แรษฐกี)
Insvaxatexำาsiuà่ยuルua


## เศรษฐกกิจไทย :

 โครงสร้างกับการเปลึ่ยนแปลงจัดพิมพ์โดย :
ผ้ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
จุพาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธันวาคม เะะดด

จำนวน ๓ 000 เล่ม


พิมพ์ท์โรงพิมพ์ แพร่ทั่ทยาอินตตร์เนชันแแน หจก.



## รวมบทวิเคราะห์เศรษฐูศาสตร์การเมือง

## เศรษฐกิจไทย : โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง

| ป๋วย | องภากรณ์ |
| :---: | :---: |
| ฉัตรทิพย์ | นาถสภา |
| ปรึชา | เป่ยมพงศ์สานต์ |
| ไตรรงค์ | สุวรรณคีร |
| เมธ | ครองแก้ว |
| ส็ี | ประศาสน์เศรษฐ |
| บ้ณฑร | อ่อนดำ |
| อำนวย | เพชรณรงค์ |
| สุเดช | ธำรงไทย |
| แอนสท์ | อูรรชท์ |
| ฮันส์ | ลเซอร์ |
| แอนดร | เทอร์ตัน |

บทความในหนังสีอเล่มนี้ เบ็นความคิด
เห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ทางผ่ายผู้ข้ด
พิมพ์ไม่จำเบ็นจะต้องเห็นค้วย

## คำแถลงของผู้จัดพิมพ์

เน็องจากทางสโมสรนลิตจุหาลงกรถมหาวิทยาลัย ร่วมกับฝ่าย รซาการ จะ คณะ จะจดให้งานโีรรศการ "จจหา-วิชาการ'เด "ข้น
 การ คณะเศรษฐศาสตร์ จพา จะได้จัดึมพ์หนังสือ เกี่ยวกับบัญหาเศรษรี่จจไทยฮ์้น เผื่อเผยแพร่แก่ใลิต นักศึกษาและผุ้สนใจห่วไป จัน จะข่วยให้ แนวความศศดทางริซาการกว้างขวางยี่งขึ้นกว่าห่เเ็็นอย่

เราหรังว่าหนังสือ "เศรษสูจกจจไทย: ใค่รงสร้างกนการเปลี่ยน แปลบ คงจะให้ประโยซน゙แก่ เพื่อนนิิตตลอดจนผู้สนใจ และก่อให้ เกิด ความเจรจบูกาวหน้าทางวิขาการมากขึ้น

ดัวย เทตุด่หนังสือ เล่มน์ เเ็นหันงสือรวมบทความแนวใหม่ ไ่ปจจุันนนัก เศรษฐศาสตร์จำนวนไม่น้อยหนนมาเอาใจใส่มากย่งขึ้นเป็น การรวมบทความ เชิงวิพากษ้วิจจารณ์ ค่อาจจะแปลกและใหม่สาทรับ ทลาย ๆ คน

หนังจือเล่มนี้เป็นผลิตผล ของความพยายามท่จะเสนจบทดวาม ไ่มเนี้อหาสาระ ใกล้อิดกษฯญหาเศรษฐกิจซึ่งประชาขนส่วนใหญ่ประสบ อย่่ และบทความที่เรานามาเสนอนี้ จะมีคุณค่าทรอไม่เซยงใดนั้น ขอฝากไว้กับวิจารณญานของผูอ่านทุก ๆ ท่าน

เราหรงงว่าในอนาคตอันใกละนี เราคงมโอกาสผลิตหนังสือฝ่มี คุณประโยขน์ต่อสังคมออกมาอึก

ฟ่าขวิขากาะ คณเเศธษรศาฝตร์
จุหาลยกรณมหาวิทขกคัย

## คำนำ

หนังสือ เล่มนัจดทำ เพื่ออานวยประโยขน์แก่บรรดานักศึกษา เศรษฐศาสตร์ และผู้สนใจปไญหาเศรษฐกิจของประเทศ

ในปัจจุธันนี้ อังมหนงงสือน้อย เล่มนักท่วิ เคราะห์ลึงปัญหาเศรษริจิจของ ประเทศไทย อย่างเข้าใจง่าย น่าสนใจ และเหมาะสำหรับประกอบการศึกษา ของนักศึกษา เศรษฐูศาสตร์ระดับปริญญาตร รวมทั้งนักศึกษาทางสังคมศาสตร์
 ใหญ่มักติผมพ์เป็นภาษาอังกฤษและใช้วิธีการทาง เทคนคที่สูง เกึนกว่าคนทั่วไป จะเข้าใจ เหมาะสาหรบอ่านกันในหมู่นักวิชาการจำนวนน้อย ถิ่งไป่กว่านั้น บ่อยครังดเเซียวทีห่าง เหนนจากความเป็นจริง ห่างไกลจากชีวิตจริงของประขาชน มักจับธัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับบัญหาเศรษฐกิจ ของประขาขนส่วนใหญ่ จึง เห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องตังกล่าวนี้เสีย

เราเห็นว่า "ปญหาเศรษฐกิจ" ท่บรสุที์ ปลอตจากบัญหาอื่นไม่มี ษัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง ประรติศาสตร์ ส้งคมวิทยา มนุษยวิทยา ๆลฯ ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งสิ้น การอธิบายปรากฎการณ์ทางเศรษฐูกิจโคยใช้ ปัจจยยด่เรียกกันว่า "ปิจจยทางเศรษฐูกจจ" แต่เฟียงอย่างเดียววนั้น อาจให้ ค่าตอบที่ตรงข้ามกับความ เป็นจริงได้ ตังนั้น หนังสือเล่มนัจงงมีใช่หนังตือที่ รวบรวมบทความของ "นัก เศรษฐูศาสตร์บวิสุทีิ" เข่นพวกโิโอคลาสลิคเดย เฉพาะ แต่เป็นการรวบรวมบทความของนัก เศรษฐศาสตร้ ที่ใข้สังคมศาสตร์ สาขาอื่นเป็นเครื่องมือ และก็ไม่น่าแปลกใจถ้าจะมี "นัก เศรษสัศาสตร์"บาง ท่านให้ความ เห็นว่าหนังสือ เล่มนิ้มได้รวมบทศวามทาง "เศรษฐศาสตร่"อย่าง แท้จริง

เมื่อเป็น เข่นนี จืงเป็นไปไม่ได้ท่จะหลีก เลี่ยง บทความที่วิเคราะห์ดัวย เศรษฐศาสตร์การเมือง ที่จริงในหลายต่อหลายประเทศ โดย เฉพาะในประเทศท่หตนาแล้ว หลายมากขึ้น การวิ เคราะห์ทาง เศรษฐศาสตร์การ เมืองก็ เป็นไปอย่างแพร่ เท่านั้น
 ของนักริชาการที่ถต่อนัญหา เศรงตูกิจไทย มากกว่าที่จะ เบ็นการรวมนทดวาม ประเกทสารวรจแนวความศิดทางทกษฎี่และผลงานรจงยต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะ บทความประเจทหลังที่ไม่ไข้เทคนครั้นสูง เข้าใจง่าย และน่าสนใจน̆น หาได้ ยากฝ้ อ็กทั้งยังยากที่จะมีนักริขาการท่านใด เสียสละ เวจาเฟอการนี้

ในการเรยยดล่ากับบทความทางริขาการ อาศัยดวามศิดทางร์ชาการ โดยเรื้มจากง่ายส่ยากและจากการารมอง เ เ็นภาพกว้าง ๆ ส่่ารมอบเฉพาะส่วน มูั้้งหศนะของนักริขาการ เมืองไทยและนักรขาการ่่างประเทศ มเคย เข้ามา


เืือให้ผลงานทางริขาการใหม่ ๆ ออกมาबู่การรบรูมากขึ้น บทความ ต่าง ๆ จูง เน็นบทความใหม่ (ยกเว้น ค่บรรยายของอาจารย์่วย แต่กักังไม่

 นบได้ว่าไม่เก่าเลย ส่วนผลงานของฮัเส์ เง็นส่วนหนึ่งของหนชงสือเกี่ยวกับ



 ประเทศนั้น แอนดรุเง็นนักร์ขาการขาวฮงกฤฤ สอนหี่มทาริทยาจะยลอนดอน

 เตรเสย ส่วนย้นส์ เป็นรองศาสตราจารย์ทางเศรษรูศาสตรำรารเมืองขอบ มทารัทยาลัยสมบบรรก เยอรันตะรันตก

ทำยที่สุด ขอขอบพระคุณผู้เฮียนและผู้แปลบทความทกกท่าน ขอขอบหระคุญ
 ประการ และขอขอบคุณอาจารยทกท่าน เฟื่ ๆ ทกคน भข่วยแนะนา รจารณ์



## สารบญ

ภาค ๑ บัญหาโครงสร้างและพัฒนาการของ

## ระบบเศรษฐกกิจ

๑. โครงสร้างทางเศรษฐูกิจการเมือง กับความยากจนของคนไทย สุรเดช ธำรงไทย
๒. บัญหาพัฒนาการเศรษฐกิจไทย เ๗๔ ฉัตรทิพย์ นากสุภา
ภาค ๒ ชาวนากับลารพัฒนาชนบท
๓. สถานการณ์บัจจุบันในชนบทไทย बะ แอนดรู เทอรทัน
๔. ปฏิกิริยาของรัฐต่อความไม่สงบในชนบท ๗๓ ฮันส์ ถูเธอร์
กาก ๓ แรงงานกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
๕. แรงงานราคาถูกในประเทศไทย (6)

แอนสท์ อูเทรชท์
๖. การต่อสู้ของกรรมกรกับภาวะเศรษฐูกิจ คะธ
 ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

## ภาค ๔ นายทุนไทยกับการเปลี่ยนแปลง

๗. วิวัฒนาการการผูกขาดในประเทศไทย ๑๔ซ อำนวย เพชรณรงค์
๘. กำเนิดและลักษณะพิเศษของนายทุน จะซ อุตสาหกรรมไทย
สุธี ประศาสน์เศรษむ
ภาค ๕ บทบาทของรัฐบาลและนักการเมือง
ธ. บทบาทของนักการเมืองกับการ เฉ0๓
พัฒนาเศรษฐกิจ
บีวย อึ้งภากรณ์
๑. รัฐ รัฐบาล เศรษฐกิจและประชาชน; เ๒๓๓ ความคิดทางเศรษฐศาสตร์ . เมธี ครองแก้ว

บทส่งท้าย
จะ. เศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อเสถียรภาพ เ๙๔ส หรือการเปลี่ยนแปลง ปรีชา เบี่ยมพงศ์สานต์
จ๒. โครงสร้างอำนาจในสังคมไทย
บัณฑร อ่อนคำ

## ก1ค 1



ป゙ญหาโครงสรัาง
แล：
พ゙เみルาการコอบร：บบเศรษฟักิヲ


# โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง กับความยากจนของคนไทย 

สุรเดช ธำรงไทย

## คิคว่าท่านผู่อ่านคงจะเคยนึกสงตร่กันบ้างว่า ทำไม

 เมืองไทยของเราจึงไม่ค่อยเจริญปรรชาชนส่วนมากมีฐานะยาก จน และย์งเน็นได้ชักเมื่อแรียบเทียบกับรายได้ของประฐาชน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจจกน้นนับวันรูนะทางศศรษฐกิจของคนไทยกับชาวต่างประเทศยี่แแตกต่างกันมากรี้นเรื่อยา ยกทัวอย่างเช่น ในรววบี พ.ศศ. ซย้อก รยยได้ก่อคนของคน ม่บุ่นคคคเบ็นอักราส่วน ๔ ท่อ จ ของ คนไทย แต่ในบบจุุบัน ความแตกต่างงอองรายได้น้กกายเบ็น ๒๐ ท่อ - ถ้าเรามมเร่ง ยกรจับับารพ้มนาทางเศรษฐูกิจแเะสังังมของคนไทยท่อไป

ข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวถาแล้วที่เราจะฑ้องหันมาสำรวจ ตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายากจน เราจำเบ็นต้องมองให้ทะลุปรุโปร่งถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ เมื่อมองเห็นบัญหาและเข้าใจ บัญหาต่าง ๆ ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วจึงจะได้แก้กันตรง จุด และจะได้รูว่าควรทำอะไรก่อนหลัง

ข้าพเจ้าเห็นว่าสเหตุขุองความยากจนของคนไทยเรา
น้ มาจากโครงสรางที่มีลักษณะพิเศษของประเทศไทยใน ค้านท่อไปนี้คือ

## -. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

๑.ด พลังการผลิต

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิตท่ำ กล่าว คีอเราผลิทสินค้าได้น้อยชนิด ส่วนมากจะเบ็นสินค้าเกษตร่ ซึ่งเมื่อเหลือนำไปขายท่างประเทศได้ราคาต่ำ ทำให้มีรายได้ เข้าประเทศน้อย สินค้าอุตสาหกรรมที่จำเบ็นแก่การครองชีพ ของประชาชนผลิงเองไม่ได้ หรืือไม่พอใช้ก์ต้องสังเข้ามาจาก เมืองนอก แต่ราคาแพงกว่าสินค้าการเกษตรที่เราส่งออก

กังนนเราจึงยยู่ในฐานะที่ "ซ้อแพงขายยูก" เม่อเบ็นเช่นน้้ จะร์ำรจยได้อย่างไร นอกจากสินค้ากษตรแแะอุตสาหกรรม แล้ว สินค้าประภทบบริการหกายอย่างของเรากั่ยัไม่เมียงพอ เช่น เรายังราคนคลนหมอ กรรศึกษาอยู่อีกีมกมมยย กล่าวโดยย่อ พลังารผลิกของเราย้อยู่ในระคับตําที่ ไม่สมารถที่จะผลึตโินค้าแถะบริการตามชนิด ปริมาณแเระ คุณภาพที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนไทย ที่เบ็น เช่นน้กเพราว่าบ้จัจยยี่จจาเบ็นท้องใช้ในการผลิทของเรา ยัง ไม่เพืยงพอหรือมีคุดภาพต่า บ゙จจัยเหล่าน้ได้แก่
(๑) ทุน

เงินทุนของเรยยงงขานแคณน เพราะรายได้ข้องประฐารนต่ำ จงไไม่ค่อยมีเงินออมเอไไ้้งทุน นอกจกกน้นเงิน ทุนที่มีอยู่กัมักููกนําไป่ใช้ในการณงทุนที่ไม่ค่อยเบ็นประโยชน์ ท่อสังมม เช่น นำไปกว้านซ้้อที่คิน หรีอกักุุนสินค้า เบ็นต้น
(๒) ทรัพยากร

เมื่งไไะมีทรัพยากรหถายอย่างที่เป็นประโยชน่ค่อ เศรษริกิจของปรเเทศแท่ปรากฏว่วําจำนวนไม่น้อยยังขาจการ พัฒนเอามาใช้ในการผลิก ในบีจจุบันเรยงัไม่พบว่ามีน้าม้น

ในขนาจที่จะทำให้นำมาใช้ได้ เราจึงต้องสังซื้อจากต่าง ประเทศเกือบทั้งหมด เมื่อราคาน้ำมันดิบแพงขึ้น เราต้อง จ่ายเงินซื้อน้ำมันเข้าถึงราว $/ \mathrm{m}$ ของการสังสินค้าเข้าทังหมด ทำให้เบ็นภาระในเรื่องคุส่การชำระเงินเบ็นอย่างยีง

นอกจากน้น ทัรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างที่มีอยู่ก์ ลกน้อยหรือเสื่อมคุณภาพลงไป จนเกิจการขาจแคณน เช่น ปลาในแม่น้ำลำคลองหรือชายทะเลของเราถคลงไปหลายเท่า ทัวในระยะ ๒๐ บีที่ผ่านมาน้ ที่ดินทำมาหากินก์เสื่อมคุณภาพ ทำให้ผลผลิททางการเกษตรน้อยลง บ้าถูกทำลายทำให้เกิดฝน แล้งหรือน้ำท่วม นำความบ้นบ่วนมาสู่เกษตรกรอยู่เบ็นประจำ (๓) เทคโนโลยี่ ส่วนที่ขาคแคลนที่สุในด้านการผลิกของเมืองไทย เห็นจะเบ็นเทคโนโลยี่ ทำให้เราไม่สามารถที่จะผลิิสินค้าที่ จำเบ็นท่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี่นี้นอกจากจะ มาในรูปการใช้เครื่องมือเครื่องจักร หรือความรอบรู้ในการ ผลิทแล้ว ยังสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประโยชน์ให้เบ็น ประโยชน์้นมาได้ เช่น ในต่างประเทศที่มีอากาศ หนาว เขาไม่สามารถที่จะปลูกผ้ายได้ แต่เขามีภูเขามาก นักวิทยา-

คาสตร์จคค้นคว้าคักแปลงหินให้แปรรูปเป็นใยแล้วนำไปทอ เสื้อผ้าสส่ได้

ข้ามเจ้คิคคว่า ถ้หหกนักวิทยาศาสตรขของเราได้รับ กาวสนับสนุนให้ทำการค้นคว้าอย่างแท้จริง ในอนาคตเรา อาจจะสามารถใช้รรัพยากรที่มี่อู่ให้เบ็นประะยยน์แก่ารผลิต
 แท้จริงหรื่อไม่เพืยงใด
(๔) ประชากร,

ในบัจุุบันเรามี่ประชากรมาถึ่งราว 45 ล้านคน นับ ว่ามีเเรงงานมากแค่ว่าเบ็นแรงงานที่ไม่ค่อยมีฝีฝือ ขาการ อบรม ขากการศึกษษทท้งในระดับทัวไปไแณะการผลิก ส่วนผู้ที่มี ความรูค้ควมช่านาญในการผลิกและการบริหารน้นมีน้อยมาก คนเรียนจเมหาวทยยาลัยหรีอการศึกษาระกับสูงมีไม่เกินร้อย ละ ๑ ของประชากรท้งประเทศ ประชชชนส่วนใหม่ข้องขาด โอกาสทางการศึกษา ขากการเหลียวแถจากผู้เริหารประเทศ คุณภาพของม1ระชกกรเบ็นบัจข้ที่สำคัญที่สดในทาง เศรษรูกิจ ยกต้วอย่าง เช่น ชาวญุบุ่นอาคัยกันอยู่ยย่างแอยัก ในเกะเล็กๆ ที่แเบบมม่มีทรัพยากรที่เบ็นประเยชน์ในทาง เบ็นประเทศที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่สุดแห่งหนึ่งในโลกที่ทยงง ฝรังและจีนต้องยอมรับนบถือ

ดังน้น เราต้องสนใจยกระดับคุณภาพของประชาชนทุก ระดับทั้งประเทศให้มีความรู้ ยกระดับความสามารถในการผลิต ให้มีความคิดเบ็นวิทยาศาสตร์ มีความรับผิดชอบแถะมีความ เบ็นมนุษย์ สึงเหล่าน้นจเบ็นไปได้ก้ต้องมีผู้นำที่มองเห็นการณ์ ไกล ไม่เห็นแก่กัวและต้องมีบรรยากาศที่เบ็นประชาธิปไตย ๑.๒ ความสัมพันธ์ทางการผลิต

ความสัมพันธ์ทางการผลิทของเศรษฐกกิจไทยมี ลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้คือ
(๑) บัจจัยการผลิทอยู่ในมือของคนส่วนน้อย

บั้จัยการผลิทที่ส่าคัญ เช่นที่ดิน เงินทุน โรงงาน หรือบริษทรัานค้าอยู่ในมือของคนจำนวนน้อย ส่วนคนส่วน มากไม่ค่ธยมีบัจจัยเหล่านี้ หรือมีอยู่ก็เพียงเล็กน้อย ไม่เพียง พอที่จะนำไปใช้ทำมาหากินให้ร่ารวยขึ้นมาได้ ยกตัวอย่าง เรื่องที่คิน บางคนมีอยู่หลายหมื่นไร่ แต่ในภาคกลางชาวนา

ไม่ำกว่าร้อยกะ ฉ๐ ต้องเบ็นผู้เช่า และในภาคอ่น ๆ ที่ชาวนา


 เท่าน้น นี่เบ็นสเหทุที่สิาคิฉูย่งประการหนึ่ง ที่ทำให้ชาวนา ของเราต้องจมปลักอยู่กับความยากจน มิอาจหดุดพ้นไปได้ ในประเทศของเรามีลักษณะพิเซษยยู่อีกประการหนึ่ด กล่าวืือ ผู้ทเเน็นจ้าของบ์จจัยไนการผลิตรายใหม่ ๆ เช่น ประธานหรือกรรมมารบริหารของบริษัทหรือธนาคารใหม่ ๆ เช่น ประธานหรือกรรมการบริหาวของบริษัทหรือธนาการ ใหม่ ๆ น้เมีจํานวนไม่น้อยที่มิได้เบ็นน้กุุรกิจิโดยตรง แต่ เบ็นผ้นี่มี่อำนาจ เช่น นายพลและข้ารชชกรรช้ผผู้ใหญ่ - ไม่ ทรบบว่าท่านสะสมเรินกํได้อย่างไรจึงได้มีหุ้นส่วนกันมากมาย เช่นน้ น่าจะศึกษาในเรื่องน้กนนอย่างรริจจัง จะได้นำแบบ อย่างมากีเมผ่ให้ประซาชนข้้ใด เผื่อคนส่วนมากจะได้ซาบซั้ง ถึงอัจริยยของท่านเห่่าน้บ้าง
(๒) การทักสินใจทางเศรษฐิกิจยู่ในมีอของกน ส่วนน้อย

## ในเมื่อความเบ็นเจ้าของบ้จจัยการผลิตเบ็นไปอย่าง

ไม่สมคุลย์เช่นน้ คนส่วนน้อยที่เบ็นเจ้าของบัจจ้ยในการผลิต จึงผูกขาดการทัจสินใจในทางธุรกิจ เช่น ตัดสินใจว่าจะผลิท สินค้าอะไร ผลิทให้ใคร จะขายอย่างไร จะแบ่งกันอย่างไร เบ็นต้น

# ค้วยเหทุนบุ้คคคสส่วนใหญ่ที่เบ็นกรรมกรก์ดี เบ็น 

 เกษตรกรขนาดธรรมดาก์คี หรือผู้บริโภคก์คี จึงไม่มีส่วน ในการตัดิินหรือรู้ความเบ็นไปในทางธุรกิจ หรือนโยบาย เศรษฐกิจของประเทศมากน้ก เช่น เขาจะซั้อข้าวจากชาวนา เกวียนละเท่าไร ชาวนาก์ต้องขายในราคาน้นเขาจะขายของ กินของใช้เท่าไร ผู้บริโภคก์ต้องยอมช้้อ ไม่ใคร่มีอํานาจ ท่อรองการค้ากีมีลักษษะผุกขากโดยนักธุรกิจรายใหญ่ที่มีเงิน หรือมีอำนาจที่จะกักตุนสินค้าหรือควบคุมระบบการค้าได้ ทำ ให้ผู้บริโภคเละผู้ผลิทรายเล็กต้องถูกขูดรีคเอารัดเอาเปรียบ อยางทารุณ

สังที่เจ้าของบ์จจัยการผลิทที่เบ็นคนส่วนน้อยต้องการ ก์คือ "กำไร" โดยไม่คำนึงว่าคนทัวไปจะเดือกร้อนเพียงไร

การผลิตสินค้าที่ประชาชนท้องการจริงๆ จะไม่บังเคิคขึ้น ถ้า หากไม่ก่อให้เกิกกำไรมาาเพียงพอ นี่เบ็นสาเหทุที่ส่าคัมูย่าง หนึ่งที่จะทำให้บระชาชนข่าดเเคคนสินค้าแเะบริการที่จาาเบ็น
(m) เศรษรูกิทีกครอบง่าโดย่างชากิ -
ลักษแบที่พิผซษอีกอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจไทยกีคือ ชาวท่างประเทคเข้ามมมีอิทธิพลถางเศรษฐกิจทท้งในด้านการค้า
 กิจี่ส่าคัณเบ็นการสงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหม่เบ็น ของมี่บุ่นและสหรัรัอเมริกา การคาาที่สำคัญค์อยู่ใหมีอของ
 ทางเศรงรูกิจอย่างแท้จริง ไม่ณมมารถตัจิสินใจจำนินนโยยบยย ทางเศรษมูกิจตามความต้องการของปประชชชนส่วนมากได้เต็ม ที่ การพัมนาภายไต้สภาพเช่นน้แทนที่จเบ็น "กรพพ้ผนา" กลับกลายเบ็น "การพัมนาความด้อยพัณนา" ไป และย่ง การควบคุมทาเเศรษฐุจํนําไปสู่ารรควบคุมตางกาวเมืองค้วย แล้ว จิงเป็นการซ้าติมบับูหาเศรษฐกิจการเมืองของเราให้


ประเทศอยู่อย่างไม่มีทางปลีกตัวออกได้ ยกตัวอย่างเช่น การ ค้าของเราขึ้นอยู่กับญ่บุ่นถึง ๑/๓ ของการค้าของไทยที้งหมด แท่การค้าของมี่บุ่นที่มีต่อประเทศไทยเบ็นเพียงประมาณร้อย ละ ๓ ของการค้าของเขาเท่าน้น ด้วยเหตุนเราจึงอยู่ในฐานะ ที่พึ่งท่างชาติอย่างหนัก ท่างชาติสามารถใช้ความได้เปรียบ นึกำหหคเงื่อนไขในเชิงการค้า เช่น ราคาปริมาณที่เหนือกว่า ผ้ายไทยของเรา ทำให้เขาแสวงหากำไรจากเราได้มากย่งข้น ยึงกว่าน้นหากผู้นำทางการเมืองและทางเศรษฐกิจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนๆนผ่ายเดียวค้วยแล้ว กียี่งทำให้เรามีอำนาจท่อรอง กับชาวท่างประเทศน้อยลง ผู้นำคังกล่าวร่ารวยข้นในขณะที่ ประชาชนส่วนใหฌ่กลับต้องยากจนลง จึงนับเบ็นการขยาย ความไม่เบ็นธรรมในการกระจายราย ได้และซ้าเทิมความยาก จนของป่ระชาชนส่วนใหญ่อย่างไม่ต้องสงส้ย

ดังน้น สำหรับมูลเหตุแห่งค่วามยากจนอันเนื่องมา จากการเอารัดเจาเปรียบของนายทุนท่างชาทุ้น้ เราจะกล่าวหา เฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียวคงจะไม่ถูกต้อง เราควรจะมอง คนไทยค้วยกันเองค้วย
(๔) การแบ่งบันอย่างไม่เบ็นธรรม

เนื่องจากการเบ็นเจ้าของบัจจัยการผลิตเบ็นไปอย่าง ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ผู้ที่มีบึจจัยการผลิทมากได้รับส่วนแบ่ง มากกว่าผ้ที่มีมีบัจจัยการผลิตน้อยหรือผู้ที่ไม่มีมี่จัอยในการผลิต เลย ทังนเพราะการตัดสินใจในการแบ่งสันบันส่วนเบ็นไป ตามอำนาจความเบ็นเจ้าของบีจจัยการผลิศ
ในสภาพที่เป็นอยู่ในเมืองไทย ผู้ที่มีความร่ารวยน้น

ก์ได้แก่เจ้าของบ์จจัยการผลิทและผู้ที่มีอิทธิพลในทางการเมือง และราชการ ส่วนคนธรรมจาที่มีแต่แรงงานหรือมีทรัพย์สิน อยู่เล็ก ๆ น้อย ๆ น้นมักอยู่ในฐานะที่ยากจนไปตาม ๆ กัน ความจริงแล้วทรัพย์สินนี่เองเบ็นตัวการที่ทำให้คนไทยเรามี รายได้แกกต่างกัน ส่วนความแตกต่างในเงินเดือนไม่ทำให้ คนมีรายได้ที่แท้จริงต่างกันมากนัก ยกตัวอย่าง นาย ก. มีเงิน เคือนเดือนละ ะ๐,000 บาท บีหนึ่งกัมีรายได้ $จ 00,000$ บาท นาย ข. มีเงินเดือนเดือนละ ๑,००० บาท กีมีรายได้เพียงบีละ จ๒,,$\circ 0$ บาท ดังน้น นาย ก. จึงมีรายได้มากกว่านาย ข. ๕๐เท่า ทั้งน้้ สมมุติว่าทังนาย ก. และนาย ข. มีรายได้ จากเงินเดือนอย่างเดียวโดยไม่มีทรัพย์สินอย่างอึ่น ทีนีมีนาย-

ค. ซึ่งมีทรัพย์สินอยู่ ๑๐๐ ถ้านบาท (ซึ่งในเมืองไทยมีคน ระดับน้อยู่ไม่น้อย ทั้งๆ ที่รายได้ท่อคนของเรามีไม่ถึง $b, 000$ บาท) นาย ค. ไม่ต้องทำอะไร เอาเงิน จ๐๐ ล้านบาทไป ฝากธนาคาร (โดยเฉพาะบริษัทสินเชื่อ) จะได้ดอกเบืยร้อยละ จ० คังนันโดยที่เขาไม่ต้องทำอะไรจะมีรายได้บีละ จ๐ ล้าน บาท คราวนี้ลองมาพิจารณาความแตกต่างทางรายได้ของนาย ก. (คนทำงาน) กับนาย ค. (คนที่ไม่ต้องทำงาน) ปรากฏ ว่า จะมีรายได้แฑกต่างกันถึง ส๓๓ เท่า

นี่เบ็นคำตอบท่อหลักความคิดที่ว่าคนเรามีรายได้ แฑกต่างกันเพราะความแตกต่างในด้านความสามารถหรือ ความขยัน แท่ตัวเลขที่สมมุตินิ้ให้หห้เห็นว่าคนที่มีรายได้มาก ขริง ๆ นน ไม่ต้องใช้ความสามารถ หรือขย้นอะไรเลย เฉย ๆ ก็มีรายได้เบ็นล้าน ๆ โดยไม่ยากเย์น

คำกามต่อไปก์คือว่า ทำไมคนเราจึงมีทรัพย์สินมาก นอยท่างกัน คำทอบก์คงจะมีมากมาย แต่ที่สำคัญ ๆ ก็คงจะ เบ็นเพราะโชคคีที่เกิดมาบนกองเงินกองทอง หรือโชควาสนา ดีได้เบ็นใหฌ่เบ็นโฑฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ง่าย คาของเถื่อน หรือมีความสามารถพิเศษจริงๆ จึงรวยได้อย่างฉับพลัน อย่าง

ไรก็ตามสำหรับประชาชนทัวไปที่เบ็นชาวนา กรรมกร ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือพ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำแล้วอย่าว่าแต่ จะสะสมเงินกันเบ็นแสนเบ็นล้านเลย จะหาเงินซซอข้าวกินให้ อึมหนำทุกม้้อก์ยังเบ็นเรื่องยากย่งงจริง ๆ

ดังนั้นโครงสร้างเศรษฐกิจที่เบ็นอยู่ในบ้านเรา จึง เบ็นสภาพปลาใหญ่กินปลาเล็ก ใครมีทุนทรัพย์อยู่แล้วก์ย้ง เพีมดอกออกผลร์ารวยกันย์งขึน คนที่ไม่มีทุนทรัพย์ ไร้การ ศึกษาก์ยึ่งยากจนถงไปทุกวัน ในเกมส์การพนนเขาเรียกว่า กฎรวมกันแล้วฑ้องได้สูฌ คือในเมื่อมีคนหนึ่งได้มากอีกคน หนึ่งจะต้องติดลบ
ยงงในบ้านเรกาารเก็บภาษีเบึนไปอย่างไม่ทัวถึง ใคร

มีอำนาที๋ไม่ต้องเสียภาษี ถึงแม้ว่าเขาไม่มีความปรารถนาที่ จะเื่ยงภาษี แท่กคคงไม่ยยากเบินเผยลึงรายได้ที่มาจากการ คอรัปชัน และสำหรับนักธุรกํจที้มีบัญมีกันหกายชุด สำหรับ ชุกที่จะใช้ในการเสียภาษีมักจะเบ็นรายการที่แสกงถง่งการขาดทุนหรือรายการที่มีรยไได้น้อย ดังน้นในเม่่อคนรวยไม่ยอม เสียยาษีที้ง ๆ ที่อัรราภาษีมีได้เบ็นไปเพื่อถคความเทกท่าง ทางรยยได้ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจึงถูกผลักกันให้

๑๔
ขยายกว้างขึ้น มีนักวิชาการหลายท่านพยายามคำนวแความ แฑกต่างในการกระจายรายได้ก์พบว่า ความแตกต่างนีนบบวน มีแท่จะขยายกว้างออกไปเรื่อย ๆ ไม่มีแนวโน้มที่จะลคถงแท่ อย่างใดเคย

นอกจากน้นความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทก์มี มากขึนด้วย เมื่อสิบกว่าบี ความแตกต่างระหว่างรายได้ของ คนในเมืองกับชนบทมี จ๐०:๒๐ แต่ในบีจจุบนนนี้ย่งห่างออก ไปกล่าวคือเบ็น จ๐0:จะ ถ้าไม่มีการพพมนายกระดับรายได้ ในชนบทกันอย่างแท้จริง ในอนาคตคว่ามแตกต่างก็จะยึ่งมี มากขึ้น เมื่อชาวชนบทไม่มีงานทำก็จะเคลื่อนย้ายมาหางานทำ กันในเมืองมากขึ้ ทำให้เมืองแออัดข้น และเมื่คหางานไม่ได้ ก็จำเบ็นต้องเปลี่ยนอาชีพไปเบ็นโจร เบ็นขโมยสร้างความ เดือดร้อนบึ้นบ่วนให้แก่สังคมในเมืองที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ใน สภาพบ้านเมืองที่ไร้ความรับผิจชอบเช่นน้ กฎของความอยู่ รอคกับหลักศีลธรรมนันไปค้วยกันไม่ได้

ดังนน ผู้ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสนใจบัญหา ของบ้านเมืองจะต้องหันุมามองกูระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไทยอย่างจริงจังว่า บัญหาของเราอยู่

ทรงไหน เกิกจากอะไร มีความสัมพนเธ์กันอย่างไร และ จำเบ็นท้องแก้กันที่ใดก่อนหล้งจึจจะถูกต้องแถะก่อให้หเกิด ความเจริมรุ่งเร็องร่วมกันโดยทั่วหน้า

ก่อนที่จะจบตอนน้อยากจะฝากท่านผู้อ่านคคคกูว่า ความธมพพนธธทางการผลิทที่เบ็นอยู่ของไทยนี้ม่ส่วนสัมพันธ์ กับพลังการผลิกที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว้อย่างไร และกําความ สัมพพนธ์ำงการผลินน้้ไม่เปล่ยนแปลง พลังการผลิทจะมี โอกาสพพมนาได้อย่างแท้จริงหรือไม่
๒. โครงสร้างทางการเมือง

ในช่วง ๔ะะ บีหลังการเปล่ยนแแลงการปกครอง
 ประเทศตกอยู่ใใมื่อของกนส่วนน้อยที่มีอำนาจอนได้แก่ นาย ทหาร ทำรวจ ข้ารชชการช้นผู้ใหม่แถะนักธุรกิชชนนนำ ใน
 เบ็นพิเศษ ครั้นวลารัรับาลพลเรือนบริหารประเทคไปได้ หน่อย ผ่ายกหารเสียผลประโยฮน์หรีอรำคามที่ถูกค่าในสภา บ่อย ๆ เข้าก็เฺเเข้ามยยคอำนางโคยวิรีรัฐรประหาร ในเมือง-

๑b
ไทยไม่มีคนกถุ่มไหนต้านทานอำนาจของทหารไว้ได้ เพราะ มีอาวุธและสามารถใช้อาวุธอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ จาก โครงสร้างทางอำนาจที่มีอยู่ ทหารจะทำการรัฐประหารเสีย เมื่อไรก์ได้ คังนนชะตากรรมทางการเมืองของชาติจึขึ้นอยู่ กับการตัคสินใจของคนเพืยงไม่กี่คนในวงการทหารเบ็นสำคัญ บิคคลใดก์ตามเมื่อได้ข้นมาเบ็นรัฐบาลก์มีโอกาสที่จะ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนต้วได้อย่างมากมายมหาศาถ ยก ต้วอย่างเช่น การผ้นงบประมาณทที่ท้างอยู่บนผลประโยชนส่วน๓นหรือพรรคพวก การเซ็นอนุม้ต้ให้นกกธุรกิจทำโน่นทำนี่ หรือการให้โควต้านำเข้านำออก การควบคุมธุรกิจที่ผิจกฎหมาย เช่น กิจการโสเภณี ยาเสพติด .การพนัน ด้วยเหต น บางคนที่เข้ามาเบ็นรัฐบาลได้ไม่นานจึงร่ารวยกกไไปาม ๆ กัน อย่างนแแล้วใครบ้างที่ไม่อยากจะเบ็นรฐบาล เบ็นที่น่าสังเกตว่าในระยะหลังน้มีนกธุรกิจเบ็น จำนวนมากที่กระโดดเข้ามาสู่เวทีการเมือง หถายคนกัประสบ ความสำเร็จได้เบ็นบุคคลสำคัญในรัฐบาล เมื่อนักธุรกิจมา เบ็นนักการเมืองหรือนัการเมืองมาเบ็นนักธุรกิจ คือคนมี อำนาจมาเบ็นคนกลุ่มเคียวกับคนมีเงิน จีงยี่งเบ็นบัญหาใหญ่

จะเาจะไรในเผ่นดินไทยกกเกือบจะได้ทงงหมด ใครจะกล้ามา ท่อต้าน
 และอำนาจราชการเข้ามาครอบง่าสื่อมวลชน ทำการเสนขข่าว แะะวิคราะห์ข่าวให้ ประชาชนยอมรับแกะมองเห็นคุน งมม ความคีของคนส่วนน้อยี่เบ็น้้ปกครอง ทำให้มองเห็นเรื่อง ที่ท่านทำดีเล็กๆ น้อย ๆ เบ็นเรื่องใหมู่และมองเห็นการทำ ความช้ว้ว่ายเบ็นเรื่องเล็ก และมอมเมาให้ประซาชนงมงาย ขากความคิกี่เบ็นวิทยาาศาสกร์ สะกวกแก่การปกครงงแบบ เผค็จการ ยี่งกว่าน้นยงงยยยยมสเร้างง่าวสร้างสถานการณ์ให้ ประฯาชนไขว้เขวแกกแยก เข้าใจผิด ๆามแบบแบ่งแยกแล้ว กัปกครอง

ในขณเดี่ยวกัน คนจำนวนน้อยนิคน้ก็จะผลักคัน กฎหมายต่าง ๆ มาบังคับนเใ้กับบประสาชน ขีควงให้คิกนเะะ ให้ทำ เช่น การริดรอนสิทธิเสรีภาพของหนเงือพิมพ์ ผู้ที่ ท่อสู้ เพ่อคววมเบ็นธรรมกลับต้องถูกยัคเยียกข้อหาทุ่รุนเรง ต่างๆ มามมายรวมท้งถูกกีกกันจจกวงแการรุรกิจ ถูกคุกคาม เข่นม่าอย่าทที่เอยเกิกมมาเล้วมากต่อมาก

## "ในเมืองไทยน้ใครจะเล่นการเมืองก็พอจะเล่นได้ถ้า

อยู่ในกรอบ แค่ถ้าใครเล่นเถยกรอบเช่นจะแก้บูมูาความ สัมพนเธ์ทางการผลิทอย่างแท้จริงแล้ว เขาาจะถกทำากยขาก ผ้ายปกครองโดยไม่มีความปรานีเเย"

คังน้นเมื่อโครงสร้างกรปกคครองเบ็นเช่นน้้ ประฯา ชนจึงขากสิทธิมนุษยชชข้นพ้้มฐานในการเลือกลักธิความเชื่อ ถีอการแสดงออกแถะการมีส่วนร่วมมในการปกครองแเะตัคสิน บับหาของประเทศ

บัมหาที่ว่าทำไมมมืองไไยจีจงยากจนก็คงจะหาคำตอบ
 เบ็นคนส่วนน้อย กุรตัคิินใจจึงเบ็นไปเพื่อคนส่วนน้อย แะะไม่นำพาท่อความผาสกกของคนส่วนใหมู่อย่างแเท้ริิง ต้อง การคงสภาพความสัมพพนธ์ํางการผลิกเดิมไว้ แณะเมื่คควมม สัมพันธ์ทางการผลิทอยู่ในสภาพที่รบบใช้ผลประโยชน์ของคน ส่วนน้อยเธ่นน้้ พลังการผลิกกยยากที่จะพพพนาหรือกลับเฉวคง ทำให้เศรษฐุกจําของไทยอยู่ในสภาพด้อยพัมนาตถอกไป ที่กล่าวมาน้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางการเมืองมี บทบาทท่อโครงสร้างหางเศรษร่จิจจยยู่อย่ามมาก ดังน้นผู้ที่คะ

# เบ็นนัไเศรษฐศาสตร์ที่เท้าจิง จีงควรให้ความสนใจท่อบีจจัย 

 ทางค้านเศรษฐักิจ จย่าพียงแต่ลุ่มหตงอยู่กับความสวยงมม ของทัวเเขหรือโโเดถ มิฉะนน้จะยู่แด่ในโกกแห่งความผัน มากกว่าโลกแห่งความเบ็นจริง
## ๓. โกรงสร้างทางสังคม

ในการที่จพิจรรณากูว่า ทำไมคนไทยเราจึงยากจน น้ ควรที่จะได้พิจารณาจากโครงสร้งงทางสังคมด้วย เรา ควรที่จหหันมามองภูว่าคนไทยเราเื็นอย่าไร มีถักษณะทาง ความคคคนเะะการปฏิบีที่กี่สอคคล้องกับการพพมนาหรือไม่

## บัญหาแรกที่ควรถามก์คืคว่า คนไกะมีความคคกเบ็น

 คึกษา จะเห็นได้ว่าคนไทเเรที่อยยุมากๆ ใหศนบทมักไม่ ค่อยได้ไปไรงเรียนแถะคนรุ่นเด็กน้้ส่วนมาก์กไ้รับการศึกษา กันในระกับภากบบักับบเท่าน้น คนส่วนมากจบ ป. ๔ หรือ ป.๙ ไปแถ้ว้กีไม่อ่อยมีโอกาสได้อ่านเขียนหนัสื่อ ไม่กี่ปีกี ลิมสีสที่เรียนมาเล็กๆ น้อย ๆ จกกโรงเรียนเเี่ยหมด นี่เบ็น เหทุที่ทำให้ประชชชนส่วนมากที่อยู่ในชนบกห่างเหินจากความ

๒o
คิดที่เบ็นวิทยาศาสตร์หรือมีเหตุผล มักจะเชื่อโชคลางแถะหา ทางออกอย่างไม่ค่อยมีเหตุผล ยกทัวอย่างเช่น ไม่พอใจกัน ทะเลาะวิวาทเข่นฆ่ากัน โดยมักไม่คำนึงถึงค่าของชีวิตเพื่อน มนุษย์ค้วยกันเท่าใดนัก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ปรากฏว่าเมื่อ ไม่กี่บีมานี้มีสถิกิออกมาว่า สถิติการฆ่าคนตายของไทยอัตรา สูงเบ็นที่ ๒ ในโถกรองจากเลบานอนเท่าน้น

ประชาชนในชนบทมักจะยึคมันอยู่กับแนวความคิด แบบเก่าๆ เช่น "เดิมตามหลังผู้ใหญู่หมาไม่กัด" "ผู้หญิงมี ฐานะต่ำต้อยกว่าผู้ชาย" "อย่าทำอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ เขา จะหาว่าเราเบ็นคนเสือก" หรือเอาหลักศาสนามาเเปลผิค ๆ เช่น "ความยากจนในบัจจุบันเบ็นผลจากกรรมเก่าในชาติ ก่อน" หรือ "ถือสันโดษ" พอใจในสี่งที่มีอยู่จึงไม่ขวนขวาย หาความก้าวหน้าเท่าที่ควร ความคิดเช่นน้้เบ็นอุปสรรคที่ สำคัญอย่างหนึ่งในการพพนาเศรษฐกิจ

ในบ้จจุบันน้คนไทยจำนวนมากขาดความเชื่อมันว่า จะหาความร่ารวยได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริทที่กระทำอยู่ ดังนนจึงหันมาเสี่ยงโชค เช่น ซือลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดิน มองเห็นอะไรที่ผิดธรรมชาติเบ็นตัวเลขไป หมด เช่น เมื่อ

เร็วๆ น้ คนจับงูเหลือมตัวใหฌูได้ที่กรุงเทพต ชาวบ้าน แถวนนนกาพากันเอาทองไปบีดหัวงูเพื่อขอเบอร์หวย จนงูจะ ตายเอาเพราะม้นหายใจไม่ออก (งูต้องหายใจทามผิวหนัง) แม้กระทังผู้ที่มีการศึกษาดีหรือผู้ใหญ่ของประเทศก์ยงงเช่อโชค ลางอยู่มาก จะทำอะไรหรือไปไหนมาไหนก็ต้องปรีกษาโหร อยู่เสมอ

หลายคนกลับคิดว่าจะรั่ารวยขึ้นมาได้ก็จะท้องทำผิด กฎหมาย เช่น การปล้น ลักเล็กขโมยน้อย ย่งการบีบรัทาง
 เศรษฐกจจมมมากข้น คดีอาญาในเมืองไทยจึงมีสถิติเพ็มสูงขึน เรื่อยๆ ที่จับไม่ได้ก์มีมาก ส่วนที่จับได้กัขังคกข้งตตรางกัน จนคุกไม่เพียงพอ ต้องของบประมาณสร้างคุกเพี่มกันอยู่เรื่อยๆ บัญหาทางสังคมที่ติฑทามมาอีกอย่างหนึ่งก์คือ บีญหา การคอรัปชัน . ในสมยก่อนเราได้ยินเขาคอรัปชันกันใน ระคับสูงเท่านน แต่ในบัจจุบันการคอรัปชันมีอยู่ทุกระคับ ใครที่มีทำแหน่งมีอำนาจมีโธกาสแถะมีกิเลสหรือยอมจำนน ท่อความจำเบ็นก็จะร่วมขบวนการคอรัปชันด้วย ดังนั้นการ คอรัปชันในบัจจุบันของเมืองไทยจึงเบ็นเรื่องธรรมดา ท
สังคมออกจะยอมรับกันกลาย ๆ ในสังคมที่เห์นเงินเบ็นพระ-

๒๒
เจ้าและไม่มีใครกงงขาในเรื่องความร่ำรวยของกันเช่นน้้ เมือง ไทยจึงเบ็นแหล่งเพาะพันธุ์คอรัปชันที่คี่ที่สุดในโลก

สึ่งที่น่าเศร้าที่สุดอีกอย่างหนึ่งในเมืองไทยบัจจุบันน กีคือ การเอารัดเอาเปรียยบ หรือ "เบี้ยว" ขยายทัวมาถึงคน เกือบทุกระดับ แม้กระทังครูกับศิงย์ เพื่อนรักและญาทิที่ สนิท การทำสัมญาหรือรับปากกันในทางธุรกิจและอื่นๆ มัก จะไม่ค่อยมีการปฏิบัตฑาม นี่เบ็นจุดอ่อนที่สำคญอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย แถะลักษณะเช่นน้น้งแพร่ ไปถึงการค้าหรือการสัญญาระ หว่างประเทศที่ทำให้ชาวต่างชาติไม่ค่อยเชื่ยถือคำพูดของพ่อค้าไทยหรือผู้นำของไทยเรานัก

## ในสังคมที่สับสนวุ่นวายน้ได้ทำสายความเบ็นคนของ

 คนไทยเราลงไปมาก ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างไร้ความอบอุ่น ขากความเห็นอกเห็นใจกัน ไม่ช่วยเหลือกันแถะไว้วางใจซึ่ง กันและกัน ทำให้เราอย่ร่วมมกันอย่างไม่มีความสุขและคอยแต่ จะเบียคเบียนกันมากข้น ที่บรรยายมาน้อาจจะสรุปได้ว่า คนไทยเราจนจริง แต่ไม่ใช่จนแต่เงินเท่านั้น แต่จนเสรีงาพและ ย่่งจนคุณรรรมลงไปด้วยที่บ้านเมืองเราสับนนและยากนนอยู่เช่นน้น เห็นจะ เบ็นพราะว่าโครสสร้าทท้งหมด ทั้งในทวแศศรษฐจิจิการเมือง และสังคมเก้อกุลกันดังที่กล่าวมาแล้ว

เราคมไทยที่มีความหวังกีค่อประเทศแเะะประชาชน จำเบ็นต้องช่วยกก้นแก้ไข แต่จะต้องให้ถุกุดุรวมกํนโนทุกๆ ค้านของโครงสร้างของประเทศ จะทำแท่บางส่วนไม่แก้ร่วม กันท้งหมคน้้ห่อมไม่สมมารถแก้ไขข้มหทที่แท้จรงงได้



 แตะต้องการเมีองะะไม่สามารภแน้น้บมมหาของส่วนรรมได้ แะะ ใครที่ไม่ยอมไห้้ระชารนนกี่ยวข้องการเมีอง คน ๆ นั้ไม่อยาก ให้เมือปไยยหลุดพ้นจากความยากคน

## บ๋ญหาพัฒนาการเศรษฐกิจไทย

## ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

บัญหาพัฒนาการเศรษฐกิจไทยคือบีめหาการขาคการ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ วธีการผลิตในหลายส่วนของ ประเทศยังเบ็นแบบค้้งเดิม การผลิตอุกสาหกรรมและเกษกร กรรมสมัยใหม่คงเบ็นส่วนย่อย โครงสร้างกรรมสิทธิ์แบบ ศ้กคินปปรากฏชัดเจน คนกลุ่มน้อยผูกขาคเบ็นเจ้าของที่คินกี ในภาคกลาง ขณะที่ชาวนาจำนวนมากเช่าที่นาหรือรับจ้าง เบ็นแรงงานในชนบท พนธนาการศักคินาครอบงำระบบ ราชการและระบบวัฒนธรรม

ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยเบีคต่อระบบทุนนิยมกว่า จ०० บีแล้ว อิทธิพลของทุนนิยมก์ไม่ได้แทรกถึงแก่นแท้ มีอิทธิพลเฉพาะต่อสาขาการค้ากับต่างสคขารารค้ากับค่างประ เทศและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ระบบทุนนิยมเข้ามาจากภาย

นอก ไม่ได้เกิดจากวิวัฒนาการของการผลิตและแรงผลักคัน ของชนช้นใหม่ภายใน

ความช้าของการเปลี่ยนในประเทศไทยเกิกจากการไม่ สามารถขจัดระบบศักดินาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของที่ดิน กับชาวนาในรูปนายกับบ่าวและพันธนาการค่าเช่า ทำให้เกิด การขาจการปรับปรุงเทคนิคการผลิตในชนบท เบ็นอิปสรรค ท่อการคิดริเร็มอย่างอิสระ ขัดขวางการรวมกลุ่มชาวนาที่จะ ผลักกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต หรือต่อรองกับผู้ ปกครอง ผ゙าชขุนนางผู้มีที่ดินหรือเงินทุนบ้างก์ทำการค้าหรือ การผลิทโดยใช้อภิสิทธ์์มากกว่าปรับปรุงประสิทธิภาพ ถงทุน ในกิจกรรมบริการโดยหวังกำไรเร็ว ไม่ได้มุ่งเพ่มพลังการ ผลิฑพื้ฉฐานของประเทศ วัฒนธรรมความเชื่อภูกผีวิญญาณที่ สืบเนื่องมาจากระบบด้งเดิมเบ็นปฏิบ๋กษ์ต่อการรับความรู้และ วิธีการแบบวิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนถาวรโนระบบเศ์รษฐกิจจะมีขึนได้ท่อเมื่อ เกิดชนช้นใหม่ผู้มีพลังจากการพัฒนาการผลิตในประเทศ จาร การศึกษาประวิศศาสตร์เศรษฐกิจยุโรปและญี่บุ่น เห์น ได้ว่าระบบนายทุนอุ๊สาหกรรมในดินแดนท้งสองเกิคจาก

๒b
วิวัฒนาการของชนช้นกระฐุมพีอิสระ ชาวนาบางคนออกแสวง หาโชคลาภ ไปเบ็นทหาร ไปรับใช้ติคท่อให้เจ้านาย หรือ ย้ายไปต้งถีนฐานในเมือง หรือแยกหมู่บ้านออกทำหัตถกรรม โดยเฉพาะ ถูกคนหลัง ๆ ของตระกูลศักคินาเองออกแสวงหา โชคโดยเปลี่ยนอาชีพเบ็นพ่อค้าและหัตถกร ชนช้นกระฎุมพี ใหม่ที่เกิดู้้นสะสมทุนและลงทุน ทำให้เกิดการเปลี่ยนวิธี กเรผลิทจากแรงงานคนและสัทว์เบ็นแรงเครื่องจักร เนื่องจาก เครื่องจักรมีมูลค่าสูงมาก ฉะนนหากปราศจากการสะสมทุน แล้ว์กจะไม่สามารถสร้างเครื่องจักรเอามาใช้ได้ หน้าที่สะสม ทุนของคนชนช้นกระฎุมพีจึงนบว่าสำคัฏมาก การประยุกฑ์ เทคโนโลย่ใหม่กับการผลิตผ่านทางสะสมทุนนีเพ็มพลังการ ผลิทของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ชนชั้นกระฐุมพีทำถาย พันธนาการศักคินา ก่อให้เกิดการปฏิวึตีปลจปล่อยชาวนา ออกจากการเบ็นทาสติดที่คิน กลายเบ็นแรงงานรับจ้างใน โรงงาน มีผลิตภาพสูงข้้น ความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าวถูก แทนที่ด้วยความสัมพันธ์แบบนาย จ้างกับลูกจ้าง แรงงานมี เสรีภาพมากขึ้นขณะเดียวกับ พลังการผลิทของเศรษฐิกิจเพีม

ข็น ระบบเปลี่ยนจากศักดินาเบ็นทุนนิยมอุฑสาหกรรมนบ เบ็นความก้าวหน้าของมนุษยชาทิข้นหนึ่ง

ในประเทศไทยการเปลี่ยนเช่นน้ไม้ได้เกิดขึน ประเทศไทยขาดพัฒนาการของชนชั้นกระฎมพีอิสระ นี่คือหัวใจ ของบัญหาด้อยพฒนาการของเศรษฐกิจไทย การขาดชนช้น กระฎมพีอิสระทำให้ประเทศไม่สามารถสลัดพัมนาการศ้กดินา ไม่มีการเปลี่ยนระบบเบ็นทุนนิยมอุ๊สาหกรรม พลังการผลิท ของเศรษฐกิจยงคงล้าหลัง ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและ ถูกขูดรีดด้วยแบบลักษณะคล้ายในยุคสมัยศักดินา

ทำไมประเทศไทยจึงขาจพัฒนาการของชนกระฎมมีี อิสระ ?

สาเหตุมี ๒ ประการ คือ
๑) การรวมศูนย์อำนาจของระบบศักดินาไทย และ ๒) แรงเกาะแน่นของชุมชนหมู่บ้าน ในประการแรกระบบศักดินาไทยเบ็นระบบรวม ศูนย์อำนาจเข้มงวด อำนาจเศรษฐกิจและการเมืองรวมอยู่ที่ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่กระจายอยู่กับตระกูลที่เบ็นเจ้า ของและผู้ปกครองแว่นแคว้นสืบทางมรดก เช่นในยุโรปหรือ

๒๘
ญี่บุ่น ตลคดมาในประวัติศาสตร์เศ รษฐกกิจไทย พระมหากษัตริย์ ทรงเบ็นเจ้าของที่ดินในราชอาณาจักรแต่ผู้เดียว ผู้ครองนครเบ็นเพียงผู้ได้รับแท่งทังชัวระยะ ไม่ได้เบ็นเจ้าของที่ดินในแว่นแคว้นที่ทัวปกครอง อำนาจเหนือแรงงาน ก็กระจุกตัวอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย้ว้วย ในประเทศไทย ไพร่หลวงเบ็นไพร่ของพระมหากษัตริย์แท้ๆ ต้องถูกเกณฑ์ แรงงานทำงานให้พระมหากษัตริย์บีละ ๓ เดือน ส่วนไพร่ สมแม้จะข้้นกับเจ้านายหรือขุนนางแท่ก์ต้องมาทำงานให้พระมหากษทัตริย์บีละ $จ$ เดือน และเมื่อเจ้านายและขุนนางตาย ไพร่สมก็ถูกเรียกคืนกลับเบ็นไพร่หลวง เห์นได้ว่าอำนาจของ พระมหากษัตริย์ ไทยเหนือแรงงานเบ็นอำนาจโดย ตรงตลอด ราชอาณาจักร นอกจากน้้นพระมหากษัตริยยยังทรงควบคุม กลไกการคล้ง นบท้้งแต่การทังหอรัษฎากรพิพัฒน์ใน ค.ศ. จ๘ฒm การจัดเก็บราย ได้อยู่ในความควบคุมโดยตรงของ พระมหากษัตริย์ หมายความว่าพระมหากษัตร์ย์ไทยทรงเบ็น เจ้าของและทรงควบคุมบัจจัยการผลิฑทังที่ดิน แรงงาน และ เงินทุน ท่างกับในยุโรปและถี่บุ่นซึ่งเจ้านายและขุนนางผู้ เบ็นเจ้าของและผู้ปกครองที่ดินแว่นแคววน มีส่วนมากในการ

ควบคุมบับจจัยการผลิต ในด้านการเมืองไทยมีกฎูมนเฑียรบาล
 เบ็นมาตรการกํากันการรวมกลุ่มของเง้นานยแแงะุุนนาง ท้งนน้ เพื่อสงวนอ่านาขเด็คขากไ้ว้กับองค์พระมหากษัตริย่

## การรวมศุนย์อำนาขขขมงวดขของระบบศ้กคินาไทยทำ

 มุมผีอิสระข้นในระบบ ไม่มีส่วนนกินที่ไม่ถูกคึงงข้ส่วนกลาง ชนช้นกระมุมมี่จึ่งไม่อาวสร้างฐานเศรษฐกิจงะสมทุนอิสระ ของทัวเเงได้ มม่มีเจ้นายหหรีอฺุนนางกึ่งอิสระที่จะคคย คุ้มครองชนช้นกระมุมพี่ถี่กิ้้้นใหม่ ในสภาวการณ่เช่นน้้ กระมุมพีที่เกิจข้้นจ่งท้องพื่งพระมหากษทตริยิมาก หลังจจกการ เบีคนรรเทคไห้มีการคคาเสรีใน ค.ศา. ฉสสฮ์ ก็มีคนจีนเข้ามา ทำหน้ที่พ่พคค้คิคต่อ ระหว่างชนบทกับกถากโโลก แผ่พ่อค้า เหล่าน้้ไมม่มีพลังพอที่จะพัฒนาเบ็นชนช้นกระมุมพือิสระ พวก พ่อค้พบว่าในระบบรวมศุนย์อย่างเข้มงวคของไไยจะหากําไร ได้อีที่สุจจากการพึ่งระบบ พ่อค้าข้ารับทำกาวค้าผูกขาก ผีน สุรา คีบุก เบีกโรงหวยแถะบ่อนเบ้ย ภายใด้การให้อภิสิกธิ์ โกยผู้ปกครอง และรับเบ็นตัวแนนของระบบราชการทำการ

เก็บภาษีสนนคาโกอเฉพพาพืชผลเกษตรชนิกค่าง ๆ เบ็นที่คาค ว่ากำไรจากกเรผูกขาก ภยยใต้อำนาจศักคินาน้มมีมูคค่าสูงว่า กำไรจากการค้อํอรรมมาก หมายความว่าพ่อค้ขอแบบงส่วน เกินจากผู้ปกครอง มิได้มีฐานศศรษฐูกิจอิสรที่สร้างส่วนเกิน ได้ของทัวเอง แม้ในการท้งโรงงเล่อยและโรงสีสมมยแเรกพ่อค้า
 จึงมีกำเนิกที่ผูกพันและถูกผนวกเบ็นส่วนหนึ่งของผู้ปคครอง มิได้เบ็นอิสระช่นชนช้นกระมุมพพียุโรป

สาเหตุประการที่สองของการขาด ชนช้นกระภุมพี อิผรคคือแรงเกาะแน่นของชูมขเหมุ่บ้าน แม้ว่าระบนเบื้องบน จะเข้มงวดตักเพืยงใดหากประสาชนต้องการเปี่ยนแแลงแเละ ภาวรวิสัยทางการผลิกแะะัวันธรรมระกับล่างอำนวย กัอาจ เกิดชนช้นกระมุมุพพืผู้นำกรเเี่ย่นน้นได้ เช่นที่เกิดในยุโรป แค่ในประเทศไทยแรงเกาะกันภายในหมู่บ้านแข็งแเรงมาก สาเหทุเนื่องมาจกเบ็นปรเเพณีความผูกพันทางสายโลหิตเข้ม ข้นี่กี่ายทอคสึบเนื่องจากสมัยุมุชนบุพกาล อ็กท้งลักษดะ การผลีทของหมู่ยู้นรวมเกษตรกรรมแเะหักถกรรมไว้ในที่ เดียวกัน คือหมู่บ้านท้งผลิทข้าวและทอผ้า ทำให้หมู่บ้าน

## เพียงพอในตัวเอง เกิคเสถียรภาพในการผลิกและการวิภาค

 บ้จจัยทางเศรษฐกิจแถะวัฒนธรรม ณ ระดับหมู่บ้านจึงไม่อยู่ ในภาวะวิสัยที่จะก่อให้เคิดการปฏิเสธได้ ระยะนันประชากร ก็เพ็มช้า ไม่เบ็นแรงกคคันซึ่งอาจทำให้ต้องมีการแบ่งงาน กันทำ ซึ่งจะทำให้การผลิๆแบบพอเพียงในตัวเองแฑกสลาย ในประเทศ ไทยชาวบ้านไม่กล้าแยกตัวออกจากชุมชนเดิมไป ทั้งเบ็นหมู่บ้านใหม่ที่ผลิๆเฉพาะคย่าง หรือคิดเพ็มพลังการ ผลิตค้วยการพัฒนาวิธีการผลิตชนิดใหม่ข้น จึงไม่เกิดหมู่ บ้านหัตถกรรมที่เป็นอิสระเช่นในยุโรป แรงเฉื่อยภายในหมู่ บ้านเบ็นอุปสรรคต่อการริเร็่มใหม่ เมื่อพล้งการผลิทไม่ เปลี่ยนก์ไม่มีฐานเศรษฐกิจที่จะรองรับการเกิดชนช้นกระภูมี พืนเมือง เบ็นเหทุเบ็นผลกลับไปกลับมาเบ็นวัฏักรดดังนี้ การเบิดประเทศเมื่อ ค.ศ. จ๘๕๕ ไม่ทำให้เกิดคคน ชันกระฏุมพีอิสระข้้นมาได้ แม้การผลิกแบบพอเล้ยงตัวเอง ของหมู่บ้านจะเปลี่ยนเบ็นการผลิทเพื่อขายด้วย ก์ไม่ได้มีการ เปลี่ยนในวิธีการผลิทเพียงแต่มีการใช้บัจจัยการที่ดินผลิตและ แรงงานปริมาณเพืมขึ้น เมื่อไม่มีการเปลี่ยนในวิธีการเปลี่ยน ในวิธีการผลิทก์ไม่มีการพัฒนาพลังการผลิฑของหมู่บ้าน หรือnle
เพ็มส่วนเกิน อันจะเบ็นฐานเศรษฐกิจของชาวนารวย การ ขยายการผลิทเพื่อขายมิได้นำไปสู่การเกิดชนช้นกระฆุมพี่ใน ชนบท ส่วนเกินที่เกิจจากการค้าแบ่งบันกันระหว่างผู้ปกครองกับพ่อค้าเชื้อสายจีน อีกประการหนึ่งการเบิดต่อการค้า เสรีย้งีม่ส่วนทำลายอตสาหกรรมพื้นบ้านของไทยด้วย เพราะ ตามสนธิสัญญาเบารึ่งจะตั้งกำแพงภาษีสินค้าเข้าสำเร็จรูปสูง เกิน $๓ \%$ ของราคาเดิมไม่ได้ ทำให้สินค้าเข้าอุตสาหกรรม เข้ามาทีฑลาดยังผลให้อุๆสาหกรรมพ้นเพืองของไทยต้องเสื่อม โทรมลง ชนช้นช่างอิสระของใทยมีอยู่บ้างท้องสลายตัวไป แทบหมคส้้น กลับมาพิจารณาถึงส่วนเกินที่เกิดจากการค้าอีก ครงหนึ่ง เห์นได้ว่าการเบีดประเทศ จ๘๕ะะ ไม่ได้ทำให้ อำนาจรวมศูนย์ของระบบศักดินาไทยถูกกระทบกระเทือน อะไรมาก เพราะการค้าสึ่งที่ทำรายได้ให้มากยังคงอยุ่ใด้การ ผูกขาดของผู้บกกรอง คือการค้าผีนและดีบุก โดยมีพ่อค้า จีนทำหน้าที่ผูกขาดการค้าภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาล ท้ง ผู้ปกครองกียงงงงผูกขาดกรรมสิทธ์่ในที่ดินและเบ็นเจ้าของ อำนาจรัฐ ชนช้นกระฏุมพีเช้อสายจีนต้องพึ่งอำนาจผู้ปกครอง ในการแสวงหาผลประโยชน์คังที่กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม

การเบีคประเทศก์ทำให้นายทุนก่างชากิเข้ามามีบทบาทร่วม ค้วยในกาวแบ่งบันส่วนเกินของเศรษฐกจํไไทย, โดยเฉพาะ
 นายุุุหยุ!รปควบคุมการคาขาวสสงออกกอนสงคราม เลกครงท สองทำไม้ผักแแตท่อมฺาทำดีบุกค้วย นหยุนยุโรปไช้กระมุมพี
 นา ติคท่อจ้างแรงงานในกิจการคีบุก และำหน้ที่ขี่ายบลีก สินค้าสำร็จูปปจากยุโรปไหมายยควมว่าใหกิจการคคนแแะการ ผลิทที่นายทุนยุโรปควบคุมอยู่ ชนช้นกระฐุมูผีคีในปรระเทศ กีมีบทบาทเพื่งงแต่เบ็นนยยหน้า ท้องข้้นอยู่กับนยยกุนฝร้ง
 สามารถปฝิบทิการได้โดยอิสระ การเปีคประเทศ จ๘๕๕๕ จึง ไม่มีผละะไรท่อการแกกตัวเบ็นอิสระของรนช้นกระะุุมพืบอง
 ส่วนที่ยังคงเบ็นการผูกูาค แถะในการเบ็นตัวแทนผู้ปกครอง จัดเก็บภาษี เม้ชนช้นกระมุมมีอีกส่วนหนึ่งจะมีหน้าที่ใหม่ คือเบ็นนายหน้ใให้นยยทนฝรัง แก่าเเ็นหน้าที่ที่ไม่มี อิสรภาพอีก เบ็นการปฏิบึกังนเพื่อประโยชน์ของท่างชากิ ชเช้นกระมุมพียบม้ได้ทำหน้ที่เบ็นผู้นำกรเปลี่ยนโครงสร้าง การผลิกและกระตุ้นจิตำนึกของปรระชาชน

## การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จส๓๒ มีลักษณะ

 เบ็นการปฏิวั๋กระฐุมพีในแง่วัตถุประสงค์ทางการเมือง กล่าว คือท้องการล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช แท่ทว่ามี สาเหตุหลายประการที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้ง นนเบ็นการปฏิวัตีที่ยงงไม่จบสิ้น คือย้งไม่บรรลเบ้าแท้ของ การปฏิวึึกระฏมพีจริงๆ การปฏิวทตคครังนนไม่ได้ทำให้ชน ช้นกระฏุมพี้ข้นมาครองอำนาจรัฐและบัจจัยการผลิท ไม่ได้ ขจัดพันธนาการศ้กดินาให้ชาวนา ไม่ได้ปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้ ปลจปล่อยชาวนาให้เบ็นแรงงานอิสระ การเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง จส๓๒ เบ็นการกระทำของขุนนางที่นิยมลัทธิ ประชาธิปไตยที่เผยแพร่มาสู่สังคมไทยโดยผ่านทางการศึกษา แท่ขุนนางเหล่านันไม่มีฐานอ์านาจทางเศรษฐกิจขของทัวเอง และแทบไม่ได้รับความสนบสสนุนทางเศรษฐกิจจากชนช้้น กระฎุมพีผู้ทำการค้า ขุนนางใช้ระบบราชการเดิมเบ็นฐาน อำนาจ ส่วนลำพังตัวเองมีแต่ความเชื่อในลัทธิการเมือง ประชาธิปไตยเบ็นทฤษฎี่ำทาง การจ้ดองค์การพรรคก์ไม่ เข้มงวด ทั้งไม่ให้ความสนใจที่จะเร้าจิทสำนึกของมวสชนใน ชนบทให้เข้าร่วมขบวนโาร ผลคือเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ระบบราชการเดิมก็กลืนคณะผู้ก่อการได้แทบหมดส้้น ชนช้นกระุุมมมีพบว่า เขาต้องเอใใจจาน้นยยนใหม่คึซสมาชิกคณเผู้ ก่อการแทนพระมหาษัตริย่และพระราชวงศ์
 ประหารใน ค.ศ. จะธఱ ชนช้นกระมุมพีกียยีทต้องพึ่งสมาชิก คณเรัรัประหารมากี่งข้นในกกรค้าแเะยุตสาหกรรม สมาชิก คิณะรัฐระรหารทำบทบทกเทียบได้กับผู้ปกครองในอคีต คือ ไช้ำนาวารัฐูให้อภิสิกธิ์ทางการค้า คณะรัฐประหรมีีอานาจ เบ็คเรร์จรวมมูนย์เหมือนพระมหากษตรร์ย์ในระบบศักคินา เพราะเบ็นผู้ควบคุมระบบราชการซึ่งเบ็นที่มาของอำนาจ เศรษริกิจในสังคมไทย แม้ว่าในรยยแเรกคณะรัปประหาร ไม่ไถ้เบ็นเจ้าของที่คิน แต่ก็ปกบ้องคุ้มครองผลประโยชน์
 คักคินาเดิมในระคับชนบทแต่อย่างใดเถย ท้้งเเื่อคณะ
 ยกอ่องเจ้านยยและุุนนางเดิมมี่ตกอันเพรางการเปลี่ยนแปลง
 ขैนมาใหม่

# ในรรยงหงงสสครามโลกคร้งที่สองชนช้นกระมมมีี 

 เนื่องจจกนายทุนยุโรปต้องบี่กกิจการไปมรยะหนึ่งเพราการเข้า
 ออกแทนนยยุุนฝรัง ทั้งยงงได้ด้งธนาคารร่าง ๆ ของตัวเอง ข้นหกยยแห่ง บางแห่งกเบ็นการร่วมทนระหว่างเจ้นายเดิม
 กียังท้องคำนินธุรกิจด้วยวิธีพึ่พระบบราชการ การแแกอภิสิทธิ์ กับสินบนระหว่างสมาชิกคณะรัฐัประหาวแผชชนช้นกระมุมมผี
 ของไไกยยังคงเบ็น "นายุนข้าราชการ" ทำนองเดียวกับที่

 บัญหาการขาคศนช้นกระฐมมพีอิสระในประเทคไทย ยึคเย้อมาจนทุกวันน้ มีผเส่าคัฝอย่างลึกซั้งท่อพพมนาการ เศรษฐิกิจแสะเสลียรภาพการเมืองของประเทศ ในด้าน เศรษริกิจการขากชนช้นกระมุมพี่สรรทำให้พ้มนาการรู่

ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมประสบอุปสรรค เมื่อขาดชนชั้น กระฎุมีพีอิสระ การสะสมทุนในอุตสาหกรรมรากฐาน เช่น อุตสาหกรรมหนกก็ไม่มี กระฏมพีุุนนางสนใจการลงทุน ระยะสั้ในกิจกรรมบริการเพื่อเอากำไรทันที ไม่นิยมลงทุนซ้ำปริมาณมาก ๆ เมื่อร่ารวยข้นบ้างก็สนใจใช้จ่ายพุ่มเพือย มากกว่า ทั้งยังต้องแบ่งส่วนเกินให้เจ้าขุนมูลนายทำให้กำไรที่ จะเหลือลงทุนซ้ำมีจำกัด จึงเห็นได้ว่าพัฒนาการเศรษฐกิจใน ระยะหลังของไทยขยายตัวไปในด้านกิจกรรมบริการในเมือง ต่าง ๆ มากกว่าการเพื่องฟูของอุตสาหกรรมหลัก ที่สำคัญที่สุด คือการขาดการปฏิวัตกกระฎมพีที่สมบูรณ์ทำให้ย้งไม่มีการแก้ไข พ้นธนาการศักดินาในชนบทไทยให้หมดสิ้นไป ชนช้น กระฎุมพีมีภาระทางประวิตศศาสตร์ที่จะต้องปลดปล่อยชาวนา จากพันธนาการศักดินา เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม จะเกิดขึนไม่ได้ พลังการผลิตจะเพ็มขึนไม่ได้ ถ้าชาวนายัง เบ็นเหมือนทาสติดที่ดิน ในด้านหนึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้องการการสะสมทุน แต่ในอีกด้านหนึ่งการพัฒนา อุตสาหกรรมและการปรับปรุงเทคนิคการผลิตก์ต้องการ แรงงานที่เบ็นเสรีพ้นจากพันธนาการที่ดินและพันธนาการ

๓డ்
แบบศักคินลลกัษแบอ่นด้วย การปมิรูปที่คินทำให้เกิคแรงงาน เสรี ทำให้แรงงานเหล่าน้สมารเเข้าับภาระเบ็นแรรงานใน กิจกรธุุตสาหกรรม. ทำให้การปรับปรุงเทคนิคกรรผลิกและ การรวมกล่มการผลิตสมัยใหม่ในชนบท เช่น สหกรณ์เบ็น
 สินค้าอุศสากกรรมด้วย แก่ชนูช้นชววนไไม่มีความสสามารถ ที่จะแก้าขขบบูหพพนธนากรของตัวโดยถำพัง ด้งน้นภาระการ
 กระมุมมีจะฑ้องกระทำหาตท้องการให้มีการพัผนาศรษฐกิจ
 เนลี่ยนในโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมมม่ได้

ในค้านการเมืองสภาพภาวะวิตัยทังงายในและ ภยยนอกประเทศพร้อมอยู่แล้วที่จททำให้มีการเนลี่อนระบบไป
 เกิกขึ้นนานมาแล้ว ขณะน้้าวนาม่จิทำํานึกฐูงข้นนโดยรวคเร็ว เนื่องจากผกกระทบจากระบบทุนนิยมในเมื่งท่อชนบท ทั้ง
 จำนวนประชารรที่เพิมขึ้นค่อนข้างรวคเร็วในชนบทเบ็นอีก

บัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชนบทไทยคุกรุ่นพร้อมที่จะระเบิดออก ทำลายพนธนาการัศักิินาเดิมในทกรูปแบบ ในแง่ภายนอก ประเทศการปฏิว่ทดในประเทศอินโดจีน ๓ ประเทศ ทำให้เกิด ประเทศสังคมนิยมล้อมกรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เบ็นทางของการไหลเข้ามาของลัทธิอุดมการ และความ ช่วยเหลือทางวัตถุต่อขบวนการคอมมิวนิสฑ์ไทยในชนบท และในอนาคตหากเกิดสงครามกลางเมืองขนาคใหญูข้น การ ส่งทหารอาสาสมัครเข้ามาช่วยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก์ไม่ใช่ จะเบ็นไปไม่ได้

บัญหาของไทยมีว่า : ชนชั้นไหนจะทำหน้าที่ อัตวิสัย ? การเปลี่ยนแปลงอย่างพื้นฐานโดยเฉพาะการ เลิกล้มพันธนาการศักคินาทั้งปวงจะท้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในท้ายทุ่สุด บัญหามีเพียงว่า : ชนช้นไหนจะเบ็นผู้นำชนชั้น ชาวนากระทำการเปลี่ยนแปลง?

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ้างตัวทำการ ในนามชนช้นกรรมาชีพ อาสารับภารกิจออ๊วิสยยที่จะเบ็นผู้ ทำลายพันธนาการศักคินาในชนบท หมายความว่าเข้ารับเบ็น


คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีความหวังที่จะทำการน้ำเร็จได้ ไม่น้อยเลย เพราะในป่ระเทศไทยบ๋จจุบันแทบไม่มีทางอื่น หรือกลุ่มอื่นที่สามารถจะเก้บ๋ญหาที่สะสมมานานของชาวนา ความเข้มงวดรวมศูนย์ ของระบบเศรษฐกิจและการเมืองไทย และการขาคชนช้นกระฏุมพีอิสระทำให้การปฏิวตึดูเกือบจะ เบ็นแนวทางเดียวที่จะปลจปล่อยชาวนาได้ และจูเกือบจะ เบ็นทางเดียวที่จะทำให้มีกีารพัฒนาเศรษฐกิจจด้ ทังสถานการณ์ ระหว่างประเทศกีอํานวยคังที่กล่าวแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์ แห่งประเทศไทยจึงอาจทำการจนประสบผลสำเร็จได้โดย ไม่ต้องรอความพร้อมของการพัฒนาพลังการผลิตและการเพื่ม จำนวนของชนช้้นกรรมาชีพเอง บ้ญหามีว่าหากการปฏิวิึ กระมุมพีในประเทศไทยกระทำโดยชนช้นกรรมาชีพที่จัดต้ง ในรูปพรรคคอมมิวนิสต์จริง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยจะเบ็นไปโดยการใช้กำลัง และจะมีการผลักดัน ให้ใช้นโยบายสังคมนิยมส่วนกลางต่อเนื่องทันทีหลังจากการ โค่นพันธนาการศักดินา หมายความว่าแม้จุดหมายบ๋จจุบ้น ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือการปฏิวัตักระฐุมพี ประชาธิปไตยทันทีที่พรรคคอมมิวนิสต์ได้อำนาจรัฐ พรรค

จะพยยยามเร่งไห้ไช้นโยบายสังคมนิยม เพราะในแง่งองพรรค
 การใช้นโยบายสังคมนิยมโดยฉับพลันเบ็นการเนลื่ยนแปลง แบบก้วกระโดด ทำให้หลีกเลื่งงไม่ได้ที่จะมีการล้มล้าง สถบันเดิม ซึงคงงะก่อให้เคิคความเจ็บปวดใใสสงงมมไทย อยู่มาก

วิธีที่รัรบาต่่อสู้พรรคคอมมิวิสส์แห่งประเทคไทย ค้วยกรรปราบ "ผู้ก่อการร้าย" เบ็นยุทธคาสตร์ที่ผิคพลาคแน่ เพรารัฐบบลกำลังปราบผู้ที่กำลังฺำการสจคคล้องกับภาระ
 รัฐบาลปราบผู้ที่จะมาช่วยปล่าปล่อยชาวนาชึ่งเบ็นประะาชน ส่วนใหม่ของประเทศจากพันธนาการของสังคมเดิมแถจจาก ความทุุุยยาก การมุ่งปราบทำให้รัฐับาลอาจกถะยเบ็นผ้าย ตรจขามกับประชาชนส่วนใหมู่ของประเทศได้ไม่ยก หาก
 ของชาวนาด้วยวิธีกาวเช่นน้หากชนช้นกระมุมพีกีมีโอกาสแพ้
 เลิกคึคว่าพรรคคอมมื่วนิสต์เบ็นผตกรูสำคั่ญทางการเมือง อย่านน้อยวัตุุประสงค์เบ้้องก้นของพรรคคอมมิวนิสต์ก์กรง

๔ไ๒
กับจุดหมายของชนช้นกกระมุมผีอิสระ คือปไี้วึนึเกษทรกรรม ปลิรูปที่คิน ปลคนล่อยชาวนา และเพีมผลิกภาพการผลิกใน ชนบท

เพื่อนฏิบึการะประวัตึศาส่ตร์ ชนช้นกระมุมพีจะ ท้องทำตัวไให้เน็นอิสระ อิสระจากชนช้นศักคินาและมหา อำนาวท่างประเทศ จะท้องส้ม้างออิกิิพจของกักค้นนนนยมใน ระบบรชการและระบบวัณนธรรม ผลักัดนให้มีการจดดท้ง กลุ่มผลูประโยชน์ พรรคการเมือง การเเืือกก้งแเฉะการปกครองระบอบประฯาธิปไตยกี่เท้วริง การเดือกท้้งเบ็นวิธีการที่ ชนช้นกระมุ่มพีจเเข้ไนเบ็นผู้นำมวลชนเท้าควบคุมอำนางรัฐ เบ็๊ววิีกรรที่ชนช้นกระมุมุพีจะนำการเปลี่ยนแปลงโดยพึ่ง บัญญาชน พึ่งชนช้นกรรมาชีพ และชววนาแทนคณะกหาร และมหาํานาจ กอองทัพจะต้องุกกำให้ไม่สนนนสุุนผ่าอเจ้า ขุนมูลนายอีกต่อไป จะต้องมีการปปิรูปที่คินอย่างกว้างขวาง มีการก่อฑ้งสหกรณ์ และพัฒนาระบบอุตสาหกรรม สมะยใหม่ ของประเทศแทกต่างจกกในอกีก คือเบ็นอิสระท้งจากชนช้น ขุนนางรักคินาและมหาอำนาจ เนื่องจากภาระคังกล่ววน้้
 มานานจะนนชชนช้นกระมุมมี้ไกยบ้จจุบันจะต้องรีนเร่งกรรทำ

บทบาทของตัวเบ็นอย่างมาก หากมีการเปลี่ยนแเลงเช่นที่ว่า น้จริงก์จะทำให้ภาวะวิสัยที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัต่ในชนบท สถายตัวถง เพราะพันธนาการศักดินาในชนบทถูกแก้ไขหมด ไปแล้ว ผู้ต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบทอาจหันกลับมาท่อสู้ใน ระบบที่ทยงข้้นใหม่การเมืองมีเสถียรภาพขึ้น พรรคสังคมนิยม พัฒนาเทิบโ๓พร้อมกับพัฒนาการชนช้นกรรมาชี พทั้งในแง่ ปริมาณและคุณภาพ เช่น ในยุโรป อาจทำให้มีการเปลี่ยน ประเทศเบ็นสังคมนิยมในท้ายที่สุด แต่เบ็นกระบวนการ ค่อยเบ็่นค่อยไปไโยสันทิภาพ และค้วยการเปลี่ยนแบลงแบบ ค่อยเบ็นค่อยไปนี้โอกาสที่จะรักษาสถาบันเดิมที่สำคัญไว้ โดย เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริยแและศาสนาพุทธ ปรับปรุง สอดคล้องกับยุคสมัย ก็มีโอกาสเบ็นไปได้มากค้วย ชนช้นกระมุมพีของไทยจะสามารถทำหน้าที่ของตัว ได้สำเร็จหรือไม่ ? นี่คือบัญหาสำคัญที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบ แบบลักงณเพ้ฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยในอนาคต ข้นอยู่กับคำตอบบัญหานี้พิจารณาในแง่ภาวะวิสัยแล้ว โฮกาส สำเร็จมีค่อนข้างน้อ่ย แต่ถ้าพิจารณาในแง่อตวิสัยก์ไม่มีใคร คาจการณ์ได้แน่นอน มนุษย์เบ็นผลจากวิวัฒนาการใน

๔๘
ประวัตศศาสตร์ก์จริง ขณะเดียวกกนภายใต้แนวกรอบ์ของอคีต เขาก์เบ็นผู้สร้างประวิตึศาสตร์อนาคตโดยเบ็นผู้เลือกทิศทาง ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กำลังเกิดขึ้นด้วย แต่เบ็นที่ แน่นอนว่าหากชนช้นกระฎุมพีไทยต้องการทำหน้าที่เบ็น ตัวแทนประวัติศาสตร์นำแนวทางอนาคฑของไทย ชนชชนน จะต้องมีความมุ่งมันต่อพลังเจจจำนงสูงมากเบ็นพิเศษ


## ก1ด 2

ชาวนาก่บการพโสผนาชนบท
".... หนทางแก่ไขบัญหาชาวนาคดพลาดมาโดยตลอด เธธ ธี ตังนั้นในชัจจุบัน จงงไม่ควรให้เกิดความล้มเทลวเฉก เข่นในอคีตอีกต่อไป. .... "

## สถานการณ์บ้จจุบันในฮนบทไทย*

## แอนดรู เทอร์ตัน

## ความนำ

บทความน้ผู้เขียนเสนอการศึกษาสภาพชาวนาใน ชนบทไทยตามเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเบ็นพื้นฐานเบื้องท้นในการทำความเข้าใจความขัดแย้ง และการพัฒนาของสุังคมไทย ความจำกัดของบทความอาจ ทำให้ไม่กว้าง ไม่ทันเหตุการณ์ หรือครอบคลุมบ้จจัยตัว แปรอ่นๆ ได้อย่างครบถ้วน ข้อเขียนน้นระกอบด้วขขออมูจที่ เบ็นทัวเเข ศถิทิ และกรนีคัวอย่าง และเนื่องงกกระคับของ การเปล่ยนแบลงในแต่ถะภาคของประเทมมีไม่เท่ากัน จงมมี

* มนตร์ กรรพุมมาลย์ เก็บความจาก "The Current Situation in the Thai Country-side," Journal of Contemporary Asia, Vol. ๙, No. ๑, ๑๘ศ๗.


# ท้งส่วนที่เบ็นสังคม่อนอุตกาหกรรม ก่อนศ้กินา แต่โคย ทัวไปปปะะทคไไมมักได้รับการงนานนามว่าเบ็นสังคม "กึ่ง คักกินา กึ่งเมืองข้น" 

เนื้อหขของข้อเขียน จะประกอบไปด้วย สภาพสังคม เกงทรอย่างกว้างๆ ซึ่งถือเบ็นการเลี่ยนแเปลงข้นผ้นฐานใน ชนบท นโยบายในการพัมนาการเกษตร การรวมทัวัดด้้ง ของชาวนา องค์การนกกศึกษา กรรม่ร แถะพรรคการเมือง แเะในส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงสภาพการเมื่องหด้ง $\square$. ทุลาคม
 ปรามประฐาชน เบ็นเเทุให้เกิคความแเทกแยกในกุ่มผลัง อย่างมาซซึ่งเบ็นส่วนกำหนจทิศทางการท่อสู้ทางการเมืองใน อนาคต

## ความล้มเหลวของเศรษฐิกจจไทยในอดี่

 สังคมไทยเบ็นสังคมเกษตรที่อุคมไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาทิ ทรัพยากรมนุษย์ และความชำนิชำน่าญต่าง ๆ โคยมีภ้ยรรรมชาํิเบ็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการ พัมนา ส่วนลักษแฑทางสังคมและวัมนธรรมของคนไทยก์ ช่วยบรรเทาภาวะการกกข่ ขูดรีด ที่เกคคู้นในชนบทลงดด้ด้างอย่างไร์กํามวิทย่กร เชียงกูล นักเศรษฐคาสตร์ผู้หนึ่งได้ เขียนไว้ในบี ค.ศ. ฉะ๗้ ว่าบับหหาหลกของชาวนาในบัจจุบัน คือ ความยากจน แถะประสิทธิภาพพการผลิกท่า ความล้มเหลวที่กกคข้้นในอคีกดูกหมีอนจะผูกพันกับ ต่างชาาิ โคยเฉพาะนบบแน่มีตัมมา เบาว์ร์งกกบออักฤษษนนี
 อังกดษได้รบบจกกไทยคือ ได้ข้าวราคาถูกแเะมมีตดาคระบาย สินค้า ทำให้เกิกการผูกขากตตลาจข้ว ส่งผลให้ผู้ผลกรรคับ ท้องถี้นชึ่งเคยมีเศรษรูกคคแบบพึ่งกนเอง หรีอผลิสิินค้า หลายชนิด ท้องพังทลายไป ในชนบทเศรษฐกิจัส่วนใหม่ คำเนินการโดยผู้ประกอบการค้ารยยหหม่ เช่น การขนส่งิินค้า หรือ โรสีข้าว ส่วนกาวส่งยอกอยู่ใมมีอของชาว่างชากิ ในปลูยศตวรรงที่ ค๐ ร้อยละ ๙๐ ของการค้ากกอยู่ในมือ ของอังกฤษอย่างสส้นเชิง

## การพิจารณาสภาพการล์่า่าง ๆ ในชนบทไทย จะ

 ต้องไม่มองอย่างหยุดน์นมีมููปแบบที่ตยยตัว ไม่มีทิศตางการ แลี่งนแปลง หรือหหงเชื่อแต่โชคชะตา การเติบโททาง เศรษรูกิช่วงทกศวรรษ จสส๐ และ จส์ผ० แเลคควมทกทำ๔๘
ทางเศรษฐกิจช่วงบี ๑๙๐๕-๑๒ และทศวรรษ ๓๙๓๐ ซึ่งมี เศรษริกิจกกทำทั้วโลก ได้ส่ผผลกระกบท่อสภาพความเบ็นอยู่ ของชาวนไไทยดัวย ภาวะกรรเติบโตและฑกค่ำนช่นน้้มี้ผล อย่างมากต่อชาวนาไทยผู้มีทุนน้อย ปรับตัวไม่ทันความ แลลี่ยนแปลงที่ต้องแข่งข้นมากข้้น จึงประสบกับภาวะหน้้สิน รุรัง มีการสะสมที่คินมากข้น ประชากรเพ็มอี้นอย่างรวคเร็ว ความแเกกต่างทางฐานะในชนบบมีมากข้้น หนทางแก้ไข
 ควรไห้เิิกความล้มเหลวเฉกเช่นในยดีทีอกท่อไป

## ลักษณะของภาคเกษตร

จากจำนวนประชากรท้้งประเทศ์๔ ๔้านคน


 ประชากรที่เพื่ม จ๐.๘ ถ้านคน ได้เพื่ฝื้นอีก จ๔ ถ้านคน โคยคากกันว่า จะมีประชากรเพื่มมีละ ๓ แสนคนทุกๆ ปีใน



$$
\varepsilon \sigma
$$

มีมูลค่าส่งออกมากกว่าครึ่ง แต่เฉพาะข้าวกลับลดจำนวนส่ง ออกลง คือจากร้อยละ ๓๓ ในบี ๑ส์๖๕ เบ็นร้อยละ ๑๙ ใน บี จ๙๗๔ และร้อยละ ๑๒.๙ ในบี ๑๗๙ ตลาดข้าวไทย ส่วนใหม่อยู่กี่เฉซซียกะวันออกเฉียงตต้แเะมี่ปุ่น สำหรับฆุปุ่น


 นนเบ๊นผลมาจกกการยยยยพื้นที่การผลิตเข้าไปในเขทบ่าสงวน ส่วนใหม่ของที่ทำการเกษตร อยู่นอกเงกชลประตานถึง ประมาแรเอ้ยละ ส๐ และบางช่วงที่มีการเทิบโททางเศรษฐกิจ เพระกการหนุนช่วยจจกกบ่จจัยภยยนอกประเทศ โคยเฉพาะ ความผุกผันกบบค่าใช้จ่ายของสหรัฐในสงครามเวียดนาม การ ลงทุนจ่าก่างปรรเทศได้กดลงเบ็นลำจับกล่วคือในบี จสฆ๘

 ส่วนของรัฐบาลเอง เินสำรองภาครัฐบาชึ่งเดิมมี่อยุ่ถึง


\&O
จากนั้นสภาพบัญหาของสังคมก็ปรากฏอยู่อย่างชัดแจ้ง คัง ตัวเลขของทางการรายงานว่ามีจำนวนคนว่างงานถึงร้อยละ $b$ นอกจากนี้ อัตราการฆ่าตัว๓ายของคนไทยก์ติดอันดับโลก โสเภถมีเป็นจำนวนมาก (มีผู้ประมาณว่า เฉพาะเมืองหลวง มีถึง ๓ แสนคน) มีผ้ติดยาเสพติดกว่า ๔ แสนคน และใน บี ๑ส๓๓ มีเด็กอายุต่ำกว่า \& ขวบตายด้วยโรคขาดอาหารถึง ๕๕, 000 คน
"บัญหาพื้นฐานของสังคมไทยก็คือความยากจนใน

ชนบท"
เบ็นที่ปรากฏชัดว่าตลอดระยะเวถา ๒๐ บีแห่ง "การ

ทำให้ทันสม้ย" และ "กำรพัฒนาประเทศ" ของไทยนัน สึ่ง ที่ได้เกิดข้นก์คือ ขณะที่รายได้เฉีลี่ยที่เบ็นทววเงินของประชากร ในภาคชนบทสูงข้น แต่จำนวนประชากรที่อยู่ภายใต้เส้นความ ยากจนกลับมีจำนวนเพิ่มสูงข้น รายได้ระหว่างชนบทและเมือง ย่่งแทกต่างกันมากขึ้น ดร. เอือย มีศุข ได้รายงานไว้ว่า ในบี ๑๙๖ยூ-๓ นั้น ประมาณร้อยละ ๗๖ ของประชากรในชนบท และร้อยละ ๓๔ ของประชากรในเมืองอยู่ภายใต้เส้นความยาก จน (โดยถือเอารายได้ ๑,๕๐๐ บาท/ผู้ใหญ่ ๑ คน เบ็นเกณฑ์

วัดความยากจน）และในบี จ๙๖ส－นน น้น ร้อยละ ๔๐ ของ ครัวเรือนทั้งหมดก์อยู่ภายใต้เส้นความยากจน ซึ่งในจำนวนนี้ ก์เบ็นครัวเรือนชนบทเสียร้อยละ ส๘ และจากตัวเลขของ สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า

## ครัวเรื้อนในชนบทที่มี่รายได้ต่ำกว่า,, 000 บาท／บื

|  | （ร้อยละ） |
| :---: | :---: |
| Qひbゃ | จสฒの／m |
| ๑๐．० | ๔．ซ |
| 10¢．ด | ๓๔．a |
| ๕ัต．๙ | ๔๕．๒ |
| ๕๐๐ | bm．b |
| ๗๓．๒ | ๗๔．๗ |

ส่วนรายงานของกระทรวงเกษทรและสหกรณ์บี จส๗ยู－b กล่าวว่า หลังจากปล่อยให้ท้นทุนการผลิตและการ บริโภคข้าวเพีมขึ้นน้นปริมาแข้าวโดยเฉลี่ยที่แต่ละครอบครัว เหลืออยู่น้อยเท็มทีอย่างน่าวิตกและน่าสังเวช รายได้สุทธิเฉลี่ย ท่อีีจำนวน จสฮี．むต บาทนัน ทำกว่ารายได้ต่อหัวของขอ ทานเสียอีก

๕も

## ลักษณะการถูอครองทด่น

ส่วนใหญ่มีลักษณะการถือครองที่ดิน โดยการเช่ามาก
คังทัวอย่างในภากกลาง

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| ปทุมธานี | いひ．blo |  |
| อยุธยา | ๖๒．O® | ๗ゝ．๔๙ |
| สมุทรปราการ | ๖๘．๒ŋ | ๗๙．๕๔ |
| นครนายก | ๔๖．6゙ | ๖ゆゃく |
| ฉะเชิงเทรา | ๔し๒．๗๐ | ๖๓．๖๔ |
| สระบุรี | ๔๒．00 | ๕ャ．bo |
| อ่างทอง | ๓ホ．ฒ๓ | ๔ส．${ }^{\text {a }}$ |

อัตราเฉลี่ยของการถือครองที่คิน ๒๖ จังหวัดในภาค กลางของบี จส๗๔ เท่ากับร้อยละ ๕์ด แท่ในบี ๑สเดm จะมี ถึง b๐．๘\％และในเข๓เทศบาลจะพบว่ากว่า ๙๐\％ของชาวนา

เบ็นผู้เช่าและอัตราคุ่าเช่าอยู่ระหว่าง ๓๐－ะั\％ของผลผลิท ค่าเช่าที่เบ็นเงินสดมีความแตกต่างกันไปโดยประมาณ ๕๐－ ๒๐๐ บาทท่อไร่ และสภาพเบ็นหน้้องชาวนาเบ็นไปได้ใน

หลายทางด้วยกัน เช่น ต้องขายผลผลิตให้เจ้าของที่ดินก่อน ในอัตราที่มักต่ำกว่าราคาตลาด เบ็นต้น

ชาวนายังถูกขูดรีดอีกด้วยการกดราคาข้าวของพ่อค้า คนกลางและผู้ส่งออกค่าพรีเมี่ยม (ภาษีส่งออกของข้าว) ดอกเบียสูง บุ๋ยราคาแพง ค่าจ้างแรงงานท่ำ ข้าวจะต้อง ผ่านพ่อค้าคนกลาง ๕-b ราย ก่อนถึงผู้บริโภค ครอบคร้ว ชาวนาประมาณ ๘๐\% มีหนื้สินโดยเฉลี่ย ๔,००० บาฟ ใน ขณะที่อัทราดอกเบี้ยของทางการเบ็นร้อยละ ๑๐-๑๔ ท่อบี แต่ ถ้ากู้จากนายทุนเงินกู้ เจ้าของที่ดินน้นอัตราจอกเบื้ยเบ็น ร้อยละ ๒๕ ราคาบุ๋ยก็สูงข้น เนื่องจากร้อยละ ตา นนนท้อง สังเข้ามา ชาวนาต้องแปรสภาพเบ็นกรรมกรในเมืองเมื่อหมด ฤดูทำนา ส่วนงบประมาณของรัฐบาลทุ่มไปในจ้านการบ้องกัน ประเทศเสียร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณทั้งมด และเพียง ร้อยละ ๓.๔ เท่านนที่ใช้ในค้านสาธารณสุข ชาวชนบทยังต้อง ใช้วิธีการรักษาพยาบาลแผนโบราแยู่ อัตรสส่วนจำนวนผู้รู้
 แก่การศึกษทกลับมีตัคต่วนคคกงค้วย

む̊๔

## นโยบายของรัฐบาล

## นโยบายราคาข้าว

เครื่องมือควบคุมราคาที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง ๒-๓ บ็มานี้กือพรีเมี่ยม ซึ่งมีมาตั้งแท่บี จส๕๕ โดยมีเบ้า หมายที่สำคัญในการเก็บภาษีชนิดนคือ ลจราคาขายข้าวให้ผู้ บริโภคโดยการจำกัดการส่งออกและเบ็นการหาเงินสำรองจาก ผู้ส่งออก วิทยกกร เชียกูก โศ้เย้งนโยายห้้ว่า เบ้าหมาย แรกน้นสามารถบรรุุได้ก้ว้ยวิธีการอี่น ๆ นอกจากควบคุม การส่งออกแแ่เพียงอย่างเดียว และรยยได้ของรัฐบาลซึ่งเบี้น นนก็มีได้ใช้เพื่อประโยชน์ของชาวนา อัมมาร สยามวาลา สรุปว่า "บัจจุบนนชาวนาต้องแบกรับ ภาษีถิงสตงเท่า คืออย่างแรกากกพรีเม่ยมม้าว อย่างที่สอง ท้องซ้อสินค้าจากพ่อค้ในเมืองค้วยราคาสูง" อาจจะแบ่งประเภทรายรับราจุ่าย ที่มีผลมาจาการ เก็บพรีเเี่ยมในบี ฉ๙ฺ ได้คังน้

บาทต่อเมตริกตัน
ราคาซื้อจากชาวนา (มักจะน้อยกว่าน้) ๒,000 ราคาข้าวสี ข้าวขาว $๑ 00 \%$ ๔,000
๕๕๕
 นโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาล ในเวถาต่อมา ได้เบ็นความหวังใหม่ของชาวนา แต่ก็ประสบบัญหาอีกเช่น ก้น เพราะขณะที่มีการประกันราคาไว้ที่ต้นละ ๒,000-๒๓, ๕๐๐ บาท ชาวนาต้องประสบกับความยุ่งยากในการรับซ้อของรัฐ. บาล โรงสีท้องถีนจะรับซ้้อในราคาเพียงต้นละ ๑,๓๐๐ บาท หรืออาจจะไม่ยอมรับซ้อโคยบอกให้ชาวนาไปขายกบรัฐบาล หากท้องการราคาที่สูงกว่าโรงสีระบุ ในที่สุดนโยบายประกัน ราคาข้าวก็ยกเลิกไป เมื่อบี จ๙๗ฒ เพราะราคาที่ประกันแตก ค่างไปจากราคาที่เปลี่ยนแปลงสูงข้นตามราคาตลาดโลก ฯ

## นโยบายรัฐับาล่อการตั้งกุ่มเกษตร

 ประกอบค้วยสมาชิก ๗อู, ณฺอ คน ส่วนใหม่เบ็นสหกรฉ์
\&b
ประเภทสินเชื่อ ซึ่งมีสมาชิกที่เบ็นชาวนา $0 \%$ จากจำนวน ๔๑๙,๒๐๔ คน ในบี ๑ส๗๖ แสดงให้เห็นว่า นโยบาย ของรัฐบาถมีผลต่ชชาวนเพียงน้อยิิเท่าน้น รัฐบาลพยา-ยามชักชวนธนาคารให้คิคกอกเบ้ยการก้ถื่มตมางเกษตรประมาฉ \&\% แก่าบรรรุุลน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

นอกจกกน้นโครภการพะฆนาชนบทอื่น ๆ ของรรับาล มักจะมีเบ้าหมายตางการเมืองเบ็นสำคัฐ เช่น โครงการเร่ง รักพพผนาชนบทชึ่งถีอกำเนิกในบี จส๖ะ ค้วยความช่วยเหลือ จกออเมริกา เน้นภาคอียานเพื่อค่อต้านผู้กุ่อการร้าย แเะได้ ให้่่วยเหลื่อโกยตรงแก่ประเทศไทยราว ๙๐\% ประสานงาน กับการวางแผนและการพพมนาชนบท เพื่อความมน้คงงเก่ จังหวักัในเขกแทรกซึม เพื่อคึงเเาประะาชนกลับคืนมา และ $\propto 0 \%$ ของงบประมาณ ร.พ.ซ. ใช้เพื่อการสร้างนน เบ็น ยุทธศาสตร์ทงงทหาร การเมืองและเศรษฐิจ แถะมีบท บาทส่าคัญ ต้งแเด่เดือน มีนาคม จส๗๕ เบ็นท้นมา
 รัฐบาสมม้ศึกฤทธี้ ได้เสนอโครงการ เะ ประการ คึอผ้นเงินพ้มนาชนบท แถจจ้างงานในคุดูเด้ง โคยให้เงินแเก่

ละทำบลเท่าๆ กัน ทั้งหมด ๕ั,๐๒๓ ทำบล ใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท และ ๓,๕๐๐ ล้านบาท ตามลำๆบบ อาจารย์ เกริกเกียรฑิ พิพัฒนเสรีธรรม ได้วิเคราะห์โครงการ๔๑,๒๖๗ โครงการออกเบ็น

| สร้างถนนและสะพาน | bo.om \% |
| :---: | :---: |
| ขุดคลองชลประทาน ถังเก็บน้า | ๑๘.ط๐\% |
| สร้างอาคารเรียน | ๖.๓๘ \% |
| สถานพยาบาล | -.هめ \% |
| และอื่น ๆ | ๑๔.ส๖\% |

และเสริมอีกว่า โครงการประสบผลสำเร็จเพียง ๓๐-๕०\% เท่านั้น การคอรัปชั้ การฉ้อโกง การนำเอา ความคิดทุนนิยมที่เนนเงินเบ็นใหญ่เข้ามาในชนบท ส่วนผลดีของโครงการที่มีคือประชาชนได้เรียนรู้จาก การมีโอกาสถกเถียงอย่างเบ็นประชาธิปไตยบ้าง แต่จะมีการ ทุจริตเกิดขึนซึ่งต่อมาคณะกรรมการผันเงิน ๒ คนถูกบังคับ ให้ลาออก และมีข่าวกระจายแพร่หลายว่า จำนวนเงิน ๖,000 บาท จากแต่ละโครงการได้ถูกนำไปใช้เพื่อขบวนการ ลูกเสือชาวบ้าน

## โครงการผันเงิน ไม่ได้นำมาปฏิบัตอีกคร้งในบี

 จ๙๗๗ แต่มีโครงการใหม่ให้ประชาชนประมาณ ๗.๘ ถ้าน คน ใช้แรงงานที่มีมูลค่า ๕๐๐,๕๔๕.๐๗ ถ้านบาทในช่วง $b$ สัปดาห์ของโครงการอาสาพัฒนาท้องถี่นของต นเองและ นอกจากโครงการผันเงินจะมีลักษแะเบ็นแบบทุนนิยมแล้ว โครงการนี้อาจเรียกได้ว่า มีลักษณะแบบกึ่งศักคินาคือ เกณฑ์แรงงานโดยไม่จ่ายค่าแรง การปฏิรูปที่ดิน และการปฏิรูปค่าเช่า รัฐบาลสมัย คึกฤทธ์ไไค้ผ่าน พ.ร.บ. ค่าเช่าบ็ ๑สฒ๔ ออกมาด้วยแรงบีบจากกระแสทางการเมืองเพื่อผลการเลือกท้ง และแรงผลักคันของมหาชน สหพันธ์ชาวไร่ชาวนามีบทบาท หลักในขณะนนคือ ผลักดันให้ พ.ร.บ. นี้มีผลในทางปฏิบิต อย่างแท้จริง และรัฐบาลได้ผ่าน พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินในเดือน มกราคม จ๙ฒ๕ ประกาศใช้ มีนาคม จ๙๗๕ ซึ่งเบ็นผลมา จากความทึงเครียดของกระแสทางการเมืองในช่วงน้น และ คณะกรรมการปฏิรูปที่คิ่นจะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ราชการ เบ็นส่วนใหญ่พ.รบ. ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง หนักจากสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศาไทยเพราะ พ.ร.บ. น้ไม่อาจสนองตอบความต้องการชาวนาได้อย่างทันการ และ มิใช่การแก้ไขบัญหาพ้นฐาน ผู้นำคณะหนึ่งของสหพ้นธ์ ฯ กล่าวว่า "ระบบการปลิรูปที่ดินบัจจุบัน ไม่อาจบรรถุผลได้ เพราะการจำเนินงานนท้ำโดย พวกนายทุน ซึ่งจจ้าหน้าที่ เบ็นผู้เลือกข้้นมา" และ ดร. ไชยยงค์ ชูชาต เลขาธิการ คณะกรรม การปฏิรูปที่ดินได้ให้ความเห์นอีกว่า "เราควรจะ ได้เร็มเมื่อ - อ๑๐ บีที่แล้วมาเดี่ยวนน้ผมไม่แน่ใจ อาจจะสาย เกินไปแล้วก์ได้"

## การจัดตั้งของชาวนา-สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่ง-

 ประเทศไทยลักษณขของชาวนาในสังคมไทยน้น อาจสรุปได้ กามคำพูจของวิสสัน ที่ว่า
"ชาวนาไทยนั้โดยพื้นฐานแล้วเบ็นกลุ่มอนุรักษ์ ของสังงมไทย"

## แม้ประวตึศาสกร์ชาวนาไทยจะไม่ได้ระบุถึงสภาพ

 การกดขี่ ขูดรีด ชาวนาไว้อย่างเบ็นลายลักษณ์อักษรมากนัก แต่สภาพการฉ์ เซ่นว่าก็ปรากฏอยู่อย่างดาษดึ่นในบันทีกเหตุการณ์ การบริหารการปกครองและกฎหมายต่าง ๆ ก์ได้ ช้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ชาวนาได้พยายามหลีกเลี่ยงการขูดรีด ภาษีอากรอย่างหนัก การใช้อำนาจข่มเหงของเจ้าหน้าที่ต่ารวจ ทหาร และอาจมีการท่อสู้ของชาวนาอยู่บ้างก์ได้

หลัง จ๔ ทุลาคม จ๘ฺ๗ ชาวนาได้เรีมมีบทบาทใน การแสดงบัญหาของตนออกมาได้เบ็นครังแรก แถะในเดือน พฤษภาคม จสฒ๔ ชาวนาจากจังหวัดในภาคกลางได้เคินทาง เข้ามาเรียกร้องกรรมสิทธิ์ในที่คินทำกิน และร้องเรียน เกี่ยวกับบัมหาการถูกขูดรีคจากนายทุนเงินกู้ หลังจากน้น วันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน จ๙๗๔ ชาวนาจำนวนหลายพันคน จาก จจ จังหวัดพร้อมกับ ส.ส. ของแต่ละจังหวัดได้เข้ามา ร้องเรียนเรื่องที่คินทำกิน ให้มีการลจอัตราจอกเบียถงและ ถอนพ้องเกี่ยวกับกรรมสิทธ์้ที่ดินที่ถูกเจ้ขของที่คินยยึดไป ใน เคือนพฤศจึกายน ชาวนา ๑,๒๐๐ คน และตัวแทนจาก ๒๕์ จังหวัคในภาคเหนือ, อีสาน และภาคกลาง มาประชุมร่วม กับนักศึกษา กรรมกร ภิกษุสามเณร ที่ท้องสนามหลวงเพื่อ ทำการเรียกร้องท่อรัฐบาส การเติบโตของขบวนการชาวนา
ในลักษณะเช่นน้้
นำไปสู่การก่อทั้งสหพันธ์ชาวไร่ชาวนา

แห่งประเทศไทย ในวันที่ จ๙ พฤศจึกายน จ๙๗ะ นายใช่ วังตระกู เป็นประธาน นายอินถา ศรีบุญเรือง เบ็นรองประธานและเบ็นประธานชาวไร่ชาวนาภาคเหนือค้วย ผลจาก การเรียกร้องของสหพ้นธ์ชาวไร่ชาวนาที่กำหนดให้รัฐบาลให้ คำทอบภายใน ๑๑ วันนี้เอง ที่ทำให้รัฐบาลผ่าน พ.ร.บ. ควบคุมค่าเช่าที่คินอย่างเร่งรีบเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม จ๙๗๔ แท่ข้อเรียกร้องของชาวนาในการชุมนุมคร้้งท่อมาเมื่อเดือน พฤษภาคม ๑ส๗๕์ กลับถูกปฏิเสธว่า เบ็นการกระทำที่ผิด กฎหมาย สหพันธ์ชาวไร่ชาวนายื้นย้นว่าจะไม่กลับมาเรียกร้อง ในกรุงเทพ 9 อีกต่อไป แท่จะยืนหยัต่อสู้ในชนบทด้วยการ ให้การศึกษาทางการเมืองแก่ชาวนา จัดประชุมเพื่อแสดงสิทธิ ของชาวนาภายใต้ พ.ร.บ. ค่าเช่า โจมตีเจ้าหน้าที่ที่คอรัปชัน เผยแพร่ข่าวสารและออกหนังสืคพิมพ์ "ชาวนาไทย" โดยมี อินถา ศรีบุฒเรืองเบ็นบรรณาธิการ

การเคลื่อนไหวของชาวนาที่มีอยู่อย่างสม่าเสมอเช่นน้ รัฐบาลซึ่งควบคุมสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ ได้ใช้เครื่องมือ เหล่าน้ในการบ้ายสีสหพนนธ์ว่า "ปลุกระคมมวลชน" พร้อม ๆ ไปกับการปราบปรามจากผ่ายขวาซึ่งดำเนินการโดยนัก-
ble
การเมือง เจ้าหน้าที่ท้องถี่นแเะทหาร โดยเฉพาะกลุ่ม "มูกเสีอ ชาวบ้าน" "กระทิงแดง" "นวพล" การชุมนุมวันกรรมกร แห่งชาทิ บี จส๗๕์ ก็ถูกกลุ่มกระทิงแดงโจมทีค้วยการขว้างระเบิคเข้าใส่ วางยาพิษในอาหาร

การฆาตกรรมนักการเมืองผ่ายซ้ายและผู้นำหัว ก้าวหน้าได้เกิดจื้นอย่างต่อเนื่อง เบ็นการหวนกลับไปสู่ยุคมืด ทางการเมืองในทศวรรษ จ๙ฮ้๐ ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคม จส่๗๕ ผู้น์ำชาวนากว่า ๑๘ คน ถูกฆาตกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ เบ็นชาวนาภาคเหนือ โคยเฉพาะอย่างยึ่งกรณีฆาตกรรม พ่อหลวงอินถา ศรี่บุญเรือง ทำให้สภาพการณ์เขม็งเกลียว ย่งขื้นแม้ตำรวจกล่าวว่าเบ็นการส่าเพราะเรื่องส่วนตัว ไม่มี ผู้ใดถูกจับ การลอบสังหารทางการเมืองที่กระทำกันอย่างเบ็น ระบบนี้ ยึ่งทำให้โครงการ "พินิกซ์ (Phoenix)" ของอเมริกา ที่เคยปรากฏในเวียดนามป่รากฏเบ็นจริงข็นในสังคมไทย (โครงการพีนิกซ์น้ำเนินการโดย ซี ไอ เอ ในบี จส่อ๘ และในบี จ๙๗๗ มีปประชาชนกว่า ๒ หมื่นคนถูกม่าตาย ส่วน ของไทย วิทยุ่ยานเกราะได้เคยออกอากาศในบี จส๗่จ

เสนอแนะว่าให้ฆ่านกศึกษาและพวกผ้ายซ้ายสัก ๒ หมื่นคน ก็สามารถแก้ไขบัญหาของประเทศได้)

## การตายของพ่อหลวงอินถา เบ็นบทเรียนให้ชาวนา

 หาหนทางการต่อสู้ใหม่ที่รุนแรงข้น ดังปรากฏในใบปลิว วันระลึกถึงพ่อหลวงอินถาที่ชื่อว่า "นักท่อสู้ของประชาชน" มีคำขวัญว่า "พ่อหลวงอินถาตายหนึ่ง เกิดพ่อหลวงอินถาใหม่ เบ็นแสน"
## ขบวนการนักศึกษากรรมกร

นับทังแต่เหตุการณ์ ๑๔ ตุณาคมเบ็นต้นมา ขบวนการกรรมกรได้เติบโๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ภาย่เต้กฎหมาย แรงงานที่บิดกั้นเสรีภาพมาเบ็นระยะเวลาอันยาวนาน ในบี ๑๙๗ $๖$ สหภาพแรงงานจำนวน ๑๖๐ แห่ง ได้รวมกันภายใต้ การนำของสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ในช่วงที่เสรีภาพ ทางการเมืองเบ่งบานระหว่างบี ๑๙๗๓-๑๙๗๔ มีการชุมนุม ทางการเมืองเกี่ยวกับบัญหาเศรษฐกิจสังคม และการเมือง อย่างกว้างขวาง มีการประสานกันระหว่างกรรมกร ชาวนา และนกัศึกษา คังตัวอย่างในบี จ๙๗๔ ชาวนา ๒๐,000 คน ได้เดินทางเข้ากรุงเทพอันเบ็นการสนับสนุนการนัดหยุดงาน

๖๔

ของกรรมกรโรงงานทอผ้า ขบวนการชาวนา กรรมกร เหล่าน้ ได้รับการสนบสนุนจากกลุ่มนักึึกษาต่าง ๆ จำนวน มาก โดยเฉพาะจากศูนย์กลางนิสิตนกศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งทังข้นในบี ๑ส๗๔ (และเดิมมีบทบาทในการท่อท้าน การเข้าพวพนในเวียดนามใต้และลาว การท่อต้านฐานทัพ อเมริกาในปรเทคศไดย ท่อต้านการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ ของมู่นุ่น และท่อต้านรรับาจเผค็จการทหารของไทย โคย เฉพาะกรรโค้นม้มเผค็จการทหารเมื่อ จะ ทุณาคม ทำให้ ศนย์กลางนิสิทนกักึกษามีบทมานานำและส่งผลกระทบอย่าง ข ส่าคัญท่จชนบทไทยมากกว่าเมืองหลวง)

ในขณะนนนักศึกษาก์ได้เรีมเปลี่ยนทัศนะที่มีท่อการ
ศึกษาไปขจกเดิม เช่น ไม่มีความคิคว่ามื่อจบออกไปขะรับ แต่วชกการ เบืนเจ้คนนายคนกังเดิม และการที่ก้องประสบ กับภาวะตกงาน ทำให้น้กศกกษาหันมาสนใจบีมหาสังคม มากย์งข้้น แม้ว่าฐานะทางครอบครัวส่วนใหม่งจดี (นายุุน หรือนยยุุนน้อย) แก่พวกเขากัมีทีัศนคติและความเข้าใจ สังคมที่เปลี่งนไป มีการออกสู่ชนบทสัผผสสชววทที่แท้จริง (จากข้อมูต่ารวจฐานะของูู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาล้ย

 คน ข้ารชชการ ๑ส๐ฮ คน อาชีพทางการเกษตร ๔๙๐ คน ถุกจ้า ๔ตย้ คน รัรัวิสาหกิจ ๓e้ คน และอื่นๆ อีก méc คน)

จากการที่ศนย์กลางนิสิตน้กศึกษา และองค์กร นักศึกษาอึ่น $ๆ$ ได้เข้าเม้มมีบทบทกสนับสนุนแถะเข้าร่วมการ ต่อู้ต้องราวนาชววไร่อย่างกว้างขวางในช่วงหดัง จ๔ ทุณคคม เช่นเดียวกับชาวนา นัคึกกษษก์ได้ถูกท่อต้านจากเจ้าหน้าที่ ท้องถี่น เจ้ที่ที่ดิ ๆลร และจำนวนไม่น้อยทุ่ถุกสังหาร กรณี คววอย่าง เช่น ที่อําเภอหนองบัวบาน จังหวัอฺุดรธานี ราษฎรจาก จ๔ หมู่บ้านต้องอพยพจากที่คินทำกินกว่า (x000 ไร้ อันเนื่องมาจากการสร้างเขื่อนแเะไไผ้าพลงงน้ำ ซึ่งชื่อว่าะใให้ประโยชน์แก่ฐามทัพอเมริกาในบริเวณน้นเบ็น สำคัม และท้องประสบบัญหาโจรขโมยควยยที่แทรกซ้อน
 แเะน้กึกกษา กำลังงะรร์มประสุมร่วมมกัน นายอำเภอ และ นยกกเทศมนตรี ได้น่ำประชาชนประมาน ๑,०00 คน จากเขท
bb
อื่น ๆ ซึ่งบางคนนำอาวุธติดทัวมาด้วย่มาชุมนุมกันในบริเวณ ใกล้เคียง พร้อมกับใช้เครื่องกระจายเสียงด่าโจมตีชาวบ้าน และนกกึกษษาว่าเบ็นคอมมิวนิสต์ หลังจากที่ตำรวจและทหาร ประมาณ ๒๐๐ คน ที่ดูแลสถานการณ์อยู่ได้กลับไป ชาวบ้าน เหล่านนนก็ถูกยิงบาดเจ็บ ๓ คน แต่เหทุการณ์ก์ไม่ได้รุนแรง ไปกว่านเพราะพระสงฆ์และนักข่าวได้เข้าระงบเหตุไว้ได้คังน้น แม้ว่าขบวนการนกศึกษาจะให้ข้อคิดเห์นที่เบ็นประโยชน์ท่อ การเคลื่อนไหวของชาวนา รวมทั้งเรียนรู้จากชาวนาด้วย แท่ ทว่าขบวนการนกศึกษาก็เบึนขบวนการที่เพึ่งเร็มท้น มีขีด จำกัดมากมาย อีกทั้งย้งมีบ้ญหาความคิดทางการเมือง การนำ และความเบ็นเอกภาพ เมื่อเบ็นเช่นนจึงทำให้การท่อท้านข้ด ขวางดำเนินได้ทลอด

## 4 <br> พรรคการเมือง

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยและพรรคฺแนวร่วม
สังคมนิยมได้เสนอโครงการพัฒนาชนบท ซึ่งประกอบด้วย
นโยบายการกระจายรายได้ การปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์การ เกษตร การเข้าควบคุมของรัฐในกิจการที่สำคัญ และเสนอ ให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเบ็นพรรคที่ถูกท้องทาม

กฏหมาย ในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือน มกราคม ๑๙๗๕ ปรากฎว่าทั้ง ๒ พรรคได้ที่นังในสภา ๒๕ ที่น้ง (โดยอยู่ในภาคอีสาน ๒จ ที่นั่ง เหลือ ๒ ที่นั้ และ ใต้ ๒ ที่นั้ง) จากทั้งหมด ๒๖ต ที่นั้ง พรรคสังคมนิยมแห่ง ประเทค่ไทยกำเนินการท่อฮู้เสมือนเบ็นตัวเทนสหพพนธ์ชาวนา ชาวไร่แห่งประเทศไทย

ส่วนพรรคคอมมิวิิสต์แห่งประเทคไทย ได้วิเคราะห์ สถานการณ์ในชนบทไทยไว้ว่า "เห็นได้ชัคว่าการท่อยู่เพื่อ แก้ไขระบบการถือคระงที่คินที่เบึนอยู่จะทอ้อแกกหักสักวัน หนึ่ง แถะั๋บหาที่คินจะเบ็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลง ระบบการปกกครจงสยามสู่ประชาจิปีไไยย"

ชาวไทยผู้ไร้สมบักจจะช้กชวนชววนาขข้ารววมการท่อ
 เงินทู้ จนกว่าพวกนี้จะพังทลายดงไป หมายความ่าคคคคค้าน ชาวนารวย สามัคค์ชาวนาระกับกถาง ส่วนชาวนาจนแถะ คนงานในชนบทจเเ้าว่วมผนึกกำลักับัเรา"

พระบาทสมเด็จพระปกกกล้าเจ้อยู่หัววิจารณม้อ้เขียน ช้น้นนึ่งแปล่มาจากภาษาจีนโดเจ้าหน้าที่กํารวจงไว้ว่า
"ข้อเขียนช้้นนี้เข่ยนได้คี.....ผู้เขียนเบ็นคนมีความรู้คี
 ) ไปไนหมู่เกษตรกรในสยามประเทศแล้วคงมีคคเชื่อกันมาก" ต่อมาในช่วงต่อต้านมี่บุ่นในสงครามโลกคร้งที่ ๒ พรรคคอมมิวนิสต์ได้จัดัั้งในชนบทและเรียกร้องให้คำเนิน การสู่สังคมนิยมเบ็น ๒ ขันตอน "ข้นแรกเบ็นการปฏิวึั๊ ประชาชาทิประชาธิปไตย ซึ่งมีพลังชาวนเเบ็นฐานภายใต้การ นำของชนช้นคนงานค้ดค้านศัตรุหลักท้งสอง คือ จักรพรรคินิยมและศักกินานิยม แธเดียส ฟล้ด (Thadeus Flood) ได้ วิจารณ์ว่าขบวนการผ้ายซ้าย "ให้ความสนใจกับเขทชนบท เบ็นครั้แรก"

หลังจากน้นพรรคคอมมิวนิสต์กเเร็มขยายต้ว เช่น ตังสถานีวิทยุเสี่ยงประชาชนแห่งประเทศไทยในบี จสื่อ ประกาศการท่อสู้ค้วยอาวุุอย่างเบ็นทางการในวันเสียงบืนแทก
 ปลคแอกแห่งประเทศไทยขึ้น ในบี จส๗๗ มีถึง ๓๖ จังหวัด ที่เบ็นเขๆแทรกซึม นโยบายเฉพาะหน้า ๑๐ ประการ ซึ่ง ประกาศเมื่อ ๑ ธันวาคม จ๙๗ไ ได้เรียกร้องให้มีการาสาม้คคี ระหว่างประชาชนในชาติโค่นล้มจักรพรรกินิยม ศักคินานิยม

เพื่อสร้างสรคค์สังมมใหม่ความแนวทางสังคมนิยม คำเนน การให้ชวไร่ ช่วนา มีที่กินเบ็นของกนเอคคคคค้านนยยุุุ เงินกู้ พพมนกการผลิกทางกการเกษตร และยกมาตรฐานการ ครจงชีพของบรรดาชาวไร่ชววนา

## การเกยตร: ปฏูรูปหรือปฏิวัต ?

## บทความน้ส่วนใหม่เบ็นการวิคราะห์ และสรุปเหทุ



 ท่างๆ รวมที่แนวโน้มท้งหล่ายแสงงให้ควมมขัดแย้งข้นพืนฐานต่างๆ ที่ยังมิได้รับการแแ้ไขใให้มุล่วง การเลี่ยนแแลง
 น้นกู้เมมือนจะเบ็นเพืยงการทำให้สภาพการณเเด่นชัดข้้นมาก กว่าจะเป็นการเปี่อนแปลงสส่าพใด ๆ ทางการเพือง และ เศรษฐโําข้้นมมาบ้างแด้ว อย่างน้อยก่ใน เรื่องการมีส่วนร่วมในประะาธิบไไกย การปฏิปูปที่คินและ ความเบ็นธรรมต่างๆ แต่แู้วก็ถูกรัะบาลธานินทร์เข้มาบีค ก้ กเสรีกาพทางการเมืองคังกล่าว รัฐบาดน้ได้เเสนอแนวคิด

ประชาธิปไตยแบบมีข้นตอน ด๒-จ๐ บี และได้มีการบีกกั้น เสรีภาพทุกประการ นับตั้งแต่ห้ามการชุมนุมทางการเมืองไป จนถึงการน้ดหยุดงานมีการละเมิศสิทธิมนุษยชนอย่างมากมาย โดยอาศยยกฎหมายบ้องกันการกระทำอันเบ็นคอมมิวนิสต์ เขก ชนบทหลายแห่งถูกประกาศเบ็นเขตหวงห้าม

ความช่วยเหลือชนบทและนโยบายปฏิรูปของรัฐบาล ในยุคก่อนหน้า เช่น เงินพัฒนาชนบท การพยุงราคาข้าว โครงภารการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แก่ภาคเกษตร พ.ร.บ. ค้าเช่านาและ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่คินถูกยกเลิกหมด แผนพัฒนาฉบับที่ ๔ ก็เน้นหนักในเรื่องการลงทุนจากต่าง ประเทศในภาคที่ไม่ใช่การเกษตร
 เบ็นท้นมา ความข้ดแย้งทางการเมืองเพื่มระดับสูงข้้น ประมาณักันว่ามีนกศึกษษาและประชาชนเข้าบ่าร่วมกับพรรค คอฺมมิวนิสต์ราว ๕๐๐-๘๐๐ คน ในวันที่ ๒๒ส กันยายน จ๙๗(๗ มีการประกาศจัดท้ง "คณะกรรมการประสานงาน แนวร่วมรักชาติรักประชาธิปไตย" ประกอบค้วยผู้นำชาวนา ผู้นำสหภาพแรงงาน นักเขียนและบุคคลอีกหลายผ่าย กลุ่ม พลังทางการเมืองท่าง ๆ ไม่ว่าจะเบ็นพรรคซังคมนิยมแห่ง

ประเทศไทย พรรคแนวร่วมสังคมนิยม ศูนย์กลางนิสิตนัก ศึกษาแห่งปรรเทีศไกย ได้เข้ร่วมเบ็นแนวหน้าภายใด้การนำ ของพรรคคอมมิวนิสต์สนับสนุนนโยบายการท่อตู้ว้วยกำลัง อาวุธ สึ่งทีพิมพพท่าง ๆ ได้ปรากฏออกมา เช่น สมัคคศสูรบบ อธิบี้ยย์ สมชิกใหม่ที่มีชื่อเสียงได้ประกาศต้วออกมาทาง สถานีวิยยุเสียงประชาชนแห่งปรเเทศไทยบ่อยข้้ มีการเบิค เพลงเพื่อชีวกสสนบสนุนการท่อสู้ของชาวนา

นพพร สุวรรแพานิช นักเขียนและอคีทอาจารย์
 แณะเบ็นกรรมการบริหารพรรคสังคมนิยม ๆ สรุปสถานการฉ์ ขึจุบบไไ้ว่า

## "ทางเลือกบัจุบบันของคนไทยน้นมีเด่นช้คว่าเราะะ

 ยอมรับเผค็จการหรือจะร่วมสนบบสนุนการปฏิว้ว้ที่จททำให้คน งนนและชาวนามีบัจจัยกรรผลิตเบ็นของทนเอง กล่ววย่าง ส้นๆคือ ทางเลือกน้นอยู่รหห่างสังคมกก่งเมืองข้นกก่งคักกินา แถะการเปล่่ยนแปลงอย่างมีจิกสำนึกแถะก้าวหน้าพื่อไปสู่ สังคมธังคมนิยม...."๗し๒

## หากปราศจากเสียซึ่งการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

 ทางเศรษฐกิจและการเมืองข้นพื้นฐานอย่างม่ากแล้วการปฏิรูป ใดๆก์จะเบ็นไปไม่ได้ คังเช่นที่ไค้เคยมีความพยายามมาบ้าง แล้วในช่วง จ๙ฒ๓-จส๙ว แต่ก์ท้องประสบกับความล้มเหลว และอาจจะท้องได้รับการสนับสนุนจากนักปฏิรูประบบรัฐสภา น้อยลงกว่าเดิม ความเห์นของนพพร ข้างท้นกูจะเบ็นบท สรุปทางเลือกของคนไทยไว้ว่าหากช่าวนาผู้ยกกจนเลือกทาง ออกประการหลังกียี่งยากที่จะแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้กำลัง ไปส่คณภาพและระคับของความจริงจังที่มากย่งงข้น ดังนีแล้ว ข 9 เท่าที่ประว่ตศาสฺรเท่ยยเคยปรากภู.

## ปฏิกิริยาของรัฐต่อความไม่สงบ

## ในสนบท*

## ฮันส์ ลูเซอร์

## ๑. ความนำ

สภาพการณ์เม่อเดือนทุลาคม ษ์้ดว อาจกล่ววได้ ว่าหหมือนสภาพ "ประเทค"ไทยในบี ะ๔ฉจ" ในทอนท้นของ "ช่วงเสรีภาพ" เกิกการแกกแยก ความธับสนและความสสสัย หวากระแวงอย่างกว้างชวางใในรรจาผ่ายขวทั้้้หหลย แถ่ใน หมู่ผ่ายข้ายกลันมีแเก่การเคลื่อนไหวแกะความกลมเกลียวแน่น แพ้น สามบี่อมมาพวกฝ้ายซ้ายเรีมแเกกแยกแถะการจัคต้งก์
*จงดี วิชชตารัชและมนตรี่ เกรียงวัตนา แปลและเรียบเร็ยง
จาก Hans U. Luther, Peasants and State in Thailand's
'democratic period' (1973-1976), "The Reaction of the
State to Rural Unrest", preliminary draft, Hamburg, April,
1978 .

๗๔

# เรีมอ่อนแถถงขณะที่ผ่ายขวารวมกำลังกันอีกครังและเกิกความ 

 เชื่อมันครังใหม่....อะไรได้เกิดขึ้นในช่วงสามบีนน ?เราได้พยายามอธิบายให้เห็นถึงลักษณะการเคลื่อนไหวหลักๆ ของขบวนการชาวนาความหวังแถะการอยู่รอคใน ช่วงส้นๆ ในฐานะองค์กรถูกต้องตามกฎหมายของกระกูกสันหลังของชาทิม่าแล้วในทอนน้จะได้วิเคราะห์ปฏิกิริยาที่เปลี่ยน ไปของอีกผ่ายหนึ่ง นั้นคือนโยบายของหน่วยงานรัฐบ่าลท่อ การท้าทายจากชนบท

## ในการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลที่มีท่อชาวนาใน

 ประเทศไทยน้น เราต้องระลึกไว้ว่า ระหว่างช่วง ๒ธ์ดดจะ ได้มีการเลือกท้งทั้วไป ๒ คร้ง พรรคการเมืองท่าง ๆ และโดยเฉพาะอย่างยึ่งรัฐบาลผสมที่ปกครองประเทศอยู่ ต้อง คำนึงถึงชาวนาที่เบ็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้งด้วย สถานการณ์เช่นนน้แทกต่างไปจากการปกครองโดยกลุ่มทหารในยุค ก่อนหน้านนที่ไม่ต้องคำนึงถึงการเลือกทั้ง คังน้น ชนช้น ปกครองจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการที่จะต้องรักษา "ฐานในชนบท" และให้ความสำคัญกับมันด้วย โดยต้องพยายามเอาชนะใจของ ผู้เลือกทั้งในชนบทค้วยค่ำมันส้มญาบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียคะแนนเสี่ยงให้แก่พรรคการเมืองผ้ายซ้าย ๒-๓ พรรค คังนั้น รัฐบาลของศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ จึงพร้อม ที่จะเห็นจ้วยกับกฎหมายที่ดินซึ่งจะสามารถปรับปรุงสถานภาพ ของชาวนาให้ดีข็นหากว่าหน่วยงานส่วนท้องถีนดำเนินการ ทามกฏหมายนั้นโดยสมบูรณ์
แต่ประชาธิปไตยในไทยเบ็นเพียง "ข้นทดลอง"

เท่านัน และโครงสร้างที่แท้จริงที่ย้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก นัก หลัง ๑๔ ทุลาคม ๒๔๐๖ ข้าราชการส่วนใหญ่ผู้เคยทำงาน ภายใต้ระบบเก่าก์ยังคงอยู่ในตำแหน่งและระบบราชการก์ยังมี การปฏิบต้หน้าที่บนรากฐานของการให้อภิสิทธ์์ การคอร์รัปชั่นและการบีบบังคับอยู่อย่างกว้างขวาง มีอยู่เพียงระยะเดียว ที่กองทัพและทำรวจมีบทบาทลดลง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการ สูญเสียหัวหน้าเก่าไปและจากการที่ยังคงตระหนกต่อเหตุการณ์ การสุกฮือของประชาชนที่ไม่ได้คาคคิด แต่คววามสับสนก์มี อยู่เพียงชัววขณะหนึ่งเท่าน้น ในไม่ช้าพล้งเก่าก็รวมกำลังกัน จัดตังได้ใหม่และเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕ะ๙๘ พ่อค้าชาวจีนผู้ทรงอิทธิพลที่มีธุรกิจอัน มั่งคังจากการปกครองของรัฐบาลทหารก์เผ้าคอยดูผู้บริหาร

๗
ชุดใหม่ที่จะขึนมาปกครองประเทศ แท่หุ้นส่วนทางการเมือง ของพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะบ่ายหน้าไปสู่ทำแหน่งยุทธ ศาสฑร์ของการเมืองในโฉมหน้าใหม่

## การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึนในระดับผิวเผินเท่า

นั้ ชาวนาและกรรมกรได้รับอนุญาตให้จัดัั้งกันข้น การ สไทรัค์และการเดินขบวนก์เกิดข้นอย่างมากมาย ส่วนขบวนการนักศึกษาผ้ายก้าวหน้าก์ได้กลายเบ็น "สำนึกทางสังคมของ ประเทศ" ไปชัวคราว อย่างไรก็ทาม ผ้ายทหรกียังคงควบคุม เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองไว้ได้อย่างเข้มแข็ง พล.อ กฤษณ์ สีวะรา นายทหารอาวโโของไทยได้กลายเบ็น "บุรุษเหล์ก" ในคณะรัฐมนตรี แม้เขาจะไม่ได้เบ็นรัฐมนตรีที่มาจากการ เลือกตั้ง แต่เขาก์เข้าร่วมประชุมทุกครั้งและพลเรือนก็ไม่อาจ ตัดินใจกระทำสึงใด ๆ ที่ขัดแย้งกับอำนาจยับยั้งของเขาได้ อีกแม่มุมหนึ่งที่สำคัญกีคือ "เกมส์การเลือกทั้ง" ของ ไทยนั้ เราไม่อาจประมาณได้อย่างเช่นที่นกรัฐศาสตร์ ตะวันตกชอบทำ "การมีส่วนร่วม" ในการเลือกทั้ง (ยกเว้น ประชาชนไทยที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลุ่มเล็กๆ) ได้กลาย เบ็นเพียง "พธธีการ" ด้วยเหฑุน้

การเลือกตั้งจึงเบ็นบ้จจัย
 เมืองของกลุ่มใหม่ม่ภยได้การครอบง่าของกลุ่มธุรกิจ ทหาร แถะุุนนางโดยปราศจากการเบลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ เก่าๆ สภานิจิบัญมม่ต่แห่งชากิใหม่จึงปประกอบค้วยชนช้นสูง และทัวแทนของกลุ่มเก่าอันเบ็นที่รู้กักนันกีแเด้ว จะมีข้อยกเว้นกเเพียงไม่กี่คน เซ่น ตร. บุฉสนอง บุณโยทยาน ผู้ซึ่ง ภยหหลงกก็กูกลอบสังหาร พรรคการเมืองส่วนใหมู่มีแนววโน้ม เบ็เผค์จการ มีทหารหนุนหลังแถะมีนโยาายล้าหลัง นอก จากบุคคคเพืยงไม่ก่ค่คนแเล้ว์ไม่มี่องค์กรใดทด่เบ็นตัวแเนมของ อนย่ากนชึ่งเป็นผู้ที่มิสิทธิออกเสียงเลือกกังส่วนใหมู่ของ ประเทคไทยเถย รัฐภภาแบบนิจีจงไม่ได้ให้ความหวังอะไร มากนัก ความมักแย้งระหว่างนโยบายของทางการแถะความ คาคหวังของประชาชนจึงเบ็นสี่งที่หลีกเล่งงไม่ได้
๒. นโยบายปฏูปูปของรัฐบาลสัญญา

รัฐบาลชุดสัมญาพยายามตอบสนองความต้องกุาร บางอย่างงองชาวนาโกยการทั้ง "คแะกรรมการสอบสวน" ข้นมา คณแกรรมกกรน้ส่งกรรมการไปยยงังัหวัดที่ชาวนาได้ ร้องุกก์หรืออุทรรถ์มา แต่ส่วนใหญู่กําอ้อลล้มเหลวเพราะ การทัตสินของพวกเขาท้งอยู่งนพ้้นฐานของกฏหมายเก่าที่เข้า

๗డ
 เพียงการเติมน้ำมนลงบนกองไฟ ตัวแทนของชาวนจึงเร่งเร้า ให้นายกรัฐมนตรีโช้มาตรา จ๗ ที่ให้อำนจขเก็มกี่แก่นยากกใน
 อย่าไร็ก็ๆาม ศาสตราจาย์สัมมา กัยงังังเดที่จงเช้อำนาจ อันน้นโโยปปราคจกคความยินยอมของผ่ายกหารเพระรรู้คี่ว่าม้น จะเบ็นจุดจบของรัฐับาลของเตา และยังเน็นการเช้อเชิถการ
 เมืองของเงขออ่อแแอเพียงไร จึงได้พยายามประนีนรรนอม เพื่อให้ทุกผ้าอพอใจ กฎหมารต่างๆ ถูกร่างข้นมมา แก่ไม่มี โอกาสได้ใช้อย่างแท้จริง หลังจกกนโยบายล้มมหคว ศาสกรา-
 เขาลาออกจากการเบ็นนายกรัฐมนตรีในว้นที่ ๒อย พฤษภาคม และหันหน้าข้ววัดเพื่อกบทวนเหทุการถ์ นี่เบึนจุดจบของ "นโยบายมะเขือเผา" ที่คำเนินมาหดังจากเหกุการณ์ จ๔ ทุกคคม เหทุผสสํหรับการลาออกของศาสตราจรย์สัญญาก์ คื่อ มองไม่เห็นโอกาสที่จะคำเนินการปฏิรูปสังคมและ เศรษฐูกจิทามความต้องการเร่งด่วน เพราะด้านหนึ่งการ
 ลีก แณะอีกก้านหนึ่งท้องเผชิญกับหน่วยงานของรัฐี้กี่คอร์รัปชัน รัรบาลกัญมาได้พยายามใช้นโยบาย "กระเสือกกระสน ด้นรน"ซึ่งประสบความผ่มเหผวและกลับุุกร้งความกาวาวหน้า
๓. นโยบายปถิรูปของต่ายบริหาร กึกฤทธร ปราโมช วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕ัอ๘ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก์ได้เบ็นนายกรัฐมนตรี การเมืองที่เบ็นกลางและผ่ายขวา เบึนผู้นำรัฐบาลผสมของพรรค และนักการเมืองผู้แพรวพราวมีเจทจำนงที่จะคงไว้ซึ่งอำนาจ และกลายเป็น "วีรษุรุษ" ของประเทศ แผนพัฒนาของเขา เบ็นไปอย่างที่บางกอกโพสต์ เรียกว่า "ทะเยอทยานเกิน ขอบเขต แถะก่อให้เกิคเงินพ้พรุนแรง" หลักสำคัมของ นโยบายใหม่ของเขา คือโครงการผันเงิน $๓ ญ ะ ๐ ~ ถ ้ า น บ า ท ~ ก$ แก่สภาตำบต เพื่อปรับปรุงการชสประทานแเะรรากรานการ พ้มนา (infrastructure) ในชนบท ตามแผนของนายก ทุนจะถูกกระจงยผ่านการแทรกแซงของรัฐจกกเมืองมู่ชนบท ซึ่งเบ้นานานที่พูงง่ายแต่ทำยาก ในขณเเถียวกัน คกกฤทธ์์

ढ०
พยายามที่จะปลอบขวัญคนจนในเมืองค้วย "งบประมาณของ ประชาชน" โครงการสวัสคิการของเขาจะจักเตรียมข้าวราคา ถูกสำหรับคนงาน รถเมล์ฟรีสำหรับนักเรียน สแตมป์อาหาร y สำหรับคนจน การรักษาพยาบาลฟรี เบ็นต้น

แม้ว่าโครงการพพฒนาประเทศของคึกฤทธิ์ ที่แรกน่า จะประทับใจก์ตาม "นโยบายสวัสคิการ" ก็ประสบความ ล้มเหลวค้วยเช่นกัน เพราะการบริหารของเขา ขาคแคลน เงินที่จะใช้ในแผนงาน อีกทั้งไม่มีบุคคลากรที่จะคำเนิน โครงการอย่างเพียงพอ โครงการสวัสคิการแห่งชาทิของ คึกฤท์์เบ็นการปู้ื้นสำหรับการเลือกท้งโดยประชาชนใน ชนบทน้นองเบ็นคน่าย คึกถกธิ์ไม่ได้เข้าสู่นโยบบยยมิรูปป แบบสังคมนิยมอย่างแท้าริง แถยยิงไปกว่าน้นเขาอองก็ถก จำกัดโดยู้ว่วมมคณรรัฐบาจของเขาเอง ได้มีความคคคเห์น สะท้อนออกมาในบทบรรแาธิการของหน้สืสืพิมพ์ไทย ฉบบบหึ่ง ก่อนที่กึกฤทธ์์ จะก้าวเข้าสู่เวทีการเมืองว่า "แม้ แต่ซี้ใอเอกจจะไม่คคคค้านที่จะให้คึกฤจทธ์์เบ็นนยยก" (จกก บ้านมมือง ฉบบบวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔ฺ๗ฺ)

สึ่งที่คกกฤทธิ์ ปราโมช เรียกว่า "การท่อสู้เพื่อ ชาวไร่ชาวนา" นน กีเบ็นแผนหาเสียงของเขา และเบ็น การรักษาฐานคะแนนเสียงในชนบท โครงการท่างๆ นน น ส่วนใหญ์ก็ประกอบด้วยการใช้จ่ายที่ปราศจากการวางแผน อย่างจริงจัง ไม่มีวี่แววของการปฏิรูปที่คิน การประกันราคา การปรับปรุงเครื่องมือการเกษตรให้ทันสมัย แถะมาตรการ เพ็่มพูนประสิทธิภาพใด ๆ ทั้งสิน โครงการท่าง ๆ กีมไได้ เบ็นโครงการระดับชาติ การคำเนินงานต่าง ๆ ขึนอยู่กับ กรรมการระดับท้องถี่นซึ่งจะตัตสินก่อนว่ามีความจำเบ็นต้อง ปฏิรุปที่คินหรือไม่ ย่งไปกว่าน้น คณะกรรมการดังกล่าวน้ ก็กระทำการลำเอียงขัดท่อผลประโยชน์ของผู้ไร้ที่คินและคน ยากคนจน ผู้ซึ่งงไม่มีตัวแทนของตนเองเลย ยึงไปกว่าน้ กฎหมายที่ดินก์ไม่ได้ถูกนำไปใช้ทั้วประเทศ และผู้คำเนินการ ตามกฎหมายกเบ็นผู้สังกัดชนช้นเจ้าที่ดิน นอกจากน้นกฎหมาย และบทบัญญ่คึย้งมีลักษณะที่คลุมเคลือ เบีดช่องโหว่มากมาย สำหรบบารหลี่กเลี่ยงและจะส่งเสริมการให้สินบนและการเลือก ที่รักมักที่ชัง

> คึกฤทธิ์ ปราโมช อาจมีทัศนะทางการเมืองที่ถูก ต้อง เช่นว่า การครอบง่าทางการเมือง เศรษริกิจและ สังมมของกรุงเทพ ฯ ต่อส่วนอึ่น ๆ ของประเทศและการที่

๘๒
ทรัพยากรจากชนบทไหสสู่เมืองนนเบ็นไปได้ท่อเม่อชาวนาไทย ต้องรับภาระจากรายได้อันต่ำและทนทุกข์จากความยากจนที่ แผ่กระจายอยู่เท่าน้น ดังนน การปกครองทางรัฐสภาแบบ ใกก์ตามที่ทกแต่งไว้ด้วยการเลือกทั้งจะเกิดแต่เพียงผิวเผิน ตราบใดที่ยังไม่ตอบุสนองท่อความทุกข์ยากของเขทชนบทซึ่ง ร้อยละ ๘๐ ของประชากรและผู้มีสิทธิออกเสียงอาศัยอยู่ นอก จากนยยุธธศาสตร์การพ้ผนาของคึกฤทธิ์ ถูกร่างข้นเพื่อจุก ประสงค์อื่นอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อต่อสู้กับ "การก่อการ ร้ายในชนบท" โดยการถ่ายเททรัพยากรกลับไปสู่ชนบท และ โดยวิธีนจะลดความไม่พอใจของชาวบ้านให้ลคน้อยลง ที่จริงนนนไม่ได้มีอะไรริเร็่มแปลกใหม่ในโครงการใหม่นี้เถย ส่วนที่สีส่วนใหญ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการ พัฒนาระหว่างประเทศในประเทศไทยมาเบ็นเวถานานแล้ว และมีการปฏิบัทที่เข็มแข็งจริงจังกว่ามาก ความล้มเหลวที่ สำคัมของแผนของคึกฤทธิ์ก์คืคไม่สามารถ่ควบคุมโครงสร้าง อำนาจในชนบทได้ คังน้น เงินผันส่วนใหญ่ที่กระจายไปสู่ ชนบทจึงไม่เคยตกถึงมือชาวนาผู้ยากจน แท่กลับกกอยู่ใน กระเบีาของข้าราชการ พ่อค้าคนกลางและชาวนาร่ารวย

อีกค้านหนึ่งของนโยบายของคึกฤทธ์์ในการปรับปรุง มากรฐานการครองชีพของคนในชนบทคือนโยบายราคาข้าว โดยสรุป ได้พยายามใช้มาตรการนี้พื่อรักษาราคาข้าวในตลาด ให้สุงและราคาข้าวเปลือกให้ต่า คังน้นรัฐบาลจึงพยายาม เก็บเกี่ยวกำไรจากความแตกต่างในราคาของข้าวเปลือกและ ข้าวสาร และวางแผนนำเงินส่ว่นหนึ่งที่ได้น้้ไปใช้ในโครง การพฆผาชนบท ในความเบ็นจริงนั้นนโยบายราคาข้าว เบ็น สึงที่เรียกว่า อัฐยายซ้้อขนมยาย เพราะการที่ราคาข้าวเปลือก ท่ำน้นเบ็นเหตุผลหล้กที่ว่าทำไมชาวนาจึงต้องตกอยุ่ในภาวะ หนิ้สินหรือท้องขายที่ดินทำกิน เมื่อเบ็นเช่นน้ แทนที่แผนการ น้จะช่วยชาวไร่ชาวนาให้มีรายได้จากผลผลิทสูงธ้นกลับทำให้ พวกเขามีรายได้กกต่ำลงกว่าเดิม

## เนื่องจากที่คินบุกเบิกใหม่สำหรับการปลูกข้าวทำได้

## น้อยลง จึงจำเบ็นท้องเพื่มผลผลิ๊โดยการช่วยเหลือชาวนา

 โคยตรง อย่างไรก์ทาม นโยบายใหม่ที่ทำให้รัฐีมำไรมากมาย จากธุรกิจข้าวและได้ พยายามเข้าแทนที่พ่อค้าคนกลางใน ท้องถี่น เมื่อรวมกับผลของการกดผู้เช่านาก์ทำให้ชาวนาหมด กำลังใจที่จะเพี่มพูนการผลิๆ ย่งกว่าน้นราคาข้าวในเมืองสูง๘๔
ข้นทำให้ภาระหนกัตกอยู่กับพวกกรรมกรซึ่งจำเบ็นต้องมี มาตรการช่วยเหลือค้านสวัสคิการอีก เมื่อใดกีตามที่ผ้าย บริหารเข้าจัดการกับบัญหาหนึ่ง บัญหาใหม่จะตามติดมา ซึ่ง แก้ไขได้ยากกว่าเดิมเสียยีก

การแทรกแซงของรัฐักบบัญหาละเอียดอ่อนในเรื่อง บัญหาข้าวในประเทศไทยน้นกลับกลายเบ็นการเพี่มภาระแก่ ชาวนาขึนอีก ดังนั้นในช่วงไม่กบ่บีมานีได้เพียงแต่เรื่องการ เช่านา การไล่ที่ดิน และหนิสินเท่านันที่เบ็นบัญหาใหญ่ แท่เหนือส์งอึ่นใด ราคาข้าวเปลือกที่ถูกกดทำให้ชาวนามี หนิสินเพิมข้้นกว่าเดิม มาตรการของรัฐทำงานผ่านกล ไก ตลาคซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมและความเข้าใจของชาวนา

สึ่งที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พยายามจริงๆ กีคือ การสร้าง populist state ${ }^{*}$ การใช้จ่ายงบประมาณ * หมายเหตุผู้รบรวม populist state เบืนลักษณะของรัฐบาลท กี่ ประสงก์ร่วมมีอกับพรรคการเมื่งผ่าขซ้ายเพื้อดำเนินนโยบาขปฏิรูป
 เช่นรรับาลของฝรั่งเศสสม้ยลีอองบลูม ช่วงบี 1938-7 และช่วงสี้นๆ ของบี 1938 รัฐบาลสเปน เดือนทฤษกาคม 1936 เบ็นต้น ถึงเแ้


เพื่อเอาชนะใจอย่างน้อยกกพวกกสิกรร่ารวยเพื่อเบ็นชนช้นที่ สนบสนุนเขา ผู้นำที่มีความสามารถิิเศษ เช่นคึกฤทธ์ได้ไับบ ความเชื่อถือให้ทำงานอันลำบากยากยึ่งในการเชื่อมช่องว่าง ระหว่างคนรวยและคนจน ระหว่างทหารและพลเรือน พวก กลุ่มธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อสร้างภาพแห่ง ความเบ็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัแของประชาชนภายในประเทศ เพื่อที่ จะให้เบ้าหมายที่ขัดแย้งกันจังกล่าวสำเร็จ นายกรัฐมนตรีจึงต้องแสดงลวดลาย และบทบาทโลดโผนทางการ เมือง ในฐานะที่เบ็นนักเท้นโขนเก่าแถะเบ็นบุคคลที่มีความ สามารถพิเศษหลายอย่าง คึกฤทธิ์ก็กดบทบาททางการเมือง อยู่ชัวขณะ แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ถึงที่สุดแล้ว นโยบายของเขา นนก์เปรียบเสมือนความพยายามที่จะทำวงกถมให้เบ็นสี่เหลี่ยม นันเอง

สมาชิกของผ่ายสังคมนิยมและคอมมิวนิสตร่วมอยู่ในรัมุ่บลลเละมะกจะ ถูกโค่นล้มโดยพวกฟาสซิสต่อยู่เสมอ (ดูรายะะเอียดใน Florence Elliott, A Dictionary of Politics, Penguin Books, Middlesex, 1971. p 355 และ Walter Laqueur, A Dictionary of Polictics, Pan Books, London, 1973, pp. 393-4.)

เมื่อครังทำรวจบุกเข้าทำลายทรัพย์สินในบ้านและ ทหารไม่ได้เข้าช่วยเหลือเข่าเเยนน นายกรัฐมนตรีคงค้อง รู้สึกถึงความไร้อำนาจของเขาได้อย่างทันที เหตุการณ์คร้งน้น เบ็นสัญญาณเตือนผ่ายบริหารท้้งหมดให้รูว่า อำนาจที่แท้ จริงอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่ารัฐบาล นันจะคิดว่าทนเข้มแข็งสักเพียงใดก็ตาม คังนนการกระทำ อย่างมุ่งร้ายต่อรัฐบาลคึกฤทธ์ ปราโมชจึงมาจากทหารผ่ายขวา มากกว่าจากผ้ายซ้าย ในขณะที่การรวมทัวของผ้ายซ้ายซึ่ง ประกอบค้วยพวกกรรมกร ชาวนาและนักศึกษาซึ่งมีปริมาณ ที่เทิบใหญข้นทุกวัน ทหารและกลุ่มแนวร่วมทางการเมืองของ กล่มนี้กี่ยหวาคระแวงและไม่อาจทนท่อนโยบาย "อ่อนปวก เบี่ยก" ได้ ดังที่นกการทูตตะวันตเท่านหุนงงได้กล่าวว่า "รัฐบาลและหนังสือพมมพ์ไทยพร่าแต่อธิบายบ๋ญหา ของชาติโดยช้ไปที่คอมมิวนิสต์และประเทศเพื่อนบ้านของไทยแต่ศัตรูที่แท้จริงนั้นยังอยู่สุขสบาย อยู่ในกรุงเทพ ๆ ฉุยฉายอยู่บนรถเบนซ์ติดแอร์เย็นฉ่ำ" (ฟาร์อีสเทอร์น อีโคโนมิครีวิว, ๙. ๓. จ๙๗า, หน้า ๑๐)

## ก1ก 3



## แรงงานกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

".... ความผันผวนทาง เศรษฐกิจ ทั้งของโลกและของ ภายในประ เทศ เป็นตัวทำให้ผู้ใช้ แรงงานได้รับการกระทบกระ เทือนอย่างสาหัสและผลักดันให้ขบวนการกรรมกรมีความสามัคคี กันมากขึ้น ในการต่อสู้แสวงหาความ เป็นธรรมให้แก่พวกตนจึง มิใข่บัญหาของการมีมือที่สามคอยยุแหย่ หัวหน้ากรรมกรต่าง ๆ ก็หาใข่เป็นเครื่องมือของผู้ใด หาได้เต้นรำไปตามจังหวะกลอง ของผู้ใด เป็นการต่อสู้ตามธรรมชาติของคนที่ใกล้จะจมน้ำตาย เท่านั้น ......."

ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี

## แรงงานราคาถูกในประเทศไทย*



 แผ่ผู้ำําทางหหารแะะขุนนางได้ตักสินใจเลิกล้มความคิดที่จะ
 แะะหันไปรับทุนเอกชนท่างชาทิอย่างเต็มที่ ยอมรับคำแนะ นำของธนาการโกกในการถกบทบบททางเศรษฐกิจขอองรัฐบาล รวมทั้งการรับความช่วยเหลือ เงินกู้ ตลอคจนการลงทุนของ ต่างประเทตให้มาก้้น และได้มีการประะากศกถหมายการลงทุน
 เพื่อให้สอคคล้องกับแผนพ้มนาฉบับแรก นอกจวกน้องมีการ
แปลและเรี่ยบเรียงจาก Ernst Utrecht, "Cheap Labour in Thailand," Journal of Contemporary Asia, February 1978.

## ประกาศใช้พรรราฯบบมมัต่ส่งเรริมาารงงทุนอีกค้วย มัลคอล์ม

 คัลค์เวลล์ ได้บรรยยยไว้อย่างชัคแจ้ว่า การพมแนาอุกราหกรรมในประเทกไทยไได้บังเกิจข้นอย่างไร












 ผลิตภายในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเหมืองแร่ และ การก่อสร้างมีสัดส่วน (คิดเบึ่นร้อยละของผลผลิตทั้งหมด) เพ่ ม ข้นจากร้อยละ จื.๔ ในบื จระธ เบื่นร้อยละ ต๔ ในบื จธ๖ธ แต่ ทว่า ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์เพี่ยง เล็กน้อยเท่านั้น อุตสาหกรรมจำนวนมากใช้ทุนอย่างหนาแน่น

การให้บตัตส่งเสริมการลงทุนน้นไม่ได้คำนึ่งถึงความต้อง การของประชาชน ดังน้น โรงงานใหม่ ๆ จำนวนมาก จึงผลิต สินค้าประเดท ฟ่มมเพือยสำหรับคนช้นสูง มีการก่อสร้างโรงเรม และสถานเริงรมย่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างปรรเทศและทหาร อเมริกัน รวมทั้งการสร้างฐานทัพอเมริกันและสกานี่สื้อสารมาก เกินไป การส่งกำไรออกนอกประเทศเบ็นไปไดยปราศขากข้อจำกัด
 เที้บกับประเทศในกลุ่บอาเซียมด้วยกันกีตาม สำหรับอัตรค่าจ้าง น้น , กูถูกคใให้ต่าโดยการกดสหภาพแรงงาน, กลุ่มเกตตรกรและนักการเมื้องส้ายซ้าขอย่างไม่ปรรานี่ปรารรับ นอฺจจากนีย้ง ขาดมาตรกรรส่งงสริมอุตสาหกรรมท่ใหช้วตตุดับภายในที่มีอยู่ย่่าง เหลื่อพือ สึ่งท่่น่าสังเกตเบ็นพิเศษกีคือ ในขณะที่ประชากร ร้อยละ ส่ ยังอยู่ในกาคเกษตรกรรม (และผลผลิตทางการเกษตร มีประมาณ ๑ ใน ๓ ของผลผลิตทั้งหมด) ประเทศกลับไม่ส่งเสรัม
 จำบนี่นอึน ๆซึ่งความจริงแล้วกำแพงภาษีช่วยคุ้มครองจุตสานกรรม


 การ "ประสานดุศสาหกรรมการผลิตให้เข้ากับการเกษตร" แต่ ทว่า ไม่มีมาตรการใดเลยที่จะทำให้บรรดุเบ้ามมาย (และไม่มี่ที่ ท่าว่า จะมี่อ่ไปได้กายใต้การปกครองและโครงสร้างสังคมบัจุุบน) ${ }^{\circ}$

## ในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 ได้เน้นการผลิตเพื่อทคแทนการนำเข้า เพื่อสนบสนุนให้มีการ ผลิทสินค้าบริโภคท่าง ๆ ข้นภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม แผนท่าง ๆ มิได้บรรลุผลเท่าที่ควร เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ สนใจเฉพาะทลาคสินค้าพุ้มเพีอย และแม้ว่าจะมีการถงทุนใน อุทสาหกรรมแปรรูปผลผลิททางการเกษตรและสินแร่ก็ตาม แต่ในไม่ช้าก็ปรากฏว่า มีตลาคจำกัดอย่างมาก และการสัง สินค้าข้นคลางเข้ามากลับส์้นเปลืองน้อยกว่า และในประการ สุดท้าย นักลงทุนได้เล็งเห็นว่า การเติบโตของอุตสาหกรรม ประเภททจแทนการนำเข้าเบ็นไปอย่างจำกัดมาก โดยคำนึง ถึงทลาดภายในที่ค่อนข้างเฉ็กเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยาก จน มีอำนาจซ้อต่ำมาก และประชาชนเห่าน้านี่งยากจนลง เพราะความล้มเหลวของส่งที่เรียกว่า "การปฏิวัตเขียว" ตาม ส่วนท่าง ๆ ของประเทศข้อจำกังเหล่านี้ เบ็นสาเหตุสำคัญที่ท่าให้รัฐบาลไทย ตัดสินใจเปลี่ยนจุดหมาย ของการพัฒนาอุตสาหกรรมจากการ ผลิิเพื่อทดแทนการนำเข้าเบ็นการผลิตเพื่อการส่งออกมาก
*
ข้น และจากการเนเฉยนจดหหมายครงน
นาไปสิ่การคนพบ

สินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในการผลิท น้นคือ แรงงนราคาถูก ภาย ในประเทศ ดังนน้ ในช่ว่วที่ ของการพพฒนาอุทสาหกรรม จึงหันไปเน้นหน้กด้านการแปรเปลี่ยนประเทศไทยให้ เบ็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีแรงงานราคาถูก เช่นเดียวกับ สิงค์โปร์ มาเลเซีย ไต้หววน พีลิปบีนส์ และอีกหลายประเทศ ในเอเซียตะวันออก และ ทะวันออกเฉียงใต้

## ถึงแม้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งแรงงานราคาถูก

 ในประเทศกลุ่มอาเซียนแล้ว บรรยากาศการถงทุนในไทยไม่ ใช่คีเลิศก็ตาม (เพราะความไร้เสลียรภาพของรัฐบาลทหาร, มีการคอร์รัปชั้นมาก, ประเทศเพื่อนบ้านเบ็นคอมมิวนิสต์ และมีการเคลื่อนไหวปลจปล่อยอย่างรุนแรง) แต่กีมี่ชาวท่างชาทิจำนวนไม่น้อยที่พร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทยระหว่าง ช่วงแรกและช่วงที่สองของการพัฒนาอุตสาหกรรม
## การล่าแรงงานราคาถูก

การขูครีดประเทศด้อยพัฒนาของจักรวรรดินิยมโดย ผ่านการลงทุนของกะวันทก (ซึ่งโดยปกทิแล้ว เบ็นการนำ เอาวิถีการผลิกแบบทุนนิยมเข้ามา) ได้พัฒนาไปหลายข้นตอน

Gर
การขูดรีคของจักรวรรดินิยมแบบเก่า ซึ่งได้พพผนาข้นในศตวรรษที่ ๑๙ น้น ได้กระทำในรูป่ำรรงทุนในประเทศคัอยพ้มนา (ซึ่งในขณแนนน่ว่วนใหญ่เบ็นประเทศอาดานิคม) ที่ เน้นหน้กค้านการผลิทอาหาร, แร่ และวักถุดิบเพื่อ่่งไปย้ง
 ได้จกกการส่งออกขของปรเทศค้อยพพมนาเหล่านี้ (ประกอบกับ ทุนที่ไหลเข้า) ถูกนำมาซ้้อสนคค้าอุตาหกรรมจกกประเทศแม่ ฉะน้น นอกจากการเบ็นแหล่งวัวัถุกิบแล้ว ประเทคเเห่าน้น ยังช่วยขยายกลาาให้อีกค้วย หลังงกการเมล่อนแปลงมาเบ็น
 บัจจุบันที่มุ่งรับใช้ความต้องการของประเทศนยทุนใหญ่ ๆ มากกว่าที่จรรับไช้ความต้องการของประชาชนของกน กล่าว คือ เป็นกระบวนการที่เราเรียกว่า "เติบโตโกยไม่พพนา" (growth without development) หรื่ "การทำให้ค้อยพพมน" (development of underdevelopment)

ในครึ่งหลังของทศวรรษ จส๕๐ และ จ๙b๐ การ แบ่งงานกันทำระหว่างประเทศได้พ้มนาขขาสู่มี่เหม่ อุตสาหกรรมการผลิที่ใช้เรงงานหนาแน่นได้เคคื่อนย้ายจากประเทศ

## ทุนนิยมที่พะฒนาแล้วไปสู่โลกด้อยพพฒนาอย่างมาก ซึ่งการ

 เคลื่อนย้ายน้ได้รับการสนบสนุนโคยบริษัทลงทุนข้ามชาท (Transnational corporations) ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศที่ พัฒนาแล้ว . ที่เบ็นเช่นน ก็ด้วยเหตุผลหลายประการดังนคือ ประการแรก ประเทศพัฒนาแล้วจำนวนมากประสบ บัญหา "ค่าแรงสูงเกินไป" ภายในประเทศของฑน ถ้าต้ง โรงานพื้นนพื่อให้เกิกการจ้างงานข้นภายในประเทศตนแล้ว บริษัทจำเบืนต้องคอยทำามมค่าเรียกร้องเกี่ยวกับค่าจ้าง และ เฮาใดใส่ท่อสภาพธงัคมของคนงนนอยู่ตออเเวคา เนื่องจาก บริษททไม่ท้องการกกกำไรของศน, หวันแกรงต่อข้อจำกัเเกี่ยว กับการยยายตัวของการถงทุน และการทำให้โรงงานของกน ทันสม้ย (เพื่อที่จะสมารารแเข่งขันกับบริษิทอื่น ๆ ได้) คัง น้น จิงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจจกการข้้นรากานลผลิตของกน สำหรับริษัทส่วนใหม่แล้ว ค่าเช้ว่ายในการนลิทที่เพ็มข้้น ก่อให้เกิคความหว้นเกรงท่อการสูมเสียท้งผลกำไร และกลาก ภายในปรเทคตองคน คังนน จึงเบ็นเหทุให้ท้งสขขาใให่าง แนนจ้้น เพื่อทำการสสสมทุนท่อไป น้นคือการใช้ประโยชน์ จากแรงงานราคากูกในประเทคคอ้ยผผผนา ซึ่งษาวไร่ชาวนา๙๔
 ทางการเกษกรขนานใหม่ และก้นทุนการผลิกได้พิสูจน์ให้ เห็นว่า การโย่กย้ายไปผลิกในประเทศค้อยพพมนาที่มีเรงงาน ราคาถูก แล้วงสงงินคาบริโรคคจกบริษัทสาขาของกนเข้ามาน้น จะใหํกาไรที่สูงก่วมาก แม้ว่า การจ้างงานในท่างประเทศ อาจทำให้เกิกความเสียหายให้กับผลประโยชน์ของแรงงาน ภยในประเทศ แท่บริษัทนานชากี๋มีมได้คำนึงถึงเท่าใคน้ก

ประการที่สอง นยยกุนนยยหน้าของประเทคค้อย พัฒนาจะทำทุกอย่างเพื่อคึงกูดการถงทุนจากต่างประเทศ โคย ตัจข้อจำกักเรื่องการ่ส่งำไรออกนอกทิ้งเสีย และให้สงงที่
 บังคับให้คนงานภยในประเทศต้องยอมรับค่าจ้างที่ค่าที่สุด พวกเขาหวังว่า ค้วยวิธีการเช่นน้้ จะสมารถบ้องกันการธุก ซือกางสังคมได้โดยการสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับคนว่างงนนและ คนที่ทำงานต่ำรอกับเบ็หจำนวนมาก

ต้งแต่ตอนก้น ๆ ข ของกศวรรง จะ๖๐ บรรดา นายหน้น้ได้หาหนทางดึงกูกกาวสงทุนจจาต่างประเทศโดยการ
 สาหกรรม", "นิคมอุกสาหกรรม", "เขขกการค้า (หรือการ ผลิท) เสร้ว ซึ่งบริษัทระหว่างประเทศตสมารถผลิกสู่กตาค โลกได้โกยเสียค่าใช้จ่ายต่า จ่ายค่าจ้างก่าที่สุด และได้รับ การปกบ้้องจากการก่อความไม่สงบของกรรมกรแณะสหบาล
 ไ้้กัว้ไปในส่วนท่าง ๆ ของประเทคคค้อยพัมนา ภายในเขก เหล่าน้้คนงานท้องประสบกับสภาพาารทำงานอันย่าแย่ การ พูรรีคอันหนักหน่วง และความกคคันทางการเมืองที่เช้มววก ในแหล่งแรงงานราคาถูกเหล่าน้องงที่ทําให้กรผลิตมูคค่าส่วน เกินในรจดับนานชชากิเบ็นไปอย่างสงสุดได้ แถะเบ็นแหล่งที่ ทำให้เราพบกับการรูดรีคมมุษย์ข้นสุกยอกโภยุุนนานชาติ บีจขับระการที่สามที่สนบนนนนให่มีการโยกย้าย อุกสาหกรรมการผลิทที่ใช้แรงงานหนนนนนไปสู่ประเทศค้อย พ้มนา คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า การแบ่งแยกแรงงาแแบบเก่าได้ อ่อนกำลังงงเมื่ออาณานิคมท่าง ๆ ได้รับเอกราชทางการเมือง บริษัทที่คำเนินกิจการเกี่ยวกับสินแร่นเละวัตถุดิบอื่น ๆ ใน ประเทคเหล่าน้ บัจจุบนท้องเเซิษหน้ากับรัรบาลเจ้าของ
ab
ประเทศ ซึ่งพยายามเข้าควบคุมกิจการเหล่านี้ และแสวงหา ผลประโยชน์จากสึ่งที่เรียกว่า "นโยบายทรพยยากร"(resources diplomacy) ในประเทศที่รัฐบาสสามารกควบคุมการใช้ชระ โฆชน์จากทรัพยากรธรรมชาาิโดยผ่านกลุ่มผูกขาคนานารากิ อย่างเช่น กลุ่มประเทคผู้ส้งน้ามันออก (กล่มโอเปค) จะมี การจำกดักกรส่งออกแเละเพ์มรากาน้ำม้น คังน้น ผลประโยชน์ จึงไหลไปสู่ประเทผผู้ผลิคมากกว่าปรเทศผู้บริโกค แม้แเ่ มหาอํานาจของโโกอย่างเช่น สหรัรัอเมริกกก์ไม่อาทำขอไร กับนโยบายทรัพยากรของโอเปคได้มากนัก ทำได้เพียแแต่ถค การบริโภคน้ำม้นของกนลงเท่าน้น

## กรรมกรไทยถูกขูดรี่ดอย่างหนัก

ในทศวรรง จ๙๐๐ ขาวนาและคนงานในชนบท หล้งไหลเข้ากรุงเทพ 9 เพ์มข้นตออกเวลา เท่ากับเบ็นการ เพ็มข้นของ กองกำจังแรงงทน (reservoir) ขนากมหีมาของ แรงงานไร้ผีมือซึ่งพร้อมที่จเเข้าำงานในโรงงานที่างข้นนใหม่ โดงจำต้องยอมรับค่าแรที่กี่าที่สุด โกยทัวไนแเล้ว คนงาน ใหม่เห่านี้มาจากบริเวณชายแดนภาคเหนื่อและภาคอีสาน บริเวณรอบ ๆ เซียงใหม่คานานกะวันทกเฉฉียงงหนื่อ แถะบริเวณ

ภาคใต้ อย่างไรกก็าม ชาวชนบทเพียงจำนวนน้อยเท่านน (โคยฉฉพาะอย่าย์งสสวรุ่น ๆ) ที่สมาารถหางานทำในกรุงเทพ9 แถะบริเวณรอบนอกได้ คนงานส่วนใหม่มาจจกเเขค กรุงเทพ ฯ เอง คังน้น ส่วนใหมู่ของคนงานชนบทและ ชาวนทั้องอยู่ใน "ส่วนที่ไม่เบ็นทางการ"(informal sector) เช่นหานเร่, ถีนสามล้อ ๆลฯ

กนงานไร้ฝีมือในกรุงเทพ 9 ถูกกคค่าจ้างอย่างมาก คือได้ค่าจ้างเฉลี่ย $m o$ บทท (๑.๕๐ เหรียฉสหหรัฐ) ท่อการ ทำงน ต-จ๐ ชัวโมงท่อวัน อย่างไรักาม ค่าจ้างเฉลี่ยนน้
 (๑.พา เหรียญ) แต่ถ้าสมมติว่า กรรมกรทําาานเดือนละ ษะะว้น ค่าจ้างเฉล่ยท่อเดือนจเบ็น ๗ะ๐ บาท ส่วนคน งานที่มีผีฝีอจะได้รับ $0,000-$ ๒,000 บาทท่อเดือน และคน ข้บรถปกติได้ ๓,000 บาท่่อเคือน เงิเดีอนข้นค้นสำหรับแรงงานมี่มีผีมีอเท่ากับ 0,ะ00 บาท ส่วนนักบริหารแถะฟู้เช่ยวขาญร้นสูงจะได้รับ เดือนละ จ,0000-๒๒๕,000 บาท ซึ่งเบ็นอักราเงินเดือน สำหรับคนไทย ส่วนเงินเคือนของผู้คำเนินการซาวท่าง

ประเทศจะมีอัตราสูงกว่านี้นึง $๓$ เท่า จึงเบ็นที่ประจักษ์ชัดว่า
เงินเคือนสำหรับนักบริหาร และค่าจ้างของกรรมกรมีความ แตกต่างกันมาก

สองนีที่ผ่านมา รัฐบาลได้กำหนดอัตราค่าจ้างข้นท่า เท่ากับ ต่อะ บาทท่อวัน แม้เบ็นอัตราค่าแรงที่ต่ำแล้ว์กาตม แท่ก็ปรากฏว่า ผู้ประกอบการชาวญี่บุ่น, ไต้หวัน และ ฮ่องกงจำนวนมากกลับจ่ายค่าจ้างต่ำกว่ากำหนด คือ จ่าย ประมาณ ๒๒-๒๓ บาทต่อวันเท่าน้น ที่ร้ายยึ่งกว่าน้น คือ บริษัญี่บุ่นและ"ไต้หวันอาศัยการสนับสนุนของสภานายจ้าง ทำการเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการกำหนดอัตราค่าจ้างขันต่ำ นีเสีย เมื่อมีการขูครีคแรงงานมากขึ้น สหภาพแรงงานต่างๆ จึงได้คำเนินการท่อสู้อย่างคุดันเพื่อเรียกร้องให้เพี่มค่าแรงงาน ข้นต่ำเบ็น ๓๕์ บาท และให้มีการควบคุมการจ่ายค่าแรง อย่างเบ็นผล นอกจากนี สภานายจ้างและโรงงานของชาว ญี่บุ่น, ไก้้หว้น และช่องกงจำนวนมากยังทำการเรียกร้องให้ รัฐบาลยกเลิกการจำกัดอายุแรงงานเด็กซึ่งเดิมกำหนดไว้ จอ์ ขวบ หรือลดการจำกัดอายุให้ต่ำลงอย่างน้อยเท่ากับ จ๒ ขวบ

อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งก์คือสภานาย้างงนับสนุนการใช้ แรงงานเด็กที่มีราคคาถูกนนแอง

แม่ว่าบิษับต่าง ๆ ต ต้อง่ายเงินสำหวับการทำงาน ลิวงเวกจจำนวน ะ บาทท่อชัวโมงก์กาม แก่ปรรกกมว่า โรง งนนมี่ปุ่นเกือบท้้หหมคแะะโรงงานอื่น ๆ อีกจำนวนมากกลับ นูิเสธที่จะจ่ายเงินค่าล่วงเวฉาอย่างด้้อ ๆ ไม่มีบำนามูและ ไม่มีค่าชักเชรสำหรับการกกงาน คนงานที่ถูกไล่ออกได้รับ ค่าจ้งเพียงเดือนเดียวเท่านน ในขณะเดียวกัน คนงานที่ เจ็บไม้ได้บีวยได้ว้บค่าจ้างเพียง ฉ๐ แอร์เซ์นต์เท่าน้น แม้ ว่าบริษ้ทจะท้องจ่ายค่าวักษาพยาบาถคนงนนที่เจ้บบี่ยย แต่
 ผ่อนคืนเบ็นงวดๆ โดยหักออกจากก่าจ้างแรงงาน ยี่งกว่าน น
 เงีค้อ ค เพื่อหลีกเลื่ยงการจจ่ยยค่ารักษาพยาบาล
บางบริษัทสร้างที่พักให้คนงานซึ่งนบบได้ว่า เบ็น "คนงานผู้โซคคี้" แล่ยังมีที่พักสำหรับคนงานของรัฐ้ด้วย แท่วาที่พ้กส่วนใหม่อยู่ในสภาพที่เลวอันเบ็นผลจากการ กอร์รับชันในภาคการก่องร้างอองระบบเศรษริกิจ บางคร้ง
 ค่าหช่ากําก์ามาก คังนนครอบคร้วคนงนทที่อาศ้ยยยู่ในที่พ้ก เนล่าน้ จึงมีฐีจนะกทงการเงินกีกว่าพวกที่อาศ้ยยยู่ในที่พ้ก เอกชน ที่พักเอกชนส่วนมากคนัแเนบมีลักิษณแเบ็นกระต๊อบ ซึ่งทำจากเศษไม้นรือไม้ผผ่ พวกคนงานส่วนใหม่ที่อากัยยูู่ ภายในที่พัาอันแออัคน้นี๊นครอบครัวใหญ่ สภาพสุขอนาม้ย จงงเลวมาก อีกท้้ง่ง่ง่าค่แคลนไฟพ้าค้วย ซึ่งการใช้กะเกียง น้ำม้น้ากาเบ็นการเส่ยงมากท่อัการเกิดไฟไหม้

## 




 ประมาณ จแฮชัว้โมง) เนื่องจากโรงงาน พยายามจัดระบบ ทำงานแบบสองผลัดเเท่านนแแนนที่จเบ็นสามผลัด นอกจาก ห้นไม่มีการทยุดทำงนในวันอาทิกย์ ในบ็หนึ่ง คนงานหฝึง มีสิกธิธาหยุงานได้ด้เพียสสัปดาน์เดียวเท่าน้น้น และท้องออก จากงานเกีอบทันทีที่แค่งงานหรีอมีครร์โโดยได้รัมเงินชกเตย

เพียง ๑ เดือนเท่านั้ ผู้บริหารต่าง ๆ อบรมคนงานหญึงว่า สหภาพแรงงานเบ็นสึงที่เลวจึงไม่ควรเข้าร่วม ส่วนคนงาน หฏิงที่เข้าร่วมกับสหภาพแรงงานจะเสี่ยงต่อการถูก ไล้ออกใน เวลาต่อมา ปกติแล้ว คนงานหญิงอาศยยอยู่ในที่พกซึ่งบริษัท สรางข้นไม่ห่างจากโรงงานนก จัดหาให้ทลอด ๒๔ ชัวโมง ยึ่งกว่านั้น โรงงานส่วนใหญ่ ห้ามคนงานหญิงออกจากที่พกกหลังสองทุ่ม โดยทัวไปแล้ว ความเป็นอยู่ในที่พักมีสภาพเลวม่าก

## นลังจาการได้ช้ยชนะของนักคึกษษาในเดื

ดือนทลาคม จส๗๓ ผู้ปฏิบติงานจำนวนหนึ่งของศูนย์กลางนิสิตเห่งประเทศไทย ได้เข้าไปช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานของกรรมกร หญิงที่โรงงานฮาราซึ่งเจ้าของเบ็นคนไทยเช้อชาทิจีน นกศึกษา เหล่านได้ทำการปลุกสำนึกคนงานหญิง และแนะนำให้รวม ทัวกันสไตร้ค์เพื่อท่อท้านการบริหารงานของโรงงาน การ สไทร๊ค์ดำเนินไปได้ ๔ เดือน และส้้นสุดลงโดยการแทรกแซง ของทำรวจตามคำขอร้องของผู้บริหารโรงงานฮาร่า แม้ว่า บรรดาคนงานที่สไตร์ค์ไม่ถูกไล่ออกก็ตาม แต่ข้อเรียกร้อง ของพวกเขาก็ถูกปิิเสธอย่างด้อดึง

# การยึดโรงงานฮาร่าของกรรมกรหญิงครังนน ยังคค 

 เบ็นการเคลื่อนไหวทางสังคมนิยมที่แท้จริงครังแรก และคร้ง เดียว ของคนงานที่สามัคคีกันในประวัศาสตร์ของประเทศไทยตราบจนทุกวันน้ แม้ว่ากรรมกรหฌิงเหล่าน้จจะไม่สังกัด ในสหภาพแรงงานใดก็ๆาม แท่พวกเธอก์มีเจทจำนงมันคง ร่วมกันในการที่จะทำลายการขูดรีด และต้องการปรับปร, สภาพความเบ็นอยู่ของทนให้ดีขึ้น พวกเธอจึงขข้าต่อสูร่วมกนน เห์แได้ชัดว่า การยึดโรงงานฮาร่าน้ทำให้เจ้าของโรงงานอึ่นๆ จำนวนมากต้องหวาดผวาต่อความเบ็นไปได้ในการท่อสู้ที่เบ็น อันหนึ่งอันเอียวกันเช่นนี้อีก ในบัจุบัน โรงงานในกรุงเทพๆ จำนวนมากมียามเผ้าแม้เบ็นเวถากลางวันก็ตาม ยามเหล่าน้ ถูกจ้างมาในราคาแพง อาจเบ็น "ตำรวจนอกเครื่องแบบ" ซึ่งรัฐบาลเห์นชอบด้วย หรืออาจเบ็น "นกกสืบเอกชนและ ยามที่ติจอาวุธ"การเคล่อนไหวของคนงานไทยมีจุดอ่อนอยู่มาก ประกาารแรก กรรมกรไทยส่วนใหม่มิได้อยู่ในสหภาพแรง งาน บางครั้งอาจกล่าวได้ว่า กรรมกรในเมืองหนึ่งล้นคน ซึ่ง "สามารถเบ็นสหภาพได้" นนมีเพียง ๕ั,000 คนเท่าน้น

ที่เข้ร่รมวกับสหภาพแรงงาน ประการที่สอง สหภาพเรงงาน ขนาคเล็กมักขาขแคณนเงินทุน และส่วนใหม่ค่าเนินงนโคย คนของนยจ้าง ในสถานการถถเที่วิฤดิ คนงานช้นสูงเหล่าน้ (ซึ่งได้รับค่าจ้างููงกว่าสมาชิกสหหภาพ "ธรรมดา" และใน บางบริษัทได้สูงกว่าผู้บริหารงานระดับต่า) ม้กเข้าว่วมกับ บรรดานยาจ้งในการท่อก้านคนงาน

## อย่างไร็กําม หลังจกบี จ๙๖๐ สถานการณเร์ม

คืงนเถ็กน้อย บัจุุบ้น คนงานช้นสูงเหล่าน้ต้องเข้าร่วมท่อสู้ พร้อมกับพลังกรรมกร คนงานนับแสนได้เดินขบวนร่วมกับ น้ก็กีกษาเมื่อเดือนทุถคคม จสตต เพื่อโค่นล้มเเคดจจการทหาร
 กันคคคค้านการษ้นราคา (ขายบลีก) ขข้าวสาร

คนไทยประท้วรราคขข้าว สหภาพขู่สไตรัค์ ไม่มีกำนนด




 ข้วสารรอยละ ๓๐ ซังจะเริมตั้งแต่ว้นที่ ๑ะ มกราคม

คีกจทธั้กล่าวว่า รัมบาลำาเบืนต้องกำหนดราคาข้วสสาร
 ด้นผู้นำกรรมกรและผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอย่าพย่ง
 ชาวนา คนกลางต่างหากทึ่ลกฉฉวยเอาไป พวถเขาใด้เรี้ยรร้อง รัฐบาลให้แก้ไขระบบพ่อค้าคนกกางเสีย ต

สหภาพแรงงาน ๕๔ แห่งได้ร่วมกันสไตรีค์ฑามมติ ของสภาแรงงานแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วง ส่วนใหญ่กี่เบ็นคนงานในรัฐิวาหกิจเพราะคนงานที่มีสหภาพ ส่วนใหญ่เบ็นกรรมกรในรัฐวิสาหกิจ แต่ดูเหมือนว่า เจ้า หน้าที่ของรัฐไม่ค่อยเข้มงวคกับการสไตรัค์ครังนี้พราะเบ็น ห่วงเรื่องท้นทุนที่เพ็มข้้นและกำไรที่ลจลงของนายทุน

## เมื่อไม่กี่บีมาน้้ การเคลื่อนไหวของกรรมกรไทย

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบรรดาองค์การกรรมกรระหว่าง ประเทศมากข้น ท้งน้้ เพื่อขยายการสนับสนุนทางสากล ตัว อย่างเช่น ในเจือนพฤษภาคม จสฒฒ กรรมกรไทยได้ร่วม เคลื่อนไหวในประเทศกลุ่มอาเชียนอื่น ๆ ทำการเรียกร้องให้ ประเทศอุตสาหกรรมหยุดย้งการขุครีคเอารัดเอาเปรียบ ประเทศด้อยพัฒนา ถึงกระนนก็ฑาม การเคลื่อนไหวของ

กรรมกรไทยยถดมิได้คิกก่อกบบองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ ที่นิยมคอมมิวิิส์ สหภาพเรงงานไทยจำนวนมากกละยเบ็น สมาชิกของสภาสากลแห่งสหภาพแรงงานเสรีเขกเอเซีย (International Confederation of Free Trade Unions Asia Regional Organization : 1CFTUARO) ซึ่งเบ็นปฏิกิริยา และท่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างสุคข้ว

## การว่างงานขนานใหญ่

ดังได้กล่าวมาข้างท้น การพขผนาอุกสาหกรรมไม่ได้ แก้ไขบัญหาการว่างงานที่นับวันมีแต่จะเพิมขข้น กฺารหลังไหล ของคนว่างงานในชนบทที่เข้ามากรุงเทพบ ยังคงคำเนินท่อไป การขยายตัวทางอุตสาหกรรมรองรับผู้ต้องการท่ำงาน ได้เพียง บางส่วนเท่าน้น เช่นเดียวกับแหล่งแรงงานราคาถูกอื่น ๆ ใน โลกด้อยพัฒนา การเข้ามาแสวงหาแรงงานราคาถูกของต่างชากิก่อให้เกิกการจ้างงานน้อยมาก ตามตัวเลขของกรมแรงงาน การเข้ามาขอองทุนต่างชาทิสร้างงานให้ไม่เกินร้อยละ เ ของกำลังแรงงาน (labour force) ทั้งหมด รายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาทิเคือนสิงหาคม จ๙๗๖ ระบุว่า "ในขณะที่กำลัง

แรงงานในบุนีเท่ากับ จส, ๒๐, 000 คน แต่ผู่ทำงานทังส้นมี่ เพียง จส,๑๔๙,000 คน จำนวนผู้ว่างงานทั้งหมคจึงมีอยู่ -0, ๕์, 000 คน เฉพาะในกรุงเทพ 9 มีคนทกงาน ๒ ๒๐,000 คน และในภาคกลางซึ่งอุดมสมบูรณ์กีคีคคนตกงาน ๕ะต๗,000คนจากแรงงานทั้งหมด ๕, ๒อ๒๙,๔๐๐ คน รายงานฉบับน้ได้ เทือนว่า "การว่างงานอาจรุกหนักต่อไป ถ้าหากรัฐบาลไม่ สามารถดำเนินมาตรการที่ถูกท้องโดยฉับพลัน" ๗

ยี่งไปกว่าน้ นายนิคม จันทรวิฑูร อธิบดีกรมแรงงานในขณะน้นได้กล่าวว่า "เนื่องจากภาวเเศรษฐกจจตกต่า ในบ้จจุบัน อัตราการว่างงานเพ็มสุงข้นเรื่อย ๆ เบ็นผลให้คน ทกงาน ๑-๒ ล้านคน คาดว่าตัวเลงนทะเพ็มข้นราว ๔๕้ด,000 คนท่อบี" "

# ในประเทศไทย การว่างงานได้เพืมขึ้นในอัตราที่ 

 ไม่น่าเชื่อ กล่าวคือ จากบ์ จ๙๗०-ดส๗ เพ็มข้นเบ็น อัตราร้อยละ ๒๖.๔ ท่อบี ทั้ง ๆ ที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้ขยายตัวอย่างรวจเร็วทีเดียว การว่าง งานจำนวนมากในช่วงนนนมีสาเหตมาจากกระแสการหลัง ใหล ของชาวนไไร้ที่คินและคนว่างงวนในชนบทที่เข้ามากรุงเทพ 9อย่างไม่ส้นสุด ในบี ๙๓๒ ซึ่งเรีมใช้แผนพฒนาฉบับที่ ๓ นกววางแผนของรัฐบาลได้คาดไว้ว่า จะมีกำลังแรงงานเข้าสู่ ตลาคแรงงานเฉลี่ยแล้วประมาณบีละ ๔๕ะด,000 คน (เพื่ม ข้นประมาณร้อยละ ๒.๖ ต่อบี) เขาวางแผนว่า จะมีจำนวน งานเพ์มข้นในอัตราที่เท่ากัน แต่ความจริงปรากฏว่า จำนวน งานเพ็มข้นเพียงร้อยละ จ๔ รายงานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินึได้สรุปไว้ในตอนท้ายว่ารัฐบาลในห้าบี ข้างหน้า (จส๗๗-ส๑) "จะต้องหางานให้คนทำถึง ๓.๓ ล้าน คนจึงจะพอดีกับจำนวนคนว่างงาน" อย่างไรก์ตาม คำ วิจารณ์ในรายงานฉบบนน้ ได้ช้ให้เห์นถึงแนวโน้มที่บริษัท ท่างๆ จะนำเครื่องจักรกลและเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้แทน แรงงานมากขน

แม้ว่าถู่ทางการจ้างงานจะไม่แจ่มใสก็ตาม แต่สึงที่ รัฐมนตรีคลัง เสวตร เบี่ยมพงศ์สานท์ สามารถกระทำได้คือ การให้ความเห์เทำนองว่า "รัฐบาฉมีคววมต้งใใที่จะยกระคับ การจ้างงานในการเตรียมงบประมาณปปรจำบี จฉฆฒ ซึ่งมี จำนวน เส,๗ส๐ ล้านบาท รับาถจะสามารถยกระดับการ จ้างงานรวมท้งสามารรรักษาระคับภาวะเงินเพือให้อยู่ใน

ระดับร้อยละ ๕ หรือ $๑$ ในระหว่างบึ่งบประมาณหน้า ซึ่ง
 กรกฎาคม จสฒไ ซึ่งคณะกรรมการชุดนม้มีอานาจที่แท้จริง ในการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ของกรมแรงงานไม่ได้หาทางแก้ไขบัญหา คนว่างงานในทางสังคมนิยม ตรงกันข้าม กลับสร้างความเชื่อ มันแก่นายทุนไทยว่า การว่างงานสามารถแก้ไขหรืออย่างน้อย ก็ผ่อนคจายได้ โดยหนทางเดียวคือ โดยการลงทุนทั้งภายใน และจากท่างประเทศ ซึ่งทัศนะนื้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จากการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของเจ้าหน้าที่ช้นสูงของผ่าย วิจัย กรมแรงงาน

สเหตุสำกัมม่ำำให้ เกิดการว่างงานระขาดไปทั่ว กีคือ
 ลงทุหษดซะงักลง ในขณะทึ่กรรเพิ่มของประชากรเบืนไปอย่าง สม่ำสมอ

หลังจากบี้ คธต๓ เบ็นต้นมา โรงงานใหม่ๆ ที่ได้รับ บัตรส่งเสริมลดลงร้อยละ สซ.๔ ในขฉะทท่การกงทุนจริงๆ ลคลง


 เหลือ ช, ตตอา ล้านบาท ค

## บัญหาหนักประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ

 การว่างงานขนานใหฌ่ของไทย คือในบัจจุบันน้ โรงงาน ต่าง ๆ พยายามลคจำนวนคนงานให้เหลือน้อยที่สุด เพราะ ท้องการใช้เครื่องจักร หรือเครื่องคอมพิวเทอร์แทน หรือ เบ็นเพราะท้องการถอนต้วออกจากประเทศนันทีละน้อย เมื่อ เบ็นเช่นนี้ คนงานจึงย่งมีคุณสมบิติทำกว่ามาตรฐาน จึงมัก ปรากฏเสมอว่า คนว่างงานที่สมัครเข้าทำงานน้นไม่มี มาตรฐานการทำงานเพียงพอ ฉ ฉะนนโอกาสการมีงานทำจึง ได้รับการทอบสนองอย่างไม่เต็มที่ และคนงานยังคงว่างงาน ท่อไป ดังตัวอย่างท่อไปน้ กล่าวคือ เมื่อบี จ๘๗๔ มีผู้ สมัครงานกับกรมแรงงานทังส้้น ๓๗,๔๗๒คน ในขณะที่มี ทำแหน่งว่างเพียง ๔ส, ๑สธ ทำแหน่ง แต่มีผู้สม้ครเพียง อฮ๔, เ๒๒๒ รายเท่านัน ที่เข้าทำงานได้ตำแหน่ง "ตามความ ท้องการ" จะเห็นได้ว่า คนงานจำนวน ะ๒,ส๕๐ คน ถูกท้้งให้ว่างงานท่อไปทั้งๆ ที่มีทำแหน่งว่างอยู่อีก ๒๔, ฮสฮส ตำแหน่ง
 งาน ๓๖,๒๖๕์ ตำแหน่ง แต่มีเพียง ๒๔,๔๐๔ คนเท่านนที่มี "คุณภาพเพียงพอ" ที่จะจ้าง ดังน้น งานอีก จจ,สะ้อ ทำแหน่งจึงไม่มีการบรรจุคนเข้าทำงาน ในขณะที่คนงานอีก ๒๗, ๖จ๙' คนถูกปล่อยให้ตกอยู่ในสภาพว่างงานต่อไป

ความจริงแล้ว สถานการณ์ที่แท้จริงเลวร้ายย่งกว่าน้้ เพราะว่า คนว่างงานเพียงส่วนเดียวในกรุงเทพ 9 คือราว ๒๖๐,૦o๐ คนเท่าน้นที่ไปสมัครกรมแรงงาน

## บ๋ญหาการว่างงานอึกประการหนึ่ง เกิคจากการถอน

 ทหารอเมริกันและการบีดฐานทัพสหรัฐจำนวนมากที่ต้งอยู่ใน ไทย ซึ่งอเมริกันเคยจ้างกรรมกรไทยไว้ประมาณ จ๐0,000 คน คังนน จึงกลายเบ็นบัญหาหนัก ถนอม กิตติขจรนายก ผู้นิยมอเมริกันไม่เคยเชื่อว่าทหารอเมริกันจะต้องจากไป ใน ขณะที่คึกฤทธิ์ ปราโมช (โดยการผลักดันอย่างหนักจาก นักศึกษา และนักการเมืองผ่ายซ้าย) ก็มิอาจผลักดันให้ถอน ฐานทัพได้เร็วเพียงพอ เมื่อเบ็นเซ่นนิ้ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลชุดใดที่ "มีโอกาสหรือมีเวถา" ที่จะจัดหาหรือสร้าง งานรองรัมกรรมกรไทยที่โชคร้ายเหล่าน้นได้
รัฐบาล ธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึงข้นครองอำนาจ หลังรัฐประหารเลือค $b$ ตุลาคม คส๗ื มีความหวาดกลัว ท่อความไม่สงบทางการเมืองและสังคมในเขตกรงเทพ ฯ และชนบทเบ็นอย่างมาค จึงได้พยายามอย่างหนกกที่จะสร้าง การจ้างงานใหม่ๆ ขึ้น มีการส่งเศริมการก่อทั้งโรงงาน อุๆสาหกรรมการผลีตโดยยอมลดมาตรฐานของการก่อทั้งโรงงานลงเพื่อให้เกิด "ช่องทางและโอกาสในการมีงานทำมาก ข้น" หลังจากนัน มีโรงงานใหม่ๆ กว่า๗๐ แห่งได้รับบัตร ส่งเสริมการถงทุน ความจริงแล้ว่ส่วนใหญ่ของโรงงานเหล่าน้ มีขนาจเล็กเกินไป มีทุนเร็มแรกต่ากว่าห้าแสนบาท จึงเบ็น ที้น่าสงสัยว่า โรงงานใหม่ ๆ เหล่านนจะสามารถตังตัวด้ด้ในช่วง สองหรือสามบีแรกหรือไม่ ${ }^{\infty}$ แต่อย่างไรก์ฑาม โรงงาน ขนาคใหฌ่กว่านี้กีมีอยู่บ้าง

## การหยุดชะงักของการลงทุน

- คังแท่บี จส๗๔ เบ็นต้นมา ความรุ่งเรืองของการ ลงทุนในทศวรรษ จะ๖๐ และช่วงท้นของทศวรรษ จส๗๐
-ద๒
ได้สึ้นสุดลงในแหล่งแรงงานราคาถูกจำนวนมาก บริษท ลงทุนข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในแหล่งน้้องหยุดหรือลดการขยายตัว ของกิจการ ตัวอย่างเช่นใน อินโดนีเซีย แทบจะไม่มีการ ลงทุนใหม่ ๆ เลยทั้งแต่บี จส๗

สาเหตุหลักที่ประเทศแรงงานราคาถูกต้องประสบ
กับภาวะการลงทุนชะงักงันนก์คือการประสบภาวะการถงทุน ตกต่ำของประเทศเมืองแม่ ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐ อเมริกาบี ๑ส๗๔ ระดับการลงทุนทำกว่าที่เคยเบ็นมา นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มตลาดร่วมยุโรปและญี่บุ่นกีมีการ ลงทุนลดท่ำลงด้วย ค่ ดังนน ทุนที่ไหลออกจากประเทศแม่ , มายังประเทศบริวารจึงลจต่ำลงอย่างเห์นได้ชัด

สาเหตุประการที่สอง เราต้องพิจารณาถึงเงื่อนไข ทางการเมืองในประเทศเหล่าน ตัวอย่างเช่น นายคิม ซันโอ ผู้สื่อข่าวประจำกรุงโซลของนิทยสาร ฟาร์ อิสเทอร์น อีโคโนมิครีวิว รายงานถึงสาเหตุหนึ่งที่ไม่น่าจะลงทุนใน เกาหลีใต้ว่าตุเหมื่อนจะเบ็นเพราะความหวาดเกรงสภาพทาง การเมืองที่เลวลงหลังจากการถอนทหารอเมริกันออกจาก แหลมเกาหลี เงื่อนไขทางการเมืองของประเทศจำนวนมาก

## ทเบนโสกบรวารนน ไม่บี่ท่น่าพอใจส่าหรับการสะสมทน

 ลงุุนข้ามชาติมีการถงทุคค่อนข้างน้อยในประเทคที่ปกครอง โกยคณเทหาร (เพราะคาคคะเนได้ย้ก)

ประกราที่สมม เกิคข้นนนน่องจากประเทคพัมนนแเล้ว จำนวนมากมีนโยบายค้มครองอาดแบริเวแของกนโดยการ
 ทงงกำแพงภษษสึงเพือกันสินค้าเข้าที่ผลิกในประเทศที่มีเรง งานราคาถูก ทั้วอย่างเช่น เมื่อกถางบี จสย๙ สมาิิก ๕ ประเทคของกลุ่มอาเชียน (ประกอบด้วย ไทย มาเฉเซีย สิงกโปร์ อินโดนีเซีย และพิลิบี่นส์) ได้เบิกศึกกถี่ยวกับ กำแพงภาษี่วม กับประเทศออแเตรเลีย














## อย่างไรก็ทาม ปรากฏว่า บริษัทออสเตรเลียใน

 ประเทศกลุ่มอาเซียนก็สูญเสียผลประโยชน์จากนโยบายคุ้มกัน ของออสเทรเลียด้วยเหมือนกัน แต่เท่าที่เบ็นอยู่ขณะน้้ ออสเตรเลียยังคงปฏิเสธ ไม่ยอมลกกำแพงภาษีเพราะต้องการ รักษาระดับการจ้างงานภายในประเท่ศ $\circ$ ยึ่งกว่านน รัฐบาล ออสเตรเลียได้เพ็มมาตรการคุ้มกันมากข้นอีก โดยการตัด โควท้าการนำเข้าของสินค้าประเภทสึ่งทอจ่ากประเทศกล่ม อาเซียนทำนองเดียวกัน ประเทศสมาชิกตลาคร่วมยุโรป ยังคงกำหนดขอบเขทของสินค้าเข้าที่ผลิตในประเทศที่มี แรงงานราคาถูก ในวันเดียวกับที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศ จำกัดสินค้าเข้าใหม่ รัฐบาลอังกฤษก็ออกประกาศจำกัดสินค้า เข้าประเภทรองเท้าแถะผลิกภภณฑ์หนังสัตว์อื่น ๆ จากไต้หวัน วันที่ ๒ ธันวาค่ค จ๙๗๗ ประเทศกลุ่มตลาคร่วมยุโรปและ เกาหลีไต้ได้ทำการตกลงร่วมมกันว่าเกาหลีไต้จะต้องลดการ ส่งสึงทอไปขายในกลุ่มประเทศตลาดร่วมยุโรปในช่วงห้าบี ข้างหน้าน้้ (จนถึงบี. จศสต) และหลังจากนันเพียง ๒ว วน กลุ่มทลาดร่วมยุโรปก์ได้นำข้อตกลงแบบเดียวกเนน มาใช้กบ ช่องกง

## การแสวงหากำไรในแหล่งแรงงานราคาถกของ

 ประเทศค้อยพัฒนาจะกลายเบ็นสึ่งที่ลำบากมากขึ้น เนื่องจาก ในอนาคตอันใกล้น้อาจเกิดแนวโน้มในทางที่กลับกัน กล่าวคือ ในอดีตที่ผ่านมาน้ ผลตอบแทนสำคัญของบริษัทลงทุนข้าม ชาทิอยู่ในประเทศบริวาร แท่บ๋จจุบันเปลี่ยนกลับไปอยู่ใน บรรดาประเทศแม่แทน ทังนน้เนื่องจากเงื่อนไขสำหรับการ สะสมทุนในประเทศแม่เรี้มมีสภาพที่น่าพึงพอใจมากกว่าใน ประเทศบริวาร เขาควรระลึกอยู่เสมอว่า เท่าที่ผ่านมาน้น ประเทศบริวารสามารถสนองความ พอใจได้แค่แรงงานราคา ถูกเท่าน้น ในขณะที่ตลากส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศแม่เอง นโยบายคุ้มกันขของ ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องเกี่ยว ข้องกับ โครงการพัฒนาอุทสาหกรรมในประเทศ ไทยอย่างมิ ต้องสงส้ย การพัมนาอุตสาหกรรมจะประสบความยากลำบาก มากยึ่งข้้น แถะทำให้ไม่สามารถแก้ไขบัญหาการว่างงานได้ โจยทัวไปแล้ว บัญหาศศรษฐกิจเละสังคมเลวร้ายยี่งข้น เนื่อง จากภายหลังวิกฤทการณ์น้ำมันเดือนตุาคม จส'ఱm เบ็นต้น มา เศรษฐิกิจของไทยต้องพึ่งพิงอย่างมากกับการถงทุนของ ญ่บุ่นจ ตลาคสำหรับสินค้าข้นปฐมและสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าออกของไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งส่งไปยังญี่บุ้น ซึ่งได้แก่ สินค้าประเภทยางพารา ปอแก้ว ปอกระเจา กุ้งแช่เย็น ยา สูบ และละหุ่ง ส่วนสินค้าที่นำเข้าจากญ่ํี่น เช่นบุ๋ยไนโตร เจน เส้นใยสังคคราะห์ เครื่องมือสื่อสาร จักรยานและ อะหละย ๆลท รวมแล้วมีมลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของมลค่าสินค้า ที่ไทยนำเข้ามา จึงเบึนการถูกต้องที่จะกล่าวว่า ในบัจจุบันน้้ ประเทศไทยได้กลายเบ็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจของมู่มุ่บุนเสีย แล้ว ${ }^{\text {º }}$

## เชิงอรรถ

- Malcolm Caldwell, "Thailand: towards the revolution", Cace and Class, Vol. 18, No. 2 (September 1976), pp. 141-142
๒. หลุยส์ เอ็ม ซิมมอนส์ ใน International Herald Tribune Paris, 3-4 January 1976
๓. อ้างโดย The Investor, Bangkok, August 1978, p. 27.

ब. The Bangkok Post, 1 July 1976.
\&. The Bangkok Post, 11 July 1976
b. The Bangkok Post, 9 July 1970.
๗. จากการสมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ณ กรมแรงงาน, พฤษกาคม จธฒ๗) ญุ่ปนมีแนวโน้มที่จะลดการลงทุนในย่านเอเซ็ยอาคเนย์ และหันไป เพิ่มการลงทนในสหรัฐอเมริกาและกล่มตลาดร่วมในยโรานา ้ื่ เพมการลงทุนในสหรฐอเมริกาและกลุมตลาดร่วมในยุโรปมากข้้นจาก การเผชิญกับการต่อต้าน่สินค้าที่นำเข้าจากญ่ปุ่ปนในสหรัฐ และยุโรป ตะวันตก และจากความไม่พอใจของประเทศเหล่านี่เกี่ยวกับการผลิต สินค้าที่เพ่่มข้้นของญู่ ปุ่น (เช่น รถยนต์, เหล็ก, ว่ทยุทรานซิสเตอร์ เครื้องรับโทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป และสินค้าอุปโภคอืน ๆ) ทำให้ บริษทญ่ป่่นส่วนใหญ่หนไปทำการผลิตในสหรัฐ และประเทศผู้ซ้อ อึ้นๆ กลยุทธในการลงทุนน้้ ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ตั้งโรงงานใน ประเทศแม่ และประเทศแม่ระดับย่อย (Sub-centres) (อย่างเช่น ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซ์แลนด์, อัฟริกาใต้และสิงคโปร์ช่วง หลังทศวรรษ จธ๖๐) คู่แข่งขันของสินคาญู่ปุ่นอาจลดลงและในเวลา

เดียวกันกีเบ็นการหลี่กเล่ยงงกำแพงภาษีพเเศษอี่กด้วย นโยบายน้้ไ้ ประสบผลสำเร็จในออสเตรเลี่ย เมื่อมี่การร่วมทุนระหว่างโตโยต้ากับ โฮลเดน ซึ่งมี่สาขาของเจเนอรัลมอร์เตอร์ในออสเตรเลี่ยทำการผลิต รถยนต่ญู่ปุ่น-ออสเตรเล่ยที่มี้ขนาดเล็กย่ห้อเจมนนิ้น ผู้ประกอบการ ชาวญู่ปุ่นได้รับความนิยมชมชอบพอ ๆ กับความเหยี่ยดหยามจากทั่ว โลกสำหรับ "ความพลิกแพลง" ในการประกอบธุรกิจ
ร. The Sydney Morning Herald, 8 August 1977.
จ. กรรมกรออสเตรเลียสนับสนนกำแพงภาษี่ ส่วนบริษัทออสเตรเลีย สนับสนุนความ พยายามลดกำแพงภาษี่ของอาเซียยน นอกจากน้ บริษทยัังกล่าวหา กรรมกรออสเตรเลี่ยว่าเรียกร้อง "ค่าแรงสูงเกิน ไป" อันเบ็นเหตำคญที่ทำให้บริษทต่าง ๆ ต้องหันไปลงทุนย้ง ประเทศในแถบอาเซียท่
แม้ว่า เศรษฐกกจจะตกต่ำหลังวิกฤติการณ์น้ำมัน และแม้ว่าความไม่
จ๑. แม้วา เศรษฐูกิจจะตกต่ำหลังวิกฤติการณ์น้ำมัน และแม้ว่าความไม่ มั่นคงทางการเมือง อันเนื้องมาจากการล้มเผด็จการถนอม การพ่าย แพ้สงคราม ออนโดจี่น ของ สหรัฐ และการถอนทหารสหรัฐเดือน มื่นาคม กรกฎาคม จธต๖ จะทวี่สูงข้นก็ตาม แต่การลงทุนของ
 ของญู่ปนได้ครอบงำเศรษฐกิจไทยไว้หลายสาขา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จธ๓๔ ถึ่งสนบื้ จธ๓๖ โรงงานใหม่ ค่งเบ็นบริษัทการค้าของญิ่ปน ในบัจจบันน้ ร้อยละ ๕๐ ของ ๖ส แห่งเบ็นบริษทการคาของญู่น ในบัจจุบนน รอยละ ะ๖ ของ การลงทุนของบรรดาบริษทร่วมทุนไทย-ญุ่ปุ่นเบืน ของบริษัทการค้า ญ่ปุ่น การลงทุนส่วนใหณ่อยู่ง่ายใต้การดำเนินงานของบริษททยักษ่ ใหญ่ ๒ บริษท "คือ มิตซูบิชั" และมิตซุย
จ๒. ในประเทศไทย ล้ทธิอาณานิคมแผนใหม่เบีดฉากโดยมหาอำนาจ
 ป่ระเทศก็ถูกสหรัฐอเมริกาครอบง่า และในบ๋จจุบนนน้จักรวรรดินิยม ญิ่ปุ่นกีเข้าแทนที่

# การต่อสู้ของกรรมกร กับภาวะ เศศรษฐกิจผันผวน ในประเทศไทย 

## 

## ไตรรงค์ สุวรรณคี่รี

## ผลประโยชน์และกำไรของนายทุน

ท้้งแต่บี พ.ศ. ๒๕ักา หลังจากจอมพลสฤษดื้ ธนะ-
รัชต์มีอำนาจเราได้เร็มมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง มีการออก พ.ร.บ. ส่งเสริมอุตสาหกรรมในบี ๒๕ักา เพื่อให้ อภิสิทธี้ต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ที่มาลงทุนในประเทศไทย เช่นมี การยกเว้น และลดหย่อนภาษีขาเข้าแก่วัตถุดิบและเครื่องจักร ยกเว้นและลดหย่อนภาษีการค้าแก่ผู้ที่มาลงทุน ขึ้นกำแพงภาษี สูง ๆ เพื่อบ้องกันมิให้สินค้าต่างประเทคเข้ามาขายแข่งขัน นอกจากนันรัฐบาลยังคำเนินนโยบายกคค่าจ้างแรงงานไว้ใน

๑๒०
ระดับที่ต่ามาก เหล่าน้ล้วนเบ็นสาเหตที่สำคัญที่ทำให้นักลง－ ทุนในต่างประเทศทะลักกันเข้ามาลงทุนในประเทคไทยเพิมขึ้น เรื่อยๆ โดยเพิมจาก ๖๐ ล้านบาทในบี ๒๕ัวก เบ็น สส๔ ล้านบาท ในปี ๒๕จ๐ และเพ็มเบ็น ๓，๙๓ต ล้านบาท ในปี ๒๔์อฒ ดังทัวเลขจากธนาคารชาต ดังนี้คืค

พ．ศ．การลงทุนจากชาวต่างประเทศ（ล้านบาท）＊
แั่oด
ゅ๕゙ంも
be̊om
เทรัก

จย้ท．
bero
๓๕゚๔．
๒ęo
๒๗๔．๒
๒๕゚○
๕๙๐．డ

[^0]| も๕゚○ | \＆゙った |
| :---: | :---: |
| ๒ぽ○ | ๗๙๔．๔． |
| リロ゚のめ |  |
| ๒®゚๑๒ | ๑，$๕$ ®゙．๕゚ |
| ๒๕゚®๓ | ๗๐๐．® |
| ๒๕の๔ | ↔О๘．๔ |
| 门๕゚ ¢ | ๑，๔】】．๑ |
| ๒ぱめ | ه，๖○๔．๙ |
| せ๕゙』り | ๓ッ๘mb．๓ |
| ๒๕゙จひ | ه，๗๙๔．た |

จะเห็นได้ว่าการลงทุนจากต่างประเทศนน ได้เพ็ม


 ช่วงเคียวกันกับการตกกําใในกรถงทุนทางอุตสาหกรรมแเะะ การ่่อสร้งงในส่วนรวมในประเทคไทย คังกวเลบท่อไปน้้

## อัตราความเริญูการลงทุนในภาคเอกชน

 พ．ศ．| การลงทุน | การลงทุน |
| :---: | :--- |
| ในการก่อสร้าง | ในเครองจักร |


－๒ゆ
จ๐．๒
๑๖．๘
๑๔．○
－०．๔－о．๗
๒๕゚ロ๔
－๓．』
๔．๙
๑．๗
છ๕゚』
－๔．๗

- －．๒－－の
๒๕゚める
๕．๒
๒๗．』
๑๑．○
๒๕゚の๗
๑๓．』
๑๙．๕
๑๗．
๒๕゚のス
๓．б
๔．๕゚
๔．๓
๒๕゚ロホ
b．b
๖．๔
b．${ }^{*}$
ท่่มาของตัวเลข บ／ช รายได้ประซาชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
เบ็นช่วงที่กระแสการม่าพ้นกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและสมุน
กับประชาชนในอินโดจีนถึงจดเข้มข้นจวนจะแตกหัก ทั้วโลก
ก็สามารถจะเห์นภาพลาง ๆ ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลของสงครามกำลังจะออกมา ความหวาคกลัวี่ว่าทฤษฎี
โดมิโนจะคุกคามมาถึงประเทศไทยค้วย ทำให้การถงทุนทาง
ด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที้ที่เบ็นทุนจากภายใน
และจากภายนอกประเทศจึงลดลงมาดังกล่าวแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ดี ความพยายามทุกวิถีทางของรัฐบาถทำให้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลง ไปเบ็นอันมาก ดังสามารถจะแสดงได้ด้วยตัวเถขดังต่อไปนี้

## อัตราความเจริญของรายได้ประชาชาติ

 และกาคเศรษฐกกจต่าง ๆพ.ศ. รายได้ประชาชาติ (G.D.P.)

| ๒๔๙๐-๒๕0円 |  | ๗.๑๕ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | ๗.0๙ |
|  |  | b.bo |
| การเกษตร | หัตถอุตสาหกรรม | บริการ |
| ๘.๗๓ | ๔.๒ŋ | ๗.Ъめ |
| ๔.ด๓ | จ๐.๓๕* | ๘.๒ |
| ๕.ه० | Ш.ه० | ๘.๔๐ |

(ที่มา: สภาพัฒนาเศรษฐูกจ และ ธนาคารแห่งประเทศไทย) จากตัวเลขอันน้้ ได้ช้ให้เราเห็นชัดว่า ความเจริญ ทางด้านอุตสาหกรรมน นได้เพ็มมข้นถึงบีละ จ๐.๓e้ เปอร์เซ็นต์

-๒๔
อัตราความเจริญทางอุตสาหกรรม ได้เพื่มข้นเพียงบีละ ๔.๒๒ \% เท่านัน

แต่ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก์คือ ผลผลิตรวมของ ชาติ (G.D.P.) นนม้ได้มีความเฑกต่างในอัตราความเจริญ แท่อย่างใด ในช่วงบี ๒๔ส๐-๒๕๐๓ อักราความเจริฌเท่ากับ ๗.®ะ\% ในขณะที่ในช่วง บี ๒๕๐อ๔-๒๕์๑ย อัตราความ เจริญมีเพียง ๗. $0 \%$ เท่านั้น ทั้งน้เบ็นเพรารัฐฐบาลเผด์จการ ในสมัยนน (พ.ศ1. ๒๕ั๐๔-๒๕์จะ) มุ่งจะพัฒนาทางค้าน อุสาหกรรมเพียงอย่างเดียว โดยละทั้งความสนใจที่จะพัฒนา ทางด้านการเกษตรไป ความเจริญในภาคการเกษตรใน ช่วงหลังจึงมีเพียง ๔.๑๓ \% เท่าน้น ในขณะที่มีอัตราความ
 ผลที่ได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยละทิ้ง เกษตรกรรมก์คือ รายได้ประชาชาติมีความเจริญข้นในอัตรา ที่เท่าเคิม ในขณะที่ชาวไร่ชาวนาต้องยากจนลง ชาวนา กลายเบ็นกรรมกรขายแรงงานกินมากข้น ทาสในโรงงาน อุกสาหกรรมก์มีมากข้้ อันเบ็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำ ให้อัตราค่าจ้างแรงงานในช่วงนือยู่ในระคับที่ต่ำมาก

## แต่อัตรากำไรสุทธิของนายทุนอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย

 มีสูงมาก เพราะการคุ้มกันโดยรัฐบาลให้ผูกขาคตลาคภายใน ประเทศ ได้ในบี ๒๕์จ๔ อัตรากำไรสุทริ โดยเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ๒๕๕ ประเภทมีสูงถึงร่วม จ๐०\% ของ ปริมาณเงินที่ลงทุนไป เบ็นอตรากำไรที่สูงที่สุดในประเทศ แถบเอเซียอาคเนย์ ในขณะที่ประเทศพีลิบบี่นส์ ซึ่งมีกำแพง ภทษีและการให้อภิสิทธิ์ต่าง ๆ แก่นายทุนน้อยกว่าเรานิจ ๆ เท่าน้น มีอัตรากำไรโดยเฉลี่ย ประมาณ ๗๖\% เพียงเท่านัน มีเหตุผลที่พอจะเชื่อได้ว่าอัตรากำไรสุทธิของอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ๆ ในประเทศไทยคงจะมีในระดับที่สูงตลอดมา กำลังเพื่องฟู เกิดภาวะเงินเพ้ออ่อน ๆ ประกอบกับ เบ็นช่วงที่รฐบาลกำลังส่งเสริมให้มีการลงทุนเพื่อบ้อนสินค้า ให้ตลาจภายในประเทศโดยอนุญาตให้ผูกขาคตถาดภายในได้ นโยบายน้้ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลัง พ.ศ. ๒๕ะอะ ทั้งหมคน้ เบ็นภาพพจน์ของผลประโยชน์ที่ตกอยู่แก่ผู้ถงทุนอุตสาหครรม
 มากข้้นตามลำดับ

- 『b

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕.๐๔-๒๕จ๕ ซึ่งถือได้ว่าเบ็น ยุคทอง ของ ผู้ลทุุนในภาคอุกสาหกรรมในประเทศไทย

## ผลประโยชน์่ตอบแทนต่อกรรมกร

## ในช่วงรรยะเวลาของความเบ็นเพื่อนฝูแห่งกำไร

 จันกับลูกข้างหรือกรรมกรเบ็นอย่างไรน้น หน้งสีอราชการ จกกประธานคณษกรรมการค่าจ้งงที่มีถึงรัฐมนทรีมหาคไไย ถง วันที่ จ๒ กุมภาพันธ์ เฮ๕์ด ได้กล่าวไว้อย่างชักเจ้ง คัง ต่อไปน้้
"คณแกรรมการได้พิจารณาข้อมูคค่าจ้งรึ่งทงกกรมแรงงานได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมไว้ท้งแบ่บี พ.ศ.
 นายจ้างและถุกจ้างแล้ว คณแกรรมการพบว่าค่าจ้างที่ถูจข้ง ไม่มีฝีมีอส่วนมากได้รบบยู่ในบัจจุบนนนนเบึนอักราที่กำมาก เบ็นค้นว่า ในกรุงเทพ่มหานคร โรงงานอุกสาหกรรม ส่วนใหม่จ่ยค่าจ้างระหว่าง ส ถึง ๑๐ บาทต่อวัน และมี ถูกจ้างกว่าหม่นคนได้รับจ้าววันละ ะบาท และประมาแ ค่าจ้งเหห่าน้ได้จ้างกันมาเบ็นเวฉานานกว่า อ๐ บีแล้ว้" ค้วย เหทุผงคังกล่าวน้ ท่าน ร.ม.ต. มหาดไทยในสมมยน้นจิงได้ กรุณากำหนคอักราค่าจ้างย้นต่ำเท่ากับ จ๒ บาท ต่อวัน สำหรับกรรมกรในเขตกรุงเทพ 9-ธนบุรี นนทบุรี ปทุมธนนี แถะสมุทรสาคร

จะเห็นว่าในช่วงระยะ ๑๐ บีแห่งความรุ่งเรืองของ กำไรน้น อักราค่าจ้างของกรรมกรรูกกกให้ำเอาไว้วกอยมา โคยไม่มีไครไม่ว่าจะเป็นนยยทุนหรือรัฐบาลที่คิคจะนำพาท่อ ความเบ็นยยู่ของเขาเม้แต่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา ค่าจ้างข้นท่ำในประเทศฑี่มีสภาพเศรรษฐกิจใกล้เคียงกับ ประเทศไทย ในปี เฉะดด แล้วจเห็นว่าอัตราค่าจ้างข้นต่ำ ของพีลิปบีนส์ เท่ากับ เฮ บาทต่อวัน แสะของมาเถซีย เท่ากับ ตส เากท่อววน เบ็นก้น

วิสัยของนายทุนน้นเขกัต้องการกำไรให้มากที่สุก เท่าที่จะมากได้ (เรื่องนืจะคำหนิกนไม่ได้) การกออัตรา ค่าจ้างเรงงานไร้รีผือให้ต่ำ ย่อมหมายถึงการกกอัตรคค่าจ้าง ในระด้บถัดๆ ไปไว้ด้วย เพราะกุรให้อัตราค่าจ้างแก่

กรรมกรในโรงงานนั้น เบ็นการให้อัตราค่าจ้างในลักษณะ เปรียบเทียบ คือถ้าให้แรงงานไร้ผีมือวันสะ ๓ บาท แรงงาน ที่เหนือข้นไปจะได้ จ๐ บาท จ๒ บาท จ๖ บาท จ๘ บาท เบ็นฑ้น แต่ถ้าให้อัศราค่าจ้างแก่แรงงานไร้ผีมือเบ็นวันละ จ๒ บาท แรงงานข้นท่อ ๆ ไปก๋จะท้องร้องขอเพ์มข้นอย่างน้อย คนละ ๕ บาท เบ็นต้น เพื่อรักษาสถานภาพหรือลักษณะ เปรียบเทียบของความแตกต่างแห่งผีมือเอาไว้

## สาเหตุแห่งยุคมีดของกรรมกรไทย

การที่อัตราค่าจ้างตลอดจนเงื่อนไขการทำงานและ
สวัสดิการท่าง ๆ ของกรรมกรต้องทกอยู่ในระดับต่ำที่สุด เช่นน้ มีสาเหทุใหญ่ ๆ อยู่ ๒ระการคือ
๑) การปล่อยปละละเลยการเกษตรของรัฐบาล ทำ ให้เกิดการว่างงานมากในภาคการเกษตร แรงงานจึงทะลักเข้า สู่ตัวเมืองเพื่อหางานทำมากขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่อยากจะคิคแท่ดู ประหนึ่งเสมือนว่าจะเบ็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลณมัย น้นที่จงใจละเถยการเกษตรก์เพื่อให้เกิดการว่างงานมากใน การเกษตร เมื่อมีแรงงงานวิ่งหางานทำกันมากในตัวเมือง การ

กดอัตราค่าจ้างและขูดรีดแรงงานอย่างไม่เบ็นธรรมก็สามารถ จะกระทำได้อย่างง่ายดาย
๒) ขาดหน่วยงานที่เบ็นตัวแทนกรรมกรไว้เพื่อ ต่อรองและปกบ้องความเบ็นธรรมให้แก่ลกจ้าง "ตามประว่ตัศาสทร์ของการค้นรนท่อสู้ของกรรมกรไทยน้น ทุกคร้งที่ กรรมกรรวมตัวกันด้วยตัวเองมักจะถูกกล้าวหาใส่ร้าย และ จับกุมทำสายโดยรัฐบาลแทบทุกคร้ง การก่อตังสมาคมสหอาชีวกรรมกรนครกรุงเทพ ฯ ในบี พ.ศ. ๒๔ส๐ ก็มีชีวิตอยู่ ได้เพียง ๕ บี พ.ร.บ. การกระทำอันเบ็นคอมมิวนิสต์ก๋ออก มาในบี ๒๔๙ฝ้ หัวหน้ากรรมกรส่วนใหฝ่จึงถูกจับกุมดำเนิน คดีข้อหามีการกระทำอันเบ็นคอมมิวนิสต์ ขณะที่ร้ฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม' ก็อุปโลกน์สมาคมกรรมกรไทย ข็นมาอย่างลับๆ เพื่อแข่งงันแย่งชิงความเบ็นผู้นากรรมรก อยู่ก่อนแล้วทังแต่บี พ.ศ. ๒๓๔์๒ ก็เพื่อแบ่งแยกความ สามัคคีและทำลายพลังของกรรมกรรนนเอง

เมื่ออยู่ต่อมา กรรมกรในสังกัดสมาคมกรรมกร-
ไทยเองเรีมรู้ทั้วว่าพวกตนกำลังถูกใช้เบ็นเครื่องมือทาง การเมืองของรัฐบาล กีเรีมจะประกาศอิสระภาพไม่ยอมเบ็น ทาสของผู้ยิ่งใหญ่ตนใดอีกต่อไป ในปี ๒๕ัออ จึงถูกรัฐบาล

จอมพลสฤษด์์ ธนรัช์ ประกาศยุบและจับกุผผู้นำกรรมกร เข้าคุกเข้าตะรางไปฉามระเบียบ

อันนีกถี๋อได้ว่าเบ็นบทเรียนอันคีบทหนึ่งของการท่อสุ้ ของกรรมกรไทยที่ควรจะจจจำเอาไว้ว่า ตราบใคที่กรรมกร รวมตัวกันได้ก็จะเกิคพลัง พลังน้นย่อมสามารถจะถูกนำไปไช้ ให้เบ็นประโยชน์ก้บใครก์ได้ที่ประสงค์ซึ่งอำนาจ การมีอำนาจ ของผู้ที่ได้อำนาจโคยไม่ผ่านการเลือกท้งน้นล้วนแล้วแต่จะ หลีกหนีอีทธิพลและบารมีของนายทุนใหญ่ ๆ ไปไม่ได้ การ ขุนเล้ยงกรรมกรของผู้มีอำนาจก็คือผลประโยชน์ที่จะกลับไปสู่ นายุุทที่ตะกละตะกรามบางพวกบางกลุ่มอย่างแน่นอน ผุ้มี อำนาจทุกคนย่อมมีศัตรูทางการเมือง อำนาจเบ็นของชัวคราว ไม่จีรัง วันหนึ่งศัตรูของเขาจะกลับมาเบ็นใหญ่ ขบวนการ กรรมกรก็จะถูกทำลายอย่างง่ายดาย ก็เพราะฐานของพลัง มิได้อยู่บนฐานอันกว้างใหญ่ของประชาชนหากฐานกำลังไปขึ้น อยู่กับตัวบุคคลผู้มีอำนาจ เมื่ออำนาจของเขาหมค ฐานพลัง ของกรรมกรก็หมด ใครจะทำลายเสียเมื่อไรกีย่อมจะทำได้ อย่างง่ายดาย สึงที่น่าจะสังวรก์คือ การรวมตัวของกรรมกร นนมีเบ้าหมายเพื่อรักษาความเบ็นธรรมให้แก่ผู้ยากจนทัวว

ไป การรวมตัวมิได้เกิดขึนมาเพื่อจะบ่อนทำลายใคร มิได้เกิดข้นมาเพื่อจะเบ็นศักรูกบบใคร รัฐบาลก์มิใช่ศักรู นายทุนก็มิใช่ศัตรู นายทุนเบ็นเพียงเพื่อนร่วมหากิน แต่ต้อง แบ่งผลประโยชน์กันด้วยความเบ็นธรรม และะยู่ร่วมกันบน ฐานแห่งความเสมอภาคของความเบ็นมนุษยซากิ การท่อสู้ ของกรรมกรเพื่อความเบ็นธรรม จึงเบ็นการท่อสู้กายใท้กรอบ ของกฎหมายแถะโดยสันติวิธี แต่บ่อยคร้งที่เหกุผลไม่สามารถ จะได้มาซึ่งความเบ็นธรรมจากนายทุน โดยเฉพาะอย่างยึ่งเมื่อ บ้านเมืองทกอยู่ในการปกครองแบบเผค็จการที่ผู้นำมีอำนาจ เบ็ดเสร์จน้น โอกาสและการเกื้อกูลทางผลประโยชน์ระหว่าง ผู้มีอำนาจทางการเมืองกับนายุนนน้จะเบ็นสึ่งที่กลมกล์นเข้า หากันและกันอย่างง่ายคาย ฐานอำนาจเผจ็จการจึงเบ็นของ นายทุนโดยธรรมชาติ ฐานอำนาจจากประชาชนต่างหากที่เบ็น ของจี่รังและเต็มเบี่ยมด้วยเหตุผลของความยุติธรรม คังนน การยอมกนนำขบวนการกรรมกรเข้าสนับสนุนผู้ใดที่มีเพียง อำนาจเผด์ขการ เพื่อแสวงหาฐานทางการเมืองให้แก่กรรมกร จึงเบ็นแนวทางที่ผิดพลาค เบ็นฐานที่พึ่งไม่ได้ และจะศอบ สนองให้เกิกเสียหายและเสียใจแก่มวลสมาชิกในทอนหลัง

อย่างแน่นอน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจริงๆ เท่านนที่จะเอ้ออำนวยให้การท่อสู่เพื่อความเบ็นธรรมของ กรรมกรสามารถจะสัมฤทธิ์ผล การที่ผู้ใดจะกล่าวว่า ขบวนการกรรมกรควรจะเบ็นขบวนการที่ไม่ควรยุ่งกับการ เมืองจึงเบ็นคำกล่าวที่ไร้เหตุผลเพราะเบ็นการช้ทางให้กรรมกรถูกกคขี่เอารัดเอาเปรียบโด่ยนายทุนผ่านขบวนการของพวก เผค็จการอย่างง่ายดาย ขบวนการกรรมกรจึงจำเบ็นอย่างยึ่ง ที่จะท้องเข้าร่วมการต่อสู้ทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อนึ่ง แม้ว่าเราจะเรีมมีพระราชบัญญึตแรงงานข้น ในบี ๒๔สซ เพื่อให้สิทธิในการจัดั้งสม่าคมแรงงานให้ถูก ต้องตามกฏหมายได้อันเบ็นเหตุให้เกิดการจัตต้งสมาคมกันข้น มาถึง จะ๔ สมาคม แต่กฎหมายกำหนคอัตราค่าจ้งขข้นต่า ก็เพ็งมามีใช้ในบี พ.ศ. ๒๕์ดธ น้เอง แต่เมื่อสดษดิ์ปฏิวัต่ ก็ได้ออกประกาศของคณะปฏววิติฉบบบี่ จ๘ ยกเลิกพระราชบัญญิตึแรงงาน พ.ศ. 凶ธ์ส เสีย กีด้วยข้อกล่าวหาคลาสสิค เซ่นเดิม คือเบ็นบ่อเกิคและที่ซ่องสุมของพวกคอมมิวนิสต์ ผ้นำกรรมกรหลายท่านจึงถูกจับกุมคุมขังคังได้กล่าวมาแล้ว
ทั้งแต่บี พ.ศ. ๒๕๐จ ถึงบี ๒๕๔๔ จึงเบ็นช่วงจ๔ ปี ของความท่ำต้อยของผู้ใช้แรงงานของประเทศไทยเบ็น จ๔ บี ของการขูดรีดหาความร์ำรวยบนหลังของกรรมกรอย่าง แสนสาหัส เบ็น จ๔ บี ของหนี้ทางประวัติศาสตร์ที่จะหาใคร รับผิดชอบไม่ได้เลยแม้แท่คนเดียว

## บทเรี่ยนที่ได้จากการต่อสู้ของกรรมกร ในช่วงเศรษฐ-

 กิจตกต่ำของประเทศ
## แม้ว่าภาววิส้ยทางการเมืองจะเอืออำนวยให้กรรมกร

 สามารถจะรวมตัวกันต่อสู้เรียกร้องความเบ็นธรรมให้แก่ตน เองได้ก็ทาม แต่การเรียกร้องต่อสู้ภายใต้กรอบของระบอบ ประชาธิปไตยนนเบ็นการท่อสู้โดยสันทิวิธี การจะแพ้จะชนะ ย่อมขึนอยู่กับกรรมการเบ็นผู้ตัดสิน ซึ่งแน่นอนรัฐบาลจะ ท้องเบ็นกรรมการในเรื่องน้้ แต่กรรมการเองจะตัตสินให้ผ้าย ใดแพ้้ายใดชนะนนข้นอยู่กับคะแนนว่าผ่ายใดทำคะแนนได้ มากกว่า คะแนนในที่นีหหมายถึงเหตุผล และเหตุผลนนนมิใช่ เบ็นเหทุผลที่เพียงแผ่ให้บุคคลที่ประกอบขึนเบ็น ค.ร.ม. เห์น ค้วยเท่าน้นหากจะท้องเบ็นเหตุผลที่ประชาชนผู้ออกเสียงเลือก๑๓๔

## ทังส่วนใหญ่จะท้องเห์นด้วย เพราะผู้ออกเสียงเลือกท้งท้ง

 ประเทศเบ็นกรรมการทัคสินการกระทำของรัฐบาลอีกทีหนึ่ง รัฐบากจ์งย่อมจะไม่กล้ากัคสินบัญหาอะไรถงไปที่คนส่วนใหญ่ ในประเทศไม่เห็นค้วย เพราะจะทำให้เสียคะแนนนิยมและ อาจพลากการได้รับเลือกเบ็นรัฐบาลในคราวท่อไปอีกค้วย สังคมแห่งโลกเสรีทุกแห่งเบ็นส้งคมที่อยู่ร่วมกับภายย ใค้ความข้คแย้ง แท่การท่อสู้จะเอาชนะกันในการขัดแย้งนน ้ เบ็นการท่อสู้กันด้วยเหตุผลให้กรรมการที่ถูกต้องตามระบอบ ประฐาธิปไตยเบ็นต้วทัคสิน การสไตรค์ก์กี การหยุดงานก์กี การแกล้งทำงานให้ช้าลงก์กี ล้วนแล้วแต่เบ็นการแจ้งเหท ความไม่พอใจของการขัดแย้งให้รัฐบาลและประชาชนตัคสิน ใจเท่าน้น เมื่อเรื่องถูกส่งไปถึงกรรมการผู้ทัคสินแล้ว สึ่ง เหล่าน้นก็ควรจะยกเลิกกลับเข้าสู่ภาวะปรกติทั้วไป วิธีการ แจ้งเหตุเหล่านน้ไม่ควรนำมาใช้เบึนเครื่องตัดสินบ๋ญหาเพราะ เบ็นการท่อสู้ที่ข้ดท่อแนวทางสันติวิธีบนเหตุผลของประชาธิป ไกย
## เมื่อกรรมการที่ย่งใหญ่ที่สุดในระบอบการปกครอง

 แบบประชาธิปไกย คือประชาชนผู้ออกเสียงเลือกทั้งการท่อสู้ทุกคร้งจึงท้องเกรียมพร้อมซึ่งเหตุผลที่จะขอความเบ็นธรรม จากรัฐบาลและประชาชน ถ้าไม่เบ็นอย่างนน้นารหยุดงาน การเรียกร้อง จะทำให้ประซาชนเอือมระอาไม่สนบสนุนและ อาจจะถูกกล่าวหาว่าเบ็นพวกก่อกวนเสียด้วยซ์ำไป เหตุผลที่ ส่าคัญๆ ที่น่าจะเตรียมการมีคัง่ง่ดไปน้

จ. เหทุผลทางมนุษยธรรม
๒. เหกุผลทางเศรษฐศาสตร์
๓. ความเบ็นไปได้ภายใท้ภาวะเศรษฐกิจขณะนน

มีอยู่บ่อยครงที่เหตุผลทางมนุษยธรรมจะข้ดกันกับ เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ และบ่อยครงที่สุดที่เหตุผลทาง เศรษฐศาสฑร์จะชนะเหตุผลทางมนุษยธรรม เพราะวิชา เศรษฐศาสทร์ที่กล่าวถึงนนเบ็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เขียนข้น มาเพื่อปกบ้องผ์ลประโยชน์นายทุนเบ็นส่วนใหญ่ แท่เหตุผล ทางมนุษยธรรมมักจะได้รับความเห์นอกเห็นใจและเรียกร้อง สนบันนุนจากประชาชนได้มากกว่า แท่ประชาชนจะฑัดสินให้ เหตุผลทางมนุษยธรรมชนะเหทุผลทางเศรษฐศาสทร์ ก์ท่อ เมื่อประชาชนเหล่าน้นรูสึกว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในขณะนน การที่รัฐบาลจะทัคสินแก้บ้ญหาตามเหตุผลทางมนุษยธรรมนน้น

มิทำให้กระทบกระเทือนท่อความมันคงและความสงบสุขของ พวกเขาค้วย

ค้วยเหทุน้การเรียกร้องความเบ็นธรรมจากนายทุน ของกรรมกรในช่วงที่ประชาชนหวาคกลัวต่อความหายนะทาง เศรษฐกิจ (เช่นในช่วงเศรษฐกิจตกท่า) จึงมักจะไม่ได้รับ ความสนับสนุนจากประชาชน หรือการเรียกร้องความเบ็น ธรรมของกรรมกรในอุตสาหกรรมอันใดก์ตามที่กำลังประสบ ความลำบากในทางธรรกจอยู่น้น จะไม่ได้รับเสียงสนบสนุน จากประชาชน เมื่อเบ็นเช่นน้นึงจำเบ็นอย่างยีงที่ผู้นำกรรมกร ทังหลายจะท้องทำความเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวม และสภาพเศรษฐกิจภายในอุ๊สาหกรรมน้น ๆ เสียก่อน เพื่อ จะได้ชังน้ำหนักคูว่า ควรจะต่อสู้เรียกร้องความเบ็นธรรมให้ *หนัคเบาได้ในระคับใดจึงจะได้รับเสียงสนบสนุนจากประชาชน
ในประเทศญี่บุ่นน้นผู้นำกรรมกรถือว่าเรื่องน้เบ็น

เรื่องสำคัญ มีอยู่บ่อยคร้งที่พวกเขาทำการสไตรค์กันแต่กิมิ วายที่จะจัคเวรยาม หมุนเวียนเข้าทำการผลิงเพื่อบ้องกันมิให้
บริษัทต้องประสบการขาจทุนในขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้เรียก ร้องชึ่งเบ็นการกระทำที่แสคงให้เห์นว่าพวกเขารักบริษ้ทและ

รักผลประโยชน์ของชาทตอย่างแท้จริง แม้ว่าเขาจะมีความข้ด－ แย้งกับนายทุนของเขาก็ตามที

จึงเบ็นการสมควรที่กรรมกรมองดูว่ามี่ธีการใดบ้าง ที่เราพอจะสามารถมองสึ่งท่าง ๆ๓ ประการต่อไปนี้ได้ว่ากำลัง อยู่ในภาวะการณ์เช่นไร สึง $m$ ประการอันนค้อ
（๑）ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของโลก
（ゅ）ภาวะเศรษฐกิจทกต่ำของประเทศ
（๓）ภาวะเศรษฐกิจของบริษัท

## ผลลัพธ็จากการต่อสู้รี่ยกร้องของกรรมกรในบี ๒ะ๐ด－

 ๒ぬ゙ロతีการท่อสู้ของกรรมกรในประเทศต่างๆ ของโลกเสรี เท่าที่เบ็นมาโดยตลอดน้น เบ็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาไนสี่งที่ ปรารถนา ๒ ประการ คือ
（๑）เบ็นการท่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสึ่งที่ควรจะได้
อย่างยุติธรรมภายใต้กฏเกณฑ์ของระบบทุนนิยม
（๒）เบ็นการต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสีงที่ควรจะได้
ภยไได้กมกดแฑ์ของมนุษยธรรม

การท่อสู้เรียกร้องของกรรมกรในบี ๒๕ัดด-๒๕๋อ๙ ก์มิได้มีวักถุประสงค์แตกต่างไปจากที่กล่าวทั้งสองข้อแท่ประประการใด

## การเรียกร้องทางด้านสวัสดิการ ภายใท้กฏเกณฑ์

 ของระบอบทุนนิยมน น แรงงานเบ็นเพียงบัจจัยการผลิตบัจจัย หนึ่งที่ท้องทำงานร่วมกันกับบัจจัยผลิตต้วอ่น ๆ เช่น ทุน ที่ดิน และผู้ประกอบการทุนและที่คินน้น นายทุนสามารถ จะเบ็นเจ้าของมีกรรมสิทธิ์เหนือมันได้อย่างสมบูรณ์ทาม กฎหมาย (ทุน หมายถึงเครื่องจักรโรงงานยานพาหนะ และ เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ในโรงงาน) ถ้สส่วนหนึ่งส่วนใดของ บัจจัยผลิฑประเภททุนเกิดพังเสียหายมันหมายถึงความเสียหาย โดยทรงที่เกิดข้นแกก่นายทุนผู้เบ็นเจ้าของ การทนุถนอมการ ใช้บัจจัยประเภททุนจึงเบ็นสึ่งจำเบ็นสำหรับนายทุน ท้งนนเพื่อ ให้บ้จจัยเหล่านี้มีอายุยื่ยยาว และมีกำลังแข็งแรงสมบูรณ์ให้ มากที่สุจอีกท้้งเพื่อบ้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิกข้นแก่ ชีวิทของบัจจัยทุนดังกล่าว นายทุนมักจะกูแลสุขภาพของม้น อย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดเจ็บบ๋วย (ทรุดโทรมหรือเสียหาย) นาย ทุนก็จะรีบหาหมอ (ช่าง) มารักษาพยาบาล (แก้ไขซ่อมแซม) แถะแถมยังมีการประกันชีวิต (เช่นประกันอัศคึภีย) ให้แก่บิจจัยเหล่านนเสียค้วย

ส่วนแรงงานนนนเบ็นบัจจัยที่นายทุนไม่สามารถจะมี กรรมสิทธิ์เหนือได้ตามนิกิน้ย ประกอบกับแรงงานเบ็นบัจจ้ยี่แบ่งแยกได้เบ็นหน่วยเล็กๆ หลายๆ หน่วย เมื่อเกิคทุพล ภาพหรือเสียแก่ชีวิว หรือไม่พอใจ ลาออฺกนายทุนก์สามารถ จะหามาเทนที่ได้โดยไม่ล่าบากมากนัก ผิกกับบ้จจัยทุนที่ เบ็นบัจจ้ยึ่งแบ่งแยกไม่ได้ ถ้าเกิดความเสียหายพังทลายไป การหามาทคแทนจะต้องเบ็นเรื่องส้้นเปลือง และท้องใช้เวถา นาน ออนจะเกิกการกระทบกระเทือนท่ออักรากำไรที่ควรจะ ได้อย่างหนักหน่วงทีเดียว

ด้งน้น การทนุถนอมการใช้แรงงานจึงมักจะไม่เบ็น ที่สนใจของนายทุน เพราะไม่ใช่สมบตัของกนประการหนึ่ง และไม่กระทบกระเทือนกำไรถ้าหากจะต้องหามาแทนที่อีก ประการหนึ่งถ้าเบ็นไปได้ ใครๆก์อยากจะใช้แรงงานให้ทำงาน ฟรีๆอย่างสมยยค้าทาส ใช้งานหนัก ๆ ผสมพ้นธุ์เอาไว้ให้ มาก ๆ เมื่อพ่อแม่มันตายไป ก์จะได้จิกหัวถูกๆมันใช้งาน ท่อไป ไม่มีที่จบส้น แท่เมื่อยุคค้าทาสหมดไป ระบบทุน

๑๔(
นิยมได้เข้ามาแทนที่ ทฤษฎีทุนนิยมจึงบังคับให้นายทุนต้อง จ่ายค่าแรงให้กรรมกร ตามทฤษฎี ค่าแรงของกรรมกรจึงเบ็น สึงที่ชอบธรรมที่กรรมกรพึงจะได้ เพียงอย่างเดียวแถะเพียง เท่าน้น

การให้ความปราณี ให้ความคค้มครองอารักขาเบ็นที่ พึ่งได้ยามลำบากแค่ผู้ที่อยู่ภายใท้บังคับบัญชานน ถือเบ็น เรื่องมนุษยธรรม หรืออาจจะเรียกว่า เบ็นวัฒนธรรมของ นายุทที่ดีในระบบทุนนิยม ถ้าขากเสียซึ่งมนุษยธรรม เรา จะไปหวังให้กรรมกรมีความรู้สึกที่กีท่อนายทุนเห็นจะเบ็นไป ไม่ได้ การท่อสู้ที่ปราศจากความชิงชังจึงเกิดข้้นลำยาก กรรมกรญี่บุ่นมีความรักความภักดีต่อนายทุนและบริษทขของ กนเองสูงก์เพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาสามารถจะฝากผีฝากไข้ ของเขาได้ บริษัทจึงเบ็นร่มโพธิ์ร่มไทรที่แท้จริงของพวกเขา แม้ว่าเมืองไทยมิได้ขาคไปเสียซึ่งนายทุนที่ดีดังกล่าว แต่สภาพ สวสธิการของกรรมกรไทยที่มีมาโดยตลอคพอจะช้ให้เห์นว่า นายทุนส่วนใหฌ่ของประเทศไทยยังขาควัฒนธรรม กรรมกร จีงจำเบ็นต้องเรียกร้องเพื่อขอพึ่งบารมีรัฐบาล ดังปรากฏใน ข้อเสนอของประธานสหภาพแรงงานที่เสนอต่อรัฐบาลในวัน แรงงานแห่งชาทิที่ จ พฤษภาคม เ๓อัจ๙ คังท่อไปนี้
"لรระานสหภาทแรงงานฯ ได้กล่าวึ่งข้อเสนอของสหภาพ
 เบื้ธธรม ให้รัมบาลเร่งอักกดดหมาษค้มครองแรงงานโดยเร็ว ขอ ให้ทบทวนสัฆมาาที้รัรมาลให้แก่กรรมกรร่า จะคื้มครงงกรรมกร ในกรมี่พิพากทเรงงานเกิคข้้น และข้องกันไม่ให้อนธพพาลตลอด จนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาเทรกแพงก้าวก่ายจนเกินเลยเเตตกับ ทั้งขอให้รัฐบาลออกกฉหมายรักบาความปลออกัยในการทำงาน ของกรรมกรในโรงงานด้วย"
ๆามความเบ็นจริงนน กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ
เท็มที่ที่จะออกกฏหมาย (กฏกระทรวง) ภาคใต้ประกาศ คณะปฏิวิที ฉบับที่ จ๐๓ ถงวันที่ จ๖ มิถุนายน ๒๔ะจอ่ ใน การที่จะให้ความเบ็นธรรมแก่กรรมกรหรื่อถูกจ้างในทุกแง่ ทุกมุม เช่นฑามความในข้อ ๒ ของประกาศฉบับที่ระบุว่า ให้กระทรวงมหาดไทยมี่ำนาวกำหนดการค้มครองแรงงานดัง ต่อไปนี้
(๑) การใช้แรงงานทั่วไป โดยกำหนดเวกาทำงานนปกติ
 หยุตตามประเพณี วันหยุดพ๋กผ่อนป่ระจำ และการลาบ่วขของ ลูกํา้า
(b) ตารใช้แรงงานหฉิง โดยกำหนดเวกาทำงานชนิด ของงาน ซึ่งห้ามหฝิงทำ กำหนคอายุของหฝึูซซ่งนาขจ้างจะรับ เข้าทำงาน และการลาของหฐิงมีครรร่
(ゅ) การใซ้เรงงานเด็ก โดยกำหนดเวลาทำงาน ชนด ของงานซงหามเดกทำ กำหนคอายของเดกซงนายจ้างจะรขขเข้า ทำงาน
(ब) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การจ่ายค่าข้าง ค่าล่วงเววนนละ ค่าทำงานนนวน้นยยด และวันลาสำหรับดุกข้าง และให้มีคณะ กรรมการข้ื่เพือพิ่ารณากำหนด อัตราคค่าจ้างข้นต่า
(๕) การจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลุกจ้างในกรมี่มี่มีกรรลลิก จ้าง
(b) ความรับผิดซอบของนายจ้างทจะตองจ่ายเงินทด -
 กรรม (ตาย) เนื้องจากจากการทำงาน หรือโรกซึ่งกิคข้นข้าก การทำงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้กำหนดชนิดของโรคน้น
(๗) สวัสดิการเกี่ยวกับสุขกาพอนมัยแเละความมเลอดกัย สำหรับถูกข้าง
(ब) ให้นายอ้างจัดำําะะเปียนลุกจ้าง เอกสารเกี่ยวกับ การคำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าจ้จงทำงานในวันหยด และข้อบ้บค้บว่าด้วยการทำงาน

## จะเห็นได้ว่ากฎหมายไทยนนเบ็นกฎหมายที่ค่อน

ข้างจะทันสมัย เบ็นกฎหมายที่ค่อนข้างทันเหตุการณ์และเป็น กฎหมายที่มีคุณธรรมอยู่ยสมอ ส่วนผู้ที่ท้องปฏิบนที้ให้เบ็นไป คามเจๆนารมณ์ของกฎหมายมากน้อยแค่ไหนน้นเบ็นอีกเรื่อง หนึ่งสเหตุที่แรงงานไทยไม่ได้รับการคุ้มครองตามเจฑนารมถ์ ของกฎหมายเท่าที่ควร เพราะ
๑) กรมแรงงานซึ่งต้องรับผิดชอบต่อบัญหาแรงงานทั้งหมดแทนรัฐบาลนัน มีขนาคเถ็กเกินไป กำลังเจ้าหน้า ที่ไม่เพียงพอ

เ) เนื่องจากผู้รับิคิจซอบโคยตรงมีหน่วยงานใน

 ในกระทรวงมหาๆไทยเสียกอ่อน ทำให้งานล่าชัาและขาคประสิทธิภาพ เพระผู้ใหฝ่ในกระทรวงมหาดไไทยมัมีขอนเข ของงานกว้างขวางเลยจุดพอคีทางเศรษฐฺาสตร์ยูู่แล้ว (OPTIMUM POINT)
๓) อุกสาหกรรมขนาคเเ็ซร่งมีจี่านวนถึงกว่าซ๐\% ของจำนวนอุกสาหกรรมท้งหมดในประเทศ มีควมจ่าเบ็น
 น้เพระอุตสาหกรรมขนาจเด็กส่วนใหม่ต้องแข่งขันกันเอง ไม่มีลักษแษผุกขาค เช่น อุกสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อแข่ง เอง อักรากำไรกี่าํา เช่นอุตสาหกรรมขนาจเก็กบางชนิก ถ้าเรบบัคคับไห้เขาใช้แรงงานจาก ๔ โมงเช้า ถึง ๔ โมงย์น ตามกฎหมายแล้วเขาอาจจะท้องประสบกับการขาจทุน หรีอ ไม่ก้ใด้กำไรในอัตราที่ถำกว่ว่อักรยยุติธรรมทางเศรษรกกิจ (NORMAL PROFIT) ก็เบ็นไปได้

## การเรียกร้องทางด้านอัตราค่าจ้าง

เนื่องจากผลของภาวะเงินเพ้อที่รุนแรงในบี เอ๋๐ด (๑๕\%) และรุนแรงที่สุดในยี ๒๕ัอ๗ (๒๕\%) ทำให้ กรรมกรระดับคุณภาพต่า ๆท้องได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส เพราะรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ขบวนการกรรมกรจึง ได้เกิดการเคลื่อนไหวกันคึกคักเพื่อขอให้ทางรัฐบาลเพี่มอัตรา ค่าจ้างช้นต่ำเบ์นวันละ จ๒ บาท สำหรับกรุงเทพ ต นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔์จด คังกล่าวแล้ว และยังได้ประกาศเพืมข้นเบ็น จ๖ บาทสำหรับ ๔ จังหวัดดังกล่าว ในวันที่ ต० พฤศจิกายน ฆ๕่ค และ ประกาศเพ็มข้้นอีกเบ็น ต๐ บาทในวันที่ ฉ๓ มิถุนายน ๒๕๐๗ ประกอบกับเกิดแรงกดดันจากการเรียกร้องท่อสู้ของกรรมการ ในกลางบี ถฮฮఐ จึงทำให้รัฐบาลต้องประกาศกำหนค อัตราค่าจ้างขันทำทั้วประเทศในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๓๕์อ๗ โคยให้ภาคกลาง ภาคใต้ มีอัตราค่าจ้างข้นท่ำเบ็น จ๘ บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเบ็น จ๖ บาท และการ ท่อสู้ของกรรมกรในกลางบี ๒๕ัอ๗ นนนเองได้ผลักคันให้อัตรา ค่าจ้้างบันต่ำสำหรับกรุงเทพ ฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร ปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ต้องเพ็มข้นเบ็น ๒๕ บาท

ตารางแสดงลำดับการกำหนดอัตราค่าจ้างขันต่ำ
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ฉบับ อัตรคค่าด้าง วัน ผล เขตที่ประการใช้

ที ข้นต่ำ:วัน ประกาศ บับคับ
๑ ๑าขาท ๑๔ก.พ. ๑๐ ๔ ก.พ. จ๖ กรูงเทพมหานคร
นนทบุรี่ สมุทรปราการ
ปทุมธานี

- ๑ เาท

๓๐ พ.ย. ©๐) • ม.ค. ๐๐
กรุงททพมหนานคร
นนทบุรี่ สมุทรปราการ
ปทมตานี่
๓ เ๐o บาท
 เพิ่มจากเดิม ต คือ สบุทรสากรนละนกรปฐู
 จงงหว้ด ในกาคตะวันออกเดียงเหนือ คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุครธานี อุบลราชธานี
จง บาท • ส.ค. จ๓ ค ต.ก. ๐๓ กาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้นส बจังหว้ด)และ กาคเหนอ

๕ ๑ะบาท ต.ค. ค๗ จ ม.ค.คส กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ สบุทรสาคร นกรปฐม
S


จากตารางนี เราจะเห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างขนเท่ำได้ เพี่มข้นจาก ๑๒ บาทต่อวันในต้นบี ๒๕๐๖ เบ็น ๒๕ บาท ต่อวันในฑ้นบี ๒ฐ์จ๘ ซึ่งหมายถึงเพี่มข้นถึง $000 \%$ ในช่วง ระยะเวถา ๒ บี แห่งช่วงเศรษฐกิจผนนวน แต่บัญหาของ อัตราค่าจ้างขันต่ำมิได้อยู่ตรงที่ว่าเพ์มข้นกี่เปอร์เซ็นท์ ขึ้นอยู่ ตรงที่ว่า จำนวนที่กำหนดวันละ ๒๕ บาทนนเพียงพอหรือ ไม่ที่จะให้กรรมกรมีชีวิตอยู่รอคพร้อมกับสามารถอุ้มชูผู้ที่อยู่ ในความรับผิดชอบอีก ๒ คนได้หรือไม่

ถ้าว่ากันตามหลักมนุษยธรรมแล้ว อัตราค่าจ้างข้น ท่าในบี ๒๔จ๗ ควรจะเบ็นดังน์


เมื่อตัวเลขวันละ ๒๕์ บาท เบ็นตววเลขที่ต่ากว่าระดับ
แห่งมนษยธรรมเช่นน การจะเพ็มอตราค่าจ้างขึนตามค่าครอง ชีพที่เพิ่มข้นโดยยึดต้วเลข ๒๕ บาทเบ็นฐานจึงไม่มีทางที่จะ

ทำให้เกิดความพอเพียงแก่การครองชีพข้นต่ำของกรรมกรผู้ ใช้แรงงานได้แต่อย่างใด

อนึ่ง การกำหนดอัตราค่าจ้างขันต่ำดังกล่าวน้ ไม่ควร อย่างยี่งที่จะใช้อัราเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกขนาจ และ ทุกกรณี ควรจะใช้อัตราค่อนข้างสูงสำหรับ อุกสาหกรรมขนาคใหญ่ที่ต้งมาได้แล้วอย่างมันคงและมีกำไร สูง และใช้อัตราค่อนข้างต่ำสำหรับอุฑสาหกรรมขนาคเล็ก และสำหรับอุตสาหกรรมี่เพี่งก่อต้ง ส่วนการจะแยกว่าเบ็น อกสาหกรรมอะไรบ้าง ขนาคไหนบ้างนน น แถะอัตราแตกต่าง กันอย่างไรน้น เบ็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในวัตถุประสงค์ของ บทความนีที่จะมาทำวิจัยหาคำตอบสำหรับบีญหาคังกล่าว

## อย่างไรกกีเบึนการแสดงให้เห็นว่า ความผ้นผวน

 ทางเศรษฐกิจทั้งของโลกและของภายในประเทศ เบ็นตัวทำ ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการกระทบกระเทือนอย่างสาหัส และ ผลักคันให้ขบวนการกรรมกรมีความสามัคคีกันมากขึ้นในการ ท่อสู้แสวงหาความเบ็นธรรม์ให้แก่พวกทน จึงมิใช่บัญหาของ การมีมือที่สามคอยยุแหย่ หัวหน้ากรรมกรท่างๆ ก็หาใช่เบ็น เครื่องมือของผู้ใด หาได้เต้นร่าไปตามจังหวะกลองของผู้ใด เบ็นการท่อสู้ตามธรรมชาติของคนที่ใกล้จะจมน้ำตายเท่านั้
## ก1円 4



นายทุนไทยคับการเปลี่ยหแปลง


## วิวัฒนาการการผูกขาด ในประเทศไทย

## อำนวย เพชรณรงค์

ในระบบเศรษฐิกจจองไทยบัจจุบัน การผูกขาดได้ ปรากฏให้เหันเด่นช้ดข้นเรื่อย ๆ เพื่มบทบาทการผผกขาจาขึ้น เรื่อย ๆ ประชาชนถูกรูครีค ถูกเอาเปรียบจากกลุมุผูกขาก เพีมข้นนเรือย ๆ บัญหทาารผูกขาคคิงงเป็นที่สนใจของปรระาชน ผู้ทกัยยาก ประชาชนผู้ร้กความเบ็นรรรมทัวๆ ไป เรางึง ควรศึกษาการากิดข้น การคำรงยยู่และการคลี่คกายขยายกัว ของการููกุขาาคย่างงริงจัง

พิจารแาในแง่ประว้ศศศาสรร์และวิวัฒนาการ เรา อาจแบ่งวิว้ผนาการการผูกขากออกเบ็น ๓ ยุคคือ ยุค



## ยุคสมบูรณาญาสิทุธรราช

ยุคสมบูรณาญาสิทธิราช การค้าระหว่างประเทศถูก ผกขาดโดยพระคลังสินค้าสำหรับของประเทศ เช่น แร่ ข้าว v หนัสสักว่ ถูกผุขาคโดยพระคลังินค้าย่างส์นเชิง $\because$
ในยุศสมบุรณามาสิกริราช กิจาการผลิกและกิจการ ค้าของคนไทยแเท้ๆ มีแก่กิจิจรย่อย ๆ ไม่มี่ีีเบีนกิจาารเบึน ล่ำเบ็นสันใหม่โก คนไทยแท้ๆ ยังููกระบบคักกินผูกม้ก้ก ชีวิทต้องเบ็นบ่าวเบ็นไพร่ ไม่มีอิสระ ไม่มีเฉถาพอที่จะไป ทำกิจาราใหฝ่โตได้ ตรงข้ามกับคนน่างชากิ เบ็นเรรีชน มี โอกสส มีเฉกที่าจทำมาค้าขายในปรเทคของเราได้

ผู้ที่ประกอบการค้าบ็นล่าเบ็นสันใหญ่โๆ กัมีแต่ พระคล้ง มุนนาง และชาว่างปรระเทศ กิจทารคคาใหม่า เบ็น ของชาวยุโรป กิจการค้าายใหที่ค่อนข้างจะเบ็นล่าเบ็นสัน ได้แเ่อาชีพพ่อค้าคนกลางก็ฑกแก่คนจีน ซึ่งเบ็นเรีรุนี่มี่ มากกี่สุดในยุครักนโกสินทร์ทอนต้น

การที่คนไทยแท้ๆ ไม่ค่อยมีโอกาสทำการคาขาขยมา แท่ต้นน้เบ็นสเหทุประการสำคัญที่สุก ที่ทำให้กิจการค้ใน

ปรเทศศไทย ตาอยู่ใหหมู่คนไทยเช้อสายจีน และคนค่างชากิ เซื้อสายื่นๆ ตลอกมา ทุกยุดทุกสมัย

ในภาวะที่พระคลงงสูกขากการค้าสินค้าพ้นเมือง
 โรงสีไฟ โรงเลื่อยจักร กีเร็มมเกิคข้นในยุครักนโกสินทร์ ทอนท้น บริษ้ทการค้าระหว่างประเทศ เช่น บริษทบบอร์เนียว บริษัท บี กริมแอนค์โก์ (B, Grim \& Co) ก็ได้เข้าขามบบิกกิจ การในกรุงเทพบ นายทุนพาลิชย์ ได้ษยายตัวแลจขยยยบบบาท เพืมจ็นตามลำจับ การขยายตัวแลจขยายบทบาทของนายทุน พาลิชย์ยุโรป เบ็นไปท้งโดยยารแแรกซึม และการรุกราน ขยายอาณานิคม ในปรเทคศไกยนนเบ็นไปโดยการแทรกซึม และครอบง่าทางเศรษฐูกจขเบ็นหลัก มีคินแดนบางส่วนของ เรフที่ถูกรุกรานโดยตรง เช่น คินแดนที่อยู่ใน ถาว เขมร
 นยยุุนพาถิโย์จากยุโรป ได้เข้ารุกรานโกยตรงเฉากำลังทหาร เข้าทำสงครามย่คครอง
 สุกลงเมื่อประเทคไตยได้เนลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศศ. ๒๔๗๕

ยุค พ.ศ. ๒๔๐)๕-๒๕๐0
ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง การผลิทและ การค้าในประเทศไทย ได้ขยายตัวเพีมขึ้นตามลำคับ พ่อค้า คนจีนได้เรี่มรวมตัวกันอย่างเหนี่วแน่น ได้มีการจัดทัง สมาคมพ่อค้า รวมท้งผูกขาคกิจการค้าในแต่ละแขนง เช่น สมาคมพ่อค้าเพชรและทอง ตังข้้นหลังสงครามโลกครังที่ สอง โดยการรวมตัวกันของร้านใหญ่ ๆ $\square$ ร้าน ท่อมาก์ สามารถคุมร้านทองร้านเพชรอึ่นๆ ทั้งกรุงเทพ ๆ สมาคมพ่อค้าสุราต้งข้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔สฮ๕. โดยการ นำของกลุมพ่อค้าสุรา เ๒ ราย ทำการผูกขาคการนำสุราเข้า จากประเทศจีน

สมาคมพ่อค้าขายส่งน้ำแข็ง ผูกขากการขายน้ำแข็ง ทัววกรุงเทพ 9 สมาคมพ่อค้ากาแฟ สมาคมพ่อค้ายาสูบ ล้วน แต่ได้กำเนิดข้นในช่วงนท้งสิ้น

ในช่วง พ.ศ. ๒๔๗๕๐-๒๕๐0 บทบาทของนายทุน พาณิชย์ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อการพาณิชย์ขยาย
 และหอการคคำในประเทศไทย" โดย ณรงค่ เพชรประเสรัฐ คณะ เศรบฐูาสตร์ มหาวิทยาลัยรรมคาสตร์
 บาทของธนาการพาณิซย์กเเพ็มยู้นทามลำจับ ธนาคารพาณิชย์ ของไทยเกือบท้้งหมดเกิคข้นในช่วงน้ ยกเว้นธนาคารไทย
 ของท่างประเทคที่กงก่อนช่วงน้้มียยู่ $b$ ธนาการ ที่ายข้นใน ช่ ※ャュ ซวงนมทงหมด ๓ข ธนาคาร

ระบบการค้นเเะการผลิทย์งงยยยยต้วออกไป＂เงิน
 ทุน＂คีอทัวช้ข้ากในระบบเศรษรูกิจ ใครมีเงินทุนยยู่ใน

 พาณิรย์จงไได้กลายเบ็นตัวจักรกลที่สำคัญที่สุดของระบบ เศรษรึกจ

ธนาคารพาณิชย์ได้ขยายบทบาทของกน คัวยการ
ไร้เงินทุนเข้าไปครอบำกิจการค้าแผกกิจการผลิกในแจนง ต่างๆ ตระกูงที่มีธนาคารพาณิชย์ยยุ่ในมือ ได้ใช้อิกธิพล ทาวเงินทุนไปสร้างกิจการในเครือของกนข้้นมามากมาย เงิน น้นระกมมาจกกประชาชน แต่เม่อได้มาแล้วบรรกานาย

๑き゚๔
ธนาคารท่าง ๆ ก์ได้พลิกแพลงเอาเงินเหล่านี ไปสร้างความ ร์ำรวยให้แก่กิจการของตนเองเบ็นส่วนใหญ่

ทัวอย่าง เช่น ตระกูลเตชะไพบูลย์ นอกจากจะมี ธนาคารศรีนคร ธนาคารมหานครแล้ว ย้งมีบริษัทการเงิน อีก $\alpha$ บริษัท บริษัทการค้า บริษัทการผลิตอีกไม่ต่ำกว่า ๕๐ บริษัท ตระกูลโสภณพานิช ตระกูลรักนรักษ์ ตระกูล ลำซำก์เช่นเดียวกัน

## การแตกกึงก้านสาขาธุรกิจออกไปในระบบเศรษฐกิจ

 น้ เรีมต้นจากลักษณะครอบครัว ให้ลูกหลานญาติพี่น้อง เข้าไปถือหุ้นควบคุมกิจการต่าง ๆ ถูกหลานคนไหนมีความ สามารถดี ก็สามารถสร้างกิจการให้เทิบโทก้าวหน้าได้เร็ว คนไหนไม่ค่อยมีความสามารถ กิจการก์ไม่ค่อยเต็บโฑก้าวหน้าคววมสัมพันธ์ระหว่างแขนงธุรกิจท่าง ๆ ของแต่ละ กระกูล เชื่อมโยงกันด้วยสายเลือด การทัตสินใจจำเนินงาน ของแต่ละบริษัท ค่อนข้างจะเบ็นอิสระท่อกัน แต่มีลักษณะ ร่วมผลประโยชน์กัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน สนับสนุนซึ่งกัน และกัน เพราะฉะนนกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มตระกูลที่มี่ธนาคาร

พาลิชย์เบ็นของงนเอง ซี่งสามารถขยายกิจารารด้มาก ธุรกิจ ในกุ่ม่มหรือในตระกุลของทนเติบโตรวกเร็วมาก เพระมีเงิน ทุนจากธนาคารพเแิย์สนัสสนุนยย่างหนาแน่น ธุรกจจของ ตรกู่เหล่าน้นมีโอกาสที่จะเข่าไปครอบงําธุรกคจใในเต่ละแงนง ได้ง่งยย เช่น บริษัทปูนชชิเมนต์ไทย (มีเนาคารไทยพาณิชย์) บริษัทปูนชิเมนต์นครหลวง (มีธนาคารกรุงศรียยฺฺยา) บริษัทรุรามหาคุณ ผูกขาาธุราแม่โขง (มีธนาคารศรีนคร) บริษัทไทยเซนทรัณเคมี และศรีกรุววัญนา ผูกขากการผลิต แะะการค้บุยี่ย (มีธนาคารกรุงเทพ) กระจจไทยออชชชี ผุก ขากการผลิกกระจกแผ่นเรียบ (มีธนาการศร็นคร) บริษัท สหไม้ขีคไฟ ผูกขากการค้าไม้ขีด (มีสหธนคคาร) บริษ้ท อุตสาหกรรมน้ำามแแห่งประเทศไทย ผูกขากการส่งน้ำาาล ออก (มีสหธนาคาร) บริษทท่่วยชวนค้าข้าว บ้วยเเชงล้ง อยนพองเหลาไมฮง กลุ่มผูกตาดกการคคข้ข้ว (มีรนคคาร กรุเเพพ) ตลร เหล่าน้นเน็นก้น
 สมาคม่ารค้าต่างๆ ๆ เช่นสมาคมู้ส้งข้าวออก สมาคมการค้า

のロ
มันสำปะหลังไทย สมาคมผู้ค้าส้ตว์น้าไทย สมาคมโรงงาน น้ำตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตน้าตาลไทย เบ็นต้น นายทุนเหล่าน้ใช้รูปแบบของสมาคม การค้าที่ถูก กฎหมาย ทำการฑกลงรวมหัวกันในการกำหนดภาวะการผลิท และภาวะการค้า เช่น การกำหนดราคาอ้อย กำหนดราคา น้ำตาล กำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกหน้าโรงสี กำหนด ราคารับซ้้อมันสำปะหลัง เบ็นต้น

จากพฤฑิกรรมการผูกขาคของบรรดานายทุนเหล่าน้ เราพอจะสรุปได้เบ็นสองรูปแบบ กล่าวคือถ้าในแขนงการ ผลิตแถะการค้าน้น มีผู้ผลิตผู้ค้าหลาย ๆ ราย ก็จะมีการรวม กันในรูปสมาคม แล้วใช้ข้อทกลงอย่างไม่เบีคเผย (Gentleman Agreement) กำหนดราคา ภาวะการผลิฑและการค้า

แต่ถ้าเบ็นกิจการที่มีนอยราย เช่น น้ำมัน ปูนซิเมนต์ บุยย ผงซักฟอก เครื่องดึ่ม (น้าอัดลม) ตลๆ เหล่านผู้ผลิต จะไม่มีสมาคม แต่มีการพบปะฑกลงกันโดยตรง โดยที่คน ทั้วๆ ไปไม่สามารถรุ้เห็นได้ พถคิกรรมเหล่าน้้ ได้เกิด ข้นมาแล้วต้งแต่ก่อนบี ๒๕ั๐
Q(2)

ปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งในช่วงก่อนบี พ.ศ. ๒๕๐๐๐ กีคีอการประสานอำนาจทางการเมืองกับอำนาจเงินทุนเข้าค้วย กัน อำนาจทางการเมืองสามารถให้ความคุ้มครองให้อภิสิทธิ แก่บริษ้ทต่าง ๆ ทำให้บริษ้ทที่ได้รับความคุ้มครองมีกำไรสูง เพ่มเงินทุนให้แก่บริษัท เพ็มความเติบโทให้แก่บริษัท ขณะเดียวกัน อำนาจทางเงินทุนก์ไปเพีมฐานะ เพิม ความมังคค้งทางเศรษฐกจใดให้แก่ผู้อีอานาจทางการเมือง และ ผู้มีอำนาจทางการเมืองก์นำเอาเงินทุนเหล่าน้น ไปขยายคน ขยายบารมี เพี่มอำนาจทางการเมืองให้แก่ตนต่อ่ไปอีก ปรากฏการณ์คังกล่าวได้เรีมก่อต้งข้นอย่างเบุนระบบ เมื่อ พ.ศ. ๒๔ส๓ โดยนายเผ่า ศรียานนท์และพรรคพวก ได้สร้างระบบ "คุ้มครอง" และเรียก "ค่าคุ้มครอง" จาก บริษัทห้างร้านท่าง ๆ ด้วยการส่งคนของฑนเข้าไปเป็น กรรมการ เบ็นประธานกรรมการ แล้วเรียกค่าทอบแทน เบ็นรายเดือน บริษัทใดที่ให้ค่าคุ้มครองดี บริษัทนนก็ คำเนินกิจการได้ราบรื่น มีอภิสิทธินานาประการ ระบบการ ขายความคุ้มครองได้มีมากข้นตามลำดับจนถึงยุคบัจจุบันน้้ด/
 การค้าในประเทศไทย" ในบทท่่ว่าคววยสมาคมกรรค้ำกับะบบนาย ทุนข้าราชการ

ยุค พ.ศ. ๒๕๐๐-บ้จจุบน หถัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เงินทุนจากต่เงประเทศไหลเข้า
 ส่งเริรมการลงทุนจากต่างบระเทศอย่างต์มที่ ล่อใดค้วยาร ยกเว้นภภษี๋ แสะค่าแรงงานถูก ด้านแรงงานน้น รัฐบาล สฤษคิ์ ได้ทำจายองค์การของผู้ใช้แรงงานอย่าสส้นเชิง การ ท่อตุเรียยกร้องของคคนงานถูกกำจัดออก ไปจากระบบกรรนลิก ในประเทศไทย การคำเนินงนนของบรรกาพ่อค้านยยุนจดง พ้ฆนข้้นมาอีกก้าวหนึ่ง

โคเฉฉพาะค้านอุฑตาหกรรม ได้ขยายตัวออกไป อย่างรวกเร็ว อุตสสหกรรมที่เติบโตรวเร็วในช่วนนี้กีคือ อุกสาหกรรมก่อสร้าง อุกสหกรรมวัสกุ่อสร้าง และอุตสาหกรรมสี่งทอ

การสร้างดนน สร้าเเื่อน เพพมข้นอย่างรวาเร็ว ในช่วงน้ กิจารทอผ้านบบว่าเบ็นอุสสาหกรรมที่ได้ก้าสู่คววม สำคัญทีสสุดในบรรกาุุตสาหกรรมท้งหมดของไทย แท่นรรดา โรงงานทอผ้ใใหม่ๆ เกือบท้งหมด เบ็นโรงงานทอผ้าที่ร่วม ทุนกับมี่ไุ่ไน

ขณะเดียวกันอุทสาหกรรมแปรรูป เช่น มันสำ ปะหลงอัอเม็ด น้าทาล น้ำมันพืช ผลไม้กระบืองก์ได้พัฒนา ข้นมาอย่างรวกเร็ว โดยเฉพาะมันสำปะหล้ง
ได้กลายมาเบ็นสินค้าสำคัญของประเทศไปแล้ว เมื่อกิจการด้านอุทสาหกรรมเจริญข็น ระบบ เศรษฐกิจของไทยก็ก้าวสู่ ระบบทุนนิยมอีกก้าวหนึ่ง การ ผลิททางด้านอุทสาหกรรมน้้ จะต้องมีบีจจัยหนุนช่วยที่ สำคัญที่สุดอยู่ $\varnothing$ บัจจัย คือ บ้จจัยค้านเงินทุน และบัจจัย ค้านตลาจ

การลงทุนในกิจการใด ๆ ถ้าปราศจากเงินทุนเสียแล้ว ก์ไม่อาจจะลงทุนได้ ขณะเดียวกันเมื่อผลิตสินคาข้้นมาแล้ว ถ้าไม่มีตลาดจำหน่าย การลงทุนในกิจการนน ๆ กัไม่อาจ คำเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อจะทำการผลิตก์ต้องมี "เงิน" มี "ทลาค" ในที่สุดก์เบ็นการประสาน การเงิน การผลิต และการค้าเข้าด้วยกัน ตามกฏเกณฑ์ของเศรษฐกิจทุนนิยม การเงิน การผลิต และการค้า คือสามขาหย้งที่ทำให้ เศรษฐิกิจระบบนี้ำรงอยู่ และพัฒนาต่อไปได้
 สามารถสร้างสามขาหบังของกนเองง้้มมาก๋กล่าวได้ว่า เบ็น กลุ่มธุรกกําที่ไม่อาจืืนอยู่บนขาของทนเองได้ การที่คอยแก่ จพพึ่งพิงแแล่งเงินทุนของกลุ่มอื่น อาศัยกลาคของกล่มอด่น ใหที่ธุกกลุ่มธุรกิจน้น ๆ กั่จะถูกูดกกลืนเข้าไปอยู่ในอาณา
 เรื่อย ๆ ในระบบเศรษรกิจของไไยฺบ้จุุบนน

บริษัท หรือ กลุ่มบริษทที่มีอำนาผููกขาดใในึจจุุบน น้ ก็คือบริษทที่มี่มี่านาจผกขาจในบ้จจุบันน้ ก็คือบริษัท ที่มีรานทางกาวเงินที่เข้มเข็ง มีกำลังการผลิถููง สามารถ คุมตกากได้มาก
 บัจุุบัน เราอาจำแนกออกได้เบ็นสามปรรเภท และรูปแบบ ของกลุ่มผูกขาคเราอาจเบ่งได้เบ็นสามประเภเเเ่นเดียวกัน ที่ว่าการเกิคข้นและการคำรงยยู่แบ่งได้เบ็นสาม ประเงกี้คือ ประเภทแรกวิวิฆนาการมาจากตรรกุกของคน ที่เฉิบโโมาจกกนายตุนการพาณิชย์ แะะจ้ท้ที่คิน จนกระทัง ไ้้เบ็นนายทุนธนาคาร แล้วประสานเงินทุนจากธนาคารเข้า

กับการพาถี่ข์ของกน ตัวอย่าง ก็ได้แก่ตระกูดเจ้ของ ธนาการท่าง ๆ ที่ได้กล่าวชื่อมาแล้ว

ประเภทที่สงงกได้ดไก่ นายทุนท่างชาตีที่เทิบโดข้น มาโด่ยระบบบริษทแพหหุชาฑิ (Multinational Corporation) เช่น กิจการน้ำมัน (มีสามบริษัท คือ เซสล์ เอสโซ่ ซัมมิท) กิจการถถุงแเรี่ทุก (มี่ไทยชาร์โก้บริษัทเถียว) กิจการผง ซักฟอก (มีคอลเกทบาล์มโอลีฟ ลีเวร์บราเธร์) รถา ประเภทที่สมมได้แก่ กถุ่มุ่เติบโตนิ้นมาโดยการอิง
 แรขข้นมา เช่น กุุ่ม พี. เอส. เอ. เติบโตข้นมาโดยการอิง กลุ่มโสภณพาณิชย์ ถักษแแที่อิงกุ่มประเภทสองข้นมา เช่น
 พร้อม ๆ กัน เช่น กลุ่มนายถาวร พรประภา อิงนยยทุน บี่บุ่นและกุุ่มโสภแพาณิชย์
ที่ว่ารูปแบบของกคุ่มผูกขาาดแบ่งได้เบ็นสามก็คึอ รูป

แบบแรก พยายามเข้าครอบง่าการผลิกและการทกาาก โคย
การขยายยกิจการใหตระกุจของกนออกไป เช่น บริษ้ทค้าข้าว กั้ะข้นมา $๓-๔$ บริษัก ให้ลูกไปคุม ให้กรรยาไปคุม

เบ็นต้น ต้วยย่างที่เห็นได้ช้ดอีกกรณีหนึ่ง กีคือคิจการค้า รถยนต์ของตระกูลพรประภา ที่มีบริษัทต่าง ๆ มากมาย ประมาณ ๕๐ บริษัท ถ้าจะนับบริษัทสาขาด้วยก็คงเกิน จ०० บริษ้ท กิจการเหล่านแแบ่งให้ลูก ให้หลานแยกย้ายกัน ไปคุม กิจการในตระกูลเจ้าของธนาคารต่าง ๆ ก็เช่นเจียวกัน ลักษณะเช่นน้้จดดได้ว่ายังเบ็นวิธีการบริหารงานระบบเก่า ที่ อาศัยบุคคลในครอบครัวไปดำเนินงาน แท่ละคนแต่ละบริษัท คำเนินงานไปอย่างค่อนข้างเบ็นอิสระท่อกัน แต่มีการช่วย เหลือกัน สนบัสนุนและพึ่งพิงชึ่งกันแถะกัน รูปแบบที่สอง กีคือ การดำเนินงานสมัยใหม่ ใน รูปแบบของ Holding Company คือผู้ดำเนินงานหรือผู้ถือ หุ้นกิจการ จัดต้งบริษัทแม่ขึนมาบริษัทหนึ่ง เรียกว่าบริษัท ผู้ถือหุ้น หรือ Holding Company จากน้นบริษัทน้คจะเข้า ไปถือหุ้นบริษัทต่าง ๆ มากมาย บริษัทที่ถือหุ้นโดย Holding Co. เรียกว่า บริษัทในเครือ การบริหารงานของ บริษัทในเครือ ถูกกำหนคจากบริษัทแม่ท้งหมด นโยบาย ค่าง ๆ ของแต่ละบริษัท จึงเบ็นไปในทิศทางเดียว ประสาน สอคคล้องกัน รูปแบบของ Holding Co , มีสองประเภทคือ

ประเภทถือหุ้นตามแนวฑั้ง (Vertical Holding Co.) และ ถือหุ้นามามแนวนอน (Horizontal Holding Co.)

## ประเภทตามแนวตั้ง ก็ได้แก่การเข้าไปถือหุ้น หรือ

 จัดทั้งบริษัทต่าง ๆ ขึนมาในทุก ๆ ช่วงตอนของการผลิตและ การค้าในแขนงนน ๆ เช่น กลุ่มบริษัทปูนซีเมมนต์ไทย จะมี่ ทั้งบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง บริษัท CPAC บริษัทเหล็กสยาม (ผลิตเหล์กเส้น) บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย ๆลฯ เบ็นต้น ซึ่งแต่ละบริษัทก์ดำเนินงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทังสน กลุ่ม สหยูเนียนก์เช่นเดียวกัน ดำเนินงานทางด้านกิจการสี่งทอทุก ข้นตอน กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์คำเนินงานทางกิจการเลียงสัทว์ ทุกข้นทอนประเภทตามแนวนอน ก์ได้แก่การเข้าไปถือหุ้นใน กิจการท่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น กลุ่ม พี. เอส. เอ. มีกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจการค้าสินค้าผ่อนส่ง กิจารบบริษัทการงิน กิจารคค้ารถยหต์ เบ็นก้น กลุ่ม ทรัพย์สินๆ กัเเบ็น Holding Co. ประเภทแนวนอน

Holding Co. ประเภทแนวทั้ง มักจะมีอิทธิพสใน การคุมตสาดได้สูงกว่า ประเภทแเเวนอน เพราะสามารถ

เข้าคุมกลไกตลาดได้ทุกข้นตอน อย่างเช่นกิจการอาหารสัตว์ และเล้ยงสัตว์ของกลุ่มเจริญโภคภัแฑ์ จะเข้าคุมตลาจทั้แต่ การผลิตการค้าอาหารสัตว์ การผลิทการค้าถูกพันธุสัตว์ ตลอคถึงการผลิกแถะการค้าเนือตัตว์ (โคยเฉพาะไก่) หรือ อย่างเช่นกิจการวัสดุก่อสร้างของกลุ่มปู่นซีเมนต์ไทยก์ เหมือนกัน

รูปแบบของกลุ่มผูกขาดอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือกลุ่ม ที่มีลักษณกกึ่ง Holding Co . ที่ว่ากึ่งก์เพราะว่า ธุรกิจประ
 เภทนไไม่ได้จักง Holding Co . ข้นมาถึอหนทงหมด บาง บริษัทยังคงดำรงรูปแบบบริษ้ทในตระกูล แต่บางส่วน ก์มี ลักษณะเบ็น Holding Co. ต้วอย่างเช่น กลุ่มสัมพันธมิตร หรือกลุ่มตระกูล "โชควัฒน" มีอยู่หลายบริษทที่ถือหุ้น โดยบริษ้ท "สหพ้ฒนพิบูลย์" ในส่วนน้้ึึงเบ็น Holding $\mathrm{Co}_{0}$ แต่มีอีกหลายบริษัทที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย สหพัฒนพิบูลย์ แต่ คำเนินงานโดยคนในตระกูล "โชควัฒนา" ทั้งหมดน้้รวม เรียกว่า กลุ่มสัมพันธมิตร กลุ่มน้มีลักษณะที่หลากหลาย บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มมีท้้งส่วนที่เกี่ยวข้องกัน อยู่ใน อุทสาหกรรมเขนงเดียวกัน คืออุตสาหกรรมส์งทอ และส่วน

## ๑b๕゚

ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น กิจการเกี่ยวกับสินค้าบริโภคสึ้นเปลือง ประเภท สบู่ ยาสีพ้น ผงซักฟอก กลุ่มสัมพันธมิตรจัด ได้ว่าเบ็นกลุ่มแผคของกลุ่มสหยูเนียน ตระกูลจารกานนท์ กับตระกูล "โชควัฒนา" เทิบโฑเคียงคู่ร่วมกันมาโดยตลอกฺ ถือหุ้นร่วมกันม่าในหลายกิจการ

## กลุ่มผูกขาจที่ได้กล่าวมาน้ นอกจากจะพยายามผูก

 ขากการผลิๆและการค้าในแต่ละแขนงแล้ว ยังพยายามขยาย ตัวเพื่อครอบงำเศรษฐิกิจของประเทศ กีคือ ความพยายาม ที่จะผูกขาคบัจจัยการผลิตของประเทศนนนเอง มันไม่ใช่สึงที่ พวกเขาจะทำไม่ได้ เพราะมันกำลังเกิดข้นและกำลังขยายทัว ที่ว่ากำลังขยายตัว ก็เพราะว่า บัดนี กลุ่มสหยูเนียน กลุ่มสัมพันธมิทร และกลุ่ม พี. เอส. เอ. ได้ร่วมมือกันใน การก่อทั้งบริษัท "เท็กสปอร์ท" ขैนมา เบ็นบริษัทการค้า ระหว่างประเทศ โดยขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล บริษัทน้้จะทำหน้าที่เบ็นผู้ขายผลิกภัแฑ์ของกลุ่มดังกล่าว m กลุ่มน้้รวมกันแล้วมีบริษัทในเครือมากกว่า จ०० บริษัท และ ยังจะขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ บริษททใดที่อ่อนแอ จะถูกกลุ่ม๑bb
 กิจทารของกลุ่มทัวร์รอแยล เบึนต้น

กลุ่มทั้งสามกลุ่มน้นอกจากจะมีบริษัทการเงินของ ทนเองแล้ว ยังมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงจากธนาคารกรุงเทพอีก ค้วย กลุ่มธุรกิจที่อิงธนาคารกรุงเทพ ย้งมีอีกหลายกลุ่มคือ กลุ่มพรประภา กลุ่มศรีกรุงวัฒนา กลุ่ม BIS Groups ของ นายเจียม สมประกิจ ล้วนแท่มีบริษัทในเครือหลายสิบบริษ้ท ท้งสิ้น ถ้าประสานกลุ่มเหล่าน้เข้าด้วยกัน คงไม่นานหรอก เศรษฐุคิจของประเทศ ก็จะทกอยู่ในมือของพวกเขา

การผูกขาดในประเทศไทยได้วิวัฒนาการมาถึงข้น ขยายกลุ่มผูกขาด่ และกำลังเร็มการรวมศูนย์กลุ่มผูกขาจเข้า ค้วยกัน การผูกขาคน้ค้านหนึ่งก์ได้รับความคุ้มครองจากผู้ กุมอำนาจรัฐ ในรูปแบบของกฎหมายคือการส่งเสริมการลง ทุน ในรูปแบบของส่วนบุคคล คือ ผู้มีอำนาจเข้าไปเป็น ประธานเบ็นกรรมการ อีกด้านหนึ่งก็เทิบโฑข้นมาเพราะ อิทธิพลของต่างชาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา และ ญีบุ่น ผู้เขียนเชื่อว่า ภายไต้รูปแบบการปกครองเช่นน้ และภายใท้วะบบเศรษฐกิจเช่นน้้ ระบบการผูกขาคจะต้อง

พ้มนท่อไป เพราในยุคบ้จุุนันผู้ที่มีอานาจการปกครอง
 อาศ้ยช่งงกันแสะกัน และเขาเห็นกันว่ามันเบ็นความชอบธรรม

 ผู้เขียนกเเชื่เช่นเดียวกน้ว่า ผู้ขข้มแข็งกว่าย่อมชนะ ผู้อ่อนแอ แรเชื่อว่าผู่อ่อนแอน้นมีจำนวนมากกว่าผู่เข้มแข็ง มามมายเน้ก ผู้อ่อนแ๒ที่มีจำนวนมากหากรวมกันเข้าแล้ว์ กลับมีความเข้มแเข็มมากกว่าผู้เข้มเบธงได้เหมือนก้น นี่ก็เบ็น กฏธรรมชาทิอืก และเป็นความจริงที่ทุก ๆ คนในสังมมควร ตรหหนัก

## ในโกคน้ ไม่มีอะไรที่เกิคข้้นแล้วจะเป็นนิรันดร์

 มันย่อมเกิคข้นในเบื้องท้น เปลี่ยนแปลงในท่ามกถาง และ เส่ંอมสถายในที่สุก เหมือนที่พุกธองค์ตรัสว่า อนิจัง วัฏฐะ สังขารา สังขารท้งหลถยย่อมไม่เที่ยง ย่อมหมุนวิยยนเปี่ยน เปลงไปกามธรรมชาติของม้นใครที่คยยคิคแท่จะเอาเรียยผู้อึ่น คิว่ากเมมียยว ก็เที่ยวสาวได้สาวเอาโดยไม่คิคถึผูู้อนก็จงคคคคถ่งข้อเท็จจริง

เสียบ้าง คิดถึงกฏเกณฑ์ธรรมชาทิเสียบ้าง คิจถึงคำพุทธองค์ เสียบ้าง หรือว่าคิดแล้ว รู้แล้ว แต่กลับไปเชื่อว่า พระ เจ้าสร้างตนขึนมาเพื่อให้เบ็นผู้เอาเปรียบผู้อื่นก็ตามใจ คน อื่นเขาก์มีสิทธิจะเชื่อได้เหมือนกันว่า ทุกอย่างมันเบ็นอนิจจัง เกิดข้นแล้วจจะต้องเสือมสสายในที่สุด มันจะเสื่อมสลายลงด้วย อันใดก์เบ็นเรื่องของแท่ละคนจะคิดแต่ละคนจะเชื่อ จริงไหม ล่ะท่าน ?

## กำเนิดและลักษณะพิเศษ

## ของนายทุนอุตสาหกรรมไทย

## สุธี ประศาสน์เศรษฐ

## ความนำ

"การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชากิ" ซึ่งเร็มข้น อย่างเบ็นทางการโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งแท่บี พ.ศ. ๒๕ั๐ นัน ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ท่อ โครงสร้างทางอาชีพและชนช้นท่างๆ ในระบบเศรษฐกิจและ สังคมไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตรคค่อนข้างสูง เกิคข้นในบางภาคเศรษฐกิจเท่าน้น. นอกจากนี้ ภายในภาค เศรษฐกิจหนึ่ง การกระจายผลได้ในลักษณะที่ขาจความ เสมอภาคมีแนวโน้มเพ่่มข้น จนอาจกล่าวได้ว่า แทบทุกภาค เศรษฐกิจของไทยมีโครงสร้างที่รวมศูนย์มากขึ้น กล่าวคือ

ทั้งการเป็นจ้าของและอำนาจในการทัดสินใจ ตกอยู่ในมือ ของบุคคลเพียงไม่กี่กลุ่ม หรือตระกูล แนวโน้มนีมีแต่จะ เพื่มขึ้นทุกที

ภาคอุตสาหกรรมการผลิทเบ็นภาคที่มีอัตราความ-
จำเริญในระคับสูง และมีความสำคัญเพิ่มข้้นทุกที ผู้ที่อยู่ เบ้องหล้งปรากฏการณ์ที่สำคัญน์กคอ ผู้นำทางอุๆสาหกรรม ซึ่งอาจจะเบ็นทังเจ้าของและผู้บริหารอาชีพ ต่อไปนี้ราจะ a e $\quad$ 留,
รวมเรยกบุคคลทงสองกลุมนวานายทุนอุตสาหกรรม เพราะ พฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้้โจยส่วนรวมแล้วไม่แตกต่างกัน มากนกก ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมแถะการเมือง เมื่อประเทศมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมการผลิตมากข้้น รูปแบบและการจัดองค์กรทางธุรกิจก์มีความสลับซับซ้อน มากข้น ทำให้เกิดนักบริหารอาชีพมากข้น ในบัจจุบัน บุคคลเหล่าน้้ร่วมกับเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ (ซึ่ง ประกอบเป็นชนช้นนายทุนอุสาหกรรม) มีบทบาทส์าคัญ ในการทัดสินใจที่สำคัญของชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจและ การเมือง เราจึงควรศึกษาถึง กำเนิด บัญหาทัวไปและลักษณะ พิเศษของบุคคถกลุ่มน้้

## กำเนิดของนายทุนอุตสาหกรรมไทย

## การศึกษาในประเทศอึ่นเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ

 นายุนอุตสานกรรม ช้ให้เราเห์นว่าจะมีเหล่งกำเนิกทาง－ ชนชั้ $m$ ประเภทใหม่า ดัวยกัน กล่าวคือมาจากนยทุน อุกสาหกรรมขนาาเเ็ก นายุนพาณิชย์และจจกผู้ประกอบ อาชีพอิสระ นี่เบ็นกรณีของประเทคพิลลิลีปีนส์ กรีก อินดียย เตอร์กีแถะเลบานอน（Harris， 1970 p．356）การสำรวจ จาก ๓ยะ บริษที๋ ให้ข้อสรุปที่ใก้เดียีงกัน กล่าวคืคส่วนใหญ่ ของนายุุุอุตสาหกรรมร่่นบ๋จจุบันมาจากชนช้นนายทุน－ พาณิชย์ รองลงไปกีใด้แก่ชนช้นข้าราชการและนยทุน จุสหทกรรมขนากย่อม

จากตารางข้าง่่งน้ จเห็นว่านยยทุนอุตสาหกรรม ส่วนใหม่แล้วลือกำเนิดมาจกกครอบครัวี่เบ็นนาย่าุนพาณิชย์ เทีอบครึ่งหนึ่งของปู่ของนายทุนดุกสาหกรรมเบ็นผู้ประกอบ อาชีพทางการค้า ซึ่งประกอบด้วยการ่่งสินค้ออกและการ นำเข้า การค้ส่ง่งและกรคค้าปลีก ถึงแม้ว่าในรุนบิดาของเขา

[^1] อุทสาหกรรมทามลักษณะของชนช้น

|  | - ปู |  | บิดา |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | จำนวน | (\%) | จำนวน | (\%) |
| ชนช้นพ่อค้า | घ0 | ๔๗ | ๒๘ | mat |
| ชนช้นข้าราชการ | - | จ๙ | ๑๗ | ๒๔ |
| ชนช้นนายทุนอุศสาหกรรม | $b$ | จ๑ | ๑セٌ | เด |
| ชนช้นชาวนา | ๘ | ๑๔ | ๓ | 2 |
| อึ่นๆ | \& | $\sigma^{6}$ | $\cdots$ | คจ |
| รวมจำนวนผู้ทอบ | ๕๗ |  | ๗ |  |

แหล่งกำเนิดที่สำคัญถัดไปของผู้นำทางอุตสาหกรรม
กีคือชนช้เข้ารชชการซึ่งส่วนใหมู่ประกอบด้ว่ยข้าราชการพลเรือน เถือบหนึ่งในห้าของปู่ของนายกุนอุตสาหกรรม ประกอบอชชีพทางรับรชกการ แต่มาใหรุ่นบิดาของงเขจำนวน ผู้ข้ารับรรชการกลันเพีมสููง้งนถึงประมาณหนึ่งในสี่ แม้

แนวโน้มในการที่นายทุนอุตสาหกรรมจะมาจากชนช้นเดียวกัน มากขึน (inbreeding) ชนชั้นนายทุนอุตสาหกรรมก์ยังเบ็น แหล่งที่มาอันดับถัดไป กล่าวคือ ราวร้อยละ ๑๑ ของปู่ มีอาชีพในด้านการผลิตซึ่งโดยมากจะเบ็นผู้ผลิตขนาดยอ่ม แต่สัดส่วนเดียวกันนี้าหรับรุ่นบิดา กลับเพีมข้นเบ็นร้อยละ ๒ด ในทางกลับกันชนชันชาวนาลดความสำคัญอย่างมากใน ฐานะที่เบ็นแหล่งกำเนิดของนายทุนอุตสาหกรรม ผู้นำทาง อุตสาหกรรมถึงร้อยละ ๑๔ ของผู้ตอบคำถาม มี ปู่มาจาก ชนชั้นชาวนา แต่เพียงร้อยละ ๕ เท่านน ซึ้งมีบิดาอยู่ใน ชนชั้นน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ชนชั้นชาวนามีโอกาสน้อยที่จะ เลื่อนฐานะข้นเบ็นนายทุนอุตสาหกรรม. แน่นอน ระบบ เศรษฐกิจและสังคมที่เบ็นอยู่ มีแนวโนมที่จะบีดกันการ เลื่อนฐานะของชนช้นนี้ เนื่องจากนายทุนอุตสาหกรรมเบ็นชนชันใหม่ที่เพ็ง
มีความสำคัญข้นมาในระยะเวลาไม่นานนกก การเคลื่อนย้าย ทางชนชันซึ่งมาจากแหล่งอื่น ไม่ว่าในแนวตังหรือแนวนอน ย่อมมีมากเบ็นธรรมดา ตรงกันข้ามชนชั้นข้าราชการซึ่งมี

พัฒนาการมานานในประวัตึศาสตร์ มีกำเนิดมาจากชนชั้นเดียว กัน (inbreeding) มากกว่า งานวิจัยของลิขิต ธีรเวคิณ เกี่ยวกับภูมิหลัทางอาชีพของบิดาข้าราชการชันนำ พบว่า ร้อยละ ๔๘ เบ็นข้าราชการเหมือนกัน ร้อยละ ๒ด เบ็นนักธุรกิจ ร้อยละ จ๘ เบ็นกสิกร และร้อยละ ๔ เบ็นทนายความ เบ็นท้น (Dhiravegin, 1972, p. 19)

ข้อสังเกตที่ได้จากตัวเลขข้างต้เก็คือความหวังที่ชนชันชาวนาจะเลื่อนฐานะไปเบ็นชนช้นนายทุนอุตสาหกรรมนน มีน้อยเหลือเกิน และโดยแนวโน้มอันเดียวกันชนชันพ่อค้าก์ เบ็นแหล่งที่มาของนายทุนอุตสาหกรรมที่ค่อย ๆ ลดความ สำคัญลงไป แม้จะยังสำคัญอยู่ในช่วงน้ ที่สำคัญคือชนช้น นายทุนอุตสาหกรรมจะมาจากชนช้นเดียวกันมากข้นทุกที่ (inbreeding) เบ็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าจากข้อมูลน นายทุนการเงินหรือนักการธนาคารยังมีบทบาทน้อยในการเบ็น แหล่งที่มาของนายทุนอุตสาหกรรม ทังนีกเบ็นเพราะการ ธนาคารในเมืองไทยค่อนสงครามโลกครั้ที่สอง อยู่ภายใต้ อิทธิพลของธนาคารฝรังมากा ชนชั้นายทุนการเงินที่เบ็นท้้ง ไทยและจีนในเมืองไทยกียังอยู่ในระยะเรี่มก่อทัว โดยเฉพาะ

ในช่วงสงครามซึ่งธนาคารต่างชาติอยู่ในภาวะบ้นบ่วน．หลัง จากสงครามโลกคร้งที่สอง นายทุนการเงินของไทยเรี่มเบ็น บืกแผ่นมากขึ้น（ดู Sithi－Amnui，1964）และในบัจจบัน อำนาจของชนช้นนี้เพิมขื้นอย่างเบ็นที่ประจักษ์ชัด การศึ่กษา หลายเรื่องได้ช้ให้เห็นว่า นายทุนการเงินในบัจจุบันมีอำนาจ มาก่มายในฐานะผู้คุมแหล่งเงินทุนจำนวนมหาศาล＊จึงเบ็น ไปได้ที่บุคคลกลุ่มน้้จะต้องเข้ามาคุมกิจการอุตสาหกรรมการ ผลิทไว้ในครอบครองอีก ไม่ว่าโคยทางตรงหรือทางอ้อม หรือในทางกลับกัน กลุ่มนายทุนอุตสาหกรรมก์อาขเข้าไป เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารอีกก์ได้．การร่วมมือกัน
 จะเบ็แผู้คุมการผลิศที่สำคัณของ ชาทิคังเธ่นกร มี่ปากีสถาน เบ็นก้้（White，1974）

## ข้อส้งัเกทอีกประกกรหนนึงกีคือ การที่อัตราส่วนของ

 บุคคลรุุนท่าง ๆ ที่อยู่ในชนช้นข้ารชกกรเพ็มข็้ใในรุ่น บิจา แท่ากรงกันข้ามเมื่อมเถึงรุรมบบัจุบัน อักราส่วนของผู้ที่เฉยรับ รชชกรร่อนม้ามาเบ็นนายุุนจุทธาหกรรมได้ดคลงมาก ข้อ

น้น่าจะแสกงได้ว่าในรุ่นบิกาหรีอประมาณ ส๐ บีเศษที่แล้วมา ความเิยมในการรับรชชการย้งคมมี่ยู่มาก แต่มใในุ่นบิจุุ－ บันค่านิยมในแง่การรับราชการอาจจะลคลงไปมากทีเดียว จึง ทำให้ผู่เฉคยเข้ารับราชกกรมาก่อนมีจำนวนน้อองงไป แสะใน ที่สุคบุคคจจำนวนน้ก็เปลี่ยนมาประกอบอาชีพ ตางอุตสาห－ กรรมการผลิทีีกทอดหนึ่ง．การที่คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะ นิยมการทำงานในอุฑสาหกรรมการผลึคมากข้้น แผกงถึงการ เปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับอาชีมแเะค้ากํ์ครีรี่มี่อย่ ฉะน้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จในการประกอบอาชีพในวง
 การมีสถนภาพอันสูงในสังคมสำหรับคนรุ่นใหม่ ทัศนคคิใหม่ เช่นน้สอกคล้องกับโครงสร้าเศรษฐู่จํไทย ที่ค่อย ๆ แปร สภ่าพจากการกลิกรรมไปสู่อุสาหกรรมการผลิทกลอค่เวลา

## ，d แหล่งทม่าของทุนอุตสาหกรรม

เมื่อเราเข้าใจถึงแหล่งที่มาในแง่ชนช้นของนายุุน ถุกสาหกรรม เรจึงคววสสนใจท่อไปี๋งแหล่งที่มาของเงินทุน

ที่เขาระดมมาใช้ในการทั้งกิจการ ทังนน้พื่อจะเข้าใจถึงการก่อ คัวของชนช้นน้ในแง่มุมที่สมบูรณ์ข้น จากการสอบถามบุคคล กลุ่มนี่านวนประมาณ ๗๕์ คน จาก ๗๕ บริษัท เราได้ คำตอบซึ่งแสดงอยู่ในตารางที่ ๒ ซึ่งจะเห็นว่าแหล่งเงินทุนที่ สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการใช้ในการท้งกิจการคือธนาคารพาณิชย์ มีบริษัทจำนวน จ๐ ราย ที่ๆอบว่าแหล่งเงินทุนได้ จากการกู้ยื่มจากธนาคาร ๆ ถัดไปได้แก่เงินทุนของเจ้าของ กิจการเอง (๔๓ บริษัท) ทุนที่ได้จากการร่วมทุนกับต่างชาทิ มีเพียง ๒๙ บริษัท มีประมาณ ๑๖ บริษัท ที่ก้เงินจากสถาบันการเงินที่ไม่มีการจัดตั้ง คือก้ยืมก้นเองระหว่างญาติมิตร เมือพิจารณาถึงลำดับความสำคัญของแหล่งเงินทุนโดยแยกข้อ มลออกทามขนาดของกิจการ จะเห์นว่าลำดับความสำคัญ ดังกล่าวเบ็นไปอย่างเดิม ไม่ว่าบริษัทขนาดเล์ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ท่างก็ตอบว่าธนาคารและเงินทุนจากเจ้าของ กิจการเบ็น ๒ แหล่งที่สำคัญที่สด

* การวิเคราะห์ในตอนน้เบ็นเพียงการประมาณคร่าว ๆถึงกวามสำคัญของ แหล่งเงนนทุนแต่ละแห่ง เราจำเบื่นจะต้องเปรี่ยบเที่ยบยอดรวมของเงิน ทนแต่ละแหล่งจึงจจะทราบความสำคัญของแหล่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง เนืองจากไม่มี้อมูลด้งกล่าวเราจึงต้องใช้จำนวนบร๋ษ้ทแทน

ตารางที ๒. แหล่งที่มาของเงินทุนที่นายทุนอุทสาหกรรมใช้ ในการทั้งบริษทนน***


การร่วมทุนกับต่างชาติมิได้หมายความว่าแหล่งเงิน ทุนจากต่างประเทศจะสำคัญกว่าแหล่งภายใน คังจะเห์นจาก ทัวเลขในตาราง $๓$ เมื่อมีการร่วมทุนกับต่างชากิ ความจำ เบ็นในกรใช้ทุนเอง และการกู้ยืมจากญาติมิตรก็ลคลง ส่วน การก้ยื่มจากธนาคารพาณิชย์ยังคงเบ็นแหล่งสำคัญในอันดับ หนึ่งเหมือนเดิม ตำหรับบริษทไทยการก้ย่
 -เฉลิ่ยกนหนึ่งจะตอบราว เข ข้อ (แต่ละบรับัไได้เงนทุุนจกกหาายแหล่ง)

เเ็ือนดับหนึ่ แต่าราใช้ทุนเองแะะการู้ยี่มจากญาติมิตร น้นมีมากกว่ากรมนีของบริษททร่วมทุน

ตารงทที่ ๓ แหล่งงงินทุนของบริษททไทยและบริษัทร่วมทุน＊

|  | บริษทไทย | บริษัทร่วมทุน |
| :---: | :---: | :---: |
| เงินทนเจ้าของกิจการ | ๒๔ | の囚 |
| กูจากญาติและบุคคลอืน | ๑ฏ | ๓ |
| กูจากธนาคาร | ๓๐ | no |
| จากผู้ร่วมทุนท่างชาติ | － | low |
| อืน ๆ | b | b |

เนื่องจากเงินทุน ซึ่งเบ็นของเจ้าของกิจการเองนั้ มีความสำคัญออนคับหนึ่งที่นำมาใช้ในอุฑสาหกรรมการผลิท จึงควรที่จะสอบถามท่อไปว่าทุนจำนวนน้มาจากแหล่งใดบ้าง เพื่อที่จะทราบว่าเงินทุนนีไหลมาจากภาคเศรษ ฐกิจใดบ้าง ตัวเลขในตาราง \＆แสกงให้เห็นว่าการค้าขายเบ็นแหล่งที่
 บริมีได้ดงินทุนมาจากหหลายแห่ง่ง）

ด๘ం
สำคัญที่สุด (ตัต ราย) หรือราว $\llcorner\circ \%$ ของแหล่งเงินทุน ทั้งหมดที่มีผู้ทอบมา (ะธ เสียง) เงินทุนส่วนทัวที่ได้มาจาก กิจการธนาคารและการเงินมีเพียง ธ รายเท่าน้น แม้ว่าจะมี ความสำคัญอันดับสอง. เงินทุนที่ได้จากภาคการผลิทค้วยกัน มีจำนวนน้อยมาก คือมีเพี่ยง ๗รายเท่าน้น นอกจากนี แหล่งเงินทุนที่ได้จากการค้าที่คินและอสังหาริมทรัพย์มีน้อยที่ สุด (๓ ราย).
ตารางที่๔ แหล่งเงินทุนส่วนตัวของนายทุนอุตสาหกรรม ท่ได้นำมาใช้ในการตังบริษัทนี้

| แหล่งเงิททุน | บริษับขนาด |  |  | รวม |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | เล็ก | กลาง | ใหญ่ |  |
| การคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ | $๔$ | - | - | $๔$ |
| การค้ขาย | จ๙ | -๒ | b | mm |
| การผลิทสินค้าอึ่น ๆ | ๒ | ๓ | $\square$ | $\omega$ |
| การเงินและธนาคาร | \& | m | - | ${ }^{2}$ |
| อื่น ๆ | - | $\infty$ | . | m |

 พาณิชย์ได้กสายเบ็นแหล่งที่ให้กู้ยืมแก่งาคการผลิตมากขึน ซึ่งแตกท่างจากในอคีฑที่ธนาคารมักจะให้กู้เงินระยะสันเฉพาะ เพื่อการส่งสินค้าออกและนำเข้าและเก็งกำไรจากการค้าเงินตรา ท่างประเทศ (Prasartset, 1975, pp. 388-91) นอกจากน้ เงินทุนส่วนตัวของผู้ประกอบการเบ็นแหล่งสำคัญอันดับสอง จากการพิจารณาแหล่งเงินทุนส่วนคัวนน ปรากฏว่าการค้าเบ็น แหล่งเงินทุนส่วนตัวที่สำคัญที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการที่ ชนชั้นนายทุนอุตสาหกรรมส่วนใหญู่ของไทยถีอกำเนิดมาจาก ชนช้นพ่อค้าดังได้กล่าวมาแล้วในทอนต้น การศึกษาจากกรณี ของประเทศด้อยพัฒนาอื่น ๆ ก็ได้รับคำตอบอย่างเดียวกัน (เช่น Sayigh, 1962, p-79; Papanek, 1971, pp. 256 -57) การค้าเบ็นแหล่งสะสมทุนที่สำคัญซึ่งจำเบ็นในการก่อท้ง อุตสาหกรรม เมื่อโครงสร้างค้านโอกาสเปลี่ยนไปในทางที่ อำนวยท่อการท้งอุดสาหกรรมการผลิต. พ่อค้าที่มีความ สามารถในการประกอบการสูง ก็สามารถจะเข้ามาเบ็นผู้ผลิต ก่อนกลุ่มอื่นๆ เพราะมีทุนจำนวนมากพอและมีการทิคท่อกับ ท่างประเทศอยู่แล้ว ในระยะแรกของการท้งอุตสาหกรรม

๑๘し

เงินทุนที่จะ ได้จากการผลิตเองกีย่อมจะมีน้อยเบ็นธรรมดา และเบ็นที่คาดว่าเงินทนแหล่งนี้จะเพิมข้นทกทีจากการที่ภาค การผลิทขยายตัวรวกเร็วในระยะที่ผ่านมา ข้อสังเกฑประการ สุดท้ายก์คือส่วนเกินทางเศรษฐกิจ (economic surplus) ที่ ชนช้นเจ้าที่ดิน ได้รับนน้นมีการนำมาถงทุนในภาคการผลิต นอยมากและมักจะเข้ามาทำกิจการที่ค่อนข้างเล็ก

## d การพงพานายทุนต่างชาต่

 ขณะที่พฟฒนาการด้านทุนนิยม ของระบบเศรษฐกิจ ไทยขยายตัวมากข้น รูปแบบการจัดองค์กร ทางอุกสาหกรรม ก็มีความซับซ้อนมากขึ้น อุสาหกรรมการผลิต่าง ๆ กัมี แนวโน้มในการรวมศุนย์มากข้น กล่าวคือการที่การผลิท ส่วนใหญ่ในแต่ละอุทสาหกรรม จะทกอยู่ในมือของบริษัท ใหญ่ๆ จำนวนน้อยราย จะเกิดข้นในสาขาการผลิทต่างๆ มากข้นทุกที่. ขณะเดียวกันการแผ่ขยายตัวของระบบทุนนิยม ออกไปในระดับโลก จากกลุ่มประเทศที่เบ็นศูนย์กลางหรือ ประเทศพ้ฒนา ซึ่งอยู่ในรูปของบรรษัทข้ามชาติ (Transnational Corporations) ก็กลายเบ็นฮุปสรรคอย่างหนึ่งใน การบีดก้้นพัฒนาการในระกับสุงของนายทุนอุกสาหกรรมไทย ตถาดในระคับโลก. การพัมนาตุตสาหกรรมของไทยะะก้าว ไปสู่ข้นสู่ง้ด้ ก้โคยารยอมมรองคองผลเระโยชนโกบบบรรษัท ข้ามชากิ กล่าวคือการแบ่งบันมูคค่าส่วนเกินที่สร้งง้์นใน ประเทคไไยให้กบันยยยุนท่างชากิ ซึ่งแเกงออกมาในรูปของ การร่วมทุนกับบรรษัทท่างชาทิ. ปรากฎการณ์น้นได้รับาร ยืนยุนดีพอควรจากข้อููกที่ได้จากการสอบถามนายทุน ฮฺสาหกรรม.
 และบริษทร่วมทุนกับนายทุนท่างชาทิ. ในด้านบริษททไไกยน้น
 ได้จกกส่วนรวมจำนวน mอ บริษัท ปรากมว่าร้อยละ แฺอ ตอบว่าจรร่วมทุน ในจำนวนน้นริษัทใหมูร้อยละ ๔๐ คิคจะ ร่วมทน ขนเที่บริษัทขนากกลางและเล็กรารร้อยะ ๒๐ เท่า นนที่คิ่คจรร่วมทุน. โคยส่วนรวมเคือบครึ่งหนึ่งของบริษัทไทยตอบว่าะะไม่ร่วมทุน และข้อลังกทที่ส่ากัญคือบริษัทที่ ไม่ประสงค์จร่วมมทุนส่วนข้างมากเบ็นกิจการขนาจเล็กและ จนากกลาง. ที่เหลืออีกร้อยละ ต๐ ตอบว่าย้งไม่แน่ใจ

จ๘๔
สำหรับบริษทที่ร่วมมทุน ๆ อยู่ก่อนแล้ว (๓๘ บริษัท) ส่วนข้างมากมีความพอใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับ บริษัทต่างชาทิท่อไป คือร้อยละ ๕ะฮ ทอบว่าจะร่วมทุนท่อ ไปอีก และผู้ประกอบการในบริษัทขนาดใหญ่และข้าคกลาง จะสนบบสนุนความเห์นน้มากกว่าผู้อยู่ในกิจการที่เล็กกว่า. อีก ร้อยละ์ ๒๙ ทอบว่าจะร่วมทุนต่อไปหรือไม่ก์ได้ คงมีเพียง ร้อยละ ๑๓ เท่าน้นที่ๆอบออกมาอย่างชัดแจ้งว่า ไม่จำเบ็น ท้องร่วมทุนกับต่างชาติก์ได้เพราะคนไทยเราเองก์สามารถ ดำเนินการได้

จากข้อเท็จจริงนี้เราจะแลเห์นช้ดว่า ความสามารถ ของชนช้นนายทุนอุตสาหกรรมไทยที่จะสลลจตัวให้หลุดพ้น จากการพึ่งพานายทุนต่างชาตินนมีอยู่ค่อนข้างจำกัด คือถ้า รวมเอาผู้ที่ทอบว่าจะร่วมทุนหรือไม่กีได้เข้วับผู้ที่ตอบว่าไม่ ต้องร่วมทุน ก็คงได้ยอดรวมเพียงประมาณร้อยละ ๔๐ เท่า น้น ความเบ็นจริงที่จะเกิคขึ้นย่อมจะมีสัดส่วนน้อยกว่านีมาก เพราะอุศสาหกรรมการผลิทของไทยยังต้องพึ่งพาเทคโนโลย่่ และตลาคจากต่างประเทศอยู่มาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขใน ตารางที่ ๕.

## ตารางที่ $\alpha$ เหตผลในการเข้ร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ



[^2]
## จากการสอบถามถึงเหทุผลในการร่วมทุนกับบริษ้ท

 ท่างชาทิ โดยมีคำทอบให้นายทุนอุตสาหกรรมในบริษัทร่วม ทุนเลือก ๗ ข้อ แต่ละคนมีโอกาสตอบได้มากกว่า $๑$ ข้อ ปรากฏว่า ผู้ตอบจำนวน ต๗ คน รวมกันลงคะแนนให้ข้อ ท่าง ๆเบ็นจำนวน ๗๐ เสียง (เฉลี่ยแล้วมีผู้ตอบคนละ ๒ข้อ). จากตัวเลขในตาราง ๕ จะเห็นว่า โดยส่วนรวมแล้วนายทุน อุตสาหกรรมไทยร่วมทุนกับบริษัทท่างชาติเพราะหวงพึ่งพา ด้านเทคโนโโย่เบ็นอันคับแรก (๓จ เสียง) หรือราวร้อยละ ๔๐ ของคะแนนเสียงท้งหมด และเมื่อดูตามขนาดบริษัทก์จะเห์น ชัดว่าบริษัทขนาจใหญ่หวังพึ่งพาด้านเทคโนโลยี่มากกว่า บริษัทขนาจกลางแถะขนาคเล็ก. การพึ่งพาค้านตถาดจาก บริษัทต่างประเทศเบ็นเหตุผลอันดับที่สอง (จ๕์ เสียง) หรือ ๒0 \% ของคะแนนทั้งหมด แถะในทำนองเดียวกัน บริษัท ขนาจุใหฌ่ก็หวังพึ่งพาตถาดท่างประเทศมากกว่าบริษัทขนาด อืน ๆ. ประการท่อไปก์คื้อหวังว่าการร่วมทนน้้จะทำให้กิจการ ของทนมีอนาคทดีขึน (๑๔ เสียง) บริษัทขนาดเล็กให้ความ สำคัญท่อเหตุผลน้้เบ็นอันดับสอง ซึ่งก็เบ็นการแน่นอนว่า การร่วมทุน 9 คงทำให้โอกาสที่จะเติบต่อโทไปดีขึ้นมากข้อน่าสังเกตจากข้อมูลน์ก์คือ ผู้เข้าร่วมทุนมีได้หวัง จะพึ่งพาทนจากท่างชาติเบ็นหลัก ( $\varsigma$ เสียง) และทำนองเดียว กัน เขามิได้หวังว่า ถ้าร่วมทุนกับต่างช์าติแล้วรัฐอาจจะ ช่วยเหลือมากขึน (๑ เสียง) การที่ผู้ประกอบการไทยไม่ได้ หวังพึ่งทุนจากการร่วมทุนกับต่างชาติน้นมีความหมายสำคัญ นักเศรษฐศาสตร์สาขาพ้ฒนาการหลายคนได้เนนว่า ประเทศ ค้อยพ้มนาขาคแคลนเงินทุนที่จะนำมาสร้างอุตสหกรรมแต่ ขณะเดียวกัน ก็มีบางคนกลับเน้นในแง่การขาคแคลนความ สามารถในการประกอบการและการตัคสินใจลงทุน. จากข้อมล ที่ได้อธิบายข้างต้นน้น่าจะช้ใใหเห็นว่าผ้ายหลังมีส่วนถูกมากกว่า นอกจากน้ การค้นพบว่านายทุนอุตสาหกรรมของไทย มุ่งหวังที่จะร่วมทุนกับท่างชาติเพื่อพึ่งพาเทคโนโลยี่และตลาด เบ็นหลักน้น ก็สอคคล้องกับผลการวิจัยของ อุดม เกิดพิบูลย์ (Kerdpibule, 1974, pp. 27-28) กล่าวคือ ๔๕\% ของผู้ตอบ คำถามลงความเห็นว่าร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติเพราะหวังพึ่ง ทางค้านเทคโนโลยี่และความชำนาญงาน. การพึ่งพาด้านตลาด เบ็นอันคับถัดไป $(จ ๓ \%)$ และข้อสังเกตก์คือถ้าหากกลุ่มทัว อย่างของ อุคม เกิดพิบุลย์ สอดคล้องกับของเรา ก็อาจ

กล่าวได้ว่วในบัจจบันความต้องการที่จะพึ่งพาตลาดท่างประเทศมีขนาจเพ็มข้น คือแต่เดิมมี จ๓\% แต่บัจจุบันเพีมเบ็น 100\%

## จากการวิเคราะห์ข้างท้นนี้ เราสามารถจะได้ข้อเสนอ

 ที่สำคัญอยุ่สองประการ. ประการแรก การที่บริษัทที่มี่ขนาด ค่อนข้างใหญ่ มีความจำเบ็นท้องพึ่งพาค้านเทคโนโลยี่และ การทลาคจากบริษัทต่างชาติน้น เบ็นเครื่องช้อันสำคัณว่าการ พ้ฒนาอุทสาหกรรมในประเทศไทยมีลักษณณะแบบพึ่งพา (dependent development) อย่างมาก เมื่อขนาดของบริษัท เทิบใหญ่ขึ้นฑามลำดับ การพึ่งพาดังกล่าวก็จะขยายเพ็มขึน เบ็นเงาตามตัว ประการที่สอง ความขัดแย้งระหว่างนายทุน อุตสาหกรรมไทยกับนายทุนท่างชาติย่อมมีระคับสูงข้นในขนาค ต่างๆ กันๆามสาขาอุกสาหกรรมต่างๆ โดยเบ็นไปตามอำนาจ เปรียบเทียบทางเศรษฐูิจและการเมืองในแท่ละสาขาการผลิท ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ. อย่างไรก์ดี ภายไท้สภาวะ ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เบ็นอยู่ แนวโน้ใในการ ประนีประนอมในรูปของการร่วมทุนกับต่างชาติย่อมมีมาก การขยายทัวของการร่วมทุนน้จะมีส่วนทำให้นายทุนอุทสาหกรรมไทยมีลักษณะพิเศษ คือ การเบ็นนายทุนนายหน้าทาง อุ๊สหกรรม (industrial comprador).

## การเบ็นนายหน้า :

ลักษณะพิเศษของนายทุนอุตสาหกรรมไทย
วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยเบ็นไปในลักษณะ ที่เอ้ออำนวยให้ทุนพาณิชย์ (merehant capital) ขยายต้วโดย ไม่มีการพัฒนาท่อไปเบ็นทุนอุตสาหกรรม (industrial capital) ความสามารถในการประกอบการที่มีอยู่นน ้ ถูกนำไปใช้ในด้าน การส่งออกและนำเข้า การค้าส่งค้าปลีกและการเก็งกำไรค้าน ที่คิน ทังนี้กเบ็นเพราะกิจการเหล่านี้สอดคล้องกับโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะน้น กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเบ็นกลุ่มนายทุนพาณิชย์ กลุ่มเจ้าที่คินและชนช้นนำ ก่างก์ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของทุนพาณิชย์. ทุน อุ๊สาหกรรมไม่ได้รับการส่งเสริมเพราะมือปสรรคในด้าน ท่างๆ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีตลาคแคบ การอยู่ภายใต้ อิทธิพลของจักรวรรดินิยมในแง่ที่ถูกบังคับโดยสัญぬาเบาว่ริง และบัญหาด้านกาวเมืองและสังคมภายใน. เนื่องจากความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยในระยะนน ไม่ แตกต่างไปจากที่เบ็นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ มากน้ก จึงอาจจะกล่าวได้ว่าระบบเศรษฐกิจ้ไทยมีลักษณะแบบกึ่งเมือง ข้น กล่าวคือการค้าระหว่างประเทศและการผลิทที่สำคัญตก อยู่ในการควบคุมของนายทุนท่างชาติ โดยเฉพาะกีคืออังกฤษ ส่วนการค้าภายในจะทกอยู่ในมือนายทุนนายหน้า(comprador) ซึ่งทำการติดท่อเชื่อมระหว่างผู้ผลิกสินค้าข้นปฐมในประเทศ กับบริษัทต่างชาทิ. ในสภาพเช่นน้้ นายทุนพาณิชย์ที่พัฒนา ขึ้นอย่างมากหลังจากที่ไทยเบีดประเทศทำการคากับต่างประเทศ อย่างเบ็นการถาวรในบี พ.ศ. ๒๓๘๘ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ เบ็นนายทุนนายหน้าด้วย." ในระยะสิบกว่าบีที่ผ่านมา นายทุน นายหน้าประเภทนีได้แปรสภาพเบ็นนายทุนนายหน้าทาง อุ๊สาหกรรม แม้ว่าบางส่วนจะสามารถแปรมาเบ็นนายทุน ชากิ.

## ตั้งแต่หลังสงครามโลกครังที่สองเบ็นต้นมา ได้มีการ

 ขยายตัวของการลงทุนโดยตรง (direct foreign investment) จากประเทศพัฒนาไปสู่บระเทศด้อยพ้ฒนามากข้น ทังนนกก[^3]เพราะประเทศพัมนมี่ทุนและเทคโนโลย่่ส่วนเกินที่จะนำมา แสวงหาประโยชน์ในประเทศค้อยพัผนา โคยได้ผลทอบแทน ในอัตราููกว่า โภยเฉหาะการเข้ามาใช้ประโยชน์จากเรงงาน ถูกๆ และวักุดุิบบางอย่าง. การขยายตัวของงกาคอุตสาหกรรม ในปรรเทศไทยก์ได้รับแแงผลลกํานันจกกายนอกเบ็นพิเคฑ
 ลงทุนหถยยุบับ เพื่อเบีกโอกาสให้บริษัทท่างชาคิเข้ามากงทุนโดยกรงในประเทศไทย การให้สิกธิพิเศรต่างๆ แถะการ
 ผลักกันให้บริษทต่างชาติเข้มมางงทุนมากข้น. ถารร่วมุุน ระหว่างบริษทต่างชาทิที่เคยส่งิินค่าเข้ามาขายในประเทศ กั่บ บริษทไไยชช่งเบ็นตัวแทนจำหน่ายจึงเกคคข้น้ำนวนมาก (ค Anderson, 1970, pp. 93-94) คังน้้นจงงเกิคกกรขยายตัว ของนยทุนนยยหน้าํางงอุกสาหกรรมอย่างรวกเร็ว. นายทุน นยยหน้าประเงกน้ ทำหน้าที่เพียเเป็นสะพานให้แก่นยยุุเ ท่างงขาติในการเข้ามาแสวงหาผงกำไรในประเทศไทยง เพราะ ในการทำกิจารร่วมฉุดด้วยกันน้น ส่วนข้างมมากแล้วนยยุุน

-alø
ถึงแม้ว่ารัฐามดไทยจจกำหนดว่าในการร่วมทุนกับท่างชาทินน ผ้ายไทยจะทัองเบ็นผู้ถีอหุ้นกกินกว่ากึ่งหนึ่ง กัเบึนที่ทรบบก้น คีว่าการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งมิได้มีความหมายต่าคัมแก่ประการใด. การศึกษาของ $F . B$. Weinstein เที่ยวกับพฤคิกรรม ของนายุนขี่บุ่นในไทยแฉะะเระเทคอึ่นๆ ในภูมิกาคอาเซ่ยน ยืนยนข้อกล่าวออํงนน้อย่างชัคแจงงแสะละเอียคคี. กล่าวคือ ใน การที่จะรักษาอำนาจครอบร่าก่อไปน้น นยยุนต่างชาคิกี่า
 (ดุWeinstein, oqurb)

จ) การถึอนุ้นในนมมนายุนต่างชากิหรีอการเบ็น
 อาจจ่ายเงินลับจำนวนมาเให้แก่กุคคคกี่มี่ช่อพอที่จะนำมตาย ได้. แน่นอนบุคคลเหค่านี้ย่อมเบ็นผู้มิอิกธิพลในวงการท่างๆ ของไทย บางที้รู่วมทุนชาวมี่บุ่นก็จะให้ถ้เงินแก่หุ้นส่วน
 นอกจากน้ผ้ายไทตก๋อาจจะเบ็นผ้ายนําที่อินหนื่ออาคารมาร่วม ค้วย ไม่ว่วที่ดินหรีออาคารจะมูมูคค่ามากหรือน้อยผ่ายต่างรากิ ก็จะออกหุ้นไห้เบ็นจำนวนมากแก่ผ่ายไทย แทม่ม้อ้อาคลงลับ ๆ

กันในการที่ยอมให้การบริหารที่สำคัญต่างๆ ตกอยู่ในมือของ ผ้ายต่างชาติ.
(๓) ในการจัดต้งบริษัทร่วมทุนนน ทั้งสองผ้ายตก ลงกันที่จะจจทะเบียนทุนไว้ท่ำมาก ในแง่นผู้ร่วมทุนผ้ายไทย ก็สามารณเบ็นผู้ถือหุ้นผ้ายข้างมาก ขณะเดียวกันในการดำเนึ่น งานของบริษัทน้น บริษัทจะท้องตกเบ็นหนน้อย่างมาก. การ ซ้อเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ และแม้แท่ค่าใช้สอยในการ ตำเนินการก็เบ็นเงินกู้จกกบริษัทต่างชาทิ คังนนเมื่อพิจารณา ฐานเของบริษัทที่ร่วมทนแล้วจะเห็นว่าอัตราส่วนของหนี้สิน ต่อทุนจจทะเบียนสูมาก การที่เบ็นเช่นนี้กเนื่องจากได้รับการ ค้ำประกันจากบริษัแม่ซึ่งอยู่ท่างประเทศ ซึ่งช่วยให้บริษัท แม่ได้รับค่าจอกเบืยจากบริษัทร่วมทุนอีกทอคหนึ่งแทนที่จะ ถือว่าเบ็นเงินร่วมกันลงทุนและไม่ต้องคิคดอกเบื้ย

> ๓) อีกวิธีที่สำคัญที่สุดก์คือการทำข้อตกลงที่เรียก กันว่า "สัญญาเบื้องท้น" กับนายทุนท่างชาติ. สัญญานีเบ็น ข้อพันธนาการที่สำคัญท่อนายทุนอุตสาหกรรมไทย กล่าวคือ

[^4]Q๙๔
จะมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบกันระหว่างผ้ายไทย กับผีายญ่บุ่น โดยที่ผ้ายหลังควบคุมดูแลการดำเนินงานของ โรงงาน การจัดซ้อวัสคุและวักถุดิบท่างๆ และจัดการค้านการ ขายผลิตภัแฑ์ของบริษัทร่วมทุนที่ต้งข้้นผ้ายไทยเพียงแต่รับ ผิดชอบในด้านความสัมพันธ์แรงงาน ค้านการทำบัญีเงิน เคือนและหน้าที่อื่นๆ ที่ไม่สำคัญมากนัก ในแง่การขายผลิก ภัณฑ์ของบริษัทร่วมทนนไม่เพียงแต่การส่งออก การขายส่ง9 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศก์ต้องคำเนินการผ่านบริษัท ค้าของญี่บุ้น (trading companies) ค้วย.

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าไม่ว่าผ้ายไหนจะ เบ็นผู้ถือหุ้นผ้ายข้างน้อยหรือผ่ายข้างมาก นายทุนต่างชาติจะ สามารถรักษาอำนาจครอบงำเหนือนายทนอๆสาหกรรม ไทย อยู่ตลอคเวลาฉะน้นการเข้าร่วมทุนกับบริษทต่างชาติก็อาจถือ ได้ว่า เบ็นการยอมตนเบ็นนายหน้าทางอุตสาหกรรมโดย สมัครใจ ข้อกล่าวอ้างเช่นน้อาจไม่ให้ความเบ็นธรรมแก่นาย ทุนอุตสาหกรรมไทยที่พยายามที่จะต่อสู้กับนายทุนต่างชาติ ความจริงแล้ว ผ้ายไทยก็พยายามที่จะแสวงหาความเบ็นอิสระ และอำนาจในการควบคุมบริษ้ท่่วผทุนค้วยเซ่นกัน แก่ความ

พยายามนต้องประสบกับอบสรรคหธายบระการ. คางไค้กดาาว

 ในการเจรจาต่างๆ F.B. Weinstein ขาจความเข้าใจอย่างแท้ จริงกี่ยวกับอำนาจผูกขาาคของบริษัทระหว่างประเทศ ในบาง คร้งเขาจึงเขียนว่า "ความจริงแล้ว นักธุรกิจญี่บุ่นคนหนึ่ง ซึ่งมีความรอบรู้ถึงสถานการณ์ในไทยอย่างกว้างขวาง แสคง เห็นความว่า เขาไม่เคยได้ยินสักกรณีเดียวที่ผายยไทยจะเรียก ร้องอำนาจในการบริหารของบริษท" (ดูหน้า ตส๔ ในบท ความของเขา) ประเด็นน้เบ็นหวขข้ยที่นกวิชาการจำนวนมาก ในญี่บุ้นมักนำมากล่าวอ้างกันบ่อยครั้ โดยไม่เบีคเผยถึง ลักษณะของสัญญูในการร่วมทุนและพฤติกรรมอื่น ๆ ของ นายุุนญ่บุ่น. แม้โดยความจริงแล้วคำกล่าวเช่นน้จะสะท้อน ถึงภาวะที่เบ็นอยู่ในไทยได้มาก กล่าวคือ เรามีนายทุน อุตสาหกรรมนายหน้าจำนวนมาก. อย่างไรกีคีเราก์ไม่ควร มองบัญหาในแง่สถิทย์ (static). เมื่อพิจารณาในแง่พลวัทร (dynamic) แล้วเราจะเห์นว่านายทุนอุฑสาหกรรมที่พยายาม เรียกร้องอำนาจบริหารแถะการตัดสินใจท่างๆ ก็คงจะมีอยู่ไม่

- は

น้อย. Wienstein เขียนในบกความเดียวกันว่า "บางครังน้ก ธุรกิจไไยกีําางว่า ในกรถี้ที่ผ่ายไทยแสกงงนในทำนองที่ใด้
 ให้บริษทั่ว่วมทุนนน้ทากกุน เพื่อะะเบีดโอกาสให้ผ้ายน เรียกร้องที่จเเพืมหุ้นใหม่ ซึ่งผ้ายไทยไมมี่เธินซ้้อ ส่วนผ้าย ม่ํี่นกีแก้ว่า ผ่ายไไยท้อถอยจกกการขาากุุนของกิจาาร จน บางที่เเร่าร้อนที่จะผละกัวออกจากกิจการ และปล่อยห้้ผ้าย มู่บุ่นคำเนินกิจการท่อไปเอง" (หน้า ตส๐) ข้อนี้ย่อมแเดง ว่า คว่มพยยาามที่จะเป็นอิสรรของนยทุุนดุกสาหกรรมไกย ต้องล้มเหลวเพราอำนาจครอบง่าของนายุุนต่างชาทิ. จากที่ธธิบาษมาข้างต้น เราอางสรุปได้ว่วกากรเบ็น นายหน้ขของนยยุนอุตาหกรรมไไยน้นกิกจทกลักษมเความ สัมพนนธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างระบบเศรษฐูคิจแณะสัตคม
 ผาายที่มี่อีานาขหนื้กว่า ไม่ว่าทางด้านเทกโนโถยี่ การกลาก
 โลกคร้งที่สองงนถึงบ้จจุบัน จีงก่อให้เคิคชนช้นนายกนนาย
 ดักษแททีเเ็นการสมัครใจหรีอโดยการจำยอม.

## สรุปความ

## ในบทความสันๆ นน้ เราได้ศึกษาถึงกำเนิคของนาย

 ทุนอุทสาหกรรมไทยว่า ได้แปรสภาพมาจากชนช้นใดบ้าง และเราพบว่าส่วนใหฌ่แล้วจะมีกำเนิคมาจากชนช้นนายทุน พาณิชย์．ในทำนองเดียวกุ้น แหล่งทุนที่นำมาใช้ในการท้ง กิจการก์ได้มาจากการพาณิชย์เบ็นจำนวนมาก．ในตอนต่อมา เราได้เห็นแล้วว่า ในการดำเนินการอุตสาหกรรมน้น นายทุน อุทสาหกรรมไทยต้องพึ่งพานายทุนท่างชาติเบ็นอย่างมาก โดย เฉพาะอย่างย่งในด้านเทคโนโลยี่และการทลาด การขยายตัว ของบรรษัทข้ามชาติ เบ็นการเข้ามาบีคก้นพพมนาการข้นสูง ของอุ๊สาหกรรมไทย โดยทำให้นายทุนอุกสาหกรรมไทยต้อง กกอยู่ในฐานะที่เบ็นนายหน้าของนายทุนต่างชาติอีกทอดหนึ่ง เช่นเดียวกับกรณีที่นายทุนพาณิชย์เดิมที่ส่วนใหญ่ก็ทกเบ็น นายหน้าแก่นายทุนต่างชาติ．เราจึงมีข้อยุติอย่างแน่ช้ดได้ว่า ปรากฏการณ์เช่นน้จจเบ็นเครื่องจำกัดศักยภาพในการพัฒนา ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะนบวันรายได้ของชาติก็ ถูกแบ่งบึนไปสู่ต่างประเทศในอัตราส่วนที่สูงข้นทุกที่．
## บรรณานุกรม

วงใจ อธิมาตร (ตั์้อด) "ธุรกิจการค้าเงิน ธุรกิจของเสือ นอนกิน" เศรษฐูกิจก่ารเมืองและวัฒนธรรม (บีที่ จ ฉบับ ที่ จ๔, ๘-จ๔ พฤษภาคม ๒๕์๒๑)

รังสรรค์ ธนะพรพนธุุ์ (๓๕์ด๗) "ธนาคารพาณิชย์: ปลิง กคเลือคสังคมไทย?" สั่งคมศาสตร์ปริทัศน์ (บีที่ จ๒ เล่ม ข ที่ ๖ มิถุนายน ๒ะอฝ)
สุธี ประศาสน์ศศรษฐ (ฉอะ้อด) ภูมิหลังและความคิดทาง เศรษฐกกิจและสังคมของผู้ประกอบการไทย (สถาบันวิจัย สังคม จุพาลงกรณมหาวิทยาลัย)
อรัญ พรหมชมภู (๒๔สั๓) ไทยกึ่งเมืองข้น (ชมรมหนังสือ อุกมธรรม)

Anderson, Dole A., (1970) Marketing and Development, the Thailand Experience (MSU International Business and Economic Studies)

Dhiravegin, Likhit, (1972) Political Attitudes of the Bureaucratic Elite and Modernization in Thailand (Bangkok, Thai Watana Panich)

Foreign Companies in Thailand (Bangkok, JETRO, 1974)

Harris, John R, (1970), "Some Problems in Identifying The Role of Entrepreneurship in Economic Development: the Nigerian Case," Explorations in Economic History (Spring, 1970), pp. 347-369

Kerdpibule, Udom (1974), Thailand's Experience with Multinalional Corporations (Bangkok, Kasetsart University, Dept. of Economics)

Myint, Hla (1954) "An Interpretation of Economic Backwardness," Oxford Economic Papers (June, 1954) No. 2.

Nartsupha, Chatthip and Prasartset, Suthy, eds., Political Economy of Siam, $1855-1910$
(Bangkok, Social Science Association Press, 1979)

Papanek, Gustav, (1971) "Pakistan's Industrial Entrepreneurs, Education, Occupational Background and Finance" in Walter P. Falcon and G.F. Papanek, eds., Development Policy II - The Pakistan Experience (Harvard U.P., 1971), pp. 237-261

Prasartset, Suthy (1975), A Study of Production and Trade of Thailand, 1855-1940. (Ph.D. Thesis, Sydney University)

Sayigh, Yusif A. (1962) Entrepreneurs of Lebanon, The Role of the Business Leader in a Developing Economy, (Harvard U.P.)

Sitht-Amnui, Paul (1964). Finance and Banking in Thailand, A study of the Commercial System, 1888-1963. (Bangkok: Thai Watana Panich).

## ๒०จ

White, Lawrence J. (1974) Industrial Concentration and Economic Power in Pakistan (New Jersey, Princeton U.P.)

Weinstein, F.B. (1976), "Multinational Corporations and the Third World: The Case of Japan and Southeast Asia", International Organization, Vol. 30 (Summer, 1976)


## ก1ด 5

บทบาทของรัฐบาลและนักการเมือง
 มูอกิลิทธี้และละต้องทารทต . . . . . คร. นดย อิ้ทกากรละ

## บทบาทนักการเมือง

## กบการพฒมนาเศรษฐกิจ

## ป๋วย อิ๊งภากรณ์

ผมจะพยายามบรรยายจากด้านประวัตึศาสตร์ เศรษฐกิจของไทย ซึ่งกินความตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ สอง คือต้้งแต่ พ.ศ. ๒๔ส๙ จนถึงบ้จจุบัน

ก่อนอื่นผมอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของวิชา เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีแบบต่าง ๆ อยู่ สึ่งที่เราเรียกกันในเวลา นเเรียกว่าวิชา "เศรษฐศาสตร์" หรือแปลเบ็นภาษาอังกฤษ ว่า "Economics" เราเรียนเศรษฐศาสตร์ไปในทางวิชาการ และทฤษฎี แต่เมื่อสมัยผมเรียนหรือก่อนสมัยผมเรียนนน้น วิชาเศรษฐศาสตร์เขาไม่ได้เรียกว่า Economics เขาเรียกว่า
"หัวข้อบรรยายประกอบการเรี่ยนวิชาสัมมนาเศรษฐกิจบ๋จจับัน (๒)" คณะ
เศรษฐูศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะ กมภาพันป่ ๒ะะอ

Political Economy คือเศรษฐศาสตร์การเมือง อาจารย์ และศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็ เบึน Professor of Political Economy ในสม่ยนนเรา เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองกันน้อยลงไป ซึ่งเบ็นสึ่งที่ น่าเสียดายเพราะเศรษฐศาสตร์และการเมืองแยกกัน ไม่ได้ เศรษฐศาสตร์ต้องตามการเมือง และการเมืองต้องผ้นแปรไป ตามเศรษฐกิจค้วย ยังมีแขนงวิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อยู่ อีกวิชาหนึ่งคือ แขนง Social Economy แปลเบ็นไทยว่า วิชาเศรษฐศาสตร์การสังศม Social Economy นี้เรียนกัน มากในประเทศต่าง ๆ ทางด้านยุโรป เฉพาะอุยางยี่งในประเทศ เยอรมัน และประเทศในยุโรปตะวันออก

สึ่งที่เรากำถังจะพูดกันในวันน้คงเบ์นเรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมืองมากกว่า ในตอนต้นผมจะแบ่งออกเบ็น ระยะระหว่างเลิกสงครามโลกครั้งที่สอง คือ พ.ศ. ๒๔๘ฒ๒๔ส๘ ประมาณ จ๐ บี ในระยะที่เลิกสงครามใหม่ ๆ เบ็น ระยะที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ถึงแม้ ประเทศไทยจะไม่ได้รับความเสียหายมากมายจากสงคราม เซ่น เดียวกับประเทศพม่า มาเลเซีย และญวนก์ตาม แท่ก๊ขาด

แคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะสงครามเกิดเบ็นเวลาหลายบี ที่เรามีอยู่มากก์คือข้าว ข้าวนั้นเราจำเบ็นท้องแบ่งออกไปขาย หรือในชั้นแรกแบ่งเบ็นค่าทดแทนุให้พันธมิตร ท่อมาเราก็ ขายได้ แม้ข้าวเรามีมาก เราต้องกันจำนวนหนึ่งไว้ขายให้ คนอื่นต่อไป รัฐบาลในระยะเลิกสงครามโลกครั้ที่สองนั้นมี นโยบายที่จะเข้าไปควบคุมกิจการท่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ เพราะรัฐบาลไม่เชื่อว่ากลไกทางด้านตลาดเสรีจะสามารถแก้ไข ได้โดยฉับพลัน ซึ่งก์เบึนความจริง วิกถุตการณ์เกิดเบ็น พิเศษเพราขของมาไม่ไไ้ การค้าจกตต่างประเทศเเ้ามาได้น้อย เพระะะะน้นึิงไม่ซุมารถน่าคครื่องอุปโภคบริโภคมาได้ จิง ต้องให้มาตราการพิเศษ แถะประกอบกับนักการเมืองซึ่งเบ็น
 ต้องเข้าควบคุมเพื่อแก้ไขบ้มหหทางเศรษฐกิจ จึงไช้มาตราการ ๓-๔ ประการ คังน้

จ. ควบคุมกาวแลกเปลี่ยนเงินกรราต่างประเนศอย่าง ใกล้ชิด สม่ยน้้เราก็ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแท่ไม่ไกล้ริด ในสมัก่กอนใคร์กามมี่ๆายของให้ท่างปรรเทศแแะได้เงินตรา เขาามา ต้องนำมขขายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือใคร
loob
มีความประสงค์จะซ้้อของจากต่างประเทศต้องมาขออนุญาต จากธนาคารแห่งประเทศไทย การควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน อย่างที่ว่านีเราเรียกว่า Quantitative Restriction สมัย บึจจุบ๋นเรามีการควบคุมแต่เฉพาะการส่งเงินเข้าส่งเงินออก นอกประเทศเท่านั้
๒. ตั้งองค์การข้้นเพื่อที่จะซื้อหรือขายสึ่งอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน มีการจัดองค์การที่เรียกว่า จัดซื้อ สินค้าอุปโภคและบริโภค หรือ อ.จ.ส. ซึ่งต้งอยู่ที่เดิมของ ค.ท.ง. มีการซ้อขายสินค้าต่าง ๆ เช่น เสือเช้ต เครื่องใช้ ตลอดจนเน้อหมู เครื่องมือการผลิตเช่น จอบ เสียม รัฐ เบ็นผู้ดำเนินการ เราได้อ้างกับประเทศพันธมิตรว่าเราจำเบ็น ต้องหาสินค้าเหล่านมา คืื่อเรารับสึงของจากพันธบัตรเข้ามา แล้วรฐักีเจกจ่ายผ่านรู้ว่าราชการจังหวัคไปยังท้องถีนต่าง ๆ
๓. การจัดทังสำนักงานข้าว ทุกวันน้เราพุดกันเสมอ ว่ารฐัควรทำการค้าข้าวแต่คนเคียว นี่ไม่ใช่ของใหม่ เบ็นส็ง ที่รัฐบาลเรีมทำเมื่อ ๒๔๘ส เรียกว่าสำนักงานข้าวทังอยู่ที่ กระทรวงพาณิชย์ ใครกก๊ามจะส่งข้าวออกไปย้งต่างประเทศ

ต้องได้รับอนุฉากและต้องส่งผ่านสำนักงานข้ว สำนักงานข้าว จะมีโควท้าให้ผู้สู่งออก ผมจะอธิบายเรื่องน้ให้ละเอียดต่อไป ๔. การคลังมีงบประมาณขาคดุลอยู่เสมอ ๆ รายได้ ส่วนใหญ่ของเราเกิดจากด้านภาษีศุลกากรเบ็นส่วนใหญ่ เมื่อ การค้าต่างประเทศส่วนใหญ่มีน้อย เงินที่ได้จากภาษีศุลกากร กีมีน้อยด้วย ผมจะไม่กล่าวละเอียดเกินไปนักเพราะเวลามี จำกัด แต่อยากจะสรุปว่าเหตุการณ์ที่ทำกันอยู่ในเวถานนช้ ให้เห็นว่ารัฐบาลประสบความล้มเหลว เพราะการขาคแคลน อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้บรรเทาเบาลงเฉย ตรงข้าม กลับมีข่าวลือว่า คนน้นคนนี้มีอภิสิทธิ์รับซ้้อเน้อหมูราคาถุก ส.ส. กินจอบ กินเสียม กับเบ็นข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งเลื่องลือ อย่เสมอ ที่เรียว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะการจัดการไมม่ดี เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไว้วางใจไม่ได้ ไม่มีการควบคุมจุแล อย่างดี และประสบกับประชาชนคิดอยู่เสมอว่าอะไรๆ ก็ ขาคแคลน เพราะฉะนนความระแวงก์มีอยู่เบ็นธรรมดา เบ็น ข้อที่เพิ่มบัญหาของการขาคแคลนมากข็น

ในข้นท่อมา รัฐบาลได้เปลี่ยนวิธีใหม่ (เนื่องมาจาก เปลี่ยนรัฐบาลใหม่) มาใช้วิธีเสรีมากขึ้น ผ่อนคลายวิธี

ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินมาเบ็นลักษณะ Multiple Exchange Rate คืออัตราแสกเปลี่ยนหลายอัตรา อัตราทางราชการใน เวถานนเราเทียบจากเงินปอนด์ ๑ ปอนด์เท่ากับ ๓๔์ บาท แท่อัตราตลาาเเรีจะซ้้อยายกันเท่าใด (โดยการอนุมากของ ทางราชการ) จะซ้้อาามดีมีานค์และฐัพพลาย และในขนะ
 สำหรับสนนค้าขาออกพ่อค้าส่งออก เมื่อได้เงินตรามาเล้วจะ ต้องรายให้แก่ธธนาคารแห่งประเทศไถย ในอตรรราชการ $000 \%$ เพราะฉน้นนผู้ที่ส่งง้าวออกได้เงิน ด ปอนด์กีีคีค่า ตอ้ บาก
 ตามเวคาบางทีส่งมอบ ๔.\% แถะอีก เ๐\% ไปขายในท้อง ตถาดบางทีกีเหลือ $\mathrm{mo} \%$ เบ็นต้น พ่อค้าดีบุกกี่ส่งออกจะได้
 ส่วนค้านสินค้าขาขข้าอะไรี่เบ็นสินค้าทางราชการๆ กำหนค
 ต่างประเทศ ซือยา หน้งสือ ก็เพืยง ตณ์ บาทต่อ จ ปอนค์
 - ปอนด์ โดยใช้วิธีที่เรียว่าไมุดุหน้อินทร์หน้าพรหม

## ส่วนสำนักงานข้าวยงยยู่ใหช่วงหด้ง การที่อยุ่เพราะ

 ทำกรร่านสำนักงานข้าว วิธีการคือ พ่อค้าส่งออกขายข้าวให้ สำนักงาหข้าว สำนักงานข้าวขายให้ต่างประเทศ นี่เบ็นทาง ทฤษมี ความจริงพ่อค้าส่งออกกิกก่อฺ่างประเทศ แล้วมมขอ อนุฎาตสำนักงานข้าวแล้ว่งออกไปในนมมของสำนกังานข้าว การทำช่นน้ำให้ำน้กงานข้าวมีกําไรเบ็นเธือนอนกิน เพราะ พ่อคคาไมื่อได้รับเงินเกินกว่าจำนวนหนึ่งแล้ว้อ้องนำมามอบให้ สำนักงานข้วว แเท่าไรที่ทำการแเกเปล่ยนเงินตราต่างประเทศ จะทกอยู่แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะเหตุกี่กหมาย บังคับไว้ว่าพ่อคคข้ข้าเมื่อได้เงินต่างประเทศมาแล้ว้ท้องขายให้ ธนคคารแห่งประเทศไทย อักรา ๓ผ์ บาท ท่อ จ ปอนค์ ำไร จงเบ็น เธ ส่วน ส่วนหนึ่งได้แก่ส่านกกงานข้าว อีกส่วนหนึ่ง ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่อยู่ส่านกกงานข้าว รัรบาลเอาขข้าคลังเบ็นบาครร้งบางครวว ส่วนที่อยู่ที่ธนาคาร แห่งประเทกไทยยได้ก้าไ้วเบ็นบบูชีเเถียรภาพ สึ่งที่เล่ามา ทังหมคน้อยู่ใหรายงานประจำบีของธนาการแห่งประเคกไกย ท้งน้น นักคึกษาจะไปอ่านได้กี่หนงสืออนุสรณ่ จ๐ ปี ซ๐ ปี ของธนาคารแห่งประเคกไทย

ส่วนทางด้านการคลัง แม้ว่ารัฐบาลจะได้กำไรจาก การค้าข้าวก์ดี รายได้ยงงก่าอยู่รายจ่ายของรัฐบาลท่าก์จริง แท่ ก์ยังสูงก่ว่ารายได้มาก ถ้าคูสถิติด้านการคลังสม้ยนันจะเห็นได้ ว่ารัฐบาถมีรายได้ไม่เกิน ๕\% ของรายจ่าย ที่เหลือกู้จากธนาคาร แห่งประเทศไทยแห่งเคียวเพราะพันธบัทรรัฐบาล ไม่เบ็นที่ นิยมของประชาชน และธนาคารแห่งประเทศไทยก์เอาเงิน กำไรจากบัญชีเสถียรภาพ (ที่ผมว่ามาแล้ว) มาให้รัฐบาลกู้ นี่เบ็นสิ่งที่ทำกันในสมมยนั้

## อะไรเกี่ยวกับการเมืองและอะไรไม่เกี่ยวกับการเมือง

สึ่งที่ผมพูคถึ่ Quantitative Exchange Control ก็คีสำนัก งานข้าวก์ดี พ่อค้าข้าวถึงแม้ต้องสสียหลาย ๆ อย่างก์ยังมีกำไร เพราะราคาข้วก์เช่นเดียวกับในสม้ยนคือราคาในท่างประเทศ สูงกว่าราคาภายในประเทศ ๒๐o-๓ $00 \%$ - การปฏิบทตไม่ว่าจะ ค้านค้ข้าว การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ อ.จ.ส. มักมีบัตรเบ่งมาเสมอ สำนักงานข้าวมักจะได้รับบัตรสีชมพูมา จากทำเนียบรัฐบาลว่าอนุญาตให้รายนนรายน้ให้ส่งข้าวออก และคนที่ได้รับบัตรสีชมพูมักไม่ใช่ผู่ส่งออกมักจะเบ็นคนว่ง เต้นแถวทำเนียบเพื่อเอาใบอนุญาตมาขายท่อ ๒-m ทอด โคย

วิธีการแบบนทำให้นกการเมืองที่ไม่บริสุทธ์ใจ สามารถเข้า มาบังคับเศรษฐกิจได้ ส่วนการแลกเงินตราต่างประเทศก์ยังดี เบ็นประเภท ๆ ไปไม่เกี่ยวกับบัตรเบ่ง

ก่อนจะย้ายจาก ๒๔สส ไป ผมอยากจะอธิบายว่า บทเรียนในชันนี้อือ
๑. ในการประกอบรัฐวิสาหกิจน้นสำคัญอยู่ที่คน ถ้า หากรัฐบาลจะรวบงานมาทำ สำคญอยูที่คนและระบบงาน สำคัญอยู่ที่สมรรถภาพและความซื่อสัตย์สุจริต ไม่สมควรจะเอา กิจการนั้นๆ ไปผูกพนทางค้านการเมืองเพราะการเมืองมักจะ ผูกพนกับ
อภิสิทธิ์
๒. การผูกขาดเอกสิทธิ์อย่างเช่นสำนกงานข้าวน เบ็นเครื่องย้ว่ว่ให้เทิกการใช้อิกิิพลใดค้านการเมืองขิ้นแน่าๆ ๓. ตามปกกิถ้าหากรัฐบาลเข้ามามีบทบาททางค้าน เศรษรูคค่ง่วนใหมู่แล้วัรัฐบาณักเพ่งเล์งไปกางค้านการเมือง

 ว่าจะไม่ใด้รับารเลือกท้้ง ในสม่ยนนแม้ว่าเรามีการเลือกท้ง

๒ローロ
และมีพรรคการเมือง ก็มักจะไม่เบ็นประชาธิปไตย การที่ รัฐบาลจะเก็บภาษีมักย่อท้อ

ระยะที่สอง ที่ผมจะพูดนมมนคคาบเกี่ยวกับระยะที่หนึ่ง อยู่นิดหน่อย คือระยะระหว่าง ๒๔ส๕ ถึง ๒๕๐๐ ในระยะ ＊้อี้า นมขาราชการกลุมหนึงซึ่งเห์นความบกพร่องของระบบราช－ การที่เบ็นมา และหาวิธีที่จะเก้ไข ในขณะนั้นรัฐมนรี่า่าการ กระทรวงการคลังซึ่งเคยเบ็นรัฐมนตรี่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็ส่งเสริมข้าราชการกลุ่มน้ให้าเนินการไปได้โดย

๑．เลิกสำนักงานข้าว การเลิกสำนักงานข้าวนก์ไม่ เบ็นการแก้ไขสถานการณ์เรื่องข้าวในประเทศถูกและข้าวต่าง ประเทศแพง เพราะฉะนั้นึงจำเบ็นท้องวางมาตราการโดยกลุ่ม ข้าราชการได้เสนอไว้ว่าควรจะให้ราคาช้าวข้างในประเทศเท่า กับราคาตลาดโลก แท่ในตอนแรกไม่ใช้วิธีรุนแรงเพราะจะทำ ให้เศรษฐกิจระส์าระสาย ในตอนท้นควรจะใช้พรีเมี่ยมข้าว เบ็นเครื่องกันไม่ให้ข้าวออกไปมากจนเกินไปนกกและเสนอให้ พรีเมี่ยมข้าวค่อย ๆ ลดจนกระทั่งยกเลิกไป รัฐบาลรับหลัก การและรับจะค่อย ๆ ถอนพรีเมี่ยมออกไป หลังจากนนมา เบ็นเวลาเกือบ ๒๐ บี ค่าพรีเมี่ยมก์ยังอยู่
๒. มาตราการที่สองที่เสนอก์คือให้เลิกการใช้อัตรา แลกเปลี่ยนหลายอัตราให้ใช้เพียงอัตราเดียว และให้ใช้อัตรา ในท้องตลาดเบ็นเกณฑ์ คือปอนด์ละประมาณ ะ๐ บาท ตอน น้้เราเปลี่ยนนโยบายมาอิงกับเงินดอลลาร์ เพราะเหตเงิน ปอนด์เสื่อม เงินดอลลาร์มีเสถียรภาพเราจึงเปลี่ยนมาเที่ยบ กับเงินดอลลาร์ ในขณะเดียวกันเนื่องจากเงินทุนเราสะสมมา พอแล้ว เราแบ่งเงินทุนสำรองเอามาใช้เบ็นทุนรักษาระดับ อัตราแลกเปลี่ยน หมายความว่าเราจษมยายามรักษาค่าเงิน บาท การข้นลงเบ็นไปได้ แท่หาวิธีกำกับไว้ โดยมีทุนรักษา ระดับ ถ้าลงก์รับซ้อเงินตราต่างประเทศ ถ้าข้นก์รับขายเงิน ตราต่างประเทศผ่านธนาคารพาณิชย์ไป

ระบบการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการคลังก็ได้เกิดข้น มี การปรับปรุงการคิดบัญชีกรมบัญชีกลางในสมัยนั้ ถ้ารัฐมนทรี ว่าการกระทรวงการคลังอยากจะรู้ว่าบี ๒๕๐จ๖ (ไม่ใช่ ๒๕ัด๗) รัฐบาลจ่ายเงินอย่างไร และได้รายได้มาอย่างไร ขอวันน้อีก ะ บีจึงจะได้เมื่อได้มาแล้วก็ดูไม่ออกเสียอีก มีการปรับปรุงระบบ บัญชี และมีการปรับปรุงการคล้ง มีการควบคุมเงินคงคล้ง เสถียรภาพทางด้านการเงินมีมากข้น นี่เบ็นสึ่งที่เกิดการเมือง

๒ロ๔
และผู้มีอำนาจทางการเมืองได้ยอมให้กระทำเพราะเห็นว่าเบ็น ประโยชน์ แต่มิใช่ว่ารัฐบาลในสมัยนนไม่คิดอะไรที่ไม่ดีทาง ด้านการเมือง รัฐวิสาหกิจยังปูนบำเหน็จ แม่ทัพนายกอง เช่น จอมพลผิน ชุณหะวัณ ทำการปฏิวั๊เพื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม เบ็นนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๔ส๐ เมื่อทำการ ปฏิวิติสำเร็จ แม่ทัพนายกองคนใดที่มาช่วยทำการปฏิวัต ก็มี การปูนบำเหน็จรางวัลให้ เช่น เงินราชการลับ เงินโบนส ซึ่งจะได้จากการเบ็นกรรมการรัฐวิสกหกิจต่าง ๆ จะเห็นได้ว้า ถ้าเราสำรวจรัฐวิสาหกิจหลายแห่งทั้งแต่สมัยก่อนจนแม้หล้ง ๑๔ ทุลาคม ๒๕๔๖ จะเห็นว่ารัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีแม่ทัพ เบ็นประธานกรรมการ และกรรมการต่าง ๆ โดยถือหลัก "Eat and Let's eat" คืออะไรที่เกี่ยวกับเครื่องบินที่ออกจาก โล่กสู่อากาศจะท้องเบ็นของนายทหารอากาศ อะไรที่วี่งในน้ำ กีเบ็นของกองทัพเรือ และอะไรที่อยู่ในโลกทั้งหมดก์เบ็นของ กองทัพบก เช่น รถไฟ ท่าเรือ อ.ส.ร. บ.ด.ท. อ.จ.ส. эลร

ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะเข้าไปจัดการมักจะมียศเบ็นนายพล นายพัน นาวาตรี นาวาโท เบ็นท้น

มาถึงเมื่อเราจะกู้เงินธนาคารโถก ทางธนาคารโถก ส่งคนมาสำรวจเศรษฐกิจของเรา ก็ปรากฏประสบสภาพการณ์ อันน้้ เงนน้อู้นัแรกที่เขาะะให้คือ การรถไฟ กรมชลประทาน และการท่าเรื่อนห่งประเทศไกย ซื่งรถไฟ และกรรท่าเรือ เบ็นรัริสิสหกิจ เงื่อนไจที่างงรนาคารโลกจะให้เรุกู้กีมีว่า ห้ามม่ไห้ผ้คำรงทำแหน่งทางการเมืองเข้าเบ็นกรรมการใน
 บ่าหน์จท่างๆ ๆ ได้

นักการเมื่องก์มีลักษแเท่างๆ กันไป ความนิยมที่ จะกระทำสึ่งต่าง ๆ กันไป -เช่น จอม่พล ป. พิบูลสงคราม ท่านชอบอะไรๆ ที่เกี่ยวกับล้อหมุนเร็วๆ ในรยยะน้เมีมาร ระกมทำถนนกันเบ็นการใหม่ ไม่ว่าจททำกนนแบบไหน แพงหรือไม่แพง ดีหรือไม่ดี มีการทุ่มเงินทำกนน ผล สุกท้าย้าราชการประจําทนไม่ได้ บอกว่วถนนมันเบ็นสึง จำเบ็นก์ควระะมุคุณภาพและราคาไม่เพง จึงเกิกถนนทัวอย่าง โคยมีอเมิกันเข้ช่วย เบ็นลนนทัวอย่างให้จอมพล ป. พิบูลสงครามได้เห์หว่าเขทำถนนกนนยย่างไร คือ ถนนมิตรภาพ จากสระบุรีถึงโคราช มันก็เบ็นเรื่องที่เอาเงินหลวงไปทำ

เรื่องหลวง ทีนนความพอใจของคนที่กำลังจะข็นมาภายหลัง ไต่เต้าตามจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยงมีอีกหลายคน จอมพลผิน ชุณหะวัณ และพลเอกเผ่า ศรียานนท์ พ่อตา ลูกเขย ร่วมมือกันจัดทังบริษทส่งเสริมเศรษฐกิจแแ่งประเทศ ไทยขึ้น โคยไม่ท้องใช้เงินเลยใช้อิทธิพลให้ธนาคารอเมริกา ให้กู้เงิน จ๐ ล้านดอลล่าร์แก่ธนาคารศรีอยุธยา คิจเบ็นเงิน Ynย ๒อ๐ ถ้านบาท - และมากำหนดไว้ว่าคนนน้นนนี้มีหุน เท่าน้น เท่าน้ และเงินนนฝ้กไว้ที่ธนาคารศรีอยุธยา (ที่ผม พูดถึงธนาคารอะไรก็ตาม ก็ขอให้ทราบว่าธนาคารนนๆ ใน สมัย่กอนกับสมมยน้อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก์ได้) ก็ แปลว่าบริษัทส่งเเริมเศรษฐกิจ ๆ ที่ทยงขึ้นมาไม่มีเงินเถยมีแต่ ผู้ถือหุ้นมากมาย และต่อมาก์ขอกู้จากธนาคารท่างประเทคเข้า มาสมทบ เพื่อมาสร้างโรงงานน้าตาลสุพรรณบุรี โรงงาน ทอกระสอบอีสาน โรงงานหินอ่อนที่สระบุรี อะไรเหล่าน้ เบ็นท้น นี่เบ็นการคำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อต้องการ พ้ฆนาเศรษฐกิจ โดยผู้มีอำนาจทางการเมือง นี่เบ็นจักรวรรดิ ที่หนึ่ง จักรวรรดิที่สอง พลเอกสฤษดิ์ และพวกซึ่งมีจอมพลถนอม กิตติขจร (สม้ยน้) เบ็นพวก เรียกว่าจักรวรรจิบูรพา

## ไอの，り

มีบริษัทต่าง ๆ ที่มีชื่อว่า บูรพา เช่น บูรพาสากลเศรษฐูกิจ （ที่เกี่ยวกับเทมโก้ที่คุณกำลังสนใจกันอยู่ในเวลานี้）บูรพุา ก่อสร้าง นี่เบ็นเรื่องจักรวรรดิบูรพา จักรวรรคินิยมอีกอัน หน่งซึ่งกำลังเกิดข้นในความคิดของคนที่ย้งไม่ได้เบ็นจอมพล คือ พลโทประภาส จารุเสถียร สมัยโน้น มี่ความคิดว่า เศรษฐกิจของไทยอยุ่ในกำมือของท่างด้าว มีจีนเบ็นส่วนใหญ่ แขกก์มี ฝร้งก์มี จำเบ็นที่ต้องให้ข้าราชการเข้าควบคุมกิจการ นี่เบ็นทฤษฎีที่คุณประภาสเห็นว่าควรเบ็นเช่นนน ทฤษฎี เช่นน้เผออคคนไทยที่เข้าไปมิใช่เบ็นข้าราชการธรรมดา เบ็น ข้าราชการทหารที่มีจอมพลประภาส เบ็นหัวหน้า ก็เลยเกิด เบ็นอีกจักรวรรจิหนึ่ง ซึ่งผจจะได้อธิบายท่อไป จะเห์นได้ ว่าเบ็นเรื่องความพยายามที่จะพฆผนาเศรษฐกกจทางหนึ่ง ซึ่งก์ มีการแผ่เบ็นจักรวรรดิๆ กันไปจนมาถึง เセ๕๐๐ ระยะที่สาม เบ็นระยะที่จอมพล ป．พิบูลสงคราม สึนวาสนา จอมพลสฤษที้ ข้นบริหารราชการแผ่นดิน จอมพล สฤษดิ์ รวมอำนาจไว้ที่ส่านกนายกรัฐมนตรี ซึ่งในตอนน้น เรียกว่ากองบัญชการคณะปฏิวั๋ิ สำนักงบประมาณ ถอน จากกระทรวงการคลัง มาอยุ่ที่สำนักนายกร นอกจากน้น

๒๑డ
สำนกนายกก ฯ ยังทั้งหน่วยราชการขึนอีกหลายหน่วย เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สภาการศึกษาแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก คณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบภาษี อากร (ก.ๆ.ภ.) ต่อมากลายเบ็นก.ต.ป. และเดี๋ยวนี้เบ็น ป.ป.ป. ซึ่งเบ็นการกระทำอย่างเดียวกัน จะเห็นได้ว่า การรวบอำนาจ เบ็นการทำซ้ำซ้อน กระทรวงพาณิชย์มีอยู่แล้วทำไมไม่ให้ทำ เรื่องส่งเสริมสินค้าขาออก คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าขาออก มี ร.ม.ต. กระทรวงการต่างประเทคเบ็นประธาน (ไม่ใช่ ร.ม.ท. พาณิชย์) การส่งเสริมการลงทุนก์มีกระทรวงอุตสาหกรรม ทำไมไม่ให้เขาทำ มาทั้งเบ็นสำนกงานอีกแห่งหนึ่ง แล้วให้้้อื่นที่มิใช่ ร.ม.ต. อุกสาหกรรมเบ็นประธานกรรมการ สภาการศึกษากีเรียกว่าลบเหลี่ยมกระทุรวงศึกษา ก.ต.ภ. ก็ ลบเหลี่ยมกระทรวงการคลัง งานทั้งหลายทำแบบไทย ๆ แทน
 ทจะยุบแลวตงเหม กลบตงเวแลว และทงซอนขนมาภาย หลัง คณะรัฐมนตรี่ที่ตั้งรับมาก็ว่านอนสอนง่าย มีบางกระทรวงที่รฐมนตรีอ่อนมาก การรวบอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางไม่ เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจทางการเมืองก็เช่นกัน ในขณะที่

จอมพลสดษดิ์ยังมีชีวิกอยู่ เรื่องทั้งหลายอยู่ในมือจอมพลสฤษดิ์ ด้ผู้ใกล้ชิดเท่านั้ สั่งต่าง ๆ ที่เกิดข้นในทางเศรษฐกิจ ถูกเบียดบังโดยอิทธิพลทางการเมือง เมื่อพลเอกเผ่า ส้น วาสนา บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจก์ฟุบลงไป อาณจจักรของ จอมพลสฤษด์ก็รุ่งเรืองแผ่ออกไปทางเหมืองแร่ การก่อสร้าง แท่พอจอมพอสฤษดี์ถึงแก่อนิจกรรม อาณาจักรเกิดการเสื่อม ลง เพราะเหตุว่ามีการสอบสวนทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ และผลกีคือทรัพย์สินโอนเข้ามาเบ็นของรัฐบ้าง ตอนหลัง ทรัพย์สินแทนที่จะโอนเข้าคลัง กลับโอนไปขายให้แก่กสุ่ม บุคคลที่กำลังมีอำนาจวาสนาอยู่ในเวถานน คือ กลุ่มของ จอมพลประภาส ทางด้านจอมพลประภาสก์ล้าแดนของ จอมพลสฤษดิ์ เช่น ธนาคารเก่าของจอมพลสฤษดี์ และ ธนาคารใหม่ เบ็นท้น จนกระทั้งถึงวันที่ จ๔ กุลาคม จึงได้ มีการอายัดทรัพย์ และในเวลานกีย้งไม่แน่ว่าอะไรจะเบ็น ของหลวงสักเท่าไร

นี่เบ็นเรื่องของการดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิน คลอดเวลามานั้น นโยบายของรัฐบาลกียื่นยันอยู่ต้งแท่เร็ม สงครามเบ็นท้นมา คือของท้องถูกสำหรับชาวเมือง ราคาา
loleo

ข้าวสารท้องถูก (ราคาข้าวเปลือกจึงถูกด้วย) พรีเมี่ยมซึ่งหว้ง ให้เบ็นของชั้วคราวก์ไม่ชัวคราว น้ำมันจะเก็บภาษีแพงไม่ได้ ษีที่ดินจะเก็บแรงไม่ได้ ต้องเก็บต่ำๆ ถ้าใครให้เก็บภาษี ที่ดินเพ็มเข้าไป พอไปถึงคณะรัฐมนตรีเบ็นหงายออกมาทุกที ไม่มีการเก็บภาษีมรจก ถ้าเก็บภาษีมรดกแล้ว ประเทศไทย ก็จะกลายเบ็นประเทศคอมมูนิสต์ไป เพราะฉะนันจะเก็บภาษี มรดกไม่ได้

ในทางด้านการเงิน ซึ่งผมได้รับผิดชอบอยู่ อาจกล่าว
 ไม่เบีหการปลออกภ้ย

บทเรียนที่เราได้รับจากการกระทำ พอแบ่งออกได้ เบ็น ๒ ช่วง คือ
๑. เศรษฐกิจภายใต้ระบบเผด็จการแน่ ๆ จะต้องมี องิสิทธิ์ และจะท้องทุจริต
๒. มีการปรองคองกันระหว่างผู้มีอคานาจ การแบ่ง อาณาจักรระหว่างผู้มีอำนาจ บางคร้งก์มีการขัดกันเหมื่อนกัน แต่ผู้มีอำนาจก์มีสติบีญญาพอที่จะรู้ว่าไม่ควรขดกันถึงข้น แตกหัก ผู้มีอีานาจึึงมีล้กษณะปรองคองกันอยู่ในที่ ๓. ถ้าเรจำเบ็นต้องรับราชการยู่ในระบบน้ เรา จำเบ็นต้องหาวิธี่ี่จบบ้องกันมิใหัการเมือเข้ามาเกี่ยวข้องจน เกินไป จริงยยู่ในระบบประชาธิปไตยรับบาคควรเบ็นผู้วง นโยบยยต้าราชการควรตุ้องปฏิบิตตามนโยบาย ถ้าไม่ชชบ นโยบายกคกวรลจออกไป เพราเขาเบ็นผู้เทนที่ได้รับเลือกท้ง มาโดยชอบรรรม แท่ถ้ายู่ในระบบเผคึจการ เรทท้องรู้ว่า แม่ว่าเขาจะได้เบึนรัฐบาลเขาก์ไม่ได้ร้บอํานาจมาจากประฯาชน ข้ารชการทั้งหดายจึงควรบข้องกันมิให้การเมื่องเข้มา เกี่ยวข้อง เช่นการจะซ้้อของเพื่อพพผนา เราก์ควรบื้องกันมิให้ คนอื่นเงกกิน แถะเราต้องไม่ากินสีียเอง โคยที่เราหวิิธโโคย ขอมติคณะรัมมนตรี อย่าซื้อของค้วยเงิงผ่อน การซ้้อของ ก้วยเงินผ่อนกันเจ็บแสบทัวโโกมาแล้ว อย่างเช่นรัรบาจ กาบา กลับไปคนหนึ่งก็เพราะเหทุทุจริกแบบน้ จริงยู่ในการ ขอกู้งิินจกกธนาคารโกกแล้วมาขอซ้อของโดยทัวๆ ไบเบ็น ของคีแท่าารทำสัญมูกบธธนาคารโลก่่าช้า แผะมีระเบียบ เงื่อนไมมาก แ่่ถึงกระน้นก็าม ไม่มีการกู้เงิทที่ใดคีเท่ากับ กุจ้ทกธนาคารโโกหืือธนาการเพื่อพ้ฌนาเอเซีย แม้ธนาการ แห่งประเทคไทยะะมีเงิหให้รัรับากู้มวก แต่รนาคารแห่ง ประเทคไทยกัไมม่าามารกบอกให้รัรูบาลว่า เมื่อใหูกู้ล้วอย่า
blole
ไปกินกันนะ ในบางครั้ง ธนาคารแห่งประเทคไทยเอาไปให้ ธนำคารโถกกู้ และธนาคารโถกเอาไปให้ประเทศไทยกู้ต่อ เพื่อบ้องกันไม่ให้ทจริทกันได้ เดี่ยวนีเรามีประซาธิปไตยกก้น แล้ว ข้าราชการทั่งหลายจำเบ็นต้องแนะนำนกกการเมืองไปใน ทางที่คี และไม่ควรจะเบ็นมือให้นักการเมืองเผค็จการ และ ข้าราชการท้องไม่ให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซง ก่อนจบ คำบรรยายขอเสนอหลักการที่จะคำเนินการในระบบประชาธิปไกย ควรจะเบ็นไปดังนี้
๑. รัฐบาลท้องกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มาก ที่สุด
๒. รัฐบาลต้องมีนโยบายแน่นอนเกี่ยวกับราคาสินค้า และค่าจ้าง
๓. รัฐบาลจำเบ็นต้องปรับปรุงระบบบริหารราชการ

ให้ดี เพราะทุกวันน้มี่หน่วยงานที่ทำซ้ำซ้อนกันมาก
๔. รัฐบาลจำเบ็นท้องมีกฎหมายแถะมีการปฏิบนิ

เพื่อควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล เช่น มีการแต่งท้งผู้ ตรวจราชการแผ่นคินของรัฐสา เบ็นผู้ควบคุมการเงินของ รัฐบาล และออกกฎหมายควบคุมมิให้นกกการเมืองเบ็นกรรมการและมีหุ้นใหมู่ในธนาคารพาณึชย์

## รัฐ รัฐบาล แศรษฐกิจและประชาชน: ความคิดคำนึงหางเศรษฐศาสตร์

## เมธี่ ครองแก้ว

 ใครก็ตมใในบบจุบัน มีอยู่บ่อยคร้งที่เราจะท้องก้งคำกามมตาม ตัวเงงว่าบีญหาจังกล่าวกิดข้นเพรารัฐับาเคำเนินนยยบายผิด พลาคใช่ไหม หรือเพระว่ารัฐบาดไม่ได้ทำะะไรเเยจึงได้เกิก ข้น หรือเพราะว่ารัฐบาากำมากไปหรือน้อยไปอย่างไร คำ ทอบเห่าน้นล้วนแล้วแท่มีรัรับาลเข้ามามีบทบบทเกี่ยวข้องอยู่
 บทบาทของ่รัฐบาลของผู้วิเคราะหแต่ละคนที่แทกต่างกัน ออกไม่่อมทำให้ผถการวิเกระห์์ออกมาท่างกัน หรื่ข้อ เธนอแนะตางนโยบายที่ค่างกัน ผู้เขียนเองกีมีควพมคคคำนึง เที่ยกกับบทบาทของรัรหรือรัรับาลท่อเศรษรูกิจเดะประชา

๒๒๔
ชนยูู่ม้าง แต่พูคมม่ได้เด็มปากว่ามุจุดยึนที่แน่นอนอยู่ ดร ที่ใด จึงอยากะะใช้บทความส้นๆ นี้บึนสื่อในการกิคก่อทาง ความคิกกับ้้อ่อนในเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่ตักหน่อย หล้งจกน้นเราจมากูชิว่าแนวความคิคคำนึงคังกล่าว่ชย่ให้ เรเข้าใจถึงบัญหาทางเศรษ ฐิกิจในบ้จจุบันบ้างหรือไม่ อย่าไร

## รฐักบรัฐาล

ในทางรัฐากสาร์น้นคำว่ารัฐ (state) หมายถึงขอบ
 คนหมู่หนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะท่างเช้อชาทิกันแก่กํจจะี ลักษแแที่เด่นร่วมกันบางอย่างที่เห์นได้ด้ด เช่นอาจจะเบ็น วิถีทางการกำเนินชิวิก การประกอบอาชีพ จนบธรรมเนียม ประพืี้ หรือภาษา และการอยู่ร่วมกนนน้นอยู่ายงไก้การ บังคับหรีอควบคุมตามกฎหรือระเบียบแห่งกฏหมายที่เบ็หที่ ยอมรับักนโดยทัวไป เพราะละน้นความเบ็นรัฐจจึงกว้างกว่า
 ทางภูมิศาสตร์เท่าน้นหากแก่ได้รวมถึงความตกลงร่วมมกนใน การที่คะให้รัมีมีอาานาใในการบัคคัโดยขอบธรรมแเถะมี่านาจ

ในการถงโทษหรือกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤทิกรรม ของบุคคลในรัฐ

การที่รัฐจะถือกำเนิดข้นมาพร้อมด้วยอำนาจดังที่ กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ก็โดยความยินยอมหรือการเสียสละสิทธิ เสรีภาพส่วนตัวบางประการของประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนกับ ความราบรึ่นหรือความมีระเบียบ (harmony) ของการอยู่ ร่วมกัน ในทฤษฏีรัฐศาสตร์ความยินยอมของบัจเจกบุคคล เพื่อการอยู่ร่วมกันนกีคือการสร้าง "สัญญาประชาคม" (Social contract) ทามแนวความคิดของ ฮอบส์ ลอค และรุสโซ หรือจะเข้าใจง่าย ๆ ว่าเบ็นการร่วมเบ็นหุ้นส่วน (partnership) กันทามวิถีต่าง ๆ ของชีวิตตามความเข้าใจของ เบิร์ค ก์ได้ บุคคลหรือกลุ่มคนที่จะทำหน้าที่บริหารรัฐหรือแทนรัฐ นน้นย่อมจะต้องได้รับความเห์นชอบจากผู้ร่วมระโโยทั้วไป (general will) ซึ่งนับได้ว่าเบ็นต้นตอของการปกครองตาม ระบบประชาธิปไตยสมย่ใหม่ เพราะฉะน้นจากรัฐเราก์มี รัฐบาลซึ่งก์คือผู้ทำหน้าที่เบ็นรัฐหรือแทนรัฐน้นเอง

การอธิบายความหมายทางรัฐศาสทร์ของคำว่ารัฐข้าง ต้นน้นนก์เพื่อจะช้ให้เห์นถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับ-
loleb
รัฐบาลในลักษณะที่ผูอ่านส่วนใหญ่คงจะคุ้นเคยกว่าอยางอื่น ในทางเศรษฐศาสตร์นันเมื่อเร็มวิชาน้ใหม่ ๆ แนวความคิด เกี่ยวกับบทบาทของรัฐหรือรัฐบาลต่อชีวิตทางเศรษฐกิจไม่สู้ จะมีความสำคัญเหมือนกับบทบาทของรัฐ หรือรัฐบาลก่อ การปกครองประเทศในทางรัฐศาสตร์ ดังจะเห์นได้จากข้อ เขียนของ อดัม สมิธ บิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งกล่าวถึง หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจว่ามีอยู่เพียง ๔ ประการ เท่านนคือ บ้องกันประเทศ รักษาระเบียบและกฎหมาย จัต หางานสาธารณะให้คนทำ และคอยรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน เรารูดีอยู่แล้วว่า สมิธน้นเบ็นต้นความคิดของพลังทาง เศรษฐกิจของเอกชนและระบบตลาด ระบบของสมิธเบ็น ระบบอิสระเสรีจริง ๆ (1aissez faire) ที่เห์นว่าการแบ่งงาน กันทำระหว่างเอกชนโดยไม่มีรัฐเข้าไปแทรกแซงจะก่อให้เกิด ผลดีที่สุดแก่เศรษฐกิจเพราะว่ากลไกแห่งตลาจเท่านันจะเบ็น เสมือนมือที่มองไม่เห็น (invisible hand) ที่คอยประคับ ประคองและจัดระเบียบทางเศรษฐกิจ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมเสมอ

## ทุนนิยมกับสังคมนิยม

## ในช่วเวลาเกีอบ เะ๐ ปี ที่ผ่านมา ความนึกคคค

 และสภูพที่เบ็นจริงเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในระบบ เศรษฐูกํจได้แเลี่ยนไปมาก จากระบบอิธรเสรีของอดัม ธมิธ ซึ่งรับาบลไม่ค่อยมีปทบากเท่าไรนกมมาเบ็นระบบพาณิชย์ยิยม （mercantilism）ซึ่งรับามมีบทบททมากในการสร้างฐาน อำนเจุาาเศรษรูคจจโดยผ่านทางความได้เมรียบในการคค้าขย กับประเทศอึ่น ๆ และใหที่สุกก็มาถึงระบบทุนนิยม（capit－ alism）ซึ่งในรูปที่บิิสุทธิ์จริงๆ รับบลไม่มี่บทบาทอันใด น้แน้นถึง โครงสร้งกรรรมสิทธ์้ในกรัพย์สินโดย เพราระบบนนนนกึง โครงสรางกรรมสิทธิในทรัพยสินโดย เอกชนแถะการทักดินใจของเอกชนโคยมีระบบราคาเบ็แครื่อง ช่วย ระบบทุนนิยมซึ่งสมมุติการเม่งงันที่สมมูรณ์ระหว่างตัว การทางเศรษรกกิจ（ผู้ซ้อแเงะผู้ขยย）น้เพียงพอแล้ว้ที่จะน่า ระบเเศรรจคจจไปสู่การจัดสรรทรัพยากร ที่มีจำกักให้มี ประสิทริภาพสูงสุกซึ่งนับว่าเบ็นข้ออ้างที่ม้น้ำหนักมากโขอยู่ ในการพิจรรถนผคคีแเะผลเสียของแต่ลรระบนเศรงรูกิจ แต่ อย่างไรกก็าม การที่เกชนเบ็แจ้ข้ของกรัพยสสินเอง แเ่งข้น กันเองโดยเเรี ก็อาจบี่ดช่องทางไห้มีกีารเอารัเอาเปรียบกัน๒๒๘
ได้เหมือนก้น เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ของผู้แข่งขัน คนหนึ่งอาจทำให้ผู้นนมีโครงสร้างต้นทุนที่ต่ากว่าคู่แข่งคน อื่น สามารถทั้งราคาผลผลิทของทนให้ท่ำกว่าคนอึ่น ๆ ได้ซึ่ง ในที่สุกก์อาจได้ครองตลาคเบ็นผู้ผูกขาคเสีย แท่ผู้เดียวภายได้ ความล้มละลายของผู้แข่งขันคนอื่น เมื่อไรก์ตามที่การไข่งข้น ที่สมบูรณ์กลายมาเบ็นการผูกขาดข้ออ้างเกี่ยวกบบการจัดสรร ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก์ใช้การไม่ได้ ในสภาพการ ข 9 ใหม่น้นอกจากผลผลิทจะน้อยลกว่าแท่ก่อนแล้วราคายังจะสูง กว่าแต่ก่อนด้วย ผู้บริโห้คส่วนใหม่คือผู้รับเคราะห์
ในหนทางที่ถือได้ว่าเบ็นมาตรการแก้บัญหาโครง

สร้างความเบ็นเจ้าของทรัพย์สินที่รุนแรงที่สุดก์คือ การที่รัฐ เข้ามาคำเนินการทางเศรษฐกิจเสียเยงแทนเอกชน โดยรัฐจะ เบ็นจจ้าของอุปกรณ์ในการผลิททังสส้นและประชาชนทุกคนจะ เบ็นถูกจ้างของรัฐนี่คือระบบสังคมนิยมที่ทุกคนรู้กักกันดี ถ้า หากมีการกดขี่เอารัคเอาเปรียบในระบบทุนนิยม ระบบใหม่ นีก๊อ้างว่าความเอารัดเอาเปรียบน้นก์จะหมดไปเพราะรัฐก์คือ ศูนย์รวมของประชาชนย่อมไม่คิดเอาเปรียบใคร และถ้าจะมี ใครอ้างว่าระบบทุนนิยมจัดสรรทรัพยากรได้ประสิทธิภาพสุง

สุด ระบบสังมมิยมกีอาออ้างกลับ"ไปว่าข้ออ้างกังกล่าวน้ เพืยงแถ่เพียงพอ (sufficient) เท่าน้น แถ่ไม่ใช่จำเบ็น (necessary) เสมอไปว่าระบบจะบรรุุลึงการจักสรรทรัพยา กรที่มี่ประสิทธิภาพสูสสุดได้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าใครจะหา ระดับราคทท่่จทำให้อุปสสค์แ囚ะจุบทานของตถากเท่ากันไก้ก็ จะจัดสรรทรัพยากรที่มี่ประสิทธิภาพสสสสดได้ ความแตกต่าง เห์นจอยู่ารงที่ระบบทุนนิยมน้นหากมี่ารแข่งขันที่สมบูรณ์ จริงกลไไกแห่งราคาจะเบ็นตัวกำหนคระคับราคาที่ต้องการให้ ได้โดยอักโนม่ที่ ส่วนสังคมนิยมอาจจะก้องเคเอาชึ่งอาจจะ เคาผิกเคาถูก ซึ่งแน่ละถ้าเบ็นท้งบระเทคไม่ใช่งานน้อย ๆ

ขนาคของภาคเอกชนและกาคสาธารณะในระบบทุนนิยม: ทฤษฎี

เรามม่ได้ก้ง้งใจแสะไม่สนใจที่จะนำระบบทุนนิยมและ สังคมนิยมมาเปรียบเทียบกัน สึงชึ่งเราต้องการชช้ให้เห็นค์คือ การเน้นในประเด็นการจัคสรรทรัพยยากรในระบบทุนนิยมซึ่ง หมายถ็งการผลิกที่ให้ผผผลิสููงภยใไ้้การเข้าแทรกแซงของ รัรน้อยที่สุดหรือไม่มีเถย แถะการเห้นในประเด็นการขจัด ความเาารักเอาเปรียบหรือความอยุกิธรรมอื่นๆ ในสังมขของ

ระบบสังคมนิยม ในที่นเราจะสนใจแต่เพียงบทบาทของ รัฐบาลในระบบทุนนิยมซึ่งเบ็นอยู่ในบ้จจุบันอย่างเช่นใน ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไทย โดยจะพิจารณาถึงการแบ่ง แยกความสำคัมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาลว่ามีหลัก เกณฑ์ในการทัดสินใจอย่างไร

ทามทฤษฎีการคลังสมัยใหม่รัฐับาลหรือภาคสาธารณะ (Public sector) เกิดขึ้นมาได้เพราะความถ้มเหลวของระบบ ตลาจในการจัดหรื่อให้บริการสินค้าชนิดหนึงซึ่งเรียกว่าสินค้า สาธารณะ (Public goods) เช่นการบ้องกันประเทศหรือการ
 ก็เพราะว่าประชาชนไม่ท้องการหรือไม่สามารถเบีคเผยคววมม ต้องการสินค้าสาธารณะเหล่านี้ได้ เนื่องจากลักษณะพิเซษ ของสินค้าประเภทนี้คือเมื่อมี ขึนมาแล้วทุกคนจะ ได้รับ ประโยชน์เท่าเทียมกันหมดและยากที่จะกีดกันคนใดคนหนึ่ง ไม่ให้ได้รับประโยชน์จากบริการสินค้าน้นๆ ได้ นอกจากน้ แล้วภาคสาธารณะย้งมีหน้าที่คอยแก้ไขความไม่สมบูรณ์ ในการแข่งข้นทางเศรษฐกิกเช่นการผูกขาก หรือการรวมกลุ่ม กันทั้งราคาเบ็นท้น

แท่ทว่าหน้าที่จังกล่าวข้างท้นน้เบ็นหน้าที่ทางการ จัดสรรทรัพยากรแท่เพียงดานเนียีว ภาคสาธารณะหรือรัฐบาล

## ๒๓ロロ

ยงงมีหน้าที่ที่สำคัญอีกสามหน้าที่คือ การกระจายรายได้ระหว่าง ประชาชนที่เหมาะสม การรักษาเสถียรภาพของระดับราคา และการรักษาความเจริญเทิบโตของระบบเศรษฐกิจโดยทั้วไป แท่ประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับหน้าที่ของภาค สาธารณะก์คือบัญหาความขัดแย้งกันระหว่างหน้าที่การ จัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการกระจายราย ได้ ที่เหมาะสมหรือเบ็นธรรมที่สุดซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนท่อไป เราทราบดีว่าทรัพยากรในเศรษฐกิจนนมีจำกัดและ ภาคสาธารณะนนมีข้นมา ได้ก็โดยการดึงดูดหรือแบ่งสรรทรัพยากรออกมาจากภาคเอกชนโดยผ่านระบบภาษีอากรเบ็น สำคัญ เพราะฉะนนถ้าภาครัฐบาลย่่งใหญ่เท่าใดทรัพยากรใน ภาคเอกชนก็จะลดน้อยลงมากข้นเท่านน ตรงไหนคือจุดสมดุล ระหว่างขนาดที่เหมาะสมของภาคเอกชนกับภาครัฐบาถ ใน ทางทฤษฎีถ้าเราสมมุทิว่ารัฐหรือสังคมสามารถเรียงลำดับ ความชยบุหรือความพอใจของราษฎรในสังคม (Social ordering) ได้ เราก็อาจทราบได้ว่าส่วนผสมของขนาดของ ภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่แฑกต่างกันอย่างไรจะสร้างความ พึงพอใจแก่ประชาชนในรัฐอย่างไร ภาษาทางเศรษฐศาสตร์ เรียกความสามารถน้วาความสามารถที่รูถึงเส้นความพึงพอใจ ที่เท่าเทียมกันของสังคม (Social indifference curve) ถ้าเรา

๒๓๓๒

รูถึงขีดความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ (Social production-possibility curve) ในการผลิตสินค้าเอกชนและ สินค้าสาธารณะด้วยแล้ว เราก็สามารถรู้ได้ว่าจุดการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่เหมาะสมและ สมดุลที่สุดก์คือจุดที่เส้นความสามารถในการผลิตของสังคม สัมผัส (tangent) กับเส้นความพึงพอใจที่เท่ากันของสังคม หรือ ณ จุด $A$ ในรูปที่ ๑
ผลผลิต ผลผลิต
ภาครัฐบาล

รูปที่๑ : การแบ่งส่วนภาคเอกชนและภาครัฐบาลทึ่สมดุล


B

ในรูปที่ - สรุปได้ว่าภาคสาธารณะน้นควรมีจนาด เท่ากับ $O C$ และภาคเอกชน $O B$ ถ้าขนาจการผลิตของภาครัฐบาลแสคงออกได้ด้วยขนาดของงบประมาณรายจ่ายของรัฐ OC ก็เบ็นจำนวนงบประมาณของภาคสาธารณะและ OB เบ็น รายจ่ายทั้งหมดของเอกชน E และ F เบ็นจุดที่ใช้ทรัพยากร เท็มที่แท่ภายใต้ข้อสมมุติกกี่ยวกับแบบแผนการแสดงออกซึ่ง ความพอใจของสังคมที่กำหนดให้ $\left(\mathrm{S}_{1}, \mathrm{~S}_{2}, \mathrm{~S}_{3}\right.$, etc.) ไม่ใช่ จุดที่แสดงถึงขนาจของภาคเอกชนและภาครัฐบาลที่มี ประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ภายใต้ข้อสมมุติเกียวกับแบบแผน ความพอใจของสังคมที่แ๓กต่างกันออกไป จุด $E$ หรือจุด $F$ อาจจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าจุด A ก์ได้ ซึ่งหมายถึงขนาคของ ภาครัฐบาลที่ใหญ゙ข้นหรือเล็กลง ความแตกต่างในการสร้าง แบบแผนความพึงพอใจของสังคมเบ็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไร น่าแปลกใจรัฐบาลที่ต่างพรรคกันอาจจะเรียงลำคับความพอใจ ของสังคมเฑกต่างกัน เช่นเกี่ยวกับรัฐบาลเผค็จการ หรือ รัฐบาลประชาธิปไตย หรือรัฐบาลที่ต่างยุคต่างสมัยกัน ข้อเท็จจริงอันนีแหละที่เราจะได้นำมาใช้แล้วใช้อีกในการ วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรงฐกิจ

## รัฐบาลเพือนายทุนหรือเพือประชาชน

เศรษฐกจจทุนนิยมในยุคบ๋จจุบันโดยเฉพาะในประเทศ ที่พ้ผนาแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาเบ็นเศรษฐกิจที่รัฐบาล หรือ ภาคสาธารณะมีบทบาทเพีมมากขึ้นกว่ายุคก่อนๆ มาก เช่น รัฐบาลหันมาให้ความสนใจกับเรื่องสวัสคิการของประซาชน มากขึ้น มีนโยบายช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้โดยการช่วยเหลือแบบ ให้เปล่ามากข้น พยายามเข้าข้ดขวางกลไกของระบบทลาด มากขึน ถ้าหากการปรับตัวของกลไกตถาดจะทำให้คน ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความกระทบกระเทือนแม้กระนน ก์ยังมีผู้วิจารณ์ว่ารัฐบาลในระบบทุนนิยมที่พัผนาแล้วเช่น รัฐบาลอเมริกัน คำเนินนโยบายที่ให้ประโยชน์แก่นายทุน หรือผู้ผลิตมากกว่าประชาชนหรือผู้บริโภค ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลในอเมริกาปล่อยให้ระบบธุรกิจของประเทศส่วนใหญ่ ตกอย่ยในกำมือของบริษัทธุรกิจขนาคยักษ์เพียงไม่กี่บริษัท. การถงทุนสาธารณะต่าง ๆ เช่นการสร้างถนนหนทางกีเพื่อ สนองความต้องการของผู้มีรถทำให้บริษัทขายรถยี่งร่ารวย มากข้นไปอีก ระบบภาษึอากรถึงแม้จะมีประสิทธิภาพสูง กียังเบีดช่องโหว่ให้บริษัทยักษ์ใหญ่หรืออบรรดามหาเศรษฐี

ท้งหค่ยหหลบเล่งงไ้้อยู่เหมอๆ หรือความพยายามที่จะช่วย คนยากคนจนหรือคนกลุ่มน้อยน้น แท้ที่จิงกกเพื่อทำให้บุคคค เหล่าน้สบบอารมถ์ลง มม่พยยยาม่อคววมวุ่นวยยในประเทศ แะะเปีดโอกสสให้นายทุนได้ขวนขวายหากำไรแเะสะสมกำไร กัพต่อไป

นักเศรษฐศาสตร์ที่มี่ช่อ อย่างเช่น กาถเบรธ (Galbrath) กัเซื่อว่าระบบทุนนิยมขอองอเมริกาให้ความสำกัญ แก่าาคเอกๆนมากเเคนไป เมื่อเทียบกับความสนใจง่ใหด้กบ ภาคณาธรรณะ ที่เบ็นเช่นนนนกาลเบรเเื่อว่าสาเหตหนึ่งคือ รูปเบบของการพัมนาเศรษฐิกิจในอคีท บังคับไห้ระบบ เศรษรูิจท้้องผลิทสินค้าที่จำเบ็นแก่ชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่มแเงยที่อยู่อาาตัยห้ห้ได้มากที่สุด ซึ่งภาคเอกชนก์
 ผณแห่งการโฆษแาที่มี่อพเจิกรรมการบริโภคของเระชชารม่ กาลเบรเเชื่อว่ผผู้บริโคคอเมริกันถูคล่อหลอกให้บริโภคสินค้า แะะบริการท่าง ๆ จนคิก (เกิด dependence effect) เมื่อความ ท้องการสินค้เอคชนมีมาก สินค้าสาธารณษษ่งท้องผลิจขาก ทรัพยากรแหล่งเดียวกัน กี่ย่อมต้องน้อยงงไปด้วย เพราะ

ฉะนน้นจึงน่าที่จะแก้ไขสภาพความไม่สมดุลของสังคม (Social inbalance) น้โดยการขยายขอบเขตของภาคสาธารณะมากขึ้น

ระบบทุนนิยมในประเทศจ้อยพัฒนาอย่างเช่น
 ไออีกรูปแบบหนึ่ง ในแง่หนึ่งรัฐบาลจะกระุุ้นกรรพัตนา ชนช้้นายทุนหรือผู้ประกอบการ (entrepreneur) ซึ่งงะเบ็น ผู้คำเนินการการผลิกของปประเทศให้ได้ผลเร์วที่สุด เพื่อ แลกเปลี่ยนกับผตำำรซึ่งคงงะต้องสูงค้วยย แะะในอีกแง่หนึ่ง รัรูบลเบึนนยยทุนหรือผู้ประกอบการเเสียเองเบ็นส่วนใหม่ ในรุปของรัริวิสาหกิจและการค้าโคยรัฐแแ่โดยปรกคิแล้ว รัฐบาลมกาจะเบ็นเครื่องมือที่จะสนองตอบต่อความประสงค์ หรีอผลประโยมน์ของกล่ม่าผ้้ประกอบการหรือนานยทุนมากกว่า
 คัะรเพะีี่เด่นคือ โครสสร้งทางชนช้นซึ่งอำนาจในทาง เศรษฐิกิจเละการเมืองตกอยู่กับชนช้นผู้นำ (elitites) เพียง
 ความร่ารวยยากการถือครงงที่คิน ทหารหรื้อข้าราชการช้น

[^5]บางโอกาสควมมร่ารวยกับอำนาจทางการเมืองอาวมิได้ตกอยู่ ในกุ่มุคนกลุ่มเดียวกัน แท่ว่เบ็นไปได้เเมอที่บุคคล ๒ กลุ่ม จะทิกท่อกนนแพ่อผลประโยชน์ที่แมกเแลี่ยนกกนได้ในโครงสร้าง ของสังคมเช่นว่าน้ รัฐบาลหรือองค์การของรัฐอ่นๆ ย่อมต้อง ถูกควบคุมโดยหรือพร้อมที่จะสนจงทอบต่อความสนใจนเฉะ ส่วนได้เลียของชนผู้นำหล่าน้ท้งสสน ไม่ว่าระบบการเมืองจะ เบ็นแบบไหน

รัฐบาลเพื้อความจำเริญทางเศรษฐกจจเพื้อสวสดิการ สังคม

> ถ้าจะสรุปสภาพการล์คจังที่กล่าวมาข้างท้นนน้ คงจะ
 ระบบทุนิยมในบ่จุุบัน มีแนวโน้มที่จะให้ประโยขน์แก่ นายทุนมากกว่าประชชชน เรื่องน้้ไม่ให่เรื่องที่น่าเสียหหทาอะไร ถ้าระผองให้กสซ้้งงงไปอีกข้นหนึ่งว่าที่เบ็นเช่นน้นอาจเบ็น เพราะเทุว่าการสนับสนุนภาคเอกชนในการประกอบการ อย่างเต์มที่นน จะได้ผลตอบแทนทางการผลิตตูงสุด ถ้าให้ รัฐบาลประกอบกิจการทางเศรษรกิจของ เพื่อประชาชนหรือ

๒๓డ
คำเนินนโยบายสวัสดิการสังคม โดยใช้ทรัพยากรจากภาค เอกชน การผลิทของประเทศก็อาจถกกระทบกระเทือนเบ็น ธรรมดา ความเชื่อที่ผ้งลึกอยู่ในจิทใจของผู้บริหารประเทศ หลายคน กีคือว่าถ้าปล่อยให้ชนช้นนายทนน ชนช้นปกครอง หรือจะเรียกว่าอะไรก์แล้วแต้น้เบ็นผู้ควบคุมการดำเนินการ ทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ จริงอยู่บุคคลเหล่าน้จะได้ กอบโกยผลประโยชน์่วนตัวไว้มาก แต่ก์ได้ทิ้งผลงานอันมี ประสิทธิภาพสูงไว้ด้วย ซึ่งผลงานน้แหละในที่สุดจะค่อย ๆ เคลื่อน (trickle down) จากผู้ที่มังมีมปไองผู้ที่ยากไร้ภายใน ช่วงเวลาหนึ่ง ฐานะโดยเปรียบเทียบของแต่ละคนในสังคม ก์จะจีขึนแถะมีความเท่าเทียมกันมากข้น กล่าวได้ว่าเรา สามารถบรรถุถึงสวัสคิการสังคมที่พึงปรารถนาได้โดยผ่านการ เร่งการผลิตโดยผู้ประกอบการ หรือนายทุนเสมือนกับยิงนก ได้สองตัวค้วยกระสุนนัดเดียว

จะติดอยู่นิดหนึ่งก็ๆรงเรื่องช่วงเวถานี่เอง ไม่มี บัญหาเถยว่า หากประเทศที่มีอัตราเจริญเทิบโททางเศรษฐกิจ อยุ่ในระคับสูงอยู่ตลอคเวลาเบ็นเวลานานพอสมควร รายได้ ของประชาชนจะต้องสูงข้นและมีความเท่าเทียมกันมากข้้น

แท่จะให้ผู้ที่เดืออร้อนแเะยากไร้รอนานสักเท่าใดรีวิทจิงจะ
 ไม่กลัวการใช้เหหุผล ความยกกไร้และความไม่ยุติธรรมใน สังมนน้เบึนสาเหทุของการทำสงครามช่วชชิงประชาชนจาก ผ่ายตรงข้มหรือ? ข้ออ้งที่ว่า. ชนช้นผู่ำ ผู้มีรายไได้สูงจะ เบ็นผู้ออมแเละงทุนในประเทกน้น จะไม่เบืนจิิงหากบคคล เหล่าน้ไช้า่ายพุ่มเพื่ยยในการบริโภค แณะในทางที่กลับกัน หากผู้ที่ยากจนส่วนใหม่ของรระทศศ มีความเบ็นอยู่คื้นี้นก๊ ย่อมสามารถมีเงินเหืออออมได้เหมือนกัน นอกจากน้แล้ว ภาครัรับลก็สามารถเบ็นภาคที่เบ็นท้งผู้ออมและผู้ลงทุนที่ ส่าคัญภาคหณึ่งดด้ดหมือนกัน เมื่อวิครระห์คันถึงุุดสุดท้าย ปรเด็นการส่งเเริมสวัลคิการและการกระจยยรายได้ของ ประฯาชนอาจจะเบ็นคำตอบที่ถูกก้้งที่สุกของระบบทุนนิยม ค้อยพ้มนาอย่างเช่นประเทศไทยก๋ได้ เดี่ยวน้ใครต่อใคร (เช่น นายแมคนามาร่า ประธานธนาคารโดก) ต่างกัพากัน พูคว่า ความจำเริมอ่างรวดเร็วของเศรษจุจิจในรอบสิบบี ที่แล้ว้มา ในประเทศค้อ้อพ้พเทท่งหตตย ก่อให้เกิจประโยชน์ แก่คนเพียง ต๐-ธ๐\% ของประชากรท้้งหมดเท่าน้น ถ้ายัง

๒๔๐
ขึนใช้นโยบายอย่างเดิมอยู่อี่ก อีกไม่นานคงท้องเผชิญบัญหา การก่อจราจลทางการเมื่องเข้าจนได้

## รัฐบาลในเศรษฐกิจงไทย

ข้อความที่กล่าวมาแล้วทังหมดนี้ ผู้อ่านคงพอจับ ประเด็นได้ว่าผู้เขียนต้องการเน้นถึงความสำคัแของรัฐบาล หรือภาคสาธารณะในระบบทุนนิยมอย่างเช่นระบบที่กำลัง เบ็นอยู่ในประเทศไทย และได้พยายามชีใใหเเห็นถึงความ จำเบ็นของการให้ความสนใจที่เพ็มข้้นแก่บัญหาสวัสคิการสังคมและการกระจายรายได้ของประชาชน ในตอนท้ายน้ ผู้เขียนจักได้หยิบยกเอานโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสัก ๒-๓นโยบายแล้วลองพิจารณาดูอย่างคร่าวๆ พอให้มองเห์น ลู่ทางของบัญหาภายใต้กรอบแห่งความคิดที่กล่าวถึงแล้วใน ตอนต้นของบทความน้้ นโยบายที่ว่านคือ นโยบายพพพนา เศรษฐกิจนโยบายการคลังและนโยบายการพลังงานของ ประเทศ
๑. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกกิจ พอจะกล่าวได้ว่าการพัมนาเศรษฐกิจของไทยเร็มข้น อย่างจริงจังพร้อม ๆ กับการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับที่หนึ่งในบี ๒๕๐๔ จริงอยู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีลักษณะของแผนแนวทางปฎิบิต (indicative plan) มากกว่าแผนบังคับแบบสังศเมนิยม รัฐบาลก์มีบทบาทไม่น้อย ในการกระตุ้นการพฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ อย่างยึ่งการปูพนฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ (infrastructures) เช่น โครงการชลประทาน. ถนนหนทาง การศึกษาข้น พ้นฐานในระยะเรีมแรก การส่งเสริมการลงทนจากภายใน และภายนอกประเทศ ความพยายามในการก่อต้งอุสาหกรรม ทดแทนสินค้าขาเข้าและการกระตุ้นการส่งสินค้าออก ในช้ว เวถาเพียง จ๐ บีเท่าน้นก็พอมองเห์นแล้วว่า การพัฒนา เศรษฐกิจของไทยน้นบรรถุถึงเบ้าหมายที่ต้งไว้ในลักษณะ ของการเพีมขึนอย่างรวดเร็วของรายได้ประชาชาติ ความเจริญ เช่นว่าน้คงเบ็นไปไม่ได้รวดเร็วขนาดนหาก ไม่ได้รัฐบาล ดำเนินนโยบายกระตุ้นการผลิตดังที่ได้ทำไปแล้ว รัฐบาส ควรได้เครดิตในเรื่องนื้อย่างเต็มที่

## แต่ทว่าภายใต้ความจำเริญทางเศรษฐกิจอันรวดเร็วน

ผลแห่งการพพมมนหาไได้กระจยออกไปโดยทัวกี่งไม่ ผู้ได้รับ

๒๔๒
ประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด คือผู้ที่อยู่ในเมืองใดยเฉพาะอย่าง ยึงในกรุงเทพมหานครในขณะที่ผู้ที่อยู่ในชนบทอาจจะมีความ เบ็นอยู่ดีข้นมาบ้าง แต่ช่องว่างระหว่างคนในเมืองและใน ชนบทกลับขยายกว้างข้นไปอีก ถ้าปล่อยให้นโยบายพัฒนา เศรษฐกิจเบ็นเช่นนีอีกต่อไป สถานการณ์ทางสังคมและ การเมืองคงไม่มีเสถียรภาพแน่ ๆ'อย่างน้อยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องฉาร วางแผนพัฒนาก็มองเห็นบ๋ญหาน้ และได้โน้มน้าวให้รัฐบาล เห์นด้วยกับการเปลี่ยนนโยบายที่เน้นหนักในทางการกระจาย รายได้และการพพฒนาชนบทมากข้นในแผนที่ ๔ ส่วนรัฐบาล จะตั้งใจดำเนินนโยบายฑามแผน ๔ อย่างจริงจังแค่ไหน เรา มิอาจทราบได้ สภาพฒนาฯ เองก์ไม่มีอำนาจไปควบคุม นโยบายทางเศรษฐกิจของทุกหน่วยงาน แม้ในบ้จจุบนน้น เรายังคงเห็นการส่งเสริมการลงทุนที่มีได้ช่วยการจ้างงานมาก เท่าที่ควรหรือที่ทำให้ผู้ประกอบการที่ร่ารวยอยู่แล้ว ได้ขยาย อาณาจักรความร่ารวยออกไปอีกในกิจการใหม่ ๆ ที่ส่งเสริม การผูกขาดในกิจการที่กระทบกระเทือนชาวไร่ชาวนาโดย ตรง เช่นเรื่องบุ๋ย การปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่ได้ลงมืออะไรจริง จังเสียที เช่นเดียวกับการประกันสังคม

## ๒. นโยบายการคลัง

เรารู้คีว่ารัฐบาลสามารถใช้นโยบายการคลังเบ็นแรง จูงใจในการลงทุน เช่น การถดหย่อนภาษีและความสะดวก อึนๆ รัฐบาลอาจใช้นโยบายการคลังช่วยการกระจายรายได้ ให้ด้ข้นได้เช่นเดียวกัน อาทิเช่น การเก็บภาษีจากฐานราย ได้มากขึ้น ถดภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคลง และการริเรีม เก็บภาษีบนฐานทรัพย์สินแถะความมังคังเช่นภาษีทรัพย์สิน และภาษีมรดก ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายสาธารณะ รัฐูาล ก็อาจเน้นการใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมมากข้น ลดการบริหารทัวไปหรือการ ทหารถง ในระยะเวถา จะั บีที่ผ่านมารัฐบาลมิได้แสดงให้ เห์นว่า มีความประสงค์ที่จะใช้นโยบายการคลังเพื่อผลในทาง การกระจายรายได้เท่าไรนัก ซ้าร้ายยงงำเนินนโยบายที่ทำให้ การกระจายรายได้เลวลงไปอีก เช่น การขยายและข็นภาษี กิจกรรมผูกขาดประเภท สุรา ยาสูบ ทุกคร้งที่มีความพยายาม ในการจจจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ก็มักจะมี แรงท่อต้านจากอำนาจทางการเมืองเสมอ ๆ เพราะฉะนนจาก โครงสร้างทางการเมืองแถะทางสังคมในบัจจุบัน โอกาส

๒๔๔
ที่รัฐบาลจะมีบทบาทมากข้นในการกระจายราย ได้โดยใช้ นโยบายการคลังของรัฐคงเบ็นไปได้ยาก
๓. นโยบายพลังงาน
ที่หยิบยกนโยบายนข้นมามิ ได้หมาย ความว่าเบ็น

นโยบายที่มีความสำคัญกว่านโยบายอื่น ๆ เพียงแต่ว่าขณะนี บัญหาเรื่องพลังงานกำลังผุดข้นในรูปแบบต่าง ๆ น่าสนใจพอ สมควร นโยบายเท่าที่เบ็นมาแต่อดีตจนถึงบ้จจุบัน คือ การที่ รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิฑกระแสไฟพ้า คือ การไฟพ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้จัดหา กระแสไฟพ้าให้เพียงพอกับความต้องการทั้งในบัจจุบนแและ ในอนาคก ชึ่งกาวไฟพ้าผ่ายผลิทกีจัดหาให้ค้วยความมี ประสิทธิภาพสูงย์่ง การไฟพ้าผ้ายผลิตเคยเสนอให้รัฐบาลสร้าง โครงงานไฟพ้าปรมาณู ข้ออ้างเกี่ยวกับความจำเบ็นและความ เหมาะสมของโรงไฟพ้าปรมาณูในอนาคฑ ได้รับการพิจารณา อย่างรอบคอบและข้อสนับสนุนก๊มีน้าหนัก แต่ทำไมรัฐบาล จึงไม่ยอมปฏิบติตาม ? เหตุผลอันหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือ ขอบข่ายความคิดของการไฟพ้าผ้ายผลิตก์คือ ใครเล่าได้ร้บ

ประโยชน์จกกกระแสไฟพ้ามากที่สด คนในเมืองหรือคนใน ชนบท ? แทนที่จะท้องคอยหากระแสไฟมาสนองความต้องการ ในประเทศ รัฐบาลเคยคิดที่จะลจหรือจำกัดคววามต้องการนน บ้างไหม ? การไฟพ้าผ้ายผลิกได้ทำหน้าที่ของตนดีแล้ว แต่ คงไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยคคดให้รัฐบาล
ในเร็วๆ นิ้ สัมฎาโรงกล้นน้ำมันไทยออยล์จะส้นสุด

ลงและกิจกรรมการกลันน้ำมันทั้งหมดต้องทกเบ็นของรัฐ ส่วนราชการผ่ายพลเรือนอยากให้รัฐบาลทำต่อไปแล้วแบ่ง กำไรให้รัฐ เพราะเห็นว่าเอกชนคงทำได้ดีกว่าใครทั้งหมด ส่วนราชการผ้ายกลาโหมอยากให้เบ็นของกลาโหม (อันน้ไม่ แน่ใจว่าจะเหมือนกับการให้เบ็นของประชาชนผู้เสียภาษีอากร) ส่วนเอกชนซึ่งทำกิจการอยู่แล้ว แน่นอนที่สุดอยากทำต่อไป เพราะถ้าเบ็นหุ้นส่วนกับรัฐบาลได้ ก็เสมือนกับได้ลาภลอย ราคาเบ็นร้อยล้าน ฐานะของคนกลุ่มน้อยน้้ก์คงจะพุ่งสูงข้น ไบอีก ทั้งสามทางเลือกน้้ล้วนแท่มีข้อบกพร่องทั้งส้้น มี วิธีไหนหรือไม่ที่รัฐบาลจะเข้าไปทำกิจการเพื่อประข่าชนจริงๆ และให้มีประสิทธิภาพด้วย หรือทำร่วมกับเอกชนก์ได้แต่ เปลี่ยนโครงสร้างความเบ็นเจ้าของเคิมเสียเพื่อไม่ให้ศูนย์-

๒๔b
อำนาจทางเศรษฐิกิจย์งกระจุกตัวย์งข้้น การตัคสินใจของ
รัฐบาลคงเต็มไป็ด้วยพลังผลักดันท่าง ๆ ซึ่งอาจมีมูถมาจาก ความคิคคำนึงของเราตามที่กล่าวมาแล้วแต่ต้น

## โดยสรุป บทุความน้อาจสร้างคำถามหรือข้อสงส้ย

ในใจของผู้อ่านมากกว่าคำทอบ บัญหาในประเด็นท่าง ๆ ที่ หยิบยกร้นมา นันเบ็นความต้งใจของผู้เชียนอยู่เหมือนกันที่ อยากให้ผู้อ่านได้ขบคิดถึงบทบาทของรัฐบาลในชีวิทเศรษฐกิจ ของประชาชน อย่างน้อยเราคงจะเห็นพ้องท้องก้นว่ามีความ ลึกลับอยู่พอสมควรในบทบาทหรือนโยบายทางเศรษฐกกจของ
รัฐบาลทั้งที่เบ็นอยู่ในบัจจุบนแและที่จะเบ็นต่อไปในอนาคต

## บทส่งทาย

# เศรษฐศาสตร์การเมือง เพื่อ เสถียรภาพ หรือ การเปลี่ยนแปลง 

## ปรีชา เป็ยมพงศ์สานต์

## วิกถติการณ์ทางเศรษฐูกจและสังคม มักจะเคคคข้น

 พร้อม ๆ กับวิกฤติการณ์ทางทฤษฎี คังจะเห็นได้จกกบ็ญหา เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนาในโลกที่สาม ทำรา เศรษฐศาสตร์ รุ่นโบราณได้มีอิทธิพลครอบงาความคิกและ อุดมการของบุคคลในวงการท่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ อย่างยึ่งในหมู่นักวิชาการ และผู้บริหารประเทศระดับสูง คำ ว่า "การพัฒน"" ก์คือการพัฒนาแบบตะวันตกตามแน้าง ที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมได้ช้ไว้จากประวติศาสตร์เศรษฐกิจระดับสากลหลังสงคราม
โลกคร้งที่ ๒ เราเรี่มเข้าใจแล้วว่า การขยายอิทธิพลของ ทุนนิยมตะวันตกได้กระทำกัน ๒ ด้าน คือ ค้านหนึ่งเบ็น

## ๒๔の

การขยายตัวของการถงทุนต่างประเทศและ ความช่วยเหลือ ทางวักถุ อีกค้านหนึ่งเบ็นการเสียมสอนให้บัญญาชนและผู้ วางนโยบายของชาติหลงใหลอยู่กับตำราเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม ทังสองด้านนม้มีวักุประสงค์เพื่อครอบงำและควบคุมเศรษฐ กิจของประเทศที่กำลังพัฒนาให้ตกอยู่ในภาวะกึ่งเมืองขึ้นได้ โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารเข้ารุกราน และในขณะเดียวกัน เราอาจกล่าวได้ว่า เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม คือ เครี่องมือ ฯนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการยับยั้งการเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยน แปลง เมื่อมันเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดของคนแล้ว ก็จะทำ ให้คนเข้าใจว่า ระบบทุนนิยมและสภาพเศรษฐิกิจัจจุบันเบ็น ส่งที่ควรจะรักษาไว้ตลอดกาล

อย่างไรก็ฑามบัญหาความยากจน และบัญหาความ ไม่เท่าเที่ยมกันทางสังคมที่กำลังทวีความรนแรงข้น ได้สร้าง ความข้องใจให้แก่คนเบ็นจำนวนไม่น้อยทีเดียว เกี่ยวกับความ หมายของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม และ ความสำคัญที่มี่ท่อสังคม จากบัญหาเรื่องการระคมทุนและทรัพยากร เพื่อแก้ไขบัญหา ความล้าหลังทางเศรษฐกิจ เราจะเห็นได้ชัดว่า เศรษฐศาสตร์ ทุนนิยมได้ช้แแวทางที่ให้ผลประโยชน์แก่คนกลุ่มน้อย แต่สร้าง ความหายนะในระยะยาวให้แก่ประชาชนส่วนใหมู่ในสังคม
be o

## การก่อหนี้เพื่อคนรุนใหม่

ในทรรศนบของศศรษจุศาสตร์ทุนนิยม ทุนคือบัจจัย

การผลิทที่สำคัญ แสะเบ็นสีงที่ขาคแคคนในประเทศที่ล้าหล้ง คังน้น เงินกู้ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ รวมท้งการ นำเงินทุแข้ามาจจกกประเทศที่ร่ารวรอจึงถีอกันว่า เบ็นสี่งจำเบ็นในการเพื่มกำงังผลิกของประเทศที่ล้หลัง คังจเเห์นได้
 ประเทคไทย ซึ่งแหล่งเงินกู้ส่วนใหม่ก็มาจากสถาบันการเงิน ระหว่างประเทศ จากรัฐบาลต่างประเทศ แศแแห่งตตาก การเงินต่างประทต

กาวก่อหน้ชื่งมีแนวโน้มสูงข้นกกอดมาน้้ ได้สร้าง ควมมพอใเบ็นยย่ามมากให้แก้ผุ้กําหน้้ ซึ่งถือว่าเบ็นผลงาน ที่พวเเเาจะจารึกไไ้ สำหรับคนรุ่นหลัธธึ่งไม่ได้ไปเกี่ยวพัน กับการา่อหน้้เท่อย่างใด จะท้องเนึนผู้ที้แบกภาระอย่างหนัก ในการชำรคคืน จีงอาจกล่าวได้ว่า ในระยสส้น การกุ้เงิน จะบรรเทบบ๋มหาการขากเงินทุนไว้ได้ชัวขอณะ และในระยะ ยาว การชำระหนิ้สินะมี่ผลกระกบมากมายต่อุุดำระเงิน นอกจกกน้แเมี่อมีารกู้เงินแล้ว์ไม่เม่เบ็ทีี่แน่ใจน้กว่าโครง-

การเงินกู้เห่าน้้ จะเป็นโครงการที่ให้ผลประโยชน์ทาง เศรษฐิกิจเฉะสังคมแก่ประชชชุนอย่างกว้างงวางงเพียงใด การลงทุนของต่างประเทศเพื้อต่างประเทศ เที่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างปรรเเศกเเช่นดียยวันถือ ว่า เบ็นบัจจัยี่จะมาสนับสนุนสี่ที่เขาเรียกว่า การงาคแคณน เงินทุนภยยในประเทศ การลงทุนดังกล่าวน้อาชช่วยให้อตรา กรรงงทุสููขั้นอย่างรวคเร์วได้ แก่ก์ไม่ได้หมายความว่า จษช่วยไห้ศรรษจิกคและความเบ็นอยู่ของปรระาชนมีรากับสูง ข็้ และกรลงทุนเหล่าน้กเบ็นไป เพื่อบำบัดความต้องการ ทงงค้นบริโภคของคนที่ร่รรวยมากกว่า ส่วนที่สำคัญที่เราควรเน้นก์คือ การถงทุนท่าง ประเทศมีเเบ้าห มายเพื่อสนองความต้องการกอบโกยกำไร ของนยยทุนููกขาาต่างชาที ไม่ใช่สนองความต้องการของ ประชาชนในประเทศที่กำลังพัฒนา และการี่นันลงทุนต่าง ชาติมีริกิธิเสรี่าพอย่างเค็มที่ในการโยกย้ายกำไร กี่อมหมาย ความว่าเราเบีดโอกาเเต็มที่ให้มีการสูบเอาทรัพยากรและ มูคค่าส่วนเกินออกไป และที้งแค่ความล้าหล้งไว้ให้แก่ประ-
 ชาชน คัวอเหทุน้กกรรักชวนร้องยอให้ต่างชาติมาจงทุนโคยเอ่ย

๒๕゙๒
อ้างถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศ ก็เท่ากับเบ็นการเชื้อเชิญ ให้ต่างชาติมาครอบงำเศรษฐกิจ และกอบโกยเอาทรัพยากรและ เงินทุนของเราออกนอกประเทศนั้นเอง

## การระดมทุนจากคนยากจน

## การที่ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น ประเทศไทย ต้อง

 พึ่งการนำทุนมาจากต่างประเทศ ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่เบ็น เพราะการขาคแคลนทุน แต่เบ็นเพราะว่า รัฐไม่มีความ สามารถที่จะระดมการเก็บภาษีจากเศรษฐกิจในเขทเมืองได้ อย่างเต็มที่ โคยเฉพาะอย่างยึ่งจนบัคนี้ยังไม่มีมาตตรการใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ในครรเก็บภาษีทางตรงจจกกลุ่มบุคคลที่มีราย ได้สูง และสะสมทรัพย์สมบึตไว้มากมาย การปฏิรูประบบภาษี เพื่อระดมทุน เบ็นสี่งที่ทำได้ยาก เพราะบุคคลที่มีอำนาจ ทางเศรษกิจสามารถครอบงำระบบอำนาจทางการเมืองไว้ได้ ด้วยเหตุน้ รัฐจึงต้องหันไปรีดภาษีทางอ้อมจากคนจนเบ็นการ ส่งเเริมให้คนจนต้องยากจนลงไปอีกการจัดสรรงบลงทุน เพื้อรับใช้ความร่ำรวย
บัญหาที่แท้จริงอีกประการหนึ่ง ก็คือทรัพยากรการ
เงินที่มีอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้ขาคแคลนแท่ประการใดนน อยู่

ในการควบคุมดูแลของกลุ่มที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจ การ ใช้ทรัพยาใชี้เหล่านด้นงงเบ็นไปในลักษมเที่สนองความต้องการ ของกุม่มธุรกิจมากกว่าความต้องการขออรังคม ในระบบทุน นิยมเราไม่สมารถจะกำหนจแน่ชัดเถี่ยวกับปรเภทการรงทุน
 จังน้นโครงสร้างการลงทุนแเถยาารนำสินค้าปรเเภททุนเข้ามา จึงมุ่งไปทางด้านการขยยยการผลิกสินค้าริโภคกี่พุ่มเพือย ไม่่ก่อให้เกิกผลประโยชน์มากนักต่อกำลังผลิทของประชาชน นับว่าเป็นการสูมเสียกรัพยากรอันมีค่ายย่างยี่ง และเมื่อพิจรรณาถึงรรัพยากรอึ่นๆ ที่ควบคุมโยยรัฐ เช่น งบประมาณแผ่นคิน จะเห็นว่าจำนวนมหาศาลได้ถูก นำไปใช้ในลักษแะที่ไม่่อให้เกิคผลกระทบท่อชีวิวคความเบ็น อยู่ของประชาชน การส่งเรริมกรรลลิทอาวุธซ้้ออาวุธเทเพื่อ การทำกยถล้างม่าพันกันเกิคข้นในขณะที่ความยากจนของ ประฯาชนขยายตววข้นทุกวัน การให้จ่ายเเพี่อความมันคคงและ



ゅ๕゚๔

## สังคมชนบท-ฐานของเสถี่ยรภาพเก่า

การระดมเงินทุนเพื่อสังคม ส่วนใหม่เกี่ยวพันับับ โครงสร้างชนบทอย่างแยกไม่ออก ที่ดินเบ็นฐานของการเลียง ชีพของชาวไร่ชาวนา ในขณะเดียวกันก็เบ็นฐานของผู้ที่มี อำนาจเศรษฐกิจในสังคมชนบทด้วย รายได้ออนมหาศาลซึ่ง แอบแผงในรูปร่างคอกเบ้ย ค่าเช่านา และกำไร อาจถูกนำมา ใช้ให้เบ็นประโยชน์ท่อส้งคมได้ ถ้ามีการบฏิรูประบบที่คิน อย่างจริงจัง แต่น้นย่อมหมายความว่า ด้านหนึ่งจะต้องมีการ ยุติส้มพันธภาพ การผลิตที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบ อีก ด้านหนึ่งจะต้องยุติการครอบงำชาวไร่ชาวนาที่ยากจน อันเกิดจาก พ่อค้าคนกลาง นายทุนเงินกู้ และเจ้าที่ดินใหม่ สึ่งเหล่าน้เบ็นภารกิจที่ใหม่หลวง ในภาคทฤษฎี่แล้ว ผู้ที่มีเหตุผลย่อมเห็นด้วยกบบการแก้ไขบั่ญหาเหล่าน้ แต่ทาง ภาคปฏิบัติเรามักจะพบกับพลังต่อต้านที่ไม่ต้องการเห์นการ เปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงสร้างเก่าช่นน้จึงเบ็นการยากที่จะ ให้มืการระดมทุนจากชนบท ไปใช้เพื่อเบ็นประโยชน์ต่อ สังคมชนบทเอง อย่างไรก๊ฑามประวัฑิศาสตร์สังคมได้ช้ให้เรา เห์นแล้วว่า เมื่อสถานการณ์ไม่อาจเบ็ทที่ยอมรับได้ต่อไปอีกแล้ว

การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดข้นจนได้ ความด้้อรั้นของกลุ่มที่มี อำนาจที่ถืออาวุธ ม้กจะเบึนบ่อเกิดให้มีการใช้ความรุนแรงเพื่อ แก้ไขบัญหาความล้าหลังในชนบท เศรษฐูศาสตร์การเมืองเพื่อการเปลื่ยนแปลลสสังคม การเก้ไขบ๋ญมาเศรษรูกําที่แท้จริง เบ็นกระบวนการ เพื่อทำให้เราหุุดพ้นจากภาวะหนิสิน เพื่อทำให้เราได้เบ็นไท อย่างแท้จริงในด้านศศรษฐูกจ แก่ในระยทที่ผ่านมมมีแนวโน้ม หถายอย่างที่ำให้เเรคคคว่า เราจะต้องพื่งพาต่างประเทศอีก นาน คังจะเห็นได้ จาทีท่าของรัฐบาล ที่มี่อนโยบาย การ ก่อหน้้ำงประเทศ ความช่วยเหลือก่างประเทศ การงงทุน ต่างประเทศ แถะการคาระหหว่างประเทศ รวมท้งพถติกรรม ขอผผู้มี่มำนานจทางเศรษฐูกจที่ หลงใหลในการใช้เทคโนโลยี่ สมัยไหม่ในกระบวนกรารลิกโดยไม่คักัแปรงให้สอคคล้องกับ สภาพบ้านเพืองของเรา เรามีควมมเห์นว่าเราะต้องแน้นนโยบาย
 ชีวิตของคนส่วนใหม่มากกว่าที่งะใช้ทรัพยากรอย่างพุ่มเพีอยเพื่อ ผลประโยฐน์ของคนแพียงกุุ่มน้อย
web

## จทบบวิเคระะห์ของเราจะเห์นไค้จ้ดว่าเศรษมุคาสตร์

 ทุนนิยมจะส่งเสริมแนวทางการถงทุนต่างยากิ การกุ้เงิน ความ ช่วยเหลือต่างปรเเทก การนําสินค้าปรเเกททุนเข้ามา เพราะ แนวางงเหล่าน้ให้ผลลประโยซน์แก่โกกกุนนิยม แก่ในขณะ เคียวกันจะไม่เอ่ยถึงการระกมทุนภายในประเทศเท่าใดนนก เพราะการระกมทุมเพื่อสังคมที่แท้จริงท้องเกี่ยวพพนกับการ ปฏิรูป โครงสร้าระะบบภาษี การ์ควบคุมบบงทุุขของรัรัและ เอกชน รวมท้งการปฏิรูรประบบที่คินซึ่งมีความหมายท้งหมค ว่า จะท้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกคิจแฉะสสังมนนันเอง การระดมทุนพื่อสังคมเช่นน้้ ย่อมกระทบกระเที้อนระบทุน นิยม และเน็นส์งที่ยอมรับไม่ได้ค้วยเหตุนน กลุ่มที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจกการเมือง จึง อาศ้ยหลักการเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมุ วางนโยบายเก่าๆ ต่อไป

 การใช้มาตรการความมมนคงงเฉะความสงบเรียยรร้อย เพื่ากคนกน
 กัยที่น่าอันตรายยย่างยี่ง.

## ทังน เราจะเห์นบ็ญหาเหล่าน ได้อย่างชัดเจนจากการ

 วิเคราะห์เศรษฐกิจของประชาชนในสังคมไทย หลัง ๖ ทุณาคม ตอ้ดล้ จนถึงบัจจุบันเศรษฐูศาสตร์การเมืองหลัง $\square$ ตุลา

## ในบิจจุบันได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในวง

การท่าง ๆ เกี่ยวกับ ภาวะเศรษรกกจขอองประเทศ ซึ่งผ้ายหนึ่ง เห์นว่า การเคลื่อนไหวและการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะ ที่ผ่านมานับทั้งแต่ $b$ ตุลาคม ฉั๕ัด จนถึงบดนยยงไม่เป็น ที่น่าพอใจ แท่อีกผ้ายหนึ่ง คือรัฐบาจเองแถะหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องพยายามโฆษณาชั้แจงว่า เศรษฐกิจของฐาทีได้ พืนทัวแล้วและอ้างถึงความสำเร็จของรัฐบาถภายไต้บรรยากาศ แห่งการปฏิรูป คารปกครองแผ่นดิน ความคิดเห์นที่แตกท่าง กันคนละมุมเช่นน้ ได้สร้างความสับสนในหมู่ประชาชนเบ็น อย่างมาก แท่ไม่ท่าให้เกิดความปรงหลาคใจแท่อย่างใดเพราะ ผู้ใช้แรงงานซึ่งเบ็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของประเทศนนย่อมรู้กี ว่าความกดคันและความบีบค้นทางเศรษฐกิจมีความรุนแรง เพืยงใด

๒๕๘

๓ บืหลังจาก $๖$ กุลา จ๙ นบว่าเบ็นระยะเวถาที่ส้น แก่ก็นานเพียงพอที่จะบอกบางสึงบางอย่างให้เราทราบ ที่เห้น ไค้ชัดที่สุคคือ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ ผู้ที่มีอำนาจ ในการปกครองแผ่นดินไม่มีอ่านาจพอที่จะค่าเลินการแก้ไขบัญหา เศรษฐกิจในระดับกว้างขวางได้ บัญหาเศรษฐิกิจของประชาชน ยังไม่ได้ว้บการแก้ไขแต่ประการใด ม่านแห่งความยากจนที่อยู่ ระหว่างคนรวยกับคนจนทวิความหนาขึ้นทุกที ๆ

ตลอคเวถาที่ผ่านมา มีการเรียกร้องให้เสียสละเพื่ม
ขึ้น แท่ส่วนใหญ่เบ็นการเรียกร้องให้กนจนเสียสละ ซึ่งนบ ว่าเบ็นแนวทางที่ค่อนข้างแปลกอยู่มาก คังจะเห็นไค้อย่าง ชัคเจนจากการแก้ไขบัญหาที่เกี่ยวข้องกับการครองชีพของ ประซาชน เราอยากจะกล่าวว่า การแก้ไขบัญหาเศรษฐูกิจที่ แท้จริงน้น ต้องการการเสียสละจากกลุ่มบุคคลที่ร่ารวยและ เราต้องเน้นการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชาวนา ชาวไร่ กรรมกรผู้ใช้แรงงานที่ยากจนมากกว่าการช่วยเหลีอ ผลักคันผู้ที่ร่ารวยอยู่แล้ว, เราจะท้องทำให้ช่องว่างระหว่าง คนรวยและคนจนลคลงมาอย่างจริงจัง

## ความคิดที่า้าหลั่ง

## การแก้ไบบบ้มหางางศรษรูกจจี่แท้จริง จะกิกข้นไ้ม่

 ไ้้ถ้าเราไม่เนลี่ยนความคิคทางค้านเศรษรกิจการเมืองของผู้ที่ มีอำนาจ ในสัคมของเรา - ประซาชนผู้ไช้แรงงาน มีคว่มรู้ เรื่องประชาิิบไทยเบ็นอย่างคึแล้ว แค่ผุ่คี่มีอำนาจทาง เศรษฐูกําการเมือง ยัคคมมีคววมเชื่อมัน และพดกิกรรม เท่าๆ จยู่ รวมท้้งภยยในจิทใใยังคงเต็มไปด้วยความหวาคกลัว
 อุปสรรคอย่างยี่ง่่อความกาวหนน้าของรังัคม ความคิกเช่นน้้
 มีส่วนร่วมในกระบวนการวางนโยบายและแก้ไขบัญหาของชากิ ทีู่กครอบรา โดยนรัชฉาที่นนนการรักษาสภาพเคิม แต่พลัง
 จากความุุกข์ยาก การที้ผู้มีอานาจในการปกครองแผ่นคิน
 แอมาให้สังคมท้งระบบ เรมมีคามวิกกอย่าชยีงว่า ความ

ขัคแย้งอย่างรุนแรงจะต้องเกิดข้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ เปลี่ยน.เปลงความคิดทางค้านเศรษฐศาสตร์คือเงื่อนไขที่ สำคัญี่ตุกในการแก้ไขบัญหาเศรษฐกิจ ที่มีเบ้าหมายเพื่อ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกนส่วนใหฌ่อย่างแท้จริง.

## การหยุดยั้งผู้ใช้แรงงาน

ผลกระทบของการพัฒนาอทสาหกรรรม โดยไม่มี การพัพนาระบบแรงงานสัมพันธ์น์น ได้ปรากฏออกมาให้เห็น ชัคในช่วงการเปลี่ยนแปลงงทางการเมืองระหว่าง จ๔ ท.ค. จ๖-ь ท.ค. จa การขาคนโยบายก้านแรงงาน การที่ผู้ใช้แรง งานไม่ไค้รับการเอาใจใส่ทางค้านสภาพการทำงานค่าจ้าง สวัสดิการ การที่นายทุนไม่สนใจเรื่องการบริหารงานและการ จักการพพพนากำลังคนบัจจัยเหล่าน้ได้ผลกักันใหู้้ใช้แรงงาน เร็มขยายการเรียกร้อง และการนดดหยุดงาน
การเคลื่อนไหวแรงงานในช่วง m บีคังคล่าวน้ได้ก่อ

ให้เกิดความวุ่นวายทางจิกใจแก่กุุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิง เบ็นอย่างยี่ง ท้งน้กลุมททุนนิยมมีความหวาคผวาว่าการเรียก ร้องของผู้ใช้แรงงานกำลังจะขยายตัวย่งข้น จนกระทังผู้ใช้แรง งานอาจขข้ามา บริหารโรงงาน หรือ ควบคุมทุน ได้ในที่สุก

เนื่องด้วยเบ็นที่ประจักษ์ชัดว่าโรงงาน ทุน และบัจจัยการ ผลิตอึ่นๆ มิได้ถูกใช้เพื่อประโยชน์ของส้งคม หากแต่เพื่อผล ประโยชน์ของกถุ่มบางคนคนเท่านน ภายใท้แนวโน้มเช่นน คารยึดอำนาจ ๖ทลาคม ๒๕๐ด ได้ทำให้กลุ่มทุนนิยมมีความ พอใจและโล่งใจเบ็นอย่างมาก

หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้เข้ายึก
อำนาจการปกครองประเทศ
และได้ประกาศใช้กฏอยยาร
ศึกเมื่อเดือนกุลาคม ๓ะ้อม แล้ว จะเห์นว่าภารกิจที่ส่าคัญที่ สุดอันหนึ่งที่คณะผู้มีอำนาจชุคใหม่เร่งรัดคำเนินการกีคีอการ ยับย้งการเคลื่อนไหวผู้ใช้แรงงาน ภายในเดือนทุลาคมเคือน เดียว ได้มีการออกประกาคแนวทางปฏิบัติ กฏกระทรวง และคำส้งต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานถึง $\alpha$ ฉบบบ

คำส้งดังกล่าตต่างๆ น้บว่าเบ็นมาศรการหล้กที่มีความ หมายอย่างล้าลืกต่อผู้ใช้แรงงาน และการเคลื่อนไหวแรงงาน เบ็นมาตรการที่ พยายาม นำผู้ใช้แรงงานห้นกล้บไปสู่ยค คเร็มต้น ของการพ้พนาจุตสาหกรรม ซึ่งฝู้ใช้แรงงานมีหน้าที่เพียงอย่าง เดียว คีอทำการผลิตเพึ่อนายทุน แทกต่างกันเพียงแท่ว่า ในยุค น้ได้มีเรื่องความมันคงของชาทิเข้ามาผสมผสานก้บผลประ-

๒bly
โยชน์ของทุนอุกสาหกรรมก้วย ดังจะเห์นได้ชัคเจนจจกประกาศขขงกระทรวงมหาคไทย ๘ ทุลาคม เฮ๋๐ะ" "กระทรวงมหาดไทยถีอว่า ระหว่างปฏิรูปการปกครองและประกาคใช้ กฏอัยารศึกนึ ความมันคงของประเทศชากิเบ็นส์งสำค้มยึ่ง ฉะน้นจึงให้นายจ้าง ถูกจ้าง สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน ได้ร่วมกันปฏิบทั่งานด้วยความสาม้คคี งคเว้นการค่าเนินการ ใด ๆ ที่จะก่อใหัเกิกการขัดแย่ง" ในกรณีที่มีการผ่าผืนใด ๆ กัตาม ผู้ที่มีอํานาจในแผ่นคินไค้เบิดเผยว่า "มีความรู้สึก เสียใจที่จะต้องปฏิบึกการไปด้วยความเฉียบขาก เพื่อรักษา ความเบ็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง" นับว่าเบ็นคำ ประกาศที่ค่อนข้างชักเจนเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงาน

ข้อสังเกทที่สำค้ญสำหรับช่วง ๖ ทุลาคม ๒๕์®๙ จน กระทั่งบัดน้้คือ คณะปกครองแผ่นดินได้แสคงความตังใจออกมา อย่างช้ดแจ้งในการที่จะกระทำทุกอย่างเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ แก่กกุ่มทุนนิยม แถะปฏิเสธอย่างส้นเชิงที่จะสนองความต้องการ ของผู้ใช้แรงงาน การยีคอำนาจ ๖ ทุลาคม ก์คือ การหยุกการ เคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงาน อันเบ็นพ้นฐานสำค้ญที่จะสร้าง บรรยากาศการลงทุนและเบ็นก้าวแรกที่น่าไปสู่มาตรการอึ่น ๆ

ที่มีความส่าคัญท่อการส่งเสริมการแสวงหากำไรสูงสุคของกลุ่ม ทุนนิยม การบีคจปากผู้ใช้แรงงาน ก์เท่ากับเบ็นการบีคป่าก ผู่บริโภคส่วนใหญ่ค้วย แลเมื่อกลุ่มผู้มีอ่านาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองนำเอา "ความมันคงแห่งชากิ" มาผสมผสาน กับ "บรรยากาศการลงทุน" แล้ว ผลที่ออกมากีเห็นจะเบ็น "ความหายนะของประชาชนผู้ใช้แรงงาน" อย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้

## การกระจายรายได้ของแรงงานและทุน

มากรการส่งเเริมการลงทุน แท่ปฏิเสธการส่งเธริม ความเบ็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน มีผลกระทบร้ายแรง ท่อฐานะ ทางเศรษริกิจสังคมของคนส่วนใหม่อย่างยึ่ง
บัญหาที่น่าวิกกมาก กีคือบัญหาของคนที่มีรายได้

น้อย ในเขตเมืองระคับคัชนีราคาผู้บริโภคได้สูงข็นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดย้ง ในขณะเดียวกันระคับค่าจ้างของผู้ใช้แรงงาน ย้งคงเหมือนเดิม การเพีมอักราค่าจ้างขันท่าอีกเล็กน้อย ไม่ ได้ทำให้ อ่านาจการซ้อ เปลี่ยนแบลงไปแต่อย่างใด เบ็นที่ น่าเบ็นห่วงว่า ในเวลาน้ ผู้ใช้เรงงาน ไม่มี อ่านาจ่อรอง เพื่อปรับปรุงฐานะความเบ็นอยู่ของกนเจงได้เลย และผู้บริ-
leba
หารประเทศก์ไม่ยอมรับรูเกี่ยวกับอำนาจท่อรองน้ คงงที่ผู้ใช้ แรงงานได้ยินอยู่เสมอว่า การเคลื่อนไหวแรงงานเบ็นการก่อ ให้เกิดบัญหาในทางการเมือง ทำลายความสงบเรียบร้อยของ บ้านเมือง ผู้ไม่ปรารถนาจีทีอประเทศชาติ พยายามใช้ แรงงานเบ็นเครื่องมือในการสร้างฐานทางการเมืองที่ไม่ถูก ต้องได้ง่าย

ภายไต้สภาวการณ์ระด้บราคาที่สูงข้้นเช่นน้ ผู้ใช้ แรงงานซึ่งมีราย ได้ค่อนข้างคงที่ เบ็นกลุ่มบุคคลที่ต้องแบกรับ ภาระหน้กอย่างมาก รายได้ที่แท้จริงย่อมลคน้อยลงเมื่อเปรียบ เที่ยบกับกลุ่มบุคคลที่มีฐานะร่ารวย น้บต้งแต่ ๖ ตุลาคม
 จ้างภายใต้ข้ออ้างความม้นคงแห่งชาติได้ทำให้ความแตกต่าง ระหว่างคนรวยและคนจนมีมฉคข็น การที่จะมีการเพีมค่าจ้างแรงงานข้นต่ำเพียงไม่กี่บาทน้น ไม่ได้ทำให้ฐานะของผู้ใช้แรง งานคีจี้นแต่อย่างใด

รายจ่ายและค่าครองชีพที่สูงข้นนนน ไม่จำกักวงอยู่ เฉพาะในเขขเมืองเท่าน้น ในเขตชนบทอันกว้างใหญ่ไพศาล กัเช่นเคียวกัน ชาวนา ชาวไร่ผู่ซึ่งถูคคณปปกครองแผ่นคิน

กล่าวหาว่ายากจนเบ็นผู้เกียจคร้านน้น กียงคคงต้องยากจนต่อไป รายได้ที่ค่อนข้างคงที่กับระคับราคาสินค้าเละบริการที่สูง ข้น ทำให้การกระจายรายได้เลวลงสำหรับชาวไร่ ชาวนา เมื่อ เบ็นเช่นนิ้ความเนลื่อมล้ำระหว่างชนบทกับเมื่องก์มีมากข้้น

จากประว้กัศาสตร์เศรษริกิจของประเทศไทย เราจะ
เห็นได้ว่า ทลอกเวลาเกือบ ๒๐ บี มีการขยายทัวการส่งออก ในอักราที่สูง และมีการถงทุนอย่างมากมาย แต่สี่งเหล่าน้ไม่ ได้ช่วยในการกระจายรายได้เลย ในขณะที่พ่อค้าส่งออก พ่อ ค้าคนกลาง นายทุนอุฑสาหกรรม และกลุ่มผู้มีอํานาจในที่คิน สะสมรายได้มากขึ้น ชาวนาชววไร่ แถะผู้ใช้แรงงานในอุกสาหกรรมก์ยังคงมีฐานะความเบ็นอยู่เหมือนเดิม คังนน เราจึงหวังได้ยากที่จะให้มีการกระจายรายได้ อย่างกว้างขวางเกิคขึ้น โดยอาศัยมาตรการการส่งออกและการ ลงทุน เศรษฐศาสตร์การเมีอง สอนให้เรารู้อย่างลึกซ้วว่า การกระจยยรายได้ที่แท้จริง ท่าให้ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงาน ชาวนาชาวไร้น้น จะปรากฏเบึนจริงข้นมาได้ ก็ด้วยการต์อสู้ ทางชนช้นเท่าน์
lobb

## งบประมาณเพื่อความเงี่ยบ

ความหวังที่จะให้งบประมาณประจำบี ในระยะ ๒ บี
ที่ผ่านมาช่วยแก้ไขบั๋ญหาความล้มเหลวทางด้านการผลิตการ เกษทร ส่งเสริมการกระจายการถงทุนแถะอุกสาหกรรมแห่ง ชาติ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงช์วิทความเบ็นอยู่ในชนบท นับว่า เบ็นความหวังที่เลือนรางอย่างมาก เพราะแนวโน้มใหญ่ ของ งบประมาณนมีใหม่นพุ่งไปย้งด้านความมันคง และความสงบ เรียบร้อยของน้านเมือง มากกว่าด้านการแก้ไขบัญหาเศรษฐกิจ ของประชาชน จะเห็นว่ากระทรวงกลาโหมและกระทรวง
 มากที่สุด

ต่ลอดระยะเวถาที่ผ่านมา ๒ บี กิจกรรมของรัฐและ พถิกกรรมทางการเมืองท่าง ๆ จนกระทังถึงการจัดทำงบ ประมาณบ่งให้เรารับรู้อย่างชัตเจนว่ายุคน้เบ็นยุคของการ ปกครองและปราบปรามมากกว่าที่จะเบึนยุคของการสร้างสรร์์ นโยบายเศรษฐกิจเพื่อประชาชน ยุคน้สอนให้เรารู้ว่า เมื่อ หลักการข้นพ้นฐานของประชาธิปไดยถูกยกเลิกไป โอกาสที่ ประชาชุนจะแสกงความ่คิคเห์นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจัังคคมกี

ย่อม หดุหายไปพร้อม ๆ กับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ ประชาชน รัฐที่ไม่ได้รับความร่วมมือและะการสนบสนุนจาก ประชาชน นับวันมีแท่ที่จะอ่อนแอลงไปจนไม่สามารถแก้ไข บัญหาอะไรได้

ในระยะความมีดมนในการแก้ไขบัญหาชนบท ๒ บีที่ ผ่านมา ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่านโยบายที่แน่ชัคสำหรับ การแก้ไจบีญหาระบบเศรษฐกิจชนบท มีรูปร่างเบ็นอย่างไร บ้าง จนกระทั้งบคนี้ คณะปกครองแผ่นคินกียังไม้พ้นท้วจาก ภาวะแห่งความสับสนทางนโยบาย อย่างไรก์ตามบัญหาที่ดินและบัญหชชาวนาชาวไร่ซึ่ง ผู้ปกครองประเทศต้องเผชิญน้นนับว่าเบ็นบัญหาที่ใหญ่หลวง ครอบคถุมหลายด้าน และเบ็นบีญหาที่จะท้องกระทบกระเทือน ผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจในที่ดิน ซึ่งคำรงมาอยู่ช้า นานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมองจากด้านน้แล้ว การกระทำ ของรัฐในอนาคท จะเบ็นเครื่องพิสูจน์ว่า รัฐน้จะเบ็นทัวแทนของประชาชนผู้ใช้แรงงานบนที่คิน หรือเบ็นท้วแทน ของเจ้ของที่กินกันแน่

## ในประว้ทึศาสตร์ของระบบราชการไทยมีหน่วยงาน

อยู่มากมาย ซึ่งบริหารงานเกี่ยวกับที่ดิน การที่มีหน่วยงาน กระจัดกระจายกันเช่นนี้ โดยไม่มีหน่วยประสานงาน ไม่ว่า จะเบ็นทางค้านนโยบาย หรือการปฏิบติการก์ตาม นับว่าเบ็น สาเหทุที่ส่าค้ญประการหนึ่ง ที่ทำให้รัไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ มีเอกภาพในการแก้บ้ญหาที่คินของชากิ จึงไม่น่าสงสัยเลยว่า ทำไมชาวไร่ชาวนาซึ่งเบ็นผู้สร้างประเทศ และเลียงคูประชา ชนท้องถูกละเลยทอคทั้งทลอกมา ในขณะที่รััแสดงความไม่ แน่นอนทางด้านนโยบายน้น อำนาจของกลุ่มผลประโยชน์ เกี่ยวกับที่ดิน ก็ขยายตัวมากขึนทุกที

เบ็นที่น่าวิ๓กว่า ถ้าหากไม่มีการเร่งรัดการปฏิรูปที่ ดินแล้ว ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของชาวไร่ ชาวนา และ ผู้ใช้แรงงานบนแผ่นคคนไทย จะท้องกกท่ำลงไปอย่างรวจเร็ว แน่นอน ในกรณีที่มีการวางแผนปฏิรูปที่คินที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่รวคเร็ว มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพื่อรับใช้ ประชาชน สังคมในชนบทอาจจะมีความมันคงข้นบ้าง ในที่ สุดเราควรยอมรับความจริงที่ว่า เสีียรภาพของประเทศน้น $\rightarrow$ ไม่ได้ข้นอยู่กับเสกียรภาพของรัฐบาลเท่าใดน้ก หากแค่ข้นอยู่

กับความเจริญรุ่งเรีองของเศรษฐกิจชนบท ภายใต้บรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยเสรีภาพแถะความเสมอภาค

พัฒนาชนบทเพือใคร
อนาคฑของสังคมไทยจะมีรูปร่างอย่างไรนน เบ็น คำาามที่คนไทยไไสนใจแเระเบ็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยี่งเื่อ หวนกลับไปมองเส้นางที่เราได้ผ่านมาในประวัคศศาสตร์เห่ง การพัมนาเศรษรูกจ สีงที่เรารียกว่า "การเมิวิตัเขียว" นน ไค้สร้างความเพ้อผ้นให้กับผู้บริหารแผ่นคินของเรา ซึ่งมี ความเซื่อยย่างไร้เดียงสาว่าการปฏิวิวเเขียว แณะโครงการ พัมนาการเกษตร จะช่วยไห้ชาวไร่ชาวนามีงานท่า มีรายได้
 เบ็นจำนวนน้อยม่กได้วับผลประโยชน์จําโครงการสมยยใหม่ เหล่าน้ แต่ชาวไร่ชวนาส่วนใหขู่ยัคคมียภาพความเบ็นอยู่ อย่างไม่เปล่ยนแแลง
การะปฏิวิวิเขียว จึงกลยยเบ็นโครงการที่สร้างความ เหลื่อมล้าเพ์มข้นในสังคมชนบท และการปวิวิวิเขียวนี่เอง ผสมผสานกับโครงสร้างอำนางในชนบทได้ทำให้ที่คินกลาย เบ็นสีงที่มีรากสสูข้น ทำให้คนแยกออกจากที่าคคณ้ทำให้คน

Lono
กลายเบ็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีที่คิน กระบวนการเปลี่ยนแปลง ชาวนาให้กลายเบ็นกรรมกรรับจ้างในไร่นากำลังขยายตัวอย่าง กว้างขวางในชนบทไทย นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความหมาย ย่งต่ออนาคตของสังคมไทย

## บัญหาแรงงานชนบท-บัญหาชี้ขาดอนาคตสังคมไทย

## ในระยะเวถา จะ บีที่ผ่านมา ครอบครัวชนบทใน

 ประเทคไทยไ้ด้เพ็มข้นจาก $m$ ล้าน ๓ แสนครอบครัว (๒๕๐๓) เบ็น ๕ลาน้น ๑ แสนครอบคร้ว และอีก ๕ บีข้างหน้า ก็คง จะเพีมข้นอีก ค ถ้าน ๗ แสนครอบครัว ขณะน้บัญหาการ ขาจแคลนที่คินเบ็นบัญหาที่รุนแรงยี่ โครงการจจดหาที่คิน และโครงการนิคมสร้างตนเอง, รวมทังโครงการปฏิรูปที่คิน กียังไม่สามารถแก้ไขเรื่องความต้องการที่คิน ได้อย่างพอเพียง คังน้นจึงไม่น่าสงสัยเถยว่ากลุ่มชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่คิน และ ท้องไปเบ็นกรรมกรรับจ้างในไร่นาน้น กำลังมีจำนวนมากขึ้น ทกที 9อีก ๕ บีข้างหน้าน้ คาคว่ากลุ่มกรรมกรรับจ้างนี้ จะกลายเบ็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดในชนบท โคยเฉพาะอย่างยีงใน

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือของประเทศไทย กลุ่มกรรมกรในไร่ เบ็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีบัจจัยการผลิท ไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ทลากบัจจัยการผลิก ไม่มีพลงงที่ จะไปแข่งขันกับกลุ่มอี่นๆ ในการเช่าไร่นา ฐานะของพวกเเขา จึงอยู่ในระคับต่ำที่สุคในระบบเศรษสูกิจของชนบท พวกเขา เบ็นผู้ที่ยากจนที่สุด ในโครงสร้างแห่งความยากจนของสังคม ไทย จนกระทั่งบคคน้้ยงไม่มีนโยบายแน่ชัคเกี่ยวกับการแก้ไข บัญหาผู้ใช้แรงงานกลุ่มน้ นบว่าเบ็นการละเลยบัญหาที่น่าวิทก ชย่างยี่ง การล้มละลายของฐาวนาไทยกำลังเกิดข้้นทุกขณะ พร้อม ๆกับการสูญเสียยที่ดินและการเพี่มจำนวนกรรมกรไร่นา และในที่สุดการพังทลายของพ้้นฐานชนบทไทยย่อมเบ็นสิงที่หลีก เลี่ยงไม่ได้

เบ้าหมายของการปฏิรูปที่คินนนไม่ใช่การจัดหาที่คิน หรือการควบคมค่าเช่านา หรือการพพพนาที่ดิน หรีอการ พัมนาชนบทสมบูรณ์แบบ หากแต่เบ็นการปไิิรูปที่คินและ แรงงานทั้งระบบ มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจใน การถือครองที่คินที่มีเบ้าหมาย เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ใช้แรงงานบนผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่วเขาผู้น้น

๒๗ゆ
จะเบ็นชาวนาที่ยากจน ชาวนาที่รับจ้างหรือชาวนาเช่าก์กาม เมึ่อรัฐบาลไม่สามารกและไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขบัญหาขาวนาชาวไร่ได้ ชาวนาชาวไร่ก็จะมีสิทธิที่จะเคลืออนไหวต่อสู้เพื่อ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเอง นีคือกฏของเศรษฐศาสตร์การ เมีองเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีกระแสใดอาจต้านทานไต้

## โครงสร้าง๒ำนาจในสังคมไทย

## บัณทร อ่อนคำ

ในบี ๒ゼอด "ติสสะ พาละสุริะะ" แห่งศรีถังกา ได้ทำการึกกษา สภาพเศรษริาจังังมมของประเทศไทย และ สรุปการศึกษงไไ้ จ๔ ประการ บทความน้จะได้น้าข้อสรุป ประการสุดท้ายมากล่าวึ่งเนื่องจากเบ็นข้อสรุปเกี่ยวกับ โครงสร้างอำนาจในสังมมไถยโดยตรง

## ในประเทศไทยกีเหมือนกับในปรรเทคเเเชียอื่นอีก

เบ็นจำนวนมาก มี่ความสัมพันธธอันแนบแน่นระหว่างอำนาจ ทางเศรษรูกิจ และอำนาจัทางกการเมื้อง ผู้ปกครองม่จาก


* Tissa Balasuriya, "Socio-Economic Conditions and the Church in Thailand," Logos, Vol. 13, No. 1, January 1974. pp. 25-27

๒๗๔
และกันทางเครือฉทติบ้าง และในการคอบคุมระบนเศรษรากิจ ของประเทศบ้าง ในบัจจุบัน ยังมีความะมัผผันธ์อันแนบแน่น ระหว่างอำนาจททงงศรษรูกิจาารมืองเห่าน้กับ อำนาจทาง ทหาร อ์กค้วย คังน้นระบบผู้แทนจึงไม่มีความหมายแต่ อย่างใด . เนื่องจากมีควมมกคดันน้อยมากที่จทำให้ชนช้นสูง ที่มีอํานาจรบบไช้ผู้ยูกไร้ในปรเททศ ผู้ยกกไร้ในประเทคเแ็น ผู้ไม่มีอํานาจ และไม่มิสิทธิมิมี่ยีงอะไรเสย

สหภาพแรงงนก์ไม่ได้วับการส่งเสริมอย่างจิงใจ กฎหมายแรงงานค์มิดด้เบ็นกฎี่ก้าวหนน้าน้ก การกำหนด ค่าจ้างแรงงานข้นทําก์เพี่งประกาคใช้เบ็นกฎหมายเมื่อไม่นาน มาน้้ กรรมกรเอิงกยยบมิได้รววมกัแบบ็นบืกแผ่นดีพอ ความ รู่สึกนึกคิดแบบทาสของประชาชนส่วนใหมู่เบ็นบัจจัย สำกัญูประการหนึ่งที่าำให้สกาพที่ยากรร้ของตนเลวรายลง ไปอี่ก คนไทยโดยวัวไปไกีเเหมือนกับคนเเอเซียอื่น ๆ คือ เบ็นคนเคารพนนเลือเจ้าหน้ที่ท้านานมือง โดยตัวไไปคนไทย จะไมอ้อด์งกับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง นอกจากน้้ คนไทยกักักจะ ยอมรับรูานอันดําําต้อยและสภาพที่ยากไร้ของกน คนไทย

จะพอใจกับอนาคตของตนไม่ว่าจะเบ็นอย่างไร และมักจะ พอใจในรายได้ในระดับพอมีพอกินเท่านน การสื่อสารมวลชนในประเทศ ถูกชนช้นสูงของ ประเทศและนักการเงินชาวต่างประเทศควบคุม เมื้อเบ็้น เช่นนี้ สือสารมวลชนต่าง ๆ จึงมีได้ช่วยทำให้ประชาชน คนไทยเข้าใจถึงสถานการณ่และสิทธิ ของตนเองแต่ อย่างใดเลย โทรทัศน์ก์เช่นกันมักจะเสนอทรรศนะต่างๆ อันเบ็นทรรัศนะที่สนับสนนชนชันสูงเท่าน้นการเสนอ ข่าวสาสน์และทรรศนะทางสื่อสารมวลชนจึงเบ็นไปในรูป มอมเมาประชาชน และเบนความสนใจของประชาชนไปใน ทางที่มิได้เบ็นประโยชน์ต่อประชาชนเอง ในหน้าหนังสือ พิมพ์จะเห็นเรื่อง กีพา อาชญากรรม ความรุนแรง พฤฑิกรรม ทางเพศ ชีวิททางสังคมของชนชันสูง รวมัท้้รายการ วิทยุโทรทัศน์เต็มไปหมด

การขาคกิจกรรรทางการเมื่องของมวลชนอันจะ
 ต้วคนและนโยบาย ทำให้ประชาชนโงเเขลาไม่รู้อะไรเลย การท่อต้านและความเกียคดังลัทธธมาร์กซ และเนวคววมคิก

๒ைリ
แบบมาร์กซิส์์ ทำให้ขาจการวิเคระห์แถะวิพากษ์วิจรรณ์ สังคมามาความเบ็นจริงในประเทศไดย-โคยเฉพาะในระหว่าง ชาวไร่ชาวนาและกรรมกร ในกลุ่ทกี่คนไทะมีแนวคว่ามคคก แบบมาร์กซ์ส์ ความคิคคังกล่าวก์ไม่อาวแเตงงออกมาอย่าง เบีคเผยได้ เนื่องจากคววามกลัวที่ฉะกุกปราบปราม์อย่างรุนเรง คังน้น แนวโน้มท่างๆ ที่ปรากฏในประเทศไไบกีคืออ มักจะ มีพลงทต่อต้านเิคข้้นในส่วนที่มีการกาขึ่อย่างมาก และใน นริเวนที่มีการดำเนินงานของบริษัทและโรงงานของชาว ต่างประเทศ ระบบการศึกษากี่เบ็นระบบส่งเสริมมู้เรียนให้เบ็น บังเจกชนนิยมและเบ็นชนชันสูง วิธีการ และเน้อหาของ การศึกษาม่ได้ส้งเสริมให้มกการวิพากษ่วิจารณ่สังคม แต่ สอนเน้นให้ยอมรับสภาพที่เบ็่นอยู่ เนื่องจากงานใน ประเทคไทยส่วนใหม่เบ็นงานราชการ และทามนิริษทใหม่า ของเอกชน ผู้ที่เรียนรดับัมัธยม และอาชีวะศึกษา จึงไม่อาจ ที่จะหาขไปวิพากษ์วิจารณ์ชนช้นสูงท่างสังมม เละเศรษฐูกิจ



ศึกษาระดับนี้ม่าใช้จ่ายสูง จึงกล่าวได้ว่า น้กศึกษา มหาวิทยาดัย เบ็นชนช้นอกิสิทธิ์ชนช้นหนึ่งในสังคมไทย กิจกรรมทางการเมืองของนนกศึกษษมหาวิทยาล้อ่ส่วนใหม่จึง ยังิมด้มุ่งุ่ก่อให้ความเสมอภาคทางงศรษริกิจ มีการรแรงค์
 และค่วามเบ็นอิสระของผ่ายุุถกการ โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาในประเทศไทยเบ็่นการปลูกผังค่่านิยมในการ แข่งขันกันและความสำเร็จส่วนตัวบบ็นสำคัญ

ศาสนกก็คจ้อยามมแบบแผนของสังคมมไกยเบ็นอย่าง คี ศาสนาสอนให้ประชชชนขาคความกระตีอรือล้น ให้ออมรับ และพอใจในสภาพควาพเบ็นอยู่ของศน คาสนายังมิได้ทำ หน้าที่นลุกให้นระชาชนต่นข้้นมาเรียกร้อง แถะบ้องกันสิกธิ ของกน ผู้ที้มังค้งครำรวยในสถาบันท่างๆ ข ของศาสนายังไม่ ยอมยู่ให่ใน้่ยที่จททำการปลจลล่อ่ยผู้ยากไร้

## กรรวัอัเศรษฐกิจเละสังคมกี่ม่ได้เน้นถึงความ

เข้ใจโครงสร้างสังคมมของประเทศ องค์การท่างๆ ของ องค์การสหปรเชาชาติ ชิ่งมีสำนกังานอยู่ในกรุงเทพ (เช่น อีคาฟ, เอน.เอ.โอ แลยยูนนซซฟ) แม้จะมีโครงการวิจัยอยู่

๒๗డ

## เบ็นจำนวนมาก

 ก็มิให้ทำกรรวอัยถึงความอยุกิธรรมทาง ศังคมในประเทคไทย แม้องค์การท่างๆ ขององค์การ สหประชาชาทิเห่าน้้นะ จะทราบดีถึงความอยุกิธรรมทางสังคม ในประเทคไทย แต่องค์ำรเหล่านี้กี่ไม่อาจพูคออกมากรงๆ ได้ เนื่องจากองค์การเหล่าน้จจต้องให้ความเคารพนับือต่อ อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ กีคือ ธนาคารโถก คณเผู้เช่ยวชาญของธนาคารโลกได้ทำข้อเสนอ แนะในการพ้มนเศรษริกํจท่อประเทคต่าง ๆ หลายประเทศ รวมท้งเรระเทคไทย แต่คณเผู้เู่เช่วชามของธธนาคารโลก ก็ มีได้กล่าวถึงอันทรายต่อระบบเศรษฐกิจขของไทย อันเกิคจาก การที่ชาวต่างชาคิเข้มมาควบคุมเศรษมิกขของไทย โคยเฉพาะ ขรรษทข้ามชาทิ และประเทศที่ร่ารวย นอกจากนี้ เรกํไม่ อาหหวงทท่จะะให้ สถบบนวิจัยของรัฐบาล และธนาคารใน ประเทคไทย ทำาารวิจัย็ถึโครงสสร้างอํานาที่ปกครองกนเอง อยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนนกศึกษบจึงอาจ เบ็ืผผู้นำในการวิพากย่วิาวรณ่โครงสร้างสังคมมไทยในด้าน สร้งสรรค์ต่อไป

การควบคุมความคิดโดยผ่านทางสื่อสารมวลชน แลรระบบการศึกษา จีง่่วยทำให้มวลชนในประเทคไทยไง่ เเลา แถะไร้อํานาขึ่งข้้น
ในประเทศไทย ชนชันสูงเป็นชนกลุ่มน้อย เป็น ผู้ควบคุบอำนาขเศรษรกิจ การเมือง วัตนธรรม และ ทหาร โดยได้รับความร่วมมมือจากกลุ่มอำนาต่างชาติตรวนตกเละญุ่ปุ่ปน โดยมี่ผลประโยชน์รววมกัน ชนชันสูงและ กลุ่มอำนาจต่างชาติเหล่าน้้เป็นผผูกำหนดค่านิยมทางสังคมและเบ็นผู้กำหนดทิศทางไว้ให้สถาบันต่าง ๆ รวมทั้งสถบบัน ศาสนา

มั่นใจในธุรกิจ
เพื่อนคิดทางกฎหมาย เรี่ยกใช้

## ธรรมนมติ

เราบีนบริษักกถุหายฺุรกิจแน่งแรกใน
 ต่าง ๆ หลายสาขา โดยเฉพาะในกิจการเงินทุนหลัก ทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ สัญญาอรรถคดี ต่าง ๆ

## นีคือหลักประกันแห่งความมั่นใจในบริการที่

 ท่านจะได้รับจากเรา ถนนเพชรบุรี่ กท. ๔
โทร. ๒สจロ

## A เก็บอコมทรัพย์ริน ตยกินสบาย



## คอยพบกับ

## ทางเตินของชาวนาไทย

ปรีขา เปี่ยมพงศ์สานต์
จำรัส ม่วงยาม

## อภินันทนาการจาก

## หจก. ฮ. เจริญกิจเทรดด้ง

เลขที่ จธส/ด ถนนเฉลิมเขตร์ ๒ ยศเส เทพศิรินทร์
บ้อมปราบ กรุงเทพฯ


จำหน่าย กระดาษต่างประเทศ ทุกชนิด
ผู้แทนจำหน่าย
กระดาษกล่องหน้ามัน ของโรงงานกระดาษเทนม่า

โปรดติดตาม
ผลงานอันดับต่อไปของเรา

บริษัทระดับโสก:ไทยแสะโลกที่สาม
รวมบทความว่าด้วยระบบทุนนิยมโลกยุดใหม่

โดย

| วารินทร์ ปรี่า | วงศ์หาญเชาว์ <br> เปียมพงศ์สานต์ |
| :---: | :---: |
| รังสรรค์ <br> สม | ธนะพรพันธู่ <br> ประศาสน์เศรรต |
| บัณฑร | อ่อนดำ |
| แล | คิกกวิทยรัตน์ |
| รต์เพน | ไฮเบอร์ |


[^0]:    ＊ตั้งแต่บื ๒๔ั๐๓－๒๕๐๙ การลงทุนในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่่เบ็นการผลิต เพื้อบ้อนตลาดภายในประเทศเพึ่งมีการลงทุนเพือการส่งออกมากข้นต้งแต่ เพอบอนตลาดภายในประเทศเพิงมีกรสงทุนเพือการส่งออกมากขนตรเด บื ๒๕ั๐๕ฺึ่งเบ็นบืแเรกที่ประเทศไทยเร็่มสังเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม เพือการส่งออก ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐูกิจเละสังคมแห่งชาติ $\rightarrow 1$ ฉบับที ๓

[^1]:    
    

[^2]:    * มีผู้ตอบ ๓๓ คนจาก ต๓า บริษัท. รวมกันลงคะแนนเสียงให้ต่อละข้อ แอ เสี่ยง เฉลิ่ยหนึ่งคนจะตอบประมาม เข ข้อ

[^3]:    * ด บทนำของ Nartsupha and Prasartset (ใธธตร) และเปรียบเที่ขบ กับ Myint (จธส๔); จรัม พรหมรมกู (batoo)

[^4]:    * โปรดงิงารณาดุเงินทุนจดทะเบียนขของบริษทตต่างๆ ในหนังสือ Foreign Companies Thailand ที่จ้ดพิมพ์โดย JETRO สาขากรุงทท ฯ มื เฉัa.

[^5]:    ผู้ใหม่นกกุรรกคจ พ่อค้าแษผู้ประกอบอชี่ขอิสรบบาคน ใน

