พระเมชีธรรมาภรณ์เทศนา เล่มที่ อ๓

## ธรรมมงคลแห่งชีวิต

## พระเมชีธรรมาภรณ์ (ประยุร ธมมจิตุโต)



## ลารบัญู

พระเมชิธรรมาภรณ์เทศนา เถ่มที่ จึ

# ธรsมมบงคลนห่งชีวิต 

พระเมรีรรรมากรณ์ (ประยูร ตม่มจิต่โต)

## ISBN 974-7890-66-6

คิมพ์ครั้งที่ $b$ - กันยายน เ๓dฮส
ब,000 เล่ม

- มูลนิสีพุทธธรรม

ต, < 0 เม่น

- ผู้มี่าดศร้ทธา คิมพัแจกเป็นธรรมทาน $<00$ เม่ม
 แงวงดาตยาว เยตงคุจักร กรุงเทพฯ อ๐ 100






คำนำ

ธรรมเทศนาของท่านเห้ดุณหระเมีธธรวมาภรณ์ (ประยุร ธมมจจดโด) เป็นที่ไูกันทั่วไปว่า เป็นธรรมะที่ฟีความลีกชี้ง พร้อมทั้งอ่านเช้าใจง่าย และประกอบด้วยเรรมหรรษา ทำให้ หนังสือของท่านเป็นแหล่งแห่งความรุ้และความเพลิดเพลิน ภายในตัว มูลินิจุทษธรรรมได้เด็งเท็นคุณค่าอันสูงส่งของ ธรรมเทศนาเหล่านั้น จงได้กราบนมัสการขออนุญาตจาก ท่ามเจ้าคุณที่จะพิมพ์หนังลือชุด "พระเมีีธรรมากรณ์เทศนา" เมี่อเป็นการเผยแพร่ โดยส่วนทนึ่งของหนังสือจะได้แจกใน สถานที่ค่างๆ และอีกส่วนทนึ่งงะได้จัดวางจำหน่ายเช่นเดียว กับหนังสือเจ่มอี่นๆ ที่มูดนึษๆ จัดติมพซี้น

มุลนิדิพุทธธรรม ขอกราบขอบพระฉุณ ท่านเจ้าคุณ เมี้ธรรมากรณ่ ที่อนุญาตให้จัดพิมห์หนังสือเทล่านี้ไว ณ ที่นื้ด้วย และทวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมคำสั่งสอนขององค์ สมเค็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง อิ่งๆ ซึ้นไป

## ประว้ติ

## ves

พระเมยิตรรมาลรณ่(ประยูร มีดกษ่ รมุมจิศุโด)

เปรยญชรรม ब ประโยค (ขณะเป็นสามเณร). พ.ม., พธ.บ., (เกียรดีนิยมอันตับ ๑), M.A., M.Phil., Dip. in French, Ph.D. (Philosophy)

ฉุปสมบทในพระบรมราชุปถัมก์ที่วัดพระศรรัดนศาสดาราม
เคยเป็นพระชรรมทูดประจำร้ดสัมมาราม ซคคาโก สทรรอเมริา
 วางแผน มหาจุพาดงกรณราชวิทยาดีย ในพระบรมราชุบถัมภ่

ปัจบุบันเป็นผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ รองอใิการบสี่ายวิชาการ มหาจุพาดงกรณราชวิทยาฉัย ในพระ บรมราฆุนโัมภ์

เป็นยาจารย์ทิเศษมทาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดด มหาวิทยาลัย ครนควนทรวไรณบประสานมิตร มหาวิทยาลัยคิลปากร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มทาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาดัยธุรกิจบัณทิตย์ มหาวิทยาดัยศรปทุม

## ลารบัญ

เป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันพัญนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. สถาบันข้าราชการตุฝาการ สถาบันข้าราชการฝ่าย อัยการ ฐถาขันผู้บริทารการศีกษา สถาบันจิตวิทยาความม่่นคง วิทยาดัยการษกครอง กรมการศาสเา สภากาชาดไทย การไฟฟ้า นครหลวง บวษัทการบินไทย บร้ทัทปุนริเมนต์ไทย ฯลฯ

เป็นนักเรัยน ผสิตผจงานทางวิชาการและทนังมีอธรรมบรรยาย ทลายเเ่ม เฟ่น เปรยบเทียบแนวศิดพุทธทาสกับชาตร์, พุทธศาสนากับ ปรชญา, พระพุทธประวันิ, ระเปียบการปกครองคณะสงมีไทย, พรใดก์ ไร้ค่าถ้าไม่ท่า, พัผนารีวดล้วยแนวฉิดเซิงุุถธรรม, ธรรมเฟื่อรืวดใหม่, กรรม การเวิยนว่ายดายเก็ด, ธรรมานุสรณึรจรชนประชาชิปไดย, ด้วย ความทวังแดะกำลังได, มองสังคมไทย, ทางแห่งความสำเรุ, มฝึแห่ง บัゅญา : คุณธรรมถ่าหรับนักบรหหาร, ทำความดิมีความสุข, ศิลปะแห่ง กำรใช้ปรัชญาแ้้เซ็งและสร้างสุข, อยุ่อย่างไรให้เป็นศุข, $A$ Buddhist Approach to Peace. Selflessness in Sartre's Existentialism and Early Buddhism ฯลฯ

## สารับบ

## คำนำ

## 

ธรรมมงคลแห่งชีวิต$\square$
ทำนานวันสงกรานต์ ..... n
ถอดปริศนาจากตำนาน ..... ๗
คาถากาสลัก ..... $\alpha$
หลีกเลี่ยงกนพาล ..... ©0)
ลังสรรศโนัณฑิต ..... ๒๓
ทำดีเป็นนิจ ..... ma'
คิดถึงอนิจั้ง ..... 0
สรุป ..... ๔d
ถ้อยuกas  ..... 4
  ..... 4

## ธรsมขวคаแห่งชืวต

## 





ในวันนี้เรามานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันในอุโบลถนี้ โดยที่ พระเดชพระุุณท่านเจ้าคุณพระเทพประลิทธิมนท์ กรุณามา เป็นประะานนั้น นับว่าเป็นติริมงคลอย่างยิ่ง เมื่อวานเป็นวัน มหาแงกรานต์ ยังไม่ใช่วันพึ้นปีไหม่แบบไทย สงกรานต์แบลล่า เดลื่อนย้าย หมายถึงว่าพระอาทิตย์ข้ายจากราศีมีนเข้าสู่วาศีเมษ ในษ่วงสงกรานต์ เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่ ต๓ เมษายน เป็นวันที่ พระอาทิตย์ย้ายพ้นจากราศีมีนไปแล้ว เรียกว่า วันมหาสงกรานด์ สวนวันนี้แป็นวันที่ ब๔ะ เมษายน เรียกว่า วันนา กีคือวันที่พระ

อาทิตย์อยู่ที่เส้นเขตแดนหรือ border line ระหว่างราศีมีนกับ ราศีเมษ พรุ่งนี้วันที่ ๔ะ์ เมษายน คือวันที่พระอาทิตย์เข้าราศี เมษสมบูรณ์ เรียกว่า วันเถดิงศก คือวันขึ้นปีไหม่ของจุลศักราช ไม่ใช่พุทฐศักราช หรือคริสตศักราช เป็นปีไหม่แบมไทยโบราณ ท่านทราบไหมว่าพรุ่งนี้ขึ้นจุลคักราชอะไร ขอตอบว่า
 เลิกใช้มาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ลมัยรัชกาลที่ «

เรื่องการใช้คักราชในประเทตไทยมี่ความเป็นมาที่น่าสนใจ คือในสมัยघุโปทัยและอยุธยาตอนต้นไหยเราใชุพุทธพักราชนับปี ท่านพอจะเดาไห้ไหมว่าพุทธศักราชเริ่มวันขึ้นปีไหม่วันไหน ปี ใหม่แบบพุทรคักราชเริ่มนับวันชี้นปีใหม่ในวันวิญาขบูชา วันเพ็ญ กลางเคือน $b$ เป็นวันพื้นปีไหม่ชองพุทรศักราช

พอมาถึงสมัยอยุมยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยเราหันมาใช้วุลศักราช จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ $ะ$ ได้เคิกใษ้ จุดศักราช หันมาใช้รัตนโกลินทรศก คือนับศักราชจากปีที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร คือนับพ.ศ. ๒๓เะ๕ เป็นรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) •

ในช่วงรัชกาลที่ «นี้ วันชี้นปีใหม่ไม่ใช่วันสงกรานต์


เพราะวันสงกรานต์เป็นวันขี้นจไหม่ของจุลศักกาช วันเพ็ขเตือน - เป็นวันขึ้นปีไหม่ของพุทธศักราช รัตนโกสินทร์ศกลือวันที่ - เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่เรื่อยมาจนกระทั่งเปลี่ยหมาใร่
 เมษายนเป็นวันขี้นจีไหม่เร่อยมา จนกระทั่งรัรบาลจอมพลป. พิบูลสงศราม กำหนดให้หับวันที่ - มกราตมเป็นวันขึ้นบีไหม่ ตังนต่พ.ศ.ศฮส๔์์ และไทยเราก์ไม้มาจนกีงปัจจุบัน ต่านานวันสงกรтиต

ถึงเราจะไม่ใชุุ้ดศักราชกันแผ้ว แต่วันสงกรานต์กัยัง สำกัฆอยู่ ในเมืองไทยถีลเป็นเทศกาลคลองวันจิไหม่แบบไทย ทำไมวันลงกรานต์จิงสำคัญ ทั้งทที่เราไม่ไต้ใชุุดศักราชมานาน แล้ว ค่าตอบก์คือว่ามีตำนานในทางศาสนาที่พูดถิงความสำคัด ของวันสงกรานต์ ำนานวันสงกรานต์มีจาร็กไวี่วัวดโพธ์์ ท่าเตียน ตำนานวันสงกราน์์มีคติธรรมน่าสนไจซึ่งเอามาไชเเป็นเครื่อง เตือนใจในวันสงกรานต์ได้

ตำนานวันสงกรานต์เล่ว่าอ้อนไปไนอดีตกาลนานมานล้ว มีชายหนุ่ผคนหนึ่งชื่อ ธรรมบาล เก่งมาก รั้ทกกาษา แม้

กระทั่งภาษานก ทั้งรู่าวันไหนเป็นวันที่เป็นมงคลหรีอไม่เป็น มงคล ทำหน้าที่เป็นโหราจารย์หหถูษ์ผานาที เขาเป็นที่เคารพ นับถีอของคนจำนวนมาก จนกบิลพรหมผู้เป็นใหม่ริสิกอิจฉา ริษยา ก็ลงมาท้า ถามปัญหาธรรมบาลถุลุุตร $\infty$ ข้อ ถ้า ตอบไม่ไไ้กบิลพรหมจะตัดคอธรรมบาล ถ้าธรรมบาลตอบได้ กบิลพรหมยอมตัดเศิยรตัวเอง ค่าถามว่ามี ๓ ข้อ ใครจะลอง ตอบดูก์ใด้ แช่งกับกบิลพรหม ถ้าตอบผิด โคนตัดคอเลยนะ จะ คอยดูว่าวันนี้จะถูกตัดกี่คอ

ค่ากามที่ - ตอนเช้าราศีอยู่ที่ใหน
ค่ากามที่ เ ตอนที่ยงราศอยู่ทุไหน ค่าถามที่ ๓ ตอนเข็นราศียยู่ทิไหน
ธรรมบาลคิดไม่ออกตอบไม่ไไ้ ขอเวลา ศวัน เขาหนี เที่ไปไในป่าเมื่อเห็นว่าตอบไม่ไดแแน่ พอกึงวันที่ $\mathfrak{\text { ไปนอนอยู่ไต้ }}$ ตันตาล ไช่อินเสเยียนกอินทร์ย์ธองตัวผัวเมียคุยกันบนยอดตาล นกอินทรีย์ตัวเมียถามนกตัวมู้ว่า
"พรุ่งนี้เราจะไปกินอาหารที่ไหน" อาหารมารออยู่ข้างล่างนี่แล้ว คนชะตาขาด คือยรรมบาลนี้


นหละจะเป็นอาหารของเราเพราะตอบปัญหาไม่ไต้ พรุงนี้เขาจะ ภูกตัดคอ"
"ทำไมเขาต้องภูกตัดคอ" นกตัวเมียถาม
"เพราะตอบคำกามไม่ไไ้ พระพรหมถามว่า เช้าราศีอยู่ใหน กลางวันราศือยู่ที่ไหน เย็นราศือยู่ที่ไหน เขาตอบไม่ได้"

นกตัวเมียกีกามว่า "แล้วพู้รู่ค่าตอบไหม"
นกตัวผู้เฉลยว่า "เช้าราศือยู่ที่หน้าเพราะคนต้องล้างหน้า กลางวันราศือยู่ที่อก เพราะว่าอากาศรัอนตัองเอาน้ำมาพรมที่ อก ตอนเี็นทาตีอยู่ี่เท้า ก่อนปี้นบ้านหรีอก่อนนอนต้องล้างเท้า" ที่ว่า "เร้าราศือยู่ที่หน้า" ทำให้นีกลึงบทโคถงที่ว่า
$\begin{array}{ll}\text { เจ็クวันนว้นติดศ้อม } & \text { ตนตรี } \\ \text { ถักขรรห้าวันหนี } & \text { เิิ่นข้า } \\ \text { สามวันจากนารี } & \text { เป็นอื่น }\end{array}$
วัหหนึ่งเรันล้างหน้า อับเต้าหมองศรี

โคลงบทนี้มีความหมายว่า ถ้าไม่ซ้อมเล่นดนตรีจ์ดวัน เราจะเล่นไม่คค่อง ท่องหนังสือแล้วไม่ทวนเลยตลอดห้าวัน เาก็จะลีม

ที่ว่า "สามวันจากนารี เป็นอื่น" ไม่ทราบว่าจากกันสาม


วันแล้วนารัเป็นอื่นหรีอคนจากเป็นอื่น เข้าทำนองที่ว่า Out of sight, out of mind (พอพ้นสายตากีหายไปจากใจ) แต่ใน
 กรรยาที่ดีจากไปเดือนเดียว เซอก์เป็นอื่น"

## ที่ว่า "วันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองศรี" นี่แสคงว่า

 ไม่ล้างหน้าแค่วันเดียวราศีกีเตร้าหมอง ข้อนี้อีนยันว่าเช้าราศี อยู่ที่หน้าอาตมาไปประชุมที่อิยิปต์เมื่อสองปีที่นล้ว ไมเเห็นรูปปี้น
 ปิรมิด มีตัวเป็นสิงโิ หัวเป็นคน มีต่านานคล้ายๆ กับเรื่อง ของธรรมบาลว่า สพิงศนนี้แต่ก่อนมีชีวิต คอยจับกินคนที่เดิน ทางในทะเลทราย แต่ก่อนที่จะกินใคร สพิงโ์มีจรรยาบรรณว่า จะจับไครกินก็จะกามปัญหาก่อน ถ้าใดรตอบไม่ไห้จงงจะจับกิน เป็นอาหาร ปัญหามี ๓ ข้อเหมือนกัน ใครจะลองตอบปัญหานี้ กิได้ ตอบให้ดี ระวังจะถูกจับกิน

ปัญหามีอยู่าา "สัตว์อะไรเย่ย ตอนเห้าเดิน ๔ ขา ตอน เที่ยงเดิน ๒ ขา ตอนเข็นเดิน ๓ ขา" ปัญหานี้มู้ผู้บต่งเป็น คำประพัน์์ว้ว่า


# ยามเช้าเจ้าสี่ขา ตลานไปมาร้องไห้แง <br> เที่ยงวันกลับผันแปร เดินสองขาน่าแปลกใจ 

สายัณห์ตะวันเข็น กลับกลายเป็นสามษาได้
นี่คือสัตว์อะไร
แม้นเห็นชอบโปรดดอบที
คนส่วนมากตอบผิดจึงถูกสฟิงค์จับกิน จนกระทั่งชายคน หนึ่งชื่อว่าโอติปุสตอบได้ถูกต้องว่า "สัตว์นี้คือมนุษย์ ตอนเช้า มนุษข์เดิน ๔ขา คือคลานตอนเป็นเด็ก เที่ยงเดิน ๒ ขา คือ เดินตัวตรงตอนเป็นผู้ใหญ่ ตอนเย็นเดินสามขา คือวัยชราใช้ ไม้เท้ามาอีกหนึ่งรวมเป็น ๓ ขา" เมื่อโอคิปุสตอบถูกเช่นนี้ สฟิงค์ยอมตายกลายเป็นหินให้ อาตมาไปยีนถ่ายรูปคู่กับมัน เรื่องการถามปัญหาเดิมพันชีวิตนี้ คล้ายกับปัญหาของกบิลพรหมคือมีการพูดถึงตอนเช้า ตอน เที่ยงและทอนเฮ็น เรามาติตตามเรื่องธรรมบาลกันต่อไป

## ลอดปริศนาจากต่านาน

ธรรมบาลฟังคำตอบจากนกก์ไปเฉลยปัญหาของพระพรหม พระพรหมเป็นฝ่ายแพ้จึงยอมตัดเศียร แต่เศียรกบิลพรหมนั้น ตกถึ่งโลกไม่ได้ ถ้าตกบนแผ่นตินไฟจะไหมีโลก ถ้าตกในอากาศ

ฝนจะแล้ง ถ้าตกในทะเลน้ำจะแห้ง เพราะฉะนั้นก่อนตัดเศียร ค้องมีผู้นำพานมารับเศืยร นั่นคือให้ลูกสาว ๗ นางของ กบิลพรหมนำพานมารองรับ พอเศียรของกบิลพรหมถูกตัดก็ ตกลงบนพานแลูกสาวทั้งหลายก็แห่เศียรไปวนรอบเขาพระสุเมรุ แล้วนำไปเก็บไว้ในถ้ำ

พอปีหนึ่งผ่านไป ถึงวันสงกรานต์ลูกสาวคนหนึ่งก็จะเชิฐ เศียรนั้นออกมาแห่วนรอบเขาพระสุเมรุ ลูกสาวทั้ง $d$ นางนั้น จะเช้าเวรกันทำหน้าที่อัญเชิญเศืยร เรียกว่านางสงกรานต์ ๗ คน ถ้าปีไหนวันมหาสงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์ คนพื่คนโต จะเข้าเวรมารับเศียรนั้น วันอาทิตย์นางสงกรานต์ชื่อทุงสะ ปีนี้ วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันเสาร์ น้องสาวคนสุดท้องชื่อมโหทร เทวี เข้าเวรมารับเศี่ยร นางสงกรานต์ปี้นี้คือมโหทรเทวี

ไม่ใช่เพียงเท่านั้น มีการตีปริศนาสรรมที่ว่าถ้าเศียรของ พรหมตกบนแผ่นตินไฟจะไหมีโลก คำว่าเศียรของพรหมหมาย ถึงพรหมวิหารธรรม นั่นคือถ้าโลกนี้ขาดพรหมวิหารธรรม ได้แก่ เมตตา(ความรัก) กรุณา(ความสงสาร) มุทิตา(ความ พลอยยินดี) และอุเบกขา(ความวางเฉย) โลกจะลุกเป็นไฟ เพราะณนนั้นนางสงกรานต์หมายถึงคนที่ประคับประคองพรหม


วิหารธรรมมิให้หมตไปจากโลกจึงเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ ของคนที่มีพรหมวิหาระรรมนั่นเอง นางสงกรานต์ต้องมีพรหม วิหารธรรมทั้ง ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาประจำใด ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีการทำนายอื่นๆ ถึงวันสงกรานต์ทีไร จะ มีการทำนายว่าอนาคตจะดีหรือร้ายขี้นอยู่กับว่านางสงกรานต์ ปีนี้เสวยอะไร เป็นตัน โหรทำนายว่าปีนี้วันอังคารเป็นธงชัย วันพฤหัสบดีเป็นยธิบดี สองวันนี้ดี วันจันทร์เป็นอุบาทว์ วัน เสาร์เป็นโลกาวินาต ในสองวันนี้ลงเรือเล่นคาสิโนไม่ตี ปีนี้นาค ให้น้ำ ๓ ตัว น้ำจะน้อยเพราะนาคเกี่ยงกัน ไม่เหมือนปีที่แล้ว นาคให้น้ำ ๒ ตัว ช่วยกันให้น้ำใหญ่เลย จนน้ำท่วมกรุงเทพฯ

ศาฉากสลัก
ที่ว่ามานี้เป็นเรื่องตำนานวันสงกรานต์ พระพุทสศาสนา สอนว่าความเป็นติริมงตลไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันธงชัยหรือวัน อธิบดีเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การกระท่าของเราต้วย เราทำดี เมื่อไรก์เป็นติริมงคลเมื่อนั่น

ดังนั้น เมื่อถีงวันสงกรานต์ เราทุกคนต้องการให้ซีวิต

เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายไปไนทางที่ดีมีริริมงกล เพื่อเปลี่ยนชีวิต ให้ศีข้นให้เจริญขี้น เราตัองหามงคลมาใส่ตัว คำว่า มงกล แปล ว่าเหตุของความเจริษ วันนี้มีคาถาดีมาผาก ใควเสกคาถานี้วัน สงกรานต์จะไม้มงคลตตอคมีโชคดีตลอดไป คาถานี้เก่าแก่มาก เรียกว่าคาถากาสลัก เป็นคาถาที่สลักลิ่งดีๆ ไว้นใจ ขอเรียก ธรรมที่ได้มาจากคาถานี้ว่าธรรมสลักใจ

วันนี้จะพูดเรื่องรรรมสลักใจ เพื่อขอให้สิ่งดีๆ สลักอยู่กับ ใจเรา ป่วยสกัดกั้นสิ่งี่เป็นกัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้มาแผ้วพาน ตากากาสลักมียยู่ $\alpha$ ค่าคือ จะ ภะ กะ ะะ พระรัดนปัญญาเกระได้แผ่งไว้หนังสือชื่อวชิรสารัตถตังดหะ เมื่อ พ.ศ. ๒๐ฆเส ที่เชียงใหม่ เป็นหนัสสือภาษาบาลีทั้ง เล่คและมีคากานี้อยู่วัวย

ท่านที่สนใหเรื่องคาถาอาคมกิ์ถองเสกคาถานี้ เพื่อเป็น การภาวนาให้เกิตสมาธิ และท่าชีวิตไห้เเ็นมงคล เวลาเสกคาถา ท่านไห้เกกเป็นคาบไมไได้เสกเป็นจบ คาบหนึ่งจะมี ๔ จบ บาง ท่านนิยมเสกวันละ จ๐ฮ คาบก่อนนอน ซึ่งกีคือการทำสมาธิ นั่นเอง ที่ว่าคาบไม่ใช่จบคืออย่างไร คาบมี $\alpha$ จบ จะ กะ กะ ตะ นี้ถีอว่าเป็น - จบ ถ้าจะให้คบบดาบต้องว่า ๔ จบ แต่ละคาบ


โบราณาจารย์ท่านจะให้ไช้ลูกประคำคล้องคอและนับถูกประคำ ไปด้วย ในลูกปรระคำสายหนึ่งจะมี •๐ส ถูก เสกไป - คาบก์ เลื่อนลูกปรเคำไป • ถูก ครบ จัส คาบกิ์ครบลูกปรเคำทั้งสาย วิธีเสกเป็นคาบมี $\alpha$ จบทำอย่างนี้

| - เริมที่ตัวที่ จะ กะ กะ สะ <br> ด เริ่มที่ตัวที่ เ กะ กะ ละ จะ <br> ๓เริ่มที่ตัวที่ ๓ กะ สะ จะ ภะ <br> ๔เริมที่ตัวที่ ब สะ จะ กะ กะ |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  | นี้เรียกว่า • คาบ ไห้เสกเป็นคาบๆ อย่างนี้ว่า

จะ กะ กะ ตะ
กะ กะ ละ จะ
กะ สะ จะ กะ

แะ จะ กะ กะ
คากาที่เสกแบบนี้เป็นวิธีบริกรรมไห้เกิดสมาธิ
ลองเสกดู ระวังอย่าให้สสับลำดับ มิดะนั้นจะโชคร้าย ตลอดปี ถีอว่าไม่เคารพคาถา ตั้งใจให้ดีมีสมาธิ ถ้าเสกพะาด ต้องย้อนเริ่มตันคาบนั้นใหม่ เลกต่อไปจนครบจำนวนคามที่ ตั้งไจไว้ นี้คือวิธีที่สมาธินั่นเอง เราสามารกสอนเด็กให้เสก


คาถานี้ เด็กจะได้มีสมาฐิตี ถ้าเด็กกลัวผี เราก็สอนให้เขา เสกคาถากาสลัก เด็กจะคิตถึงแต่คาถาจนลืมคิดกล้วผี นี่คือ อานิสงส์ประการหนึ่งของการเสกคาถา ไบราณจึงถือว่าคาถา กาสลักช่วยกำจัดผี ดังคำกลอนที่ว่า

เฉก "จะ ภะ กะ ะะ" ปัดถะหมัง<br>เป็นมนต์ขดัง เป่าปัด กำจัดผี<br>ทั้งปีศาจ ภูดพราย ร้ายกาดี<br>เมกเจ็ดที ษับไกล ไม่แผ้วพาน

ที่ว่าเสกเจีตทีก็คือเสกเจ็ดคาบนั่นเอง นี่คือคำโบราณ ท่านว่าไร้ ถ้าใครเสกได้ครบเจ็ดคาบแสดงว่ากำลังสมาธิดีมาก ไม่วอกแวกไปคิดถึงผึใด ๆ ก์ไม่เกิดอาการกลัวผี

แต่เสกคาถากาสลักแต่ปากอย่างเตียวไม่พอ ต้องสลัก คาถาไว้ที่ใจ คือต้องให้คาถาอยู่ในใจเราเพื่อเตือนใจให้ถือปฏิบัติ ตาม นั่นคือเราจะต้องถอดความหมายของคาถามาปฏิบัติकวย ว่า จะ ภะ กะ สะ คืออะไร

ความหมายเดิมของคาถานี้ไม่เกี่ยวกับการไล่ผีสักเท่าไร แต่เป็นคาถาว่าด้วยมงคลของชีวิต เป็นเรื่องธรรมมงคล ไม่ใช่ วัตถุมงคล คำว่า 'มงคล' แปลว่าเหตุแห่งความเจริญ เรื่อง

##  <br> ลารบัญ

มงคลนี้ท้ำเราไม่เข้าใจ เราก็มักไปติดวัตตุมงคลคือนีกว่าสิ่งนั้น สิ่งนี้เป็นมงคล แทนที่จะใส่ใดธรรมมงคลคือลือว่าการปฏิบิติ ธรรมนำความเจริชมาให้เรา ท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเมื่อบีที่ แล้ว ธ凶๋ตส มีสุริยคราสเต็มดวงที่เมืองไทย เรียกว่าราทู คน ไกยต้อนรับราหูค้วยบองตำ $๔$ อย่างตามแบบคนจีน บางคน มีอาการหนักถิงกับจะถวายสังผทานกีต้องใช้ของตำ แต่โยม บางคหหนักกว่านั้

วันหนึ่ง ขณะอาตมาอยู่วัดประยูรฯโยมคนหนึ่งหิ้วถัง สังมพทานกำงังจะเดินผ่านไป อาตมาถามว่าจะไปทำอะไร

เขาตอบว่า "จะถวาะสังมทาน"
"กุดินี้นทนีพระลยู่หลายรูปนะ" อาตมาพูดเปรยๆ เพราะ เห็นเขาเดินจนเหนื่อย

เขาส่ายหน้าแล้วบอกว่า "มม่หรอก ต้องการถายพระดำๆ"
คนส่วนใหฐ่รู้อยู่แล้วว่าราหูนี้เป็นเรื่องพระจันทร์บัง พระอาทิตย์ แต่บางคนไม่ยอมเท้าใจ ยังนีกว่าเป็นเรื่องพระราหู อมพระอาทิตอ์และถีอว่าการบูชาพระราหู้วยของตำ ฮ อย่าง จะนําศิริมงคคมาให้ นี่คี่อการยีดวัดถุมงคลกายนอกตัวเรา แต่ มงคลที่แท้จริงคือเรรมมงคล หมายถึงการปฏิบิิธรรมที่จะเป็น

เหตุให้เกิตความเจริฐ เมื่อมีปัญฐารูว่าอะไรคือเหตุไห้เกิดความ เจริญ ก็ประพฤติบดิบติิิ่งนั้น เมี่อูู่ว่าอะไรคือเหตุไห้เกิดความ เสื่อม ก็ไม่ทำลิ่งนั้น และเมื่อรู่ว่าอะไรคือวิธีการให้ถิงความ เจริฐ กิคำเนินตามวิธีการนั้น เพราะฉะนั้นคนที่จะถีงความ เจริญุะต้องมีโกศลไไืแแก่ความฉลาดรอบรู้ ๓ ประการคือ -. จปายโกศล รูว่าอะไรศคอเหตุแห่งความเสื่อม ๒. อายโกตล รูว่าอะไรคือเหตุแห่งความเจริษ และ ๓. ฉุปายโกศลหรีอทุศโลบาย รูว่าอะไรคือวิธีการให้ละ ความเสื่อมและลึงความเจริญ

ถ้าเรามีความรู้ท้ังสามประการ เราก์จะะู้ว่าอะไรเป็นมงคล หรีอเป็นเหตุแห่งความเจริฐ เราจะไม่เชื่องมงายเหมือนเรื่อง ต่อไปนี้

สมัยโบราณ ชาวเมืองแห่งหนึ่งถือว่าเลือโคร่งและง เหลือมไม่เป็นมงคล วันหนึ่ง พรราชชาแห่งเมืองนั้แเสด็จพร้อม ตววยบ้าราชบริพารเข้าป่าล่าสัตร์ เมื่อขบวนล่าสัตว์ขี้นไปบน ยอดเขาก็พบเสือโคร่ง พระราชาและคณะผู้ติดตามตกใจมาก จงหหนจจากยอดเขาลงไปไนหุนเขา คณ์ก์ไปเจอยูเหลือม การพบ งเหลือมถีอว่าเป็นตันเบิ้ลอัปมงคล พระราขาสั่งดการล่าสัตร์

ลารบัญ
ในวันนั้น ยกขบวนกลับเข้าเมือง เสร์จแล้วไปถามพระว่าชะตา บ้านเมืองจะแย่หรือเปล่า เพราะวันนี้พบทั้งเสือโดร่งและงูเหลือม พระถามว่า "ทรงพบที่ไหน"

พระราชาตอบว่า "พบเสือโคว่งบนยอดเขา พบงูเหลือม ในหุบเขา เหมือนหนีเสือปะจระเข้ นี่แสดงว่าเป็นลางร้ายของ บ้านเมืองไช่หรือไม่"

พระอธิบายว่า "อัปมงคลคือเหตุที่จะทำให้บ้านเมืองเกิด ความเสื่อมมี $๓$ เรื่อง คือ
-. ในบ้านเมืองนี้ ใครเป็นคนดีมีฝีมีออยู่ที่ไหน พระองค์ ไม่ทรงทราบ
b. พระองค์ทรงทราบ แท่ก์ไม่ประสงค์ที่จะใช้เขา
๓. ทรงเรียกคนศีมาใช้แต่ก์ไม่วางพระหฤทัย ยังคง ระแวงเขาอยู่

สามเรื่องนี้ต่างหากเป็นอัปมงคลที่ทำให้บ้านเมืองเกิด ความเสื่อม วันนี้ที่พระองค์ไปพบเสือ ก้ไม่แปลก เพราะเสือ ขอบอยู่บนยอตเขา ใครขึ้นไปบนยอดเขากีต้องพบเสือจนได้ ในหุบเขามีถ้ำให้งูเหลือมอยู่ เมื่อลงไปในหุมเขาก์ต้องพบู เหลือมบ้างเป็นธรรมตา สัตร์ทั้งสองนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความ

เสื่อมหรืคความเจริญของบ้านเมืองแต่อย่างใด"
บ้านเมืองจะเลื่อมหรีอเจริญจะต้องมีเหตุนันใด คนจะ เสื่อมหรีอเจริษก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยที่เหมาะลมดันนั้น ได้พูดถึง คากา $\alpha$ ค่า คือจะ ภะ กะ สะ ว่าเป็นธรรมที่สรุเรื่องมงคลคือ เหตุของความเจริषเอาไร้ การปฏิบัติตามคาถา ๔ คำนี้ทำให้ เราเจริญไไ้อย่างไร เพื่อความเข้าใดในเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าจะ คืออะไร มาจากค่าาต็มว่าอะไร

คาถานี้มาจากคำแรกของคาถาบาลีที่พระรัดนปัญญาเถระนิพนธ์ไว คังนี้

จะ มาจากคำเต็มว่า จะษะ ทุชษะนะตังสัคคัง แปลว่า หลีกเลี่ยงการกบหาทรษนกนไม่สี

ภะ มาจากคำเต็มว่า กะฯะ สาสุุะะมาดะม้ง แปลว่า ตบ หาสมาณมกับคนที

กะ มาจากคำเต็มว่า กะระ บุฆฆะมะโหรัดตัง แปลว่า ท่าบุญทั้งัวนและคีน

แะ มาจากค่าเต็มว่า ตะระ นิจจะมะนิจจะตัง แปลว่า คิดกิงความไม่เที่ยงไว้เ็นนิดย์

ขอแปลง่ายๆ ว่า

## ลารบัญ


๑. จะ $ェ$ หลีกเลี่ยงคนพาล
๒. ภะ = สังสรรค์บัณฑึต
๓. กะ $=$ ทำดีเป็นนิจ
๔. สฺะ $=$ คิดถี่งอนิจจัง

ฐรรมทั้งสี่ประการนี้จัดว่าเป็นมงคลคือเหตุแห่งความ เจริญของชีวิต ใครปฏิบัติตามจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต คาถากาสลักเป็นที่รุจักและได้รับความนิยมในสังตมไทยมา นานดังจะเห์นได้จากโคลงโลกนิติบทหนึ่งที่สมเต็จกรมพระยา เตชาดิศร ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับศาถากาสลักไว้ว่า

อย่าคบคนหมู่ร้าย ทรษน
คบแต่บัณติดคน ปรางญ์แล้
วันคืนรวดเร็วตต บุญเร่ง ทำนา
เห็นยนิจนั่นแล้ ถ่วงพ้นสงสาร

## พลืกลี่ยงศนแาล

ธรรมบ้อที่หนึ่งว่า "จะชะ ทุชชะนะสังสัคคัง หลีกเลี่ยง คนพาล" ตรงกับมงคลข้อแรกของมงคล ๓๘ ประการที่ว่า "อะเสวะนา จะ พาลานัง ไม่คบคนพาล"


คำว่าพาลมี $\llcorner$ ความหมาย ในความหมายแรกพาลแปล ว่าโง คนพาลคือคนโง บางคนโงแล้วขยันด้วย พาให้เรื่องยุ่ง เหมือนชายคนหนึ่งเห็นกระดิ่งน่ารักแขวนอยู่ชายคาของชาว บ้าน เขาอยากจะไปขโมยกระดิ่ง คิตว่าถ้าไปจับกระดิ่งจะดัง กรุงกริ๊งๆ เจ้าของจะรู้าเราขโมยกระดิ่ง เพราะกระดิ่งคังคน อี่นจึงได้ยินแล้วก์มาจับขโมย นายคนนี้แกก์เกิดไอเดียขึ้นมาว่า ที่คนรู้ว่ามีการฐโมยกระดิ่งเพราะกระดิ่งมันดัง เขาก์คิดถามว่า ทำไมกระดิ่งจึงดัง ก์ได้คำตอบว่าเพราะหูเราไห้ยิน อ้าว! ถ้า อย่างนั้นลองยุดหูลิ เราก์ไม่ไห้ยินเสียงกระดิ่ง เราก็ฯโมยกรรคิ่ง ไห้ bright idea ความศิดนจววจริงๆ เขาดุดหูเคินที่มๆ ไปจับ กระดิ่งปลดลงมา แมักระดิ่งดังกรุ๊งกริ๊งๆ เขาก์ยิ้มไม่ได้ยินเลย เจ้าของก็มาจับตัวเขาล่งต่ารวฐ นี่คือคนพาลประเภทไง

อีกประเภทหนึ่งเป็นคนพาลเพราะไม่ทำประโยชน์ตนนละ ประโยชน์ท่าน มิหน่าซ้ำยังทำลิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ คอย เบียดเบียนคนอื่น คนพาลประเภทนี้ไม่ไง เขามีบัญญาแบบเดโก คือฉลาตแกมโกง เป็นคนเจ้าเล่ห์ เกะกะเกเร ถ้าท่านคบหา สนิทสนมกับคนพาลประเภทนี้จะมีปปฐญหาแน่นอน

> ในเรื่องสามกัก คนที่เจ้าเล่ห์ที่สุดคนหนึ่งกีคือโจโด โจโด

นี่เจ้าเล่ห์มาดั้งแต่เด็กแล้ว เป็นคนที่น่วกลัวมากสำหรับคนอยู่ ใก ตั ตอนเปินเด็กโจโดไม่ถุกกับอาที่ชีอโดเดักเพราะอาชอบ

 โดโดไห้นัวิคคว่า ท่าย่างไรจะแลล้งอาขของตัวเอง เห็นอากำลัง นั่อยู่ห้นับบาน โจโดเดินผ่านหน้าอา พอมองดูหน้ายาปุบ โจโด ทำเันลัมลงนอน บักดั้นชักงอ อาตกใดมากนิ่ว่าอาการหนัก
 บอกพ่อโดโดว่าดูกของพห่จะตายแล้วไไดดูเขาหน่อยล พ่อกี๋รบ

 ถามว่าเมื่อกี้อาบอกว่าเอีเเป็นลมชักดิ้นชักงอจะตาขอยุ่แ้ว จงิงทรีอแล่า
 ว่า "ผมไม่ไว่คหน้โรกระเป็นลมไไือย่างไร อาเมาไม่ชอบหน้า




## 

พ่อของโดโฉกีไม่เร่อคำของอาอีกเลย โจโฉติสเศรดิตอาสำเร็จ พอตอนโจโดมีอำนาจใหญ่โตขึ้นเป็นเป็นนายกรัฐมนตรี เขาระแวงทุกคน ไม่อยากให้ไครเข้าใกล้เพราะกลัวจะถูกลอบ ทำร้าย เวลานอนเขาสั่งห้ามใดรเข้าห้องไปปปลุกโดยอ้างว่า เขานอนละเมอร้าย ถ้าตกใจอาจท่าร้ายคนปลุกได้ ที่จริงโจโด ไม่ใช่ดนอย่างนั้น แต่เขาสร้างภาพไว้อย่างนั้นเพื่อปัองกัน คนเข้าไปไนห้องแล้วลือไอกาสลอบผ่าตอนต้วเองนอนหลับ

วันหนึ่งทหารที่เฝ้าอยู่หน้าห้องถีอว่ามีงานค่วนอย่างยิ่ง ต้องรายงานท่านโจโด เนื่องจากมีผูใหญ่มารายงานราชการด่วน ตอนแรกทหารองครักษ์ไม่กล้าปลุก บอกว่า ไม่ไต้ ท่านสั่งห้าม ไม่ให้ใครปลุก เมื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่าดะช่วยพูดกับโจโดไม่ให้ เอาผิต ทหารองครัษ์์คนนั้นกักล้าเข้าไปปลุก ความจริงตอน นั้นโจโฉตื่นอยู่ แต่ความที่เขาเป็นคนมีกโลบายมาก เขาแกล้ง ทำเป็นสะดุงงื่้นขึ้นมาแล้วก์ท่าละเมอชักคาบพันทหารองครักษ์ กนนั้นตาย พอทหารตายไปแล้วโจโดก์เรียกคนมาคู่าทำไมตาย เขาบอกว่าเรานอนละเมอร้าย เราบอกแล้วอย่าเข้ามาปจุก เรา เป็นคนนอนละเมอร้าย นี่ตายไปหนึ่งคนแล้ว โจโดช่วยทำศพ ทหารให้อย่างดี ตี้งแต่นั้นมาไม่มีไครกล้าเข้าไปปลุก

คนอย่างโจโฉพาลมากไช้ไหม ถ้าเราไปอยู่หรือทำงานร่วม กับไครที่เป็นพาลอย่างนี้ ชีวิตเราคงไม่เจริฐษน่ คงง่อนแง่นน่า จู เพราะไม่รู่าเมื่อไรเขาจะทำแบบโจโฉกับเรา โจโฉได้ฉายา ว่ายู้ไม่ยอมให้ไลกทรยศ เขายอมทรยศคนทุกคนเพื่อที่ว่าตนอื่น จะไม่มีโอกาสทรยศเขา คนพาลบริสุทธิ์ นั่นตือโจโด เราควร หลีกเลี่ยงคนพาลแบบนี้

ต่อให้ท่านมีความตั้งใจดี แต่ถ้าไปเจอกับคนพาลแบบโง บ้าง ใดร้อนบ้าง ท่าให้งานพังหมด พลอย่ห้เราเสียประสาทไป ด้วย อย่างคนใจร้อนไปเจอคนใจร้อนเป็นอย่างไร ทำงานต้วย กันก็วงแตกเพราะเอาแต่เถียงกันทะเลาะกัน

มีชายคนใจร้อนคนหนึ่ง ใจร้อนจริงๆ เข้าไปไนร้านอาหาร ไปถิงก์ไปทุบโตึะแล้วตะโกนว่า "เถ้านก่ท่าไมยังไม่เฉาก๊วยเตี๋ยว มาอีก"

เถ้าแก่บอกว่า "ลื้อยังไม่ได้สั่งเลย" ว่าแล้วก์ให้พ่อครัว รีบทำก๋วยเตียวแล้วใหัคนเสิร์พรีบเอาไปบริการ คนเสิร์พกีเเอา ชามกึวยเตี๋ยวไปวาง บังเอิญไปเจอคนเสิร์ใจร้อน เขาก็วาง ษามโครม แล้วก็บอกว่า ท่าไมไม่รีบกินให้หมด จะเอาชามไมล้าง" ชายใดร้อนรู้สกโกรธมาก พอกลับกึงบ้านก็เล่าเรื่องนั้นให้


กรรยาฬังแล้วข่นว่า "ข้าอยากจะชกหน้าเจ้าคนเลิรพฟนั่น ข้า โมโหแทบตายแน่ะี

พอได้ยินคำว่าแทบตาย ภรรยารีบเก็บเสื้อผ้าาสส่กระเป้า เลย สามีถามว่า "จะไปไหนล่ะ"

ภรรยาตอบว่า "แกจะตายแล้ว ดันจะไปแต่งงานใหม่น่ะสิ" คู่น้ำดร้อนพอกัน
เพราะฉะนั้น ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ดีหรีอไปต้วยกัน ไม่ไห้ ต่อให้ท่านท่าดีอย่างไรก็ตาม บางทีกีมีปัญหา การสมาคม กับคนพาล ก็เหมือนกับเรื่องนกเจียวเหลียว

ในประเทศจีน มีนกตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง เขาเรียกว่านก เจียวเหลียว ใดรไู้ัักบ้าง ถัาไม่รู้ัักก็จะบอกให้ นกเจียวเหลียว ตัวเท่านกกระจิบ ใกรรู้จักนกกระจิบไหม มันชนาดเท่านกกระจาบ หรีอพอย กับนกกระจอก ท่านคงต้องรู้จักนกสักประเภทหนึ่ง ตรุปแล้วก์ศึคือนกเจียวเหลียวทำรังของมันวิจิตรพิสดาร มาก มันคาบเอาขนนกอื่นๆ มาเรียงไว้บนดอกอ้อ แล้วใช้เส้น ผมมนุษ์์มาร้อยทำรัง รังนี้สวยงามมากอยู่บนตอกอ้อที่เหมือน ปุยฝ้าย แล้วนกกึมาวางไข่ออกลูกในรังนั้น แต่มีปษษหาเกิดตาม มา พอลมพัดมาทีหนึ่ง ต้นอ้อกีลู่ลม คอกอ้อมันกีหถุต รังนก


จิงหล่น ไข่ก็แตกลูกนกก็ตาย นกก็ประซุมกันว่า เราก็สร้างรัง อย่างตี ท่าไมเกิตปัญหาทุกที ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นกลร้างรังตี หรือไม่ตี ปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในที่นี้กีคือต้นอ้อ ตังนั้น คาถากาสลักข้อที่ - จึงสอนให้เราหลีกเลี่ยงคน พาลและหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี สิ่งแวดล้อมนี้จะเป็นบุคคล หรือสถานที่ก์ไห้ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

อมานนา ยตุด สิยา สนฺตาน่ วา วิมานนา
หีนสมฺมานนา วาปิ น ตตุด วสตี วเส
ในที่ใด ไม่มีการนับถือคนดี มีนต่การดูถูกคนตี
หรีอมีนต่ารารยกย่องคนเลว
คนตีย่อมไม่อยู่ในที่นั้น
และที่นั้น ใครๆ กีไม่ควรอยู่

## aังสธsค์ขัณทีต

คาถากาสลักค่าที่ $\boxminus$ คือ ภะ หมายถึงคบบัณฑิต บัณฑิต คือใคร ผู้ที่เรียนจบปริญฐาเป็นบัณฑิตหรือยัง ในประเทศไทย เราเรียกตนเรียนจบปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าบัณฑิต ถ้าเป็นปริఖญาโทเรียกว่ามหาบัณฑิต ปริญญาเอกเรียกดุษที่-

บัณติต นี่เป็นบัณทิตทางโลก แต่ว่าบัณทิตทางธรรมไม่เหมือน กัน เขาอาจไม่จบปริญఖาแต่ก์เป็นบันติตทางรรรมได้ บางคน เรียนจบปริญఖาแผ่ไม่เป็นบัณติตในทางธรรม พระพุทธเจ้าให้ ค่าจำกัดความบัณตินว่า

คนมีปัญఖา ท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะรูปประโยชน์ ต ประการ คือ
-. ประโยซน์ปัจจุบันเฉพาะหน้า
๑. ประโยชน์วะยะยาวในอนาคต

สรุปคือคนที่เป็นบัณหิตในทางธรรมจะร้ว่าอะไรเป็น ประโยชน์หริอไม่เป็นประโยชน์ แล้วท่าประโยชน์ตลอดเวลา ประเทศชาติถ้าไผ้ผู้นำที่เป็นบัณฑิตก์ไม่ค่อยมีปัฐหา แต่ถ้าได้ คนที่มองไกล้ขาควิลัยทัศน์ เขาจะวางแผนทำอะไรให้ประเทศ ชาติก์คิดมุ่งจะหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศชาติ จะมีปัญหามาก ข้อแตกต่างระหว่างรับบุษกับนักการเมืองกี๋อยู่ ตรงที่ว่ารัมมุุษเป็นบัณทิตผู้มองการณ์ไกล ตังคำกล่าวที่ว่า นักการเมืองจะทำอะไวก์เพราะห่วงการเลือกตั้งครั้งต่อไป

## สารบัญ



ประเทศไทยตอนนี้กำลังทั่นผนพัผนาเศรษยกิจนและ
 แผนนี้เป็นต้วกำหนดทิศทางประเทศไไย่าจะะพัผนาไปทาง

 นักวางแผนเหันหนักการพัพนาวัตตุดหลืมตคดลึงการพัตนา
 ไทยเธธนอย่างไร สกาพัมน์ฯ สรุป่าประเทศไถยที่พัพนามา

 แผนกาวพัผนาปปรเทต เราจะแหับูหาทั้งสามมประการไต้



 ถ้าท่านอยากะะไ้นับัติิมมาต่งงานกับท่าน ท่านต้องไป หาศบหาบัณทิต ท่านต้องเรื้อเิิษบัณทิกมาร่วมงาน เหมีอน
 ทีกั้น

ในมั้ขก่อนมีเมืองๆ หนึ่ง ท่าแเจ้าเผืงงนี้อยากะะได้คนมี


 บอกว่า 'บอพบท่านเจ้าเมื่อง ที่าพเช้าเธ็นบัพติต มีความมู้ตาม ประกา"


เลขาบกล่าวว่า "มุตรจดนี้ ใดรที่ท่องไม้ คนบัานหอก




 ผมแส้วประกาศว่า แค่หนที่ท่องููตรุดมยังได้วับการต้อนรับ


โอทังมาก เขาเป็นเผด์จการดลอดชีพ มาร์ด แอนโทนี และ ใครต่อใครยอมให้ซีช่าร์เป็นเผต์จการตลอดชีพเมื่ออายุเขาได้ ๔๔ ปี มีคนพยายามจะยกชีช่ารู้นเป็นจักรพรรดิ เพราะรูว่า เขาใฝลสูงมาก พวกเขาทำมงกุฏขึ้นมาโดยจะไปมอบให้ชีซ่าร ในที่ซุมนุมชน คนเห์นแล้วซือคัดค้านเลย เพราะไม่ชอบไห้โรม มีจักรพรรดิ ซีช่าร์รูทันจึจทำเป็นไม่รับมงกุณ ที่เห์นชัดอีกตอน หนึ่ง คือตอนที่ถูกน้องปั้นรูปซีซ่าร์นลล้วส่มงกุฉให้ด้วย สมาชิก รัมสภา $ต$ คนไปดีงมงกุ@ออก ซีช่าร่ตั่งประหารชีวิตพวกเขา แต่เมื่อหจายคนขออภัยโทษ ซีช่าร์กีเลยเนรเทต เมื่อไต้วับการ แต่งตั้งเป็นเผต์จการตลอดชีพตอนอายุ ณส ปี สมาชิกรัฐูภา ของโรมยกมือเป็นเอกลันท์ ตั้งท่านเป็นเผต็จการปกครองโรม ตลอครีพ มีไบแต่งตั้งตัวยท่าเป็นกระคาษแผ่นใหญ่ ประธาน รัมสภาลงนาม จัดพิธีมอบใบตราตั้งใหฆ่ไตมโหหารในรัมูสภา คนที่เข้าปรรชุมแต่งตัวเต็มยศแบบสมาชิกสภาโรมัน ตั้งเก้าอี้ เค่นไว้บนเวทีข้างหน้า ให้ซีช่ารนั่งเพียงคนเดียว ประธาน รัรสกาถีอใบตราตั้งเดินขี้นมาบนเวทีมอบให้ท่านซีซ่าร์ หลัง จากอ่านจบ

มุดิผิดพลาดมีนิดเดียว คือว่า ตามระเบียบนั้นใครกีตาม bad

## ลารบัญ



ที่ได้รับแต่งตั้งต้องลุกขึ้นรับใบตราตั้ง ที่ลุกขึ้นรับเพื่อแสดง ความเคารพคนที่ไห้เกียรติท่าน นักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ไม่ได้ ว่าทำไมซีซ่าร์นั่งรับ เพราะหยิ่งยโสหรือใจลอย ในพิธิอย่างนั้น ไม่ควรทำผิด คนมองกันอยู่ ซีช่าร์นั่งรับใบตราตั้ง ตนโกรธกัน มากถือว่าคููกสภา กลุ่มที่เป็นกลางนั้นไม่ให้อภัยซีซ่าร์เลย ถือ ว่าท่าผิตมหันต์ หนึ่งปีหลังจากนั้น เมื่อเขาอายุ ะะ ปีในสภา นั่นเอง เมื่อซีช่าร้ข้ามาประสุม เขาก็ถูกเพื่อนสมาชิกรุมแทง ๒๓ แผล ตายตรงนั้นนั่นเอง มีอำนาจล้นฟ้าถึงขนาตเขาตาย
 Julius กงเห์นว่าเทาอิ่งไหฐ่ขนาจไหน

เนกนฺตมุทุนา ตกุกา เอกนุตติขิเณน วา
มหตุเต ซเปตุ่ อตฺต่ ตสุมา อุกยมาจเร อ่อนแอเกินไปก์เเป็นใหญ่ไม่ได้ หรือแขังกร้าวเกินไปก์ เป็นใหญ่ไม่ได้

เพราะฉะนั้น ผู้เป็นใหญ่พึงรู้จักวางตนให้พอเหมาะพอดี อาตมาประทับใจในพระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเต็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมถูกกาละเทศะ

ถ้ากามตอนนี้วาใดรธิ่งใหญู่ี่สุดนละมีอ่านาจที่สุดในแผ่นคิน
 ผู้บับชาการเหล่าทัพ ท่านทั้งหลายคงนีกออกว่าตอนที่เกิด เหดุการณ์พฤษภาทมิห บางท่านี่นี่เล่าไหัพ่งว่าคนอเมริกันยัง
 หลวงของเรา ทรงเรีกกหัวหนัาของทั้งธองผ่ายมาสั่งไหหยุดอิง กัน ทั้งสยงคาขต่างกี้พากันหนุดอิง คัั่งเลงงว่า ถิงกัแเล่น หรีออิงรรงง คนอแมรักนสงสัยว่าทำไมพระองศ์่านมีอ่านาจ มากษนาดั้น ในทลวงทรจมีพรรราชย่านามมากที่สุด แต่วรง
 ตัวเหลีอนแม่น้ำ


 ใหหลวงทรงอ่อนโยยแแะลุุาพที่สุด





ของธรรมาสน์คือพระบรมโกศของสมเด็จย่า ด้านหน้าของธรรม าสน์ห่างออกไปประมาณสามวาคือที่ประทับของในหลวง ส่วนที่ เยี้องไปทางขวาม้านหลังธรรมาสน์เป็นที่นั่งของท่านนายก รัมมนตรี องคมนตรีและแขกกู้มีเกียรติ

อาตมาถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอิทธิบาทกถา มีความ ตอนหนึ่งว่า อิทธิบาท ๔เป็นอายุวัพนธรรม คือธรรมะที่ทำให้ อายุยืน โดยกล่าวว่าสมเด็จย่ามีพระชนมายุยืนนานถึง ๙๔ พรระา เพราะทรงปฏิบัติธรรมะคืออิทธิบาท ๔ ได้แก่ ฉันทะ (มึไดรัก) วิวิยะ (พากเพียรทำ) จิตตะ (มีไจฝักใฝ้) วิมังสา (ใช้ ปัญญาสอบสวน)

พออาตมาถวายพระธรรมเทศนาจบลง ในหลวงทรงมา ประเคนของแล้วตรัสถามว่า "ที่ว่าอิทธิบาท ๔ ทำให้อายุยีน เป็นอย่างไร ทำไมคนอายุยึนเพราะอิทธิบาท $\propto^{\prime \prime}$

อาตมาถวายพระพรว่า อิทธิบาท $\alpha$ ที่ท่าให้คนอายุยีนนี้ มาในมหาปรินิพพานสูตร ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระ องค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า อิทธิบาท $\propto$ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสานี้ทำให้คนอายุยืน การเจริญฉันทสมาธิ หมายถึงสมาธิ ที่เกิดจากณันทะ ก็จะท่าให้มีกำลังใจที่จะทำการใดๆ โดยไม่รู้ลีก

## * ฮรรมมงคลนห่งชีวก *

เบื่อหน่าย ฉันทสมาธิจะทำให้ไม่เบื่อและเช็ง วิริยสมาธิคือ สมาธิที่เกิดจากความเพียรจะทำให้มีกำลังใจต่อู้กับโโรคภัยไป้ เจึบและทนความเจ็บปวดที่เกิดจากการรักษาพยาบาล การมี อิทธิบาทในชีวิตประจำวันได้นก่มีความพอใจและใจจดจ่ออยู่ กับงาน ใจอยากทำงานอยู่สมมอ เป็นคนกระดับกระเดงอย่างที่ เรียกว่ามีไฟในหัวใจ เพราะเขารู้สีว่าชีวิตมีความหมาย เขารู้ ว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรหรือเพื่อใคร คนที่คิดฉ่าตัวตาย เพระะู้สีกว่าชีวิตไม่มีความหมาย เขาษาดฉันทะ อิ่งไปกว่านั้น เขาไม่มีกำลังใดที่จะะู้บัญหาหรือความทุกบ์ต่อไป นี่แสคงว่าเขา ขาตวิริยะ

ข้าราชการที่เกษียณหรือคนตกงานบางคนไม่มีอะไรทำ กลับไปอยู่บ้านเฉยๆ เตินไปเดินมา นึกว่าตัวเองไม่มีค่า สุขภาพกายไม่ตี กำลังใดก็หมด นั่นคคอไม่มีอิทธิบาท ๔ การ ขาคกำลังใจท่าให้เปราะบางง่าย จึงทนต่อความเจ็บไไ้ไม่ค่อย ไส ตังนั้น เราจีงต้องหมั่นไปเยี่ยมญาติผู้เป็นคนไข้อยู่ที่โรง พยาบาลเพื่อเป็นกำลังไจให้เขาต่อผู้ความเจ็บไข้

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ปรรชวรหนัก มากถึงกับทรงอาเจียนเป็นพระโลิิต ถ้าพระองค์จะต่อมู้กับ



 แพร่หลายไปทั่วนล้ว พระหุทธเจ้าทรงทำงนเสรร้นแล้ว ไม่ จ่าเป็นที่พระองศ์คจตัตงกนความเจับไข้เพื่ออยู่แลคงพระ ธรวมเเศนาต่อไป เนื่องจากกรบองง์หมดกิเลหแล้ว จงไไม่มี เหตุผลให้อยู่ค่อเพราะความรักตัวกลัวตาย มีเหตุผลเดียว

 อาาาธนาไห้อู่ค่คไปและพระองค์รับค่าอารธธนาแล้ว พระองค์
 เนี่องจากพระอานหท์นีกไม่ลงงจิไม่อารารนาให้พระพุทธเจ้า
 เพ็ชเนื้อน $๓$ ว่าอีก $๓$ เคือนต่อจากนี้เรจะะบรินิพพาน นั่นคือ ประกาชก่าหนดวันบริิิพพาน

เมื่ออาตมาได้อยรการิบายถายยพระพรอย่างนี้แล้ว ใน หลวงตรัสสรุบว่า "เข้าใดนล้า อิกธิบาทท่าให้ดนอายุยีนได้


 สมเต็ง่า่าไม่เสวย สมเต็ช่าตตรัสตอบว่าไม่อยากเสวย เพื่อมา
 เหลือนกับตัวเองเป็นการะ ไม่อยากเป็นการะไหิกรร ใหหลวง




นี่แสดงว่านหลวงทงง่่ออายุไหัสมเด็ชย่า สมเด็จย่า อูู่อไส้เพระในหลวงกรงบอใหหเสวย

จาดมากายยพระพรถาม่าพะะุุบภาพพลานามัยของ มหาบหิตเป็นอย่งไไบ้าง อามมากามมเพราะร้าวาทรงประหวรร เที่ยวกับพระมทัะ

ในหลวงตรัสตอบว่า ไปที่ไหน คนก็กามกันอย่างนี้ ประฯาชนเาาเปนห่วงในหลวง แผไได้บอกประรารหว่ไม่ต้อง เป็นห่วง หมอถวายการักบบาในหลวงอย่างดีและในหลวงก็ ทรงเชื่อหมอ ในหลวงทรงมี่าําลังใดยู่ได้เพราบบระชาชน

ใหหลวงตรัสกำนองว่าสมเดีชย่าทรงอยุ่ต่อมาได้เพราะ


ในหลวงทรงขอร้อง ในหลวงทรงอยู่ได้เพราะประชาขน
เหตุการณ์ที่เล่ามานี้ท่าให้นีกถึงภาษิตี่ว่า "ผู้ดีที่สุด จะ สุภาพที่สุต ผู้ที่เข้มแข็งที่สุด จะอ่อนโยนที่สุด"

## ท่าดีเ็็นิิจ

คาถากาสลักคำที่ ค คือ กะ มาจากค่าว่า กะระ ปุฆฆะมะโหรัตตัง แปลว่า ทำความดีทั้งวันทั้งคืน แปลง่ายๆ ว่าทำตีเป็นนิจ ทำตีอย่างไร คือทำประโยขน์ตลอตเวลาทั้ง ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม คนทำดีต้องทำให้เป็น คือ ต้องมีวิธีทำที่เรียกว่าอุปายโกศล หมายถึง มีความฉลาดในวิธี การทำดี ตรงกับค่าว่าฤุศโลบาย

คนบางคนมีความคิดดีแต่พูดไม่เป็น เสนอความคิดไม่
 ทุตโลบาย ศีอุุบายที่เป็นุุุล ถ้าเป็นฉุบายของกนพาลยย่าง โจโล เรียกว่ากลุุมาย กาวพ่าดีตัองมีมุศโลบายหรีดุมายโกผล ตรงนี้ส่าตัฐูมก พระพุทธเจ้างะเทศน์ตอนคนขังตัองมิวิธิการ สอนที่เมมาะสม การจะท่าความตึกเเหมีอนกัน ศือต้องมีุุบาย


พระราชนิพนโ์ของรัชกาลที่ ๖ ที่ว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า หนังสือเป็นตรีมีวิษไไม่เสียหลาย ถึงรู้มากไม่มีปากล่าบากกาย มีุุบายใช้ไม่เป็นเห็นป่วยการ
มีกุศโลบายต้องใช่ให้เป็นและใชให้หูกกาลเทศะ เรื่องเดียว กัน คนหนึ่งทำแล้วอาจจะมีผลน้อย แต่พออีกคนหนึ่งเอาไปทำ กลับสร้างศวามเจิรูถ้าวหน้าอย่างมหาศาล ทั้งนี้เพราะมีกุศโลบายต่างกัน

มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนในครอบครัวหนึ่งมีอาชีพรับจ้างพอก ค้ายมาหลายชั่วคน การพอกดายทำให้มือแตก กนในศรอบครัว นี้คิดค้นยาขึ้นมาขนานหนึ่งเป็นขี้ผึ้งพิเศษสมัย โบราณสำหรับ ทามือแล้วผิวหนังไม่แตกในเวลาฟอกค้าย วันหนึ่งมีคนต่างถิ่น
 คนในครอบครัวนั้นก็ปรีกษากันแล้วสรุปว่า "พวกเราทำงาน ฟอกค้ายมาหลายชั่วคนแล้ว ทำงานทั้งอีอังไม่ไห้ ๓๐ เหรียญ เลย ถ้าเราขายตำรายาให้ชายคนนั้นไปพวก เราก็จะได้เงิน ๑๐๐ เหรียญ ตกลงว่าพวกเราขายตำรายาให้เขาไปเถอะ"

## สารบัญู


เมื่อชาย่่างลิ่นซื้อตำวายานั้นไปแล้วเเากํากำไไเสนอ พระราษาที่กําลังสงทหาวไไรบกับข้าศึก ขแแน้้แเป็นดดูหนาว






 ประกอบอาสีพพอกค้าขอมู่อ่างนั้น

เรื่องเดียวกันหำตัวยทุศโลบายต่างกันได้ผลต่างกัน ตังที่ เหมาเจ๋อุุุพูดกังคนดันไว่ว่า



กนจีนโบราณนนนพบดินโิน แต่ไปไไ้ทำพมุนละดคกไม้ไฟ แหนที่จฑทำจววดแป่งกับนาม่า

ความดีค่างๆ บางทีคนหนึ่งทำแล้ว้ด้ผลจย่างหนึ่ง อีก

คนหนึ่งทำนว้วได้ผลอีกอย่างหนึ่ง ความต่างกันอยู่ตรงท่วิิธ
 อย่างไร

อาตมานึกลกงตอนที่ไปถวายพระธรรมเทศนาใหหลวง คหที่มับัฆามากใหพุทธตาสนานี่คือมโหตก ถ้าท่านอ่านพระ



 คนหองมโหสกบัแติตไปเล่าไไไนพระศรรมเทศนาที่กายายไน หลวงตอนหนึ่ง่า

มู้ฉิงคนหม่งอุ้มดุกน้อยของดนไปที่สระโบกขรณ์ของ พระมโหสก เธออาบน้ำหัดุกก่อนนล้วพับต้าทำเป็นเบาะุุไห้
 ยักษัตนหนึ่งเห็นเต็กน้นแส้วคิดจะกินเป็นอาหารจีงแนลงร่าง
 นางยักษ์ชำแลงมุ้มเต็กน้อยมี้นุุชมหยอกเย้าเล่นหน่อยหนึ่ง


เลขานุการท่านเจ้าเมืองเชื่อคนบ้านนอก จืงบอกให้ท่าน เจ้าเมืองต้อนรับเขาอย่างสมเกียรต จัดงานฉลองให้ด้วย ประกาศว่าได้บัณฑิตท่องสูตรถูณได้ หนึ่งเตือนต่อมา บัณพิต มาสมัครเพียบเลย นี่แสดงว่าอยู่ที่การต้อนรับให้เกียรติและ ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร

การจะหาพรรคพวกจะต้องมีศวามอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้า ท่านจะคบสมาคมบัณฑิต อาตมาคิดว่าเมื่อท่านอยู่ในเมือง ชิคาโกนี้ ถ้าท่านเป็นคนที่ใช้วัพนธรรมไทยคืออ่อนน้อมเช้า หากัน ถึงจะเถียงกันบ้างทะเลาะกันบ้างเราก์ไม่ค่อยถือกัน ลักษณะคนไทยก์คือคุณสุภาพเซ้าไว้เรียบร้อยเข้าไว้ แม้จะเถียง กันแทบแย่แต่สุภาพเข้าไว้ อย่างนี้เราก็คบกันยีต ไม่ว่าใค รที่ ไหนก์ไม่ชอบคนที่ยโมจมไม่ลง ต่อให้เป็นคนมีอำนาจมากที่สุด ในแผ่นคินในโลก นต่เป็นคนที่มองไม่เห็นความส่าคัญของใคร เลย เขาก็อยู่ไม่ได้

ในสมัยโบราณ คนที่มี่านามมากที่สุคในโลกลนหน่งชช่อ




แล้วววงเต็กคึน นางยักษั่าแลงไม่ยอมศศนทั้งข้บ้างว่าเด็ก นัอยเป็นจูกของทน เมื่อแม่ของเด็กไม่ยิยยอม หญิงทั้งสองจิง ทะเละะโด้เลียงกันไปดนลี่งมระมูคาลาของหระมโนสก

เม่่อพระมโหสกไม้ยินเสียงหญิงทั้งสงงคนทะเลาะกัน จิงเรียกเข้ามาถามม่าทะเลาะกันด้วยเรื่องะะไร หญิงทั้งตอง

 ค่าวินิดดัยทุกประการ

พระมโหสกจจงบุดเส้นลงบหพื้นตินแล้วให้เด็กนอนทับ ลงบนเส้นนั้น จากนั้นไห้นางยักษชำนลงจับมี่เด็กนละไห้แม่
 จะเป็ขของศนนั้น"


 บีบกั้นหัวใดของแม่นทบจะแดกสลาย สุดที่จะทห่่เเสียงร้อง



## จริงยืนร้องไห้เสียตายลูกรัก

พระมโหสถเห็นดังนั้นก็ถามคนที่มามุงจูกันว่า "ธรรมตา จิตใจของหญิงผู้เป็นแม่กับของหญิงผู้มีใช่นม่ ฝ้ายไหนจะอ่อน ไหวไปตามอาการของลูก"

ทุกคนตอบพร้อมกันว่า "ไจของแม่อ่อนไหวไปตาม อาการของลูก เวลาที่ลูกอยู่ดีมีสุข ใจแม่ก็แช่มชื่นเบิกบาน เวลาที่ลูกเจ็บไข้ได้ทุกข์ ใจแม่ก็พลอยเดือตร้อนสะท้อนไปด้วย ความสงสาร"

พระมโหสถจืงตัตสินว่า "หญิงที่ปล่อยเต็กแล้วยืนร้องไห้ นั่นแหละเป็นแม่ที่แท้จริงของเด็ก"

นางยักษ์จำแลงยอมจำนนต่อปัఖฆาของพระมโหสถ จึง สารภาพความจริงแล้วยอมคืนเด็กให้ผู้เป็นแม่แต่โดยดี นี่คีอกุศโลบายที่ใช้ในการทำความตี

## คิตอึงอนิจวัง

ทุศโลบายของมโหสถบัณติตนี่เองที่ฝ่ายพม่าใช้ตีกรุง ครีอยุชยาแตกตรั้งที่ $\square$ การที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ $ต$ เป็น ความไม่เที่ยงของกรุงที่ดั้งอยู่ได้ ส๐๐ ปี นี่แสดงไห้เห์น

สัชะรรมของคาถากาสลักคำที่ ๔ คือ สะ ที่มาจากคำเต็มว่า สะระ นิจจะมะนิจจะตัง แปลว่า นึกถึงความไม่เที่ยงไว้เป็นนิจ กรุงศรีอยุสยาก์ไม่เที่ยง กรุงแตกครั้ง ต ตรงกับวันนี้พอดี ซึ่ง เป็นวันเนา พ.ศ. ธ๓๓๐๐ เราไม่เคยรู้เลยว่าฝ่ายพม่านี้วางแผน อย่างไรจึงตีกรุงศรีอยุธยาได้ เพราะเราไม่ได้ไปอ่านประวัติศาสตร์ที่พม่าเขียน ท่านสองนึกดูชิว่าเมื่อกรุงศรีอยุสยาแตก แล้วเอกสารของทางการถูกเผาหมดประวัติตาสตร์ตอนนั้นไม่ เหลือเป็นเอกสารทางราชการเลย คงมีอยู่แต่คำให้การของ ขุนหลวงหาวัดชึ่งก็คือพระเจ้าอุทุมพรที่ไปอยู่พม่าแล้วพระ ราชทานคำลัมภาษณ์ไว้แก่นักประวัติศาสตร์ชาวพม่า

อันที่จริงยังมีเอกสารทางราชการของพม่าคือพงศาวดาร พระราชวงศ์คองบองได้บันทีกรายละเอียดที่กองทัพพม่ายก มาตีกรุงศรีอยุธยา คนอเมริกันได้แปลพงซาวดารนี้เป็นภาษา อังกฤษ นักวิชาการษาวไทยได้แปละากภาษาอังกฤษเป็นภาษา ไทยให้กนไทยอ่าน เมื่ออ่านแล้วถึงได้รู้ยุทธวิธีของพม่า

พงศาวดารพระราชวงศ์คองบองเล่าว่าพม่ายกทัพมาตี กรุงศรียุธยา $๖$ ต้านด้วยกัน มีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพฝ่าย เหนือ เนเมียวสีหบตีเป็นแม่ทัพฝ่ายใต้ กองทัพทั้งสองยกมา
de

ล้อมกรุงไว้ ๓ส์ เดือน กรุงจึงแตก ตอนที่มาล้อมอยู่ใหม่ๆ ฝ่าย ไทยนีกว่าพอถึงหน้าน้ำท่วม พม่าคงยกทัพกลับ เพราะณะนั้น ฝ่ายไทยจึงตั้งรับอยู่ภายในกำแพงกรุงศรีอยุธยา พอถึงหน้า น้ำท่วมพม่ากลับไม่ถอยทัพดังที่ฝ่ายไทยคาดไร้ ฝ่ายพม่าขน เรือมาดัวยทั้งยังหาที่ดอนสาหรับใช้เป็นที่พักหนีน้ำ พม่าใช้ที่ นาของไหยทำนามดูกข้าวกัน กองทัพพม่าจึงมีเสบียงพร้อม เมื่อผ่ายไทยถูกล้อมไว้นาน คนภายในกำแพงเมืองไม่มีข้าวกิน มีคนไทยหลายคนหนีออกจากกำนพงเมืองมาให้พม่าจับเป็น เชลยเพื่อได้กินข้าวของพม่า

หลังน้ำลด มังมหานรธาประุุมแม่ทัพนายกองผ่ายพม่า แล้วเสนอแผนการว่าการล่งทหารเข้าตะลุยตีจะทำให้เลียรี้พล มาก พวกเราต้องเข้าตีกรุงศรีอยุธยาโดยไช้แผนที่มโหสดใช้กับ เมืองปัญจาละ

ในตอนที่มโหสถท่าศีกกับเมืองปัญจาละนี้ มโหสถลอบ เทาาไปในต่าหนักของพระเจ้าจุลนีแห่งเมืองปัญจาละต้วยการ ขุตถุโมงศ์

มังมหานรฐากล่าวกับแม่ทัพนายกองพม่าว่าเราจะเข้า กรุงศรีอยุธยาโดยการชุดฉุโมงศ์แบบมโหสก แม่ทัพนายกอง

เห็นชอบกับแผนนี้จึงให้จุดอุโมงศ์ เนื่องจากมีจูเมืองล้อม รอบกำแพง ฝ่ายพม่าต้องทำสะพานไม้ถักด้วยหวายเพื่อข้าม คูเมือง ขณะที่ทำสะพานอยู่นั้น ฝ่ายไทยบนกำแพงก็ยิงปืนเล็ก ลงมา พม่าป้องกันห้วยการน่าต้นตาถมาปักเรียงกันกระสุนง็น แล้วค่อยทำสะพานข้ามคูเมืองไปถึงเนินตินริมกำแพงเมือง จากนั้นก็ขุดอุโมงค์ใด้กำแพง ตอนที่เริ่มทำสะพานมังมหานรธา เยียชีวิต เหลือเนเมียวสีหบดีบัญชากองทัพอยู่คนเดียว เมื่อ พม่าขุดอุโมงค์เข้าไปแล้วแทนที่จะเข้าเมืองได้ กลับเจอฐานราก กำแพงที่สมัยนี้เรียกว่าเสาเข็ม ท่านเดาอยกไหมว่าสมัยกรุง ครือยุธยาเขาใช้อะไรเป็นฐานรากกำแพงเมือง เขาใช้ซุงทั้งตัน ปักลงไปในดิน เมื่อพม่าพบท่อนซุงแทนที่จะล้มความตั้งใด เนเมียวสีหบดีตั่งเผาซุงที่เป็นฐานรากกำแพง วันนั้นเป็นวันเนา พม่ากะว่าจะเข้าไปดลองวันสงกรานต์กันในกรุงตรีอยุธยา เนเมียวสีหบตีสั่งเตรียมทัพม้าทัพช้างไว้ ขนเชื้อเพลิงลงไป ใต้กำแพงแล้วจุดไฟเผาซุงควันโขมง ซุงติดไฟง่าย พอไฟไหม้ ซุงกำแพงกี๊ทรุตตัวลง ทัพพม่าทั้ง อ๒๗ ทัพที่ห้อมล้อมรอคอย อยู่ก็บุกเข้าตีพระนครพร้อมกันทุกด้าน ปืนใหญ่น้อยยิงพร้อม กัน ไฟที่ปะทุไหมัอยู่ที่รากกำแพงเดิมก็ส่งควันลอยขึ้นจับท้อง

ฟ้าต่าทะมึนเหมือนเงาม้จุุรช กรุงศรีอยุธยาแตกคืนวันเนา นี่คีอตัวอย่างของอนิจจังความไม่เที่ยง บางคนบอกว่าไม่ อยากพูดเรื่องที่แล้วไปแล้ว แต่ก้าเราไม่พูดถึงและตรวจสอบ อดีคเลย เราจะไม่มีอปายโกศลคือความรู้ว่าทำไมจึงเกิดความ ผิดพลาคในอดีตแล้ว เมื่อไม่เรกก็อาจจะทำผิดซ้ำรอยเดิมก์ได้ มีชายคนหนึ่งแบกแจกันใหญ่เดินมา ในระหว่างทาง แจกันพลัดหลุดมือตกแษก ปรากฏว่าคนที่ลือแจกันนี้เดินต่อไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาไม่หันกลับมามองแจกันที่นตกเลย

คนที่เดินนู่กันมาก์ถามว่าททำไมตุณไม่หันไปมองแจกันบ้าง"
ชายคนนั้นตอบว่า "มองทำไม แตกแล้วก็นล้วกันไป" สิ่งที่ถูกต้องนั้นคือ เขาควรมองกลับหลังบ้างเพื่อให้เกิด ความรูว่าทำไมแจกันจึงแตกเกิดอปายโกศล คือ ฉลาตในเหตุ ของความเสื่อม เขาจะได้ป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบเดิมอีก

คนขับรถที่ฉลาดย่อมจะต้องมองกระจกหลังน้างก่อน แซงรกคันหน้าหรือเปลี่ยนเลน คนราควรมองอดืตบ้างก่อนที่ ก้าวไปสู่อนาคต

คนไทยจึงควรศึกษาให้ชัดเจนว่ากรุงศรีอยุธยาแตก เพราะเหตุอะไรบ้าง ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔์ ตุลาคม


และเหตุการณ์พฤษภาทมิห เราจะได้มีอปายโกศลแล้วหาทาง ปัองกันไม่ให้ประวัติศาสตร์พำรอย

## รูเท่าเอาไว้ป้องกัน รู้ทันเอาไว้แก้ไข

เราไม่ไห้ศึกษาเฉพาะเหตุแห่งความเสื่อมเท่านั้น เหตุ แห่งความเศริฐเราก์ศึกษาด้วย เพื่อให้มีอายโกศล คือความ้รู้ ว่าทำไมเราจึงเจริฐหรือประสบความสำเร็จ เมื่อปู้เหตุนล้ว เรา จะได้ทำเหตุนั้นซ้ำอีกบ่อยๆ เพื่อความเจริษยิ่งขึ้นไป

ชายคนหนึ่งไปเรียนวิธียิงธนุกับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียง เมื่อเรียนครบหนึ่งปี เขายิงธนูเข้าเป้าเลยไปเขาไปถามอาจารย์ ว่า "ผมเรียนจบหลักสูตรแล้วใช้ใหม"

อาจารย์ถามว่า "เธอรู้ไหมว่าทำไมจึงยิงิถูกเปัา"
เขาตอบว่า "ศิษย์ไม่รู่"
"ถ้ายังไมู่้้ เธอต้องไปฝีกยิงต่อไปจนกว่าจะรู้แล้วค่อยมา ร่ายงานเรา"

เขาไปฝึกิิงธมู่ออีก ธ ปี แล้วมาหาอาจารย์ เรียนท่าน ว่าผมยิงููกเป้านล้ว
"เธอรู้หหมว่าตนยิงถูกเพราะไร?" อาจารย์ถาม
"รู้ดรับ" ศิษย์คอบ
ब.
"ถ้าเช่นนั้น เซอเรียนจบหลักสูตร" อาจารย์สรุป "เพราะ ถ้าเธอรู้ว่ายิงเป้าถูกเพราะอะไร เซอก์ทำอย่างนั้นอีกในดรั้ง ต่อไปและจะยิงถูกเป้า"

ถ้าจัดงานสงกรานต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ทางวัดก์ ต้องถามว่าทำสำเร็จได้อย่างไร ครั้งต่อไปเราจะได้ทำอย่างนั้น อีก เราต้องมีปัญఖาศีอความรู้ความเข้าใจว่าที่ว่าเจริญเพราะ อะไร แล้วควบุุมตัวแปรให้เป็นไปอย่างที่เคยประสบความ เดริญ เหมือนกับพ่อครัวที่รู่ว่าปรุงอาหารอร่อยเพราะไส่อะไร บ้าง เขากีจะใส่ของเหล่านั้นในการปรุงคคั้งต่อไป นี่คือการคิด ที่ถูกตัองเกี่ยวกับอนิจจัง

พระพุทฐเจ้าจึงตรัสปัจดิมวาจาว่า "วยถมุมา สงขารา จบุปมาเทน สมฺปาเทถ สิ่งทั้งหลายเสี่อมสลายไปเป็นยรรมดา ท่านทั้งหลายจงทำกิจการให้สำเร์จด้วยความไม่ประมาทเลิด" เมื่อไม่ประมาทคีอกุมตัวแปรทั้งหลายไว้ไต้ เรากีสามารถสร้าง ความเจริญให้เกิดขึ้นอีก ชะตาชีวิตอยู่ในกำมือของเรา เราเป็น ผู้กำหนดชะตารีวิต

เมื่องานสงกรานต์วันนี้ยุติลงตามคติที่ว่า "ไม่มีงานเลี้ยง ใดที่ไม่มีวันเลิกลา" คณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ก์พ้นจาก

## ลารบัญ



หน้าที่ ประธานและรองประธานจัดงานก็หมดบทบาทที่เวทีนี้ แล้วหาเวที่อนแสงงบทบาทอื่น่อไป ริริตจังเหมื่อนการเค่น ละกร เมื่อเขาให้ท่านแล่นบทเเบนนตัวะไร จงแสดงบทนั้นให้

 ทั้โลกเบริขบเหม่อนโรงมะกรใหญ่
 ค่างลียามเร้าออกอู่หมีอนกัน คมหนึงนั้ม่อมเล่นตัวนานา

Lanนี้ดีอโTvaens
ปวงนิกักเรท่านเกิดงา

ต่างร่ายร่าทำที่า
ตามลีดาของบทละตกร
 มีร้างมิกักมิจากลังร พองบละกกรัวิดกีตา

สธุป
รวมความว่าคาถากาสลักมี ๙ คำที่จะทำให้ชีวิตเราเกิด มงคลคือเหฑุแห่งความเจริฐ ได้แก่

จะ หลีกเลี่ยงคนพาส
กะ สังสรรศ์บัณทิต
กะ ท่าดีเป็นนิด
สะ คิดถึงยนิจจัง
นอกจากนี้ เราต้องมีความรู้ ๓ เรื่องกำกับคาถากาสลัก นั่นคือ

รูเหตุของความเสื่อม (อปายโกศล)
รู้เหตุของความเจริญ (อายโกศล)
รูวิิธีการหลีกเลี่ยงความเสื่อม และวิธีการสร้างความ เจริญ (อุปายโกศลหรียทุศโลบาย)

พุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ไต้ทำให้สถานที่นี่เป็น สภาแห่งบัณติต สมดังพุทะภาษิทที่ว่า
"นสสา สภา ยตุก น สนิติ สนโต
สนโโต น เค เย น วทนฺติ ฐมฺม่
ที่ดไม่มีสัตบุร ที่นันไมไชสภา
ผูไดไม่กล่าวธรรม ผู้น้นไม่ใช่สัตบรษ"
ท่านทั้งหลายสมัครสมานสามัคศีร่วมกันทำกิจการพระ
ศาสนา สร้างวัดธัมมารามที่ชิคาโกให้เป็นแหล่งประทีปธรรม

* พระเมีีตารมากรณ์ (มระยูร ฮมฺมจิตุโด) *

แห่งหนึ่งในตะวันตกที่จัดกิจกรรมส่องทางธรรมะ โดยนิมนต์ พระไทยมาประกาศธรรมถึงอเมริกา นับว่าควรแก่ารารชึ่นชม อนุโทนาเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ขออ้างคุณพระศรัรัตนตรัยและอานุภาพแห่ง หลวงพ่อพระพุทธชินััมโมภาส รวมทั้งทุศลความดีที่ท่านทั้ง หลายได้กระทำบ่าเพ็ฐร่วมกันในวันนี้ จงมารวมกันเป็นตบะ เป็นเดษะ เป็นพลวปัจััย อำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจง ประสบแต่ความสุขความเจริฐ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบ คัวยยรรม ก็ขอให้ความปรารกนานั้นๆ จงพลันสำเร็จ ทุกท่าน ทุกคนตลอดกาลนาน เทอญ

## * * * * * * *





## คณะกรรมการ

๑. นายยงยุทธ์ ธนะปุระ ประธาน
๑. จ.กาญจนา หนนาศ กรรมการ
๓. นางบุบผา คณิตกุล กรรมการ
๔. นายปัญญฺา วิจิ่นธนสาร กรรมการ
๔. นางษุติมา ธนะปุระ กรรมการ
b. Mr! Bruce Evans

กรรมการ

## วัตถุประสงค์





 งมมของไหย ซึ่งมีรกรานนมาจากพระพุทเตาะนา



## ลิอยนดลง

 สีทธรรมชองพระสัมมาสัมพุทรเจ้าให้แพร่หลายออกไปในวงกว้างด้วยรูปแบบต่างๆ
-. การเผยแพร่หนังธี้อรรรมะ มุลิิธิทุทธธรรม ได้ด้ดพิมพัหนังสือที่มีสาระ ประไยชน์แผะทรงคุณค่าออกมาอย่างค่อเนี่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแบ่ง สรรให้มีทั้งส่วนสำทรับจำหน่าย และส่วนที่แจกเป็นธรรมทาน

เ. โครงการหนังสียยรรมะภาษาธังกฉม ได้แปลลากหนังสือภาษาไทยที่สรร แล้ว เช่น พุทธชรรม ธรรมนูฉุวิวิต พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากตานของวิทยาศาสตร์
 ในประเทศ่าง $ท$

ในสถานการณ์ปัจุุัน งานอาสาสมัครรายบุคคล แม้จะทำด้วยความเสียสละ ตยางยิ่ง ก็เม่เพิยงพธและไม่ทันการ งานบุกเบิกที่สำคัญมและงานที่ต้องทำในปรมาณ มาก ดังเช่นโครงการหพังสือรรรมะกาษาอังกฤษ นละการแชกหนังสือรรรมทาน จะเป็น
 บร้หาร กำลังตน ก่ำงังทุน และฉุปกรณ์รองรับยย่างมั่นคง มูลนิธิพุทธธรรมเห์นตระหนัก ในเทฑุผดดังกกล่าวนี้ ซงได้ค่าเนินงานในปูปที่กล่าวข้างด้น และะะซยายกีจการในแหวทาง ที่กล่าวนี่อิ่งยี้นต่อไป เพื่อให้พุทธธรรมน่ำจวๆตและสังคมมนุษย์สูสันติสุขได้อย่างแทัषริง

| ป] \%.\%. | ถำตับ | รายชื้อหนังถิอ | ผู้แต่ง |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| bempl | b. <br> . <br> $\alpha$. <br> ๔. <br> \%. <br> N. <br> * <br> $\alpha$ <br> 40. <br> 44. <br> 4. <br> en. <br> *r. <br> * 4 . <br> © <br> 4n. <br> **. <br> *. <br> to. | จะทัตนาวศนกันได้อย่างไร <br>  <br>  <br> True Preedomi <br> Depenclent OrIgination, <br> the Brddhisu Law of Conditionally <br> Buddhis Economiks. <br> Vererable Fahker, A life wihh Alphn Chah <br> Gening to Know Buddhism <br> Findanyon <br>  <br> ตะไตยากักาา <br> รักชาใดยามท่วยไร <br>  <br>  <br>  <br> มักบสะบบท่งพรเทุทธตามนา <br>  <br>  <br> ท่ายช่ายไรงเหาษไดระ <br> ธิพพาน-ถบัตผา | ตระมวรมปิฟก <br> (ป. в. ปฆุดโก) <br> Aphin Jogano พระรารมี่ไก <br> (ป.e. ปฟุดใด) <br> Paul Bretuer <br> Surthom Phamintr Ph.D. ตวเกรามี่ดก (J.8. ปยุดโด) |
| veter | er <br> 14. <br> 5. <br> 4. <br> 4. <br> b. <br> w. <br> $E$. <br> . <br> 00. <br> en. <br> -b. <br> ce. <br> ed. <br> -c. <br> -b. <br> - <br> -4. <br> *. <br> - <br> b. <br> m. <br> me. | 87s <br> ความรักจากวาเคณเทน่ ฮูความเป็นไทย <br>  <br>  <br> การมีกษาเห่ยสันสงาต <br> Buddhist Soluaicins for the isency-first century <br> The Dawn of the Chamms <br>  <br> คณไทy พสพหางส่าอไร <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> * * <br> จระยาบรรณงองไ่าราสการ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | ตтะ 2 รufig (ป.8. ป1quTa) <br>  <br>  ตระなรมีign P.a. payutto Venerable Sucitro <br>  (ป. ©. ปషคク(n) <br>  <br>  ต ตxrymilg (ป.B. Iqeatn) |

ปี พ.ศ. ถำด้บ รายรั่หนังซืด มี่แต่ง
bund



غ. การตรนquilqyชาตๆาม








- *. Focrn .





4. mervnacesameraikn

*๐. बาสทาและเฆาวฟ





ตระพี่าเรสมางรั์

(Jyxqy mplinia)

(ป.t. ปฟุดใa)


(JTx:y maninia)
พxz1Tgมำgก

(J.e. vitinlm)
(J) "
*
(I.t. ปษุดใa)

