## ศึกษาบทบาทและความคิด <br> อ <br> าจ <br> 7 รย ว ย <br>  ภา ก รณ



วิทยากร
\& ชี ย ง กู $ถ$

## ศึกษาบทบาทและความคิด

## อาจารย์ป๋วย <br> อึ๊งภากรณ์

## ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ผัจัดพิมพ์<br>พืมพ์ครั้งแรก : สนพ. ผลืก. 2531<br>พิมพ์ครั้ทที่สอง : สนพ. มิ่งมิตร. 2539<br>พิมพ์ครั้งที่สาม : สนพ. มิ่งมิตร, 2542<br>บรรณาธิการบริหาร<br>ปรีดา ข้าวบ่อ<br>กองบรรณาถิการ<br>ยุพดี ตันติทวีโชค.<br>ธ่ารง รัตนสุภา,<br>วิลาศิณี อัมยงค์<br>\section*{ผู้จัดการ}<br>นวลจันทร์ หน่วยสกุล<br>ฝ่ายกฎหมาย<br>ถุดม ตะนังสูงเนิน<br>ภาพปกถ่ายโดย<br>ไมตรี อึ้งภากรณ์

คณะที่ปรึกษา
สุวัฒน์ วรติลก, คำสิงห์ ศรีนอก,
วินัย บุญช่วย, ประยงค์ มูลสาร.
วัฒน์ วรรลยางกูร. รุ่งโรจน์ กำจรจรุงวิทย์. เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม. สุนันท์ พันธุ์ศรี

## เรียงพิมพ์

-ขนนิยม' โทรศัพท์ 552-4070
พิมพ์ที่
ห้างหุ้นล่วนจำกัด ภาพพิมพ์ โทร. $433-0026$
จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัทขนนิยม จำกัด
$244 / 539$ หมู่บ้านเธียรสวน ถ.รามอินทรา
บางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์-โทรสาร 970-5759, 970-6586
E-mail : chonniyomayahoo.com
ราคา 85 บาท

## ส $า$ รั ญ

- คำกล่าวนำของผู้เขียน ..... 7
- จะสานต่อเจตนารมณ์ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ได้อย่างไร10
- อารัมภบท ..... 14
- ภูมิหลังและชัวิตในวัยต้น ..... 17- บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพ25
■ ความคิดของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี 2492-2501 ..... 29
- บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วยในยุคสฤษดิ์ และถนอม ช่วงแรก ..... 39- ความคิดและการสื่อสารแสดบออกของอาจารย์ป๋วย ในช่วงปี 2492-251447
- ความคิดเรี่องการคึกษาและศาสนาของ อาจารย์ป๋วย ..... 59
■ บทบาทของอาจารย์ป๋วยในฐานะนักการศึกษา ผู้ห่วงใย และปัญญาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์ ..... 65
- บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ..... 79
- สรุปและประเมินบทบาทของอาจารย์ป๋วย ..... 97
- 80 ปีของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ..... 107
- บรรณานุกรม ..... 113
- ประวัติโดยสังเขปของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ..... 116


เกิดและเดิบโตที่าําเภอบ้านหมอ สระบุรี เรียนขั้นมัธยมปลายที่โรงเรียน สานกุหลาบ ชั้นอุดมศึกษทที่ดณะเศรษษร ศาสตร์ มหาวิทยาลัยตรรมศาสตร์ และสกา บันศึกษางังคม ที่เมืองเชกเนเตร์เลนด์

เคยทำงานประจำกองบรรณาธิการส่านักพิมพ็ไทยวัญนาพานิช เป็นนัก เศรษตุศาสตร์ฝ้ายวิจัยวางแเนนที่คนาคาร กรุงเทพ และธนนาคารกรุงเทพบ พาณิชยการ เป็นอาจารย์คณเสังดมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงไหม่ เป็นผู้ขำนาญกาคคณะกรรมาริการการคลังบ ประจำรัรัสรา เคยทำงานหนังสือพิมพ์ และเปืนนักเขียนบทความให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับ

ปัจจุบัน ตำรงตำแหน่งผู้อํานวยาารศูนย์วิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มหา วิทยาลัยรังิตต

ผลงานเขียนและแแลเรียนเรียง ที่พิมพ์เป็นเล่มแล้วในรอบ 28 ปี จนถึงเดือน มิถุนายน 2542 มีรวมทั้งหมด 60 เล่ม เล่มที่เป็นที่รู่จัทดดีเละยังพิมพ์เผยเพร่อยู่ มีอาทิเข่น ฉันจีงมาหาความหมาย. เราจะไปทางไหนกัน, ปัญูหพพื้นรูนขขงปรรเทศต้อยผัฒนา. แนวคิดใหม่ทางการศึกษา, ปัญหาพี้นฐานชาวนาไทย, เศรษรูศาสตร์ที่วไป, เศรษฐูาสตร์ ชาวบ้าน, ศัพท์เศรษรูกิจ ธุริจจ การงิิน การรนาคาร, การพัฒนาทุนนิยมในประททศ ไทย: การศึกษากรณีสังคมเกษตรกรรมภาคกลาง, การพัฒนาเศษษรูกิจ สังคมไทย: บท วิเคราะห์. ทางเลือกสังคมไทย, ปัญญาชนกับการแลี่ยนแปลงสังคม, ทางออกการเมือง ไทย. ศึกษาบทบาทและความคิคของม.ร.ร.คึกกททิ์ ปราโมข, ศึกษาบทบาทและความ คิดของกุหลาบ สายประดิษร์, ศึกษาบทบาทและดวามคิดของ ล. ศิวรักษ์, การ เปลี่ยนแแลงทางเศรษรูกิจ สังคม กับผลกระทบต่อเด็นและเยาวชนไทย, ศัพท์เศรษรูิจจ การเมือง, ศัพท์การบริทารจัดการ, เพื่อศตวรรษที่ 21: วิเคราะห์แนวใน้มการเปลี่ยน แปลงสัคคมไทย, วิคคราะ์์ 4 ปัญญาขนสยาม, ปัญญาขน: ชนนั้นนาําในโลายุคข้อมูคข่าวสาร, วิขั่น 2020. ปฏิมิปปการเมือง, การกอบคู้เละฟื้นฟูขาดิจากพันธนาการของ IMF, ปฏิวิว ภูมิปัญญาใหม่ ต้านกัยวิกๆติ 1 MF , หนังสือดีในรอบศตวรรษ. วิกฤติรบบบุุนนิยมใน ทัศนะ จอร์ช โซรวส, ทางออกประขาชน งลฯ

## คำกล่าวนำของผู้เขียน

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาค้นคว้าเรื่อง "บทบาท ของปัญญาชนไทย" ที่ผู้เขียนได้เริ่มทำมานับตั้งแต่กลางปี 2528 ในงานศึกษาดังกล่าว ผู้เขียนกะว่าจะศึกษาปัญญาชนสมัยใหม่ที่ สำคัญของไทย 4 คน เป็นกรณีศึกษา เพื่อจะเป็นตัวละครในการ อธิบายบทบาทของปัญญาชนในการพยายามเปลี่ยนแปลง หรือคง ไว้ซึ่งสภาพบางอย่างของสังคมไทย ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้ง ที่สองเป็นต้นมา ปัญญาชน 4 คนที่ผู้เขียนเลือกไว้ คือ กุหลาบ สายประดิษฐ์, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, อาจารย์ป๋วย อื้งภากรณ์ และ ส. ศิวรักษ์ งานชิ้นนี้ยังคงอยู่ระหว่างการทำและส่วนที่นำมา เสนอนี้ ก็ไม่ใช่เป็นบทหนึ่งของงานชิ้นใหญ่ หากเป็นบททดลอง เสนอที่ผู้เขียนอยากเขียนมาเผยแพร่ เพื่อจะได้แสดงการศึกษาและ แลกเปลี่ยนถกเถียงกันมากกว่า

ผู้เขียนเขียนเรื่องนี้สำหรับผู้อ่านทั่วไป มากกว่าสำหรับนัก วิชาการ หรือปัญญาชนชั้นสูง โดยได้พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกใน นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่นำมาพิมพ์รวมเล่มนี้ เป็นฉบับ

เดียวกันโดยที่ยังไม่มีการแก้ไข เพียงแต่มีคำนำส่วนนี้เพิมจข้้นมา สึ่าหรับแนวคิดทฤษมี่ี่กู้เีียนใซิในการศึกษาและเขียนเรื่องนี้ ผู้เขียนได้เขียนและพิมพ์ไว้แล้ว ทั้งในวารสารธรรมศาสตร์และ หนังสือซื่อ "ปัญญาชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคม" จัดพิมพ์โดย โครงการวิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา 2529

ในงานเรื่อง "ศึกษาบทบาทและความคิดอาจาร์ย๋วย" ชิ้น นี้ ผู้เขียนได้ช้้่วงทำนองการเขียนเชิงวิเคราะห์ แบบผู้สังเกตการณ์ภายนอก โดยไม่ได้บอกผู้อ่านเกี่ยวกับตัวผู้เขียน และลง ความสัมพันธ์ระหว่างผ้้เขียนกับผู้ที่ถูกเขียนถึงโดยชัดแจ้งมากนัก ผู้เขียนจึงเท็นสมควรที่จะบอกเล่าเพิ่มเติมในที่นี้ เพื่อเป็นภูมิหลัง ให้ผู้อ่านขข้าใจ ตีความและตัดสินสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไปได้กระจ่าง แจ้งยิ่งข้้น

ผู้เขียนรู้จักอาจารย์ป๋วย ในฐานะของคณบดีคณะเศรษฐจศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตั้แแต้ผู้เขียนเข้าไปศึกษาที่คณนนั้นในปี 2509 หลังจากเรียนคณะคิลปศาสตร์ 1 ปี ช่วงที่ผู้เซียนเรียนอยู่ที่คณะนั้น ในปี 2509-2512 อาจารย์ปีวยยังเป็นผู้ว่าการธนาคารซาติอยู่ ึึง มาทำงานในตำแหน่งคณบดีเพียงบางเวลา แต่ท่านก์ให้ความเอา ใจใสกับนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาอยู่มาก เมื่อผู้เขียนเป็น บรรณาธิการหนังสือประจำปีของคณะ ก์ได้มีโอกาสไปพบและ ขอเรื่องจากท่าน รวมทั้งการที่ผู้เขียนเป็นคนเขียนเรื่องให้วารสาร สังคมศาสตร์ปริทัศน์ และไปเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่มีท่านเข้า ร่วมด้วย ก็คงทำให้ท่านพอจำผู้เขียนได้ แม้จริง ๆ แล้วเราจะคุยกัน เพียงครั้งสองครั้งและเพียงไม่กี่ประโยค

เม่อผู้เขียนออกจากธรรมศาสตร์ โดยไม่าลับไปรับปริญญา ได้มูผู้หลักผู้ใหญ่่บงคนวิจารณ์กับอาจารย์ป๋วยว่า ทำไมลูกคิษย์

อาจารย์ถึงได้ทำอย่างนี้ เหมือนไม่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยและพิธี รับพระราชทานปริญญาบัตร อาจารย์ป๋วยได้ตอบแก้ต่างให้ ทั้งที่ ไม่ได้เคยคุยกับผู้เขียนในเรื่องนี้ ว่าคงไม่ใช่อย่างนั้น คงเป็นเพราะ เขามีความคิด ความเชื่อ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ถีอว่าปริญญาเป็น เรื่องสำคัญเท่านั้นเอง เรื่องเล็ก ๆ เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์ ป๋วยเป็นคนที่ใจกว้าง เข้าใจคนรุ่นใหม่และพร้อมที่จะปกป้องสิทธิ เสรีภาพของคนมาตั้งแต่สมัยนั้น ปี 2512 แล้ว

เมื่อผู้เขียนออกจากธรรมศาสตร์ไปทำงานนิตยสารชัยพฤกษ์ ฉบับนักกึกษาประชาชน ผู้เขียนได้โทร. ไปหาอาจารย์ป๋วย เพื่อขอ สัมภาษณ์ท่านลงนิตยสาร ท่านได้ถามข่าวคราวผู้เขียนด้วยความ สนใจแบบอาจารย์ที่ห่วงใยลูกศิษย์ ว่าเป็นอย่างไร ทำงานที่นั่น สภาพการทำงานดีไหม เขาให้เงินเดือนเท่าไร ที่ท่านถามเรื่องเงิน เดือนนั้น เพราะท่านจำได้ว่า ผู้เขียนเป็นนักศึกษาในโครงการ ศึกษาบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านก่อตั้งขึ้น และพยายามเจรจา กับ ก.พ. ให้ยอมรับว่า ผู้ที่จบจากโครงการนี้ควรจะได้เงินเดือนเท่า กับหรือใกล้เคียงกับผู้จบจากเมืองนอก แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่นำเรื่องนี้มาเล่า ก็เพียงเพื่อจะบอกว่าท่านเป็นคนปรารถนาดีต่อ ลูกศิษย์ เป็นคนกันเองง่าย ๆ มารับโทรศัพท์พูดคุยด้วย และยินดี ให้สัมภาษณ์อย่างไม่มีพิธีรีตองอะไร ทั้ง ๆ ที่เวลานั้นท่านก็มี ตำแหน่งใหญ่โต และมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมาก

หลังจากนั้นผู้เขียนก๊ได้พบอาจารย์ป๋วยในที่สัมมนา หรือ ชุมนุมของนักวิชาการ ปัญญาชนบ้าง แต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการรู้จัก ท่านเพียงห่าง ๆ เท่านั้น แม้กระนั้นเมื่อผู้เขียนขอให้ท่านช่วยเขียน รับรอง เพื่อสมัครชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรีอขอให้ท่าน แนะนำให้รู้จักผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ

เกษตร เพราะผู้เขียนอยากจะออกจากธนาคารกรุงเทพเพื่อไป ทำงานธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ที่เชียงใหม่ ท่านก็ยินดีทำให้ แม้ ผู้เขียนเองจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่อง แต่กู้รึกึกา อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจแบบไทย ๆ คนหนึ่ง ดังนั้นการที่ มีผู้วิจารณ์ว่า อาจารย์ป๋วยคิดแบบฝรั่ง ทำอะไรแบบฝรั่ง จึงคงไม่ ใช่ความจริงทั้งหมด ท่านอาจเป็นคนยึดในหลักการและเหตุผลแบบ ชาวตะวันตกหรือแบบสากลมากอยู่สักหน่อย แต่ความสัมพันธ์กับ บุคคลเรื่องน้ำใจ ก็เป็นแบบไทย ๆ นี่เอง

ช่วงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผู้เขียนได้มีโอกาสพบ อาจารย์ป๋วยที่อังกฤษ $2-3$ ครั้ง ตอนนั้นผู้เขียนเป็นตัวแทนของ สหภาพแรงงานธนาคาร ไปฝึกอบรมที่สถาบันขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศที่อิตาลี หลังจากการฝึกอบรมจบ ยังไม่แน่ใจว่า ควรจะกลับเมืองไทยดีหรือไม่ จึงได้พเนจรดูลาดเลาอยู่แถวอังกฤษ พยายามที่จะหาทุนเรียนต่อหรือหางานทำ เพราะเห็นว่าสภาพการ เมืองไทยเวลานั้น มีการคุกคามเสรีภาพของปัญญาชนกันมาก อาจารย์ป๋วยเองได้เดินทางออกนอกประเทศมาลี้ภัยในอังกฤษ อย่างฉุกละหุก เกือบจะถูกกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเล่นงานเอา ถูกโจม ตีด่าว่าสารพัด เพื่อนฝูง ลูกศิษย์ลูกหาก็ถูกฆ่า ถูกจับ แต่ท่านก็ไม่ ท้อแท้หมดอาลัยตายอยาก ยังมานัดพูดคุยกับอาจารย์สุลักษณ์ และคนไทยบางคนในอังกฤษ ว่าจะหาทางเผยแพร่ข้อเท็จจริงและ ช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามเสรีภาพได้อย่างไรบ้าง ในส่วนของผู้เขียนเอง อาจารย์ป๋วยก็พยายามจะช่วยให้อยู่ในต่างประเทศ แต่ในช่วงนั้น เป็นช่วงที่หาทุนศึกษาต่อและหางานได้ยาก และอาจารย์ป๋วยปรกติ ก็คงไม่ใช่คนที่จะไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใคร ถ้าเจ้าของ แหล่งทุน หรือแหล่งงาน ไม่แสดงท่าทีว่าจะช่วยเหลือ ผู้เขียนจึง

8 摂 ศีกษาบหบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เคว้งคว้างอยู่อังกฤษแบบคนไม่มีงานอยู่ จนอาจารย์ป๋วยเอ่ยปาก ว่าถ้าจำเป็นจริงๆ จะไปอยู่ด้วยกันกับท่านที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งท่านกำลังจะได้งานสอนก็ได้ โดยท่านจะเจียดเงินเดือนของท่าน ให้ผู้เขียน ซึ่งอาจช่วยท่านในการค้นคว้าหรือเตรียมสอนได้บ้าง ที่ จริงแล้วท่านก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ้างผู้ช่วย เพียงแต่คิดจะช่วยผู้ เขียนให้อยู่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปเผชิญกับอนาคตที่ไม่อาจทายได้ ในเมืองไทยเท่านั้น พอดีหลังจากนั้นเหตุการณ์ในเมืองไทยค่อย คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้เขียนจึงได้ตัดสินใจกลับเมืองไทยและ เลยไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์ป๋วยอีก นอกจากติดตามอ่านข้อเขียน ของท่านและถามข่าวคราวท่านจากคนอื่นที่ได้พบท่าน

ทั้งหมดนั้น คือเรื่องราวความสัมพันธ์แบบกึ่งห่าง ๆ ไม่ต่อ เนื่องและไม่ได้มีความสลักสำคัญนัก แต่ผู้เขียนก็คิดว่าการบอกเล่า เรื่องนี้ น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบางด้านของอาจารย์ป๋วย และความรู้สึกส่วนตัวที่ผู้เขียนมีต่ออาจารย์ป๋วยได้มากขึ้น เพราะ ว่างานเขียนที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ จะเป็นการเขียนวิเคราะห์แบบ นักวิชาการ ที่มองปัจเจกชนเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์ โดยไม่ใช้ท่วงทำนองที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก ส่วนตัวแต่อย่างใด ซึ่งคงจะเป็นงานเขียนที่มีท่วงทำนองที่แตกต่าง ออกไปจากงานเขียนที่มีผู้เขียนถึงอาจารย์ป๋วยจำนวนมาก

วิทยากร เซียงกูล

## จะสานต่อเจตนารมณ์

 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้อย่างไรในฐานะลูกศิษย์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ 2508-2512) และผู้เขียนหนังสือวิเคราะห์ ‘ศึกษาบทบาท และความคิดอาจารย์ป๋วย' (2531) ผมเชื่อว่า เราจะสามารถแปร เปลี่ยนความเศร้าโศกจากการจากไปของอาจารย์ป๋วย ให้เป็นพลัง ในการระดมความคิดการกอบกู้ประเทศชาติจากวิกฤติได้ ถ้าเรา กลับไปศึกษาหาบทเรียนจากบทบาทและแนวความคิดของท่าน และช่วยกันสานต่อเจตนารมณ์ของท่านอย่างจริงจัง การทำเพียง แค่การกล่าวคำสดุดีท่าน หรือทำพิธีกรรมต่างๆ ให้กับท่าน เสร็จ แล้วก็จะลืมท่านไป และหันกลับไปดิ้นรนแข่งขันเพื่อตัวเองกัน ต่อไปนั้น เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเจตนารมณ์ของอาจารย์ป๋วย โดยสิ้นเชิง

สังคมไทยจะเรียนรู้ และมีภูมิปัญญาในการหาทางแก้ไข วิกฤดิเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่าเดิมตาม IMF และฝรั่งที่ปรึกษา ถ้าเรากลับไปศึกษาบทบาท และความคิดอาจารย์ป๋วย อย่าง วิเคราะห์ และพยายามที่จะเดินรอยตามอาจารย์ป๋วย ในประเด็น ต่อไปนี้

10 兆 ศึกษาบทบาหและความคิดอาจารย์ป่วย อี๊งภากรณ์

## 1.การเป็นผู้ใฝ่ใจในการเรียนรู้และแสวงหาความเป็นจริง

 อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนรับฟังคนอื่น รับฟังแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความ คิดความเชื่อเดิมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า ท่านไม่ใช่คนยืดความคิด ตัวเองหรือดื้อรั้น เหมือนชนชั้นนำของไทยส่วนใหญู่ในปจจจุบัน ถึงท่านจะประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นผู้ว่ากรรธาคารชาติ และนัเเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของภาครัฐ ผู้ทำให้เศรษฐกิจไทย เจริญูเติบโตอย่างมั่นคง แต่ท่านก์ไม่พอใจที่ความเจริญูทาง เศรษฐกิจไม่กระจายสู่คนส่วนใหญ่อย่างยุติธรรม ช่วงหลังในชีวิต ท่านจึ่งเบนเข็มมาทำงานด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาชนบท และเผยแพร์แนวคิดในการปฏิรูปการเมืองและสังคม ซึ่งมมคิดว่า เป็นบทบาทที่สำคัญมากกว่าการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาล ในช่วงแรกมาก แต่นักเศรษฐุาสตร์รุ่นหลังส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียน รู้ส่วนสำคัมส่วนนี้จากท่านเลย จึงได้นำประเทศชาติไปสู่วิกฤติ จนกระทั่งอาจารย์เสน่ห์ จามริก ผู้เคยร่วมงานที่ใกลัชิดกับอาจารย์ ป่วย ถึงขั้นเอ่ยปากว่า ทางออกจากวิกฤดิคิอ น่าจะจับพวกนัก เศรษฐูศาสตร์ไปถ่วงน้ำเสียให้หมด2. การเป็นนักอุดมคติ อย่างจริงใจและคงเส้นคงวา คนรุ่นปัจจุบันผู้ถูกสภาพแวดล้อมครอบงำให้บูชาเงินเป็น พระเจ้า อาจจะมองอาจารย์ป๋วยว่า เป็นนักอุดมคติรุ่นโบราณที่ แปลกประหลาดไม่เหมือนใคร และคงจะไม่มีใครทำได้ หรือคิดเดิน รอยตามอีกแล้ว แต่ผมมองว่าท่านเป็นคนธรรมดาที่ทันสมัย และ ไม่ได้ทำตามความเชื่อทางศาสนา หรือลัทธิความเชื่อแบบฝังหัว อุดมคติของท่านในเรื่องความซื่อตรง ใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่สะสม

ไม่โลภ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดจากจิตสำนึกความเข้าใจ ของท่านว่า นั้นคือสิ่งที่มนุษย์ที่แท้ควรจะทำเพื่อ 'สันจิประชาธรรม' หรือวีวิดที่มีคุณภาพ มีเสรีภาพประชาจิปไตย ของประชาชนส่วน ใหญู่ ในระยยยาว จิตสำนึกแบบคนธรรมดา แต่ฉลาด เห็นการณ์ ไกลแบบอาจารย์ป๋วย คือสิ่งที่สังคมไทยขาดมาก และเป็นเรื่อง สำคัญที่สุด เราต้องสร้างอุดมคติจึ้นใหม่ ไม่อย่างนั้นคนไทยจะยิ่ง เห็นแก่ตัว เห็นผลประโยชน์รยยะสั้น ต่างคนต่างงอาตัวรอด และ ทำให้สังคมที่มีวิกฤติิหลายด้านเลวร้ายมากยิ่งขึ้น เทียบกับเกาหลี ใต้ เมื่อเกิดวิกฤติ คนของเขามีวินัย ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ ประเทศชาติมากขี้น แต่วิกฤติกลับทำให้คนไทยฉ้อฉล ขายยาบ้า ขายสมบัติของชาติ ขายจิตวิญญาณ ขายศักดี์ศรี และแก่งแย่งกัณ เอาตัวรอดมากขี้น

## 3. การเป็นผู้รักชาติ เป็นผู้เห็นการณ์ไกล และกล้าหาญ

 ทางจริยธรรมเป็นเรื่องที่ IRONY (น่าแปลก, เย้ยหยัน) ที่อาจารย์ปี่วย เป็นทุกอย่างที่ตรงข้ามกับนักการเมือง และผู้ำไไยส่วนใหญู่ใน ปัจจุบัน ที่หลายคนคุยว่าเป็นศิษย์หรือผู้นิยมอาจารย์ป๋วย อาจารย์ปวยปกป้องผลประโยชน์ของคนในชาติอย่างมีเหตุผล แม้ ว่าแนวคิดหลักด้านเศรษฐกิจของท่านจะสนับสนุนระบบตลาดเสรี แต่ท่านกิตระหนักว่า ไม่ควรให้คนมือยาวเอาเปรียบคนที่มีอสั้นกว่า ท่านปกป้องไม่ให้ธนาคารต่างชาติ เข้ามายึดครองธุรกิจธนาคารได้ อย่างเหนียวแน่นเป็นเวลายาวนาน ปกป้องไม่ให้นักการเมือง ฉ้อฉลในเรื่องระบบการเงิน และไม่หวั่นเกรงแม้แต่ทรราชอย่าง จอมพลสฤษดิ์ ท่านเสนอให้กระจายอำนาจูู่ท้องถิ่นมาตั้งแต่ 50 ปี

ที่แล้ว ในช่วงหลังท่านก็เสนอให้ปมิรูปปสังคมด้านต่างๆ อีกมากมาย แต่ชนชั้นนำไทยไม่สนใจในแนวคิดของท่าน เพราะคนชั้น นำไทยส่วนใหญูโง และเห็นแก่ตัว ปี 2519 ปีแห่งการทำลายล้าง คนหนุ่มสาวนักอุดมคติของไทย พวกชนชั้นนำพยายามทำลาย และัับไล้ให้อาจารย์ปีวยต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ อีก 20 ปีต่อ มาคืออี 2540 พวกเขาทำลายระบบเศรษฐกิจที่อาจารย์ป่วยสร้าง ไว้ ถึงวันนี้ชนชั้นนำจะเลือกยกย่องอาจารย์ป๋วยว่าเป็นคนดี คนที่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประเทศชาติเท่านั้น แต่ไม่ ได้สนใจอุดมคติของรีวิต และความคิดในเชิงปฏิรูปปปลี่ยนแปลง สังคมของอาจารย์ปปวย พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่รู่งักอาจารย์ป๋วย อย่างแท้จริง พวกเขาหลายคนยังทรยศต่อแนวคิดอุดมคติของ อาจารย์ป๋ปยโโยยสิ้นเชิง

อาจารย์ป่วย อาจจะจากเราไปตามสภาพของธรรมชาติ แต่แนวคิดและบทเรียนจากบทบาทของอาจารย์ป์วย จะยังคงอยู่ และมีบทบาทไต้ต่อไป ถัาประชาชนโดยเฉพาะลูกศิษย์รูกหา หรือ ผู้ที่นิยมนับถืออาจารย์ป๋วย ที่นับถืออย่างเข้าใจความคิดและ เจตนารมณ์ของอาจารย์ตริ่งด จะกลับไปคึกษาและวิเคราะห์สังคม ไกยกันใหม่อย่างวิพากษร์จาารถ์ รวมพลังกันใหม่ ช่วยหาแนวทาง ใหม่แกัไขวิกฤติตังคมไทย เพื่อประโยชน์ของคนไทยส่วนใหญู่ใน ระยะยาวอย่างแท้ะริง

วิทยากร เซียงทูล

## อารัมภบท

บทความขนาดยาวชิ้นนี้ เป็นการศึกษาในเชิงวิเคราะห์ถึงชีวิต งาน และความคิดของอาจารย์ป๋วย อิ๊งภากรณ์ โดยจะเน้นถึง บทบาทและความคิดทางการเมืองในความหมายกว้าง นั่นก็คือ การเมืองในความหมายของการมีส่วนที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน แปลงหรือการคงสภาพของสังคมโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในทาง ด้านเศรษฐิจ การเมือง สังคม หรือวัฒนธรรม การเลือกศึกษา อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ก็เนื่องจากเขาเป็นปัญญาชนที่มีบทบาท สำคัญคนหนึ่งของสังคมไทย การศึกษาในเรื่องนี้นอกจากจะทำ ให้เราเข้าใจบทบาทของปัญญาชนไทยมากขึ้นแล้ว ยังน่าที่จะทำให้ เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง $40-50$ ปีที่แล้วมา มากขึ้นด้วย

งานศึกษาชิ้นนี้ใช้ข้อมูลเอกสาร ทั้งจากงานเขียนและงาน พูดของอาจารย์ป๋วยเอง และที่คนอื่นเขียนถึงเขาเป็นข้อมูลหลัก นอกนั้นก์ใช้การสัมภาษณ์คนใกล้ชิด และประสบการณ์ของผู้เขียน เองเป็นส่วนประกอบ งานศึกษาชิ้นนี้เป็นงานวิเคราะห์ตีความ

ของผู้เขียนน ในฐานะของนักศึกษาและวิเคราะห์สังคม ที่มีจุดมุ่ง หมายเพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิด ในชิงวิพากษ์วิจารธที่จะะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางสติปัญญา และการแสวงหาความรู้ ความจริงที่จะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหถ่ ไม่ใช่งานในเชิง ชีวประวัติแบบพรรณนา ไม่ใช่านที่เขียนขึ้นในวาระเพื่อยกย่อง สรรเสริญ และก็ไม่ใช่งานวิจัยประเภทที่อ้างความเป็นกลาง ความเป็นภาววิสัย ความถูกต้องด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็น เพียงข้ออ้างของนักวิชาการประเภทหนึ่ง มากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่มี อยู่ในโลกของความเป็นจริงทางสังคม

อาจารย์ป๋วย เมื่อครั้ง บวชเป็นสามเณร


เด็กชายป๋วย (ซ้ายสุด)
กับพ่อ (นายชา)
พี่ชาย (กำพล)
และน้องสาว (ระเบียบ)

## ภูมิหลังและชีวิตในวัยต้น

อาจารย์ปีวย เกิดที่กรุงเทพฯ ใหปี 2459 ในครอบครัวของ พ่อค้าแพปลา ซึ่งเป็นชาวจีนอพยพ ทางด้านแม่เป็นคนเซื้อสายจีน ไทย อาจารย์ป๋วยเป็นลูกซายคนที่ 4 ในครอบครัวที่มีพี่น้อง 7 คน พ่อเสียชีวิตตั้แแต่ตอนที่อาจารย์ป๋วยอายุได้ 9 ขวบ ครอบครัวจึง อยู่ใหฐานะลำบาก แต่เนื่องจากแม่ของอาจารย์ป๋วยเป็นคนเข้มแข็ง และเห็นความสำคัญูองการส่งลูกให้ได้รับการศึกษา อาจารย์ป๋วย จงงมีโอกาสได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโรงเรียน เอกชนที่มี่มื่อเสียง ภูมิหลังเช่นนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในพัพนาการ ของอาจารย์ปีปยยในเวลาต่อมา ไม่แต่เพียงในเรื่องโอกาสได้รับการ ศึกษาและประสบการณ์ชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเท่านั้น ในด้าน บุคลิกของแม่ ซึ่งอาจารย์ป๋วยยลล่าว่า เป็นคนมีมานะเด็ดดดี่ยว รัก อิสรภาพ และเสรีภาพ ซื่อสตต์สุจริต ใจกว้าง เมตตากรุณา (ป๋วย "ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่" ธ.ป.ธ. ปริทรรศน์, 2515) ก็คงจะมี อิทธิพลต่อพัมนาการของอาจารย์ป๋วยอย่างสำคัญ

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่ 24 มิถุนายฉ

2475 อาจารย์ป๋วยกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมแปด และครุ่นคิดอยู่แต่ เรื่องอยากเรียนจบ เพื่อหางานทำช่วยครอบครัว การศึกษาในโรง เรียนได้แยกปัญหาการเมืองการปกครองออกไป จนเหมือนอยู่คน ละโลก แต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ได้ทำให้ความรู้สึกใน เสถียรภาพแห่งชีวิตของคนที่มาจากชนชั้นกลางค่อนไปทางยากจน อย่างอาจารย์ป๋วย เกิดการสั่นคลอนด้วยเหมือนกัน และอาจารย์ ป๋วยก็ได้แสวงหาคำตอบข้อสงสัยของเขาร่วมกับเพื่อนสองสามคน ด้วยการชักชวนกันอ่านหนังสือปรัชญาการเมืองของรุสโซ วอลแตร์ โซล่า จอน สจ๊วต มิล ฯลฯ แต่อาจารย์ป๋วยก็ยอมรับว่า แม้ว่า ขณะนั้นเขาจะเริ่มสนใจเสาะแสวงหาวิชาเกี่ยวกับการบ้านเมืองบ้าง แต่ก็ยังคงแค่สังกัดไทยมุง เพราะต้องหมกมุ่นกับการประกอบอาชีพ (ป๋วย "แตกเนื้อหนุ่มเมื่อ 2475 " สังคมศาสตร์ปริทัศน์, มิถุนายน 2515) อย่างไรก็ตาม ความสนใจของเด็กหนุ่มวัย 17 ปีที่จะอ่าน หนังสือดังกล่าวจากฉบับภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ ก็สะท้อนให้ เห็นแววที่คงจะมีส่วนในการพัฒนาความคิดความอ่านของอาจารย์ ป๋วยในเวลาต่อมาอยู่ไม่น้อย

ความที่อาจารย์ป๋วยเป็นคนเก่งในวิชาภาษาฝรั่งเศสและ คณิตศาสตร์ ทำให้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญจ้างเขาเป็นครู เมื่อเขาจบ ชั้นมัธยมแปด แม้ว่าขณะนั้นเขาจะมีอายุเพียง 17 ปี อาจารย์ป๋วย จึงได้เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่ม ซึ่งนับว่าต่างจากเด็กวัยรุ่นสมัยนี้กันอย่างเทียบไม่ติด ในสมัยนั้น คนแบบอาจารย์ป๋วยที่จบชั้นมัธยมแปดหรือไม่จบก็ตาม ที่ออกมา ประกอบอาชีพตั้งแต่วัยรุ่น และสามารถพัฒนาความรู้ในวิชาชีพได้ อย่างดีก็คงมีอีกไม่น้อย อย่างพวกนักเขียนนักหนังสือพิมพ์รุ่นกุหลาบ สายประดิษป์ และคณะสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่กั้ตั้ต้นำงานกันหลัง

[^0]จากจบชั้นมัธยม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการศึกษาขั้นสูงใน สมัยนั้นมีน้อย จบชั้นมัธยมก็ถีอว่ามีความรู้สูงมากพอสมควรที่จะ ทำอะไรได้แล้ว อย่างไรก็ตาม เราคงต้องยอมรับว่ามาตรฐานการ ศึกษาชั้นมัธยมในสมัยนั้น คงสูงพอสมควร และคนสมัยนั้นก็คงจะ เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันเร็ว เมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มสาวในเมืองสมัยนี้

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังมีความหมาย สำหรับคนรุ่นอาจารย์ป๋วยอีกประการหนึ่งคือ การทำให้เขามีโอกาส ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งสมาชิก คณะราษฎร์กลุ่มหนึ่งสนับสนุนปรีดี พนมยงค์ ให้ตั้งขึ้นในปี 2477 ก่อนที่จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง มีมหาวิทยาลัย เพียงแห่งเดียว คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัญญาชนอย่าง เจ้าพระยาธรรมศักดื์มนตรีเป็นผู้ผลักดันให้มีการตั้งขึ้นได้ ในสมัย รัชกาลที่ 6 แต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2477 ก็ยังคงเป็น มหาวิทยาลัยปิดขนาดเล็ก ที่รับคนชั้นสูงหรือคนที่มีสตางค์พอที่ จะไปเรียนเต็มเวลาได้เพียงปีละไม่มากนัก เพราะขณะนั้นมีนิสิตทั้ง มหาวิทยาลัยเพียงราว 500 คนเท่านั้น (รายงานประจำปีของกระทรวง ศึกษาธิการ อ้างไว้ใน สองร้อยปีของการศึกษาไทย 2525 ,หน้า 67)

ดังนั้น ก่อนปี 2477 คนที่ฐานะจนหน่อยหรือต้องทำงาน เลี้ยงชีพด้วย จึงไม่โีโอกาสได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์และการเมืองได้ทำลายการผูกขาดความไู้้วใในหมู่ชนชั้น สูงไปได้ในระดับหนึ่ง เพราะตั้งขึ้นมาในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด แบบตลาดวิชาที่รับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน (เปิดปีแรกมีคนสมัคร เรียนถึง 7,094 คน) เสียค่าใช้จ่ายต่ำ และไม่จำเป็นต้องไปเรียน เต็มเวลา ดังนั้นคนอย่างอาจารย์ป๋วย อย่างกุหลาบและคนชั้น กลางค่อนข้างยากจนอีกจำนวนมาก จึงมีโอกาสได้เรียนขั้นมหา-

## วิทยาลัยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

อาจารย์ป๋วย จบธรรมศาสตร์บัณทิตในปี 2480 ทำงาน เป็นล่ามให้กับอาจารย์ฝรั่งศศสที่สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์อยู่ไม่ถูงปี ก็สอบชิงทุนรัฐูบาลไปศึกษาต่อทางเศรษฐศศาสตร์และการคสังที่ London School of Economics and Political Science ที่อักฤฤษ อาจารย์ปีวยเล่าในภายหลังว่าที่เลือกไปเรียนที่วิทยาลัยนี้ เพราะ เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากสำนักศึกษา Three Schools of Political Science ที่ฝรั่งเศส แบบเดียวกับธรรมศาสตร์ (ป๋วย "ธรรมศาสตร์และการเมือง" ใน เศรษฐทรรศน์, 2523) ดังนั้น อาจารย์ปีวยจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาจากวิทยาลัย ที่มีแนวคิด ไปทางเสรีนิยมค่อนข้างก้าวหน้ามากกว่าวิทยาลัยอื่นๆ ในอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีแนวคิดออกไปในทางอนุรักษนิยม

อาจารย์ปี่อยเรียนจบปริญญาตรีในปี 2484 โดย่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับทุนจากมหาวิทยาล้ยให้ศืกษาต่อขั้น ปริญญาเอก ในช่วงที่ศืกษาอยู่ที่อังกฤษ อาจารย์ป๋วยคงจะสนใจ วิชาการและปรัชญาสังคมแบบทั่ว $ๆ$ ไป มากกว่าสนใจการเมือง ดังจะเห็นได้จากการที่เขาเล่าให้ฟังภายหลังว่า คนที่มีส่วนทำให้เขา สนใจการเมืองในเมืองไทย คือ พร้อม วัชระุุปต์ เพื่อนนักเรียน ไทยที่เรียนทางด้านโลหกรรม ซึ่งมีภูมิลำเนามาจากภาคอีสาน (ป๋วย "แตกเนื้อหนุ่ม" สังคมศาสตร์ปริทัศน์, มิ.ย. 2515) อาจารย์ ป่วยไม่ได้เอ่อถึงเพื่อนอีกคนหนึ่ง คือ มาร์กาเรต สมิธ นักศึกษา สังคมวิทยา ซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับอาจารย์ป๋วย และใช้ชีวิตครอบ ครัวร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน แต่จากการที่ผู้เขียนได้รับรู้ว่า มาร์กาเรต สมิธ เป็นน้กกิจกรรมที่มีแนวคิดในเชิงก้าวหน้า รักความเป็น ธรรมมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา (สัมภาษณ์ จอน อิ้งภากรณ์, 14

ต.ค. 2530) ทำให้ผู้เขียนคิดว่า อาจารย์ป๋วยน่าจะได้รับอิทธิพล จากเพื่อนผู้นี้ด้วยเช่นกัน

เมื่อญี่ปุ่นบุกไทย และรัฐบาลจอมพล ป. ตัดสินใจเข้าร่วม กับญู่ปุ่น ประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษในเดือนมกราคม 2485 อาจารย์ป๋วยและนักศึกษาไทยในอังกฤษจำนวนหนึ่งได้ ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ซึ่งไม่ยอมรับรองการประกาศ สงครามของรัฐบาลจอมพล ป. อาจารย์ป๋วยและเพื่อนเสรีไทยใน อังกฤษอีก 2 คนได้รับการคัดเลือกให้ถูกส่งเข้าไทยอย่างลับ เพื่อ ทำงานติดต่อระหว่างไทยกับสัมพันธมิตร อาจารย์ป๋วยและเพื่อน โดดร่มมาลงที่ชัยนาทและถูกจับกุมตัว โชคดีที่อาจารย์ป๋วยไม่ตัด สินใจกินยาพิษที่มีติดตัวไว้ยามจำเป็น และไม่ได้ถูกกลุ่มคนที่จับ กุมเขาทำร้ายจนเสียชีวิต แต่เขาก็ถูกตบตี ด่าว่า และประจานว่า เป็นพวกทรยศต่อชาติที่เข้ามาทำจารกรรม (ป๋วย "ทหารชั่วคราว" งานศพพันเอกสรรค์ ยุทธวงศ์, ก.ค. 2496)

เนื่องจากตอนนั้นในเมืองไทยเอง ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งถูก รัฐบาลจอมพล ป. เตะโด่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และคนไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมทั้งหลวงอดุลเดชจรัส อธิบดีกรม ตำรวจต่างก็ทำงานใต้ดินแบบเสรีไทยอยู่ ดังนั้นอาจารย์ป๋วยและ เพื่อนเสรีไทยที่ถูกจับกุมอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจไทยจึง สามารถติดต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างลับๆ หลังจากที่อาจารย์ ป๋วยทำงานติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้ราวปีเศษ ก็ได้รับอนุญาต ให้กลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษได้ในเดือนพฤษภาคม 2488 ซึ่งเป็น ช่วงปลายสงครามแล้ว (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง 2529 , หน้า 11)

ในช่วงนี้แม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะเริ่มสนใจการเมืองบ้างแล้ว แต่

ดูเหมือนว่าเขาก็ยังมีทัศนะต่อการเมืองแบบคนไทยทั่วไปอีกหลาย คนที่ถูกทำให้มองว่า การเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์ ป๋วยได้สาบานไว้เมื่อตอนเข้าเป็นเสรีไทยว่า จะไม่รับตำแหน่งท่าง การเมืองใด ๆ จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ เพื่อแสดงว่าการเข้า ไปเป็นสสรีไทยนั้นไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และเขาก็ได้รักษา คำสาบานนั้นมาโดยตลอด

จริงอยู่ที่เสรีไทยคนอื่นๆ ก็ได้สาบานในลักษณะคล้ายๆ กันนี้หมือนกัน คือสาบานว่าจะไม่ใช้องค์กรเสรรไทยเพื่อประโยชน์ ทางการเมืองส่วนตน เพราะถือว่าการเป็นสสรไทยเป็นภาระเฉพาะ กิจเพื่อกู้ชาติบ้านเมือง เมื่อสสร์จภารกิจก็ยุบองค์กรเสร้ไทยไป แต่ เสรีไทยหลายคนก็เห็นว่าการเมืองเป็นวิวีทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา พัฒนาบ้านเมือง ในขณะที่อาจารย์ป๋วยให้ค่านิยมที่ดีกับการรับใช้ ราชการมากกว่าการเมือง ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ป๋วยคงเข้าใจหรือ หมายถึงการเมืองในความหมายที่แคบ ต่อมาอีกนานพอสมควร อาจารย์ป๋วยก์ยังคิดแบบแยกว่าตนเป็นเพียงข้าราชการ ไม่ใช่ นักการเมืองหรือคนที่มีบทบาททางการเมือง แม้ว่าจริง 9 แล้ว สิ่งที่อาจารย์ป๋วยทำในฐานะข้าราชการผู้เซื่อฟังรัฐบาล ก็คือส่วน หนึ่งของการเมืองในความหมายกว้างนันเอง

การที่อาจารย์ป๋วยกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษ ทำให้อาจารย์ ป๋วยอยู่ไกลออกไปจากความยุ่งยากของการเมืองไทย หลังการ หมดอำนาจของจอมพล ป. ตอนปลายสงคราม การพ่ายแพ้ของ ฝ่ายอักษะ ซึ่งนำไปสู่การหมดอำนาจของกลุ่มทหารที่นิยมอำนาจ เบ็ดเสร็จในไทย ทำให้มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มีนโยบายเสรี ประชาธิปไตย มีการให้สิทธิเสรีภาพประซาชนมากขึ้น รวมทั้งมีการ


เลือกตั้ทั่วไปด้วย ดูเผินๆ ก็เหมือนกับว่าเมืองไทยน่าจะตั้งต้น พัฒนาการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างจริงจงอีกครั้งหนึ่ง แต่ ในทางความจริง กลับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความขัดแย้งทาง การเมืองสูงมาก

ความขัดแย้งของการเมืองไทยภายหลังสงคราม เป็นความ ขัดแย้งสามเส้าระหว่างกลุ่มปรีดี พนมยงค์ กลุ่มจารีตนิยมที่สูญ อำนาจไปหลังจาก 2475 และรวมตัวกันได้ใหม่ภายใต้ธงของพรรค ประชาธิปตย์และกลุ่นนายทหาร ซึ่งยกเว้นจอมพล ป. แล้วก็เป็น นายทหารที่ไม่ใช้ผู้ก่อการ 2475 หากเป็นนายทหารที่มีความคิด ไปในทางอำนาจนิยมและจารีตนิยม ช่วงแรกกลุ่มปรีดี พนมยงค์ ได้ร้บเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก แต่เน่องจากไม่สามารถแก้ ปัญหาข้าวยากหมากแพง และปัญหาคอรัปชั่นของนักการเมือง และข้ารชชการ อันเป็นผลพวงมาจากสงครามได้ จึงููกกลุ่มการ เมืองอื่นรวมทั้งหนังสือพิมพ์ ประชาชนทั่วไปวิจารณ์หนัก อำนาจ ความซอบธรรมของรัฐบาลลดลงตามลำดับ

หลังจากเกิดกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว อานันทมหิดล ในวันที่ 6 มิถุนายน 2489 โดยที่รัฐบาลไม่แถลง เรื่องราวให้กระจ่างแจ้ง ฝ่ายค้านรัฐบาลปรีดีได้วิพากษ์วิจารณ์และ ปล่อยข่าวลีออย่างเสีย ๆ หาย ๆ จนในที่สุด กลุ่มทหารซึ่งมีสถานภาพตกต่ำไปหลังสงคราม ฉวยโอกาสทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาล กลุ่มปรีดี พนมยงค์โด้สำเร็จในเดือนพฤศจิกายน 2490 ปรีดีต้อง ลี้กัยไปต่างประเทศ และกลุ่มที่สนับสนุนหรือทำงานร่วมกับปรีดี ซึ่งมีฐานจากกลุ่มเสรีไทยในประเทศต้องถูกปราบปรามทำลายล้าง อย่างขนานใหญ่

ในท่ามกลางความยุ่งยากวุ่นวายนี้ อาจเป็นโชคดีที่อาจารย์

ป๋วย ซึ่งอาจถูกจัดเข้าอยู่ในกลุ่มปรีีีี เพราะความที่เคยทำงานเสรี ไทยมาด้วยกัน ยังคงศึกษาต่ออยู่ในอังกฤษ เฆาได้แต่งงานกับ มาร์กาเรต สมิธ บุตรสาวของเสมียนตลาดหุ้นในลอนดอน ซึ่งจ ทางด้านสังคมวิทยา และทำงานเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพ มี บุตรชายคนแรกด้วยกัน ขณะที่อาจารย์ป๋วยยังทำปริญญาเอกอยู่ อาจารย์ป๋ปยยเขียหวิทยานิพนธ์เรื่องเถี่ยวกับการควบคุมดีบุกระหว่าง ประเทศในช่วงสงครามสองครั้ง เสร็จในปลายปี 2491 แต่อาจารย์ ป๋วยได้ไปขอให้อาจารย์ถ่วงการประกาศผลสอบไว้ก่อน จะได้ไม่ ต้องรีบกลับเมืองไทย เพราะขนะนั้นเกิดการสร้างข่าวลือว่าอาจารย์ ป๋วยโดดร่มเข้ากรุงเทพฯ เพื่อร่วมปฏิวัตัซิซอน และญาติพีน้องใน กรุงเทพฯ ได้เขียนจดหมายไปบอกอาจารย์ป๋วยว่าอย่าเพิ่งกลับ จะเป็นอันตราย เพราะขณะนั้นเพื่อนฝูงถูกจับไปหลายคน (ป๋วย สันติประชาธรรม, 2516 , หน้า 128) อีกหลายเดือนต่อมาอาจารย์ ปีวยถึงได้กลับเมืองไทย

เราจะเห็นได้ว่า ขณะที่อาจารย์ป๋วยดุเหมือนจะแยกการ เมืองออกจากการทำงานรับใช้ชาติในฐานะเสรีไทย และต่อมาใน ฐานะของข้าราชการ แต่การเมืองก์เล่นงานอาจารย์ป๋วยตั้งแต่เขายัง ไม่ได้ต้้ตต้นกลับมาทำงานที่เมืองไทยต้วยซ้ำ อาจารย์ปีวยตัดสินใจ กลับมาทำงานรับราชการในเมืองไทย โดยไม่เอาใจใส่ต่อกระแส การเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นยุคที่ทหารกำลังมีอำนาจและสสร้ไทย กำลังตกต่ำ และโดยไม่เอาใจใส่ต่อข้อเสนอให้ทำงานรายได้สูงจาก บวิษัทเอกชนทั้งในต่างประเทศและในประเทศ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เล่มเดิม, หน้า 31) เพราะเขามีความคิดผูกพันแบบผู้รัชชาตีกรู้สสก ในบุญคุณของซาวนาซึ่งเสียภาษีให้เขาได้ไปไรียนต่างปรรเทศ ที่จะ ต้องกลับมาทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติโดยส่วนรวม

24 ศึกษาบทบาทและศวามคิตอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

## บทบาทของอาจารย์ป๋วย ในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพ

อาจารย์ป๋วย เริ่มรับราชการในตำแห่่งเศรษฐักร กรม บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในปี 2492 ภรรยาของเขาก์ได้เดิน ทางมาใช้ชัวิตครอบครัวร่วมกันที่เมืองไทย โดยทำงานบางเวลาเป็น นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ (social worker) ที่ศูนย์อนามัยแม่และ เด็ก เศรษฐกิจของไทยสมัยหลังสงครามโลกครั้ทีี่สองกำลังปัน ป่วนวุ่นวายจากภาวะเงินเพ้อข้าวยากหมากแพง การคอรัปชั่นและ การบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของนักการเมืองและข้าราชการ ข้าราชการที่ได้รับการศึกษาอบรมในวิชาเศศษฐศาสตร์หรือมีความรู้ ทางด้านเศรษฐกิจมีน้อยมาก จนอาจถือได้ว่า อาจารย์ป๋วยเป็นนัก เศรษฐึศาสตร์ไทยที่ได้รับการอบรมมาจากตะวันตกรุ่นแรกๆ และ เป็นผู้บุกเบิกคนสำคัญในการจัดระบบวางรากฐาน สำหรับการ พัฒนาเศรษฐิจิจไทย

นับตั้งแต่เค้าโครงการเศรษฐูกิจของปรีดี พนมยงค์ ที่เสนอ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ถูกพวกหัวเก่าคัดค้านตก ไปแล้วก้ไม่ได้มีการวางแผน มีการจัดระบบ หรือความพยายามที่

จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างจริง ๆ จัง ๆ จนกระทั่งยุคที่นักเรียน เศรษฐศาสตร์จากเมืองนอกรุ่นอาจารย์ป๋วยเข้ามารับราชการกัน งานชิ้นแรกๆ ของอาจารย์ป๋วยคือการทำงานเกี่ยวกับโครง การเงินกู้ธนาคารโลกเพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย และเขา ยังได้ถูกส่งไปฝึกอบรมที่สหรัฐเพื่อการนี้ด้วย งานแบบที่อาจารย์ ป๋วยทำ เป็นงานชนิดเดียวกับที่ข้าราชการนักวิชาชีพในประเทศ ด้อยพัฒนาทั้งหลายในสมัยนั้น ได้รับการจูงใจและแรงผลักดันจาก ธนาคารโลกให้ทำกัน ธนาคารโลกนั้นจริง ๆ แล้วเป็นเพียงธนาคารที่ สหรัฐและประเทศทุนนิยมตะวันตกตั้งขึ้น เพื่อฟื้นฟูบูรณะเศรษฐกิจโลกภายหลังสงคราม ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเพื่อขยายการ พัฒนาทุนนิยมโลก และสกัดกั้นการเติบโตของลัทธิสังคมนิยมหรือ คอมมิวนิสต์ แต่ในสมัยนั้นชนชั้นนำและปัญญาชนในประเทศด้อย พัฒนาส่วนใหญ่ซึ่งรวมทั้งอาจารย์ป๋วยยัง (ถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัวให้) มองธนาคารโลกและการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตกใน แง่ดี จึงพร้อมที่จะพัฒนาประเทศตามแนวตะวันตกอยู่แล้ว โดยไม่ ได้มีใครคิดว่า นี่เป็นการถูกชักนำมาจากทุนนิยมโลกแต่อย่างใด ในสมัยนั้น แนวคิดในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบ ทุนนิยมตะวันตก เป็นแนวคิดกระแสหลักที่ประเทศทุนนิยมตะวัน ตกเผยแพร่ และได้รับการยอมรับอย่างดีจากนักการเมือง และข้าราชการนักวิชาชีพไทยที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก หรือมีฐานะ ทางเศรษฐกิจที่สะดวกสบาย หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาใน แนวนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแนวคิดอื่นที่เป็นกระแสคัดค้านต่อต้าน เลย ในเมืองไทยเอง ในช่วงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึง เมื่อจอมพลสฤษดิ์ทำรัฐประหารครั้งที่สองในปี 2501 ได้มีปัญญาชน บางกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักเคลื่อนไหว

ทางการเมืองซึ่งอยู่นอกระบบราชการ พยายามคัดค้านการพัฒนา แนวนี้ และเสนอแนวการพัฒนาที่มีลักษณะชาตินิยม เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่เฉพาะค่ายตะวันตก ไปจนถึงแนวทางสหกรณ์และแนวทาง สังคมนิยม แต่พวกเขามักถูกกีดกัน ถูกเซ็นเซอร์ ตลอดจนถูกปราบ ปรามจับกุมคุมขังและทำร้ายถึงชีวิต ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่แนว ความคิดแข่งกับแนวคิดการพัฒนาแบบทุนนิยมตะวันตกได้

ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองและภูมิปัญญาเช่นนี้ อาจารย์ ป๋วยในฐานะของนักวิชาชีพผู้มีความสามารถ ก็ได้ประสบความก้าว หน้าในวิชาชีพอย่างรวดเร็ว เริ่มจากเศรษฐกิจ กินเงินเดือนเพียง 1,600 บาท ใน 3 ปีต่อมาคือในปี 2495 อาจารย์ป๋วย ก๊ได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง ปี 2496 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการบริหารของสภาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย ดังนั้น อาจารย์ป๋วย ในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพระดับสูง จึงเป็นผู้ที่มี บทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ของประเทศในสมัยนั้น ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไทยภายหลังสงคราม และเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตกในสมัยต่อมา

ทั้งๆ ที่อาจารย์ป๋วยต้องทำงานในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ สูง แต่เขาก็ยังปลีกเวลาไปเป็นผู้บรรยายพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่ธรรมศาสตร์และจุฬาฯ ในสมัยนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี ความรู้ข้นสูงยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงมักต้องเชิญ นักวิชาการที่จบการศึกษาขั้นสูงจากประเทศตะวันตกและกลับมา ทำงานราชการหรือเอกชนก็ตาม มาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่เสมอ ๆ แต่สำหรับอาจารย์ป๋วยนั้นต้องกล่าวได้ว่า เขาเป็นผู้ที่สนใจและตั้ง

ใจจะเผยแพร่วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาอยู่แล้ว เพราะเขาเห็นว่าการ ให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาประเทศ นั่นก็คือ จะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมา

## ความคิดของอาจารย์ป๋วย ในช่วงปี 2492-2501

ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยมีบทบาทหลักในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักบริหารของรัฐบาล เขาไม่ได้เขียหหนังสีอมากนัก นอกจากตำราซึ่เเรียบเรียงมาจากคำบรรยาย 2 เล่มด้วยกัน คือ "เศรษฐึิจแห่งประเทศไทย" และ"การคลัง" ดังนั้นในการวิเคราะห์ ความคคดของอาจารย์ปี่ยยในช่วงนี้จึงจะะดจากหนังสือ 2 เล่มนี้ โดย เฉพาะเล่นแรกเป็นหลัก

หนังสือ "เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย" มาจากคำบรรยาย วิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาัั้นปีที่ 4 จุฬาบ พิมพ์ เป็นเล่มครั้งแรกในปี 2498 โดยได้รับการปรับปรุงและขัดเกลา สำนวนโดยสุภาพ ยศสุนทร ผู้ว่วมงานของอาจารย์ป๋วยที่ธนาคาร ชาติ และอาจารย์ปวยยได้ขอใสซื่อให้เป็นผู้เขียนร่วม หนังสือเล่มนี้ พิมพ์ครั้ที่ 2 ในปี 2499 และครั้งที่ 3 ในปี 2504 โดยไม่มีการ แก้ไขมากนัก นอกจากการเพิ่มสถิติและดัชนี (ป๋วยและสุภาพ เศรษรกิจแห่งประเทศไทย, 2504)

หนังสีอเล่มนี้เป็นการพรรณนาถึโโครสร้างและภาวะของ

> อาจารย์ป๋วย ในวัยหนุ่ม
> ได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทย ใช้ชื่อรหัสว่า "นายเข้ม เย็นยิ่ง"

เศรษฐกิจประเทศไทยในขณะนั้น โดยใช้หลักทฤษฆีเศรษฐศาสตร์ ทุนนิยมตะวันตกเป็นแนวในการพิจารณา โดยได้กล่าวถึงหลัก เศรษฐึศสตร์อย่างย่อ $ๆ$ เช่น อะไรคือการผลิต ปัจจัยการผลิตคือ อะไร ก่อนที่จะบรรยายต่อไปว่าปัจจัยการผลิตของประเทศไทย เป็นอย่างไรบ้าง เนื้อหาของหนังสือแบ่งเป็น 3 ภาค คือภาคหนึ่ง ลักษณะเศรษฐิิจงแห่งประเทศไทย กล่าวถึงเรื่องการทำนา ยาง และดีบุก และเศรษธิจจสาขาต่างๆ ภาคสอง วิธีพิจารณาปัญหา เศรษฐึกิจ กล่าวถึงจุดหมายทางเศรษฐึกิจ วิธีไปสู่จุดหมายและ หลักทฤษฎี ภาคสาม ปัญหาเศรษฐิจิจแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ปัญหาเรื่องข้าว ยาง ตีบุก การค้าต่างประเทศ คนต่างด้าวและคน กลาง การจำเริญทางเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพ เงินเฟ้อ ฯลฯ หนังสือลล่มนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์ปีวยมีทัศนะสนับสนุน นโยบายธุรกิจเสรีและการค้าเสรี และคัดค้านนโยบายการแทรกแซง โดยรัฐ โดยเฉพาะในเรื่องการให้สิทิิพิเศษแก่รัริวิสาหกิจหรือธุรกิจ เอกชนบางแห่ง เช่น อาจารย์ปวย่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐช่วยเหลือ ร้านค้าของคนไทย โดยวิธให้ความอุปการะหรือให้สิทธิผูกขาด โดย ให้เหตุผลว่า ไมไไ้ผลในแบี่ปี่ประชาชนจะได้ซื้อของถูกลงหรือลดค่า ครองชีพตามความมุ่งหมาย และว่าตามหลักทั่วไปแล้ว การแข่งขัน ระหว่างร้านค้าต่าง ๆ จะทำให้ราคาสินค้าลดลงสู่ระดับต่ำ และว่า วิธีลดค่าครองชีพทางหนึ่ง คือ ควรสนับสนุนให้มิสินค้าเข้ามาอย่าง เพียงพอ |และให้มีการแข่งขันเสรี ราคาสินค้าก็์จะลดลง (ป๋วยและ สุภาพ เล่มเดิม, หน้า 108-109)

สำหรับทัศนะของอาจารย์ป๋วยในเรื่องปัญหาของชาวนาน้้น อาจารย์ป๋วยมองเห็น่าชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกกว่าราคาตลาดมาก เพราะว่า "ซาวนาไม่สามารถนำข้าวมาขายยังท้องตลาดโดยตนเอง

ได้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ชาวนรูู้ถงการเคลื่อนไหว ของราคาข้าวช้ากว่าพ่อค้าคนกลาง กำไรจากการค้าข้าวส่วนใหญ่ จึงตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลางเหล่านี้"

ทัศนะต่อบัญหาชาวนาข้างต้นนี้ยีนยันว่า อาจารย์ป๋วย เชื่อมั่นในระบบการค้าเสรีอย่างเหนียวแน่น และคิดว่าบัญหาที่เกิด ขึ้นเป็นเพียงปัญหาทางเทคนิค หรือความบกพร่องของกลไก ตลาด ซึ่งอาจารย์ป๋วยเสนอให้แก้โดยการจัดตั้งสหกรณ์ขายข้าว และพีชผล โดยการเรียกหุ้นจากชาวนามาจัดตั้งฉางข้าวในที่เหมาะ แก่การคมนาคม เพื่อรับข้าวจากสมาชิกและนำออกขายเมื่อราคาดี ส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีสหกรณ์ดังกล่าว ก็ให้รัฐบาลคอยแจ้งข่าวการ เคลื่อนไหวของราคาข้าวให้ชาวนารู้ โดยสสงข่าวให้กำนันหรือผู้ใหญ่ บ้าน ทางไปรษณีย์์เฺ็นระยะๆ (ป๋วยและสุภาพ เล่มเดิม, หน้า 265-266)

จากทัศนะที่สะท้อนออกมา ได้แสดงให้เห็นว่า แม้อาจารย์ ป๋วยจะเริ่มเห็นถึงปัญหาความยากจนของชาวนามาตั้แต่สมัยนั้น (2497-2498) แต่เขาก็ยังดูเหมือนจะไม่ได้เน้นความสำคัญของ ปัญหานี้มากนัก วิธีการมองสาเหตุของปัญหาและการเสนอทางแก้ ปัญหาของเขา ยังเป็นการมองในกรอบของนักเศรษฐศศสตร์ เสรีนิยมที่มองปัญหาเศรษฐกิจทุกอย่างเหมือนกับเป็นแค่บัญหา ทางเทคนิค ซึ่งอาจแก้ได้ไม่ยากเย็นอะไร ปัญหาการขายข้าวได้ ราคาต่ำของชาวนา จึงดูใหมือนไม่ใชบัญหาใหญ่โตอะไร ถ้าเพียงแต่ แก้ปัญหาทางเทคนิค 2 ข้อ คือ ให้ชาวนาส่งข้าวไปขายในตลาดเอง ได้ และให้ชาวนาได้รู้ข่าวการเคลื่อนไหวของราคาข้าวทันพ่อค้า ปัญหานี้กน่าจะหมดไป

เราต้องยอมรับว่า สำหรับคนที่มีพื้พฐานสภาพแวดล้อม

ทางครอบครัว การศึกษา และชีวิตการทำงาน แบบคนชั้นกลางใน เมืองอย่างอาจารย์ป๋วยหรือใครก็ตาม ย่อมเป็นการยากสำหรับเขา ที่จะรู้จักและเข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างลึกซึ้งได้ ถึงแม้อาจารย์ ป๋วยจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอัตคัด แต่ก็เป็นครอบครัวคน เชื้อสายจีนในเมือง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก ที่ในหนังสือเล่ม เดียวกันนี้ เมื่อเขากล่าวถึง "คนและวิชาความรู้" ซึ่งเป็นหัวข้อย่อย ในเรื่อง "ปัจจัยการผลิตของประเทศไทย" เขาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่ง ว่า "คนไทยยังขยันและอดทนไม่เพียงพอ คนไทยมีนิสัยเหมาะ สำหรับการทำนา" (ป๋วยและสุภาพ เล่มเดิม, หน้า 14 )

ประโยคดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า อาจารย์ป๋วย ในปี $2497-$ 98 ยังคงมองชาวบ้านส่วนใหญ่ด้วยสายตาของชนชั้นนำในเมือง ถึง แม้ว่าประโยคนี้จะเป็นเพียงคำอธิบายทั่วไปแบบผ่านๆ ไม่ใช่ความ คิดหลักของอาจารย์ป๋วย และความคิดของอาจารย์ป๋วยในเวลา ต่อมาจะได้พัฒนาไปในทางที่มองชาวนาอย่างเป็นจริงและอย่าง นับถือมากกว่าสมัยแรกๆ แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น ว่าระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมนั้น เป็นตัวกำหนดความรู้และ ความคิดอ่านของคนที่มีอิทธิพลมากเพียงไร

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทัศนะของอาจารย์ป๋วยที่ปรากฏใน หนังสือ "เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย" เล่มนี้ จะเป็นทัศนะในแนว เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมที่เป็นกระแสหลักในเวลานั้น แต่อาจารย์ป๋วย ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม ที่สนใจในเรื่อง จริยธรรมทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคมอย่างถือเป็น เรื่องสำคัญจริงจัง ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้เขียนถึง "ธรรมะในด้าน เศรษฐกิจ" เป็นบทหนึ่งโดยเฉพาะ และแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นด้วย กับแนวคิดสังคมนิยม แต่เขาก็เป็นคนที่สนับสนุนการเก็บภาษีใน

อัตราก้าวหน้า คือเก็บคนรวยในอัตราสูงกว่าเก็บจากคนจน เพราะ เขามองเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ในหนังสือตำรา อีกเล่มหนึ่งของเขาที่เขียนนึ้นในระยะเดียวกัน คือ "การคลัง" อาจารย์ป๋ปยก๊ได้เสนอให้มีการเก็บภาษี่ในอัตตาก้าวหน้าและให้เก็บ ภาษีมรดกในเมืองไทยเช่นเดียวกัน(ป๋วย การคลัง 2498 , หน้า 238)

มองในแงโลกทัศน์หรือทัศนะที่อาจารย์ปีวยมีต่อโลกและ สังคมแล้ว อาจารย์ป๋วยก็์เป็นข้าราชการนักวิชาชีพที่มีแนวคิดเรื่อง การพัฒนาตามแนวกระแสหลัก เช่นเดียวกับข้าราชการนักวิชาชีพ คนอื่นๆ แต่มองในแงสีววัศน์หรีอทัศนะที่อาจารย์ปีวยมีต่อชีวิต และการใชชชวิิตแล้ว อาจารย์ป๋วยแตกต่างจากข้าราชการนักวิชาชีพ คนอื่น ๆ ตรงที่เขาไม่ได้แสวงหาความร่ารวยและอำนาจ ไม่ว่าจะ โดยการคอรัปชั่น หรือโดยการไต่เต้าแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระบบ การที่เขามุ่งทำงานพัฒนาในฐานะข้าราชการที่ดี เป็นเพราะเขาเชื่อ ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นประโยชน์กับสสวนรวมจริงๆ ดังนั้น แม้ว่าเมือง ไทยในสมัยนั้นจะนำโดยนักการเมืองที่ฉ้อนล และเป็นเผด็จการ ปราบปรามฝ่ายค้านอย่างเหี้ยมโหด อาจารย์ปวยก็คงทำหน้าที่ของ ตนในฐานะข้าราชการนักวิชาชีพหรือนักเศรษฐศาสตร์ไปอย่าเงียบ ๆ เนื่องจากนักเศรษฐึศาสตร์ในสมัยนั้นมีน้อย แถมอาจารย์ ป๋วยยังเป็นคนเก่ง คนขยัน และคนดีอีก เขาจึงได้ร้บมอบหมายให้ ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาทำงานได้เพียง $3-4$ ปี ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็นทั้งผู้ช่วย ฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นกรรมการอำนวยการในสภาเศรษฐกิจแห่งชาติด้วย ในวัยเพียง 37 ปี อาจารย์ป๋วยก๊ได้เป็นข้าราชการ นักวิชาชีพที่มีบทบาทรับผิดซอบอย่างสำคัญในเรื่องการปรับปรุง

นโยบายด้านการค้า การปริวรรตเงินตรา การเงินการคลังของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สมัยใหม่ในเวลาต่อมา (มูลนิธิโกมล คีมทอง Puey Unkphakorn

## A Siamese For All Seasons 2524, หน้า 37)

ถ้ามองแบบคนทั่วไป ความสำเร็จของอาจารย์ป๋วยก็ดูเป็น เรื่องไม่น่าแปลก สำหรับคนที่มีความสามารถคนหนึ่งในสังคม ประเทศด้อยพัฒนาที่ขาดแคลนนักวิชาการ นักวิชาชีพเก่ง ๆ แต่ถ้า เรามองการเติบโตและพัฒนาการของปัญญาชนคนหนึ่งในสังศม สมัยนั้นอย่างเชื่อมโยงกับปัญญาชนและประชาชนคนอื่นๆ และกลุ่ม อื่น ๆ เป็นต้นว่า พวกนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ที่มีความคิดแบบ เสรีนิยมก้าวหน้าและมีบทบาทในการวิจารณ์นโยบายรัฐบาล และ เสนอทางเลือกของการพัฒนาสังคมแนวอื่นอย่างแข็งขันในช่วงปี 2487-2495 เราก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย ที่ระบบ ราชการหรืออาจกล่าวได้ว่าระบบสังคมทั้งหมด สามารถดึง ปัญญาชน นักเรียนนอกอย่างอาจารย์ป๋วยเข้าเป็นพวกได้อย่างสนิท แนบแน่น จนดูเหมือนกับว่าอาจารย์ป๋วยจะไม่ได้รับผลสะเทือน หรือไม่ได้รับรู้กิจกรรมของพวกปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าหรือฝ่ายซ้าย ในสมัยนั้นเลย

ดังนั้น ในขณะที่ปัญญาชนก้าวหน้าอย่างกุหลาบ สายประดิษจ์จิ์, สุภา ศิริมานนท์ และคนอื่นๆ กำลังต่อสู้อย่างหนักกับ รัฐบาลทหารที่อนุรักษนิยม เพื่อเผยแพร่ความคิดสังคมนิยม และ นโยบายต่างประเทศแบบไม่ฝักใฝ่กับค่ายใด จนกระทั่งหลายคน ต้องถูกจับกุมคุมขัง ถูกคุกคามเสรีภาพ อาจารย์ป๋วยและเพื่อน ร่วมงานของเขาก็ยุ่งอยู่กับการทำงานในฐานะผู้เซี่ยวชาญทางเทคนิค ในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันสมัย

## ตามแนวทางของประเทศทุนนิยมตะวันตก

แต่อาจารย์ป๋วยก์ไม่ได้ทำงานให้กับรัฐบาลกี่เผต็จการและ ฉ้อฉลอย่างมีความสุขมากนัก เพราะถึงอย่างไรเขาก็ยังแตกต่าง จากพวกข้าราชการนักวิชาชีพคนอื่นๆ อยู่มาก ตรงที่เขาเป็นนัก อุดมคติที่มีหลักการของตนเง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และใช้ว้วิต อย่างเรียบง่าย ไม่ใช่คนประเภทที่พร้อมที่จะทำอะไรกไใด้เพยยงเพื่อ แสวงหาอำนาจและความร์ำรยยให้กบตนอง อาจารย์ปีวยอดทน ที่จะทำงานในระบบราชการ เป็นเพราะเขาเป็นนักวิชาชีพที่มอง โลกตามสภาพที่เป็นอยู่ คือมองเห็นว่าแม้สังคมไทย การเมืองจะยัง ไม่พัฒนามากนัก นักการเมืองจะยังฉ้อฉล ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ แต่เขาก์มีบทบาทที่จำเป็นในฐานะนักเศรษฐศศสตร์อาชีพ ผู้สามารถ ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมในฐานะข้าราชการได้ แม้ว่าผู้นำทาง การเมืองจะเป็นเผด็จการก็ตาม

การที่อาจารย์ป๋วยทนทำงานรับราชการได้นาน ส่วนหนึ่ง คงเป็นเพราะเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี แม้ว่าแนวความคิดที่ก้าว หน้าของเขาอย่างในเรื่องการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า จะไม่ได้รับ ความสนใจจากรัฐบาลที่อนุกักษนิยมแต่อย่างใด แต่อาจางย์ป๋วยก็ ยังคงมีความหวังว่า เมื่อคนมีความรู้มากขี้น่าอะไไเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเราควรจะทำอะไร ในที่สุดคนก็ำต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจนได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาสนใจเรื่องการให้การศึกษาคนด้วยการสอน การแสดงป่าฐกกา และเขียนหนังสือมาโดยตลอด

แต่อาจารย์ป๋วยก์ไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดี หรีอเป็นคน ประนีประนอมกับระบบจนไม่มีหลักการของตนเอง เขาได้พิสูจน์ ให้เห็นว่า แม้เขาจะเป็นข้าราชการที่ดีและไม่มีความคิดรุนแรงทาง การเมือง แต่เขาก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะคัดค้านการใช้อำนาจของ

นักการเมืองในทางที่ผิด หากว่าการใช้อำนาจน้้นเข้ามาเกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาโดยตรง ในปี 2496 อาจารย์ป๋ปยในฐานะรองผู้ว่าการธนาคารชาติปฏิเสธคำขอร้องของ พลเอกสฤษดี์ ธนะรัชต์ และเผ่า ศรียานนท์ ที่ให้ระบับการปรับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่ทำผิดระเบียบธนาคารชาติ เป็นผลให้ อาจารย์ปีวยถูกปลดจากตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารชาติ แต่เขาก็ ยังคงดำรงตำแหน่งผู้เซี่ยวชาญกระทรวงการคลัง ซึงเป็นตำแหน่ง เดิมอยู่ (ป๋วย "เหลียวหลังแลหน้า" ในรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เล่มเดิม, หน้า 164-165)

ต่อมาอาจารย์ป๋วยก็์มีเรื่องขัดแย้งกับพลเอกเผ่าอีก กรณี อาจารย์ปีวยไม่เห็นด้วยกับความพยายามของพลเอกเผ่า รัฐมนตรี ช่วย่ากระทรวงการคลัง ที่จะให้ว่าจ้างบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งพิมพ์ ธนบัตรไทย แทนบริษัททอมมัส เดอลารูของอังกฤษ เพราะ อาจารย์ปีวยเห็นว่าบริษัทอเมริกันดังกล่าวฝีมือไม่ดี ปลอม่าย และผู้จัดการโ็มีซื่อเสียงไม่ดี แม้ทางรัฐบาลจะยอมจำนนกับเหตุผล ของอาจารร์ป๋วย แต่ก็ำให้พลเอกเผ่า ซึ่งขเนะนั้แเป็นที่รู้กันทั่วไป ว่า เป็นอธิบดีกรมตำรวจที่เหี้ยมเรียยมมี่สุด ไม่พอใจอาจารย์ป๋วย อย่างมาก ประกอบกับจอมพล $ป$. ในระยะหลังก์ไม่ค่อยชอบ อาจารย์ป๋ปยมากนัก สภาพเช่นนี้ทำให้อาจารย์ป๋วยคิดและติดต่อที่ จะไปหางานทำที่อักถษสักพักหนึ่ง เพื่อ "ให้ไม่ต้องกะเลาะกันต่อ ไป" (รังสรร์เล่มเดิม, หน้า 166-167) พอดีคุแพระบริภัณต์ยุทธกิจ รัฐมนตรีคลังในสมัยนั้นทราบเรื่อง จึงได้ขอไม่ให้อาจารย์ปีวย ลาออก และจัดส่งอาจารย์ป๋วยไปทำหน้าที่เป็นที่ไรึกษาเศรษฐึกจ การคลังที่สถานทูตไทยในลอนดอน และเลยได้เป็นผู้แทนไทยใน คณะมนตรีดีบุกด้วย

ชิวิตของอาจารย์ป๋วยในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นภาพการเมือง ไทยในสมัยนั้นว่า แม้คนที่ไม่มีความคิดรุนแรงทางการเมือง เพียง แต่เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจวิตตรงไปตรงมา ก์ยังไม่สามารกที่จะ ทำงานอยู่ได้ ยังโชคดีสำหรับอาจารย์ป๋วยที่เขาเป็นนักวิชาชีพที่ สามารถ และเป็นคนที่ทำงานอุทิศตัวแบบเงียบๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยว กับกลุ่มารเเื่อง ทำให้เขาไม่ถูกปราบปรามหรีอประสบชะตากรรม ที่ร้ายแรจจากผู้มีอำนาจเผค็จการเหมือนกับบัญญาชนหลายคนใน "ยุคทมิพ" ยุคนั้น

การที่อาจารย์ป๋วยได้ออกจากประเทศไปประจำอยู่ที่อักฤษ ในช่วงปลายของรัฐบาลจอมพลป. ก็อาจจะเป็นโชคดีของเขาอีก อย่างหนึ่ง ที่ทำให้เขาพ้นจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองของการ แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย การแย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มสถษดด์กับ กลุ่มเผ่า และการต่อสู่เพื่อเสรีภาพ ประซาธิปไตย และความเป็น ธรรมของปัญญาชนก้าวหน้า ซึ่งลงเอยด้วยการที่สฤษดิ์ำารัฐปรรหาร โค่นล้มจอมพล ป. และกลุ่มเผ่าลงได้ในปี 2500 และปีต่อมาหลัง จากสฤษดิ์ำรัรัปประหารครั้งที่สอง ก๊ได้ปราบปรามจับกุมปัญญาชน ก้าวหน้าอย่างขนานใหญ่

## บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย ในยุคสฤษดิ์และถนอมช่วงแรก (2501-2514)

เมื่อจอมพลสโษด์์ทำรัฐูประหารครั้ที่ 2 ในเดือนตุลาคมปี 2501 และพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารของเขา ด้วยการเรียกว่าเป็น "การปฏัวัติ" เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความเจริญรุ่งเรือง เขาพยายามชักจูงผู้มีความรู้ความสามารถให้ มาช่วยงานปฏิวัติตของเขา และอาจารย์ป๋วยก็เเ็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้น แม้ว่าสดษด์์จะเคยไม่พอใจอาจารย์ปีวยที่ไม่ช่วยเลี่ยงกฎหมายตาม ที่เขาเคยขอร้อง แต่สถษด์์ก็โลาดพอที่จะรู้ว่า อาจารย์ป๋วยเป็น คนดี และเป็นคนเก่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขา และสำหรับ การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบตะวันตก เขาจึงทำเป็นลีมข้อ บาดหมางนั้นเสีย

ส่วนอาจารย์ป๋วยยองนั้น แม้เขาจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ ดีกับสฤษด์์มาแล้ว แต่เขาก์ไม่รู้จะปฏิเสธคำเชื้อเชิญูของผู้มีำนาจ สูงสุดในประเทศในขแนนั้นได้อย่างไร แม้เขาจะปฏิเสธต่าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สฤษด์์สนอให้ใด้ โดยอ้างว่า เพื่อไม่ให้ผิดคำสาบานสมัะเป็นเสรีไทย แต่ก็เป็นการยากที่จะ


กับอาจารย์ปรีดี พนมยงค์
ที่มหาวิกยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ปฏิเสธตำแหน่งทางราชการธรรมดาที่ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมือง ในที่สุดอาจารย์ป๋วยก็ตัดสินใจกลับมาทำงานที่เมืองไทยโดย่ให้เหตุผล ภายหลังว่า "ผมเห็หมีผู้หลักผู้ใหญ่รู่วมอยู่เป็นอันมาก เช่น หม่อม หลวงเดช สนิทวงศ์, คุณล้ง ศรีสมวงศ์, คุณทวี บุแยเกตุ, คุณพระ เวชยันต์วังสดษดี์ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพนับถีอทั้งนั้น จึงได้ ตัดสินใจขข้ามาทำงานให้" (รังสรรค์ เล่มเดิม, หน้า 167)

ดังนั้น อาจารย์ปี่วอจึงกลับจากอังกฤษมาทำงานในเมืองไทย โดยครั้แรภเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ซึ่งจัดตั้งข้้นใหม่ ต่อมาอีกเพียงปีสองปีก์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผ้ำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ทำหน้าที่เป็นที่ปร็กษารัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เขากลายเป็นคนคนเดียวที่คุมทั้ง นโยบายการเงืน การคลัง และนโยบายงบประมาณ ซึ่งอาจารย์ ปปวยเองก็รูรูึกว่ามากเกินไปและไม่ถูกต้อง ดังน้้น เขาจึงได้ลาออก จากตำแหน่งผู้อํานวยการสำนักงบประมาณหลังจากอยู่ในตำแหน่ง นั้นมาได้ราว 3 ปี อาจารย์ปีวยเล่าในภายหลังว่า ตอนนั้นสษษด์ ตั้งจจทำนุบำรุงบ้านเมืองจริงๆ และเป็นงานที่ "ผมเองรู้สึสสนุกมีอ และสนใจมากๆ และเข้าใจว่าเป็นราชการที่มีประโยชน์แก่ส่วนรวม จริง ๆ" (ป๋วย "เหลียวหลังงเลหน้า" ใน รัสสรรค์ เล่มเดิม, หน้า 167) ข้อสังเตตดังกล่าวช้ให้เราเห็นว่า สฤษด์์เป็นคนฉลาดในการใช้คน เขารู้าําอาจารย์ป๋วยยเป็นคนเก่งที่จะช่วยเขาพัฒนาเศรษฐูกิจไทยให้ ทันสมัยแบบตะวันตก อย่างที่เขาเห็นสอดคล้องกับธนาคารโลกได้ และเขากร์ด้ด้วยว่าวิธีที่จะทำให้คนที่ชี่ขตรงและมีหลักการอย่างอาจารย์ ป่วยอยู่ร่วมงานได้ คือ ต้องปล่อยให้อาจารย์ป๋วยทำงานอย่างที่เขา อยากทำ โดยไม่เข้าไปยุ่ง่เกี่ยวด้วยมากนัก

สฤษดิ์และที่ปรีกษาทางการเมืองของเขาคงจะรู้ด้วยว่า

การปล่อยให้สถาบันการเงินที่สำคัญอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ในมือของคนที่ซื่อสัตย์และเก่งอย่างอาจารย์ป๋วย จะเป็นประโยชน์ สำหรับคณะปฏิวัติของเขา และการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยใน ระยะยาว ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าไปใช้อิทธิพลในเรื่องการเงินการคลังที่ อาจารย์ป๋วยรับผิดชอบอยู่ เหตุผลอื่นก็คงจะอยู่ที่ว่าสฤษดี์และ พรรคพวกตอนนี้มีอำนาจมากอยู่กลุ่มเดียว ไม่ใช่คนที่เพิ่งก่อร่าง สร้างตัวเหมือนสมัยที่เป็นรองจอมพล ป. อยู่ ดังนั้นเขาจึงสามารถ หาทางฉ้อราษฎร์บังหลวงจากที่อื่นๆ ได้มากมาย โดยไม่จำเป็น ต้องไปรบกวนการทำงานของอาจารย์ป๋วยและข้าราชการนักวิชาชีพ อย่างอาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในสมัย สฤษดิ์ และเป็นกลุ่มคนที่สร้างชื่อเสียงที่เกินความจริงให้กับสฤษดื์ ว่าเป็นนักพัฒนาคนสำคัญ ทั้งที่โดยเนื้อแท้แล้วสฤษดี์เป็นเพียงนัก การเมืองที่เผด็จการและฉ้อฉลคนหนึ่งเท่านั้น

ทั้ง ๆ ที่โดยเนื้อแท้ อาจารย์ป๋วยเป็นมนุษย์คนละประเภท หรือแทบจะเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับสฤษดิ์เลยด้วยซ้ำ แต่แนวคิดใน การพัฒนาประเทศของอาจารย์ป๋วยในตอนนั้นก็สอดคล้องกับสฤษด์ และธนาคารโลก ซึ่งเป็นแนวความคิดกระแสหลักที่ครอบคลุม ประเทศด้อยพัฒนาทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยในเวลานั้น เท่านั้น ในฐานะของผู้สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเปิด และการค้า ระหว่างประเทศโดยเสรี ธนาคารชาติภายใต้การนำของอาจารย์ ป๋วยได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนากิจการ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการค้า ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ การสะสมทุน การลงทุน และการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราที่สูง โดยเฉพาะ ในช่วง 10 ปีแรก หลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

42 ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สังคมแห่งชาติ (2504-2514)
นอกจากบทบาทในฐานะผู้ว่าการธนาคารชาติ อาจารย์ป๋วย ยังมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบราชการและการวางแผนจาก ส่วนกลาง ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2502 และการประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง ในปี 2504 เนื่องจากข้าราชการนักวิชาชีพที่มีความสามารถในสมัยนั้นยังมีน้อย อาจารย์ป๋วยจึงต้องรับผิดชอบงานมากมาย นอกจากจะเป็นผู้ว่า การธนาคารชาติ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว เขายังเป็นกรรมการบริหารของสภาพัฒนาฯ และเป็นกรรมการสภา การศึกษาแห่งชาติอีกด้วย กล่าวโดยสรุปก็คือเขาเป็น-เหมือน อย่างที่เพื่อนร่วมงานนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่ถูกส่งมาช่วย พัฒนาประเทศไทยคนหนึ่ง กล่าวไว้อย่างเหมาะสมว่า "สถาปนิก ใหญ่ของยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่กระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต ของเศรษฐกิจของประเทศในอัตราที่น่าประทับใจมาก" (Laurence D. Stifel "Recollection of Dr. Puey" in Komol Keemthong A Siamese
For All Seasons 1984, p. 18)
ดังนั้น คนที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในประเทศไทยจริง ๆ แล้ว จึงเป็นคนอย่างอาจารย์ป๋วยและเพื่อน ร่วมงานข้าราชการนักวิชาชีพในกระทรวงทบวงกรมในเวลานั้น มากกว่าสฤษดิ์ ซึ่งนักวิชาการบางคนให้เครดิตเขามากกว่าที่เขา ควรได้รับ สฤษดื์ ซึ่งเป็นผู้นำแบบเผด็จการ เพียงแต่เอื้ออำนวย สนับสนุนให้การพัฒนาแบบนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความ ร่ำรวยมั่งคั่งให้เขาด้วยเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ถึงจะมีสฤษดื้หรือไม่ การ พัฒนาแนวนี้ ซึ่งถูกผลักดันมาจากธนาคารโลกและระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยมก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ดี
แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ที่ครอบงำความรู้และความ คิดของนักเศรษฐศาสตร์และข้าราชการประเทศด้อยพัฒนาทั่วโลก ในเวลานั้น คือแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันชื่อ $W . W$. Rostow ผู้เสนอแนวคิดไว้ในหนังสือที่ขายดีและมีซื่อเสียงของเขา เรื่อง "Stages of Economic Growth" ว่า ประเทศกำลังพัฒนา สามารถและจำเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาให้เศรษฐกิจโดยส่วนรวมเจริญ เติบโตในอัตราที่สูง โดยในตอนแรกไม่ต้องคำนึงการกระจายรายได้ ที่เป็นธรรม เพื่อที่จะหาทาง "ทะยานขึ้นฟ้า" สู่ระดับการพัฒนา ในแนวทางที่ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมตะวันตกได้ผ่านมาแล้ว หนังสือเล่มนี้มีชื่อรองว่า Non-Communist Manifesto ซึ่งเป็น การจงใจล้อเลียนและท้าทาย หนังสือ Communist Manifesto ของมาร์กซ์ หนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นคัมภีร์ของประเทศด้อย พัฒนานอกค่ายสังคมนิยมอยู่ราว 20 ปี ก่อนที่จะถูกพิสูจน์และถูก โจมตีว่าเป็นแนวคิดที่ผิดพลาด ในเมืองไทยพวกนักเศรษฐศาสตร์ และข้าราชการ นักเรียนนอกในสมัยนั้นก็คงอ่านกันอยู่ ก่อน ที่สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดการแปลเป็นภาษาไทยและพิมพ์ขึ้น ในปี 2508 โดยมีอาจารย์ป๋วยเป็นผู้ตรวจทาน (จันทร์แรม ศิริโชติ (แปล) ความเจริญทางเศรษฐกิจตามลำดับขั้น, 2508)

การที่อาจารย์ป๋วย ซึ่งเบ็นปัญญาชนนักวิชาชีพที่ฉลาด และมีอุดมคติ สามารถที่จะทำงานอย่างอุทิศตนภายใต้รัฐบาล ทหารที่เป็นเผด็จการและฉ้อฉล มานานกว่าครี่งหนึ่งของชีวิตการ ทำงานของเขา นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาพัฒนาการ ทางการเมืองและภูมิปัญญาของไทย ที่จะทำความเข้าใจและ อธิบายปรากฏการณ์นี้ออกมา การจะทำเช่นนั้นได้ เราคงต้อง

ศึกษาพัฒนาการทางการรับรู้และทางความคิดของอาจารย์ป๋วย ใน ช่วงที่เขามีบทบาท ในฐานะนักวิชาชีพของรัฐบาลอย่างละเอียด สักหน่อย
angnaiorontro
no ति 10 niom


Gor mirnongiřu

tou ruvpo ontanta
2
Qulartióth


U
n manounay
no
$1+$
$112 \times 7$
GuİCo
2rovart do，S
On तथ2 Arrm
जेतow
＂的分会

$v$ ：An Atow ventior
uncov
n呿度
々 めलは
AOMitaíns．

Wocsis

# ความคิดและการสื่อสารแสดงออก ของอาจารย์ป๋วย ในช่วงปี 2492-2514 

ในช่วงทศวรรษแรกของการทำงานรับราชการของอาจารย์ ปีวย เขามีผลงานเขียนไม่มากนัก นอกจากรวมคำบรรยาย 2 เล่มที่ ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้ว ก็มีบทความ ปาฐกถากี่ยวกับการศึกษาวิชา เศรษฐศาสตร์และเศรษฐจกกจทั่วไปอยู่ 2-3 ชิ้น งานหหล่านี้กี์เป็น การนำหลักวิชาความรู้เศรษฐศาสตร์ที่เขาได้เล่าเรียนจากอังกฤษ มาเผยแพร่ต่อ โดยที่อาจารย์๋ปอยไม่ได้แสดงทัศนะของตนเองต่อ ปัญหาบ้านเมืองอย่างวิพากษ์วิจารณ์มากนัก นอกจากการกล่าว ตามหลักวิชาด้วยทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบคลาสสิก ที่มองว่าการศึกษาเศรษฐูศาสตร์ ย่อมเกี่ยวพันกับการเมืองและสังคม ดังนั้น นักเศรษฐูศสตร์นอกจากจะต้องสนใจปัญหาสังคมแล้ว ยัง จะต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจ ในการที่จะยกระดับ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดี้มีนโดยทั่วถึงกันด้วย (ป๋วยย คำพูดและ ข้อเขียน, 2511)

กล่าวโดยรวมแล้ว งานเขียนของอาจารย์ป๋วยในช่วงแรก คือช่วง 2492-2501 ส่วนใหญู่เป็นงานประเภทผลิตทดแทนขื้น

ใหม่ของความรู้ทางเศรษฐุศาสตร์แบบทุนนิยมตะวันตก ขณะเดียว กันก๊ได้สะท้อนให้เห็นถึงััศนะเสรืนิยมและมนุษยธรรมนิยมที่มีอยู่ ในตัวเขาปรากฏออกมาบ้าง แต่เป็นการเสนอแบบลอย ๆ มากกว่า ที่จะริพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมที่เป็นอยู่อย่างจริงจัง

อาจารย์ปีวยมีงานปาฐกกถา คำบรรยาย และงานเขียนมาก ขึ้นในช่วงทศวรรษ 2501 เป็นต้นไป งานเด่นในช่วงแรกๆ คือ สุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปี ที่สมาคมนายธนาคาร เซิญเขาไปพูดในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติ จนกลายเป็น ธรรมเนียมติดต่อกันมาหลายปี ในฐานะของผู้ว่าการธนาคารชาติ ซึ่งต้องคอยควบคุมดูแลธนาคารพาณิชย์ให้ทำตามกฎระเบียบ เพื่อ สร้างสถาบันธนาคารให้มีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นผลดีต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาจารย์ป๋วยได้ช้โอกาสนี้ในการพูตจาชักจูง หว่านล้อมนายธนาคารให้ปฏิบิิิตนในทางที่ถูกที่ควร เพื่อผล ประโยชน์ของส่วนรวมในระยะยาว มากกว่าที่จะคำนึงถึงผล ประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้น และบางครั้ก็์วิจารณ์นักการเมือง และข้าราชการด้วย

ในยุคคี่อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติ (25022514) เป็นยุคที่ธนาคารพาณิขย์ำลังอยู่ในระหว่างการสร้างเนื้อ สร้างตัวเพื่อแสวงหาผลกำไรเป็นเป้าหมายระยะสัน ไม่ต่างไปจาก ธุรกิจอื่นๆ ขณะเดียวกันพวกทหาร นักการเมือง ซึ่งมีอำนาจ เผด์จการในสมัยนั้น ก็พยายามเข้าไปแสสงหาผลประโยชน์จาก ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารพาณิชย์ก์ต้องเกงงใจ หรื้อร่วมมือ ด้วย เพื่อที่ตนจะได้ประโยชน์จากการคุ้มครองของผู้มีำนาจ สภาพเช่นนื้คงทำความลำบากใจให้กับอาจารย์ป๋วยไม่ใช่น้อย ดังนั้น นอกจากการพยายามจะใช้กฎระเบียบในการควบคุมดูแลธนาคาร

48 ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป่วย อึ๊งภากรณ์

พาณิยย์เหล่านี้แล้ว อาจารย์๋่วยยังใช้สุนทรพจน์ประจำบีที่สมาคม นายธนาคาร เป็นเคื่่องม่อในการชักจูงใจ การตักเตือน และการ วิจารณ์ ทั้งนายธนาคารและนักการเมืองด้วย

เมื่อเรากลับไปอ่านสุนทรพจน์เหล่านี้ของอาจารย์ป๋อย เรา จะพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นการกล่าวถึงปัญหาและการขอความ ร่วมมือด้วยท่าทีที่นุ่มนวล มากกว่าการตักเดือนอย่างตงงไปตรงมา ส่วนที่มีลักษแะเป็นการวิจารณ์ ก็จะเป็นการวิจารณ์แบบอ้อม ? ด้วยท่าทีที่สุภาพมีอารมณ์ขันแบบทีเล่นทีจริง มากกว่าการวิจารณ์ แบบเอาจริงเอาจัง ลักษณะดังกล่าว ส่วนหนึ่งคงเป็นบุคลิกของ อาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษที่ไม่ได้มีความคิดรุนแรงก้าวร้าว อีกส่วนหนึ่งคงจะเนื่องมาจากบรรยากาศทางการเมืองและภูมิปัญญาในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสมัยเผด็จการ ผู้คนไม่มีเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น ทำให้คนต้องใช้ความระมัดระวังในการวิพากษ์ วิจารณ์ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในต่าแหน่งทางราชการระดับสูงอย่าง อาจารย์ป๋วยด้วยแล้ว ก็คงจะต้องระมัดระวังมากพอสมควรทีเดียว

อย่างไรก์ดี ถ้าเราเข้าใจบรรยากาศของการเมืองแบบเผต็จ การในยุคนั้น และตระหนักว่าสุนทรพจน์ของอาจารย์ป๋วยในที่ประชุม ปรจจำปีของนายธนาคารนั้น มีหนังสือพิมพ์และผู้คนนำไปเผยแพร่ ต่อในวงกว้าง เราก็จะพบว่าอาจารย์ปีวยเป็นปัญญาชนที่กล้า วิจารณ์คนหนึ่งในยุคนั้น ที่แม้แต่ปัญญาชนที่อยู่นอกวงราชการ เองและเคยได้อี่อว่าเป็นปัญญาชนปากกล้า อย่าง ม.ร.ว. คีกถททิ์์ ปราโมช ก็ค่อนข้างสงบเสย่ยม ไม่วิพากษ์วิจารณ์มากเหมือนที่เขา เคยทำในสมัยรัฐบาลปรีดี และจอมพล ป.

สุนทรพจน์ของอาจารย์ป๋วย ชิ้นที่สร้างความฮีอฮาชิ้นหนึ่ง คือ สุนทรพจนโใในีี 2507 ซึ่งเขากล่าวเป็นกลอน ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะอาจารย์ป๋วยชอบวรรณกรรมรวมทั้งการแต่งกลอน แต่อีก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเขาต้องการผลให้การวิจารณ์ มีลักษณะ นุ่มนวลกว่าที่จะใช้ภาษาร้อยแก้วโดยปกติ เพราะในสมัยน้้นยังเป็น สมัยเผด็จการอยู่ แม้จอมพลสฤษด์จะตายไปแล้ว แต่จอมพล ถนอมก็ย้งสืบอำนาจเผด์จการต่อมา

ในสุนทรพจน์นี้ อาจารย์ป๋วยยไ้้างถึงคำปรารภของจอม พลถนอมที่เคยกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่ข้าราชการ่ใหญ่โตเช่นรัฐมนตรี จะไปยุ่งเกี่ยวกับการค้า แติ่งิ่งที่าจารย์ป๋วยไม่แน่ใจ คือ คำว่าการ ค้าจะหมายความรวมถึงธนาคารด้วยหรือไม่ (ป๋วย คำพูดและข้อ เขียน, หน้า 109)

เพียงการตั้ข้อสังเกตเช่นนี้ คนก็รู้กันว่าอาจารย์ป๋วยวิจารณ์ นักการเมือง ซึ่งเวลานั้แข้ามาเป็นประธาน เป็นกรรมการและยุ่ง เกี่ยวกับธนาคารพาณิขยยอยู่มาก กล่าวกันว่า สุนทรพจน์ดังกล่าว มีผลให้จอมพลถนอม ซึ่งยอมรับนับถีอและเกรงใจอาจารย์ป๋วยอยู่ ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ยกเว้นธนาคาร ทหารไทย (รังสรรค์ เล่มเดิม, หน้า 17) แต่ไม่ได้มีผลต่อนักการ เมืองคนอื่นๆ เช่น ประภาส จารุเสถียร ซึ่งไมไไ้ชขอบอาจารย์ปี่วย มากนัก ด้วยเหตุผลที่เป็นที่เข้าใจได้ เพราะประภาสเป็นนักการ เมืองที่มีหุ้นและธุรกิจมากที่สุดในเวลานั้น

ในปี 2507 ต่อกับ 2508 เป็นช่วงที่มีการกล่าวขวัญถึง การฉ้อราษฎร์บังหลงงของจอมพลสโษด์กนันมาก เพราะหลังจาก สฤษด์์ตาย ลูกเมียก็ฟ้องร้องแย่งมรดกที่มีเกือบสามพันล้านบาท ทำให้นักหนังสือพิมพ์พากันขุดคุ้ยเรื่องมรดกและการมีเมียน้อยนับ ร้อยของสฤษดิ์กันอย่างขนานใหญ่ และรัฐบาลโโต้องทำเป็นยื่นมีอ เข้ามาสอบสวนว่า สฤษด์์ฉ้อโกงรัจั่ส่วนไหนบ้าง อาจารย์ปีวยได้

50 桼 ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เอ่ยถึงกรถี้นี้ในสุนทรพจน์ปี 2508 โดยไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคล เขาได้ ยกภาษิต "วัวหายแล้วจึงล้อมคอก" ขึ้หมาอ้าง และเสนอให้รัฐบาล สร้างคอกหรีอช่อมคอกให้ดี เพื่อที่วัวจะได้ไม่หายอีก และยังได้ วิจารณ์นักการเมืองและชนชั้นสูงอี่นๆ ในสมัยนั้นโดยใช้รูปแบบของ การเล่าถึงสันร้ายของเขา เพื่อสื่อความหมายให้คนเห็นว่า ถ้าหาก พวกเราซึ่งอาจารย์ป๋วยคงหมายถึง นายธนาคาร พ่อค้า ข้าราชการ นักการเมือง ไม่พยายามกำจัดปิศาจร้าย 3 ตัว คือ โลภะ โทสะ โมหะ (ความโลภ โกรธ หลง) ก็อาจเป็นไปได้ว้าเราอาจจะเจอกับ ปิศาจที่ร้ายกว่า คือปิศาจของ เมา เซ ตุง (คอมมิวนิสต์) (ป๋่วย คำ พูจและข้อเขียน, หน้า 415)

ลักษณะการจิจารณ์สังคมในคำพูดและข้อเขียนของอาจารย์ ป่วยในช่วง 2507-2514 ส่วนใหถู่จะมีพื้นฐานอยู่ที่ความถูกต้อง ทางศีสธรรม และความมีประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนา ประเทศ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์กาารเมืองของอาจารย์ป๋วย ในช่วงนี้ยังคงสนับสนุนนโยบายการค้าเสรี และคัดค้านนโยบาย การควบคุมและกีดกันทางการค้า อาจารย์ปียอ้างเสมอ ๆ ว่า เขา และเพื่อนร่วมงานได้ไช้นโยบายการค้าเสรี แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ของไทยภายหลังสงครามโลกครั้ที่สอง จนทำให้เศรษฐจิจกระเตื้อง และรุ่งเรืองขี้นมาครั้งหนึ่งแล้ว และเขาคิดว่า เราสามารถใช้ นโยบายมี้แก้ปัญหาศศรษฐิจิในยุคนี้ (2511-2512) ได้ในทำนอง เดียวกัน

เพื่อที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ แนวความคิด อารมณ์ และ การใช้ภาษาในการสื่อสารแสดงออกของอาจารย์ป์วย ในเรื่องนี้ได้ อย่างแจ่มชัด ผู้เฮียนขอคัดคำพูดของอาจารย์ปีวย ซึ่งได้กล่าวไว้ ในที่ประชุมของสมาคมวิเทศสัมพันธ์และกฎหมายระหว่างประเทศ
"ในการเสนอวิธีแก้ใข ผมใคร่จะขอเชิญท่านทั้ง หลายหวนระลืกถึงสถานการณใในปี 2496 ซึ่งเป็น ระยะที่เลิกสงครามเกาหลี ไทยเราประสบปัญหา ทำนองนี้หลายประการ คือ สินค้าขาออกของเราก็ ตกต่าลง ทั้งข้าว ยาง ดีบุก ซึ่งเราเคยยายดิบขายดี และเป็นเจ้าตลาดอยู่แต่ดิมนั้น ตลาดวายไปหมด ราคาตกต่ำ ผู้ผลิตตู่แฆ่งขันของเราก็เกิดผลิตได้ด้ข้น้น ดุลการค้าและการหำระเงินของไทยก็เผชิญความยุ่ง ยากอย่างนี้ ผิดกันแต่ว่าในครั้งนั้น เรามี่งินสำรอง ระหว่างประเทศต่ำ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของปัจจุบัน เมื่อ ครั้งน้้นราแก้ปัญหาไต้ส้าเร็จจนมีผลสะท้อนมาถึง ความรุรฺเรืองในระยะตั้งแต่ปี 2500 เป็นต้นมา ด้วย วิธีโดบ้าง ผมขอเตือนความทรงจำท่านดังนี้
(1) เราาช้ว้ธีกล้าหาญ เลิกควบตุม เลิกสำนัก งานข้าวของรัรับาล เลิกควบคุมการส่งยางและดีบุก เลิกควบคุมการสังรถยนส์เข้ามา เลิกการใช้อัตราแลก เปลี่ยนนิินหลายอัตรา เลิกแบ่งประเภทสินค้าขาเข้า ต่าง 9
(2) เราปรับปรุงการคลัง การงบประมาณแ การ ภาษีอากร ตลอดจนการบริหารราชการแผ่นดินให้ ทะมัดทะแมขขี้น และให้มีประสิทธิภาพดี้้้น
(3) เราทำนุบำรุงประชาราษฎรด้วยการสร้าง ถนน สร้างการขลประทาน บูรณะการรถไฟและการ

> ท่าเรือ บ่ารุงการเกษตร และปราบปรามโจรูู้ร้ายใให้ ราษฎรมันใจอยู่ในความสงบ
> (4) เราเิิดประตูค้ากับต่างประเทศ และเข้า เป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างสมบูรณ์

> สำหรับในกรณีปัญหาปัจจุบัน ผมกีฑยังเขื่อว่าวิธี การที่เคยใช้มานั้น ยังคงจะใช้เป็นประโยชนไใด้ใช่นกัน ที่ควรหลีกเลี่ยงแนเก็คือ การควบคุมจำกัดการค้าโดย ไม่จำเป็นจริง ๆ มาตรการที่ควรจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษ ในระยะนี้ ก็คีอการบำรุงพลังทางเศรษฐกิจภายใน ประเทศให้แข็งแรง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ประเทศ"
> (ป๋วย อิ๊งภากรณ์ สุนทรพจน์และข้อเขียน 2513, หน้า 163-164)

อาจารย์ป๋วย เป็นคนที่มองการลงทุนและการค้าระหว่าง ประเทศในแงด่มีมกเลียจนแม้เขาจะยอมรับว่า มีข้อบกพร่องหลาย ประการในเศรษฐิกิจไทย เช่น การกระจายประโยชน์ในความ จำเริญไม่ทั่ถึงกัน ข้อบกพร่องในการพัฒนาการศึกษา ความเลื่อม ถอยในความสามารถด้านการผลิตทางการเกษตร ความแพงของ อาหารประเภทเน้้อัตว์ ความยุ่งยากในการสัญจรเละสาธารณูปโภค ในเมืองหลวง แต่เขาก์ยังมองว่า "ข้อบกพร่องเหล่านี้มิใช่เกิดจาก ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ เป็นความบ่กพร่องภายใน ระบบของเราเอง" (ป๋วย "ภาวะเศรษฐิกิจของไทยด้านต่างประเทศ"

เล่มเดิม, หน้า 153)
การที่อาจารย์ป๋วยกล่าวว่า ปัญหาหรือ "ข้อบกพร่อง" ทางเศรษฐกิจเหล่านั้น เป็นความบกพร่องภายในระบบของเราเอง มีส่วนถูกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ข้อความก่อนหน้านั้นที่ว่าข้อบก พร่องเหล่านี้มิใช่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นการ กล่าวที่มองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นจริงที่ว่า การที่ ไทยเลือกเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวารนั้น มี ส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาและถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ จากประเทศทุนนิยมศูนย์กลางอยู่มากเช่นกัน แต่ในปี 2512 เมื่อ อาจารย์ป๋วยแสดงทัศนะนี้ออกมา การค้าของโลกยังอยู่ในภาวะ เพื่องฟู ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปจึงยังมองเศรษฐิกิจและ การค้าของโลกทุนนิยมในแงดีอยู่มาก

อาจารย์ป๋วยในปี 2512 ไม่เพียงแต่มองเศรษฐกิจทุนนิยม โลกในแง่ดีเท่านั้น สำหรับปัญหาลู่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจใน ประเทศไทยเอง เขาก็มองในแงดีและมีความหวังมากเช่นกัน เมื่อ ผู้เขียนซึ่งตอนนั้นจบจากคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่ อาจารย์ป๋วยเป็นคณบดี ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ป๋วย เพื่อพิมพ์ลง ในวารสารชัยพฤกษ์ ฉบับนักศึกษาประชาชน อาจารย์ป๋วยได้ แสดงความเชื่อมั่นว่า เราสามารถพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยให้ เจริญรุ่งเรืองได้แน่ ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาที่ในทัศนะของเขาเห็นว่า เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วน 3 ประการได้ คือ การเกษตร การ ศึกษา และการบริหารราชการ (สัมภาษณ์ป๋วย ชัยพฤกษ์ ฉบับ นักศึกษาประชาชน, 8 สิงหาคม 2512)

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะมองการพัฒนา เศรษฐกิจแบบตะวันตกในแง่ดี แต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับเป็นคนที่สนใจ

แต่เรื่องการเร่งรัดให้เกิดการเติบโตทางวัตถุ เหมือนกับนักเศรษฐศาสตร์สำนักทุนนิยมคนอื่นๆ เพราะเขายังเป็นคนที่มีความสนใจที่ จะให้การพัฒนาเศรษฐิกิจสังคม มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ อย่างจริง ๆ จัง ๆ หลังจากที่อาจารย์ป๋วยได้มีส่วนในการทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคสฤษด์์, ถนอม มาได้ราว 10 ปี เขาก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาของการเจริญเติบโตที่ไม่สมตุล และ ความไม่เป็นธรรมทางสังคมที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจใน แนวนี้ ในปี 2511 เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาลคนแรก ๆ ที่ได้เสนอว่า
"ของบางอย่างที่แพงขึ้นนั้น ถ้ามูลค่าที่สูงขึ้นตกแก่ผู่ยาก เข็ญมาแต่ก่อน เราควรจะยอมเสียสละบ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ค่าจ้างแรงงาน เดิมวันละ 10 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 15 บาท คงจะไม่มีใครอิจฉากรรมกรนัก หรือถ้าชาว กรุงต้องบริโภคข้าวแพงขื้น แต่ชาวนาได้รับผลประโยชน์ ซึ่งแต่เดิม ต่ำกว่าควร ก็ควรยอมให้ชาวนาบ้าง ชาวนาจะได้ช่วยลงทุนปลูก ข้าวให้ได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันการช่วยสนับสนุนรายได้ของชาว กรุงที่ยากจน ก็ควรที่รัฐบาลจะพึงกระทำ" (ป๋วย สุนทรพจน์และ ข้อเขียน, หน้า 38)

แต่ข้อเสนอที่มีลักษณะก้าวหน้า หรือกระจายความเป็น ธรรมของอาจารย์ป๋วย ไม่ได้รับความสนใจหรือเห็นชอบจากรัฐบาล และข้าราชการนักวิชาชีพส่วนใหญ่ เพราะจริง ๆ แล้วที่เศรษฐกิจ ในยุคสถุษดิ์, ถนอม พัฒนาไปได้รวดเร็ว ก็ด้วยการเอาเปรียบทั้ง ชาวนาและกรรมกร กล่าวคือ กดราคาข้าวให้ต่ำกว่าราคาข้าวใน ตลาดโลกมาก ด้วยวิธีการทางภาษีอากรโควตาส่งออกและอื่นๆ เพื่อให้ข้าวราคาถูก ค่าครองชีพต่ำพอที่กรรมกรจะอยู่แบบพอ

ประทังรีวิตได้ด้วยค่าจ้างต่ำๆ แต่อาจารย์ป๋วยยนขนณะนั้นยังมอง ข้อบกพร่องของการพัฒนาเศรษฐูกจจ่า เป็นปัญหาทางเทคนิควิธีการ มากกว่าที่จะมองว่าเป็นปัญหาของตัวระบบเศรษฐิกิจหวือการพัฒนา แนวนี้อง

ว่ากันที่จริงแล้ว อาจารย์ป๋วยเองก็เป็นนักเศรษฐุศาสตร์ ของรัฐบาลคนหนึ่ง ที่สนับสนุนให้รัฐบาลใช้นโยบายเก็บค่าพรีเมียม ข้าวส่งออก เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมราคาข้าวในประเทศ และดึงกำไรจากพ่อค้ามาเข้ารัฐ เพียงแต่อาจารย์ป๋วยมองว่าเป็น มาตรการชั่วคราว ที่นำมาใช้ภายหลังจากที่รั่ริเลิกค้าข้าวเองและให้ พ่อค้าเอกชนค้าแทน และการเก็บค่าพรีเมียมข้าว ซึ่งจิิงๆ แล้ว พ่อค้าผลักภาระให้กับชาวนา น่าจะค่อย 9 ลดและเลิกไปในที่สุด ในขณะที่รัฐบาลใช้พรีเมียมข้าวเป็นมาตรการสำคัญในการหารายได้ เข้ารัฐ และเอาเปรียบชาวนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคในเมืองเรื่อยมา โดยไม่เคยคิดที่จะเลิก

ดังนั้น แม้อาจารย์ป๋วยจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความคิด ในเชิงเสรีนิยมที่ก้าวหน้ามากกว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยส่วนใหญ่ใน เวลานั้น แต่เขากียังคงมองในปี 2514 ว่า อุปสรรคในการพัฒนา ชนบทนั้นมีอยู่ 6 ประการ คือ 1. การมีลูกมากจนเกินกำลัง 2. การพัผนาแต่โดยฉาบฉวย 3. การทำลายสิ่งแวดล้อม 4. การใช้ วิทยาศาสตร์ไนทางที่ผิด 5 . การบริหารราชการโดยขาดสมรรถภาพ และ 6. การละเลยต่อการศึกษา (ป๋วย เสียชีพอย่าเสียสิ้น 2528 , หน้า 123) ทั้งนี้ดยยที่เขาไม่ได้กล่าวถึงอุปสรรคที่สำคัญ เช่น การ เอารัดเอาเปรียบโดยพ่อค้าคนกลาง เจ้าที่ดินและนายทุนเงินกู้ โครงสร้างการเก็บภาทีที่ไม่เป็นธรรม ฯลบ แต่ประการใด จึงอาจ กล่าวได้ว่าวิธีคิดของอาจารย์ป๋วยในขณะนัน ก็ยังไม่ต่างจากนัก

56 คึกษาบทบาทและความคิตอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมคนอี่น ๆ ที่มองสาเหตุของปัญหาความด้อย พัฒนาในแง่ของเทคนิควิธีการในการจัดการทางเศรษฐกิจ มากกว่า ที่จะมองถึงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและกระบวนการพัฒนา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวาร ที่เป็นสาเหตุหลักของความด้อย พัฒนาในชนบท

อาจเป็นไปได้ว่า โดยลึก ๆ แล้วอาจารย์ป๋วยก็ตระหนักอยู่ เหมือนกันว่า ปัญหาของชาวนายากจนนั้น เกิดจากการที่พวกเขา ถูกเอารัดเอาเปรียบจากมนุษย์ด้วยกันด้วย ไม่ใช่เกิดจากปัญหาทาง เทคนิควิธีการในการจัดการทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่การที่อาจารย์ ป๋วยเป็นข้าราชการระดับสูงและเป็นนักปฏิบัตินิยมที่มุ่งให้เกิดผล สำเร็จมากกว่าเป็นนักวิจารณ์หัวรุนแรง อาจจะทำให้เขาละเว้นที่จะ วิจารณ์ว่า ชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไร และเลือกจะวิจารณ์ เฉพาะประเด็นปัญหาทางเทคนิควิธีการจัดการ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ รัฐบาลและข้าราชการนักวิชาชีพในยุคนั้นจะรับฟัง และนำไปแก้ ไขได้

อย่างไรก็ตาม การที่อาจารย์ป๋วยกล่าวถึงอุปสรรคในการ พัฒนาชนบทถึง 6 ข้อ โดยทุกข้อนั้นเป็นปัญหาเทคนิควิธีการจัด การล้วนๆ และไม่เอ่ยถึงการที่ชาวนาเป็นฝ่ายเสียเปรียบในกระบวน การผลิตและแลกเปลี่ยนเลย ทั้งที่สามารถกล่าวเป็นประโยคบอก เล่าธรรมดาได้โดยไม่จำเป็นต้องวิจารณ์รุนแรงนั้น ก็ได้สะท้อนให้ เห็นว่าแม้อาจารย์ป๋วยจะรู้อยู่บ้างว่า ชาวนาเสียเปรียบอย่างไร แต่ เขาก็อาจจะไม่ได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงความสำคัญของมัน ความ ที่อาจารย์ป๋วยได้รับการฝึกอบรมและทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมตะวันตกมาตลอด และประสบความสำเร็จในแง่ที่ ว่าทำให้เศรษฐิจไไทยโดยส่วนรวมเจริญเติบโตในอัตราที่สูง ทำให้

เขายากที่จะมองเห็นได้ว่า สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาความยากจน ของชาวชนบทก์คือ ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและกระบวน การพัฒนาแบบที่เขากำลังสนับสนุนและส่งเสริมอยู่นั่นเอง

สรุปแล้ว ความคิดของอาจารย์ป๋วยเกี่ยวกับการพัฒนา เศรษฐกิจในช่วงปี 2501-2514 จึงเป็นความคิดที่ผสมผสานอยู่ กลาง ๆระหว่างแนวคิดแบบอนุรักษนิยม และแบบก้าวหน้า เขา ได้แสดงทัศนะไว้ในปี 2512 ว่า ทั้งลัทธินายทุนและลัทธิคอมมิวนิสต์ "สร้างความอยุติธรรมและมีผลร้ายทั้งสองฝ่าย เพราะฝ่าย คอมมิวนิสต์ย่อมเพิกเฉยในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ส่วนลัทธินายทุน ถ้าปล่อยให้ดำเนินไปโดยเสรี ย่อมทำให้เกิดการเบียดเบียนกัน ได้ง่าย และความยากจนจะรุนแรงแตกต่างกันไปยิ่งมากขึ้นในสัง คม คนมีมีเสียเหลือหลาย คนจนยิ่งทรุดลง ฉะนั้น ผมเห็นว่าวีธีที่ เหมาะ คือ ทางสายกลาง รัฐบาลไม่แย่งราษฎรทำเสียทั้งหมด และ ก็ไม่ปล่อยปละละเลยให้ทำกันโดยไม่มีขอบเขต รัฐบาลจะต้องใช้ มาตรการการคลัง และการภาษีอากรกำกับการกระทำของเอกชน และพยายามส่งเสริมให้เกิดผลส่วนรวมขึ้น โดยช่วยวางพื้นฐานใน การพัฒนาให้ราษฏร" (ป๋วย "ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ" ใน สุนทรพจน์และข้อเขียน 2513 , หน้า 128)

## ความคิดเรื่องการศึกษา และศาสนา ของอาจารย์ป๋วย


#### Abstract

แม้ว่าทัศนะทางเศรษฐกิจของอาจารย์ป๋วย จะมีลักษณะ เอนไปตามความคิดกระแสหลัก หรือพิทักษ์ระบบเศรษฐิกี่ที่เป็น อยู่ แต่ทัศนะทางสังคมของอาจารย์ป๋วยโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัด คือ ในเรื่องการศึกษาและศาสนาจะมีลักษณะเสรีนิยมก้าวหน้ากว่า ปัญญาสนไทยในยุคสมัยเดียวกันอยู่ไม่น้อย ในตอนแรกเริ่ม อาจารย์ปียยคงสนใจเรื่องการศึกษาแบบนักเศรษฐศาตร์ ที่มองการ ศึกษาที่เป็นเครื่องมีอสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสบการณ์การทำงานของอาจารย์ป๋วยเองในเวลาต่อมา ที่ได้ พบเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและความฉ้อฉลของข้าราชการ ก็ยิ่งทำให้เขามองเห็นว่า เป็นเพราะสถาบันการศืกษยไไยยไม่ได้ฝีก อบรมคน ให้มีความร้ความสามารณและคุณธรรมพอที่จะเป็นผู้ำ ทางิิชชชีพในอนาคตได้ ดังนั้นขาจึงมองเห็นว่า การพัผนาทาง การศึกษาเป็นความจำเป็นอันดับต้นๆ (Thomas Silcock "Puey" in Proud and Serene Sketch from Thailand 1968) แต่อาจารย์ป๋วยมีทัศนะที่กว้างกว่านักเศรษฐศาสตร์ทุน


นิยมคนอื่นๆ ในแง่ที่ว่า เขาไม่ได้มองแค่การใช้การศึกษาเป็น เครื่องมือในการเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ ยอมรับความสำคัญของการศึกษา ในแง่ี่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง ของการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่งอาจารย์ป๋วยมองเห็นตั้งแต่ปี 2508 แล้วว่า มีความหมายที่กว้างไกลกว่าการพัฒนาผลผลิตและรายได้ นั่นก็คือเขาเห็นว่า "การศึกษาต้องเรื่มต้นด้วยความสำคัญของนัก เรียน และจบลงด้วยความสำคัญของนักเรียน นักเรียนไม่ำต้อง เล่าเรียนเพื่อเห็นแก่ครูหรือแกโโรงเรียน ไม่ใช่หมั่นเรียนเพื่อชาติหรือ แม้แต่ความรุ่งเรืองของวิชาการ วิชาการนั้นปล่อยให้เป็นไปตาม ยถากรรมได้ ถ้านักเรียนสนใจในวิชาการเพื่อตนเองแล้ว วิชาการ ย่อมเจริญรูรงเรืองได้เอง โดยมีนักเรียนเป็นผู้สีบสายวิชาการ" และ "ที่ผมกล่าวถึงนักเศรษฐศาสตร์ที่อ้างเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐิกิจและแผนการคึกษาโดยไม่คำนึงถึงนักเรียนว่ายังเข้าใจผิดอยู่นั้น ก็เพราะเขามิได้เพ่งเล็งถึงคุณธรรมและศักดัศรี้ของมนุษย์ที่เป็น นักเรียนแต่ละคน อาจจะหลงคำึึงบูชาแผนพัฒนาเศรษฐิจจว่า เป็นของศักด์สิสิธ์์ไปก์ได้" (ป๋วย "การศึกษา" ใน การศึกษาใน ทัศนะข้าพเจ้า 2530 , หน้า $5-6$ )

ในขณะที่นักเศรษฐศศสตร์ทุนนิยมคนอื่นๆ อาจจะพอใดแค่ การลงทุนทางการศึกษาในระบบแพ้คัดออก เพื่อเลือกคนหัวกะทิ จำนวนหนึ่งให้ช้้นมาเรียนชั้นสูง และเป็นกำลังในการผลิตรับใช้ ระบบเศรษฐิจจทุนนิยมให้เติบโตต่อไป อาจารย์ปียยเป็นผู้ที่สนับ สนุนอย่างแข็งขันที่จะให้เด็กนักเรียนที่ยากจนและเสียเปรียบ ได้มี โอกาสที่จะะได้รับการศึกษาอย่างเป็นธรรมขอ้๋กว่าสภาพที่เป็นอยู่ เขายังได้เสนอให้มีการปฏิรูปการบริหารการศึกษา โดยเฉพาะใน ระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในท้องถิ่น ให้มีลักษณะเปิดกว้าง

[^1]และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมาตั้งแต่ปี 2514 (ป๋วย การศึกษาใน ทัศนะข้าพเจ้า, หน้า 234-277)

แต่เนื่องจากอาจารย์ป๋ยย ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารการศึกษามากนัก และไม่มีผู้สนับสนุนแนวคิดในเรื่อง การปฏิรูปทางการศึกษาของเขามากพอ ทัศนะในเรื่องนี้ของเขาก็ เช่นเดียวกับทัศนะในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจบางอย่าง จึงคงไม่ได้ รับความสนใจจากรัฐบาลเช่นเคย

ทัศนะในเรื่องศาสนาของอาจารย์ป๋วย เป็นทัศนะที่มี ลักษณะก้าวหน้าต่างไปจากปัญญาชนทั่วไปในสมัยนั้น นั่นก็คือ อาจารย์ป๋วยจัดตัวเองเป็นฆราวาสนอกสถานที่ มีความเชื่อแบบ agnostic (ลัทธิของคนที่ขาดศรัทธา) คือ พวกที่ไม่สามารถเชื่อได้ว่า พระเจ้ามีอยู่หรือไม่ นิพพานเป็นจุดจบแท้จริงอย่างสมบูรณ์แน่ชัด หรือไม่ และยอมรับเอาแต่สิ่งที่เห็นประจักษ์ สิ่งที่ไตร่ตรองด้วย เหตุผลเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องที่พ้นไปจากชีวิตในโลกบัจจุบัน ถือเป็น เรื่องนอกเหนือไปจากโลกมนุษย์ (ป๋วย สุนทรพจน์และข้อเขียน, หน้า 111-112)

ดังนั้น อาจารย์ป๋วยจึงให้ความสำคัญกับศีลธรรมมากกว่า ศรัทธา ในปาฐกถาอนุสรณ์ซินแคลร์ทอมป์สัน เรื่อง "ศีลธรรมและ ศาสนาในการพัฒนาชาติ" ที่อาจารย์ป๋วยแสดงที่วิทยาลัยพระ คริสต์ธรรมในปี 2512 อาจารย์ป๋วยได้เสนออย่างกล้าหาญว่า การ มีทั้งศรัทธาและศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดี แต่การขาดศรัทธาโดยไม่ ละเมิดศีลธรรมนั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชาติ ในทางตรง กันข้าม ผู้ใดมีแต่ศรัทธาแต่ละเมิดศีลธรรม ผู้นั้นจะเป็นปรปักษ์แก่ การพัฒนาชาติอย่างแน่นอน โดยเขาได้อธิบายไว้ตอนหนึ่งว่า "การที่ผมบังอาจมากล่าวในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนี้ว่า ศรัทธา

ไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยอดในการพัฒนาน้้น จะได้ประสงค์ลบหลู่ ท่านอาจารย์ทั้งหลายและวิทยาลัยนี้ก็หาไม่ ความมุ่งหมายของผม ต้องการแก้ความเข้าใจิิดในวงการศึกษาในประเทศไทย ที่ย้ำเรื่อง ศรัทธามากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการศรักธาแบบฉาบฉวยหรือหน้า ไหว้หลังหลอก ก็ยังรับกันว่าดี ส่วนศีลธรรมไม่ย้ำให้พอ คำ โมษณาชวนเชื่อในวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล ก็ยังพูดได้ว่า คนที่ ไม่เซื่อศาสนานันเป็นคอมมิวิิสต์หรือผู้ก่อการร้าย เด็ก ๆ ครูสอน มาแบบนี้จะเข้าใจไขว้เขว คนที่ไม่มีศาสนาแต่ประพดติธรรม ก็ควร ได้รับการยกย่องนับถือ เพราะเป็นธรรมจารี๊ (ป๋วย เล่มเดิม, หน้า 113)

ทัศนะเช่นนี้ค่อนข้างแตกต่างจากทัศนะที่แสดงออกของ ปัญญาชนส่วนใหญ่ ซึ่งมักต้องแสดงออกว่า ตนเป็นผู้สนใจเลื่อมใส ในศาสนาหรือเป็นศาสนิกชนที่ดี ปัญญาชนบางคนอาจมีความเชื่อ มีศรัทธาวริง ๆ โดยบริสุทธ์ใจก๊ได้ แต่ถ้ามองอย่างวิเคราะห์ในแง่ สังคมวิทยาการเมืองแส้ว วิธีการแสดงออกดังกล่าวก็รับใช้จุดมุ่ง หมายของปัญญาชน ในการที่จะแสดงให้ประชาชนมองเห็นว่าตน เป็นพวกเดียวกัน คือ เป็นคนที่มีธาตุแท้เบบไทยๆ เป็นคนมีศีลธรรม ไม่ใช่คนหัวรุนแรงนอกคอก ดังนั้น แม้แต่คนที่โดยจริง 9 แล้วไม่ได้ สนใจศาสนาหรือไม่สนใจแม้กระทั่งศีลธรรม ก็จะอ้างว่าตนเป็น ศาสนิกชนที่ดีไว้ก่อนเสมอ เพราะนอกจากจะได้รับประโยชน์ในแง่ การยอมรับจากสาธารณศนแล้ว อย่างน้อยเป็นการปลอดภัยไว้ก่อน มีแต่คนที่จริงใจ ตรงไปตรงมาอย่างอาจารย์ป๋วยเท่าน้้น ที่จะกล้า พูดในสิ่งที่เขารู้คิดและรู้สีก โดยไม่กลัวจะถูกกล่าวหาว่าเป็น คอมसิวนิสต์ และโดยไม่คิดว่าจะต้องสร้างความชอบธรรมเพื่อ แสดงตนว่าเป็นคนดี ด้วยวิธีการอ้างว่าตนเป็นศาสนิกชนที่แท้

62 摂 ศึกษาบทบาหและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แต่ทัศนะแบบ agnostic ของอาจารย์ปีวย ก็ไม่ได้เป็นที่ สังเกตหวือกล่าวขวัญถึงมากนัก ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นความ เป็นจริงทางสังคมอย่างหนึ่งว่า ผู้คนมักเลือกที่จะมองคน ตีความ คนตามความคิดความเชื่อของตนเอง มากกว่าที่จะมองคนคนน้น อย่างที่เขาเป็นอยู่จิิงร เนื่องจากคนมีความคิดความเชื่อว่า คนดี คือคนที่เลื่อมใสศรักธาในศาสนามากกว่าคนอื่นๆ คนจึงมักมองว่า อาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริตเป็นพวกศาสนานิยมไว้ ก่อน แม้ปัญญาชนที่รู่เรื่องปรัญญาศาสนาและรู้จักอาจารย์ปียยมาก อย่างสุลักษณ์ คิวรักษ์ จะสังเกตว่าอาจารย์ป๋วยอ้างว่าตนเป็น agnostic แต่สุลักษณ็์รีบเสริมตามว่า แต่อาจารย์ป๋วยก็ซอบอ่านงาน ของพุทธทาส ซึ่งเหมือนกับจะดึดให้ผู้อ่านมองว่าอาจารย์ป๋วยก็อยู่ ในกลุ่มชาวพุทธที่ดีด้วยเหมือนกัน (ส. คิวรักษ ป๋วย ผู้ใหญู่ที่ไม่ กะล่อน 2522 , หน้า 109)

การที่ทัศนะแบบ agnostic ของอาจารย์ป๋ปยยไม่ค่อยเป็นที่ สังเกต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาจารย์ป๋วยเองก็รู่วาเเ็นแนวคิดที่ แปลกกว่าที่คนไทยทั่ว $ๆ$ ไป่จะเข้าใจและรับได้ ดังนั้น เขาจึงหลีก เลี่ยงไม่พูดถึงหรือไม่พยายามเสนอความคิดของตนในเรื่องนี้ นอก จากเม่อมีคนมาถามถึงหรือขอให้พูดในเรื่องนี้ อีกส่วนหนึ่งคงเป็น เพราะว่า ทัศนะแบบ agnostic เป็นเรื่องยาก ลึซชั้งเกินไปกว่าที่ คนไทยซึ่งถูกอบรมมาให้อยู่ในกรอบความคิดแบบศาสนานิยมจะ เข้าใจด้วย คนจึงไม่สนใจว่าอาจาร์์ปวยจะเป็น "คนที่ขาดศรัทธา" หรือไม่

ประกอบกับทางด้านศีลธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ สุจริตของอาจารย์ปี่วย ก็เป็นที่รั่จักเลื่องลือและยอมรับกันอย่าง กว้างขวาง ทำให้ไม่มี่ใครจะมาตั้งข้อสงสัยหรือกล่าวจจมตีอาจารย์

ป๋วย โดยใช้ความไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยศรัทธาในศาสนาเป็นข้ออ้าง จะเห็นได้ว่า แม้แต่ศัตรูี่โจมตีให้ร้ายอาจารย์ปียยในยุคนี้ คีอยุค ก่อน 14 ตุลาคม 2516 ก็มักใช้ข้ออ้างอื่นๆ เช่นว่าเป็นลูกเจ๊ก มี เมียฝรั่ง ว่าใด้วับการศึกษาแบบอังกฤษเลยนิยมอังกฤษ ฯลฯ แต่ไม่ มีใครกล้าโจจตีเขาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจุริตแต่อย่างใด การที่เขา เป็นคนไทยคนแรกๆ ที่ได้บับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริารสสาธารณะ ในปี 2508 มีส่วนทำให้เขามีชื่อเสียง จนอาจจะกล่าวได้ว่า เป็น ข้าราชการที่มีซี่อเสียงเกียรติภูมิมากที่สุดในสมัยนัน

## บทบาทของอาจารย์ป๋วย ในฐานะนักการศึกษาผู้ห่วงใย และปัญญาชนผู้วิพากษ์วิจจารณ์

แม้ว่าบทบาทหลักของอาจารย์ป๋วยในช่วงปี $2501-2514$ จะเป็นบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญของรัฐบาล แต่ ความสนใจในช่วงหลัง ๆ ของอาจารย์ป๋ย ก็ได้เปลี่ยนจากปัญหา เศรษฐกิจล้วนๆ มาสู่ปัญหาการศึกษาและการพัฒนาสังคมมากขึ้น ตามลำดับ ทั้ง ๆ ที่เขามีภาระมากมาย ในฐานะผู้ว่าการธนาคาร ชาติและตำแหน่งผู้วางแผน กำหนดนโยบาย ติดตามการดำเนิน งานพัฒนาเศรษฐิกิจและสังคมของรัฐ ตำแหน่งอื่น ๆ อีกหลาย ตำแหน่ง แต่เขาก็ยังแบ่งเวลาให้กับการบรรยาย เข้าร่วม สัมมนา และเขียนบทความลงในวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ที่เขามีส่วนสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างขยันขันแข็ง

ในช่วงนี้อาจารย์ป๋วยมีงานสอน พูด และเขียนมากขึ้น เพราะเขาเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้การ ศึกษาคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมตัวพวกเขาสำหรับการไปช่วยทำงาน พัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างมีสติปัญญาต่อไป แม้ว่าในช่วงแรก ๆ เขายังไม่ได้เข้ามาในวงการศึกษาโดยตรง แต่เขาก็เป็นที่ยอมรับใน

ฐานะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ที่ให้ความสนับสนุนอาจารย์ รุ่นใหม่ๆ และกิจกรรมทางวิชาการอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งเป็นสิ่งที่หา ไม่ค่อยได้ในหมู่ข้าราชการชั้นสูงในสมัยนั้น

ในปี 2507 อาจารย์ป๋วยรับคำเชิญของกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยที่ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติ พร้อมกันไปด้วย อาจารย์ป๋วยซึ่งเริ่มเห็นความสำคัญของการ ศึกษาระดับมหาวิทยาลัยว่าจะเป็นเครื่องมีอสำคัญของการสร้าง ปัญญาชนที่มีคุณภาพไปช่วยพัฒนาประเทศ พยายามที่จะขอลา ออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารชาติ เพื่อที่จะไปทำงานเป็น คณบดีเต็มเวลา แต่ถนอมก็พูดจาขอร้องให้เขาคงอยู่ในตำแหน่งต่อ ไป กว่าอาจารย์ป๋วยจะลาออกจากตำแหนงงผู้ว่าการธนาคารชาติได้ ก็เป็นปี 2514 ถึงแม้กระนั้นอาจารย์ป๋วยก็พยายามแบ่งเวลาทำ งานปรับปรุงคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มีมาตรฐานทางการศึกษาสูงขึ้น มาตามลำดับ

การที่อาจารย์ป๋วยลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทยไปดำรงตำแหน่งคณบดีนั้น ถ้ามองในสายตาของข้าราชการและชนชั้นสูงของไทยแล้ว ก็จะเห็นกันว่าตำแหน่งคณบดี เป็นตำแหน่งที่เล็กและมีเกียรติน้อยกว่าตำแหน่งผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีทางเทียบกันได้เลย การตัดสินใจของ อาจารย์ป๋วยจึงสะท้อนให้เห็นว่าเขาเป็นนักอุดมคติ และคนที่ไม่มี ความทะเยอทะยานส่วนตัว อาจารย์ป๋วยได้ทำงานในตำแหน่งผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา 12 ปี และมีความรู้สึกว่า ผู้ร่วมงานระดับรอง ๆ ของเขา สามารถทำงานได้ดีเท่ากับที่เขาทำได้ ในขณะที่คนมีความสามารถในสมัยนั้น ยังไม่นิยมไปเป็นผู้บริหาร

หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยกัน เพราะสถานภาพการให้ผลตอบแทน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในสมัย นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ อาจารย์ป๋วยจึงต้องการเข้าไปบุกเบิกและ พัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการสร้างคนที่มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศชาติ (Thomas Silcock เล่มเดิม, หน้า 26)

ผู้เขี่ยนมองว่า ส่วนหนึ่งที่อาจารย์ป๋วยตัดสินใจเช่นนั้น เป็นเพราะเขาเริ่มตระหนักว่า บทบาทของเขาในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน น้อยกว่าที่เขาเคยคาดคิดไว้ เขาคงจะเริ่มมองเห็นด้วยว่า การจะ แก้ปัญหาการกระจายผลของการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรมนั้น จะต้อง รวมไปถึงการพัฒนาระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยด้วย และหนทางหนึ่งที่เขาน่าจะทำได้ดีที่สุด คือการให้การศึกษาคน หนุ่มสาว ทำให้เขามีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อปัญหาของ ประเทศชาติมากขึ้น อาจารย์ป๋วยไม่ได้แสดงความคิดความรู้สึกนี้ ออกมาตรง ๆ แต่นี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนตีความจากการแสดงออกทาง ด้านการพูดและการเขียนของเขาในช่วงนี้

ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างปี $2507-2515$ เขาได้พัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนในคณะดังกล่าวอย่างสำคัญ ทั้งในด้าน การรับสมัครอาจารย์ใหม่ และหาทุนส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อใน ระดับสูงในต่างประเทศ การปรับปรุงหลักสูตร การขอความ ช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศ ให้ส่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ มาช่วยสอน การปรับปรุงห้องสมุด การสนับสนุนให้นักศึกษาทำ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในปี 2507 ทั้งคณะมีอาจารย์ประจำเพียง

4 คน นอกนั้นเป็นอาจารย์พิเศษ อีก 10 ปีต่อมาคือในปี 2518 อาจารย์ประจำได้เพิ่มเป็น 90 คน และส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือเอก (คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ คิดถึงอาจารย์ป๋วย 2527, หน้า 9)

นอกจากอาจารย์ป๋วยจะหันมาสนใจในเรื่องการพัฒนา การศึกษา และบทบาทของปัญญาชนหนุ่มสาวแล้ว เขายังหันมา สนใจและเข้าร่วมมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบท มากขึ้น โดยเป็นผู้มีส่วนก่อตั้งและสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบท ของมูลนิธิบูรณะชนบทที่ชัยนาทและอุทัยธานี ซึ่งเป็นโครงการพัฒนา ชนบท โดยองค์กรพัฒนาเอกชนโครงการแรกๆ ถ้าไม่นับงานของ พวกหมอสอนศาสนา และต่อมาในปี 2512 อาจารย์ป๋วยก์ได้ก่อ ตั้งโครงการบัณทิตอาสาสมัคร ซึ่งรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมา ฝึกอบรม เพื่อส่งออกไปทำงานในชนบทเป็นเวลา 1 ปี

โครงการแรกต่อมามีปัญหาและซบเซาไป ส่วนโครงการ หลังยังคงดำเนินสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาทั้งสอง อาจไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาชนบทที่เห็นได้ชัด แต่ก็ได้เป็นเวทีใน การให้การศึกษาปัญญาชนหนุ่มสาวที่สำคัญ รวมทั้งก็ได้ดึงให้ อาจารย์ป๋วยได้สนใจปัญหาของชาวนาชาวไร่ ได้ออกไปเยี่ยมเยียน สัมผัสชีวิตของชาวชนบทโดยตรง ซึ่งทำให้เขาตระหนักถึงปัญหา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศมากขึ้นด้วย

ช่วงเดือนตุลาคม 2513 ถึงกุมภาพันธ์ 2514 อาจารย์ป๋วย รับคำเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยปรินซตัน สหรัฐ และ ในเดือนสิงหาคม 2514 ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ เข้าใจว่าครั้งแรกจะไปอยู่ปีเดียว เพื่อใช้เป็นโอกาสใน การศึกษาค้นคว้า และดูงานด้านการศึกษาที่เขาตั้งใจจะพัฒนาใน

เมืองไทย แต่สถานการถ์ทางการเมื่อง ทำให้เขาต้องอยู่ต่อจนถึง หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 14 ตุลาคม 2516 แล้วจึงได้ กลับประเทศ เรื่องนี้อะได้กล่าวละเอียดต่อไป

ในตอนนี้ ผู้เขียนเพียงแต่ต้องการลำดับเหตุการณ์ใน ประวัติการงานและความคิดของอาจารย์ป๋วย เพื่อชี้ให้เห็นว่า การ ที่เขาได้ออกไปทำงานศึกษาค้นคว้าและสอนอยู่ที่ต่างประเทศในช่วงน้้ คงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เขาพ้นภาระจากงานบริหารและงานด้าน เทคนิควิธีจัดการทางเศรษฐิกิจ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญ ของรัฐบาล ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมดา ๆ ที่มีเวลาสำหรับ การค้นคว้าและคิดทบทวนถึงปัญหาและอนาคตของเมืองไทยมากขึ้น ในเมืองไทยเอง ในช่วงปี 2513-2514 (ก่อนที่ถนอมจะทำ รัฐปปรหหารและยกเลีกรัฐธรรมนูญในเดือนพฤศจิกายน 2514) ก็เป็นช่วงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไปในทางที่เป็น ประชาธิปไตอขึ้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี 2511 และการ เลือกตั้งทั่วไปในปี 2512 สภาพดังกล่าวคงทำให้อาจารย์ปีวยมอง โลกในแ่ดีว่า แม้การพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังคงมีปัญหาอยู่ใน หลายด้าน แต่เมืองไทยก็คงจะพัฒนาไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมอย่างสันติวิธีได้

ในช่วงที่อาจารย์ป๋วยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ในสหรัจุดในปลายปี 2513 ถึงต้นปี 2514 เขาได้รับชิิญให้ไปพูดในหลายมหาวิทยาลัย ในช่วงนั้นคนอเมริกันกำลังสนใจและวิตกเกี่ยวกับบัญหาสงครามใน อินโดจีน และการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเซียอาคเนย์ ทำให้ อาจารย์ป๋วยใช้เวลาครุ่นคิดถึงปัญหาสถานะของเมืองไทย ในท่าม กลางความขัดแย้งนี้ รวมทั้งปัญหาการเทรกซึมของคอมมิวิิสต์ภาย ในประเทศมากขึ้น อาจารย์ปีวยยังมีอกกาสได้พบกับนักศึกษาไทย

ที่สหรัฐ ึึ่งแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับบัญหาและอนาคตของเผืองไทย ทำให้อาจารย์ป๋วยรู้สึกมีความหวังในคนรุ่นใหม่ และได้เขียนบท ความมาลงวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ เล่าสิ่งที่ได้พบเห็น ความ คิด ความรู้สึก และจบลงด้วยการดั้งคำถามให้ปัญญาชนผู้ซึ่ง อาจารย์ป๋วยเห็นว่า ย่อมมีความรับผิดชอบในชะตากรรมของชาติ และสังคมไทยมากกว่าคนทั่วไป่า
"ปัญหามีอยู่ว่าเราจะถีอเป็นธุระหรือว่าธุระไม่ใช่ เราจะใจ เต็ด หรีอจะใจเย็นเอาตัวรอดแสวงสุขสบายตามยถากรรม? เวียดนามเหนื่อต่อูู้แสนยานุภาพของสหรัฐัอเมริกาได้ด้วย ใจเด็ดเป็นสำคัญ (อาวุธเป็นรอง) คนไทยต้องต่อรู้ดอมมิวิิสต์ และรักษาเอกราชและความชอบธรรมภายในชาติเราได้ด้วยใใเด็ด ด้วยการปกครองที่ถูกต้อง ด้วยการปกครองโดยกฎหมายและ ประชาธิปไตย" (ป๋วย ข้อคิดจากสหรัฐอเมริา ใน วารสารสังคม ศาสตร์ปริทัศน์ มีนาคม-พฤษภาคม 2514)

แต่ในขณะที่อาจารย์ป๋ปยกำลังสนใจ ห่วงใย และมีความ หวังที่จะให้สังคมไทยพัฒนาไปอย่างเป็นประชาธิปไตยและเป็น ธรรมมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน จอมพลถนอมก็ทำ รัฐประหารรัฐบาลของตนเอง เพื่อที่จะยกเลิกการปกครองระบอบ รัจัสภา กลับไปหาระบอบเผด็จการโดยทหารแบบเก่า อาจารย์ปียย ซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศ อังกฤษ ได้เขียนจดหมายส่งถึงดนอมเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย กับการกระทำดังกล่าว และเรียรร้องให้ถนอมคืนรัฐธรรมนูญให้กับ ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ โดยอาจารย์ป๋วยได้ใช้ วิธีเขียนเชิสสมมติ เป็นจดหมายของนายเข้ม ถึงนายทำนุ ผู่ใหญ่ บ้านไทยเจริญ วิงวอนให้เร่งมีกติกาหมู่บ้านเกดดขึ้นโดยเร็ว การ

[^2]เขียนเจิงสมมติดังกล่าว ก็คงจะเป็นบุคลิกท่วงทำนองของอาจารย์ ป๋วย ที่ไม่อยากให้เป็นข้อเรียกร้องแบบตงงไปตรงมา ซึ่งจะดุรุแรงง เกินไป เลยใช้ทวงทำนองของการเขียนแบบวรรณกรรมเข้ามาช่วย ถนอมคงไม่ได้สนใจตอบจดหมายฉบับนี้ และต่อมาสำเนา ของจดหมายฉบับนี้ ก็ได้แพร่ออกไปในหมู่ปัญญาชนผู้ใกล้ชิด อาจารย์ปี่ย ตอนน้นผู้เขียนใช้เวลาหลังเลิกงานไปช่วยทำหนังสือ ชาวบ้าน รายเดือน ของสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์อยู่ และกมล กมลตระกูล ซึ่งเป็นหัวแรงของนิตยสารดังกล่าวได้นำเอา สำเนาจดหมายฉบับนี้มาให้ดู เราต่างเห็นพ้องกันว่าน่าที่จะดีพิมพ์ จดหมายฉบับนี้ เพื่อให้คนรับรู้ในวงกว้าง และตัดสินใจนำลงตี พิมพ์โดยไม่ได้ขออนุญาตจากอาจารย์ป๋วย โดยคาดการณ์เอาว่า อาจารย์ป๋วยคงจะไม่ว่าอะไร

เราเองโรร้ว่า การตีพึมพ์จดหมายดังกล่าวอย่างเปิดเผยใน ขณะนั้นเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควร เราจึงพยายามทำให้ดูเบาลง โดยการจ่าหัวเรื่องว่าเป็น "เรื่องสั้น" เพื่อให้แลุูเป็นนิยายมากกว่า เป็นเรื่องจริง เพราะถึงอย่างไรอาจารย์ป๋วยก็เขียนแบบเป็นเรื่อง สมมติอยู่แล้ว แต่เราใส่ชื่ออาจารย์ป๋วยเป็นผู้เขียนด้วย โดยที่ในต้น ฉบับอัดสำเนาลงแต่อื่อเข้ม ซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งสมัยเป็นเสรีไทยของ อาจารย์ปี่ยย (ชาวบ้าน ปีที่ 1 เล่มที่ 2 , सีนาคม 2515 และในป๋วย สันจิประซาธรรม 2516 , หน้า $52-57$ )

ตอนนั้นวารสารซาวบ้าน เป็นวารสารที่แพร่หลายในหมู่นัก ศึกษาปัญญาชนมากพอ ๆ กับสังงมศาสตร์ปริััศน์ คือขายได้ไม่ต่ำ กว่า $5,000-6,000$ ฉบับ ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ป๋วยต้องการสื่อสาร จึงแพร่ไปได้กว้าง นอกจากที่ลงในชาวบ้านแล้ว พวกนักศึกษา ไทยในต่างประเทศก์ใด้นำจดหมายฉบับนี้ของอาจารย์ปวยไปตีพิมพ์

รวมทั้งยังมีการอัดสำเนาแจก มีคนเขียนถึง พูดถึง ตามมาอีกเป็น กระบวน ทำให้ฝ่ายรัฐบาลและพวกอนุรักษนิยมต้องพยายามหา ทางแก้ด้วยการแพร่ข่าวว่าอาจารย์ป๋วยไม่ได้เป็นผู้เขียน หากมีคน อื่นเขียนโดยอ้างชื่ออาจารย์ป๋วย เพื่อจุดมุ่งหมายทางการเมืองบาง อย่าง

น่าแปลกก็ตรงที่คนแพร่ข่าวเท็จดังกล่าวคนหนึ่งคือ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เขาได้เขียนลงคอลัมน์ตอบปัญหาประจำวันใน สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 2515 ว่า "ได้ทราบมาโดยมี หลักฐานอันแน่นอนไม่มีสิ่งที่สงสัยได้ ว่าอาจารย์ป๋วยได้เขียน จดหมายถึงจอมพลถนอม ปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นผู้เขียนจดหมาย ฉบับที่มีผู้กล่าวขวัญถึงกันอยู่นั้น" แต่อีกไม่กี่วันต่อมาม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ก็ต้องลงจดหมายยืนยันจากอาจารย์ป๋วย ว่าเป็นผู้เขียนจดหมาย ฉบับนั้นส่งถึงถนอมจริง แต่อาจารย์ป๋วยออกตัวว่า ทั้งอาจารย์ป๋วย เองและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็นผู้ส่งไปลงหนังสือพิมพ์ (สยามรัฐ, 22 พฤษภาคม 2515)

จดหมายของนายเข้ม เป็นการคัดค้านการรัฐประหารปี 2514 ที่เปิดเผยมากที่สุด นอกเหนือไปจากการที่ ส.ส. 3 คน ยื่น ฟ้องจอมพลถนอมต่อศาลอาญาในข้อหาเป็นกบฏ ในวันที่ 9 มีนาคม 2515 ส.ส. 3 คน ประกอบไปด้วย อุทัย พิมพ์ใจชน อนันต์ ภักดิ์ประไพ และบุญเกิด หิรัญคำ ถูกจับทันทีหลังจากยื่นฟ้อง และต่อ มาก็ถูกจอมพลถนอมใช้อำนาจเผด็จการสั่งจำคุกคนละ $7-10$ ปี โดยที่รัฐบาลสั่งห้ามหนังสือพิมพ์ทำข่าว และไม่มีใครกล้าปริปาก แสดงความเห็นใจ การประท้วงของอาจารย์ป๋วย แม้จะนุ่มนวล กว่า แต่ก็เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางมากกว่า แล้วส่งผลสะเทือน มากกว่าการฟ้องศาลของ ส.ส. 3 คน เพราะนอกจากอาจารย์ป๋วย

[^3]จะเป็นปัญญาชนอาวุโสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับนับถืออย่าง กว้างขวางแล้ว เขายังเขียนจดหมายฉบับนั้นได้อย่างงดงาม กินใจ และมีพลังด้วย ดังจะะอยกข้อความบางตอนมาให้เห็นดังต่อไปนี้
"สำหรับหมู่บ้านไทยเจริญของเรา ก็มีสิ่งแวดล้อม เป็นพิษอยู่เป็นอันมาก แต่ผมว่าอะไรกไไม่ร้ายเท่าพิษ ของคว่ามเกรงกลัว ซึ่งเกิดจากการใช้อำนาจข่่เข็ญ และ การใช้อำนาจโดยพลการ (แม้ว่าจะใช้ในทางที่ถูก) เพราะ ความเกรงกลัวย่อมมีผลสะท้อนเป็นพิษแก่ปัญญา เมื่อ ปัญญาเป็นพิษแล้ว ในบางกรณีก็กลายเป็นอัมพาตใช้ อะไรไม่ได้ บางกรณียิ่งร้ายไปกว่านั้น ปัญญาเกิดผิด สำแดงอัดอั้นหนักๆ เข้า เกิดระเบิดขึ้น อย่างที่เกิดมีมา แล้วในหมู่บ้านอื่น ๆ หลายแห่ง ทุกวันนี้ อ่านหนังสือ พิมพ์แต่ละวันก็พบโดยทั่วไป" (ป๋วย สันติประชาธรรม 2516, หน้า 55)

นอกจากจะเขียนจดหมายนายเข้มแล้ว ในปลายเดือน เมษายนปีเดียวกัน อาจารย์ป๋วยยังได้เขียน "บันทึกประชาธรรม ไทยโดยสันติวิธี" และส่งสำเนาให้ผู้ใกล้ชิด ลูกศิษย์ลูกหาได้อ่านกัน บันทึกสั้น ๆ ชิ้นนี้ เป็นการขยายความคิดของอาจารย์ป๋วยเกี่ยวกับ ว่าเราจะมีทางให้ได้มาซึ่งสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม โดยสันติวิธีได้อย่างไร อาจารย์ป๋วยได้เริ่มใช้คำว่า "ประชาธรรม" หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนทางการเมือง แทนคำว่า "ประชาธิปไตย" ที่อาจารย์ป๋วยเห็นว่าใช้กันจนเฝือความหมายไป และได้ เสนอว่าการที่จะให้บรรลุถึงสังคมประชาธรรมถาวรโดยสันติวิธีนั้น

คนที่รักเสรีภาพทุกคนควรจะสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่เสมอ เพื่อแลก เปลี่ยนทัศนนกัน ศึกษาภาวะข้อเท็จจริง ความเคลื่อนไหวภายใน ประเทศ เขียน พูด แสดงความเห็นและช่วยเหลือคนที่ถูกประทุษ ร้ายหรือถูกจำกัดเสรีภาพ เนื่องด้วยการกระทำเพื่อเสรีภาพ ประซาธรรม (ป๋วย สันติประชาธรรม 2516 , หน้า $58-64$ )

เดือนมิถุนายน 2515 อาจารย์ป๋วยเขียนบทความเรื่อง "แตกเนื้อหนุ่ม เมื่อ 2475 " ลงในสังคมศาสตร์ปริทัศน์ ถึงแม้จะ เป็นบทความเชิงประวัติศาสตร์ มองจากประวัติของตนเอง แต่ อาจารย์ป๋วยก์ได้สสท้อนให้เห็นว่า เขารู้สึกเสียดายหรือู้สีสกว่าเป็น สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่ตอนหนุ่มนั้นเขาสนใจการเมืองน้อย และเป็น เพียงผู้มุงูู ในตอนท้ายของบทความเขาได้รียกร้องว่า "ถ้ารักจะ ให้คุ้แห่งชีวิตของประซาชาติไทยเคลื่อนสูงขี้นไป โดยไม่ทิ้งเสถียรภาพ ไม่มีทางอี่น ต้องร่วมกันมมากๆ เลิกลัทธิไทยมุ่ง ไทยบ่น ไทย มุงบ่นเสีย ซวนกันย้ายสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทยเรียกร้อง แล้วไทยจะเจริญ" ทั้งเขายังได้เสนอให้อภิปรายกันด้วยว่า บ้าน เมืองอันพึงปรารถนาของเรานั้นควรจะมีลักษณะประการใดบ้าง โดยเขาเห็นว่า ควรจะมีลักษณะ 4 ประการ คือ มีสมรรถภาพ เสรี ภาพ ความยุติธรรม และแผ่เมตตากรุณา (สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 10 , มิถุนายน 2515)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่การรัฐประหาร 27 พฤศจิกายน 2514 เป็นต้นมา อาจารย์ป๋วยได้เขียนเรียกร้องประชาธิปไตย อย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผลสำเร็วแล้ว เขาจึงไม่ได้ผูกพัน กับรัฐบาลในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลอีกต่อไป แม้เขา จะยังคงดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์อยู่ แต่อาจารย์

มหาวิทยาลัยก็ต่างจากข้าราชการอื่นๆ ตรงที่มีความรู้สึกเป็นอิสระ ทางวิชาการที่จะออกความคิดเห็นได้ และโดยเฉพาะสำหรับ อาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นคนรักเสรีภาพด้วยแล้ว ยิ่งย่อมจะรู้สึกเป็น อิสระมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในเวลานั้น

การรณรงค์เพื่อสังคมประชาธรรมของอาจารย์ป๋วย แม้จะ เป็นการรณรงค์แบบปัญญาชน ด้วยการเขียนบทความไม่กี่ซิ้น แต่ก็ ทำให้รัฐบาลของชนชั้นสูง ซึ่งหวั่นเกรงต่อคำวิจารณ์ คำคัดค้าน ไม่ สบายใจได้ การที่อาจารย์ป๋วยเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาชีพ ฝ่ายรัฐบาลมาเป็นปัญญาชนอิสระที่วิพากษ์วิจารณ์ มีผลทำให้เขา ถูกเพ่งเล็ง ถูกระแวงสงสัย และปล่อยข่าวให้ร้ายต่าง ๆ นานา เพื่อ เป็นการทำลายชื่อเสียงและภาพพจน์ของเขา

ก่อนหน้านี้ คือในปี 2513 เขาก็เริ่มตกเป็นเหยื่อของการ ปล่อยข่าวให้ร้ายมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อเขาเดินทางไปธุระที่ยุโรปและ แวะไปเยี่ยมคารวะปรีดี พนมยงค์ ซึ่งย้ายที่พำนักในฐานะผู้ล้้กัย การเมืองจากจีนมาอยู่ที่ฝรั่งเศส โดยหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ได้เขียนบทความในทำนองตั้งข้อสงสัยว่า สองคนนี้ไปพบ เพื่อวางแผนทำอะไรที่ไม่ดีสักอย่าง (ส.ธ.น. "ป๋วย ปรีดี?" สยามรัฐ สัปดาหวิจารณ์, 30 สิงหาคม 2513) การวิจารณ์ดังกล่าวนอกจาก จะเขียนขึ้นเพื่อโจมตีปรีดีอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว ยังเป็นการให้ร้าย อาจารย์ป๋วยอย่างเกินความจริง เพราะอาจารย์ป๋วยเพียงแต่ไปแวะ เยี่ยมคารวะปรีดีในฐานะอาจารย์ และผู้เคยร่วมงานเสรีไทยกันมา เท่านั้น และโดยข้อเท็จจริงก็คือ อาจารย์ป๋วยไม่เคยทำงานการ เมืองร่วมกับกลุ่มปรีดี และไม่เคยแสดงว่าเห็นด้วยกับทัศนะแบบ สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ของปรีดีด้วยซ้ำ

ดังนั้น เมื่ออาจารย์ป๋วยเริ่มมาเขียนหนังสือเรียกร้อง

ประชาธิปไตยในปี 2515 เข้าอีก ก็ยิ่งทำให้คนชั้นสูงที่กลัวการ เปลี่ยนแปลงหวาดระแวงเขามากยิ่งขึ้น

ขณะที่ฝ้ายผู้ปกครองไม่พอใจอาจารย์ป๋วยมากยิ่งขึ้น ฝ้าย นักศึกษาปัญญาชนก็ยิ่งให้ความเคารพรักนับถือเขามากยิ่งขึ้น เพราะในสมัยนั้นแทบจะหาปัญญาชนอาวุโสที่ทั้งมีคุณธรรม มี ความคิดอ่านก้าวหน้าแบบเสรีประชาธิปไตยแทบไม่ได้เลย คนรุ่น อาวุโสที่มีคุณธรรมก็พอมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะถูกกลีนหรีอประนี ประนอมกับระบบ หรือถูกเซ็นเซอร์ จนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีลักษณะก้าวหน้า ในราวปี 2515 ซึ่งเป็น วาระที่จะต้องมีการหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนใหม่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกเสียงแสดง ประชามติที่จะให้อาจารย์ป๋วยได้เข้ามาเป็นอธิการบดี แต่อาจารย์ ป๋วยซึ่งแวะมาเยี่ยมเมืองไทยช่วงสั้นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2515 วิเคราะห์สถานการณ์ว่า
"ผู้มีอำนาจในรัฐบาลขณะนี้ ไม่ต้องการให้ผม เกี่ยวข้อง 'ยุแหย่' นิสิตนักศึกษา ฉะนั้นก็หมายความ ว่าคงจะไม่เต็มใจให้ผมได้รับตำแหน่งอธิการบดีธรรม ศาสตร์ น่าคิดต่อไบ่ว่า แม้เป็นอาจารย์สอนหนังสือ เฉย ๆ ก็จะหลีกเลี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษา ได้อย่างไร? และคิดเลยไปถึงว่า แม้ไม่เป็นอาจารย์ แต่ไปทำงานอะไรก็ได้ในเมืองไทย ถ้าเผอิญนิสิตนัก ศึกษาเกิดมีการประท้วงอะไรขึ้น ผมจะพ้นข้อสงสัยและ ข้อกล่าวหาไปได้อย่างไรว่า เป็นผู้ยุยงส่งเสริมนิสิตนัก ศึกษา?" (ป๋วย สันติประชาธรรม 2516, หน้า 80-81)

อาจารย์ป๋วยจึงตัดสินใจเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ต้องกลับมาเผชิญหน้าและถูกระแวงถูก กล่าวหาจากรัฐบาลเผด็จการในเวลานั้น ในช่วงนั้น (ต้นปี 2516) นักศึกษาปัญญาชนก็เริ่มแสดงความอึดอัดกับระบบเผด็จการแล้ว มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและระบบที่ดำรงอยู่โดยทั่วไป รวม ทั้งการรณรงค์ การชุมนุมประท้วงต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดก็ได้นำไปสู่การ เคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญและวิกฤติการณ์ที่นำไปสู่การโค่น ล้มรัฐบาลในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ช่วงนี้อาจารย์ป๋วยยังเป็น อาจารย์อยู่ที่อังกฤษ เขาจึงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือรับรู้เหตุการณ์ 14 ตุลาคมโดยตรง แต่ข้อเขียนของเขาในช่วงปี 2515-2516 ก็เป็น งานที่ปลุกจิตสำนึกและให้กำลังใจแก่ขบวนการ 14 ตุลาคมอย่าง สำคัญทีเดียว


## บทบาทและความคิดของอาจารย์ป๋วย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของนักศึกษาประชาชน ในเดือน ตุลาคม 2516 ได้นำไปสู่การซุมนุมประท้วงที่มีคนร่วมด้วยหลาย แสนคนในกรุงเทพบ รวมทั้งการชุมนุมประท้วงในจังหวัดสำคัญ ๆ หลายจังหวัด เมื่อตำรวจเริ่มตีนักศึกษาที่เดินทางไปชุมนุมที่หน้า วังสวนจิตรลดา (เพื่อหวังพึ่งบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) การประท้วงโดยสันติวิธีก็ได้เปลี่ยนไป เป็นการจลาจลของมวลชน ที่โกรธแค้น และการปราบปรามโดยใช้อาวุธของกำลังตำรวจและ ทหารตามท้องถนนในกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้นักศึกษาประชาชนถูกยิง เสียชีวิตไปหลายสิบคน และบาดเจ็บอีกนับร้อย

สถานการณ์สงบลงได้เมื่อชนชั้นสูงกลุ่มอื่นๆ แยกตัวออก จากลุ่มถนอม-ประภาส ซึ่งเป็นเป้าหลักในการถูกโจมตี และผลัก ดันให้ถนอม ประภาส ณรงค์ ลาออกและเดินทางไปต่างประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแต่งตั้ง นายสัญญา ธรรมศักดิ์ องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้า คณะรัฐบาลชุดใหม่ และทรงแต่งตั้งสมาชิกสมัชชา 2,347 คน ให้

เป็นผู้ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ 299 คน เพื่อทำ หน้าที่ร่างรัฐธรรมหูญและออกกฎหมาย จนกว่าจะมีการประกาศ ใช้รัฐัธรรมนูญและการเลือกตั้งทั่วไป

อาจารย์ป๋วยได้เดินทางกลับเมืองไทยในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม และได้ร้บแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และ ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยได้คะแนนเสียง มากเป็นอันดับสองรองจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื่องจาก ม.ร.ว. คึกฤทธี์ มีส่วนในการเสนอืื่อคนใกล้จิดิดูกคิษย์โูกหาของ ตนเป็นสมาชิกสมัชซาแห่งชาติอยู่จำนวนมาก การที่เขาได้รับคะแนน สูงสุดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก แต่การที่อาจารย์ป๋วยได้คะแนนนิยม จากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งมาจากชนชั้นนำในสังคมไทยคู่คีกกับ ม.ร.ว. คึกฤทธี์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ปีวยได้รับความนิยมยก ย่องนับถีอจากปัญญาชนและชนชั้นนำมากทีเดียว

แม้ว่าอาจารย์ป๋วย เมื่อก่อนหน้านี้จะเป็นคนมองโลกในแง่ ดี และเป็นคนที่ไม่ค่อยวิพากษ่วิวจารณ์อะไรอย่างรุนแรง แต่ทัศนะ ของเขาที่แสดงออกหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม สะท้อนให้เห็นว่า เขามองปัญหาต่าง ๆ อย่างวิเคราะห์วิจารณ์มากขึ้น ในบทความที่ เขาเขียนให้นิตยสาร Far Eastern Economic Review ในเดือน ธันวาคม 2516 อาจารย์ป๋วยมองเห็นว่าการที่สมาชิกสภานิติ บัญญัติต ซึ่งเป็นสภาแต่งตั้งยังประกอบไปด้วยนายทหารซึ่งใกล้จิด กับรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยที่อำนาจหน้าที่ความรับผิด ชอบของพวกเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้น แสดงให้เห็นว่าเสรี ภาพของประชาชนไทยยังคงตั้งวางอยู่บนฐานที่เปราะบางมาก (Puey Best Wish For Asia, หน้า 60-65)

อย่างไร็ตาม อาจารย์ป๋วยก็เช่นเดียวกับปัญญาชนเสรี

นิยมคนอื่น ๆ ที่มีความหวังกับการเปลี่ยนแปลงในทางเสรีประชาธิปไตยที่เหตุการณ์ 14 ตุลาคมได้สร้างขึ้น และมีความกระตือรือร้นที่ จะช่วยสร้างฐานประชาธิปไตยให้มั่นคงขึ้น นอกจากการทำหน้าที่ ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ และที่ปรึกษาทางเศรษฐิจจของ รัฐบาลรักษาการแล้ว อาจารย์ป๋วยยั๋งได้พูดและเขียนบทความเพื่อ เสนอความคิดที่เขาเห็นว่า จะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้าง สังคมประช่ธิปไตยที่มั่นคงกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นออกมา อย่างต่อเนื่อง ความคิดที่สำคัญของเขาในช่วงนั้นมีอาทิเช่น การ เสนอให้มีสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแทนสภานิติบัญญัติที่มาจากการแต่งตั้ง แบบที่เป็นอยู่ การเสนอให้รัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่นั้น ประกันเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ การเสนอให้ หยุดยิงและเจรจากับผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อยุติสงคราม และสร้างการประนีประนอมภายในชาติ (national reconcilation) ขึ้น

## (Puey Best Wish For Asia, หน้า 62-65)

แต่เนื่องจากอำนาจทางการเมืองในเวลานั้น อยู่ในมือของ ชนชั้นนำในสังคม ซึ่งมีทัศนะไปในทางจารีตนิยม ความคิดทางการ เมืองที่มีลักษณะเสรีประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าของอาจารย์ป๋วย จึงไม่ได้รับการเอาใจใส่มากนัก สิ่งที่ชนชั้นนำต้องการจากอาจารย์ ป๋วย คือความสามารถทางวิชาชีพในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ของเขา มากกว่า อาจารย์ป๋วยงึึถูกเรียกร้องให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะที่ ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อช่วยรัฐบาลช่วยแก้ปัญหาทาง เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในเวลานั้น เพราะนอกจากการพัฒนา เศรษฐกิจที่ผ่านมาจะล้มเหลว ไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนส่วน ใหญ่ที้ยากจนแล้ว ยังเกิดปัญหาวิกฤติการณ์น้ำมันขึ้นราคา และ

## ปัญหาค่าครองชีพเพิมสูงมากด้วย

แม้อาจารย์ป๋วยในฐานะหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลรักษาการ สัญญา ธรรมศักด์์ จะไม่ได้มีอำนาจมาก นัก และเขาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เพียงปีเดียว แต่เขาก็ได้พยายาม สนับสนุนผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าหลายอย่าง อาทิเซ่น การขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การควบคุมค่าที่เช่าที่ดิน และการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น

ในช่วงนั้น นักศึกษาปัญญาชนจำนวนไม่น้อย เซื่อกันว่า อาจารย์ป๋วยน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุด ถ้าเขาตัดสินใจ เล่นการเมีอง แต่อาจารย์ป๋วยปฏิเสธความคาดหวังดังกล่าว โดย ให้เหตุผลว่า เขาคิดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่จำเป็น ต้องประนีประนอมสูง และเนื่องจากเขาไม่อยากประนีประนอมใน เรื่องที่เขาไม่เห็นด้วย ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่า เขาเหมาะสมที่จะเป็น นายกรัฐมนตรี (ป๋วยให้สัมภาษณ์ น.ส.พ.ประชาธิปไตย 11-13 ธันวาคม 2516) ในขณะเดียวกัน อาจารย์ป๋วยก็คิดว่าสิ่งที่เหมาะ สมสำหรับเขามากกว่า และเขาสามารถให้อะไรสังคมได้มากกว่า คือ การเป็น "อิสรชนและสัตร์การเมือง (freelance and political animal) ที่สนับสนุน ส่งเสริม และปกป้องระบอบประชาธิปไตย"

## (Puey Best Wish For Asia, หน้า 75)

และอาจารย์ป๋วยก็ยืนหยัดในทัศนะของเขาอย่างมั่นคงในช่วง ปีแห่งความขัดแย้งที่แหลมคมจาก 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 ในฐานะของปัญญาชนคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เขาพ้นจากตำ แหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ และที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรัฐบาล รักษาการสัญญา ธรรมศักดิ์ ราวต้นปี 2518 แล้ว ก็ไม่ได้มีตำแหน่ง ทางการเมืองใด ๆ ตำแหน่งงานประจำของเขา คืออธิการบดีมหา-

82 ศีกษาบทบาทและความคิตอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชนบทบริเวณ ลุ่มน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นโครงการร่วมของสามมหาวิทยาลัย ที่มีเป้า หมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเรียนรู้จากชุมชน และรับใช้ชุมชนมากขึ้น แม้อาจารย์ป๋วยจะกลับมาทำงานด้านการศึกษาและพัฒนา ชนบท ซึ่งเขาคิดว่าจะทำประโยชน์ให้สังคมได้มากที่สุด และไม่ได้ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆ แต่การเมืองก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเขา อยู่ดี เพราะสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่าง กลุ่มต่างๆ สูง โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างชนชั้นสูง ที่มีทัศนะ เก่าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงกับนักศึกษา ปัญญาชน กรรมกร และชาวนาที่มีทัศนะใหม่ ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมมากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น ก็เป็นเวทีสำคัญของนักศึกษาประชาชนฝ่ายก้าว หน้า และตัวอาจารย์ป๋วยเองก็เป็นปัญญาชนที่โดดเด่นที่กลุ่มการ เมืองต่าง ๆ จับตามองอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเขาจะแสดงเจตนารมณ์ ว่าไม่เล่นการเมือง แต่คนก็ยังไม่เชื่อหรือพยายามอยากดึงให้เขามี บทบาททางการเมืองมากขึ้น

อาจารย์ป๋วยซึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกระแสที่เชี่ยวกรากของ ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้าย ต้องตกอยู่ในฐานะที่ ลำบากมากยิ่งกว่าสมัยก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคมเสียด้วยซ้ำ จริง อยู่เี่เขาเคยถูกเพ่งเล็ง ถูกหวาดระแวงจากฝ่ายชนชั้นสูงหัวเก่ามา แล้ว แต่ครั้งนั้นความขัดแย้งยังไม่แหลมคมมากถึงกับจะมีการใส่ ร้ายป้ายสีเขาด้วยวิธีการสกปรกต่างๆ อย่างเป็นขบวนการเหมือน อย่างที่เขาต้องเผชิญอยู่ในช่วง 2516-2519 นี้ และครั้งนั้นเขายัง ได้รับความเห็นใจและสนับสนุนจากนักศึกษาปัญญาชนส่วนใหญ่ แต่ในช่วง 2516-2519 ขณะที่อาจารย์ป๋วยยังคงยืนหยัดในหลัก

สันติประชาธรรมของเขา ฝ่ายขวาก็โจมตีเขาว่าเป็นผู้ยุยงนักศึกษา เป็นคอมมิวนิสต์หรือแนวร่วมของคอมมิวนิสต์ ฝ่ายซ้ายก็โจมตีเขา ว่าเป็นพวกปฏิรูปที่ประนีประนอมกับชนชั้นสูง

แม้จะอยู่ในสภาพที่ถูกเข้าใจผิด ถูกโจมตีโดยไม่เป็นธรรม และปฏิบัติงานในฐานะอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่ง เป็นเวทีสำคัญของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ได้ยากลำบากมาก แต่อาจารย์ป๋วยก็ยังคงยืนหยัดทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ความเชื่อของตนโดยไม่ย่อท้อ ข้อเขียนที่สะท้อนความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของเขาในช่วงนี้ได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากชิ้นหนึ่ง คือคำไว้อาลัยที่เขาเขียนเป็นอนุสรณ์ในการจากไปของสุภาพ ยศสุนทร เพื่อนร่วมงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2517 ซึ่งมีข้อความบางตอนดังนี้ :-
"ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของผม ทั้งในและนอก สภานิติบัญญัติ ระหว่าง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ จริงดังที่ คาด ผมมีเรื่องโต้แย้งอยู่เสมอต่อการกลั่นแกล้ง การ บิดเบือน แม้กระทั่งการโป้ปดมดเท็จกันซึ่ง ๆ หน้า ถ้าเป็นปฏิบักษ์แบบเปิดเผยตรงไปตรงมา ผมยินดี ต้อนรับ แต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์แบบเต็มไปด้วยเล่ห์กระเท่ห์ ผมก็ได้แต่เศร้าใจ คำเรียกร้องเพื่อเสรีภาพแห่งความ รู้สึกผิดชอบชั่วดี ได้ถูกตราหน้าประหนึ่งว่าเป็นการ คดในข้องอในกระดูก เป็นการหลบเลี่ยง ไร้ศีลธรรม และทรยศ เสรีภาพทางวิชาการถูกโจมตีว่าเป็นสิทธิที่ อันตราย เมื่อเพื่อน ๆ และผมสนับสนุนให้มีเสรีภาพ ในความเชื่อทางการเมือง เราก็ถูกตราหน้าว่าเป็น

คอมมิวนิสต์ ผู้พร้อมที่จะทำลายสถาบ้นพระมหากษัตริย์ ท้ายสุดเมื่อปรปักษ์ของผมสิ้นปัญญาที่จะ หาเหตุมาโจมตี ก็หันมาเล่นจานเรื่องเซื้อสายที่เป็น จีนของผม ซื่อเป็นจีนของผม แม้กระทั่งเช้้สาย ภรรยาของผมกโไม่ละเว้น

ในการเขียนถึ์เรื่องนี้ ผมไม่ตั้ใจจะบ่นให้ใครร อย่างน้อยที่สุดคุณคคหนึ่งละ ให้รูสสกกเสียใจแทนผม ผมเพียงต้องการแสดงความยินดีกับคุณในความจริง ที่ว่าการต่อสู้ของคุณนน้้ยุติงงแล้ว เพื่อน ๆ และผม ต้องรับภาระหนักข้้นอักในการต่อสู้ ไม่ว่าคุณฉะเห็น ด้วยหรีอไม่ก็ตาม ก็ไม่สำคัอนัก โดยเฉพาะในรื่อง เสรีภาพ สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ความจริงที่ว่าคุดกกับผม ได้เห็นพ้องต้องกันว่า อุดมการถ์นั้นมีค่าควรแก่การ ต่อรู้ แม้มองไม่เห์นชัยชนะ"

สันติสุข<br>ป๋วย อึ้งภากรณ์ 22 สิงหาคม 2517

(ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เศรษฐทรรศน์ 2523 , หน้า 45 )

ถึงแม้ว่าอาจารย์ป๋วจจมีทัศนะแบบเสรีนิยมและมนุษยธรรมนิยมอย่างคงเส้นคงวามาตลอดชีวิตของเขา แต่จากการติด ตามอ่านงานของอาจารย์ป๋วย ที่เขียนขึ้นในระยะเวลาที่ต่างกัน อย่างเปรียบเทียบ ผู้เขียนมีความรู้สึกว่า ทัศนะของอาจารย์ป๋วย ในช่วงตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา มีลักษณะวิเคราะห์และวิพากษ์ วิจารณ์มากกว่าทัศนะที่แสดงออกในช่วงก่อนหน้านั้น ที่เป็นทั้งนี้

ผู้เขียนมองว่า เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และพัฒนาการทางความคิดของอาจารย์ป๋วยยเอง กล่าวคือพัฒนาการทางการเมืองสังมมในขณะนั้น ได้เผย โฉมให้เห็นลักษณะขัดแย้งกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น ขณะที่อาจารย์ ป๋วยเองก์ใด้ผ่านประสบการณ์การทำงานและชัวิตมาอย่างสุกงอม พอที่จะทำให้เขา ซึ่งเป็นปัญญาชนที่แสวงหาความรู้อย่างไม่หยุคนิ่ง ได้คิดตรึกตรองทบทวน วิพากษ์วิจารณึถึงสิ่งที่ได้ทำมาอย่างรอบ ด้านมากขึ้น ประกอบกับการที่เขาได้สัสผัสกับชนบท อ่านหนังสือ พบคนที่คิคแตกต่างไปมากขึ้น ทำให้เขาพัฒนาความคตดความอ่าเ ที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ เมื่เเทียบ กับยุคก่อนปี 2514-2515 ซึ่งเขามักมองโลกในแง่ดี ไม่ค่อย วิจารถถ์ใครรุนแรง มีที่วิจารณผ์บ้างโ์มักเน้นในแงคความมีประสิทธิภาพ และในแง่คีสธรรม มากกว่าที่จะวิจารณ์ระบบทั้งหมด ตัวอย่างงานที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์มากชั้นหนึ่ง คือ ปาฐกถาที่เขาแสดงที่สยามสมาคม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2517 ปาฐกถานี้เป็นภาษาอังกฤษซื่อว่า "The Society of Siam" (สังคม สยาม) อาจารย์ป๋วยได้พูดถ์งสังคมสยามโดยใช้บระโยคที่ว่า "Unfortunately, the society of Siam is in many respects, excessively conformist, superficial and contemptnous ofideals" (น่าเสียดาย ที่ว่าสังคมสยามในหลาย ๆแง่ เป็นสังคมที่ว่าอะไร่าตามกัน ผิว เผินและดูหมิ่นความคิดในเชิงอุดมคติ อย่างมากเกินไปจริง ๆ) และวิจารณโว้อีกตอนหนึ่งว่า

## "ระบบเผต็จการที่ยาวนาน ได้ทั้งแผลเป็นที่ลึก

 สองแผลไว้ในสังคมของเรา เราเกือบลืมความรักในอิสรภาพของเรา ทั้งๆ ที่ชื่อของเราคือคำว่าไทยนั้น มี ความหมายถึงอิสรภาพที่น่าทะนง เสรีภาพทางสังคม และการเมีองปป็นพืชพันธุ์ที่แบบบาง ซึ่งจะต้องปลูก รักษาและถนอมเลี้ยงด้วยความเอาใจใส่รักใคร่ และ ความตั้ใจจที่เด็ดเดี่ยว เราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้นินัยที่ที่ ในการท้าทายอำนาจทางการ (authority) เมื่อใดก็ตาม ที่อำนาจทางการน้้นมีถักษแะพลการไม่ให้ความเป็น ธรรมและไม่ถกต้อง

แผลเป็นทางการเมืองอีกแผลหนึ่งในสังคมของเรา คือ การรวมศูนย์อำนาจบริหารไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไป ทั้งในคณะรัตัมนตรีและระบบข้าราชการ ทั้งพลเรือน และทหาร เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างขั้นอยู่กับคนเพียงกลุ่ม เล็ก ๆ ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะฉลาดหรือมีจิตใจเพื่อส่วนรวม เพียงใด คนอื่น 9 ในสังคมย่อมไม่สามารถได้รับารรูแล เอาใจใส่ที่ดี่เพียงพอ" (Puey Best Wish For Asia 1975, หน้ำ 32 คำแปลเป็นของผู้ขขียนบทความนี้)

## แต่ถึงแม้อาจารย์ป๋วยในปี 2517 จะวิพากษ์วิจารณ์ระบบ

 สังคมค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับงานยุคก่อนของเขา แต่อาจารย์ ปีวยก์ไม่เคยก้าวไปไกลถึงข้นจะเห็นด้วยกับทัศนะแบบสังคมนิยม หรือฝ่ายร้าย อย่างที่มีผู้โจมตีเขาบ่อยและเกินความจริง อาจารย์ ป๋วยเป็นคนที่สนับสนูนความเป็นธรรมในสังคม และคำพูดหรีอข้อ เขียนของเขาในยุคนี้บางชิ้น อาจจะดูมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ สังคมอย่างรุนแรง แต่ไม่เคยปรากมเลยว่าอาจารย์ป๋วยพูดหรือ เขียนสนับสนุนสังคมนิยมไว้ที่ไหน ตรงกันข้าม เขาเป็นคนที่สนับสนุนลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอย่างคงเส้นคงวา แม่ในยุค หลัง 14 ตุลาคม ซึ่งปัญญาชนจำนวนไม่น้อยได้หันไปสนใจและชื่น ชมกับความคิดสังคมนิยม ก็ไม่ได้มีผลทำให้อาจารย์ป๋วยไขว้เขว เปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้ได้แต่อย่างใด เพียงแต่เสรีภาพและความ ตึ่นตัวทางการเมืองของประชาชนช่วงหลัง 14 ตุลาคม อาจจะทำ ให้เขารับทราบความเดือดร้อนของชาวนาและกรรมกรเพิ่มขึ้นเท่านั้น

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2517 เมื่อเขาไปแสดงปาฐกถาประจำ ปีของมูลนิธิโกมล คีมทอง ให้กับผู้ฟังซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและ คนหนุ่มสาวที่กำลังตื่นตัว เขาได้ตอบคำถามของผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่อง สังคมนิยมว่า เขาไม่คิดว่าสังคมนิยมจะแก้ปัญหาสังคมไทยในขณะ นั้นได้ เพราะระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเป็น เครื่องมือที่ดีของรัฐบาลสังคมนิยมได้ สิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่อง สำคัญที่สุดคือเสรีภาพของประชาชน และประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน ใจเองในที่สุด ว่าเขาต้องการจะไปทางซ้ายหรือทางขวา (ป๋วย อุดม คติ, 2517)

แม้กระนั้น อาจารย์ป๋วยก็เป็นเป้าในการถูกโจมตีจากฝ่าย จารีตนิยมว่า เป็นคนยุยงให้ท้ายนักศึกษาและสนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์มากกว่าเป็นบัญญาชนเด่น ๆ คนใด การที่อาจารย์ป๋วยถูก กล่าวร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกนิยมช้าย ทั้งๆที่เขามีทัศนะที่ต่างจากพวก นิยมซ้ายอย่างไม่ปิดบัง สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทางการเมือง ข้อหนึ่งว่า พวกหัวเก่ามองว่าอาจารย์ป๋วยซึ่งเป็นปัญญาชนเสรีนิยม ที่เด่นที่สุด มีโอกาสที่ประซาชนจะสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาล มากที่สุด เป็นอันตรายกับพวกเขาเสียยิ่งกว่าพวกปัญญาชนนิยม ซ้าย จริง ๆ แล้วปัญญาชนพวกหัวเก่าก็คงจะรู้ว่าอาจารย์ป๋วยไม่ใช่ ซ้าย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับพวกเขา สิ่งที่สำคัญคือจะต้อง

88 ศีกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ทำลายซื่เเสียงเกียยติคุดของอาจาร์ป๋วย เพื่อไม่ให้เขามีโอกาสเป็น คู่แข่งทางการเมือง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจจสังคมที่ พวกเขาเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ได้ แม้จะโดยสันติวิธีกีตาม

ในทัศนะของพวกหัวเก่า ซึ่งปรกติโโักักจะคิดว่าใครที่คตดค้าน ตนไม่เห็นด้วยกับตน เป็น้ายเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้ว การโจมตี ให้ายยอาจารย์ปีปยยยังเป็นประโยชน์ำงการเมีองอีกอย่างคือ เนื่อง จากอาจารยย์ป๋วยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งใน เวลานั้นเป็นหัวหอกของขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาประฐาชน การโจมตีอาจารย์ป๋วยก็เท่ากับเป็นการโจมตีขบวนการนักศึกษงไป ด้วย เพราะประชาชนทั่วไปบางส่วนยังมองนักศึกษาเป็นเด็ก ๆ ที่ ซื่อบริสุทธี ไม่มีผลประโยชน์ ไม่รู้เรื่งงทางการเมือง

พวกหัวเก่ารวมทั้งชนชช้นกลางที่ต่อต้านนักศึกษา เพราะ เกรงว่าการเติบโตของขบวนการนักศึกษาจะทำให้ตนเสียผลประโยชน์ จึงมักต้องชอบใช้วิธีอ้างว่านักศึกษาถูกยุยงปลุกปัน ถูกใช้เป็น เควื่องมืออยู่เสมอ นอกจากพวกเขาจะอ้างเป็นประจำว่านักศึกษา ถูกยุยงโดยคอมมิวนิสต์แล้ว การอ้างว่านักศึกษาถูกยุยงโดย อาจารย์ปีวยโดยโยงใยไปถึงปรีดี พนมยงค์ หรือโดยการอ้างความ เป็นไปได้ว่าอาอารย์ปวยยอยากขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ฟังดูข้า เค้า สามารถจูงใจให้บระชาชนบางส่วนที่ไม่ค่อยรู้รื่รงราวไม่รู้รัก อาจารย์ปีวยอย่างแท้จริงพลอยเชื่อไปได้ โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหัวเก่า เป็นผู้มีทั้งกำลังทรัพย์และอำนาจ ในการคุมกลไกการสื่อสารและ การเผยแพร่อุดมการณ์อยู่ด้วยแล้ว พวกเขาก์ยิ่งสร้างขฺาว สร้าง เรื่องครอบงำความคิดคนไต้โดยง่าย

ดังนั้นเมื่อขบวนการฝ่ายขวา ซึ่งตื่นตระหนกกับการเติบโต ของขบวนการนักศึกษาประชาชน และชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์

ในประเทศอินโดจีน ตัดสินใจรณรงค์ในยุทธการ "ฆ่าคอมมิวนิสต์ ไม่บาป" ในเดือนตุลาคม 2519 อาจารย์ป๋วยจึงกลายเป็นเป้าที่ถูก รายการวิทยุและหนังสือพิมพ์ของฝ่ายขวากระหน่ำโจมตีอย่างรุนแรง เหตุการณ์นี้เริ่มจากเมื่อนักศึกษาประชาชนได้เริ่มชุมนุมประท้วง การกลับเข้าประเทศของถนอม โดยมีศูนย์กลางการประท้วงอยู่ที่ ธรรมศาสตร์ พวกฝ่ายขวาได้ถือโอกาสโหมโฆษณาโจมตีนักศึกษา และอาจารย์ป๋วย ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ที่กำลังจะก่อความ วุ่นวายเพื่อล้มชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หนังสือพิมพ์และราย การวิทยุของทหาร ปลุกระดมให้คนเกลียดชังและพิฆาตนักศึกษา กองกำลังของฝ่ายขวาเริ่มชุมนุมก่อกวนอยู่นอกมหาวิทยาลัย และ แสดงท่าเหี้ยนกระหือที่จะบุกเข้ามาทำร้ายนักศึกษา อาจารย์ป๋วย พยายามระงับศึก แต่ไม่มีใครสนใจฟัง เพราะแม้แต่อาจารย์ป๋วย เองก็ถูกเพ่งเล็งถูกระแวงไปเสียแล้ว ในสภาพเช่นนี้ อาจารย์ป๋วย ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเดินทางออกไปต่างประเทศตามคำแนะ นำของผู้ใกล้ชิด

แต่ก่อนอาจารย์ป๋วยจะได้ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินดอน เมือง เขาได้ถูกขบวนการฝ่ายขวารวมทั้งนายพันตำรวจบางคนกักตัว ไว้และปฏิบัติต่ออย่างไม่ให้เกียรติ เช่น ควบคุมตัว ด่าว่า ขับไสไล่ส่ง กระชากโทรศัพท์ออกจากมือ และนั่นคือฉากสุดท้ายของบทบาท ของอาจารย์ป๋วยในเมืองไทย เบ็นฉากที่เป็นทั้งโศกนาฏกรรมและ ความอัปยศสำหรับคนไทยทั้งชาติ ที่ได้เกิดการปฏิบัติต่อคนที่ได้ อุทิศตัวเพื่อประเทศชาติอย่างจริงใจมาตลอดชีวิต ด้วยท่าทีที่เลว ร้ายเช่นนั้น (รายละเอียดอ่านใน ส. ศิวรักษ์ ป๋วย ผู้ใหญ่ที่ไม่กะล่อน 2522, ป๋วย อันเนื่องมาแต่ 6 ตุลาคม, 2523)

แต่นั่นเป็นเพียงฉากแรกของโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าที่

90 ศึกษาบหบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อึีงภากรณ์

จะตามมา วันที่ 6 ตุลาคม ขบวนการจัดตั้งฝ่ายขวา เสริมด้วย กำลังตำรวจทหารได้ยิงและบุกเข้าไป่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ้มรุมทำร้ายและฆ่าฟันนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาล โดยสันติวิธีในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ หลายร้อยคน และผู้ชุมนุมที่เหลือกว่าสามพันคนถูกจับกุมคุมขัง เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย นำ ความเศร้าใจมาสู่คนไทยส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ ป๋วย ผู้รักเสรีภาพและเชิดชูสันติวิธี

ที่อังกฤษ อาจารย์ป๋วยยังคงต่อสู้เพื่ออุดมคติของเขาต่อ โดยการพยายามพูด เขียน ให้โลกได้เรียนรู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นใน เมืองไทย เพราะรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นพวกพลเรือนที่มีอุดมการณ์ จารีตนิยมสุดขั้ว ได้พยายามบิดเบือนข่าวและเซ็นเซอร์ข่าวโดยทุก วิถีทาง พยายามสร้างภาพว่าขบวนการนักศึกษาเป็นขบวนการที่ หนุนหลังโดยคอมมิวนิสต์ พยายามสร้างความวุ่นวาย และเป็น ฝ่ายใช้อาวุธยิงเจ้าหน้าที่ก่อน ทำให้ทหารต้องทำรัฐประหารเพื่อ ควบคุมสถานการณ์ รักษาความสงบ และป้องกันประเทศไม่ให้ตก เป็นคอมมิวนิสต์ อาจารย์ป๋วยได้ร่วมมือกับเพื่อนชาวไทยและชาว ต่างประเทศที่รักเสรีภาพและความเป็นธรรม จัดตั้งกลุ่มเพื่อเผย แพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงในเมืองไทยให้โลกได้ทราบ และเพื่อหาทาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการปราบปรามและคุกคามเสรีภาพโดย รัฐบาล อาจารย์ป๋วยได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม จาก ประสบการณ์และข่าวสารที่เขาได้รับจากเพื่อนฝูงลูกศิษย์ ด้วยคำบอกเล่าแบบเรียบง่าย ซึ่งเป็นท่วงทำนองของเขา แต่ผู่อ่านก็จะเห็นได้ว่ามีความขมขี่นแฝงอยู่อย่างแจ้งชัด และเป็น ครั้งแรกที่อาจารย์ป๋วย ผู้ไม่เคยเขียนว่าใครด้วยถ้อยคำรุนแรง หรือ

ไม่เอ่ยซื่อ ได้วิจารณ์ว่าการม่าฟันกันที่ธรรมศาสตร์เป็นการตัดสิน ใจของรัฐบาลโดยตรง และยังได้อยยซื่อปัญญาชน นักเขียน นัก ประชาสัมพันธ์กลุ่มหนึ่งที่พยายามโจมดีนักศึกษา และแก้ตัว ให้รัธบาลอย่างชนิดกลับยาวเป็นดำ ว่าเป็นผู้ชช่ยวชาญในการโกหก (Puey A Siamese for All Seasons, หน้า 77-91)

นอกจากจะพูด ให้สัมภาษณ์ เขียน พิมพ์เอกสารเผยแพรร่ ในอังกฤษแล้ว อาจารย์ป๋วยยังได้เดินทางตามคำเชิญของกลุ่มคน ไทยในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐ ถี่ปุ่น เพื่อไปเล่าเรื่องหตุการณ์ 6 ตุลาคม ให้ทั้งคนไทยและชาว่างประเทศที่สนใจเรื่องเมืองไทย ฟัง รวมทั้งยังได้ไปให้การต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของ รัฐบาลสหรัฐ เรื่องการละเมิดลิทธิมนุษยชนในไทยซึ่งเน็นประเทศที่ สหรัจให้ความช่วยเหลือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมา ในการ ให้กรครั้งนี้ อาจารย์ป๋วยได้ดูกัักจากกรรมาธิการบางคนที่มีทัศนะ แตกต่างจากอาจารย์ปีวย หรีออย่าง้้อยก็อยากจะทำให้เรื่องที่รุน แรง น่าเกลียดน่าชัชูเบาลง แต่อาจารย์ป๋วยกโได้อธิบายและโต้ตอบ ได้อย่างแหลมคม เพราะเรื่งงทั้งหมดที่เขาอธิบายเป็นความจริง ที่เขาได้บระสบ และเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของเขา เฮ่นมีตอน หนึ่งที่กรรมาธิการคนหนึ่งได้ชักถามเป็นทำนองว่า เรื่องสิทธิเสรี้ ภาพประชาธิปไตย สิทธิอันชอบธรรมของพลเมืองเป็นสิ่งที่มี ความหมายเฉพาะปัญญาชนหรือเปล่า คนส่วนใหญ่ในโลกที่สาม คงจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่อาจารย์ป๋วยพยายามพูดนักใช้ไหม ต่อประเด็นนี้ อาจารย์ปี่วยได้ตอบคำถามในเชิงตั้งข้อสงสัยนี้ว่า
"ท่านประธาน เสรีภาพของประชาชน เป็นสิ่ง แปลก ถ้าตัวเราเองไม่ได้ดูกลิดรอนเสรีภาพตังกล่าว

92 คี ศีษาบทบาทและความคิตอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ก็จะไม่รู่สึกอะไร และจะพูดได้เสมอว่าคนอื่นยัง สามารถอยู่ได้ลย ภายใต้การกดขี่ปราบปราม ถ้า คุณป็นชาวนา และบุตตของคุณ ตำรวจนำตัวไปโดย ที่เขามีได้ก่ากวนนแต่อย่างใด มิได้ด้ำอะไรทั้งนั้น ถูก นำตัวไปโดยปราศจากข้อหา เมื่อน้้นแหละคุแจะรู้สกก มมขี่นมาก ฉะนั้นผมจึงไม่คิดว่า จริงๆ แล้วม้นเป็น เรื่องของปัญぬาชนที่จะวิตกกังวลเท่านั้น คนตัว เล็กๆ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเพราะการไร้ข้งสิทลิิ และเสรีภาพ ถูกม่มขู่จากพวกเผต็จการ จะได้รับ ความทุกข์กันทุกคน มีพวกััญญาชนเท่านั้น ที่ สามารถจะบอกเล่าอะไร ชาวนาไม่ทราบจะพูดออก มาอย่างไร แต่พวกเขารู้สีกกขมข่นอย่างรุนแรง

ผมอยากจะเตือนคุณว่า คำว่า 'ไทย' หมาย ความว่ามีเสรีภาพ และพวกเราคนไทยที่อยู่ในประเทศ ไกยต้องมีเสรีภาพไม่ว่าเราจะจน ไม่ว่าเราจะอยู่ใน โลกที่สาม ไม่ว่าเราจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผมเห็น ว่า การเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมชาติของผมน้้น ไม่มี ทางอื่นนอกจากการอยู่อย่างเป็น 'ไท' อย่างมีเสรี ภาพพอสมควร" (คำให้การของ ตร. ป่วย 2524 , หน้า 46-47)

แม้ว่าหหุการณ์ 6 ตุลาคมจะทำให้อาจารย์ป๋วยรู่สูกขมขอ่น เคืองแค้นต่อชนชั้นสูงของไทย ที่ได้ปฏิบัติการละเมิดสิทถิมนนุษยชน ของประชาชนไทยอย่างรุนแรง แต่เขาก์ยังคงยืนกรานในหลักการ ต่อสู้เพื่อประชาธรรม หรือสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยโดยสันติวิธี

โดยไม่เปลี่ยนแปลง แม่ว่าขณะนั้น นักศึกษาปัญญาชนหลายพัน คน ซึ่งโกรธแค้นกับการปราบปรามจนเกินเหตุของรัฐ และหรือ กลัวภัยการปราบปรามจับกุมที่จะตามมา ได้เดินทางออกสู่ชนบท และป่าเขา เข้าไปสมทบกับกองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่อาจารย์ป๋วยก์ไม่เคยสนับสนุน หรือพูด เข้าข้างกลุ่มที่เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธดังกล่าว รวมทั้งอาจารย์ ปีวยก็ระมัดระวังที่จะไม่วิจารณ์หรีอกล่าวถึงสถาบันระดับสูง ซึ่งใน ขณะนั้นมีรายงานข่าวโดยสำนักข่าว หนังสือพิมพ์ และผู้สังเกตการณ์ ต่างประเทศอย่างหนาหู่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม (Puey Siamese For All Seasons, หน้า 164-165) งานส่วนที่อาจารย์ป๋วยและเพื่อนชาวไทยและชาวต่าง ประเทศทำ ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่มี่ประโยชน์มากในขณะนั้น เพราะคนไทยใน ประเทศถูกลิดรอนเสรีภาพ ไม่สามารถหาข่าวสารหรีอเผยแพร่ข่าว ที่เป็นจจิงได้ ข่าวสารที่อาจารย์ปีวยและเพื่อนในต่างประเทศทำเผย แพร้ได้แพร่หลายไปถึงรัฐบาล องค์การ และบุคคลในต่างประเทศ และมีการลักลอบเอาเข้ามาเผยแพร่ใหหมู่นักคึกษาปัญญาชนใน ประเทศไทยด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดแรงวิพากษ์วิจารณ์และผลัก ดันให้รัฐบาลไทย ต้องผ่อนคลายท่าทีในการปราบปรามจับกุมฝ่าย ค้านลง เช่น การปล่อยตัวมู้ที่ถูกจับกุมในวันที่ 6 ตุลาคมส่วนใหญ่ และภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีภายหลัง 6 ตุลาคม กลุ่มนาย ทหารหนุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแบบจารีตนิยมจัดของรัฐบาล พลเรือน ธานินทร์ กรัยวิเชียร ก็ได้ผลักดันให้ฝ้ายทหารทำ รัฐประหารเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ เป็นรัฐุาลที่มีนโยบายจารีต นิยมน้อยลง ผ่อนปรนให้ลิทธิเสรีภาพมากขึ้น รวมทั้งยอมให้มีการ

ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการเลือกตั้งทั่วไปในเวลาต่อมา
แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่อำนาจก็ยังอยู่ในมือของชนชั้นสูง และประชาชนยังไม่ได้มีสิทธิ เสรีภาพมากเหมือนสมัย 14 ตุลาคม $2516-6$ ตุลาคม 2519 อาจารย์ป๋วยจึงไม่คิดที่จะกลับเมืองไทย และก็ไม่มีใครในหมู่ชนชั้น สูงที่สนใจจะเชิญอาจารย์ป๋วยกลับมาทำงานช่วยพัฒนาชาติบ้าน เมืองด้วย อย่างไรก็ตามข้อเขียนและคำพูดของอาจารย์ป๋วยเริ่ม สามารถนำกลับมาตีพิมพ์อย่างเปิดเผยได้ และได้รับการต้อนรับ จากนักศึกษาปัญญาชนอย่างกว้างขวาง งานรวมเล่มของอาจารย์ ป๋วยที่นำมาพิมพ์เป็นหนังสือฉบับกระเป๋า หลายเล่มได้รับการตี พิมพ์ซ้ำหลายครั้ง และอาจารย์ป๋วยยังได้รับการพูดถึงอย่างยกย่อง จากนักศึกษาปัญญาชนและประชาชน ที่มีการศึกษาหรือมีความรู้ ความสนใจทางการเมืองทั่วไป แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่อาจารย์ ป๋วยต้องเกิดป่วยในปี 2521 จนสมองบางส่วนไม่ทำงานตามปรกติ ไม่สามารถพูดได้ และไม่สามารถทำงานในฐานะนักคิด นักวิชาการ ได้ตั้งแต่นั้นมา เป็นที่เข้าใจกันว่าความตึงเครียดและการคิดมากตั้ง แต่เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม คงมีส่วนทำให้อาจารย์ป๋วยต้องป่วย ด้วยอาการดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นอาจารย์ป๋วยก็ได้ใช้ชีวิตบั้น ปลายกับภรรยาอย่างสงบที่อังกฤษและไม่ได้กลับเมืองไทยเลย จน กระทั่งตอน เมษายน 2530 จึงได้เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงเป็นการส่วนตัวอย่างเงียบ ๆ แต่ผู้คนโดยเฉพาะนักศึกษา และพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ได้ให้การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ เหมือนวีรบุรุษ ถึงแม้ว่าอาจารย์ป๋วยจะยุติบทบาทลงเพราะความ เจ็บป่วย แต่งานของเขาก็ยังได้รับการรวบรวมนำมาตีพิมพ์รวม ทั้ง ยังมีคนเขียนถึงเขาหรือพูดถึงเขาในที่ประชุมสาธารณะอยู่เสมอ ๆ

(xtyindi

$\qquad$
$\qquad$

## สรุปและประเมิน บทบาทของอาจารย์ป๋วย

บทบาทของอาจารย์ป๋วย ในการมีส่วนเปลี่ยนแปลงทาง การเมืองและสังคมไทย น่าจะแยกได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกใน ฐานะของปัญญาชนนักิิชาชีพหรือข้าราชการ และช่วงหลังของวีวิต ในฐานะของปัญญาชนอิสระที่วิพากษ์วิจารณ์ อาจารย์ปีวยเป็น ปัญญาสนไทยรุ่นแรกๆ ที่ได้รับารรืกอบรมให้มีความรู้ในวิชา เศรษฐศาสตร์แบบตะวันตก ซึ่งเป็นวิชาใหญู่หรือยังไม่ได้ลงรากปัก ฐานในเมืองไทยในช่วงปลายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึงทำให้ อาจารย์ปี๋ยยเป็นที่ยินดีต้อนรับของชนชั้นนำในสมัยนั้น ซึ่งต้องการ ผู้เีียวชาญทางเทคนิคมาช่วยพัฒนาศศรษฐิจไทย ให้ทันสมัยตาม แบบตะวันตกเช่นเดียวกับในสังคมอื่นๆ ในยุคสมัยเดียวกัน นัก เศรษฐศาสตร์เป็นที่ต้อนรับ เพราะว่าวิชาเศรษฐึศาสตร์เองได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวางจากสังคม โดยเฉพาะนักการเมืองและ ข้าราชการ ว่าเป็นศาสตร์ที่สามารถจัดการและให้คำแนะนำที่จะไป สู่าารเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐึกดได้สูสสุด และสามารถจะ แก้หรือลดับญหาทางเศรษฐูกจจ วิกฤติการณ์และความซบเซาทาง

เศรษฐกิจได้ดีที่สุด
ประกอบกับกั้งอาจารย์ปีวยเป็นคนที่มีความสามารถสูง มี ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติทางการเมืองในช่วงก่อนปี 2514 ที่ไม่รุนแรง ทำให้อาจารย์ป๋วยประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน อย่างดี สามารถไต่เต้าจากครอบครัวเซื้อสายจึนที่ค่อนข้างยากจน เป็นข้าราชการชั้นสูงได้ไม่ยาก และเป็นคนที่มีบทบาทอย่างสำคัญ ในการสร้างเสสียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาศรษฐกิจแบบ ทุนนิยม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจารย์ปีวยก์เช่นเดียวกับ ปัญญาชนนักวิชาชีพคนอื่น ๆ ที่มีความเชื่อว่า วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์เฉพาะที่ควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของนักเศรษฐ ศาสตร์ ทีได้รับการฝึกฝนมาโดยตรงและมีประสบการณ์เท่านั้น (Puey "The Application and Potential Value of Economic to Thailand" ใหหนังสือ G. William Skinner (ed) The Social Sciences and Thailand 1956, หน้า 102)

การที่อาจารย์ป๋วยเชื่อว่าเศรษฐิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สาม่ารถ แก้ปัญหาเศรษฐูิกิทั้งหมดหรีอเกือบจะทั้งหมดได้ ทำให้เขามอง สาเหตุหรืออุปสรรคของการพัฒนาสังคมไทยในแง่ของบัญุหาทาง เศรษฐิกิจหรีอปัญหาทางเทคนิคล้วน ๆ และดจจะมีทัศนะเช่นนี้อยู่จน กระทั่งถึงราวปี 2514 การมีทัศนะเช่นนี้ทำให้เขามีความเชื่อในแง่ ที่ดีว่างานที่เขาทำในสมัยสฤษดิ์และถนวอมตอนต้น เป็นงานที่มี ประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่จริง ๆ แม้ว่าเขาจะต้องทำงานอยู่ ภายใต้รับบาลที่ฉ้อฉลก็ตาม อาจารย์ปี่ยเเ็็นนักวิชาชีพที่มีอุดม คติมันคง ต่างกับนักวิชาชีพโดยทั่วไป เป็นคนที่ภูมิใจในความเป็น นักวิชชชชพของตน และพยายามที่จะรักษาจริยธรรมของนักวิชาชีพ อย่างเคร่งครัด ครั้งหนึ่งเขาได้กล่าวอยางงเชื่อมั่นและจจิงใจว่า

พวกเรานักเศรษฐุศาสตร์ในการแสวงหาความจริง และในการปฏิอัติ วิชาชีพของเรา ไม่เพียงแต่จะต้องรอบรู้และมีประสิทิิภาพเท่านั้น เราจะต้องชื่อตรง แสดงความซื่อตรง และชื่อตรงพอที่จะสามารก เรียกร้องให้คนอื่นซื่อตรดด้วย (Puey A Siamese For All Seasons, หน้ำ 102)

คำพูดประโยคนี้ของอาจารย์ป๋วยจะได้รับการยกมาอ้างบ่อย โดยเฉพาะจากนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นภาพว่าอาจารย์ ป๋วยเป็นคนที่สามารถทำได้อย่างที่เขาสอนคนอื่นจริงๆ ประโยคนี้ ถ้าดูเผิน 9 กเหมือนกับเป็นการกล่าวของนักอุดมคติธรรมดา แต่ ถ้ามองในอีกแงหหนึ่ง ประโยคเช่นนี้กี้เป็นการสร้างความชอบธรรม ให้กับอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้เซี่ยชชาญทางเทคนิค ที่จำเป็นในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ที่รอการ แก้ไขอยู่ กล่าวอีกนัยหนึ่งกโคือ พวกนักเศรษฐูศาสตร์พยายามกีด กันประชาชนธรรมดาออกไปจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ว่า เขาต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไร ต้องการพัมนาเศรษฐกกิจ สังคมไปในทางไหน โดยพยายามแสดงให้เห็นว่าต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้ และคนที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือ นักเศรษฐึาสตร์ที่มีทั้งความสามารถและจริยธรรม จริงอยู่ ที่ อาจารย์ป๋วยเองอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ ในการสะท้อน ทัศนะดังภล่าวออกมา เขาอาจเพียงอยากจะบอกพวกนักการเมือง ข้าราชการและชนชั้นสูงอี่นๆ ว่าไม่ควรปล่อยให้ใครบริหารหรือแก้ ปัญหาเศรษฐิจจจแบบตามใจชอบเท่านั้น หากควรมอบให้เป็นหน้าที่ ของผู้เซี่ยวชาญ คือนักเศรษฐศาสตร์มากกว่า แต่ในการเน้นความ เซี่ยวชาญดังกล่าว เขาก์ได้มีส่วนสร้างให้วิวขาเศรษฐศาสตร์และนัก เศรษฐศาสตร์มีความชอบธรรมเกินไป ในการเป็นผู้กำหนดว่า

ประเทศไทยควรจะพัฒนาอย่างไร ควรจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อย่างไร

ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรีอไม่ อาจารย์ป๋วยยได้มีส่วนอย่างสำคัญ ในการสถาปนาวิชาเศรษฐศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ให้มีความ สำคัญอย่างมาก จนเป็นพลังที่สำคัญที่มีบทบาทในการพัพนา เศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวาร ที่ไม่เป็นธรรมและสร้างปัญหาอยู่ มากมายในปัจจุบัน อาจารย์ปีวยนอกจากจะแนะน่าและสอนวิชา เศรษฐศาสตร์แล้ว ยังสนับสนุนส่งคนหนุ่มสาวจากธนาคารชาติ กระทรวงการคลัง ซึ่งต่อมาแตกแขนงไปเป็นหน่วยงานต่าง ๆ อีก มาก คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกไปเรียน วิชาเศรษฐูศาสตร์ข้นสูงในประเทศตะวันตกจำนวนมาก และคน เหล่าน้ได้กลับมามีบทบาทสำคัญในการเสนอแนวคิด วางแผนกำ หนดนโยบาย ปฏิบิติตามนโยบาย ซึ่งทำให้เศรษฐกิจปประเทศไทย ในช่วงหลังจากมีแผนพัฒนาจนถึงปัจจุบัน พัฒนาแบบทุนนิยมที่มี ลักษณพพึ่งพาต่างชาติ กระจายทรัพย์สินและรายได้ท้่ไม่เป็นธรรม และสร้างปัญหาอื่นตามมามากมาย โดยที่แม้อาจารย์ป๋วยจะค่อย เปลี่ยนความคิดไปในทางวิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาแนวนี้มากขิ้น นับตั้แแต่ปี 2514-2515 แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่อาจารย์ ปีวยมีส่วนสนับสนุนหรีอสร้างขึ้นทั้งทางตรงทางอ้อม ยังคงไม่ เปลี่ยนแปลง

การกล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่า อาจารย์ปีวยควรจะมี ส่วนรับผิดชอบทั้งหมด ในการที่เขาได้มีส่วนสร้างปัญญาชนนักวิชา ชีพที่เป็นเครื่องมือของการพัฒนาแบบทุนนิยมทั้งหลายขึ้นมา เพราะในช่วงแรกของชีวิตอาจารย์ป๋วย ย่อมมองนักวิชาชีพในแง่งี อย่างช่วยไม่ได้ เพราะตัวอาจารย์ป๋วยเองก์ได้ว้บการศึกษาอบรม

มาแบบนั้น ทั้งเขาก็ยังเป็นนักวิชาชีพที่มีอุดมคติและไม่มีความ ทะเยอทะยาน ดังนั้น นอกจากสิ่งแวดล้อมจะทำให้เขามองโลก และวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในแงดีแล้ว ชีวิตส่วนตัวของเขาก็คงมีส่วน ทำให้เขามองคนอื่นในแง่ดีหรือในแง่อุดมคติด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะโดย ตั้งใจหรือรู้ตัวหรือไม่ บทบาทของอาจารย์ป๋วยจึงเป็นบทบาทใน ฐานะนักวิชาชีพที่ทำงานรับใช้ระบบทุนนิยมอย่างซื่อตรง นับตั้งแต่ หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงราวปี 2514 และบทบาทในการ สร้างนักวิชาชีพ ให้รุ่นหลังให้มาทำงานรับใช้ระบบทุนนิยมต่อมาจน ถึงปัจจุบัน

สิ่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมสามารถสร้างภาพมายาให้คนรู้สึกว่า นี่คือการพัฒนา หรือความเจริญเส้นทางเดียวที่เรามีอยู่ และต้องด้นดั้นไปให้ถึงได้ อย่างมีพลังอย่างยิ่ง แม้แต่ปัญญาชนที่ฉลาดและซื่อตรงอย่าง อาจารย์ป๋วยก็ยังถูกครอบงำให้มีความเชื่อดังกล่าวได้เป็นเวลากว่า ยี่สิบปี แม้ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บางครั้งอาจารย์ป๋วยก็บ่น กับเพื่อนว่า เขาต้องเสียเวลาป้องกันรัฐบาลไม่ให้ฉ้อฉลเสียจนไม่ ค่อยได้มีเวลาที่จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์อย่างจริง ๆ จัง ๆ (Puey เล่มเดิม, หน้า 39) แต่เขาก็อดทนอยู่ในระบบราชการได้เรื่อยมา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขามีความเชื่อโดยลึก ๆ ถึงประโยชน์ของ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตะวันตก อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะ เป็นเพราะเขาเป็นคนมีชีวิตแบบเรียบง่าย สมถะ ไม่มีความทะเยอ ทะยาน และเป็นนักปฏิบัตินิยมที่มองสิ่งต่าง ๆ ตามสภาพความเป็น จริง คือเห็นว่าในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ในชีวิต ถ้าพอทำอะไรที่คิดว่า เป็นประโยชน์ และไม่เสียหลักการของตนเองก็ทำไปได้เรื่อย ๆ การที่อาจารย์ป๋วยสามารถอยู่ในระบบราชการตั้งแต่ปี 2492

จนถึงปี 2514 โดยไม่มีความขัดแย้งขั้นแตกหัก ส่วนหนึ่งเป็น เพราะขณะนี้นอาจารย์ปีวยยังมองปัญหาจากทัศนะทางศีลธรรม มากกว่าจะมองอย่างวิพากษ์วิจารณ์ระบบ การวิจารณ์ของเขาก็ เป็นการวิจารณ์คนชั้นสูงบางคนในแง่ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งถ้าคน ชั้นสูงเหล่านั้นทำหน้าทนอยู่ใด้ คำวิจารณ์ของอาจารย์ปวยก์ไม่ได้ มีพลังมากพอที่จะเป็นอันตรายต่อระบบที่ดำรงอยู่ได้ ดังนั้นคน อย่างอาจารย์ป๋วย ซึ่งเป็นคนซื่อคนดี จึงคงยังมีที่ยีนอยู่ในระบบ ที่เลว เพราะเขาเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นอันตตายต่อระบบ

แต่บทบาทของอาจารย์ป๋วยได้เปลี่ยนไปหลังจากปี 2514 เป็นบทบาทของปัญญาชนนักวิจารณ์ ที่เปลี่ยนจากการวิจารณ์ เฉพาะในแงคืลธรรม เป็นการวิจารณ์ระบบโครงสร้างการเมืองมาก ขึ้น จริงอยู่ที่ในตัวอาจารย์ปีวยเองอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก นัก เขายังคงเป็นคนดี เป็นนักเสรีนียมที่รักเสรีภาพประชาธิปไตย เป็นนักมนุษยธรรมอย่างเสมอต้นสสมอปลาย แต่ในแง่ความคิด ความอ่านที่วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นของเขา ส่งผลสะเทีอนต่อการรับ รู้และการดี่นตัวทางการเมืองของคนหนุ่มสาวและประซาชนทั่วไป มากขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าบทบาทของอาจารย์ป๋วยได้เปลี่ยนไป และ เบ็นบทบาทที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนทางการเมืองและสังคม ไปใน ทางเป็นประซาธิปไตย และเป็นธรรมมากขึ้นกว่าบทบาทในฐานะ นักเศรษฐุศสตร์คนสำคัญของรัฐบาล ในช่วงแรกของชีวิตมากนัก เมื่อเรามองดูวีวิตของอาจารย์ป๋วยทั้งหมด โดยเปรียบเทียบ กับปัญญาชนไทยคนอื่นๆ โดยเฉพาะในหมู่ปัญญาชนนักวิชาชีพแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เขาเป็นปัญญาชนคนที่มีพัฒนาการการเปลี่ยน แปลงและมีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด ไม่คยมีปัญญาชนนัก วิชาชีพระดับสูงคนไหนที่จะกล้ายอมรับ เหมือนอย่างอาจารย์ป๋วย

ในปี 2521 ว่า เขาควรจะตำหนิตัวเองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ทำ ให้เกิดการพัฒนาแบบเถรตรง ชนิดที่สนใจแต่เฉพาะอัตราความ เจริญเติบโตทางเศรษฐูกจจ และมองข้ามปัญหาทางสังคม ที่เป็นผล ตามมา (Puey A Siamese For All Seasons, หน้า 124) แต่การที่อาจารย์ป๋วยไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เขาได้มีสสวน สร้างข้้น ก็เพราะว่ามีคนน้อยคนที่จะเอาใจใสัรับพังทัศนะแบบเสรี นิยมก้าวหน้า ที่อาจารย์ปี่วยเริ่มแสดงออกตั้งแต่ราวปี 2514 เป็น ต้นมา คือชนชั้นสูงก์ไม่ฟังเขาอยู่แล้ว และช่วงหลัง 14 ตุลาคม $2516-6$ ตุลาคม 2519 พวกนักศึกษาปัญญาชนที่หัวรุนแรงก็ไม่ ฟังเขาเช่นกัน แต่้ทั้งนี้กม่ได้หมายความว่าเราควรจะโทษสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งหมด เพราะถ้าเรามองอาจารย์ป๋วยอยาง วิพากย์วิจารณ์ เราก์จะพบว่า แม้ช่วงหลังของชีวีตเขาจะมีบทบาท ในฐานะัญญญชนที่วิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญและน่า ยกย่องมากกว่าบทบาทในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐใใช่วงแรก แต่เขาก์มีจุดอ่อนเช่นเดียวกับบุุุจนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นั่นก็คือบาง ครั้งขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมาก จนไม่ยอมประนีประนอมกับ คนอื่นที่มีทัศนะต่างออกไป แต่ไม่ใช่งึงกับแตกต่างกันอย่างสิ้นชชิง เช่น การีี่เขไไม่อ่อยจะลงรอยกับักกศกกษาปัญญาชนฝ่าย้้ายในช่วง ปี 2517-2519 ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขากีมีส่วนร่วมกันอยู่มาก โดยเฉพาะการถูกเป็นเป้าโจมตีจากขบวนการฝ่ายขวาเหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ป๋วยก์เป็นปัจเจกชนนิยมค่อนข้างมาก จน บางครั้งเหมือนกับคนที่ชอบทำอะไรคนเดียว ไม่อยากร่วมอะไรกับ ใคร เช่น การที่เขาแสดงความเห็นในช่วงปี 2517 หลังการเปลี่ยน แปลง 14 ตุลาคม ว่าถ้าหากรัฐธรมนฺฺุเปืดโอกาสให้คนสมัคร ส.ส. โดยไม้ต้องสังกัดพรรคได้ บางทีเขาจะสมัคร ส.ส. และเมื่อปรากฏ

ว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมา ไม่เปิดโอกาสเช่นนั้น อาจารย์ป๋วยก็ปฏิเสธ ที่จะสมัคร โดยอ้างว่าเขาไม่ต้องการเข้าพรรคหนึ่งพรรคใด หรือตั้ง พรรคของตัวเองขึ้นมา ลักษณะความเป็นปัจเจกชนของอาจารย์ป๋วย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ได้รับความสนับสนุนเท่าที่ควร รวมทั้ง ไม่สามารถที่จะร่วมมีอทำงานกับพวกปัญญาชนก้าวหน้าให้เข้มแข็ง มากไปกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงปี 2517-2519 ได้

ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งภายหลังจากที่ปัญญาชนก้าวหน้าได้ผิดหวัง และแตกตัวมาจาก พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในราวปี 2522-2523 ความ คิดของอาจารย์ป๋วย ในเรื่องการสร้างสังคมประชาธรรมโดยสันติวิธี ได้รับการหยิบยกมาพิจารณาด้วยความสนใจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งประจวบเหมาะกับการฟื้นความสนใจ ในเรื่องพุทธศาสนาใน หมู่ปัญญาชนรุ่นใหม่ ที่ผิดหวังทั้งจากระบบทุนนิยมและทฤษฎี มาร์กซิสม์ แต่ความจริงแล้วทัศนะเรื่องสันติประชาธรรมที่อาจารย์ ป๋วยเสนอตั้งแต่ปี 2516 ก็ยังเป็นเพียงแนวคิดหลวมๆ ที่มีลักษณะ เพ้อฝันเชิงอุดมคติในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งยังต้องการการวิพากษ์วิจารณ์ การทบทวน การสานต่อหรือคิดขึ้นใหม่อีก มากกว่าที่จะปรับปรุง ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับความเบ็นจริงในปี 2530 มากขึ้นได้

แม้บทบาทของอาจารย์ป๋วยจะยุติลงแล้ว ตั้งแต่เขาป่วย ในปี 2521 แต่เรื่องราวของเขา ความคิดของเขา จะยังถูกนำมาเล่า ใหม่ ตีความใหม่ ถูกใช้เป็นแบบอย่างหรือบทเรียนจากทั้งฝ่ายจารีต นิยม เสรีนิยม และฝ่ายก้าวหน้าแบบราดิคัล ด้วยเหตุผลที่แตก ต่างกันหรือแม้แต่จะขัดแย้งกันด้วยซ้ำ ฝ่ายจารีตนิยมและเสรีนิยม จะเลือกที่จะจำและเผยแพร่เรื่องอาจารย์ป๋วย ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญที่สุดคนหนึ่ง และในฐานะข้าราชการที่ซื่อตรงมาก

ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในประเทศนี้ มากกว่าที่จะอยากจำหรือ เผยแพร่อาจารย์ปีコย ในฐานะของปัญญาชนนักอุดมคติที่วิพากษ์ วิจารณ์และท้าทายระบบที่ดำรงอยู่ เพราะการทำเช่นนี้จะทำให้ พวกเขาได้รับประโยชน์มากกว่า นั่นก็คือพวกเขาสามารถที่จะ โมษณาอาจารย์ป๋วย่ให้เป็นตัวอย่าง เพื่อที่ปัญญาชนนักวิชาชีพรุ่น หลังจะได้ทำงานด้วยความขยันขันแข็งและไม่คดโกง เพื่อให้ระบบ สังคมแบบที่เป็นอยู่ดำรงอยู่ได้ต่อไป ขณะที่ฝาายก้าวหน้าจะมอง และอยากเผยแพร่อาจารย์ปีวย ในส่วนที่เขาเป็นนักวิพากษร์จารร์ ท้าทายระบบสังคมมากกว่า ผู้เขียนเห็นว่า การศึกษาอาจารย์ปี่ย น่าจะต้องทำอย่างวิพากษ์ โดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์ารเมือง สังคมอย่างรอบด้านโดยมองทั้งด้านจุดแข๊งจุดอ่อน ในแต่ละช่วงใน แต่ละประเด็น และน่าจะเป็นการศึกษาที่มีเป้าหมายกว้างกว่าการ เชิดชูตัวบุคคล หากควรเป็นไปเพื่อนำความคิดของอาจารย์ป๋วยไป คิดต่อ ไปผลักดันต่อ ทำให้อุดมคติของอาจารย์ป๋วยก้าวหน้าไปใน การสร้างสังคมประซาธรรม ใกล้เคียงความเป็นจรงขข้้น





24
2 when ent

 2tat $2 \times 2)$


## บทเพิ่มเติม 80 ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่ 9 มีนาคม ศกนี้ เป็นวันครบรอบอายุ 80 ปี ของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นแค่นักเศรษฐศาสตร์ นักการ คลังผู้ซื่อสัตย์และยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีเท่านั้น ท่านยังเป็นนัก คิด นักการศึกษา เป็นสามัญชน และเป็นนักมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ สุดคนหนึ่งที่สังคมไทยเคยผลิตมา แต่ชนชั้นนำในสังคมไทยตอบ แทนท่าน โดยการขับไล่ให้ท่านต้องลี้ภัยไปอยู่ที่อังกฤษ ตั้งแต่ เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งจะครบรอบ 20 ปีในปีนี้

แม้ชนชั้นนำในสังคมไทย จะมีการปรับตัวจากเผด็จการ ขวาจัด มาเป็นเผด็จการที่รับฟังปัญหา และประนีประนอมกับพวก ปัญญาชนก้าวหน้าได้ในอีก $2-3$ ปีต่อมา แต่กึไม่มีใครสนใจจะเชิญ ดร. ป๋วยกลับมา หรือให้เกียรติต่อท่าน นอกจากกลุ่มผู้ใกล้ชิดลูก ศิษย์ลูกหา ซึ่งจัดงานวันครบรอบวันเกิด 72 ปีให้ท่านเมื่อปี 2531 หลังจากนั้นคนก็แทบจะลืมท่านโดยสิ้นเซิง

อาจารย์ป๋วย เป็นลูกของคนสามัญที่มีโอกาสได้เป็นศิษย์ รุ่นเก่ารุ่นแรก ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่ง

เป็นชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะถูกตัดคำว่า "และการเมือง" ออกในยุคเผด็จการ ธรรมศาสตร์มีกำเนิดมาจากการปฏิวัติ 2475 ซึ่งถึงแม้ใครจะวิจารณ์ว่าเป็นการปฏิวัติที่ล้มเหลวในหลายเรื่อง แต่การสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (มธก.) ในปี 2477 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาของคนไทยมาก ทำ ให้คนธรรมดาสามัญที่ต้องทำงานเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอย่าง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ และปัญญาชน รุ่นนั้นและรุ่นต่อมาหลายหมื่นคน สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ได้ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสามัญชนไทย

เพราะถึงแม้ปัญญาชนหัวก้าวหน้าอย่างเจ้าพระยาธรรมศักด์์มนตรี จะเสนอแนะผลักดันให้มีการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 แต่จุฬาฯ ก็ เป็นมหาวิทยาลัยปิดที่รับนักศึกษาเต็มเวลาในจำนวนจำกัดมาก ในปี 2477 ที่ตั้ง มธก. นั้น จุฬาฯ มีนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยเพียง 500 คน เท่านั้น แต่ มธก.เปิดรับปีแรกมีคนสมัครเรียนถึง 7 พันกว่าคน โดย มธก. เปิดรับคนอย่างกว้างขวางกว่า เสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และเปิด ให้คนทำงานแล้วมาเรียนได้ด้วย

การที่อาจารย์ป๋วยได้เรียนที่ มธก. นี้เอง ที่ทำให้ท่านมี โอกาสได้ทุนไปเรียนต่อที่อังกฤษ โดยท่านได้เลือกไปเรียนที่สำนัก London School of Economics and Politics ที่มีปรัชญาการ ศึกษาแบบก้าวหน้าทำนองเดียวกับ มธก. ช่วงทำปริญญาเอกอยู่ ท่านสมัครเป็นเสรีไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นชนิดเสี่ยงชีวิตโดดร่มมาทำ งานใต้ดินในเมืองไทย หลังสงครามเมื่ออาจารย์ป๋วยเรียนจบ ได้ ตัดสินใจกลับมาทำงานรับราชการ โดยไม่สนใจการทำงานในต่าง ประเทศ

ท่านเป็นัักเศรษฐุศาสตร์ นักวางแผนรุ่นแรกๆ ในเมืองไทย ผู้ทำงานด้วยความขยันขันแข็งและซื่อสัตย์ จนได้รับมอบหมายให้ ดำรงตำแหน่งสูงอย่างรวดเร็ว อายุ 37 ปีได้เป็นทั้งผู้ช่วยฝ่ายวิชา การปลัดกระทรวงการคลัง และรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย อาจารย์ป๋ปコยมีใจผูกพันกับเรื่องการพัฒนาการศึกษา การสร้างคน มาโดยตลอด นอกจากการบรรยายพิเศษ สอนพิเศษทั้งที่ธรรมศาสตร์และที่อื่นๆ แล้ว ท่านยังอาสาเข้ามาเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2507 ในยุคที่ตำแหน่ง คณบดีเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีความหมายมากนัก เมื่อเทียบกับ ตำแหน่งอี่นที่สำคัญกว่าของท่าน คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ ไทย ซึ่งท่านดำรงมาตั้งแต่ปี 2502

ช่วงที่อาจารย์ป๋วยเข้ามาเป็นคณบดีคณะเศรษฐูศาสตร์ ธรรมศาสตรีไนปี 2507 เป็นช่วงไล่เลี่ยกับที่ผมเข้าไปเป็นนักศึกษา ที่นั่น ในยุคนันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรัถูกเปลี่ยนให้เป็นมหาวิทยาลัยในระบบราชการ เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นเรียบร้อยมา หลายปีแล้ว แต่เดิมธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยอิสระจากระบบ ราชการ และได้เข้าถือหุ้นในธนาคารแห่งหนึ่งเป็นการลงทุนของ มหาวิทยาลัยด้วย แต่ธรรมศาสตร์ยุคจอมพลสฤษด̆์, ถนอม กลาย เป็นมหาวิทยาลัยปีดที่ต้องสอบแข่งขันเข้า และเก็บค่าหน่วยกิต แพงจื้นกว่าแต่ก่อนมาก เป็นการกีดกันสาสัญชนออกไปส่วนหนึ่ง ตามระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก เพื่อคัดส่วนหัวไปทำงานรับใช้ ระบบเศรษจิกิจทุนนิยม หลักสูตรที่เคยเรียนแบบสหวิทยาการแบบ ธรรมศาสตร์และการเมือง ก็เปลี่ยนเป็นหลักสูตรแยกเป็นคณะเพื่อ ผลิตผู้เซ่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ ไปป้อนการระบบเศรษฐิกิจุุ นิยมสมัยใหม อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ゙โมีแต่ผู่ที่เป็นข้าราชการ

และคิดแบบข้าราชการ มากกว่าคนที่จะเป็นปัญญาชน คิดแบบ ปัญญาชนอิสระ

ผมออกจากมหาวิทยาลัยใน 4 ปีต่อมา อย่างค่อนข้างผิด หวัง ที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ความคิดทางวิชาการน้อยกว่าที่ผม คาดไว้ แต่ผมกโได้ประโยชน์จากห้องสมุด และจากความพยายาม ของอาจารย์ป๋วย ที่จะพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ให้ดี้นี่นกว่าสภาพที่ เป็นอยู่เมื่อตอนท่านเริ่มเข้ามามากพอสมควร เช่น ได้เรียนหลัก สูตรภาษาอังกฤษที่มีอาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนบางวิชา ผมคิดว่าในรอบ 40 ปีที่ผ่านมา อาจารย์ป๋วยเป็นผู้ที่มี บทบาทในการพัฒนาเศรษรูกจจ และสร้างนักเศรษฐศาสตร์ใน ประเทศไทยมากกว่าใครเพื่อน ตั้งแต่เป็นผู้ว่าการธนาคารชาติในช่วง ปี 2502-2514 ท่านก์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยไปเรียนเศรษฐศาสตร์ไนต่างประเทศกลับมาหลายรุ่น ที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เละ นายธนาคารสำคัญ 9 ในเวลานี้ ส่วนใหญ่ก็มาจากการสนับสนุน ของอาจารย์ป๋วยทั้งนั้น และตอนอาจารย์ป๋วยเป็นคณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์(2507-2515) ท่านก็หาทุนส่งอาจารย์และผู้ที่จะกลับ มาเป็นอาจารย์ ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศหลายสิบคน นักเศรษฐศาสตร์ทุนธนาคารชาติ คณะเศรษฐศาสตร์และ หน่วยงานอื่นๆ มีบทบาทที่สำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย หลายคนเป็นใหถู่เป็นโตในปัจจุบันทั้งภาครัฐัและเอกชน พวกเขา ส่วนใหญ่อ้างความนับถีอในตัวอาจารย์ปียย อ้างเป็นศิยย์อาจารย์ ป่วยหรือผู้นิยมอาจารย์ปี่ยย แต่วริง ๆ แล้วพวกเขากำลังนำประเทศ ไทยไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวคิดของอาจารย์ป๋วย พวกเขา เน้นการหากำไรส่วนเอกชน เน้นการเร็งรัดความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ โดย่ไม่สนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่สนใจปัญหาการขูด

รีดเอาเปรียบชาวนาชาวไร่ กรรมกร ผู้หญิง และเด็ก ซึ่งแตกต่างไป จากแนวคิดของอาจารย์ปีวยโดยสิ้นเชิง เพราะอาจารย์ป๋วยนั้น ถึง แม้ท่านจะสนับสนุนเศรษฐูกิจระบบเสรีนิยม แด่ท่านก็สนับสนุนเสรี นิยมที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ปรารถนาให้สังดมพัฒนาไป โดยเสมอภาค, สันติประชาธรรม, อนุรักษ์และทำนุบำรุงรักษาสิ่ง แวดล้อม วัผนธรรม ศักดิ์भรีของความเป็นคนไม่ใช่เน้นแต่การ พัฒนาทางวัตถู มือใครยาวสาวได้สาวเอา แบบที่นักเศรษตุศาสตร์ คนอื่น ๆ ทั้งที่ผ่านมาและััจจุบันทำกันอยู่

นักเศรษฐึศสตร์ที่อาจารย์ป๋วยสร้างขึ้น ส่วนหนึ่งผนึก กำลังกันเป็นแนวร่วมของอภิสิทธิ์ของนายทุนการเงินที่ยิ่งใหญ่่ พวก เขาสะสมความมั่งศังส่วนบุคคล และเอาเปรียบประชาชนอย่างมี หลักวิชาการมากขึ้น ในขอบเขตที่กว้างขวางใหญ่โตขื้นอย่างที่ อาจารย์ปี่อยเองคงคาดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถ้งขนาดนี้ แม้แต่เจ้า หน้าที่ถนาคารชาติ ซึ่งอาจารย์ป๋วยพยายามสร้างให้เป็นคนที่ได้ เงินเดือนและสถานภาพสูงกว่าหน่วยงานอื่น เพื่อจะได้พอกินพอใจ จะได้รักษาความซ่่อสัตย์สุจิตต มีอุดมคติไว้ได้ ในปัจจุบันก็ุ๋่นวาย กับการเล่นหุ้นและการหาผลประโยชน์ทางการเงิน อย่างได้เปรียบ คนอี่นๆ

ใน พ.ศ. 2539 ในยุคที่ใครๆ ก็แม่งขันกันหาเงินหาอำนาจ นักบริหารนักธุรกิจมีออาชีพที่รับแต่เงินเดือนที่ต่ำกว่าภาคเอกชน และใช้ว้วิตแบบคนธรรมดาสามัญอย่างอาจารย์ปียย ได้กลายเป็น ตำนานที่ดูห่างไกล คนที่ลาออกจากตำแหน่งระดับสูงอย่างผู้ว่า การธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นคณบดีคณะเล็ก ๆ กลายเป็น คนที่เปลกอย่างเหลือเชื่อ ในยุคที่เจ้าหน้าที่นักเศรษฐจศสสตรสสวน ใหญ่ ต่างมุ่งหาเงินจากตลาดทุ้นและธุรกิจการเงินด้านต่าง ๆ อย่าง

ไม่คำนึงธึงจริยธรรมแบบอาจารย์ปีปอยอีกต่อไป
เด็กุุ่นหลังซึ่งถูกสังคมส่อนให้นับลีอเงินและการเสพสุข เป็นพระเจ้า ไม่รู้จักอาจารย์ปี่ย และถึงมีใครบอกพวกเขา พวก เขาอาจจะไม่แน่ใจ่าคนอย่างอาจารย์ป๋วยเคยมีอยู่จริงหวือไม่ หรือ เป็นไปได้อยางไรที่จะเคยมีคนที่คิดแบบนี้ และใช้ชิวิตแบบนี้อยู่ใน โลกที่เต็มไปด้วยการแม่งขันแสวงหาเงิน อำนาจ และการบริโภค ทางวัตถุ อย่างในเมืองไทยในขณะนี้ แต่อาจารย์ป๋วยเป็นคนที่มี อยู่จริง และเป็นคนจริงมากกว่าคนปลอม ๆ ผู้นำปลอม ๆ หลาย คนที่มีชีวุตอยู่ในความจริงลวงในปัจจุบัน ท่านมีความคิดบัดเจน เป็นระบบอธิบายได้ มีความประพฤดิที่สม่ำเสมอ ที่คนรุ่นใหม่ควร จะกลับไปเรียนรู้จากท่านได้มาก ถ้าคิดจะช่วยไห้เมืองไทยพ้นจาก วิกฤจิของความโลภของคนไทยในปัจจุัันได้ ใครที่ยังนใจอยาก รู้จักคนอย่างอาจารย์ปี่วย น่าจะกลับไปอ่านงานท่าน หรืองานที่มี ผู้เขียนถึงท่านอย่างจริงจัง จะได้พบว่าอาจารย์ปีวยไม่ได้เป็นเพียง คนดีที่หาคนเทียบได้ยากในเรื่องจจิยธธรมความซื่อตรงเท่านั้น หาก ยังเป็นนักเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้า ที่มิจินตภาพกว้างไกส เป็น นักมนุษยนิยมชนิดที่หาได้ยากมากด้วย•

## บรรณานุกรม

## วิทยานิพนธ์

The Economics of Tin Control. Unpublished Ph. D Thesis, London School of Economics, London University, 1949.

## หนังสือภาษาอังกฤษ

Best Wishes for Asia. Bangkok : Klett Thai, 1975. 107 pp.
A Siamese for All Seasons : Collected Articles by and about Puey Ungphakorn. Komol Keemthong Foundation, 1981. (Fourth Edition,1984.)

## ตำราภาษาไทย

การคลัง.
ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496 . 160 หน้า
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง. ประมวลมิตร, 2498. 272 หน้า

## เศรษฐกิจแห่งประเทศไทย.

ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496.
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง. ประมวลมิตร, 2499.
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม. ประมวลมิตร, 2504.
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่สองและสาม เขียนร่วมกับคุณหญิงสุภาพ ยศสุนทร)

## หนังสือทั่วไป

คำพูดและข้อเขียน. สำนักพิมพ์รวมสาส์น, 2511.
สันติประชาธรรม. สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2516. (พิมพ์ครั้งที่สอง, 2517 พิมพ์ครั้งที่สาม, 2528)
เสียชีพอย่าเสียสิ้น. สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2517. (พิมพ์ครั้งที่สอง, 2523)

อุดมคติ. จุลสารมูลนิธิโกมล คีมทอง, 2517.
เหลียวหลังแลหน้า. กองทุนเพื่อชนบท สำนักศูนย์บัณฑิตอาสา สมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519.
แนวทางสันติวิธีหลัง 6 ตุลาคม 2519. สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น, 2521. เศรษฐศาสตร์ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์. สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, กรกฎาคม 2523.
อันเนื่องมาแต่ 6 ตุลาคม 2519. มูลนิธิโกมล คีมทอง พิมพ์ครั้งแรก 6 ตุลาคม 2523.
คำให้การของ ดร. ป๋วย อื๊งภากรณ์ กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม. สำนักพิมพ์สนุกนึก พิมพ์ครั้งแรกเนื่องในวันเกิดอาจารย์

ป่วย อิ๊งภากรณ์ เมื่อ 9 มีนาคม 2524. (สำนักพิมพ์มูลนิธิ โกมล คีมทอง พิมพ์ครั้งที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2525.) การศึกษาใหทัศนะของข้าพเจ้า. มูลนิธิโกมล คีมทอง กุมภาพันธ์ 2530.

ศาสนธรรมและการพัฒนา. มูลนิิิโกมล คีมทอง, 2530.

## หนังสือแปล

มาร์กาเรต อึ๊งภากรณ์. การสงเคระะ์ปประชาชนในประเทศอังกฤษ. กรุงเทพบ สำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง, 2496. 60 หน้า. (อาจารย์ปี่วย อิ้งภากรณ์ แปลจากเรื่อง Social Welfare Service in England)

## หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุญเกิด งอกคำ. ธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยแห่งความหวัง ดร.ป่วย อึงงภากรณ์-คนดีที่โลกต้องการ. วิวัตรศิลป์การพิมพ์, 2526. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์. คิดถึงอาจารย์ป๋วย. โรงพิมพ์สวิตา, 2527.
ส. คิวรักษ์. นายป่วย อึ่งภากรณ์ ผู่ใหม่ที่ไม่กะล่อน. มูลหิธิโกมล คีมทอง, 2522. (พิมพ์รรั้งที่หก, 2528.)
คณะกรรมการห้องสมุดเศรษฐศาสตร์. ปี 2520 คิดถึงอาจารย์ป๋วย. สำนักพิมพ์ดอกหญ้า พิมพ์ครั้งที่ 2 , เมษายน 2527.
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. ป๋่วย อง๊งภากรณ์ ชีวิต งาน และความหลัง. มหาวิทยาลัยตรรมศาสตร์, มีหาคม 2529.

## ประวัติโดยสังเขป ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกิดปี 2459 จังหวัดพระนคร

การศึกษา
2480 ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การงาน

| $2476-2480$ | ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ <br> ล่ามอาจารย์ฝรังงศศส <br> ศาสตร์และการเมือง |
| :--- | :--- |
| $2480-2481$ | ศัทยาลัยวิชาธรรม |
| รับราชการในกองทัพแห่งสหราชอาณาจักร |  |


|  | เพื่อทำานให้ขบวนการเสีไทย |
| :---: | :---: |
| 2-2499 | เศรษฐกร ประจำกระทรวงการคลัง |
| 2496 | รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไไย |
| 2499-2502 | ที่ปรึกษาเศรษฐึกิจการคลัง ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออนดอน |
| 2501-2503 | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 2503-2505 | ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐจิจการคลั กระทรวงการคลัง |
| 2502-2514 | ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2507-2515 | คณบดีคณะศศษษฐศสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 0-251 | ที่ปรูกษากระทรวงการคลัง |
| 2514-2516 | อาจารย์พิเศษ University College (ต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็น Wolfson College) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ |
| 2516-2517 | ที่ปรีกษาเศรษฐึจจจของรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักด์ |
| 51 | อิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสต |

## ตำแหน่งและเกียรติประวัติอื่น ๆ

1. ศาสตราจารย์ คณะศศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. สมาชิกกิตติมศักด์์ London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน
3. สมาชิกกิตติมศักด์์ สยามสมาคม
4. รางวัลแมกไซไซ ประจำปี 2508 สาขาบริการสาธารณะ
5. ผู้ว่าการกิตติมศักดี์ International Development Research Centre นครออตตาวา แคนาดา
6. กรรมการ Board of Trustee, International Council for Educational Development นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
7. ประธานมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ภายใด้พระบรมราชูปถัมภ์
8. กรรมการ Board of Trustee, East-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
9. กรรมการ Board of Trustee. International Food Policy Research Institute : Washington D.C.
10. กรรมการ Board of Trustee. Asian Institute of Tech nology. กรุงเทพมหานคร
11. ผู้ว่าการ $A$ Siam Institute of Management มนิลา
12. รองประธานมูลนิธิโกมล คีมทอง
13. ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชนบทลุ่มน้ำแม่กลอง
14. ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


## ศึกษาบทบาทและความคิด

## อาจารยบวย องภากรณ

## วิทยากร เ ชียง กูล


 ของสังมมโดยล่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นในทางง้านเศรษรสกิจ การเมือง สังคม หรือวัผนรรรม การเลือกกีกษษาอาจารย์ ป๋วย จึٌงภากรณ์ กัเนื่องจากเป็นปัญญาขนที่มีบทบาท ลำคัญดนหนื่งของสังคมมไทย กาวคีกษยานเรื้องนี้ นอกจาก จะทำให้เราน้าําใบทบาทของปัญญาชนไพยมมกนึ้นน้ล้ว ยัง น่านี่จะทำให้เราไ้้าใดการเลี่ยนแปลงงของสังกมไทยในช่วง $40-50$ ปีที่เล้วมามากขึ้นด้วย


[^0]:    18 ศักษาบทบาทและศาามคิดอาจารย์ทีวย อื้งภากรณ์

[^1]:    60 ศีกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ป๋วย อี๊งภากรณ์

[^2]:    70 ศึกษาบทบาทและความคิดอาจารย์ปัวย อี๋งภากรณ์

[^3]:    

