลี่ยนไปไหม มันจะทำให้คนไทยขาดความมั่นคง และหมดหวังจนทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเลวร้ายลงหรือเปล่า

ถ้าคุณมองในด้านการสงคราม เทียบไทยกับเวียดนาม สถานการณ์เป็นที่น่าห่วงใยจริงๆ ประเทศไทยขาดความมั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อ

ต๔ / คำให้การของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นความผิดของไทยเองที่ไม่ได้ปรับปรุงตัวรับสถานการณ์ ผมเองยังข้องใจว่าทำไม ดร. ป๋วย จึงต้องการให้เรายุติการจำหน่าย อาวุธให้กับประเทศไทย
ดร. ป๋วย : เหตุผลที่ผมต้องการให้สหรัฐย เลิกจำหน่ายอาวุธ เป็น เหตุผลที่มองจากแง่ของไทย เพื่อที่จะลดความทุกข์ ความเจ็บปวดให้ เหลือน้อยที่สุด ผมพูดว่า หากรัฐบาลไทยในกรุงเทพฯ ได้รับอาวุธจาก สหรัฐย พวกในป้าก็จะถูกบังคับให้รับหรือหาอาวุธจากอีกค่ายหนึ่ง จากอภิมหาอำนาจอื่นอย่างแน่นอน นี่คือเหตุผลจากแง่ของไทย นายธอมป์สัน : แต่ถึงอย่างไร เขาก็กำลังทำอย่างนั้นอยู่แล้วมิใช่หรือ ดร.ป๋วย : ผมอ้างคุณโฮลบรูค ที่ว่าไม่มีหลักฐานว่ามีอาวุธส่งมา จากเวียดนาม
นายธอมป์สัน : เขาอาจจะไม่ทราบว่ามี แต่ผมทราบ
ดร.ป๋วย : คุณอ้างหลักฐานได้ไหม
นายธอมป์สัน : ได้ ผมคิดว่ามีหลักฐานมากมายที่แสดงว่ามีการส่ง อาวุธมา ผมคิดว่าหลักฐานมีอยู่ในเมืองนี้
ดร.ป๋วย : คุณรู้ไหมว่า อาวุธที่คอมมิวนิสต์ไทยใชันั้นส่วนใหญู่เป็น อาวุธอเมริกัน
นายธอมป์สัน : แน่นอน นั่นเป็นความจริงในเวียดนามด้วย แต่ คุณก็รู้ว่า นั่นไม่ได้หมายความว่า...
ดร. ป๋วย : ผมพูดว่าส่วนใหญ่
นายธอมป์สัน : นั่นเป็นการพูดเกินเลย อย่าห่วงเลย ถ้าเราหยุด จำหน่ายอาวุธให้กรุงเทพย ผู้สูรบกับรัฐบาลก็จะยังคงได้อาวุธอยู่ ถ้า ไม่ได้จากเราก็ได้จากมิตรของเขา
ดร.ป๋วย : ได้จากตลาดมืดในกรุงเทพฯ
นายธอมป์สัน : เขาจะได้อาวุธอเมริกันที่หลงเหลืออยู่ในเวียดนาม จากมิตรของเขาที่นั่น ผมขอถามว่า คุณคาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหาก

สหรัฐย วางมืออย่างสิ้นเชิงจากรัฐบาลไทย ดังที่ทำไปแล้วในหลาย ๆ ด้าน เมื่อ ๒ $-๓$ ปีที่ผ่านมา แล้วมิหนำซ้ำจะยังไม่จำหน่ายอาวุธให้อีก คุณ คิดหรือว่าพวก่เวียดนามจะหยุดยั้งการปฏิบัติการในรูปแบบที่รุนแรง กว่าที่เคยทำมาแล้วในอดีต เซ่น จัดหาอาวุธ เป็นต้น คุณคิดหรือว่า เขาจะระงับความปรารถนานั้นได้
ดร. ป๋วย : ข้อมูลของผมในเวลานี้ ซึ่งไม่ตรงกับของคุณก็คือ พวก เวียดนามเหนือนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณานอกเหนือจากการจัดส่งอาวุธ ให้ผู้สู้รบกับรัฐบาล สิ่งแรกที่เวียดนามเหนือต้องการ คือการมี สัมพันธภาพอย่างเป็นทางการกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไทยด้วย ถูกไหม ถ้าถูกก็...
นายธอมป์สัน : ตามเงื่อนไขของเขา
ดร. ป๋วย : ไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดก็ตาม เมื่อคุณเจรจาคุณก็ต้อง เจรจาตามเงื่อนไขของคุณเอง
นายธอมป์สัน : พวกเขาไม่พร้อมที่จะให้คำยินยอมใดๆ
ดร. ป๋วย : เราอย่าทะเลาะกันเลย ความจริงก็คือว่าในขณะนี้ ไม่มี... นายธอมป์สัน : คุณเชื่อจริง ๆ หรือว่า ไม่มีการส่งอาวุธจากเวียดนามไปให้กับผู้สู้รบกับรัฐบาลไทยเลย
ดร.ป๋วย : ผมจะไม่พูดว่าไม่มี แต่จะพูดว่ามีน้อยมาก
นายธอมป์สัน : คุณคิดว่าไม่มีการนำและสนับสนุน การสนับสนุน ด้วยการให้กำลังใจซึ่งสำคัญพร้อม ๆ กับอย่างอื่นซึ่งช่วยในการทำงาน ของผู้ต่อสู้กับรัฐบาลเลยหรือ อีกนัยหนึ่ง คุณคิดจริง ๆ หรือว่าพวก เวียดนามจะไม่ยับยั้งชั่งใจต่อการฉวยโอกาสที่มีอยู่ในระหว่างปี ๒๕๑๖๒๕๑๘ เวียดนามซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานกับการฉวยโอกาส จะ ไม่รุกรานไทยในครั้งนี้ได้ ถ้าสหรัฐฯตัดความเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล ของไทยและประชาชาติไทย โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นรัฐบาลไหน ไม่ คำนึงถึงข้อดีข้อเสียของรัฐบาล ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นด้วย ไม่แต่จาก

ต๖ / คำให้การของ ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์บ

แงคิจของความสัมพันธ์ของ ๒ ประเทค ซึ่งกินความเกินกว่าสัมพันธ์ กับรัธับาลไทยปัจจุบันเท่านั้น หมายถึงความสัมพันธ์กับรัธูบลไไย ดร. ป๋วย : ท่านประธาน ศาสตราจารย์ธอมป์สันกับมมจะต้องตกลง ก่อนว่า จะไม่พ้องต้องกันในเรื่องนี้ ข้อมูลของศาสตรจารย์์อมป์สัน มาวากแหล่งหนึ่ง แต่ข้อููจของผมมาจากีีกแหล่งหนึ่ง ข้อููลีอยู่วา เวียดนามได้บอกแก่กุกคนว่า ต้องการยืดหลัก "ปัญจศีล" ปัญจศีล หมายถึงกการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนบ้าน คุณอาจพูตได้ว่าเวียดนามเป็น นักตระบัสสัตย์ว้วยง
นายธอมป์สัน : นั่นคือเหตุผลที่เขาส่งทหาร $ฺ, 0 \circ \circ$ คนเข้าไปใน ลาวหรือ
ดร. ป๋วย : จะต้วยเหตุผละะไร็ก็ตาม เราไม่อาจเห็นด้วยกันในเรื่อง นี้ได้ แต่ผมคิดว่า เวียดนามต้องการเป็นอย่างมาก ที่จะแสดงกับทั่ว โลกว่าตนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉะนั้น จากแง่นั้น ผมไม่ค่คว่าเขาจะกระคือรือร้นอย่างที่คุณพูต ที่จะ ส่งอาวุธให้กับตู้สับบกับรัฐาลในประเทศไกย ผมมองไม่เห็นว่าจะ เป็นอย่างนั้
นายเฟรเซอร์ : ดร. ป่วย การู้รบกับรัฐราลนั้นเป็นไปอย่างแข็งขัน ระหว่าง ๓ ปี ของการปกครองอย่างประะาธิปไตย
ตร. ป๋วย : ตัวเลขของผมแสดงไห้เห็นว่าพวกเขากระทำการแข็งขัน น้อยลง มีการู้วบน้อยลง
นายเฟรเซอร์ : ถ้ารัฐับาลในขณนนั้นขอความช่วยเหลือจากสหรัฐบ ให้ช่วยจัดการกับการสู้รบกับรัฐบาล ไม่ว่าะเป็นในระดับไหนก็ตาม คุณยังจะดิดไหมว่าสหรัรบ ควรจะส่งอาาุุธทางทหารไป ดร.ป๋่วย : ไม่ ผมไม่คิคอย่างนั้น ผมจะแนะนำไม่ให้ส่งชช่นกัน เพราะผมคิดว่าการแก้ปัญหาการต่สู้กับรัฐบาใในประเคขของผม ไม่ สามารถทำได้เพียงด้วยกำลังอาวุธเท่านั้น แน่ละ ผมไม่สามารดให้

เขาหยุดรบได้ตอนนี้ ไมีมีใครทำให้เขายุติการรบได้ แล่ผมเชื่อว่าหน ตงงที่ะะทำให้การต่อสู้กับรัรบาลหมดไปกี้คือ พยายามพัฒนาประเทศ ในทางที่ถูกที่ควร และหาทางขจัดอุปสรรคออมปลอมีี้นีีย

สิ่งที่ผมพูดในที่นี้ดือ เราควรได้รับบทเรียนจากการต่อสู้กับ รัรบาลด้วยวิธีทางการทหารในีี ๒๕๐ะง เราเริ่มต้วยการม์ ๓ จังหวัด จากั้้งประเทศที่เป็นเขตผู้รูบบกับรัฐบาล เรากั่มุมเงินและอาวุธลงไป เราได้ขอคำแนะนำและอื่นๆ จากสหรัฐด เพื่อที่จะต่อกรกับสู้สัรบกับ รัฐบาลในขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศแล้วว่า ๓ย จังหวัดเป็นเขต แทราซึม นี่อาวเป็นตัวเลขที่ผิด แต่ก็ึงม้นจะผิด มันกีแสดงได้ว้าการ ต่อสู้ต้วยอาวุธรไม่ได้ให้ผลดังที่คุณหวัง
นายเฟรเซอร์ : มีอีกตัวอย่างหนึ่งในเอเชียตรวันออกเฉียงใต้ คือ ประเทศมาเลเซีย ที่ประสบปัญหาการต่อรูกับรัฐบาลที่ไม่สัมททริ์ผล แล้วิ์มีมีาราใช้อาวุธปราบปรามด้วย
ตร. ป๋่ย : กัเเพียงสามารถควบุุมกลุ่มต่ตู่อรูกับัรับาลเอาไ้วได้เท่านั้น นายธอมป์สัน : แต่ปัญหาการต่อรู้กับรับากก์หมดไป อย่างไรก์ดี

 ดร. ป๋วย : แม้อะไม่มีอะไรอย่างอื่น แด่การตต่อู้กับรัรูบากกักังเเกิด ขึ้นอยู่ดี จะมีมากขึ้นด้วย รัรบาลมิได้ดําเนินนโยบายที่ถูก นายธอมป์สัน : ผมเห็นด้วยในข้อนั้น แ่่สิ่งสำคัญคือทัศนะของ รัรบาลไทยต่อการสูับบกับรัรบาลไม่ว่าจะเป็นแนวทหารหรือแนวการ เมื่งก็์ตาม พูดใด้ว่ารัรับาลม่ได้ชันโยบายทั้ง ธ ทางนั้นมากพอ ให้ ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก ยากมากที่จะทำให้ชนชั้นนำใน กรุงเทพง ชึ่งสนใจอยู่แค่กรุงเทพง เซื่อว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกกรุงเทพบ กิสำคัญ คุณโ็รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณขึ้้นในภาคตะวันออกเฉียงหนือ เขาก็จพพูจ่าพวกนั้แเป็นไทยลาวอยู่ดี"ใครจะไปสนไจ้ เป็นการยาก

ที่จะขจัดทัศนคตินี้ ถ้าต้องการทำอะไรในเมืองไทยเพื่อที่จะให้คนเห็น ว่าสำคัญ ก็ควรพยายามใช้วิธีร่วมระหว่างการทหารกับการเมือง โดย เป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีการเมือง
ดร.ป๋วย : ผมไม่เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ธอมป์สันอีก เพราะในปี ๒๔๐๓ เมื่อผมพูดถึง $๓$ จังหวัดนั้น งบที่ใช้ในเรื่องนี้คือ ๓๐ ล้านบาท ๑๐ ปีต่อมางบที้ใช้เป็นเกือบ ๑,००० ล้านบาท เป็นความจริงที่ทหาร ไม่ได้รับการสนับสนุนในการสู้เพื่อให้ได้งบมา ส่วนตัวผมเองรู้สึกว่า เงินเหล่านั้นสูญเปล่า
นายธอมป์สัน : ถ้าตัดสินจากผลที่ออกมา ผมคิดว่าคุณถูก
นายเฟรเซอร์ : คุณมีหลักฐานการทรมานที่คุณว่าทำกันอยู่ตั้งแต่ รัฐประหาร $b$ ตุลาคมหรือไม่ เป็นหลักฐานที่หนักแน่นพอใช้หรือเปล่า ดร.ป๋วย : มีครับ
นายเฟรเซอร์ : มีการทรมานมากแค่ไหน
ดร.ป๋วย : ผมบอกไม่ได้ แต่มีหลักฐานว่ามีการทรมานและการ ประหารชีวิต มีการสำเร็จโทษโดยพลการ
นายเฟรเซอร์ : โดยไม่มีการขึ้นศาลหรือ
ดร.ป๋วย : โดยไม่มีการพิจารณาทางศาล และไม่มีการพิจารณาโดย นายกรัฐมนตรี แต่ผ่านการตัดสินของตำรวจท้องถิ่น พระภิกษุ ๓ รูป ในอำเภอพิปูนในภาคใต้ ถูกคุมขังและหายตัวไป พระภิกษุท้องถิ่น รูปหนึ่งก็ได้ร้ายงานเช่นนั้น มีกรณีหนึ่งที่ครูใหญ่ในภาคใต้ที่ชื่อนาย อุดม ผกากรอง ซึ่งถูกจับกับคนอีก ๑๐ คน พวกเขาถูกจับยัดใส่กระสอบโยนจุกกระทั่งสารภาพ มีหลายกรณีเรื่องการทรมาน ซึ่งปรากฏ อยู่ในรายงานที่สมาชิกสภาสตาร์คมีรายละเอียด

มีคนเต็มใจให้การในเรื่องนี้ด้วยข้อแม้ว่า ซื่อของเขาจะไม่ถูก เปิดเผย คุณเองก็ยังมีคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรของคนๆ หนึ่ง ซึ่งเคยถูกคุมขัง ผมจึงคิดว่าหลักฐานหนักแน่นทีเดียว

นายเฟรเซอร์ : คือกรณีที่เรียกว่า "กรงเสือ" ใช่ไหม ดร.ป๋วย : ใช่
นายเฟรเซอร์ : คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ได้บรรยายถึงห้อง ขังซึ่งยาว ๑ เมตรครึ่ง กว้าง ๑ เมตร และสูงกว่าเมตรนิดหน่อย ดร.ป๋วย : ผมใคร่จะเพิ่มเติมเรื่องของผมเอง ในเย็นวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔์ดส ขณะที่ผมกำลังจะออกจากประเทศ ตำรวจคนหนึ่งไปจับกุม ผมและคุมขังผมอยู่ ๓ ชั่วโมง จนกระทั่งผู้นำรัฐประหารสั่งเขาให้ ปล่อยผมไป ผมถามเขาว่าทำไมจึงจับผม เขาบอกว่านักศึกษา ๓ คน ได้อ้างว่าผมมีส่วนพ้วพันในแผนการโค่นล้มพระมหากษัตริย์ ผมถาม ว่าพวกนั้นเป็นใครและเขาพูดว่าอย่างไร ตำรวจคนนั้นจะเป็นเพราะ เขาโงหรือไม่ก็ตาม บอกว่านักศึกษาทั้งสามคนไม่ยอมรับอะไรเลย จนถูกจี้ด้วยก้นบุหรี่แล้วพวกเขาจึงกล่าวว่าผมมีส่วนพัวพัน เรื่อง ทำนองนี้สามารถเรียกพยานได้ สำหรับเหตุการณ์วันที่ $\mathfrak{b}$ ตุลาคม แต่หลังจากเหตุการณ์นั้น คนที่ถูกปล่อยแล้วสามารถให้การได้เกี่ยว กับการทรมานซึ่งเขาประสบมาเอง หรือที่เขาเห็นคนอื่นถูกทรมาน นายเฟรเซอร์ : ดร. ซอมป์สัน คุณคิดไหมว่าวิธีการที่รัฐบาลไทย กระทำต่อพลเมืองไทย จะมีอิทธิพลต่อผลของการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นใน ประเทศไทย
นายธอมป์สัน : มีผลที่ไม่มากนัก แน่ล่ะ ถ้ารัฐบาลเที่ยวไปทำสิ่ง ร้ายแรงในจังหวัดต่างๆ ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุน แต่ผมคิดว่านั่น ไม่ใช่ประเด็น ปัญหาในต่างจังหััดนั้นคือรัฐบาลจะสามารถดำเนิน นโยบายที่ผสมผสานระหว่างด้านสังคมวิทยาและด้านทหารได้หรือไม่ นโยบายที่จะสามารถล้มล้างการต่อสู้กับรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ โชคชะตาของรัฐบาลในกรุงเทพย แต่อย่างใด อาจเป็นไปได้ที่รัฐบาล รูปแบบหนึ่งอาจจะหานโยบายผสมผสานอย่างเหมาะสมได้ แต่ อย่างไรก์ดี คงจะไม่ใช่การรณรงค์เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของพลเมือง

๔๐ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์บ

ที่จะทำให้การต่อู้สับบรับบาลที่นน่หยุติลง นโยบายที่วานี้อาวเป็นอย่าง เช่นที่ค้นพบในมาเลเซีย แต่ปัญูหาของรูบบาลทหารคือ มักจะตอบโต้ ด้านทหารมากเกินเลย เราหังง่ารัรับาลนื้จะไม่ทำเช่นน้น นายเฟรเซอร์ : แต่ดู่เหมือนว่าจะไต้เร้มมี้นแล้ว จนทำให้มีคน จำนวนหึึ่งไปเข้าร่วมกับฝ่ายต่อรู้กับรับาล นายธอมป์สัน : ใช่ แต่ผมกี์ยังเห็นว่าไม่ำคัญนัก เมื่อพิจารณาถึง ตุลการทหารโดยรวม แม้ผมจะคิดว่ามันอาจมีผลในทางทำลายขวัญ ผมไมไได้คิดจะตัดความข้อนี้ที้งไป สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก หลังการรัฐูประหาร การิเคราะห์ทางทหารเกี่ยวกับผลของรัปูรรหาร ใน $b$ เดือนต่อมา แสดงว่าปัญหานี้ไม่มากนัก
นายเฟรเซอร์ : คุณได้ยินดร. ป๋วย ผูดถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นแล้ว นายธอมป์สัน : แต่เท่าที่ผมเห็นัน้นไม่เกี่ยวกับการที่นีกศึกษาขข้าป่า เป็นคนลเเรื่องกันอย่างสิ้นชิง
นายเฟรเซอร์ : อะไรทำให้เป็นอย่างนั้น ตร. ป่วยอ้างตัวเลขว่าในช่วง ๓ เดือนแรก...
นายธอมป1่สัน : ว่ามีการสูัรเพิิมมากขึ้นใน ๒-๓ เดือนแรก นายเฟรเซอร์ : โดยใครล่ะ ทหารไทยหรือ นายธอมป์สัน : ตามที่ผมเข้าใจ มีจำนวนคนเจ็บและตายมากขึ้น ดร. ป๋วย : ตำรวจนละทหารไทย
นายเฟรเซอร์ : ทำไมอัตราการเจ็็นและตายจึงอยู่ในระดับต่ำเท่ากัน ในปี ๒๔๐の
นายธอมป์สัน : เพราะว่าหตุการณรุรเรงขี้น รุนเรงขี้นมาตลอด ผมไม่เห็นด้วยว่าในช่วง ๓ ปีที่มีรัฐบาลพลเรือน ระดับการสู้รบกับ รัฐบาลได้ลดต่ำลง เส้นกราฟอาจดกลงมาบ้างเล็กน้อย ๒-๓ ครั้ง แต่ แนวโนัมโดยทั่วไปยังเพิ่มขี้นนันแต่ปี ๒๕๐๐ เป็นตันมา ผมอยาก ทำนายว่าในตอนเรี่มต้นของรัรบาลทหารชุดใหม่ ผู้ต่อสูกบับรัฐบาลจะ

โจมตีอย่างหนักเพื่อพยายามส่งสัญญาณให้ล้มเลิกงานเสีย นั่นคือสิ่งที่ เวียดกงทำในหลายช่วงเมื่อเราคิดจะเพิ่มการรบในเวียดนาม มีหลาย เหตุการณ์แล้วก่อนหน้านี้ คนจำนวนมากทำนายไว้ในตอนที่เกิด รัฐประหารขึ้นในกรุงเทพย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสู้รบกับรัฐบาลใน เมืองนี้กล่าวว่า ถ้าเกิดรัฐประหารโดยทหารขึ้นในกรุงเทพย จะรู้เลยว่า คอมมิวนิสต์จะเพิ่มการรบขึ้นอย่างรวดเร็วใน ๒-๓ เดือนข้างหน้า และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ดร. ป๋วยพูดมานั้นถูกต้องแล้ว จำนวนผู้บาด เจ็บและตายเพิ่มขึ้น ๓๐๐-๔ $00 \%$ อัตรานี้เคยอยู่ในระดับต่ำแล้วค่อยๆ สูงขึ้นซึ่งในขณะนี้สูงขึ้นมาก ผมคาดว่าจะยังสูงขึ้นจนกว่ารัฐบาลไทย จะมีวีธีจัดการที่ดี แต่ก็ยังมองไม่เห็นแม้ภายใต้การปกครองของพลเรือน

รัฐบาลทหารชุดก่อนมีแนวทางที่ดีหลายอย่าง แต่น่าเสียดายที่ ไม่ได้เริ่มมาจากในประเทศ สิ่งนี้คือตัวปัญหา ผมคิดว่าแนวทางที่ว่าดี นั้นไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเท่าใด และไม่มีใครเชื่อมั่นอย่างจริงจัง นายเฟรเซอร์ : ดร. ธอมป์สัน อะไรคือผลประโยชน์บั้นปลายของ สหรัฐฯ ในด้านรูปลั่กษณะของรัฐบาลที่ปกครองประเทศไทย นายธอมป์สัน : ผมคิดว่า ถ้าเป็นพันธมิตรใดๆ ก็ตาม เราย่อมที่จะ ให้มีความคิดคล้ายคลึงกันเกี่ยวกับลักษแะการปกครอง เราคงหวังที่ จะให้ทุกประเทศในโลกมีวีธีเดียวกับเรา แต่เราเรียนรู้แล้ว่าเราไม่มี อำนาจที่จะไปเที่ยวบังคับให้มันเป็นอย่างนั้น และยิ่งถ้าเป็นพันธมิตร ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผมคิดว่าเรายิ่งมีอำนาจน้อยลง สิ่งที่เรา สนใจคือ ประเทศไทยยังอยู่ในฐานะเป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งอ่อนแอต้อง เสี่ยงภัย
นายเฟรเซอร์ : เสี่ยงอะไร
นายธอมป์สัน : เสี่ยงต่อพวกอินโดจีน และอาจ...
นายเฟรเซอร์ : สมมุติว่ามีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ขึ้นมา ประเทศไทย คงจะไม่เสี่ยงอะไรอีก

๔๒ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ้งกากรณ์์

นายธอมป์สัน : แน่ละ ยูโรปตะวันตกอาจล้ม แล้ว...
นายเฟรเซอร์ : ผมพูดเรื่องประเทศไทย
นายธอมป์สัน : ประเทศไทยก็ล้มได้
นายเฟรเซอร์ : ประเทศไทยไม่ล้มแน่เพียงแต่มีการเปลี่ยนรัฐบาล นายธอมป์สัน : มีการเปลี่ยนรัฐบาล
นายเฟรเซอร์ : ประเทศไทยไม่หายไปไหนหรอก เราจะไม่สูญเสีย ประเทศไทยไป
นายธอมป์สัน : รัฐบาลจะล้ม
นายเฟรเซอร์ : รัฐบาลจะล้มเหมือนกับที่รัฐบาลชุดที่แล้วล้มเมื่อ เดือนตุลาคม
นายธอมป์สัน : การเปลี่ยนเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องพื้น ฐานกว่า
นายเฟรเซอร์ : คงทนกว่ามาก
นายธอมป์สัน : ในแง่ที่รุนแรง และลำบากลำบนกว่า
นายเฟรเซอร์ : ผลประโยชน์ของเราเรื่องนั้นเป็นอย่างไร
นายธอมป์สัน : ก็เหมือนกับผลประโยชน์ของเราในการป้องกันไม่
ให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ปรากฏขึ้นมาในที่ใดก็ตาม
นายเฟรเซอร์ : นั่นไม่ช่วยผม ผลประโยชน์ของเราในประเทศไทย คืออะไร
นายธอมป์สัน : คุณพูดได้อย่างไรว่าไม่ช่วยคุณ
นายเฟรเซอร์ : เพราะผมอยากจะพูดในสิ่งที่เป็นตัวเป็นตน
นายธอมป์สัน : สิ่งที่เป็นตัวเป็นตน คือจะเป็นการเพิ่มผลรวมของ
ความทุกข์ของมนุษยชาติ จะเป็นการเสียหายในด้านยุทธศาสตร์แก่ ผลประโยชน์ของเรา
นายเฟรเซอร์ : ในแง่ไหน
นายธอมป์สัน : ในแง่ที่บริเวณนี้เป็นห้วงอากาศที่มีความสำคัญ

ทางยุทธศาสตร์
นายเฟรเซอร์ : หมายถึงการบินผ่าน
นายธอมป์สัน : มากกว่านั้น เป็นชุมทางอากาศที่สำคัญมาก เป็น จุดดักฟัง
นายเฟรเซอร์ : ฟังใคร
นายธอมป์สัน : เช่นฟังจีน
นายเฟรเซอร์ : แต่เรามีช่องทางมากมายที่จะทำได้
นายธอมป์สัน : เราเคยมีและเราอาจมีได้อีก
นายเฟรเซอร์ : ทำไมไม่ฟังล่ะ
นายเฟรเซอร์ : อาจหมายถึงความสะดวก ที่จริงเรามีเครื่องมือฟัง เขามากมาย ดาวเทียม
นายธอมป์สัน : ช่วยกรองที่ดีที่สุด ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์เรา ทิ้งไปโดยบังเอิญ คือค่ายรามสูรในประเทศไทย
นายเฟรเซอร์ : นี่คุณกำลังพูดว่าสาเหตุที่เราสนใจว่ารัฐบาลใดปก ครองประเทศไทย คือความสะดวกในการดักฟังกิจกรรมของจีน
นายธอมป์สัน : ไม่ใช่ คุณให้ผมบอกสิ่งที่เป็นตัวเป็นตน ผมก็พูด เรียงตามลำดับความสำคัญ
นายเฟรเซอร์ : ลองเริ่มจากอันดับแรก ที่สำคัญที่สุดคืออะไร
นายธอมป์สัน : (...) เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุผลที่เป็นนาม ธรรมนั่นเอง เราไม่ต้องการรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เพราะ จะเป็นการเสริมกำลังรวมของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในโลก ไม่ว่าจะมีกี่ นิกายก็ตาม
นายเฟรเซอร์ : หมายความว่าคุณถือว่าเป็นการเพิ่มกำลังรวมของ คอมมิวนิสต์ที่จะโจมตีสหรัฐย หรือ...
นายธอมป์สัน : ไม่ใช่โจมตีสหรัฐย
นายเฟรเซอร์ : ผลประโยชน์สำคัญยิ่งของสหรัฐย หรือ

๔๔ / คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

นายธอมป์สัน : เปล่า
นายเฟรเซอร์ : แล้วคุณพูดเรื่องอะไร
นายธอมป์สัน : การทำให้ระบบระหว่างประเทศของตะวันตกอ่อน แอลง ผมหมายถึงระบบระหว่างประเทศที่สร้างขึ้นเมื่อสิ้นสงคราม โลกครั้งที่ ๒ ที่มีธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สหประชาชาติ และสถาบันอื่นๆในทำนองนี้เป็นแกนกลาง ส่วนใหญู่เรา เป็นผู้จัดผลของเกม อาจพูดได้ว่าเพื่อความสะดวกของเรา ระบบนี้ ถูกเซาะให้อ่อนลงไปมาก คุณอาจสังเกตในระยะหลังนี้ โดยการโจมตี สหประชาชาติเป็นต้น (…) เราไม่อยู่ในฐานะเดิมเสียแล้ว การเพิ่ม จำนวนกลุ่มรัฐบาลที่ไม่นิยมให้มีวิสาหกิจเสรีซึ่งเป็นการลด...คุณเข้า ใจประเต็นของผมไหม
นายเฟรเซอร์ : ผมเข้าใจ คุณบอกว่าไม่ยอมค้าขาย นั่นไม่ถูก เรา ได้ทำการค้าขายกับหลายประเทศ
นายธอมป์สัน : ไม่มาก
นายเฟรเซอร์ : คุณพูดเรื่องความคิดและสถาบัน เรื่องเหล่านี้ผม มักจะมาจัดไว้ในการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน
นายธอมป์สัน : สงสัยเราจะตีความสิทธิมนุษยชนไปคนละอย่าง (...) ดร.ป๋วย : ท่านประธาน ผมขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแลก เปลี่ยนทัศนะของคุณทั้งสอง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คนในประเทศ ของผมทำอย่างคุณและศาสตราจารย์ธอมป์สันได้มีโอกาสทำเช่นนี้บ้าง ผมชมเชยสหรัฐบ ที่มีสิ่งนี้
นายเฟรเซอร์ : ไม่มีใครเถียงข้อนั้น ตร. ป๋วย มีอะไรบ้างที่สหรัฐย สามารถทำได้อย่างสร้างสรรค์ ที่จะทำให้โอกาสที่คุณและผม หรือ ดร. ธอมป์สันและผม สามารถไปเมืองไทยแล้วพูดคุยกันอย่างนี้ได้มี มากขึ้น เราควรจะทำอย่างไรในเรื่องนี้
ดร.ป๋วย : เป็นเรื่องยาก จุดมุ่งหมายหลักของผมในขณะนี้คือการ

ลดความทุกข์กรมานให้เหลือน้อยที่สุด กับการป้องกันรักษาชีวิตคน ไไยไม่ไห่มีการสูมสเสียชิวิดไปโดยไม่จำเป็น
นายธอมป์สัน : สิ่งหนึ่งที่เรารียหรู้จากเวียดนามคือ เราไม่ควร รู้สืกแบบพระไปไปรดสัตว์ไม่ใช่หรือ ผมคิดว่าในขณะนี้ที่วโลกคง กำลังรู้กึกว่า สหรัง กำลังเล่นบทวางตนเป็นผู้เพียบด้วยคุณรรรมอีก ครั้งหนึงแลัว ทำเหมือนครั้งออห์น ฟอสเตอร์ดัลเลส อีกคำรบหนึ่ง บทวิจารณเเก่าๆ ขุดขึ้มมาใช้อไได้ เรากำลังไช้โวหารเดิมอีกเว้นแต่ว่า เรื่องมันไม่เกี่ยวกับการไม่ยักใฝ่ฝ่ายใด แต่เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องเดียวกับของเท็ดดี้ รูสเวลท์ เราได้ำมาตลอดระยะประวิตศศสตร์ ของเรา จะมีประโยชน์สำหรับเราหรือที่จะแสดงบทบาทของูู้เพียบ ด้วยคุณมรรม หลังจากกรสีของเฉียดนามที่เพิ่งบบสิ้นใหม่ๆ ว่าจะมี ประโยชน์หรีอเปล่า ผมคิดว่ารัรบาลต่างๆ เช่นรูับาลไทย ควรููก วิพากบ์วิจารณ์อย่างไม่เป็นทางการบ้าง เขาทราบว่าเรารูึก๊อย่างไร กับเขา แต่ผมดิดว่าเขาน่าจะเข้าใจในสถานการณ์เช่นนี้บ้าง ภายใน ช่วงเวลาพอสมควรสถานการณ์จะสงบและรับบาลจะมีภาพพจน์ที่ดีขี้น พึ่งจเเป็นประโยชน์ต่อรัฐับาลเอง

ผมยังสงสัยว่า การเร่งทำความดีจะเป็นวิธีที่จะทำให้ภาพพจน์ จีมี้นได้จริง ผมคิด่ามันไม่ใช่เรื่งงที่สร้างสรรศ์มากนัก จากเท่าที่ผม ได้ยินมา แต่ปัญหาเวลานี้คื่อเรื่งงนี้กำลังคุมกันไม่อยู่แล้ว เพราะุุก คนกำลังเข่งกันปป็แแนวหน้าของอำนาจทางคุณความดี นายเฟรเซอร์ : เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศคนหนึ่ง ซึ่งสน ใจเรื่องสิทธิมนุษษยชนเคยกล่าวว่า ได้มีมารเเด้นรำขอฝนเพื่อส่งเสริม สิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลา ๓ บีแล้ว และบัดนี้พวกเขากำลังจะจมน้ำ ตายกันเพราะน้ำท่วม ผมเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ ผมมีความเห็นว่า การี่มหาชนโต้เถียงกันเรื่องสิทิิมนุษยชนนั้น โดยปกติแล้วมีได้ก่อ ให้เกิคผลดี้ี้นมาแต่อย่างใด สิ่งเดียวที่ผมรูรึึกเกี่ยวกับนโยบายของ
$๙$ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ฯ

อเมริกา คือความไม่รู่สึกยินดียินร้าย เหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้ ความสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญคือ เพื่อให้มีความเข้าใจ ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมของเราได้ดีขึ้นเท่านั้น

ที่คุณยกประเด็นมานั้นผมเห็นด้วย ผมคิดว่ามีบ่อยครั้งที่การ ละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเป็นอาการของสังคมที่ทำงานไม่ดี ผมเลือก ใช้คำพูดได้ไม่ดีนัก คือมันเป็นการสะท้อนความกดดันที่มีอยู่ในสังคม นายธอมป์สัน : อีกสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ ซึ่งผมได้พูดถึงโดยอ้อมแล้ว คือในกรธนีทเเราทำงานเป็นไปด้วยดี ก็อาจช่วยให้สังคมนั้นแข็งแรงขึ้น ได้
นายเฟรเซอร์ : ผมเห็นว่านั่นคือหนทางที่เราควรมุ่งไปแน่ๆ อย่าง น้อยเราก็ไม่เสียอะไรถ้าทำเช่นนั้น ถ้าเราพบว่ารัฐบาลหนึ่งกำลัง ดำเนินแนวทางที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อคนของเขาเอง และต่อผล ประโยชน์ของเราด้วย เราก็ให้ความช่วยเหลือ เราไม่ได้พูดว่าเราทำให้ เป็นไปอย่างนั้น เพียงแต่ว่าเมื่อเราเจอเพื่อน...ผมใคร่ที่จะนิยามคำว่า "เพื่อน" ว่าคือคนที่มีค่านิยมเหมือนเรา ไม่ใช่พันธมิตรทางทหาร เมื่อเราเจอเพื่อนเราก็ควรสนับสนุนเขา ให้ความช่วยเหลือเมื่อเขา ต้องการ

นายธอมป์สัน : ยกตัวอย่างเช่น น่าจะมีการแลกเปลี่ยนทางรัฐูสภา กับรัฐสภาไทยในช่วง ๓ ปี ผมคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะช่วยได้ และน่าจะทำ กับประเทศโลกที่สาม ๒-๓ แห่งที่มีสถาบันแบบประชาธิปไตย นายเฟรเซอร์ : การแลกเปลี่ยนทางรัฐสภาไม่มีทางสู้กับที่ทำกันอยู่ ในยุโรปได้
นายธอมป์สัน : แต่น่าจะให้ผลมากกว่า
นายเฟรเซอร์ : คุณสมีตัน
นายสมีตัน : ผมอยากถามคุณทั้งสองบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นจากการรายงานข่าว

ของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศจากกรุงเทพย อย่างน้อยก็ดูเหมือนว่า รายงานจากกรุงเทพย คีอข้อเขียนส่วนใหญ่วิจารณ์การทำงานของ รัฐบาลในเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ค่อนข้างมาก

ผมผิดหรือเปล่าที่จะสรุปจากรายงานเหล่านั้นว่า รัฐบาล ปัจจุบันพยายามน้อยมากหรือไม่ได้พยายามเลย ที่จะตรวจตรา รายงานของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ
นายธอมป์สัน : แต่เขาไล่นอร์แมน พีแกม ออกจากประเทศ ดร. ป๋วย : รัฐบาลรู้ว่าจะห้ามนิตยสาร ฟาร์อิสเทอร์น อีโคโนมิค รีวิว ที่เขาเป็นผู้ส่อข่าวอยู่ ในช่วงหลัง b ตุลาคม หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ ที่ส่งไปประเทศไทยเมื่อมีข่าวเมืองไทยจะถูกตัดออก หลานของผม คนหนึ่งโกรธมากเพราะเขาพบว่า หนังสือพิมพ์ของเขาถูกตัดยับเยิน และเขาไม่สามารถอ่านข่าวเกี่ยวกับเมืองไทยได้เลย รัฐมนตรีมหาดไทย คนปัจจุบันเคยพูดว่า ผู้สื่อข่าวชาวตะวันตกทั้งหมดในกรุงเทพย ลัวน แต่โกหกทั้งสิ้น ทุก ๆ คนเลยไม่มีข้อยกเว้น และทัศนคตินั๋นกัยังคงมีอยู่ นายสมีตัน : แต่ขณะเดียวกัน เขาก็อนุญาตให้ส่งรายงานข่าวดังกล่าว จากกรุงเทพฯ ต่อไปได้ ไม่ปรากฏว่ามีการพยายามห้ามมิให้ส่งข่าวไป ยังสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ
ดร.ป๋วย : ฟาร์อิสเทอร์น อิโคโนมิค รีวิว ต้องระมัดระวังมาก ผม ทราบว่าผู้สื่อข่าวของ เดอะนิวยอร์ด ไทม์ และของ เดอะการ์เดียน หนังสือพิมพ์อังกฤษ ได้ถูกเตือนหลายครั้งเรื่องการส่งข่าวเกี่ยวกับ เมืองไทย หนังสือพิมพ์บางฉบับที่ผมอ่านในลอนดอน ผู้เขียนได้ใช้ นามปากกาแทนชื่อจริง เพื่อปกป้องผู้สื่อข่าวของเขา นี่คือสิ่งที่ทำกัน อยู่ในขณะนี้
นายธอมป์สัน : ผมอยากจะพูดว่าเมื่อเทียบกับการกดข่่ด้านอื่นๆ แล้ว รัฐบาลไทยชุดปัจจุบันออกจะผ่อนปรนกับหนังสือพิมพ์ แม้จะสามารถ เข้มงวดกวดขันได้มากกว่านี้

๔๘ / คำให้การของ ตร. ป̇วย อึ๊งภากรณ์บ

ดร. ป๋วย : ความไร้ประสิกธิภาพของรัฐบาลไทยเป็นพรที่ช่วยเรไว้ นายธอมป์สัน : ผม่าประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆ ประเทศหนึ่งซึ่งจะ ไม่เอ่ยซื่อ โดยทั่วไปแล้วอาจจะอยู่ได้่ายกว่า แต่นโยบายหนังงีอ พิมพ์เข้มงวดกว่าในเมืองไทยขณณนี้มาก
ดร.ป๋วย : ผมยอมรับ
นายธอมป์สัน : เพราะว่าเขามีประสิทธิภาพมากกว่า
นายสมีตัน : หันมาดูเสรภภาพค้านอื่นกันบ้าง การเดินทางในประเทศไทยเองทำได้งายไหม มีกฎห้ามเดินทางในประเทหหรือเปล่า
ดร. ป๋วย : ผมคิคว่าชาวต่างประเทศเดินทางได้
นายสมีตัน : ผมกำลังนึ่ถถีงงนไไยยเอง
ดร. ป่วย : มีบางแห่งประชาชนไม่มีเสรีภาพ มีเรื่งเรื่องหนึ่งซึ่งรา พิสูจน๋ได้ เป็นเรื่องของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งภูกห้ามเคลื่อน ย้ายจากหมู่บ้านไปอยู่ที่ไหน และตำรวจก์ไม่ให้เหตุผลใด ๆว่าไม่ อนุญาตให้อกกไปนอกเขต สองสามวันให้หลัง ชาวบ้านหึกถึงไร่นา และท้าที่กำลังสูก จึงออกไปโดยไม่ได้บอกตำรวจ เขาถูกม่าตายหมด ผมจะไม่พูจว่าทั้งหมด ส่วนใหญู่ายเเพราะมูกิิงด้วยปีนจากเเลิคอปเตอร์ เพราะคิดว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์

ในประเทคไทยขณะนี้ ในพื้นที่เขดแกรกซึม มีการห้ามไม่ให้ ออกนอกบ้านในตอนเบ็น ส่วนตอนกลางวันเดินทางได้ แต่ไม่ครรไช้ รถหรือพาหนะของทางราชการ
นายสมีตัน : เขตแทรกซึมมี่ คุณหมายถึง ตตย แห่งที่คุณกล่าวถึง ในตอนตันหรือ
ตร. ป่วย : ต๒ย จังหวัดนั้น นอกเขตเหล่านั้นยังเดินทางได้อย่างอิสระ นายสมีตัน : แล้วิสิิิในการถือครงงทรัพย์สินเป็นอย่างไร มีข้อ จำกัดในการเป็นเจ้าของ หรือในการเคลื่อนย้ายทรัพธ์สิแไหม ดร. ป๋วย : เคลื่อนย้ายทรัพยิสินอะไร

นายสมีตัน : หรือการคงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มีการยึดทรัพย์ สินเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า
ดร. ป๋วย : ไม่มี
นายสมีตัน : ทรัพย์สินส่วนตัวและอื่นๆล่ะ
ดร.ป๋วย : ไม่มีอะไร
นายสมีตัน : ไม่มีการนตะต้องหรือ
ตร. ป๋วย : ไม่มี
นายสมีตัน : ตร.ป๋วย ผมคิดว่าคุณอ้างถึงความแตกแยกเป็นกลุ่ม ภายในหมู่ทหาร และผมเข้าใจว่าบางกลุ่มโยงใยกับในวัง

คุณอธิบายอีกเล็กน้อยได้ไหม ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความขัด แย้งที่กำลังก่อตัวขึ้น
ดร.ป๋วย : ผมคิดว่ามักมีช่าวลือว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดนายทหาร กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อยู่เสมอ จนกระทั่งบัดนี้ผมไม่คิดว่าข่าวลือเหล่านั้นได้ รับการพิสูจน์ ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามที่จะเป็นกลาง จริงๆ พระองค์ทรงมีส่วนในเหตุการณ์ ๖ ตุลาคมหรือไม่นั้น ผมไม่ทราบ และผมก์ไม่มีหลักฐานใดๆในเรื่องนี้
นายสมีตัน : คุณจะพูดไหมว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็น กลาง
ดร. ป๋วย : ระหว่างกลุ่มต่างๆ หรือ
นายสมีตัน : วางพระองค์เป็นกลางในช่วงการรัฐประหารเดือนตุลาคม ดร. ป๋วย : ผมได้ยินเช่นนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว
นายสมีตัน : ผมมีความูรู้สึกว่า อาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ากับกลุ่มหนึ่ง
นายธอมป์สัน : ผมเข้าใจเช่นนั้น เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆ ต่อการ พัฒนาของเหตุการณ์ในเมืองไทย แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากต่อการนำ มาพูดคุยกับคนไทยเอง เพราะทัศนคติคนไทยต่อพระเจ้าอยู่หัวนั้น

๕๐ / คำให้การของ ตร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ฯ

แสดงความเคารพเป็นอย่างมาก เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดคุยเรื่อง นี้กัน อย่างไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นแล้ว

ดร. ป๋วย : ผมพูดได้ว่า รัฐบาลได้ปฏิเสธตลอดมาว่าพระเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ทรงมีส่วนเกี่ยวข้อง

นายธอมป์สัน : ผมคิดว่าสมมุติฐานก็คือ บางช่วงในเดือนมกราคม ๒๕์の๙ ถึงตุลาคม ๒๔๔๑๙ พระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดเผยว่า พระองค์ไม่ พอพระทัยที่ทหารจะกลับเข้ามามีอำนาจอีก เรื่องนี้สร้างความแปลก ใจให้นักวิชาการส่วนมากที่สนใจเรื่องการเมืองไทย
นายสมีตัน : คำถามสุดท้ายนะครับท่านประธาน หลายคนซึ่งถูก เรียกว่าเป็นนักสังเกตการณ์มือเก่าเกี่ยวกับเหตุการณ์การเมืองของ ไทยสังเกตว่า ในระยะสุดท้ายของช่วงประชาธิปไตย ๒๕์๑๖-๒๕์๑๙ ทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไม่มีความอดทนมากนักกับการทดลองวิถี ประชาธิปไตย จึงนำไปสู่เหตุการณ์เดือนตุลาคม ๒๕์๑ส ผมสนใจที่ได้ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของคุณทั้งสอง นั่นเป็นการ สังเกตการณ์ที่ถูกต้องหรือเป็นการขยายความจนเกินเลยเกี่ยวกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงประชาธิปไตย
นายเฟรเซอร์ : เป็นความจริง แต่คำอธิบายยังไม่เพียงพอสำหรับ สิ่งที่เกิดขึ้น
นายสมีตัน : คุณคิดว่ามันสำคัญน้อยกว่าสิ่งอื่นหรือ นายธอมป์สัน : มันไม่ใช่ประเด็นหลักจริงๆ ผมคิดว่าประเด็นหลัก จริง ๆ คือความยุ่งเหยิงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น การปฏิวัติที่เกิดขึ้นใน ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้ทหารไทยรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวัง ทำให้คิดว่ามีภัย มีการข่มขู่จากทั้งภายนอกและภายใน

ในประวัติศาสตร์ คนไทยได้พยายามเสมอที่จะให้สองสิ่งนี้ โจูกัน โดยสร้างสัมพันธ์กับมหาอำนาจเพื่อให้สมดุลกับความยุ่ง ยากที่เกิดขื้นภายใน หรือทำในสิ่งที่กลับกัน เขามองว่าการมีภัยทั้ง

สองด้านนั้นมากเกินไปกว่าที่จะทนได้
ดร.ป๋วย : ผมเห็นด้วยกับ ดร. ธอมป์สันตรงที่ว่า เป็นเงื่อนไขที่ จำเป็นแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่พอเพียง แต่ผมไม่เห็นด้วยกับส่วนอื่นที่พูดมา ถึงแม้ว่าลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะเป็นดังแต่ก่อน คือไม่มีรัฐบาล คอมมิวนิสต์เลยก์ตาม ผมก็คิดว่าเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ก็ยังคงจะเกิด ขึ้นอยู่ดี เพราะในความเห็นของผม ปัจับที่ส่าคัญที่สุดก์คือทหาร ต้องการกลับมามีอำนาจ เรื่องมันง่ายขนาดนั้น ทหารได้เตรียมการ ไว้แล้ว ขณะที่กำลังมีการร่างรัฐธรรมนูญในปี ๒๔์ด๗ พวกเขาเตรียม พร้อมอยู่ตลอดเวลา และในปี ๒๕์ด๗ นั้นคุณก็รู้ว่าเวียดนามยังมิได้ เป็นคอมมิวนิสต์
นายธอมป์สัน : ใช่ แต่ปัญหาก็คือแผนการเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่ ทำไมถึงไม่สำเร็จจนกระทั่งปี ๒๔์๑ส หลังจากที่อเมริกันได้ละทิ้งและ ถอนตัวออกมาแล้ว พวกเขาวางแผนกันอยู่ วางแผนกันอยู่เสมอ แต่ ผมคิดว่านักสังเกตการณ์ไทยรู้ดีว่า ท้ายที่สุดสิ่งที่ผลักดันให้เขาถึงจุด ต้องทำรัฐประหาร ก็คือความลัมเหลวของการรักษาความมั่นคงใน ภูมิภาค เราละทิ้งเขาไป ผมคิดว่าเราคงเห็นพ้องที่จะไม่เห็นด้วยกัน ในเรื่องนี้อีก
ดร.ป๋วย : ผมเห็นด้วยกับคุณ แต่ผมคิดว่าเราให้น้ำหนักกับปัจจัย แต่ละอย่างต่างกัน
นายธอมป์สัน : เป็นไปได้ว่าจะเกิดรัฐประหารขึ้นอยู่ดี แต่รัฐประหารที่เกิดขี้นแล้วนั้นเกิดขึ้นเพราะเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจาก ลำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี ๒๔์๑๙ และการพยายามทำ รัฐประหารทุกครั้งก่อนหน้านี้ในช่วงปี ๒๔์๑อ-๒๔์๑ส ไม่สามารถเรียก เสียงสนับสนุนได้เพียงพอเนื่องจากรัฐบาลไม่เข้มแข็ง และไม่มีพลังที่ ทหารคิดว่าจำเป็นสำหรับประเทศอย่างพอเพียง ทั้งนี้ผมไม่ได้หมาย ถึงพลังทหาร ผมหมายถึงหลายสิ่งรวมกัน คือด้านเศรษฐกิจ เสถียร-

๔๐ $/$ คำให้การของ ดร. ป๋วย อื๊งภากรณ์ฯ

ภาพทางสังคม และความมั่นคงภายใน ผมไม่คิดว่าประเทศใดจะมุ่ง พัฒนาอย่างจริงจังได้ ในเมื่อยังไม่มีความมั่นคงที่แน่ชัด นี่คือกรณี ของไทยในตอนปลายของช่วงนั้น
นายสมีตัน : ขอบคุณ ดร. ป๋วย ขอบคุณ ศาสตราจารย์ธอมป์สัน ขอบคุณท่านประธาน
นายเฟรเซอร์ : ผมขอขอบคุณท่านทั้งสอง ผมขออภัยที่การสืบ พยานล่าช้ากว่ากำหนดมาก แต่ก็มีประโยชน์มาก เราขอบคุณที่ท่าน ช่วยตอบคำถามต่าง ๆ คณะอนุกรรมการหยุดพักการพิจารณาไว้ เพียงเท่านี้

# ความรุนแรงและรัฐประหาร 

๖ ตุลาคม ๒๕๑๙


## เจตนาและความทารุณโหดร้าย

๑. ในวันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ เวลาประมาณ ๗.๓๐ น. ตำรวจไทยโดยคำสั่งของรัฐบาลเสนีย์ ปราโมช ได้ใช้อาวุธสงครามบุก เข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยิงไม่เลือกหน้า และมีกำลังของ คณะกระทิงแดง ลูกเสือชาวบ้าน และนวพลเสริม บ้างก็เข้าไปใน มหาวิทยาลัยกับตำรวจ บ้างโ์ล้อมมหาวิทยาลัยอยู่ข้างนอก เพื่อทำ ร้ายผู้ที่หนีตำรวจออกมาจากมหาวิทยาลัย ผู้ที่ถูกยิงตายหรือบาด เจ็บก์ตายไป บาดเจ็บไป คนที่หนีออกมาข้างนอกไม่ว่าจะบาดเจ็บ หรือไม่ ต้องเสี่ยงกับความทารูณโหดร้ายอย่างยิ่ง บางคนถูกแขวนคอ บางคนถูกราดน้ำมันแล้วเผาทั้งเป็น คนเป็นอันมากก็ถูกซ้อม ปรากฏ ตามข่าวทางการว่าตายไป ๔๐ กว่าคน แต่ข่าวที่ไม่ใช่ทางการว่าตาย กว่าร้อยและบาดเจ็บหลายร้อย

ผู้ที่ยอมให้ตำรวจจับแต่โดยดีมีอยู่หลายพันคน เป็นนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ หลายมหาวิทยาลัย เป็นประชาชนธรรมดาก็มี เป็นเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้รับคำสั่ง ให้เฝ้าดูอาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยก์มิใช่น้อย

เมื่อนำเอาผู้ต้องหาทั้งหลายไปยังสถานีตำรวจ และที่คุมขังอื่น มีหลายคนที่ถูกตำรวจซ้อมและทรมานด้วยวิธีต่าง ๆ บางคนถูก ทรมานจนต้องให้การตามที่ตำรวจต้องการจะให้การและซัดทอดถึงผู้อื่น
๒. เจตนาที่จะทำลายล้างพลังนักศึกษาและประชาชนที่ไฝ่เสรีภาพนั้นมีอยู่มานานแล้ว ในตุลาคม ๒๔๘๑อ เมื่อมีเหตุทำให้เปลี่ยน ระบบการปกครองมาเป็นรูปประชาธิปไตยนั้น ได้มีผู้กล่าวว่าถ้าฆ่านัก ศึกษาประชาชนได้สักหมื่นสองหมื่นคน บ้านเมืองจะสงบราบคาบ และได้สืบเจตนานี้ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ในการเลือกตั้งเมษายน ๒๔์๑๙ ได้มีการปิดประกาศ และโฆษณาจากพรรคการเมืองบางพรรคว่า "สังคมนิยมทุกชนิดเป็นคอมมิวนิสต์" และกิตติวุฑโฒนวพลภิกขุยัง

ธ๐ / คำให้การของ ตร. ป่วย อี๊งภากรณ์ฯ

ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า การฆ่าคอมมิวนิสต์นั้นไม่เป็นบาป ถึงแม้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๔๑ศ เอง ก็ยังมีผู้กล่าวว่า การฆ่า คนที่มาชุมนุมประท้วงจอมพลถนอม กิตติขจร สัก ๓๐,000 คน ก็เป็น การลงทุนที่ถูก
๓. ผู้ทีได้สูญเสียอำนาจทางการเมืองในเดือนตุลาคม ๒๔์のอ ได้แก่ทหารและตำรวจบางกลุ่ม ผู้ที่เกรงว่าในระบบประชาธิปไตยตน จะสูญเสียอำนาจทางเศรษฐกิจไป ได้แก่พวกนายทุนเจ้าของที่ดินบาง กลุ่ม และผู้ที่ไม่ประสงค์จะเห็นระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย กลุ่มเหล่านี้ได้พยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะทำลายล้างพลังต่างๆ ที่เป็น ปรปักษ์แก่ตนด้วยวิธีต่าง ๆ ทางวิทยุและโทรทัศน์ ทางหนังสือพิมพ์ ทางใบปลิวโฆษณา ทางลมปากลือกัน ทางบัตรสนเท่ห์ ทางจดหมาย ซึ่งเป็นบัตรสนเท่ห์ู่่เข็ญต่าง ๆ และได้ก่อตั้งหน่วยต่างๆ เป็นเรื่องซึ่ง จะได้กล่าวถึงในข้อ ๒० และข้อต่อๆไป

วิธีการของบุคคลกลุ่มเหล่านี้คือใช้การปลุกผีคอมมิวนิสต์ โดย ทั่วไปถ้าไม่ชอบใครก์ป้ายว่าเป็นคอมมิวนิสต์ แม้แต่นายกรัฐมนตรี คึกฤทธิ์หรือเสนีย์ หรือพระราชาคณะบางรูปก็ไม่เว้นจากการถูกป้ายสี อีกวิธีหนึ่งคือการอ้างถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องมือ ในการป้ายสี ถ้าใครเป็นปรปักษ์ก์แปลว่าไม่รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
๔. ในกรณีของเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๔์๑ส นี้ เมื่อจอมพล ถนอม กิตติขจร เข้ามาในประเทศไทย ก็อาศัยกาสาวพัสตร์คือศาสนา เป็นเครื่องกำบัง และในการโจมตีนักศึกษาประชาชนที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ก็ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้าง

## การแขวนคอ

๕. จอมพลถนอมเข้าประเทศไทยเมื่อ ๑๙ กันยายน นักศึกษา

กรรมกรชาวไร่ชาวนาประชาชนทั่วไปมีการประท้วง แต่การประท้วง คราวนี้ผิดกับคราวก่อนๆ ไม่เหมือนแม้แต่เมื่อคราวจอมพลประภาส จารุเสถียรเข้ามา คือกลุ่มผู้ประท้วงแสดงว่าจะให้โอกาสแก่รัฐบาล ประชาธิปไตยแก้ปัญหา จะเป็นโดยให้จอมพลถนอมออกจากประเทศ ไทยไปหรือจะจัดการกับจอมพลถนอมทางกฎหมาย ในระหว่างนั้น ก็ได้มีการปิดประกาศในที่สาธารณะต่างๆ เพื่อประณามจอมพลถนอม และได้มีการชุมนุมกันเป็นครั้งคราว (จนกระทั่งถึงวันที่ ๔ ตุลาคม)

การปิดประกาศประท้วงจอมพลถนอมนั้น ได้รับการต่อต้าน อย่างรุนแรงจากกลุ่มที่เป็นปรปักษ์ต่อนักศึกษาประชาชน นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒ คน และนิสิตจุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ คน ถูกทำร้ายในการนี้ บางคนถึงสาหัส

ที่นครปฐม พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๒ คน ออกไป ปิดประกาศประทัวงจอมพลถนอม ได้ถูกคนร้ายม่าตายและนำไป แขวนคอไว้ในที่สาธารณะ ต่อมารัฐบาลยอมรับว่าคนร้ายนั้นคือ ตำรวจนครปฐมนั่นเอง
๖. ในการประท้วงการกลับมาของจอมพลถนอมนั้น ศูนย์กลาง นิสิตนักศึกษาได้รับความร่วมมือจาก "วีรชน ๑๔ ตุลาคม ๒๔์๑ด" คือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันในตุลาคม ๒๔๑๖ (บางคนก็ พิการตลอดชีวิต) และญาติของ "วีรชน" นั้น ๆ ญาติของวีรชนทำการ ประท้วงโดยนั่งอดอาหารที่ทำเนียบรัฐบาลในราวๆ ต้นเดือนตุลาคม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบพยายามขัดขวางด้วยวิธี ต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคมด้วยความร่วมมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุมนุมพุทธศาสตร์ประเพณี ญาติวีรชน จึงได้ ย้ายมาทำการประท้วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณลานโพธี์ ในวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคาดว่าคงจะมีการก่อ ฝูงชนขี้นที่นั้น เป็นอุปสรรคต่อการสอบของนักศึกษา จึงได้มีหนังสือ

๕๘ / คำให้การของ ดร. ป่วย อี้งภากรณ์ฯ

ถึงนายกรัรูมนตรีและรัรูมนตรี่าการทบววมหาวิทยาลัแแห่งรัฐ ขอให้ รัฐูบาลจัดหาที่ที่ปลออกภัยไหู้้้ประทัวงประท้วงได้โดยสงบและปลอดภัย
๓. ในเที่ยงวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคมนั้นเอง เหตุการณ์์ก็เป็นไป อย่างคาด คือ ได้เกิดการชุมนุมกันขึ้น มีนักศึกษาธรรมศาสตร์ นัก กึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนประชาชนไปไุมนุมกันที่ลานโพธ์ ในมหาวิทยาลัยรรรมศาสตร์ประมาณ ๕๐๐ คน ได้มีการอภิปราย กันถึง $(๑)$ )เรื่องออมพลถนอม (๒) เรื่องการม่าพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคที่นครปฐู และได้มีารเสดงการจับพนักงานไฟฟ้านั้น แขวนคอโดยนักศึกษา เค คน คนหนึ่ชื่ออภินันท์เป็นนักศึกษาศิลป คาสตร์ปีที่ ย และเป็นสมาชิกชุมนุมารละคอน แสดงเป็นผู้ที่ก แขวนคอ

จากปากคำของอาจาร์หลายคนที่ได้ไปดูกรชพุมนุมกันในเที่ยง วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคมนั้น ผู้แสดงแสงไได้ดีมาก ไม่มีอาจารย์ยู่ใดที่ ไปเห็นแล้วจะสะดุดใจว่าอกินันท์แต่งหน้า หรือมีไบหน้าเหมือนเจ้าฟ้าชาย มกุมาชาชุมาร เป็นการแตตงโดยเจตนาจะกล่าวถึงเรื่องที่ นครปฐูมโดยแท้

เมื่ออริารรบดีงงไประงับารรุมมมุมนั้แเป็นเวลาเถือบ ๑๔ น.แล้ว การแสดงเรื่องแขวนคอนั้แเลิกไปแล้ว ก่อนหน้านั้นมีการประชุม คณบดีนนถึงงเกือบ ๑๓ น. อธิการบดีรับประทานอาหารกลางวันที่ดึก เศรษฐูศาสตร์ราวๆ ค๓ น. ถึง ๑๓.๓๐ นน. พอกลับจากดึกเศรษฐูคาสตร์จะไปห้องอธิการบดีเห็นว่ามีการชุมนุมกัน เป็นอุปสรรคต่อการ สอบไล่ของนักศืกษษจึงงได้ไปห้าม
๘. รุงขี้นหนังสือพิมพ์่์่างๆ หลายลบับได้งงรูปถ่ายาารชุมนุม และการแสดงแขวนคอนั้น จากรูปหนังสือต่างๆ เห็นว่านยยองินันท์ นั้นหน้าตาละม้ายมกุฎราชกุมารมากแต่ไม่หมื่อนทีเดียว แต่ไนภาพ ของหนังสืพพิมพ์ ดาวสยาม (ซึ่งเป็นปรปักโ์โับตูนย์กลางนิิิตนัก

ศึกษาตลอดมา) รูปเหมือนมาก จนกระทั่มีผผู้สงสัยว่าดาวสยามจะได้ จงใจแด่งรูไห้หมมมีอน

เรื่องนี้สถานีวิทยุยานเกราะ (ซื่งก็เเป็นปรปักษ์กับศูนย์กลาง นิสิตนักกึกษา แลเเยเเ็นผู้บอกบทให้หน่วยกรรทิงแดงโจมดดีมหา-
 เลยนำเอามาเป็นเรื่องสำคัญ กล่าวหาว่าศูนย์กลางนิสิตนักศืกษาเป็น คอมมิวิสต์ เจดนาจะทำลายล้างสถาบันพรรมหากษัตริย์ จึงได้ พยายามแต่งหน้านักศึกษาให้เหมือนมกุฎราชกุมารแล้วนำไปแขวน คอ ในการกระจายเสียงของยานเกรานั้น ได้มีการยั่อยุให้ม่านัก ศึกษาที่ชุมนุมกันอยู่ในธรรมศาสตร์นั้นเสีย ยานเกราะได้เริ่มโจมตี เรื่งนี้เวลาประมาณ ๑๘ น.ในว้นอังคารที่ ๔ ตุลาคม และได้กระจาย เสียงติดต่อกันมาทั้งคืนวันอังดารต่อเนื่องถึ่งชช้าวันพุธที่ $b$ ตุลาคม

การชุมมุมประท้วง ๔ ตุลาคม ๒๕๐๐๙
๙. ส่วนทางศูนย์กลางนิสิงนักศึกษานั้แ ได้จัดให้มีการรุมนุมที่ สนามหลวงปรรทัวง (๑) ให้รับบาลจัดการกับจอมพลกนอม กิตติขจร (๒) ให้จับผู้ที่เป็นมาตกรแขวนคอที่นครปฐมมาลงโทษ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑ ตุลาคม เป็นการทดลอง "พลัง" ตามที่นักศึกษากล่าว แล้วเลิก วันสาร์ที่ m อาทิตย์ที่ ๓ เพราะมีดลาดนัดที่ท้องสนามหลวง แล้วนัด ชุมนุมกันอีกในยย์นวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม

การชุมมุมปรรทัวงดังกล่าว ได้ทราบจากนักศึกษษาว่า กำหนด จัดกันในช่วงต้นแดือนดุลาคมเพราะเป็นระยะที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เปลี่ยนตำแหน่งที่สำคัญๆ เนื่องจากมีผู้ครบเกษียณอายุไป ๓๐ กันยายน ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาสืบทราบมาว่า อาจจะมีการกระทำ รัรูประหารโดยนายทหารผู้ไหญู่บางกลุ่มที่ไม่พอใจการสับเปลี่ยน ตำแห่น่งที่สำคัญ จิงต้องการจะแสดงพลังนักศึกษาเป็นการป้องกัน

ธ๐ / คำให้ารของ ตร. ป่าย อิ๊งกกกรณ์4

การรัฐประหาร ในขณะเดียวกันก์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลกระทำ ๒อย่างข้างต้น

ฝ่ายทางสภากรรมกรก็กำหนดว่า จะมีการสไตรค์สนับสนุนการ ประทัวงเพียง ๑ ชั่วโมงเป็นชั้นแรกในวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม

เรื่องการชุมนุมประทัวงของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาที่สนาม หลวงนั้น มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับไปถาม ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีว่า ถ้าเขาจะมาชุมนุมกันที่ในธรรมศาสตร์ นายกรัฐมนตรีเห็นเป็นอย่างไร นายกรัฐูมตรีตอบว่า ถ้าย้ายไปชุมนุมกัน ที่ธรรมศาสตร์ก็จะดีมาก (หนังสือพิมพ์ต่อมาได้มาถามอธิการบดีธรรมศาสตร์ว่าเห์นเป็นอย่างไรในคำตอบของนายกรัฐมนตรี อธิการบดี ตอบว่าไม่ดีเลย)
๑๐. ในการชุมนุมประท้วงที่สนามหลวงเย็นวันจันทร์ที่ ๔ตุลาคมนั้น เหตุการณ์ก็เหมือนกับการชุมนุมประท้วงในเดือนสิงหาคมเมื่อ จอมพลประภาสเข้ามา คือพอฝ่นตกเข้าผู้ชุมนุมก็หักประตูทางด้าน สนามหลวงเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่เวลา ๒๐ น.

ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ไปแจ้งความต่อตำรวจชนะสงคราม ตามระเบียบ ทางตำรวจชนะสงครามได้ส่งกำลังตำรวจประมาณ ๔๐ คน ไปคุมเหตุการณ์ที่ด้านวัดมหาธาตุร่วมกับรองอธิการบดีฝีายการ นักศึกษา ในการชุมนุมประมาณ๒๔, $000-๔ ๐, 000$ คนนั้น ตำรวจ ๔๐ คนคงจะทำอะไรมิได้นอกจากจะใช้อาวุธห้ามผู้ชุมนุมมิให้เข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเกิดจลาจลซึ่งมิใช่สิ่งที่ใครๆ หรือ รัฐบาลต้องการ ฉะนั้นจึงเป็นภาวะที่ต้องจำยอมให้เข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายกระทิงแดงและนวพลนั้น ก็มาชุมนุมกันอยู่ที่วัดมหาธาตุ อีกมุมหนึ่ง แต่เนื่องจากมีกำลังน้อยเพียงไม่กี่สิบคน จึงมิได้ทำอะไร

ทางด้านศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา ก็ชุมนุมค้างคืนอยู่ในธรรม-

ศาสตร์ดลอดมาจนถึงเช้าวันพุธที่ $\bullet$ ตุลาคม ซึ่งเเ็นเวลาที่เกิดเหตุ จจ. ทางฝ่ายผู้บิหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมีประชาชน จำนวนมากไหลบ่ากันเข้ามาในวลา ต๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ก็ได้โทรศัพท์หารือกับ ตร. ประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรี นายกสภา มหาวิทยาลัย และด้วยความเห็นชอบของ ดร.ประกอบ ได้สังปิดมหหาวิทยาลัยทันทีเพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาอื่น และอาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยต้องเส่ยงต่ออันตราย (คราวจอมพลประภาสเข้ามาได้สั่ง ปิดมหาวิทยาลัยเมื่อมีการยิงกันและทิ้งระเบิดตายไป ๒ ศพแล้ว) และได้โทศััพท์หารือรัรูมนตรี่าการทบวงมหาวิทยาลัยแห่งรูร์โได้รับ ความเห็นชอบ จึงมีหนังสือเป็นทางการรายงานท่านหายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี่าการทบวงอีกโสตหนึ่ง

ครั้นแล้วผู้บริหารมหาวิทยาลัยรรรมคาสตร์ก์ย้ายสำนักงานไป อาศัยอยู่ที่สัานักงานการศึกษาแห่งชาดิชั่วคราว ทิ้งเจ้าหน้าที่รักษา ทรัพธ์สินและอาคารของมหาวิทยาลัยไว้ประมาณ ส๐-สะคคน และ ได้ติิต่อกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตลอดเวลาโดยทางโทรศัพท์และทางอื่น

## การปลุกระดมมวลชนและกฎหมู่

จ๒. ฝ่ายยานเกราะและสถานี้วิทยุในเครือของยานเกราะ ก็ ระดมปลุกปั่นให้ผู้ฟังเคียดแค้นนิสิตนักศึกษษปปรชาชนที่ประท้วงอยู่ ในธรรมศาสตร์ตลอดเวลา โดยา้างข้อว่าจะทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยระดมหน่วยกระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบ้าน ไห้กระทำการ เอ อย่างคือ (๑) ทำลายพวก "คอมมิวนิสต์" ที่อยู่ใน
 สุนทรเวช และนายสมบุญ ศิริธร ได้เป็นรัฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาตไทย

การทำลายพวก "คอมมิวนิสต์" ในธรรมศาสตร์นั้น ได้ไช่ให้


กระทิงแดงและอันธพาลใช้อาวุธยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์ตั้งแต่เที่ยง คืนจนรุ่งช้าของวันพุธที่ $\square$ ตุลาคม ฝ่ายทางธรรมศาสตร์ก์ได้ใช้อาวุฐ ปืนยิงตอบโต้เป็นครั้งคราว
๑๓. การปลุกระดมของยานเกราะได้ผล ทางด้านรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนในตอนดึก ของวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม และได้มีมติให้มีการนำตัวหัวหน้านัก ศึกษาและนายอกินันท์ ผู้แสดงละครแขวนคอมาสอบสวน

พอเช้าตรู่ของวันพุธที่ ๖ ตุลาคม นายสุธรรม เลขาธิการศูนย์ กลางนิสิตนักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาจำนวนหนึ่งกับนายอภินันท์ นักแสตงละครแขวนคอ ได้ไปแสดงความบริสุทธ์์ใจที่บ้านนายกรัฐมนตรี เผอิญนายกรัฐมนตรีออกจากบ้านไปทำเนียบเสียก่อน นายกรัฐมนตรี จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้อธิบดีกรมตำรวจคุมตัวนายสุธรรม นายอภินันท์ และพวกไปสอบสวน ผู้เขียนบันทึกในขณะนี้ยังไม่ทราบผลการสอบ สวนดังกล่าว
๑๔. การบุกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดดยตำรวจตามคำสั่งของ นายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการกระทำของรัฐบาลโดยเอกเทศมิได้มีการ หารีอกับอธิการบดีเลย แม้ว่าในตอนดึกของวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม อธิการบดีจะได้พูตโทรศัพท์กับ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ก็ตาม นายกรัฐมนตรีมิได้แจ้งให้อธิการบดีทราบว่ารัฐบาลจะเรียก ตัวหัวหน้านิสิตนักศึกษา หรือนายอภินันท์มาสอบสวน ถ้านายกรัฐมนตรีประสงค์เช่นนั้น ก็มีวีธีที่จะเรียกตัวได้ ให้มาสอบสวนโดยสันติ ไม่ต้องใช้กำลังรุนแรงจนควบคุมมิได้และจนเกินกว่าเหตุ
๑๕. การโจมตีนักศึกษาประชาชนที่ธรรมศาสตร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ เที่ยงคืน โดยมีการยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยจากภายนอกนั้น ได้ใช้ กำลังตำรวจล้อมมหาวิทยาลัยตั้งแต่ $0 ๓ .00$ น. และได้เริ่มยิงเข้าไป อย่างรุนแรงโดยตำรวจตั้งแต่เวลา $\circ ๔ . \circ \circ$ น. ผู้ที่อยู่ในธรรมศาสตร์

ขอให้ตำรวจหยุดชั่วคราว เพื่อให้ผู้หญิงที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้มี โอกาสออกไป ตำรวจก็ไม่ฟัง

อาวุธในธรรมศาสตร์
๑๖. ในการบุกธรรมศาสตร์นั้น วิทยุยานเกราะประโคมว่า ภายในธรรมศาสตร์มีอาวุธร้ายแรง เช่น ลูกระเบิด ปืนกลหนักและ อาวุธร้ายแรงอื่นๆ ข้อนี้เป็นการกล่าวหาโดยปราศจากความจริงตั้งแต่ ๒๔ัด๗ มาแล้ว แต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้แต่ละครั้ง เช่น เมื่อกระทิงแดงบุกในเดือนสิงหาคม ๒๔๘๑ หรือเมื่อตำรวจ เข้าไปกวาดล้าง หลังจากการชุมนุมประทัวงจอมพลประภาส ก็มิได้มี หลักฐานประการใดว่าได้มีอาวุธสะสมไว้ในธรรมศาสตร์

ถึงคราวนี้กีดี สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาแสดงว่าเป็นอาวุธที่ จับได้ในธรรมศาสตร์ก์มีแต่ปืนยาวสองกระบอก ปืนพกและลูกระเบิด หาได้มีอาวุธร้ายแรงขนาดปืนกลไม่ เป็นเรื่องที่สร้างข้อกล่าวหาจาก อากาศธาตุทั้งสิ้น

ตั้งแต่ปลายปี ๒๔์ด๗ เป็นต้นมา นักการเมืองและหัวหน้านัก ศึกษาบางคนมีความจำเป็นต้องพกอาวุธไว้ปัองกันตัว เพราะหน่วย กระทิงแดง และตำรวจทหาร ฆาตกรมักจะทำร้ายหัวหน้ากรรมกร หัวหน้าชาวนา ชาวไร่ หัวหน้านักศึกษาและนักการเมืองอยู่เนืองๆ และการฆ่าบุคคลเหล่านี้ทางตำรวจไม่เคยหาตัวคนร้ายได้ (ขณะ เดียวกันถ้าตำรวจม่าตำรวจ หรือมีผู้พยายามฆ่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาล ตำรวจจับคนร้ายได้โดยไม่ชักช้า) พูดไปแล้ว การมีอาวุธไว้ป้องกัน ตัวในเมื่อรู้ว่าจะเสี่ยงต่ออันตรายกีมีเหตุผลพอสมควร

ระหว่างคืนวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม จนถึงเช้าวันพุธที่ ๖ ตุลาคม นั้ นักศึกษาและประชาชนที่เข้ามาชุมนุมในธรรมศาสตร์มีโอกาสที่ จะนำอาวุธเหล่านั้นเข้าไปในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา น่าเสียดายที่

๖๔ / คำให้การของ ตร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่ตำรวจมิได้ตั้งด่านสกัดค้นอาวุธ ทั้งทางด้านผู้ชุมนุมประท้วง และฝ่ายกระทิงแดงเสียแต่ต้นมือ และเท่าที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริง ตลอดมา ฝ่ายกระทิงแดงได้พกอาวุธร้ายในที่สาธารณะเนืองๆ โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าห้ามหรือตรวจค้น

ถึงกระนั้นก์ดี ผู้เขียนบันทึกนี้เห็นว่าการชุมนุมประท้วงทาง การเมืองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก์ตาม ต้องกระทำโดยสันติและปราศจาก อาวุธ ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยกฎหมายและรับรองโตยรัฐธรรมนูญ ๑๗. จากการ "สอบสวน" และ "สืบสวน" ของตำรวจและทาง การเท่าที่ปรากฏในเวลาที่เขียนบันทึกนี้ มีข้อกล่าวหาว่า ในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์อยู่หลายแห่ง แต่เจ้าหน้าที่กิมิได้แสดงภาพของอุโมงค์ ให้ดูเป็นหลักฐาน เป็นการปั้นน้ำเป็นตัวสร้างข่าวขี้นแท้ๆ คุณดำรง ชลวิจารณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและประธานกรรมการสำรวจความ เสียหายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจงเมื่อกลางเดือนตุลาคมว่า ไม่ พบอุโมงค์ในธรรมศาสตร์เลย และย้ำว่าไม่มี เป็นข่าวลือทั้งนั้น อุทิศ นาคสวัสดี้ กล่าวในโทรทัศน์ถึงห้องแอร์และส้วมที่อยู่บนเพดานตึก คง จะหมายถึงชั้นบนสุดของตึกโดม ซึ่งก็ไม่มีอะไรเร้นลับประการใด และ ใครเล่านอกจากอุทิศ นาคสวัสดิ์ จะไปใช้ส้วมเพดานตึก นอกจาก นั้นอุทิศยังอุตส่าห์พูดว่า บรรดาผู้ที่ไปชุมนุมในธรรมศาสตร์นั้นใช้รอง เท้าแตะเป็นจำนวนมาก แสดงว่าเป็นผู้ก่อการร้าย เพราะผู้ก่อการร้าย ใช้รองเท้าแตะ ถ้าเป็นเช่นนี้คนในเมืองไทย ๔๐ ล้านคน ซึ่งใช้รอง เท้าแตะก็เป็นผู้ก่อการร้ายหมด ที่กล่าวถึงอุทิศ นาคสวัสดิ์นั้น เป็น ต้วอย่างของโฆษกฝ่ายยานเกราะเพียงคนเดียว คนอื่นและข้อใส่ร้าย อย่างอื่นทำนองเดียวกันยังมีอีกมาก ที่ใช้ความเท็จกล่าวหาปรปักษ์ อย่างไม่มีความละอาย

กฎหมู่ทำลายประชาธิปไตย
๑๘. ข้อเรียกร้องอีกข้อหนึ่งของยานเกราะและผ้้ที่อยู่เบื้องหลัง ของยานเกราะ คือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายสมัครและ นายสมบุญ เป็นรัฐมนตรีมหาดไทย และให้ขับไล่รูฐมนตรี "ฝ่ายซ้าย" ๓ คนออก คือนายสุรินทร์ มาศดิตถ์ นายชวน หลีกภัย และนายดำรง ลัทธพิพัฒน์ เรื่องนี้ยานเกราะเจ็บใจนักเพราะเมื่อ ม.ร.ว. เสนีย์ ลา ออกในเดือนกันยายนนั้น สถานีวิทยุยานเกราะได้ระตมจ้างและวาน ชาวบ้านมาออกอากาศเป็นเชิงว่าเป็นมติมหาชน คนที่จ้างและวาน มาให้พูดนั้นพูดเกือบเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้ ม.ร.ว. เสนีย์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป แต่ให้กำจัดรัฐมนตรีที่ชั่วและเลวออก การณ์กลับ กลายเป็นว่า ม.ร.ว. เสนีย์ นายกรัฐมนตรี กลับเอานายสมัครและนาย สมบุญออกไป เป็นเชิงว่านายสมัครและนายสมบุญซึ่งเป็นพรรคพวก กับยานเกราะนั้นเป็นคนเลวไป
๑๙. ยานเกราะระดมกำลังเรียกร้องให้ถูกเสือชาวบ้าน นวพล กระทิงแดง และกลุ่มอื่นๆในเครือ ชุมนุมกันที้ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อเรียกร้องการจัดตั้งรัฐบาล การเรียกร้องกระทำตลอดคืนวันอังคารที่
 รัฐบาลใหม่ต่อไป จนถึงเวลาบ่าย ม.ร.ว.เสนีย์ จึงยอมจำนน และรับ ว่าจะคิดจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ตามคำเรียกร้อง

ต่อมาอีกประมาณ ๑ หรือ ๒ ชั่วโมงก็มีการยืดอำนาจกระทำ รัฐประหารขึ้นในเวลา ๑๘ น.
๒๐. เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔์๑๖ เป็นต้นมา ผู้ที่เป็นปรปักษ์กับพลังนักศึกษา กรรมกร และชาวไร่ชาวนา พยายาม กล่าวหาว่านักศึกษา กรรมกร และชาวไร่ชาวนา "ใช้วีธีปลุกระดม มวลชน" และ "ใช้กฎหมู่บังคับกฎหมาย" การกระทำของยานเกราะ กระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มต่างๆ นั้นเป็นอย่างอื่น

ไปไม่ได้ ถ้าไม่ใช่วิธีปลุกระดมมวลชน และไม่ใช่การใช้กฎหมู่บวกกับ อาวุธมาทำลายกฎหมาย

เรื่องที่กล่าวมานี้มิใช่จะเริ่มเกิดขึ้นใน ๒๔の๙ แต่เริ่มมาตั้งแต่ ๒๔ด๗ กระทิงแดงเป็นหน่วยที่ฝ่ายทหาร กอ.รมน. จัดตั้งขื้นจาก นักเรียนอาชีวะ ซึ่งบางคนก็เรียนจบไปแล้ว บางคนก็เรียนไม่จบ บาง คนก็ไม่เรียน กอ.รมน. เป็นผู้จัดตั้งขึ้นเพื่อหักล้างพลังนักศึกษาตั้งแต่ พวกเรากำลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่ หนังสือพิมพ์ต่างประเทศลงข่าวอยู่ เนืองๆ และระบุชื่อพันเอกสุตสาย หัสดิน ว่าเป็นผู้สนับสนุน แต่ก็ไม่ มีการปฏิเสธข่าว กอ.รมน. ไม่แต่เป็นผู้จัดตั้ง เป็นผู้ฝึกอาวุธให้ นำ อาวุธมาให้ใช้ และจ่ายเงินเลี้ยงดูให้จากเงินราชการลับ และตั้งแต่ กลางปี ๒๔๑๗ เป็นต้นมา หน่วยกระทิงแดงก็พกอาวุธปืนและลูก ระเบิดประเภทต่าง ๆ อย่างเปิดเผย ไม่มีตำรวจหรือทหารจะจับกุมหรือ ห้ามปราม ไม่ว่าจะมีการประท้วงโดยสันติอย่างใดโดยนิสิตนักศึกษา กระทิงแดงเป็นต้องใช้อาวุธขู่เข็ญเป็นการต่อต้านทุกครั้ง นับตั้งแต่ การประท้วงบทบัญญัติบางมาตราของรัฐธรรมนูญในปี ๒๔์๗ การ ประท้วงฐานทัพอเมริกาใน ๒๔ต๗-๒๔์๓ การบุกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ในเดือนสิงหาคม ๒๕์๑๘ การประท้วงการกลับมาของ จอมพลประภาสและจอมพลถนอม ตลอดมาแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ บาดเจ็บล้มตายเสมอ แม้แต่ช่างภาพหนังสือพิมพ์ที่พยายามถ่ายภาพ กระทิงแดงพกอาวุธ ก็ไม่วายถูกทำร้าย ในการเลือกตั้งในเมษายน ๒๔์ด กระทิงแดงก็มีส่วนขู่เข็ญผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในการโจมตี ทำร้ายพรรคบางพรรคที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายซ้าย
๒๑. สมควรจะกล่าวถึง กอ.รมน. ในที่นี้ เพราะนอกจากจะเป็น ผู้ชักกระทิงแดงให้ปฏิบัติการรุนแรงแล้ว ยังมีส่วนในการจัดตั้งกลุ่ม และหน่วยอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มทหารด้วย เช่น นวพล ทั้งนี้ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินประเภทราชการลับตลอดเวลา

กอ.รมน. เดิมมีชื่อว่า บก.ปค. แปลว่ากองบัญชาการปราบคอมมิวนิสต์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น กอ.ปค. กองอำนวยการปราบคอมมิวนิสต์ ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายจะคบกับประเทศคอมมิวนิสต์ จึงเปลี่ยนชื่อ เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ เป็นองค์กรที่ จอมพลประภาสตั้งขึ้น และเป็นมรดกตกทอดต่อมาถึงทกวันนี้

ความสำเร็จของ กอ.รมน. วัดได้ดังนี้ เมื่อแรกตั้งประมาณ ๑๐ ปีกว่ามาแล้ว เงินงบประมาณสำหรับ บก.ปค. มีอยู่ประมาณ ๑๓ ล้าน บาท และเนื้อที่ในประเทศไทยที่เป็นแหล่งคอมมิวนิสต์ ในการปฏิบัติ งานของ บก.ปค. มีอยู่ ๓ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน ปัจจุบันนี้ กอ.รมน. มีงบประมาณกว่า ๘๐๐ ล้านบาท และเนื้อที่ที่ ประกาศเป็นแหล่งคอมมิวนิสต์มีอยู่เกือบทั่วราชอาณาจักรประมาณ ๓๐ กว่าจังหวัด

การปราบคอมมิวนิสต์ของ กอ.รมน. เป็นวิธีลับ ที่ปราบคอมมิวนิสต์จริงก็คงมี แต่ที่ปราบคนที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็มีมาก ตั้งแต่ก่อน ๒๕๑๖ มาแล้ว เรื่องถังแดงที่พัทลุง เรื่องการรังแกชาวบ้านทุกหน ทุกแห่งมีอยู่ตลอด แล้วใส่ความว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จึงทำให้ราษฎร เดือดร้อนทั่วไป และที่ทนความทารุณโหดร้ายต่อไปไม่ได้ เข้าป่า กลายเป็นพวกคอมมิวนิสต์ไปก็มากมาย

รัฐสภาประชาธิปไตยในปี ๒๕์๑๗-๒๕の๘ และ ๒๕์のส ใน เวลาพิจารณางบประมาณของ กอ.รมน. แต่ละปี ได้พยายามตัดงบ ประมาณออก หรือถ้าไม่ตัดออกก็ให้ตั้งเป็นงบราชการเปิดเผย แทนที่ จะเป็นงบราชการลับ ได้ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วน กอ.รมน. ยังสามารถใช้เงินเกือบร้อยล้านบาทแต่ละปีเป็นงบราชการลับ ทำการ เป็นปรปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยได้ตลอดมา
๒๒. นวพล ถีอกำเนิดมาจาก กอ.รมน. เช่นเดียวกับกระทิงแดงแต่เป็นหน่วยสงครามจิตวิทยา ไม่ต้องใช้อาวุธเป็นเครื่องมือสำคัญ

จธ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งกากรณ์ฯ

แต่ทำงานร่วมกับกระทิงแดง เป็นองค์กรที่พยายามรวบรวมคหบดี นายทุน ภิกษุ ที่ไม่ใคร่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ร่วมกัน ต่อต้านพลังนิสิตนักศึกษาและกรรมกร วิธีการก์คือขู่ให้เกิดความ หวาดกลัวว่าทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ของตนนั้นจะสูญหายไปถ้ามีการเปลี่ยน แปลง แม้จะเป็นไปตามระบบประชาธิปไตย เครื่องมือของนวพลคือ การประชุม การชุมนุม การเขียนบทความต่างๆ นายวัฒนา เขียววิมล ซึ่งเป็นผู้จัดการนวพล เป็นผู้ที่พลเอกสายหยุดชักจูงมารับใช้ กอ.รมน. จากอเมริกา มีผู้ที่เคยหลงเข้าใจผิดว่า นวพลจะสร้างสังคมใหม่ให้ดี ขึ้นด้วยวิธีสหกรณ์ เช่น คุณสด กูรมะโรหิต ต้องประสบความผิดหวัง ไป เพราะนวพลประกาศว่าจะสร้างสังคมใหม่ แต่แท้จริงต้องการสงวน สภาวะเดิมเพื่อประโยชน์ของนายทุนและขุนศึกนั่นเอง
๒๓. ลูกเสือชาวบ้าน ก่อตั้งขี้นมาโดยแสดงวัตถุประสงค์ว่าจะ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่แท้จริงเป็นเครื่องมือทางการเมืองของ กลุ่มนายทุนและขุนศึก โดยเห็นได้จากการเลือกตั้งในเมษายน ๒๔๐ดส ลูกเสือชาวบ้านมีส่วนในการชักจูงให้สมาชิกและชาวบ้านทำการเลือก ตั้งแบบลำเอียง วิธีนี้เป็นวิธีที่อเมริกันเคยใช้อยู่ในเวียดนาม แต่ไม่ สำเร็จ มาสำเร็จที่เมืองไทยเพราะใช้ความเท็จเป็นเครื่องมือ ว่าเป็น การจัดตั้งเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กระทรวงมหาดไทยมี ส่วนสำคัญในการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านขี้น และมักจะใช้คหบดีที่มั่งคั่ง เป็นผู้ออกเงินเป็นหัวหน้าลูกเสือ การชุมนุมทางการเมืองในวันที่ ๖ ตุลาคมของลูกเสือชาวบ้านเป็นหลักฐานอย่างชัดในวัตถุประสงค์ของ ขบวนการนี้
๒๔. นอกจโกกระทิงแดง นวพล และลูกเสือชาวบ้าน ฝ่าย กอ.รมน. และมหาดไทย ยังใช้กลุ่มต่าง ๆ เรียกชื่อต่าง ๆ อีกหลายกลุ่ม บางกลุ่มเป็นพวกกระทิงแดงหรือนวพลแอบแฝงมา เช่น ค้างคาวไทย ชุมชนแม่บ้าน ผู้พิทักษ์ชาติไทย เป็นต้น เครื่องมือการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มเหล่านี้ได้แก่ บัตรสนเท่ห์ ใบปลิว โทรศัพท์ขู่เข็ญ เป็นต้น ๒๔. ฆาตกรรมทางการเมืองได้เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๔๑๗ โดยผู้ แทนชาวไร่ชาวนาและกรรมกรถูกลอบทำร้ายทีละคนสองคน ต่อมาก็ ถึงนักศึกษา เช่นอมเรศ และนักการเมือง เช่นอาจารย์บุญสนอง บุญโญทยาน แต่ละครั้งตำรวจไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ จึงเป็นที่น่า สงสัยว่าตำรวจคงจะมีส่วนร่วมแน่ๆ เพราะถึงทีมีผู้ร้ายทำร้ายตำรวจ หรือนักการเมืองฝ่ายขวา ตำรวจจับได้โดยไม่ชักช้า

๒อ. ในตอนที่ ม.ร.ว คึกฤทธี์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ได้เริ่มมีการครอบคลุมสื่อมวลชน คือหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ทางวิทยุและโทรทัศนันั้น พลตรีประมาณ อดิเรกสาร รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติไทยเป็นผู้คุมอยู่ ผู้ที่พูดวิทยุและโทรทัศน์ได้ต้อง เป็นพวกของตน ถ้าไม่ใช่พวกไม่ยอมให้พูด และต้องโจมตีนักศึกษา กรรมกร ชาวนา อาจารย์มหาวิทยาลัย ขาประจำเรื่องนี้ได้แก่ ดุสิต ศิริวรรณ ประหยัด ศ.นาคะนาท ธานินทร์ กรัยวิเซียร อุทิศ นาคสวัสด̆์ ทมยันตี อาคม มกรานนท์ พ.ท. อุทาร สนิทวงศ์ เป็นต้น และการ ครอบคลุมเช่นนี้มีมาจนกระทั่งทุกวันนี้
๒๗. นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีเจตนาบริสุทธ์ ต้องการประชาธิปไตย ต้องการช่วยเหลือผู้ยากจน แก้ไขความอยุติธรรมในสังคม ฉะนั้นพลังนิสิตนักศึกษาจึงเป็นพลังที่สำคัญสำหรับประซาธิปไตย และข้อกล่าวหาว่านิสิตนักศึกษาทำลายชาตินั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ บิดเบือนป้ายสีเพื่อทำลายพลังที่สำคัญนั้น แต่ในสภาวการณ์ในปี
 ๒๔์ด๖ เมื่อทำงานได้ผลใน ๒๔์๑๖ นักการเมืองต่างๆ พากันประจบ นิสิตนักศึกษา อยากได้อะไรก็พยายามจัดหาให้ ถึงกับสนับสนุนให้ ออกไปตามชนบทเพื่อสอนประชาธิปไตย ในโลกนื้ไม่มีที่ไหน ใครจะ สอนประชาธิปไตยกันได้ และนักศึกษาก์โอหังเมื่อออกไปตามชนบท

ผ๐ / ดำให้ารรของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์บ

ก็สร้างศัตรูไว้โดยไปด่าเจ้าหน้าที่ คหบดี ชววบ้านต่างๆ ต่อมานัก ศึกษาก็ยังคิดว่าพลังของตนนั้นมีพอที่จะต่อต้านองค์การต่างๆ ใหม่ ๆ ของ กอ.รมน. มหาดไทย และนายทุนขุนศึก จับเรื่องต่างๆ ทุกเรื่อง ให้เป็นเรื่องใหญ่ พร่ำเพรื่อจนประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย เช่น ชุมนุมกันทีไรก็ต้องมีการด่ารัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหน เรื่องการถอน ทหารอเมริกันก็จัดชุมนุมอีก แม้ว่ารัฐบาลจะได้สัญญาว่าจะมีกำหนด ถอนไปหมดแน่ การจัดนิทรรศการก็จัดแต่เฉพาะเป็นการโอ้อวด ประเทศคอมมิวนิสต์เป็นต้น ที่ที่นักศึกษาไม่มีความเกรงใจ คือใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้มหาวิทยาลัยพร่ำเพรื่อจนเกินไป และ ทำให้มหาวิทยาลัยล่อแหลมต่ออันตรายแห่งเดียว แทนที่จะกระจาย ฐานของนักศึกษาให้แพร่หลายออกไป ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเรื่องต้องขัดแย้งกับนักศึกษามากครั้งบ่อยที่สุด แต่ที่สำคัญ ที่สุดนั้นคือ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแทนที่จะเปลี่ยนวิธีการ ยังใช้วีธี การเดิม แทนที่จะปลูกนิยมในหมู่ประชาชน กับนึกว่าประชาชนเข้า ข้างตนอยู่เสมอ แทนที่จะบำรุงพลังให้กล้าแข็งขึ้น กลับทำให้อ่อนแอลง

## อธิการบดีและที่ประชุมอธิการบดี

๒๘. เมื่อมีข่าวว่าจอมพลถนอมจะเข้าประเทศไทยนั้น ผู้เขียน ได้รับบทเรียนจากคราวที่จอมพลประภาสเข้ามาเมืองไทยเดือนสิงหาคม จึงได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องได้รับความกระทบกระเทือนแน่ จึงได้เรียกประชุมอธิการบดีทั้งหลายที่ทบวงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ โดย รัฐมนตรีทบวงเห็นชอบด้วย ที่ประชุมอธิการบดีได้มีมติตอนต้นเดือน กันยายน ให้เสนอขอให้รัฐบาลพยายามกระทำทุกอย่างมิให้จอมพล ถนอมเข้ามาในประเทศไทย เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการ ศึกษา และจะทำให้สูญเสียการเรียน ในขณะเดียวกันก็มีข้อตกลงกัน ภายในระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่า ถ้าจอมพลถนอมเข้ามาจริง

แต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ดุลยพินิจว่า มหาวิทยาลัยใดควรปิด มหาวิทยาลัยใดควรเปิดต่อไป ทั่งได้วางมาตรการร่วมกันหลายประการ ๒๙. เมื่อจอมพลถนอมเข้ามาจริงในวันที่ ๑๙ กันยายน ผู้เขียน ในฐูานะประธานในที่ประชุมอธิการบีีสำหรับ ๒๔์๑ส ได้เรียกประซุม อธิการบดีอีกทันที ในวันที่ ๒० กันยายน โดยมีรัฐมนตรีทบวงร่วมด้วย ที่ประชุมได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเรื่องจอมพลถนอมโดยด่วน และ ขอทราบว่ารัฐบาลจะทำเด็ดขาดอย่างใด เพื่อจะได้ชี้แจงให้นักศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยทราบ เป็นการบรรเทาปัญหาทางต้านนักศึกษา แต่รัฐบาลหาได้ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ เพียงแต่ออกแถลงการณ์อย่างไม่มีความหมายอะไร

ต่อมาได้มีการประชุมอธิการบดีเรื่องนี้อีก ๒ ครั้ง แต่ละครั้งก็ ไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลเป็นที่แน่นอนอย่างไร ดร. นิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีทบวง ได้ให้ความพยายามอย่างมากและเห็นใจอธิการบดีทั้ง หลายในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในอันที่จะให้คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีอย่างไร
๓๐. ในคืนวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม เมื่อนักศึกษาและประชาชน หักเข้ามาในธรรมศาสตร์นั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ประกาศปิดมหาวิทยาลัยตามที่ได้กล่าวมาในข้อ ๑๑ ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อตกลงกันในที่ประชุมอธิการบดี

ต่อมาในคืนวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ผู้เขียนได้พูดโทรศัพท์กับ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี ในเวลาประมาณ ๒๓ น. ขอให้ ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใครที่มีอำนาจเจรจากับนักศึกษาไปเจรจาใน ธรรมศาสตร์ เพราะที่แล้วมารัฐบาลเป็นเพียงฝ่ายรับ คือเมื่อนักศึกษา ต้องการพบ นายกรัฐมนตรีจึงให้พบ ผู้เขียนเสนอว่าการตั้งผู้แทน นายกรัฐมนตรีไปเจรจากับนักศึกษานั้น จะช่วยให้การชุมนุมสลายตัว ได้ง่ายขึ้น นายกรัฐมมตรีตอบว่าจะต้องนำความหารือในคณะรัฐมนตรี

กเธ / คำให้าารของ ดร. ป่วย อี๊งภากรณ์ฯ

ก่อน
หลังจากนั้นผู้เขียนเลยปลดโทรศัพท์ออกกระทั่งรุ่งเช้า เพราะ เหตุว่าในคืนวันนั้นได้มีผู้โทรศัพท์ไปด่าผู้เขียนอยู่ตลอดคืน

พอรุ่งเช้าก็เกิดเรื่อง
๓๑. ก่อนหน้านั้นได้มีการนัดหมายอยู่แล้วว่า จะมีการประชุม สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๖ ตุลาคม เวลา ๑๐ น. ดร. ประกอบ หุตะสิงห์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม ท้ายการประชุมนั้น ผู้เขียนได้แถลงลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยอ้างว่าจะอยู่เป็นอธิการบดีต่อไปไม่ได้ เพราะนักศึกษาและตำรวจได้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตายมากมาย สภามหาวิทยาลัยก็แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยส่วนตัวของ อธิการบดี
๓๒. ในตอนบ่ายมีเพื่อนฝูง อาจารย์หลายคน แนะให้ผู้เขียน เดินทางออกไปจากประเทศไทยเสีย ยานเกราะก็ดี ใบปลิวก็ดี ได้ ยุยงให้มีการลงประชาทัณฑ์อธิการบดีธรรมศาสตร์ ในฐานที่เป็นผู้ยุยง ส่งเสริมนักศึกษาให้ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เขียนเห็นว่า อยู่ไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ ระวังกระสุน จึงตัดสินใจว่า จะไปอยู่กัวลาลัมเปอร์ ดูเหตุการณ์สักพักหนึ่ง เพราะขณะนั้นยังไม่มี การรัฐประหาร
๓๓. เครื่องบินไปกัวลาลัมเปอร์จะออกเวลา ๑๘.๑๔์ น. ผู้เขียน ได้ไปที่ดอนเมืองก่อนเวลาเล็กน้อย ปรากฏว่าเครื่องบินเสียต้องเลื่อน เวลาไป ๑ชั่วโมง จึงนั่งคอยในห้องผู้โดยสารขาออก

ต่อมาปรากฎว่ามีผู้เห็นผู้เขียน นำความไปบอกยานเกราะ ยานเกราะจึงประกาศให้มีการจับกุมผู้เขียน และยุให้ลูกเสือชาวบ้าน ไปชุมนุมที่ดอนเมือง ขัดขวางมิให้ผู้เขียนออกเดินทางไป

เวลาประมาณ ๑๘.๑๔ น. ได้มีตำรวจชั้นนายพันโทตรงเข้ามา

จับผู้เขียน โดยที่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่ ได้ใช้กริยาหยาบคาย ตบหู โทรศัพท์ร่วงไป และบริภาษผู้เขียนต่างๆ นานา บอกว่าจะจับไปหา อธิบดีกรมตำรวจ ผู้เขียนก็ไม่ได้ไต้ตอบประการใด เดินตามนายตำรวจ นั้นออกมา

บรรดา สห. ทหารอากาศ และตำรวจกองตรวจคนเข้าเมือง ได้ ออกความเห็นว่าไม่ควรนำตัวผู้เขียนออกไปทางด้านห้องผู้โดยสารขา ออกเพราะมีลูกเสือชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เกรงว่าจะมีการทำ ร้ายขึ้น จึงขออนุญาตทางกองทัพอากาศจะขอนำออกทางสนามกอล์ฟ กองทัพอากาศ

ระหว่างที่คอยคำสั่งอนุญาตนั้น ตำรวจทั้งหลายได้คุมตัวผู้ เขียนไปกักอยู่ในห้องกองตรวจคนเข้าเมืองทางด้านผู้โดยสารขาเข้า
๓๔. เมื่อถูกกักตัวอยู่นั้น ตำรวจกองปราบฯ ได้ค้นตัวผู้เขียนก็ ไม่เห็นมีอาวุธแต่อย่างใด มีสมุดพกอยู่เล่มหนึ่งเขาก็เอาไปตรวจ และ กำลังอ่านหนังสือ Father Brown ของ G.K. Chesterton อยู่ เขาก็ เอาไปตรวจ กระเป๋าเดินทางก็ตรวจจนหมดสิ้น
๓๔. นั่งคอยคำสั่งให้เอาตัวไปคุมขังอยู่ประมาณ๑ ๑ัั่วโมง ระหว่างนั้นได้ทราบแล้วว่ามีการปฏิวัตัรัฐประหารขึ้น ก็นึกกังวลใจว่า เพื่อนฝูงจะถูกใส่ความได้รับอันตรายหลายคน ส่วนตัวของตัวเองนั้น ก็ปลงตกว่า แม้ชีวิตจะรอดไปได้ก็คงต้องเจ็บตัว

ประมาณ ๒๐ น. ตำรวจมาแจ้งว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนให้ปล่อย ตัวได้ และให้เจ้าหน้าที่จัดหาเครื่องบินให้ออกเดินทางไปต่างประเทศ

ขณะนั้นเครื่องบินที่จะไปกัวลาลัมเปอร์หรือสิงคโปร์ออกไปเสีย แล้ว มีแต่เครื่องบินไปยุโรปหรือญู่ปุ่น จึงตัดสินใจไปยุโรป

นายตำรวจที่เอาสมุดพกไปตรวจนำสมุดพกมาคืนให้ ผู้เขียนก็ ขอบใจเขาแล้วบอกเขาว่า คุณกำลังจะทำบาปอย่างร้ายเพราะผม บริสุทธิ์จริงๆ นายตำรวจผู้นั้นกล่าวว่า นักศึกษาที่เขาจับไปนั้น $๓$ คน

๗๔ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ้งภากรกโ์

ให้การซัดทอดว่า ผู้เขียนเป็นคนกำกับการแสดงละครแขวนคอในวัน จันทร์ที่ ๔ โดยเจตนาทำลายล้างพระมหากษัตริย์ และเติมด้วยว่า นักศึกษาที่ให้การซัดทอดนั้น พวกกระทิงแดงเอาไฟจี้ที่ท้องจึง "สารภาพ" ซัดทอดมาถึงผู้เขียน
๓๖. ระหว่างที่นั่งรอคำสั่งอยู่นั้น มีอาจารย์ผู้หญิงของธรรมศาสตร์ที่เป็นนวพลเข้ามานั่งอยู่ ๒ คน นัยว่าต้องการเข้ามาเยาะเย้ย แต่ผู้เขียนจำเขาไม่ได้เลยไม่ได้ผล และในขณะนั้นก็มีคำสั่งให้ปล่อย ตัวเดินทางได้แล้ว เข้าใจว่าอาจารย์ทั้งสองคืออาจารย์ราตรีและอาจารย์ ปนัตดา

ต่อมาอีกสักครู่ นายวัฒนา เขียววิมล ก็เข้ามาในห้องที่ผู้เขียน ถูกคุมขังอยู่ เคยรู้จักกันมาก่อน เขาจึงเข้ามาทัก ผู้เขียนก็ทักตอบ แต่แล้วก็หันไปจัดการจองเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ นายวัฒนาอยู่สักครู่ เล็กต ก็ออกไป

## การปฏิวิติรัฐประหาร

๓๗. คณะที่กระทำการปฏิวัติ เรียกตนเองว่า "คณะปฏิรูปการ ปกครอง" เพื่อมิให้ฟังเหมือนกับการ "ปฏิวัติ" ของจอมพลสฤษดิ์และ จอมพลถนอมที่แล้วมา ซึ่งเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของประชาชน แต่ ความจริงก็เป็นการปฏิวิติรัฐประหารนั่นเองโดยทหารกลุ่มหนึ่ง โดยมี พลเรือนเป็นใจด้วยเพราะ (๑) ได้มีการล้มรัฐธรรมนูญ (๒) ได้มีการ ล้มรัฐสภา (๓) ได้มีการล้มรัฐบาลโดยผิดกฎหมาย (๔) คำสั่งของ หัวหน้าคณะ "ปฏิรูป" เป็นกฎหมาย (๔) มีการจับกุมปรปักษ์ทาง การเมืองโดยพลการเป็นจำนวนมาก และยังมีลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ผิด แผกแตกต่างไปจากการปฏิวิติรัฐประหารที่แล้วๆมา
๓๘. มีพยานหลักฐานแสดงว่าผู้ที่ต้องการจะทำการรัฐประหารนั้น มีอยู่อย่างน้อย ๒ ฝ่าย ฝ่ายที่กระทำรัฐประหารเมื่อเวลา ๑๘ น. วันที่

๖ ตุลาคม กระทำเสียก่อน เพื่อต้องการมิให้ฝ้ายอื่นๆ กระทำได้ ข้อนี้ อาจจะเป็นจริง เพราะปรากฏว่าพลเอกฉลาด หิรัญศิริ นักทำรัฐประหารถูกปลดและไปบวชอาศัยกาสาวพัสตร์อยู่ที่วัดบวรนิเวศเช่น เดียวกับจอมพลถนอม (วัดบวรนิเวศต่อไปนี้คงจะจำกันไม่ได้ว่าแต่ ก่อนเป็นวัดอย่างไร) และพลโทวิทูร ยะสวัสดี์ ก็รีบรับคำสั่งไป ประจำตำแหน่งพลเรือนที่ประเทศญี่ปุ่น

แต่อย่างไรก์ตาม ก็ยังเป็นปฏิวิตัรัฐประหารอยู่วันยังค่ำ
๓๙. ตามประเพณีการรัฐประหารของไทยในระยะ ๒๐ ปีที่แล้วมา คณะรัฐประหารจัดให้มีการปกครองออกเป็น $๓$ ระยะ
(ก) ระยะที่ ๑ เพิ่งทำการรัฐประหารใหม่ๆ มีการล้มรัฐธรรมนูญ ล้มรัฐสภา จับรัฐมนตรี และศัตรูทางการเมือง ประกาศตั้งหัวหน้าและ คนรองๆไป ตั้งที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ เช่น การต่างประเทศ เศรษฐกิจ ฯลฯ ให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รัฐมนตรีออกประกาศคำสั่งต่างๆ เป็นต้น ระยะนี้เป็นระยะที่เผด็จการมากที่สุด
(ข) ระยะที่ ๒ เป็นระยะที่มีธรรมนูญการปกครอง ตั้งคณะรัฐมนตรี ตั้งสภา ออกกฎหมายโดยสภา แต่ยังเป็นระยะที่เผด็จการอยู่ มาก เพราะคณรรัฐมนตรีกีดี รัฐสภาที่แต่งตั้งขึ้นก็ดี หัวหน้าปฏิวัติยัง เป็นผู้ดุมอยู่
(ค) ระยะที่ ๓ เป็นระยะที่รัฐสภาแต่งตั้งนั้น ได้ร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่เสร็จแล้ว จะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร แต่หัวหน้าปฏิวัติยัง สามารถบันดาลให้การเลือกตั้งนั้นลำเอียงเข้าข้างตนเอง

แต่ระยะเวลาจะกินเวลาเท่าใดนั้น แล้วแต่หัวหน้าคณะปฏิวิติเช่น สมัยจอมพลสฤษดิ์ ระยะที่ ๒ กินเวลากว่า ๑๐ ปี

การจับกุมศัตรูทางการเมืองและใช้อำนาจเผด็จการนั้น กระทำ ได้ทุกเมื่อทุกระยะ โดยอาศัยกฏหมายป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และอาศัยธรรมนูญการปกครองหรือรัฐธรรมนูญ (ปกติมาตรา

๑๗) ให้อำนาจแก่หัวหน้าคณะปฏิวัติและนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่
๔๐. ในการรัฐประหารปัจจุบันระยะที่ ๑กินเวลาตั้งแต่ ๖ ตุลาคม ถึง ๒๒ ตุลาคม นับตั้งแต่นั้นมาเราอยู่ในระยะที่ ๒ แต่นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเซียร ยังขยายความต่อไปอีกว่า ระยะที่ ๒ จะกินเวลา ๔ ปี และระยะที่ ๓ จะแบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนละ ๔ ปี โดยจะกุม อำนาจไว้ต่อไปในระยะที่ ๓ ตอนต้น "เพื่อให้เวลาประชาชนไทย สามารถเรียนรู้การใช้สิทธิตามระบบประชาธิปไตย"
๔๑. การรัฐประหารปัจจุบันมีข้อแตกต่างจากการรัฐประหารที่ แล้วมาอยู่ ๓ ข้อใหญ่ๆ คือ (๑) หัวหน้าปฏิวิดิไม่เป็นนายกรัฐมนตรี เสียเอง กลับแต่งตั้งพลเรือนเป็นนายกรัฐมนตรี และมีการแต่งตั้งล่วง หน้า ๑๔ วัน (๒) ตามธรรมนูญูการปกครองที่ประกาศใช้เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๔ّดส (เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญ) นายกรัฐมนตรีและคณะ รัฐมนตรีมีอิสรภาพในการบริหารน้อยกว่าที่แล้วมา เพราะมีสภาที่ ปรึกษา (ทหารล้วน) ค้ำอยู่ และ (๓) มีการเทิดทูนความเท็จในทาง ปฏิวัติมากกว่าคราวก่อนๆ
๔๒. ในการรัฐประหารแต่ละครั้งในประเทศไทย หัวหน้าปฏิวิติ เป็นนายทหารบก คราวนี้หัวหน้าเป็นทหารเรือ และรองก็เป็นนาย ทหารอากาศ เป็นที่เข้าใจกันว่า พล.ร.อ. สัด ชลออยู่ เป็นผู้ที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมามากกว่า เพราะนิสัยใจคอและลักษณะการคุมกำลังนั้นคง จะไม่ทำให้คุณสงัดกระทำรัฐประหารได้เอง การที่รีบตั้งพลเรือนขึ้น เป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จะเป็นเสียเอง ก็ทำให้เกิดความฉงนมากขึ้น ปัญหาที่มีผู้กล่าววิจารณ์กันมากก็คือ ใครเล่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารคราวนี้ ซึ่งรู้สึกว่ากระทำกันแบบรีบด่วน อาจจะวางแผนไว้ ก่อนหน้าแล้ว แต่รู่สึกว่ารีบจัดทำในวันที่ ๖ ตุลาคม หลังจากฆาตกรรมในธรรมศาสตร์นั่นเอง

จะว่าพวกของพลเอกฉลาดก็ไม่ใช่ จะว่าพวกของพลโทวิฑูรก็

ไม่ใช่ จอมพลถนอมก์ยังไม่ออกหน้ามา และคงจะไม่แสดงหน้าออก มา จะเป็นใครเล่า เป็นประเด็นที่นักประวัติศาสตร์คงจะค้นหาความ จริงได้

๔ต．รัธรรรมมูญ ๒๒ ตุลาคม ยังให้อำนาจแก่นายกรัรมนตรี อย่างกว้างขวาง เช่นจะไช้ำนาจตุลาการสงโทษยู่ใก์ได้ต้ามอำเภอใจ ตามมาตรา ๒๑ ซึ่งถดดมาจากมาตรา ๑๗ ของรรรมนูญูกรรปกครอง เดิม แต่คราวนี้มีสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมมนตรีมาค้ำคอนายก－ รัฐมมนตรี และคณะรัฐมนตรี（มาตรา ๑๘ และมาดรา ๒๑）สภาที่ ปรี๋ษาของนายกรัมมนตรีได้แก่＂คณะปฏิริปปการปกครอง＂นั่นเอง คือเป็นกลุ่มนายทหารและตำรวจ（๑คน）ที่ยืดอำนาจเมื่อ $b$ ตุลาคม ๒ダロホ

๔๔．มาตรา ๘ ของ＂รัฐธรรมนญญ＂เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ บุคคลมีข้อความประโยคเดียวคือ＂บุคคลที่มีเสรีภาพภายใต้บท บัญญิติเห่งกฎหมาย＂แลเเราโ์พอจะทราบว่าใครเป็นผู้บัญญิติกฤ－ หมาย

นอกจานั้้นในทางปฏิบิบิเท่าที่เป็นมา ประชาชนจะไม่มีสิทที่ ทราบความจริงอย่างใดเลย นอกจาก＂ขัอเท็จจริง＂ที่รัราบลอนุญาต ให้ทราบได้ เพราะ＂คณะไฏิรููป＂ได้ดั้งกรรมการขึ้น ๒ค คณะ คณะ หนึ่งเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะอนุฉาตให้หนังสือพิมพ์ใดบ้างออกดีพิมพ์ได้ และอีกคณะหนึ่งเป็นผู้เซ็นเซรร์หนังสืพพิมพ์ที่ออกได้ บุคคลที่ได้รับ แต่งตั้งห้เป็เปกรรมการทั้ง ๒ คณะนี้ เป็นผู้เชี่ยวาญไใการกล่าวเท็จ เขียนเท็จทั้งนั้น และหนังสือพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตให้ออกจำหน่ายได้ กัมีเแ่หนังสือที่เชี่ยวชาญในความเท็ว ฉะนั้นในระยะนี้ และระยะต่อ ไปนี้ชึ่งยังไม่ทราบว่าจะหมดสิ้นเมื่อใด หน้งสือพิมพ์ของเมืองไทย ส่วนใหผุ่จะมีความเทังเป็นเกแฑ์ เซื่อถือไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น ดาวสยาม ลงข่าวว่าตำรวจตามจับนายคำสิงห์

๗๙／คำให้การของ ดร．ป๋่วย อึ๊งกากรณ์ฯ


ศรีนอกแล้ว ทางทหารได้หลักฐานยืนยันว่า คำสิงห์ กับป่วย กับเสน่ห์ กับสุลักษณ์ ไปประชุมกันที่โคราชกับเคจีบี เพื่อทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และลงรูปถ่ายหมู่ มีฝรั่งอยู่ด้วย อ้างว่าเป็นเคจีบี （รัสเซีย）ความจริงนั้นรูปถ่ายหมู่ ถ่ายที่เขื่อนน้ำพรม การประชุมนั้น เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนผามอง ผู้ร่วมประชุมนอกจากอาจารย์มหา－ วิทยาลัย ชาวบ้าน ข้าราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นแล้ว ยังมีผู้ แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วย และคนที่ดาวสยาม อ้างว่าเป็นรัสเซีย เคจีบีนั้น คือนายสจ๊วต มีแชม ชาวอเมริกัน ศาสนาคริสเตียน นิกาย เควกเก้อ ขณะนั้นเป็นผู้อํานวยการสัมมนาของเควกเก้ออยู่ที่สิงคโปร์ เวลานี้กลับไปอเมริกาแล้ว

ความเท็จที่หนังสือเหล่านี้ค้าอยู่มีอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ พ．ศ． ぽのの

ส่วนวิทยุโทรทัศน์นั้นก์ยังค้าความเท็จอยู่ตลอดเวลาเช่นเดิม
ในคืนวันที่ \＆ต่อวันที่ ๖ ตุลาคม สถานีวิทยุ ท．ท．ท．ได้พยายาม

เสนอข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงอย่างเป็นกลาง แต่สถานีวิทยุ ยานเกราะไม่พอใจ เพราะ ท.ท.ท. เสนอความจริงทำให้การปลุกระดม ของยานเกราะเสียหายจึงได้ประณาม ท.ท.ท. อยู่ตลอดเวลาด้วย ครั้น มีการรัฐประหารขึ้น ก็ได้มีการปลดผู้รับผิดชอบทาง ท.ท.ท. ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ออกโดยไม่มีเหตุผล

เป็นอันว่าจะหาความจริงจากหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์ เมืองไทยมิได้เลย แม้แต่ข่าวว่าตำรวจหรือทหารได้จับใครต่อใครไป บ้าง หรือใครข้ามไปลาว หรือใครทำอะไร อยู่ที่ไหน พูดว่าอย่างไร นอกจาก "ข่าว" ที่รัฐบาลป้อนให้

คณะรัฐมนตรี ๒ษ ตุลาคม ๒๕๑๑๙
๔๔. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีเป็นคนสะอาด บริสุทธี์ เท่าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแผ่นดิน เป็นผู้ที่ได้ออก วิทยุโทรทัศน์แบบนิยมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสอนกับ เขียนหนังสือเกี่ยวกับการต่อต้านปราบปรามคอมมิวนิสต์มากพอสมควร จนมีผู้กล่าวกันว่าเป็น "ขวาสุด"

เมื่อยังหนุ่ม อ อยู่กลับจากศึกษาที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆ นาย ธานินทร์เป็นผู้ที่รักการเขียนอยู่เป็นนิสัยแล้ว ได้เขียนบทความหลาย เรื่อง โดยอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของไทย ครั้งนั้น วงการตุลาการมีเสียงกล่าวหาว่านายธานินทร์เป็นคอมมิวนิสต์ จะ ด้วยเหตุนั้นกระมังที่มีปฏิกิริยาต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างไม่หยุดยั้ง

นายธานินทร์มีความรู้ดี มีสติปัญญาเฉียบแหลม และรู้ตัวว่า ฉลาดและสามารถ ปัญหามีอยู่ว่าจะทนให้สภาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ค้ำคออยู่ได้นานเท่าใด เฉพาะอย่างยิ่งถ้าสภาที่ปรึกษานั้นเข้าข้างคน ทุจริตในราชการ หรือทำการทุจริตเสียเอง
๔๖. ในคณะรัฐมนตรี ฝ่ายทหารสงวนตำแหน่งไว้ ๓ ตำแหน่งคือ


รองนายกรัฐมนตรี ๑ รัฐมนตรีกลาโหม ๑ และรัฐมนตตร่ช่วยกลาโหม ๑ ทั้ง $๓$ ตำแหน่งนี้ไม่ต้องกล่าวถึง

รัฐมนตรีมหาดไทย ก็เหมาะสมกับฉายาของกระทรวงนี้ ที่เรา เรียกกันว่า กระทรวงมาเฟีย

ที่รัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการประจำ ไม่ถึงชั้นปลัตกระทรวงได้รับ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ๘ คน คือ รองนายกรัฐมนตรีคนที่๒ รัฐมนตรี ช่วยมหาดไทย รัฐมนตรีต่างประเทศ พาณิชย์ ยุติธรรม ศึกษาธิการ สาธารณสุข และทบวงมหาวิทยาลัย

รองนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒ และรัฐมนตรียุติธรรม เป็นเพื่อน ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลือกมาจากประธานคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รัฐมนตรีว่าการเกษตรเป็นข้าราชการ บำนาญอายุ ๗๗ ปี รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเป็นข้าราชการ บำนาญูหารอากาศ รัฐมนตรีว่าการคมนาคมเป็นเจ้าของรถเมล์ขาว มาแต่เดิม ทั้ง ๔ คนนี้ คงจะทำหน้าที่ได้ตามสมควร ตามความ ประสงค์ของสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี แต่เท่าที่ได้ทราบมา นายกรัฐมนตรีได้ทาบทามผู้อื่นก่อน และได้รับการปฏิเสธมาหลายราย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโกหกเก่ง และโกหกจนได้ดี ๔๗. คนอื่นๆ ที่โกหกเก่ง แต่น่าเสียใจที่ยังไม่ได้ดี คือศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ อาคม มกรานนท์ ทมยันตี วัฒนา เขียววิมล อุทาร สนิทวงศ์ ประหยัด ศ.นาคะนาท และเพื่อนๆของเขาอีก หลายคนที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ นักพูดวิทยุและโทรทัศน์

## อะไรจะเกิดขึ้น

๔๘. ผู้เขียนได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไว้เมื่อเดือนกันยายน (ซึ่งบางตอนได้นำมาถ่ายทอดใน ฟาร์อีสเทอร์น อีโคโนมิค รีวิว) ว่า

ถ้าเกิดปฏิวัติรัฐประหารขึ้นในประเทศไทย จะมีนักศึกษา อาจารย์ นัก การเมือง กรรมกร ชาวนาชาวไร่ เข้าป่าไปสมทบกับพวกคอมมิวนิสต์ (ทั้งๆที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์) อีกเป็นจำนวนมาก เท่าที่ฟังดูในระยะ ๒๐ วันที่แล้วมา ก็รู้สึกเป็นจริงตามนั้น ยิ่งมีเหตุร้ายแรงที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ซึ่งกระทบกระเทือนทั่วไปหมด มิใช่แต่นักศึกษาธรรมศาสตร์เท่านั้น ยิ่งมีช่องทางเป็นจริงมากขึ้น

๔ส. ข้อที่น่าเสียดายสำหรับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่ใฝ่ในเสรีภาพก็คือ เหตุการณ์ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕์๑ส ไม่เปิดโอกาสให้เขามีทางเลือกที่ $๓$ เสียแล้ว ถ้าไม่ทำตัวสงบเสงี่ยมคล้อยตามอำนาจเป็นธรรม ก็ต้อง เข้าปำไปทำงานร่วมกับคอมมิวนิสต์ ใครที่สนใจในเรื่องสันติวิธี ประชาธิปไตย และเสรีภาพ จะต้องเริ่มต้นใหม่ เบิกทางให้แก่หนุ่มสาว รุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป
๔๐. ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ทหารทั้งหลายยังแตกกัน และ ยังแย่งทำรัฐประหาร สภาพการณ์ก็คงจะเป็นอยู่เช่นนั้น แม้ว่าตัว การคนหนึ่งจะหลบไปบวช และอีกคนหนึ่งไปญี่ปุ่น จะทำอย่างไรให้ เกิด "ความสามัคคี" "นหมู่ทหาร ซึ่งหมายความว่าเป็น "ความสามัคคี ในชาติ" ไต้ น่าคิศ่าบทบาทของจอมพลถนอม กิตติขจร น่าจะยังมี อยู่ อาจจะสึกออกมารับใช้บ้านเมือง เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น ไต้อย่างที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง หลายหน เช่น พระมหาธรรมราชา เป็นต้น แล้วจอมพลประภาส จารุเสถียร เล่า พันเอกณรงค์ กิตติขจร เล่า

ะ์๑. เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร ทางต้านการเมืองกัตามเป็นที่ แนชช้ดว่า โครงการสร้างระบบประชาธิปไตย ๓ร ระยะ ๑ย์ ปี ของคุณณ ฐานินทร์ กร้ยวิเชียร กับพวก คงจะไม่เป็นไปตามนั้น "เสี้ยนหนาม ตัสรู" ของรัฐบาลนี้มีหลายทางหลายฝ่ายนัก อะไรจะเกิดขึ้นกีได้ และ


ธเด / ค่าให้การบขง ตร. ป่วย อึ้งกกกรณ์ฯ

สิทธิเสรีภาพพื้นฐานจะถูกบั่นทอนลงไป สิทธิของกรรมกร ชาวไร่ ชาวนาจะด้อยถอยลง และผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด คือ ประชาชนพลเมืองธรรมดานั่นเอง

๔์๒. เมื่อกรรมกรไม่มีสิทธิโต้แย้งกับนายจ้าง เมื่อการพัฒนา ชนบทแต่ละชนิดเป็นการ "ปลุกระดมมวลชน" เมื่อมีการปฏิรูปที่ดิน เป็นสังคมนิยม เมื่อราคาข้าวจะต้องถูกกดต่ำลง เมื่อไม่มีผู้แทน ราษฎรเป็นปากเสียงให้ราษฎร เมื่อผู้ปกศรองประเทศเป็นนายทุนและ ขุนศึก การพัฒนาประเทศและการดำเนินงานเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศคงจะเป็นไปอย่างเดิม ตามระบบที่เคยเป็นมาก่อน ๒๔์๑อ ฉะนั้นพอจะเดาได้ว่า ปัญหาเศรษฐิิจของประชาชนจะมีมากขึ้นทุกที โดยช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจนจะกว้างขึ้น ชนบทและแหล่ง เสื่อมโทรมจะถูกทอดทิ้งยิ่งขึ้น ส่วนชาวกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ ที่ร่ำรวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้น ความฟุังเฟ้อจะมากขึ้นตามส่วน

การปฏิรูปการศึกษา การกระจายสาธารณสุขไปสู่ชนบท การ กระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่นอย่างดี ก็จะหยุดชะััก ปัญหา สังคมของประเทศไทยจะมีแต่รุนแรงขึ้น

๕์๓. ทางด้านการต่างประเทศ อเมริกาคงจะมีบทบาทมากขึ้น ในประเทศไทย โดยใช้เป็นหัวหอกต่อสู้กับประเทศคอมมิวนิสต์เพื่อน บ้านของเรา ประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีในองค์การอาเซี่ยนคงดีใจ เพราะได้สมาชิกใหม่ที่เป็นเผด็จการด้วยกัน และยังเป็นด่านแรกต่อสู้ คอมมิวนิสต์ให้เขาด้วย

ภายในรัฐบาลไทยเอง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ เป็นคอมมิวนิสต์คงจะไม่ราบรื่นนัก จะเห็นได้จากการที่เอาปลัด กระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมการเมืองออกจากราชการ นัยว่าพวกทหารไม่ชอบ เพราะไปทำญาติดีกับญวน เขมร และลาว โจยสมรูรร่วมคิดกับรัฐมนตรีต่างประเทศคนก่อน การ "ปราบ" ญวน

## ความรุนแรงและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ / ๘๓

อพยพคงจะมีต่อไป การวิวาทกับลาวและเขมรเรื่องเขตแดนหรือเรื่อง อื่นๆ ที่หาได้ง่าย คงจะเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมา ปัญหามีอยู่ว่า จะเป็น เรื่องวิวาทเฉพาะประเทศเล็กๆ ด้วยกันอย่างเดียว หรือจะชักนำมหา อำนาจให้เข้ามาร่วมทำให้ลุกลามต่อไป
๕๔. ผู้เขียนรู้สึกว่าเท่าที่เขียนมานั้น ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเศร้า น่าสลด อนาคตมืดมน

ใครเห็นแสงสว่างบ้างในอนาคต โปรดบอก

> ๒๘ ตุลาคม ๒๕๑๙


# ทัศนะโต้แย้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐฯ-ไทย : ไทยในฐานะรัฐบริวาร 

๘ / คำให้การบอง ตร. ป๋วย อี๊งภากรณ์ฯ

## หมายเหตุ

ข้อเขียนต่อไปนี้ เป็น "บทตอบโต้" เกี่ยวกับลักษณะสังคมไทย ในปัจจุบัน โดยเน้นปัจจัยเบื้องหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ รัฐบาลทหารตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารเดือนตุลาคม ๒๔๑ส

ศาสตราจารย์ ดับเบิลยู สกอตต์ ธอมป์สัน แห่งมหาวิทยาลัย ทัฟทส์ (Tufts University) ได้เสนอการตีความในคำให้การของเขา ต่ออนุกรรมการสภาคองเกรส ซึ่งความสำคัญจะได้เสนอในที่นี้ ประเด็นสำคัญของธอมป์สันก็คือ สหรัฐอเมริกาควรให้ความช่วยเหลือ รัฐบาลไทยต่อไป แม้ว่าจะเคย "ผิดพลาด" มาแล้วก็ตาม ทัศนะของ ธอมป์สันได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหนังสือพิมพ์ประเภท อนุรักษ์นิยมของไทย

ในการตอบโต้ทัศนะของธอมป์สัน มณี เพน ได้เตรียมบท วิเคราะห์แบบเจาะลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยต่อเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อการเมืองภายในประเทศ ข้อเขียนชิ้นนี้ไม่เคย ปรากฏที่ใดมาก่อน

## ๑. ทัศนะของ ศาสตราจารย์ ตับบิลยู สกอตต์ ธอมปัสัน*

..ในโลกที่สาม ไม่มีการสร้างรรรมเนียมแบบประชาธิปไตย นำในประเทศเหล่านี้ขาดขันติ และมักอ่อนไหวต่อคำวิพากษริจิารรณ์ พวกเขาจึงทำในสิ่งที่ผู้นำอเมริกาในอดีตบางคนอาจกระทำ ถ้าธรรม เนียมแบบประชากิปไดยไมมเม็งพอที่จะต้านแนวนน้มแบบจักรวรรดินิยม นันก์คือจับฝ้ายตรงกันข้ามเข้าุุก

กล่าวโดยสุุป มาตรฐานที่ต่ำเกี่ยวกับสิธิธิมนุษยขนในโลกที่สาม เป็นผลผลิตสำเร็จของความบกพร่อออื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ารรพพผนา การเมืองในระดับต่ำ และการขาดความสามัคคีไใชาติ

เมื่อพิจารณากรณีสุดโด่งของรูับาล ซึ่งเผชิถูหน้ากับความสับสน วุนนายในปัจจุบัน ก็มักจะมีคำกามว่า เราจะขอรัองรรับาลชนิดนั้มมิให้ คุมขังผู้ไม่เห์นด้วยกับตนได้ไหม... การให้คำอธิบายต่อรัรูเหล่านั้น ในเรื่องเกี่ยวกับสิทิิของพลเมือง แทนที่จะพยายามช่วยพวกเขาใน ช่วงคับขัน ดังที่อาจคาดหวงงได้จากมิตรเก่าและพันธมิตร กีจะจบลง แต่เพียงทำให้เสียบรรยากาศเท่านั้น และยังอาจพาให้รัรูบลจังกล่าว ประพฤดิต่อฝ่ายตรขข้ามในลักษแแป่าเถื่อนยิ่งขี้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ ปรากฏให้เห็นถึงการยอมจำนนต่อแรงบีบจากต่างชาติ

ทางเลือกสำหรับพวกเขาอาจทำให้เสียหน้า ชึ่งเป็นิิ่งสำคัญใน เอเชียยิ่งก่าที่ใด และโ็อาจทำให้ต้องสูษเสียอำนาจให้แก่คนอื่นซึ่ง

[^0]ธ๘ / คำให้กรรของ ตร. ป๋วย อิ๊งภากรม์์

อาจเป็นกลุ่มประเภทเดียวกัน....
เรามาพูดเฉพาะเจาะจงกรณีประเทศไทยดีกว่า สิ่งแรกก์คือการ จดจำลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสหรัฐฯ ระบอบเผด็จการที่อ่อน แอซึ่งเราสนับสนุนค้ำจุนตั้งแต่ต้น ไต้ถูกนักศึกษาโค่นล้มลงในเตือน ตุลาคม ๒๔์ดว ยังความประหลาดใจต่อผู้สังเกตการณ์ทั่วโลกและต่อ ตัวนักศึกษาเอง เป็นการทดลองที่สง่างามแม้ว่าไม่มีใครสักคนได้รับ การสนับสนุนมากมายจากเรา...

นายคิสซิงเจอร์ ซึ่งสามารถเก็บระงับความรู้สึกเร่าร้อนได้เสมอ ในการจัดการกับประชาธิปไตยในโลกที่สาม เป็นที่รู่กันว่าเขาและคณะ วิพากษ์วิจารณ์เชิงดูหมิ่นเกี่ยวกับรัฐบาลไทย เราได้ใช้ประเทคไทย เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของเรา แต่กลับมิได้บำรุงเลี้ยง สถาบันต่างๆ ของไทย ซึ่งเราเองเป็นผู้แนะนำมาตรการบางอย่างให้ เมื่อมีโอกาส

แน่นอน ปัญหาของไทยในช่วง $๓$ ปีมานี้ ก้าวไปไกลมากทั้ง ระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค แม่ว่ารัฐบาลประชาธิปไตย ชุดแล้วชุดเล่าได้สร้างความเจริญมากมายในบางด้าน แต่ก็ไม่เคย ประสบความสำเร็จเต็มที่ ในการเก็บระงับความรู้สึกลิงโลดที่ตนเองได้ ก้าวขึ้นสู่อำนาจ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และความต่อเนื่อง ทางการเมืองได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความห่วงใยให้กับฝ่ายทหารเพิ่มขึ้น ระยะเวลาอย่างน้อย ๗๐๐ ปี ทหารได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญของ สังคมไทยในลักษณะที่คนอเมริกันยากที่จะนึกวาดภาพได้

ทางด้านต่างประเทศ รัฐบาลประชาธิปไตยของไทยได้พบเห็น ความสำเร็จของข้อขัดแยังในคอมมิวนิสต์อินโดจีนทั้ง ๓ ประเทศ ทหารไทยได้ขออนุญาตให้สหรัฐย คงรักษาฐานทัพไว้ในประเทศไทย หลังจากการหยุดยิงปี ๒๔์๑๖ โดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลัก ประกันความมั่นคง ตามทัศนะของพวกเขาเราไม่ยอมใช้อำนาจนั้น

อีกต่อไป แต่กลับหักหลังพันธมิตรของเราและเก็บข้าวของกลับบ้าน พวกเขาไม่เพียงแต่มองเห์นความไม่สงบเรียบร้อยแผ่ขยายเพิ่มขึ้นใน บ้านเมืองเท่านั้น ซึ่งบางส่วนเกิดจากการกระทำของคอมมิวนิสต์ แต่ ยังมองเห็นการปฏิวิติข้างบ้าน ซึ่งกำลังสั่นสะเทือนฐานะของพวกเรา รวมทั้งค่อยๆ ทำลายการคาดหวังเพื่อความอยู่รอดของประเทศ จาก สิ่งที่เรารู้ ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะถูกต้องที่จะพูดว่า องค์พระมหากษัตริย์ เองซึ่งเป็นบุคคลที่ทรงภูมิปัญญาและเป็นกลางก็ทรงมีความคิดเห็น เช่นเดียวกันนี้

หลังจากเวียดนามแตก รัฐบาลประชาธิปไตยของไทยต้องหา หลักเกณฑ์ใหม่เพื่อการคงอยู่ของฐานทัพอเมริกันในแผ่นดินไทย ซึ่ง พวกเขาต้องการคงไว้ แต่อธิปไตยของไทยอยู่ในขั้นล่อแหลมในลักษณะ ที่มีการก่อความวุ่นวายจากนักศึกษาเพิ่มขึ้น

ทหารไทยเริ่มรู้สึกหมดหวัง พวกเขารู้สึกว่าเราหักหลัง และเขา ก็ติดยึดอยู่กับสายใยความมั่นคงที่เหลืออยู่ ซึ่งการคงอยู่ของทหาร อเมริกันได้เสนอสิ่งนี้ให้...

แต่ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายกลับเป็นว่า เราไม่เต็มใจที่จะให้ อธิปไตยที่แท้จริงแก่ฝ่ายไทยเกี่ยวกับเรื่องฐานทัพ เจ้าหน้าที่การทูต อเมริกันผู้หนึ่งเคยพูดว่า เรา "ได้บีบรัฐบาลไทย ขอให้เราย้ายไปเพื่อ รักษาความสงบในบ้านเมืองของไทยเอง"...

สายสนต้นตอก์เลยปรากฏชัดเจนออกมา ในด้านหนึ่งเรามิได้ บำรุงเลี้ยงสถาบันประชาธิปไตยที่กำลังเติบโตของไทย อีกด้านหนึ่ง เราไม่สามารถหยั่งรู้ความรู้สึกของทหารไทยที่ห่วงใยต่อความมั่นคง ซึ่งเป็นเรื่องน่าขัน หลังจากเรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพวกเขา ในเรื่องความมั่นคงมานานถึง ๑๐ ปี ดังนั้น สิ่งที่ผลักดันให้เกิดรัฐประหารเดือนตุลาคม ๒๔๔๑๙ ก็มีสองด้านคือ การพัฒนาประชาธิปไตย กับความมั่นคง เราเข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญทั้งสองด้าน หลังจาก

ส๐ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อี๊งภากรณ์บ

รัฐประหารเดือนตุลาคม แทบจะหาเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เลยเพื่อที่จะ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ฝ่ายไทยฟัง

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน อาจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลายาว นานสำหรับประเทศไทย มันไม่ใช่สิ่งที่คนไทยคุ้นเคยนัก ไม่ว่าปัญญาชนไทยที่มีความสามารถจะทะเยอทะยานสูงส่งแค่ไหนในอันที่จะไขว่ คว้ามัน เพราะระบอบการปกครองที่ป่าเถื่อนซึ่งอยู่ใกล้ประเทศ และ เป็นผู้จัดส่งอาวุธให้ผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ รวมทั้งพันธมิตรซึ่ง ฝ่ายไทยพึ่งพามาเป็นเวลาเสี้ยวศตวรรษ แต่ขณะนี้เราไม่ยอมรับแล้วนั้น ทหารไทยจึงตัดสินใจไม่ยอมสูญเสียอำนาจของตน... ไทยและสหรัฐฯ เป็นมิตรต่อกันมานานกว่าศตวรรษ และสิ่งนี้ก็ออกจะคุ้มค่าอยู่ การ รณรงค์ที่ปราศจากเหตุผล ซึ่งมิได้นำเอาสภาพมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ที่ต่ำในปัจจุบันมาพิจารณา เกือบจะขยายความสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ได้ ไกล และจะไม่สามารถสร้างรากฐานเพื่อกระตุ้นให้ทหารไทยยอมผ่อน คลายอำนาจ และปรับปรุงสถาบันประชาธิปไตยที่พอจะค้ำจุนได้...

ในกรณีประเทศไทย ปรากฏว่ามีเสรีภาพมากมายหลายชนิดใน ทุกเรื่อง เป็นต้นว่าเศรษฐกิจซึ่งจะป้องกันรัฐบาลมิให้กลายเป็นผู้มี อำนาจมากเกินไป หนังสือพิมพ์ก็เปิดกว้างมากกว่าประเทศส่วนใหญ่ ในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ข้าพเจ้าจัดให้ ไทยเป็นที่สองในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน ดังนั้นถ้าเราห่วงใยจริงๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนล่ะก็ เราไม่ควรรับฟังมากขึ้นเกี่ยวกับรัฐเผด็จ การที่แท้จริง และรับฟังน้อยลงเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของมิตรประเทศ เซ่นไทย ซึ่งเราแบกรับความรับผิดชอบมากมายด้านพัฒนากระนั้นหรือ

## 

## ๒. ทัศนะของมณี เพน*

ในคำให้การของศาสตราจารย์ สกอตต์ ธอมป์สัน ที่เสนอต่อ อนุกรรมการว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ ธอมป์สันได้เสนอทฤษฎี ที่น่าสนใจเพื่อสนับสนุนทัศนะของเขาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน ประเทศไทย ศาสตราจารย์ธอมป์สันเห็นว่า "มาตรฐานที่ต่ำเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนในโลกที่สาม เป็นผลิตผลสำเร็จของความบกพร่องอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งได้แก่การพัฒนาการเมืองในระดับต่ำและการขาดความ สามัคคีในชาติ" เขาโต้ว่ากรณีรัรประหาร ๖ ตุลาคม ๒๔๑๙ ในประเทคไทย เป็นความพยายามของฝ่ายทหารที่จะกอบกู้ความสงบเรียบ ร้อยของประชาชนกลับคืนมา หลังจากทหารอเมริกันถอนตัวออกจาก ไทยและคอมมิวนิสต์ได้ชัยชนะในอินโดจีน กรณีนี้ในบางส่วนยังเป็น ผลมาจากความล้มเหลวของอเมริกันใน "การบำรุงเลี้ยงสถาบันประชาธิปไตยของไทยที่กำลังเติบโต" ระหว่างปี ๒๔๑ด-๒๔๔๑๙ ตามความ เห็นของธอมป์สัน ถ้าเผด็จการทหารเป็นรูปแบบของรัฐูบาลและ "ไม่มี การสร้างธรรมเนียมแบบประชาธิปไตย" ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้อง เกิดมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ต่ำ และก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ จนกว่าระดับการพัฒนาทางการเมืองในสังคมนั้นจะได้รับการปรับปรุง ให้ดีขึ้น ถ้อยแถลงทางทฤษฎีที่ง่ายดายและหลักลอยของธอมป์สัน สะท้อนให้เห็นความเอนเอียงทางอุดมการณ์ที่มีอำนาจ ซึ่งทำให้เขา

[^1]ตเง / คำให้ารขของ ดร. ป่วย อึ๊งภากรณ์ฯ

ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะยอมรับความสัมพันธ์ทางชนชั้นเบื้องหลัง ความเป็นจริงที่เขาพยายามบรรยาย ถ้ามองในแง่ดีเขาก็ออกจะสับสน เกี่ยวกับเหตุและปัจจัยในประเทศไทยและในโลกที่สาม หากจะมองใน แง่ร้าย เขาก็พยายามรักษาสถานะเดิมโดยการทำให้การโต้แย้งไขว้เขว มีข้อสมมุติฐานที่เห็นไต้ชัดอย่างน้อย $๓$ ข้อ ในคำให้การของธอมป์สัน ได้แก่
๑. ประเทศโลกที่สามบกพร่องในทุกด้าน
๒. ข้อบกพร่องทั้งหมดในประเทศโลกที่สาม ทำให้สหรัฐย ต้อง ช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ให้พันจากความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ ความ ไม่รู้หนังสือ และภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์
๓. ดังนั้น สหรัฐย จึงต้องทุ่มเทความช่วยเหลือแบบต่างๆ เพื่อ สร้างการพัฒนาและความทันสมัย จัดหาความช่วยเหลือทางทหาร และถ้าจำเป็นก็เข้าแทรกแซงทางทหาร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงระดับ ภูมิภาคและระตับชาติ

ธอมป์สันไม่ได้โดดเดี่ยวเลยในการยึดถือทัศนะนี้ ยังมีนักวิชาการกระฏูมพีและผู้กำหนดนโยบายหลายคน มีความเห็นแบบเดียวกัน ความเห็นเหล่านี้เป็นข้อสมมุติฐานของธอมป์สัน เมื่อเวลาเขาโต้ว่า ทหารไทยต้องยึดอำนาจเพื่อกอบกู้ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และต้อง "จับฝ้ายตรงข้ามเข้าคุก" ทั้งนี้เพราะสหรัฐย มิได้แสดงบท บาทเต็มที่ในด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทย

เมื่อมองจากทัศนะของโลกที่สาม ข้อสมมุติฐานของธอมป์สัน ไม่สมเหตุสมผลอย่างชัดแจ้ง ข้อแรก ความเชื่อที่ว่าประเทศโลกที่สาม บกพร่องในทุกทาง ในทางทฤษฎีความเชื่อนี้ขาดหลักฐานเพียงพอ มี อคติ และยึดถือชาติพันธุ์ของประเทศตนเป็นเกณฑ์ตัดสิน ความเชื่อ นี้มาจากวิธีการคิดของนักวิชาการกระฏมพีตะวันตกในเรื่อง "การ พัฒนา" โดยวางประเทศโลกที่สามไว้ที่ขั้วลบของวงจร มีประเทศโลก

ที่หนึ่งอยู่ที่ขั้วบวก ความคิดนี้มองว่าประเทศโลกที่หนึ่งได้บรรลุจุด หมายปลายทางของการพัฒนาประเทศแล้ว และประเทศโลกที่สาม กำลังตามมา หลังจากทำตามกระบวนการพัฒนาแบบเดียวกับ ประเทศโลกที่หนึ่ง รัฐในโลกที่สามกำลังท้าทายกระบวนการที่หนีไม่ พ้นแบบนี้เพิ่มขึ้นทุกทีด้วยการสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาของตนเอง ขณะเดียวกันความคิดเรื่องชาติตามวงจร "ความก้าวหน้า" ก็ละเลย ต่อ "อิทธิพลที่สำคัญของการดำเนินงานตามทฤษฎีระบบโลกด้านการ พัฒนาระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น" ๑ ความคิดนี้ยัง ได้ปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ว่า การพัฒนาและด้อยพัฒนา "มิได้เป็นปรากฎการณ์ที่โดดเดี่ยวสองด้าน แต่กลับเป็นผลลัพธ์สองประการของ กระบวนการทางประวัติศาสตร์แบบเดียวกัน ซึ่งได้แก่การแผ่ขยาย ลัทธิทุนนิยมทั่วโลก" ๒

ข้อที่สอง ข้อสมมุติฐานของธอมป์สันที่ว่าบทบาทของสหรัฐฯ ใน โลกที่สามเป็นกุศลกรรมนั้น ก็มิได้เสนอภาพความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพราะสหรัฐฯ เองต้องการสิ่งตอบแทนสำหรับความใจดีของตน ดังที่ สมาชิกสภาพรรครีพับลิคกันผู้หนึ่งกล่าวว่า "สิ่งตอบแทนสำหรับข้าว สาลีที่อินเดียขอจากเรา อย่างน้อยที่สุตเราควรขอให้อินเดียอนุญาตให้ สหรัฐฯ ซื้อวัตถุปัจจัยทางยุทศศาสตร์บางอย่างจากอินเดีย" ๓ สหรัฐย ยังต้องการระบายส่วนเกินทางเกษตรที่ราคาตก ต้องการขยายตลาด ระหว่างประเทศสำหรับบรรษัทข้ามชาติ ต้องการมีมิตรทางการเมือง และข่มขู่ศัตรูทางการเมือง "ความช่วยเหลือ" ของสหรัฐย กว่าครึ่ง มิได้ให้เปล่า แต่ให้ในรูปกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย และในหลายกรณีก็ให้ โดยมีเงื่อนไข

ข้อที่สาม สมมุติฐานที่ว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกี้อเละทาง ทหารของสหรัฐย จะผลักดันการพัฒนาและด่วยสว้างศวามมันคง


๙๔ / ค่าให้กรรของ ตร. ป่วย อึ๊งกกกรณ์์

ความเป็นจริงการลงทุนและความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ในโลกที่สาม ได้ก่อให้เกิด " $ก$ ารพัฒนาที่กระท่อนกระแท่น ต้องพึ่งพาและเป็นมายา โดยสิ้นเชิง" ${ }^{*}$ การพัฒนาชนิดนี้ "ถูกจำกัดและวางเงื่อนไขโดยความ ต้องการของเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลเหนือภายในตลาดโลกนั้น... ซึ่งต้อง พึ่งพาความต้องการของเศรษฐกิจที่ครอบงำอยู่ เป็นต้นว่าความต้อง การของต่างชาติมีอิทธิพลมากว่าความต้องการของชาติ" แม้ว่าใน บางแห่งความช่วยเหลือแบบนี้จะช่วยขยายรายได้และสร้างระบบ สาธารณูปโภค แต่ผลลัพธ์ขั้นต้นกีเพื่อปรับปรุงบรรยากาศสำหรับการ ลงทุน ความช่วยเหลือทางทหารซึ่งมักจะเป็นในรูปการขายยุทโธปกรณ์ โดยทั่วไปจะก่อให้เกิดการกดขี่ปราบปรามภายในประเทศที่ได้ รับความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็มีทีท่าเพิ่มขื้นว่าจะเกิดสงคราม ระหว่างชาติ ${ }^{\text {² }}$ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูก จัดอยู่ในกรณีนี้

## ไทยกับเศรษฐกิจโลก

ข้าพเจ้าใคร่จะเสนอทัศนะอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาสิทธิ มนุษยชนในประเทศไทย โดยการตรวจสอบการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศกับเศรษฐกิิจระบบโลกสมัยใหม่ ข้าพเจ้า เชื่อว่า มาตรฐานที่ต่ำเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นผล มาจากรูปแบบการผลิตในปัจจุบัน และความสัมพันธ์ของไทยกับ ประเทศทุนนิยมที่เป็นแกนกลางของระบบโลกสมัยใหม่

เราต้องเริ่มด้วยความคิดหลักเกี่ยวกับลัทธิทุนนิยมซึ่งเป็นรูป แบบการผลิตที่มีอิทธิพลในประเทศไทย ตามคำนิยามของมาร์กซ์ ลัทธิทุนนิยมเป็น "รูปแบบการผลิตซึ่งพวกกระฏุมีในฐานะเป็น เจ้าของวิธีการผลิต จะกดขี่และขูดรีดชนชั้นกรรมาชีพ ผู้เป็นเพียง เจ้าของแรงงานและขายแรงงานของตนเป็นสินค้าเท่านั้น ในกระบวน

การผลิต เป้าหมายที่สำคัญของชนชั้นกระฏูมพีก็คือการผลิตมูลค่า ส่วนเกิน " นอกจากนี้ "การผลิตมูลค่าส่วนเกิน...กำหนดว่ากระบวน การผลิตอาจดำเนินเกินเลยจุดซึ้งแต่เดิมนายทุนได้วางค่าเอาไว้ เพราะการซื้อเงื่อนไขปัจจัยของการผลิต (ทุนคงที่และทุนแปรผัน) ถูกเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อว่ามูลค่าเพิ่มเติมอาจถูกสร้างขึ้นจากการขยาย จำนวนกำลังแรงงานที่แน่นอนซึ่งนายทุนมิได้จ่ายให้" ‘ ลักษณะ สำคัญอย่างหนึ่งของลัทธิทุนนิยมก์คือ นายทุนต้องขยับขยายทุนของ ตนเพื่อการอยู่รอด พวกเขาจะต้องหาตลาดเพิ่มขึ้น หาทรัพยากร ธรรมชาติเพิ่มเติม และหาแรงงานราคาถูกเพิ่มขึ้น เพื่อถือเอามูลค่า ส่วนเกินมากขึ้น และเพิ่มกำไรของฝ่ายตน

ปัจจุบันลัทธิทุนนิยมพัฒนาขึ้นมาก รูปแบบการจัดองค์กรขั้น ต้นแบบหนึ่งก็คือ บรรษัทข้ามชาติ ซึ่งดำเนินงานในลักษณะทั่วโลก โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญมากมาย ประการแรก การดำเนินงานของ บรรษัทย ต้องควบคุมลักษณะทุกอย่างของกระบวนการผลิต รวมทั้ง แหล่งวัสดุและการด่ำเนินการ เรื่องวัตถุดิบ รวมทั้งการหาการตลาด และแหล่งระบายสินค้า ประการที่สอง จะต้องมีการวางแผนระยะยาว มีความปลอดภัยสูง และหลีกเลี่ยงการเสี่ยง พร้อมทั้งการรักษา บรรยากาศที่เอื้ออำนวยทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และอุดมการณ์ ประการที่สาม จำเป็นต้องมีการป้องกันจากรัฐจักรวรรดิ นั่นคือรัฐจะ ต้องปฏิบิติหน้าที่บางอย่างซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานโพ้นทะเล ${ }^{\alpha}$ นี่คือจุดที่พบกันของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง

เพื่อที่จะเข้าใจอิทธิพลของลัทธิทุนนิยมปัจจุบันอย่างชัดเจน จำเป็นจะต้องอาศัย "ทัศนะของทฤษฎีระบบโลก" ค๐ อิมมานูเอล วอลเลอร์สไตน์ นักทฤษฎีว่าด้วยระบบโลกเห็นว่า บริเวณต่าง ๆใน ระบบโลกอาจแบ่งออกเป็นส่วนแกนกลาง ส่วนกึ่งบริวาร และส่วน บริวารรอบนอก ชาติถูก "กำหนด" เป็นลำดับชั้นตามความแข็งแกร่ง

ส๖ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

ของระบบรัฐของตน นั่นคือ รัฐที่เข้มแข็งจะมือภิสิทธ์ในส่วนแกนกลาง และจะผลักดันให้รัฐที่อ่อนแอยอมรับความเสียเปรียบในส่วนบริวาร รอบนอก

ถ้าเราได้รับความแตกต่างในความเข้มแข็งของกลไกรัฐ เราก็ จะได้รับปฎบัติการ "แลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียม" ซึ่งรัฐที่เข้ม แข็งใช้บังคับรัฐที่อ่อนแอ และส่วนแกนกลางใช้บังคับส่วน บริวารรอบนอก ดังนั้น ลัทธิทุนนิยมจึงไม่เพียงแต่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรของมูลค่าส่วนเกินจากกรรมกรโดยเจ้าของทุน เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดสรรส่วนเกินของเศรษฐกิจโลก ทั้งหมดโดยบริเวณส่วนแกนกลาง จ๑
เชื่อกันว่าขณะที่ลัทธิทุนนิยมก่อให้เกิดการพัฒนาในส่วนแกน กลาง กลับทำให้เกิดความด้อยพัฒนาในส่วนบริวารรอบนอก ๓ย โดย การรักษาบริเวณส่วนบริวารรอบนอกไว้เป็นแหล่งวัตถุดิบ และแรง งานถูก รวมทั้งเป็นตลาดระบายสินค้า ลัทธิทุนนิยมจึงสามารถเพิ่ม การผลิตมูลค่าส่วนเกินและกำไรของตน ดังนั้นเราจะเห็นว่าบรรดา บริวารรอบนอกหรือโลกที่สามอยู่ในลักษณะพึ่งพาตลอดเวลา ขณะที่ "ความช่วยเหลือทางทหาร" หลั่งไหลเข้าไปเพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพ ทางการเมีอง

การแสวงหาผสประโยชน์ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีการ พัวพันด้านการเมืองอย่างลืกซื้ง เนี่องจากเป้าหมายสำคัญของลัทะิ ทุนโิยยมคือการผลิตมลค่าส่วนเกิน ดังนั้นผู้ใดที่กัดค้านการนำเข้า อุสาหกรรมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ การขูตรีดทรัพยากร ธรรมชาต และแรงงาน รวมทั้งนโยตายภามีที่าเอียง ชะต้องถูปราบปราม รัตบารบริวารยึ่งเหื่อว่าการลงทนจากต่างประเทศมีความสำคักต่อการ


ไม่พึงปรารกนา และเป็นอันตราออย่าแแรงกล้าต่อบรรยากาศการลงทุน รัรบาลหลายชุดได้เลือก "เงื่อนไขการลงทุนที่เอื้ออำนวย" มากกว่า ประชาธิปไตยและเสรีภาพทางการเมือง ชอมสกีและเฮอร์แมน บรรายสภาพการณึในรูับริวารอย่างรวบรัดว่า:

ผลประโยชน์ทางงศรษริจิจขงงหหรัฐดในโลกที่สาม ได้บงการ นโยบายสกัดกั้นการปฏิวัตัต รักษาช่องทางการลงทุนของสหรัฐุ และสร้างความมั่นใจให้แก่สภาพที่เอื้ออำนวยแก่การลงทุน ความผยายามของนักปฝิจููปไในการปรับปรุงชะตากรรมของผู้ ยากไร้และผู้ดูกกดขี่ รวมทั้งการส่งเสิมมสหบาลกรรมกรที่เป็น อิสระ มิได้ทำให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่เอื้ออำนวยเลย ลักธิปิฏิรูปหมายถึ่ง "ความไร้เสียรภาพ" และการนัดหยุดงาน... ประชาถิปไตยเองก์มิได้นำมาชึ่งบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ๙" ข้อพิจารณาทั้งหมดเหล่านี้ประยุกต์ได้กับกรณณประเทคไทย ซึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในระบบเศรษฐกิจโโกแบบทุนนิยม นอก จากนี้เมี่อเปรียบเทียบประเทศไไยกับบระเทหต่างๆในเอเชียอาคเนย์ เช่นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซีย ไทยกิมิได้มีทรัพยากรธรรมชาดิที่ เหลือเฟือ ด้วยเหตุนี้นายทุนในไทยซึ่งควบบุุมกลไกของรัฐ จึงมีเป้า หมายแน่นอนในการขยายเงื่ำนไขที่เอื้อคำนวยอื่นๆ อันจำเป็นต่อการ ดึงููดการลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขิ้น ในบรรดาเงื่อนไขเหล่านี้ เสถียรภาพทางการเมืองนับเป็นสิ่งสำตัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ไทย สามารถแข่งขันกับประเทศบริวารอื่นๆในการดึงการลงทุนและความ ช่วยเหลือจากส่วนแกนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสถียรภาพทางการ เมื่ง หมายกึงไไม่มีการนัดหยุดงาน นักศึกษไไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หนังสีอพิมพ์ถูกควบุุม และความสามารกในการตัดสินทางการเมือง อย่างรวดเร็วและแส็งกร้าวโดยไม่มีการคัดค้านจากประชาชน ใน ฐานะรัฐบริวารในเศรษฐิกิจโลกแบบทุนิิยม ไทยไม่มีทางเลือกอย่าง

๙๘ / คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ฯ

อื่นนอกจากปิดกั้นประชาธิปไตยและเสรีภาพทางการเมือง เพื่อ พยายามรักษษเลถียรภาพทางการเมื่งเอาไว้ นี่คือข้อสมมุติจิานชึ่ง บรรดานายุุนที่รวมมือกับทหารได้เป็เมผู้กําหนดตัดสินเรื่องต่างๆใน ประเทศไทย การแข่งขันจากประเทศบริวารลื่นๆได้บั่นทอนและขัด ขวางความสัมผันโ์ระห่างลักธิทุนนิยมกับประชาิิปไดยในประเทศไไย พื้นฐานทางประวัติศาสตรีี่เป็นเรื่องสำคัญเมื่อพูดถึงปัญหาสิทธิ มนุษยชนในปรรเทตไทย

## การเผชิญหน้าทางการเมือง

 มีความสัมพันโโดยตรงกับการพัฒนาการทางการเมืองของไทยและ มาตรรูานสิทธิมนุุษยชนชึ่งเป็นอยู่กุกันนี้ การจลาจจของปรรชาชน เมื่อปี ๒๔์ดอ การเลิกยุ่งเเกี่ยวอำนาจทางการเมืองชั่วคราวของฝ่าย ทหาร แลชชัยชนะของสังคมนิยมในอินโดจีน เหล่านั้ทั้งหมด ได้ ทำให้ข้อขัดแย้งระหว่างฝ่ายทหาร-นายทุนกับพลังประชาธิปไตย แหลมคมยิ่งขึ้น

เมื่อการจจาาจของประชาชนหำโดยนักศึกษา ได์ไค่นเผด์ดการ ทหารงงในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๋๐่ และไดตั้งรัรูบาลพลเรือนนี้นน้้ ประชาชนไทยได้มีเสรีภาพทางการเมืองที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่ปี ๒๔๙๐ ประชาธิปไตยได้เบ่งบานพร้อมกับเสรีภาพในการพูดแลคคคดในทุกๆ ด้าน กรรมกรเรียกค่าแรสสูงข้้น และร้องขอสภาพการทำงานที่ดีกว่า เดิม นักกึกษาออกไปตามหมู่บ้านเพื่อสอนประชาธิปไดย พวกเขายัง ได้เดินขบวนต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกัน โดยบีบให้รัฐูาลขอให้ สหรูัฯ ถอนทหารออกจากไไย พัญนาการเหล่าน้ไมไดดรงบการต้อนรับ ทั้งจากนายทุนภายในประเทศและนายทุนระหว่างประเทศ เพราะป็น อันตรายต่อการจัดสรรมูลค่าส่วนเกินจากแรงงาน และการจัดสรรส่วน

เกินจากเศรษฐกิจไทยทั้งหมด พวกเขามองประชาธิปไตยไทยในช่วง นี้ว่าเป็นความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งกำลังทำลายบรรยากาศ ทางการลงทุน

ฝ่ายทหารซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับนายทุน ได้มองการ จลาจลปี ๒๔๑ด ว่า เป็นการสูญเสียอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ ครั้งสำคัญ เสรีภาพทางการเมืองในยุคนั้น ซึ่งให้โอกาสแก่ทุกกลุ่มใน สังคมไทยแสดงความปรารถนาและเรียกร้องความต้องการของตน ได้ แสดงถึงความเสื่อมถอยของระเบียบประเพณี ตัวบทกฎหมายที่ ปฏบัติกันมาหลายทศวรรษ โดยปิดกั้นเสียงคัดค้านทั้งหมด เมื่อ รัฐบาลพลเรือนขอให้สหรัฐย ถอนทหารออกจากไทย ฝ่ายทหารไทย กลับมองการกระทำครั้งนี้ว่า เป็นเสมือนเครื่องชี้ว่าความห่วงใยอย่าง ยิ่งยวดเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติได้ถูกละเลย ดังนั้นทหารจึง ต้องการกลับคืนสู่อำนาจและเกียรติภูมิของตนอย่างรีบด่วน หรืออีก นัยหนึ่งตามคำพูดของธอมป์สันก็คือ ทหารต้องการ "กอบกู้ความสงบ เรียบร้อยของประชาชนให้กลับคืนมา"

นายทุน นักการทหาร และคนไทยจำนวนมาก มองชัยชนะของ คอมมิวนิสต์ในประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนว่า เป็นอันตรายต่อความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งยัง เป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชนชั้นด้วย เมื่อนักศึกษาและนัก การเมืองบางคนสนับสนุนลัทธิสังคมนิยมในประเทศไทย คนไทย จำนวนมากหวาดกลัวและตอบสนองการโฆษณาของฝ่ายขวาที่ว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์จะต้องถูกทำลายเพื่อปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้มีการตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวฝ่ายขวากึ่งทหารหลายกลุ่ม โดยเกี่ยวข้องโดยตรงกับนายทหารซั้นสูง และนายทุนผู้มั่งคั่ง เพื่อ พิทักษ์สถาบันทั้งสาม และขัดขวางพลังที่ก้าวหน้า แม้แต่ศาสนาพุทธ ก็ถูกตีความใหม่เพื่อทำให้การฆ่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งชอบธรรม

ค๐๐ / คำให้การของ ดร. ป่วย อึ๊งกากรณ์บ

ในช่วงประชาธิป'ตตย ซึ่งเปิดให้ทุกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อผล ประโยชน์ของฝ่ายตน แต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนอำนาจของชนชั้น ทหารและนายทุนนั้น ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขี้นทุกทีระหว่าง กลุ่มพลังสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มนายทุน นักการทหาร และฝ่ายขวา ปะทะกับกลุ่มกรรมกร ชาวนา นักศึกษาและปัญญาชน ๙ะ การต่อสู้ ได้ขยายตัวจนกระทั่งฝ่ายทหโร ตำรวจ และกลุ่มขวาจัด ได้ใช้ความ รุนแรงและป้าเถื่อนเข้าบดขยี้ขบวนการนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔์๑ส รัฐประหารของฝ่ายทหารในเย็นวัน นั้น ได้ยุติการทดลองรัฐบาลแบบประชาธิปไตยซึ่งใช้เวลาทดลอง ๓ ปี สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ซี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ใน ประเทศบริวาร ลัทธิทุนนิยมขัดขวางเสรีภาพทางการเมือง ดังที่นัก วิเคราะห์ชาวตะวันตกบางคนได้กล่าวอ้าง เนื่องจากการจัดสรรมูลค่า ส่วนเกินจากแรงงาน และการจัดสรรส่วนเกินจากเศรษฐกิจของรัฐบริวาร เป็นเป้าหมายที่สำคัญของลัทธินี้ บรรดานายทุนซึ่งร่วมมือกับฝ่าย ทหาร จึงไม่สามารถอดทนต่อการพัฒนาทางการเมือง (เสรีภาพทาง การเมือง) ได้ มีแต่เสถียรภาพทางการเมืองและ "ความสงบเรียบร้อย ของประชาชน" อันจะทำให้เกิดระบบเผด์จการเท่านั้น จึงจะสามารถ ทำให้นายทุนอยู่ได้ และบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม ประเทศไทยและโลกที่สามโดยทั่วไป จึงมีการพัฒนาทางการเมืองใน ระดับต่ำและมาตรฐานที่ต่ำเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง "ข้อ บกพร่องอื่นๆทั้งหมด" อย่างไรก็ตาม ลัทธิทุนนิยมกลับไม่มีส่วน ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด

## เชิงอรรถ

の Alex Dupuy and Paul Fitzgerald，＂A Contribution to the Critigue of the World System，＂The Insurgent Sociologist ๗：๒（Spring のส๗๗），หน้า ๑๑๓．
๒ Susanne Bodenheimer，＂Dependency and Imperialism ：The Roots of Latin American Underdevelopment，＂ใน K．T．Fann and Donald Hodges，Readings in U．S．Imperialism（Boston， ๑ส๗๑），หน้า ๑๖๐．
๓ อ้างใน Frances Lappe and Joseph Collins．Food First（Boston， ๑ส๗๗），หน้า ๓๒ส．
๔ Bodenheimer，อ้างแล้ว，หน้า ๑๗๕．
๔ อ้างแล้ว，หน้า ๑ธ์๘．
－David Tobis，＂Foreign Aid：The Case of Guatemala，＂ใน Fann and Hodges，อ้างแล้ว，หน้า ๒๔．ดู Noam Chomsky and Edward S．Herman，＂The United States versus Human Rights in the Third World，＂Monthly Review ๒ส：๓（Luly－August のส๗゙る）
${ }^{\infty}$ John G．Gurley，Challengers to Capitalism ：Marx，Lenin， and Mao（Stanford，๑๙๗๕์），หน้า ๒．
〔 Dupuy and Fitzgerald，อ้างแล้ว，หน้า ๑๑๖．
« Bodenheimer，อ้างแล้ว，หน้า ๑๗๔－๑๗๔．
๑๐ Immanuel Wallerstein，＂The Rise and Future Demise of the World Capitalist System ：Concepts for Comparative Analysis，＂Comparative Studies in Society and History＠๑．๔ （September ๑ส๗๔），หน้า ๓๘๗．และ Wallerstein，＂A World－

System Perspective on the Social Sciences," British Journal of Sociology ๒๗:๓ (September ๑ส๗๗), หน้า ๓๔๔.
๑อ Wallerstein, "Rise," หน้า ๔о๑.
๑ย Bodenheimer, อ้างแล้ว, หน้า ๑๖๐; Gurley, อ้างแล้ว, หน้า ๔๑. ดู Andre Gunder Frank, "The Development of Underdevelopment," ใน James D. Cockcroft, et al., Dependence and Underdevelopment (New York, ๑๙๗๒).
๑๓ Chomsky and Herman, อ้างแล้ว, หน้า ๓๑.
๑๔ สำหรับรายละเอียดการอภิปรายเกี่ยวกับการเผชิญหน้านี้ ดูใน Indochina Chronicle \# ๔๔๔, "Military Coup in Thailand." และ E. Thadeus Flood, The United States and the Military Coup in Thailand (Washington, ๑ส๗ゝ). และ William Bradley, et al., Thailand: Domino by Default ? (Ohio, ๑ส๗๗).

## ทัศนะโต้แย้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-ไทยบ / ๑๐ะ

ภาพประกอบ
ไม่ทราบนามผู้ถ่าย หน้า ๔, ๖, ๗๘.
ห้องสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวีทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า ๔๔.
พจน์ กริชไกรวรรณ หน้า (๑), (๒).
ไมตรี อึ๊งภากรณ์ หน้า ๑, ๘๔.

๑๐ส / คำให้กรบอง ดร. ป๋วย อี๊งภากรณ์บ

## รายซื่อหนังสือที่เกี่ยวกับ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

๑. คำให้การของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑ส พิมพ์ครั้งที่ ๗ หนา ๑๒๐ หน้า ราคาปก ๘๐ บาท
๒. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๑๒ ปีษ เดือน ๔ วัน ในตำแหน่งผู้ว่าการธปท. สุรพล เย็นอุรา เขียน พิมพ์ครั้งที่ ๒ หนา ๑๔๐ หน้า ราคาปก ๒๘ บาท
๓. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ใหญ่ที่ไม่กระล่อน ส. ศิวรักษ์ เขียน พิมพ์ ครั้งที่ ๗ หนา ๑๘๘ หน้า ราคาปก ๑๓๐ บาท
๔. ป๋วย อิ๊งภากรณ์ ประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดสำหรับคนหนุ่มสาว พิมพ์ครั้งที่ \& หนา ๒๐๘ หน้า ราคาปก ๑๒๐ บาท
๕. อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่ (ปาฐกถาประจำปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง) ป๋วย อึ้งภากรณ์ พระประชา ปสนุนธมฺโม น.พ. วิชัย โชควิวัฒน และเตือนใจ ดีเทศน์ พิมพ์ครั้งแรก หนา ๑๖๐ หน้า ราคาปก ๖ฮ บาท

ผมมีความเซื่อมั่นอย่ามแน่นแฟ้นในระบอบ ประชาิิปไตย และในตักด์ครีขอรมนุษย์ทุก คน... นมเชื่อใมเสร์กาพและสิทธิมนษอซน ตามที่บัญณัติไว้ไนปฏิณญาสากลของ สหประชาชาติ แมเซื่อในลิทธิของชายหญูง ทุกคนที่จะมีส่วนร่วม่ในการภำหนตชะดา กรรมลังดมที่เขาอาตัยอยู่ การปฏิเสยไม่ให้ สิทธินั้นแก่เวา เพราะเขายากจนหรือเพราะ เขาขาตการดีกษา ผมลือว่าเป็นความ ร้ายกาจอย่างหนิ่ง มมเกลียตตั้งเผติจการ ไม่ว่าจะมี้รูปแบบสีสันอย่างใดกีตาม ผมมี ความเชื่อว่าระบอบประชาธ์ปไตยควรจะ ใด้มาอย่างสันติวธี เพราะผมต้องการหลีก เลี่ยงการโช้กาล้งอาวุธ่ในการว้กษาอำนาจ ของรังบาล

> ทิวa ถี่งภากรณ์


[^0]:    * เอกสารชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การของเขา ที่เสนอต่ออนุกรรมการว่าต้วย องค์การระหว่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒ส้๒๐

[^1]:    * มณี เพน เป็นนามปากกาของนักสังคมวิทยาคนไทย ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อพัฒนาการทางสังคม

