# แฺกธว̄ธีสรัาทลิūักาแ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมุมจิตุโต) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องในงานพุทธบูชาพุทธมณทล
 เน พุทธมณทล จ. นครปฐม


# A BUDDHIST APPROACH TO PEACE 

Phra Medhidharmaporn (Prayoon Dhammacitto)

Published
by
the Tourism Authority of Thailand on the occasion of the Buddha Puja - Buddha Monthon Buddha Monthon, Nakhon Pathom

# พุทธวิธีสร้างสันติภาพ <br> A Buddhist Approach to Peace 

© The author
ISBN 974-8357-98-8
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2532
4,000 เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2532
4,000 เค่ม

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทคไทย

First published in May 1989
4,000 copies
Reprinted in December 1989
4,000 copies
by Tourism Authority of Thailand

พิมพที่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด
โทร. $424-2800-1$ พ.ศ. 2532
" Of the great religions of history, I prefer Buddhism, especially in its earliest forms, because it has had the smallest element of persecution."

## Bertrand Russell

"ในบรรตาศาสนาสำคัญในประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าศรัทธา พระพุทธศาสนามากกว่าศาสนาอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธ ศาสนาแบบตั้งเดิม ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีเสื้อแห่งการจองเวร กันน้อยที่สุด"

เบยร์ทรันด์ รัมเสสลก์

## Words of Appreciation

A Buddhist Approach to Peace is a revised version of a lecture delivered at the 16th General Conference of the Worid Fellowship of Buddhists and the 7th General Conference of the World Fellowship of Buddhist Youth held at Hsi Lai Temple, Los Angeles. U.S.A., on November 19-26, 1988. It was originally written in English and was later translated into Thai at the request of Dr. Prasert Luangkesorn M.D. without whose initiative this book would not have come into existence. I therefore wish to put on record my grateful thanks to him.

I take this opportunity of expressing my appreciation of all the meritorious deeds performed by Tourism Authority of Thailand (TAT) in the publication of this book for free distribution.

Phra Medhidharmaporn

## คำอนุโมทนา


#### Abstract

หนังสือเรื่อง พุทธวิธีสร้างสันติภาพ นี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ป่าฐกถาธรรมที่แสดง ณ ที่ประฮุมสม้ซซาใหญ่ ครั้งที่ 16 ขององค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และที่ประสุมสมัฐฮาใหญ่ ครั้งที่ 7 ขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัตขึ้นที่วัดชีไล นครลอสแองเจลิส ป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-26 พฤศจีกายน 2531 แรกทีเดียว บทความนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ต่อมาได้แปลเป็นภาษาไทยตามคำอาราธนาของ น.พ.ประเสริร เหลืองเกษร ถ้าไม่ได้ความดำริริเริ่มจากคุโเหมอ หนังสือเล่มนี้ คง ไม่ได้รับการจัดพิมพ์ จึงขอบันทีกอนุโมทนาขอบคุณคุณหมอไว้ ณ ที่นี้

ขอถีอโธกาสนี้ กล่าวคำอนุโมทนาต่อกุศลกรรมที่บำเพ็ญโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ หนังสือเล่มนี้


## PREFACE

The Tourism Authority of Thailand (TAT) in conjunction with Nakhon Pathom Province and related agencies organises the Buddha Puja - Buddha Monthon, a Buddhist devotion fair on December 30, 1989 - January 1, 1990 to foster faith in Buddhism and to promulgate the noble glory of Buddhism and Buddhist culture and traditions. As 1988 and 1989 celebrate the Thailand Arts and Crafts Year, TAT avails itself of this occasion to gather at the fair skilled artists and craftsmen and their works which embody Buddisist themes for demonstration and display to a wider public.

As organiser of the Buddha Puja - Buddha Monthon, TAT decides on publication of a commemorative volume and hoids the opinion that the Venerable Phra Medhidharmaporn (Prayoon Dhammacitto)'s A Buddhist Approach to Peace is a valuable book and ideal for the purpose. It is a revised version of the Author's lecture delivered at the 16th General Conference of the World Fellowship of Buddhists and at the 7th General Conference of the World Fellowship of Buddhist Youth held at Hsi Lai Temple, Los Angeles, U.S.A., on November 19-26, 1988. Composed in 2 versions - Thai and English, the book is an excellent vehicle for spreading the Buddha's teachings to Thais and foreigners. With the book's merit in mind, TAT sought and was graciously granted permission for its special publication from the Venerable Author.

The Tourism Authority of Thailand feels a deep sense of appreciation of the Author's loving kindness and support and expresses its gratitude herein to the Venerable Phra Medhidharmaporn (Prayoon Dhammacitto).

## คำนำ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครปฐม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานพุทธบูชาพุทธมณฑล ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2532-1 มกราคม 2533 เพื่อสร้างเสริมศรัทธาในพระพุทธศาสนา เผยแพร่ พระเกียรติคุณ วัฒนธรรมประเพณี อันเนื่องด้วยพระพุทธณาสนา และโดยที่ ปี 2531-2532 เป็นปีศิลปหัตถกรรมไทย จีงเป็นโจกาสดีที่จะได้นำช่างฝีมีอ และผลงานด้านคิลนเที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธิศาสนามาแสดงเผยแพร่ให้ประะชาฮน ทั่วไปได้าู้จักกันอย่างกว้างขวางด้วย

ในการจัตงานพุทธบูชาพุทธมณฑลครั้งนี้ ททท.จะจัดพิมพ์หนังสี่อ ที่ระลีกในงาน และได้พิจารณาเห็นว่า หนังสือเรื่อง พุทธววธ่สร้างสันติกาพ ของเจ้าคุณนพระเมสีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมุมจิตฺโต) อันเป็นฉบับแก้ไข เพ่มเติมปาฐกถาธรรมที่แสดง ณ ที่ประซุมสมัซซาใหญ่ ครั้งที่ 16 ขององค์การ พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และที่ประชุมสมัฮซาใหญู่ ครั้งที่ 7 ขององค์การ ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จัดขึ้นที่วัตขีไล นครลอสแองเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ $19-26$ พฤศจิกายน 2531 เป็นหนังสือที่ทรง คุณค่าเส่มหนึ่ง ประพันธ์ไว้ถึง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และกาษาอังกฤษ อันจะอำนวยประโยซน์ในการเผยแพร่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่ชาวไทย และซาวต่างประเทคได้อย่างดี จึงได้กราบขออนุญาดจัดพึมพ์หนังสือนี้ขื้น ซึ่งกีได้รับความเมตตาอนฺุาต ให้จัดพิมพ่เผยแพร่ได้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรู้สีกซาบซึ้งในความเมตตาอนุเคราะห่ จึงขอกราบขอบพระคุณ เจ้าคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ (บ่ระยูร ธมุมจิตฺโต) เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

## CONTENTS

Preface ..... 4
A Buddhist Approach to Peace ..... 8
A Threat to World Peace ..... 10
Development and Arms Race ..... 12
Definition of Peace ..... 16
Inner and Outer Peace ..... 20
A Buddhist Way to Peace ..... 26
The Problem of Self-defence ..... 34
The Buddhist Framework ..... 44
The Buddhists's Unity ..... 50
Concluding Remarks ..... 56
Notes ..... 60

## สารบัญ

คำนำ ..... 5
พุทธวิธีสร้างสันติภาพ ..... 9
ภัยคุกคามสันติภาพโลก ..... 11
การพัฒนากับการแช่งข้นอาวุธ ..... 13
คำนิยามแห่งสันติภาพ ..... 17
สันติภาพภายในและภายนอก ..... 21
พุทธวิธีสร้างสันติภาพ ..... 27
ปัญหาเรื่องการป้องกันตนเอง ..... 35
โลกทัศน์ซาวพุทธ ..... 45
เอกกาพของฐาวพุทธ ..... 51
ข้อสังเกต ..... 57
เซิงอรรถ ..... 60

# A BUDDHIST APPROACH TO PEACE 

P. Prayoon Dhammacitto (Mererk)

We are gathered here, in the 16 th General Conference of the World Fellowship of Buddhists and the 7th General Conference of the World Fellowship of Buddhist Youth, to explore the ways and means by which Buddhism can contribute to world peace. We are aware that the world today is in need of peace. Humanity stands at the crossroads. The path of the future remains open, subject to a choice which has yet to be made. One road leads to peace, the other to self-destruction caused by nuclear catastrophe. Thus it is appropriate that the theme of this conference is "WFB Unity for World Peace."

[^0]
# พุทธวิธีสร้างสันติภาพ* 



เราทั้งหลายมาประศุมผร้อมกัน ณ ที่นี้ ในการประธุม สมัฮฮาใหญู่ครั้งที่ ๑๐ ของจงค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และการประโุมสมัชชาใหญู่รั้งที่ ะ ของจงค์การยุวพุทธธาาสนิกสัมพันธ์แห่ไโกก (ย.พ.ส.ส.) เพื่ยแสงงหาหนทางและ วิธีการที่จะส่ายให้พระพุทธศาสนามีสวนนศร้างสันติภาพของโลก เรา ทั้งหลายตระหนักนก่ใดว่า โกกทุกวันนี้กำลังงขยหาสันติภาพ มนุษยー ฐาติมาถึงระยะหัวเสี้ยวหัวต่อันวิกฤตที่จะต้องเลือกทางอันเบิด ทอดไปไู่สนาคต ทางสายหน่งน่าสูสนตตราพ อีกสายหนึ่งนำสูโลก วินาศเพราะมนันตงัยนิวเคลียร์ ดังนั้น การที่ที่ประชุมสมับขาใหญ่
 ของโลก" จงเป็นเรื่คงเหมาะสม

[^1]
## A Threat to World Peace

World peace can no longer continue to be the concern of a few politicians, governments, or military experts. It is not at all safe or secure in their hands. They seem to be experts only in keeping real peace away and making the most dangerous preparations for war. Their engagement in arms race is justified by this proverb: "If you want peace, you must prepare for war." They believe that peace can be maintained by the policy of "balance of power" and seek to maintain the world security through the possession of deadly weapons. Yet the accumulation of weapons, particularly nuclear weapons, today constitutes much more a threat than a protection for a future of mankind.

The arsenals of the two superpowers have the capability of eradicating all life from the earth. Should a nuclear war be allowed to break out, it could very well mean the extinction of all humanity and most species on this planet. It has been demonstrated that with some six minutes warning time, a nuclear war between the two superpowers would take about twenty minutes to complete.

## ภัยคุกคามสันติภาพโลก

สันติกาพของโลกไมม่อาจเป็นปีญหาน่าห่วงงยเฉฉาะนักการ เมืองสองสามคนคณะรัฐบาลสองสามคเนะหรีอฝู้เซื่ยวฐาญด้าน ทหารจำนวนไม่กี่คนได้อีกต่อไป โลกไม่ม่น่นคงปลอดกัย หากปล่อย เรี่งงีี้นึกในกำมีอของพวกเขา ดูเนมือนว่าคณณบุคคลเหล่านี้เี่ยวขาญ เป็นพิเศษในการกำจัดสันตีภาพที่แท้จิิงออกไปและทำการเตรยมรบ ซึ่งเป็นนันตรายอย่างมหันต์ การตั้งหน้าตั้งตาแแ่งขันอาใุธขจงพวก
 รบให้พร้อมสรรพ" พวกเขาเชื่อว่า นโยบาย "ถ่วงดุลย์อำนาจ" จะ สามารเรักษาสันศิภาพไว้ด้ จัจมุ่งรักษษความมั่นคงปลอดกัยของ โลกดัวยการสั่สมจาาุรร้ายแรง แต่ารรสั่งสมอาวุธนานาชนิดโดยเฉพาะ อย่างยิ่งอาจุธนิวเคลียร์ไนปจจจุบันได้สร้างภ้ยคุกคามต่ออนาคต ของมวลมนุเยยาติมากกว่าจะเป็นการคุ้มคตจงป้องกัน

คลังสรรพาวุธของสจงประเทศอกิมหาอำนามมีมีดความ สามารถสังหารนลาณพีวขตทุกุรูแแบบนนื้นพิภพ หากปล่อยให้สงคราม นิวเคสียร์ระเบิดขึ้นมา นันยย่อมหมายกีงกาลอวสานแห่งมวลมนุุษย่ ชาติและสิ่งมีโีวิตเกีอบทั้งหมดบนดาวนพเคราะห์ควงนี้ ไดีมีการแสดง พถิตึไว้ว่า สูงครามนิวเคลียร์ระหว่างสองประเทศอกิมหาจำนาจจะ

Within thirty days 90 percent of Americans, Europeans and Russians would have died as a result of initial blast, fireballs, radiation sickness, starvation, psychosis and grief.'

## Development and Arms Race

In the world of limited resources, there is a close relationship between expenditures on armaments and the amounts of resources allocated to economic and social development. World military expenditure is well over $\$ 1.5$ million every minute of every day. At present some 25 percent of the world's scientific manpower is engaged in militarily related pursuits. Throughout the world, an estimated 400,000 engineers and scientists are working on military projects. ${ }^{2}$ The abundance of human talent and material resources is currently devoted to arms buildups. They shoud be more positively utilized in economic and social development. Public services, health, education, housing, and protection of the environment all suffer because the worid simply does not have enough resources to support these necessary services.

มีเวลาเตือนล่วงหน้า $\mathfrak{ธ}$ นาที และใซ้เวลาประมาณ เ๐๐ นาทีจีจยุติ ภายใน ๓๐ วันหลังสงคราม ประชาชนชาวอเมรีกัน ยุโรป และ รัสเปีย ๙๐ เป่อร์เซนต์ จะตายเพราะแรงระเบิด ลูกไฟ พยาธิริงสี ความจดอยาก โรคจิตและความเศร้าโคก*

## การพ้ฒนากับการแข่งขันอาวุฐ

ในโลกที่มีจำนวนทรัพยากรจำกัดนี้ การใช้จ่ายด้านกำลัง อาวุธมีส่วนสัมพันธ์ไกล้ชิดกับปริมาณทรัพยากรที่จัดสรรเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ละวันโลกเสียค่าใช้จ่ายด้านการทหาร นาทีละกว่า ๑.ะ ล้านเหรียญสหรัฐ (๓๘ ล้านบาท) ในปัจจุบันนี้ กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ๒ะ เปอร์เซน์์ทั่วโลกมีกิจการรม เกี่ยวกับ การทหาร ประมาณกันว่าวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์๔๐0,000คน ทั่วโลกกำลังทำงานให้กับโครงการทางทหาร ${ }^{\bullet}$ พรสวรรค์ของมนุษย์ และทรัพยากรจำนวนมหาศาลถูกผันไปไช้ในการสั่งสมอารุธ ทั้ง $\rceil$ ที่ น่าจะนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา เศรษฐิจและสังคม การบริการประชาซน การสาธารณสุบ การศึกษา การเคหะ และการ อนุรักษ๋สังแวดล้อมได้รับความเสียหายเพียงเพราะโลกไม่มีทรัพยากร พจที่จะจุดหนุนการบริการที่จำเป็นเหล่านี้
"Public health expenditures only amount to about 60 percent of military expenditures on a world basis. The resources devoted to medical research world-wide are only one fifth of those devoted to military research and development. Malaria kills about 1 million infants in a year, yet it is estimated that only $\$ 1.5$ billion per year would control the disease. This is less than the sum spent in only two days on military pursuits. ${ }^{\text {" }}$ "

Thus the arms race is a threat to world security and human survival both militarily and economically. All concerted efforts must be made to bring a stop to this senseless accumulation of deadly weapons of mass destruction. World peace must be the concern not only of constituted political authorities, but also of every man and woman who is capable of thinking and acting. The initiative for peace should be taken by non-governmental organizations. Representing public opinions, non-governmental organizations like the World Fellowship of Buddhists constitute an important force in the promotion of peace.

If the Buddhists throughout the world are united, they can generate and channel effective action conducive to world peace. The Buddhists are entitled to be peace-
"ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุชทั่โลกเท่ากับ ฉ๐ เปอร์เซนต์ ของค่าใช้จ่ายด้านการทหาร ทรัพยากรที่ผันไปไข้ในการวิจัยทางการ แพทย์ทั่วโกคึ⿵冂เป็นเพียง ๑/ะ ของทรัพยากรที่ทุ่มให้ก้บการวิจัย และการพพพนาด้านทหาร มาเลเรี่ยคร่าชีวิตเด็กทารกประมาณ ๑ ถ้านคนต่อบี แต่ประมาณกันว่า ใช้เินเพียง ๑.ะ พ้นล้านเหรียญ สหรัฐต่อปี กีสามารถควบคุมโรครัายนี้ได้ เงนจำนวนนี้น้อยกว่าค่า ใช้จ่ายด้านการทหารทั่วใลกในเวคา เร วันเสียอีก" "

ดังนั้น การแข่งขันอาวุธจีงเป็นกัยคุกคามทั้งทางทหารและ ทางเศรษฐกิจต่อความมั่นคงของโลกและความ อยู่รอดปลอดภัยของ มนุษยฮาติ เราจะต้องทำความพยายามร่วมกันในอันที่จะยุติการหลับ หูหลับตาสั่งสมฮาวุธร้ายแรงที่มีจำนาจทำลายล้างประชาชนพลโลก สันติภาพของโลกไม่ใช่ภาระรับผิดซอบของกลุ่มอำนาจทางการเมือง เท่านั้น หากยังเป็นภาระหน้าที่ของซายหญิงทุกคนผู้คิดได้ทำได้ องค์กรเอกซนควรมีความริเริมในการสร้างสันติภาพ ในฐานะตัวแทนของ ประชามติองค์กรเอกชนอย่างองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเป็น กำลังสำคัญอันหนึ่งในการเสริมสร้างสันติกาพ

ถ้าชาวพุทธท่่วโลกสามัคคีกันก็จะสามารถระดมความ พยายามกระทำการจันนำมาซึ่งสันติภาพของโลก ชาวพุทธทั้งหสาย
workers because theirs is a religion that propagates peace (santi) as its universal message. The Buddha was regarded as the 'Prince of Peace' (santi-rājā). As Reverend J.T. Sunderland has pointed out: "Buddhism has taught peace more strongly among its followers, more effectively, during all its history, than has any other great religious faith known to the world. ${ }^{14}$

## Definition of Peace

The term 'peace' has both negative and positive meanings. In its negative sense, peace is an absence not only of war and contlict but also of 'structoral violence' such as social ihjustice, social inequality, violation of human rights, destruction of ecological balance, etc. In its positive sense, peace means the presence of unity, harmony, freedom and justice. Thus the concept of peace encompasses within itself the absence of conflict as well as the presence of harmony. Without an agreement on this comprehensive definition of peace, the peace-workers will not be able to make concerted efforts to promote world

มีสิทิิเป็นผู้สร้างันติภาพ เพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องสันติกาพ อย่างเป็นสากลเทศนา พระหุทรเจ้าได้ดับการยดมรับว่า เป็นพระราชาแหหส้นติภาพ ตังที่ท่าน เจ ที ชันเตฮร์เลนด์ สี้แจงว่า "ตคอด ระยะเวคาในประวตตศาสตร์ พระพุทธตาสนาสอนเรื่องสนดิกาพแก่ ทุทธตาสนิกชนยย่างจงงงงังละได้ผคยิ่งกว่าตาสนาต่าคัญอี่นใดที่ โลกรุจัดัก" *

## คำนิยามแห่งสันติภาพ

ค่าว่า "สนติภาพ" มีความหมายทั้งในเชิงปิเสธ และ ยีนยันในความหมายปฏิเสธ ส้นิิภาพไม่เพียงแต่หมายสึงสภาวาะที่ ไม่มี สงครามและความขัดแย้ง แต่ยังมายถึงสภาวะที่ไม่มีความ รุนแรง ในโครงสร้างสังคม เช่น ความอยุคิตรรม ความไม่เสมอภาค ในสังคมการละเมิดสิทริมนุษยยนน การทำลายความมมดุลย์ทางนิเรศวิทยา ในความหมายเชิงยืนยัน สันติภาพหมายถึงสภาวะที่มี ความ สาม้คคีปรจงดองเสรีภาพ และความยุติตรรม ดังนั้นค่าว่าส์นติกาพ
 หากผู้สร้างันติกาพไม่เห็นพ้องต้องก้นในคำจำกัดความอันครอบคลุม ทั้งสองประเด็นเช่นนี้ พวกเขาจะไม่สามารถรามระดมสรรพกำลังมา
peace. Whereas the pacifists from the developed countries are much obsessed with the threat of nuclear war and tend to give priority to the problem of arms race, their brothers and sisters from the developing countries are much concerned with the problems of hunger, social injustice and violation of human rights. In spite of this difference in their priorities, the peace-workers from all the countries can cooperate to work together for peace if they understand that peace is not only a mere absence of war and structoral violence but also a presence of harmony and justice.

In the Buddhist framework, the concept of peace is extended to include both inner and outer peace. Inner peace (ajihatta-santi) which is generally known as 'peace of mind' is a mental state free from "disquieting or oppressive thoughts or emotions." 5 The attainment of the ultimate peace of mind is the goal of good life in Buddhism. With reference to this kind of peace, the Buddha said: "There is no higher bliss than peace." ${ }^{6}$ Peace here is the characteristic of Nibbāna.

เพื่อการเตริมสร้างสันติภาพ ขณะที่ผู่พัทสันติภาพจากประเทศพัมนา แล้วหมกมุ่นกับภัยยุกคามจากสงครามนิวเคลียย์และให้ความถำคัญ เป็นอันดับหนึ่งแก่ปัญหาการแงงขันอาวุธ ตู้ทักสันติกาพจากประแทค กำลังพัพนากลับให้ความสนใจปัญหาความอดอยากหิวโหย ความฉยุติตรรมในสังคมและการละเมิดสิทธิมนุยยศน แม่จะมุจุดเน้น ต่างกันเชนนี้ ผู้สร้างสันติภาพจากทุกประเทหก็สามารถจับมีอกัน สร้างสันติกาพไต้ ถ้าหากเขาเข้าใจดีว่าสุดิดาพพมีได้นมายเพียง สภาวะที่ไมมมีสงครามและความุุนแรงในโครงสร้างส้งคม แต่ยง หมายถึงสภาวะที่มีความสามัคคีและความยุติธรรม

ในโลกทัตน์ขุองชาวพุทษ คำว่า "สันติภาพ" หมายรวมทั้ง สันติภาพภายในและสันติกาพภายนอก สันติภาพภายใน (อัฯเัตตสันติ) ที่รู้จักกันโดยทั่วไปบว่า "ความสงบใจ" หมายลิงสภาพจิตใด ที่เปิเจิสระจากความคิดหรีออารมณ์ที่กระสับกระส่ายอีดขัดงำคาญ ${ }^{*}$ การบรรุุถ์งบรมสันติภายในจิตเป็นุุดนมายสูงสุดของซีจิตที่ดีใน พระพุทธตตาสนา พระพุทธเจ้าทรงหมายถีงความสงบศนิตโิ้จงตตรัสว่า
 เป็นลักษณะของนิพพาน

## Inner and Outer Peace

Inner peace is a prerequisite for outer peace which involves interpersonal relations. A person is said to have outer peace when he has a harmonious living with his fellow-beings (sama-cariyã). Outer peace includes communal, national and global peace.

In Buddhism peace is as much concerned with individuals as with groups and institutions. Inner peace of individuals provides firm foundations upon which the entire edifice of social peace is to be built up. In fact, society can remain fully peaceful if its members fully have peace of mind. Unless there is peace within, there will be no peace without. This truth is revealed in the preamble of UNESCO:
"Since it is in the minds of men that wars begin, it is in the minds of men that the ramparts of peace should be erected." This very same sentiment is echoed in the first verse of the Dhammapada which states:

## สันติภาพภายในและภายนอก

สันติภาพภายในเป็นปัจจ้ยไห้เกิดสันติภาพภายนอก สันติกาพนจกเป็นเรี่จงเกี่ยวกับความสสมหันร์ระหว่างบุคคร บุคคลใดไเด้ ซื่อว่า มีสันติกาพภายนจกกีต่อเมื่ธบุคคลผู้น้นสสามัคคีปรคงดองกับ
 กลุ่ม ระดับขาติและระดับโลก

ในพระพุทธศาสนา เื่จงสันดติภาพเกี่ยวข้องก้บปัจเจกขน มากพอ 7 กับสังคมและสถาบัน สันติกาพภายในใจขงงปัจเจงๆน ปูรากฐานให้กับสันติภาพในสังคม แห้ที่จรจงนั้น สังคมมีสีนติภาพ ถาวรไเด้ ถ้าสมาชิกแต่ละคนของสังคมมีสันติกาพภายในจิตใง ถ้า ไมมีมันติกาพภายในกัไม่อาจมีสันติกาพภายนอก คำปรารภพององค์การ ยูเนสโก ได้ประกาศสัดจธรรมความจริงิ้อนี้ว่า" "เพราะสงครามมร่มที่
 แห่งคัมีีร์พระธรรมบทได้สะต้อนความรูรูสสกทำนจงเดียวกันว่า
"มโนโฺฺฺฺพงฺดมา ธมุมา
มนสา เง ปทุมฺเร็
ตโต น ทุกุมมเนวติ

มโนสถูรา มโนมยา
ภาสติ วา กโรติ วา
จกฺก๋ว วหโศ ปท่
> "Mind foreruns all activities,
> Mind is chief, mind-made are they; If one speaks or acts with a wicked mind, Then suffering follows him Even as the wheel, the hoof of the ox."7

Hence inner peace and outer peace are inseparable ; both must be cultivated together through the control and elimination of three root-causes of conflict ; viz.,

1) Selfish desire for pleasure and acquisitions (räga);
2) Anger and hatred (dosa);
3) Delusion or ignorance (moha).

All forms of conflicts, quarrels and wars, whether between individuals, groups or nations, can be traced to these three roots of bad actions (akusala-mula).

First, the selfish desire for pleasure and acquisitions gives rise to crimes, exploitation, corruption, and conflict. As it is said by the Buddha: "It is on account of

> ใจเป็นู้นำสรพพส่ง
> ใจเป็นใหญ่ (กว่าสรรพสิ่ง)
> สรรพลิ่งสำเร็จได้ด้วยใด
> ถ้าทูคหรีจทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว
> ความทุกข์ย่อมติดตามตัวเรา
> เหมือนล้อหมุนเต้าตามรอยเท้าโค" "

ดังนั้แ สืนติกาพภายในกับส้นติกาพภายนอกจีงงเยกกันไม่อกก ต้องพัพนาไปพร้อม 7 กัน ด้วยการควบคุมและทำลายรากเห้้า แห่งความขัดแย้ง ๓ ประการ คือ
๑. ความปรารนนาในวัตถุกามและสิ่งปรนเปรอ (ราคะ)
๒. ความโกรรนละความเกลียด (โทสะ)
๓. ความหลงหรือความเชาา(โมหะ)

ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทและสงครามะะหว่างป็จเจกชนกลุ่มฮน หรีจประเทศศาติลิวนสืบสาวได้ว่า มีที่มาจากรากเหง้าขขงความชั่วร้าย (อกุศมมูล) ทั้งสามประการนี้
๑. ความปรารถนาในวัตถุกามและสิ่งปรนเปรจก่อให้เกิด การววาาทอาชญากรรม การขูดรีด การฉ้อรรษมร์บังหวงงและความ

passion or desire that kings dispute with kings, Ksatriyas dispute with Ksatriyas............It is on account of passion or desire that they wage war, having taken sword and shield, having girded on bow and quiver and being drawn out in battle-array on both sides. ${ }^{18}$

Secondly, anger is an immediate cause of violence. When anger is not pacified in time, it becomes hatred or ill-will which will not cease easily. That is why the Buddha said:
> "He abused me, he beat me, He defeated me, he robbed me:' In those who habour such thoughts Hatred never ceases."s

When man's mind is full of hatred or ill-will, he turns to violence or cruelty. As it is said: "When a man hates, is prey to hatred and his mind is obsessed by hatred, he kills living things." 10

Thirdly, under the influence of ignorance, men cling to faith and ideology, resulting in conflicts and wars. In the past those who had blind faith in their religions waged wars with their neighbours out of religious fanaticism. Men of the modern time add the wars and conflicts of economic

พะะราชาวิวาทกับพระราชา กษัดริยวิวาทกับกเ์ตริย์...เพราะเหตุแห่ง กามทั้งหลายนันแล ฝูงษนต่างถีอดาบและโล่สอดแผ่งรนู วิ่งเช้าสู่ ถงครามปเทะกันเทั้งสองข้าง" "

เ. ความโกรธเป็นสาเหตุฉับพลันที่สร้างความรุนแรง เมื่อไม่ระงับความโกรธให้ทันกาล ความโกรธธะกลายเป็นความเกลียด หรือความพยาบาทซึ่งไม่มีวันดับไปง่าย 7 ตังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"ผู้ไดมัวคิดอาฆาตว่า
เขาด่าเรา เขาทำร้ายเรา
เขาเฮาษนะเรา เขาขโมยของเรา
เวรของผู้นั้นไม่มีทางระงับ" *
ขณะที่จิตใจเต็มไปต้วยความเกลียดหรีอความพยาบาท มนุษย์จะหัน ไปใช้ความรุนแรงหรียความโหดร้าย ดังคำกล่าวที่ว่า" ุคคผผู้ปังเกิด โทสะแล้ว อ้นโทละครอบงำ เป็นทาสขคงโทสะ ย่อมสังหารผคาๆร ชีวดต" $\circ$
๓. เมื่อถูกโมหะครอบงำ มนุษยียยดติดกับศาสนาและ อุดมการณ์ทางการเมือง อันมีผลเป็นความขัดแย้งและสงคราม มนุษย์ในอดีตมีศรัทธามือบอคในศาสนาแล้วก่อสงครามกับประเทศ เพื่อนบ้าน เพราะคลั่งศาสนา แต่มนุษย์สมัยปัจจุบัน ก่อสงคราม
systems and political ideologies. Nations are divided into two competing blocs headed by the two superpowers whose rivalry is responsible for tension in the world.

## A Buddhist Way to Peace

Outer peace cannot be forcibly imposed upon society so long as the minds of its members are seized by the forces of seltish desire, hatred and delusion. In order to cultivate outer peace, man has to wage war within his mind. It is a war to discipline the forces of the three motives. The victory in this battle is necessary for the cultivation of both inner and outer peace. He who conquers his own selfish desire, anger and delusion is the greatest victor. As the Buddha said:
> "Though one conquers in battle
> A thousand times a thousand men, One who conquers just oneself Is indeed the greatest victor. ${ }^{n+1}$

To the extent that a man conquers himself, he will be free from the tendency to be in conflict with his fellow beings. The change in man's pattern of behaviour is due to the change in his way of thinking. Without proper religious training, such a personal transformation will not occur easily.

และความนัดแย้งเพราะระบบเศรษฐูกิจและดุดมการณ์ทางการเมือง ประเทคต่างๆ ถูกแบ่งเป็นสจงค่ายคุ่แช่งมีสองประเทศอกิมหาจำนาจ
 ขภิมหาจ่านาจ

## พุทธวิธีสร้างสันติภาพ

สันติภาพภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่อาจใช้ำสับับังตับให้เีกดบี้นใน สังคมตราบเท่าที่จตตใดของสมาซิกบองสังคมยังถูกความโลภ ความ
 ประกาศสงครามภายในจิตใจของตน นั่นคือสงครามเพื่อการควบดุม แงจจูงใจั้งสามประการ การมีตัยชนะในสนามรบด้านในมี้มีความ สำคัญต่อการสร้างส้นติภาพภายในและภายนอก ผู้มีชัยชนะนนื้อ ความโลก ความโกรถและความหลง จัดเปึนยอดุุนพล พระพุทธ เจ้าตรัสว่า

> "สึงจะรบศนะท้าคักเป็นพัน 7 ราย
> กีไม่นับเป็นยจดงุุนพล
> แต่ผู่ที่เจาษนะจิตใจตน
> จึงเรียก "ยขดุุนพล" แท้จริง"ะ

27
"The unleashed power of the atom", said Einstein, "has changed everything except our way of thinking, " and he warned the peoples of the world and their governments that they would bring unprecedented disaster upon themselves "unless there is a fundamental change in their attitudes towards one another as well as in their concept of the future. ${ }^{1 \%}$

The change in man's attitudes towards his fellowbeings is possible if he liberates himself from the controlling power of the three unwholesome motives and at the same time develops the wholesome qualities known as the four Divine Abidings (Brahma-vihāra), viz.,

1) Loving-kindness towards all beings (mettā) ;
2) Compassion towards those in distress who need our help (karunã);
3) Ability to rejoice with those who are justly happy (muditā);
4) Impartiality towards all beings (upekkhā). ${ }^{13}$

The person who has successfully developed these quali-

มนุยย์มีซียขนะเหนีอตนเจงได้มากเพียงใด เฐาจะเปินอิศระ จากความใน้มเอียงที่จะทัดแย้งกันเพื่อนมนุุษยได้มากเพียงนั้น มนุษย์ เปลี่ยนแบบแผนแห่งความประพๆติได้เพราะมนุษย์เปลี่ยนิิริคึด ความเปลี่ยนแแลงบุคลิกภาพเช็นนั้นเกิตขี้นไม่ง่ายเลยหากไม่มีการ ปฏิบติธรรมทางคาสนา

ไอน์สไตน์กล่าวว่า "พลังานนปรมาณูที่ปลดบปล่อยยอกมา ได้เปลี่ยนแแปงสรรพสิ่งยกเว้นวิจีคิดขตงมมุษย์" และไอน์ไตนได้ เตือนปะะષาศนพลโลกและรับบาลทั้งหลายว่า พวกเขาอาจสร้างภัย
 ทัศนคคิที่พวกเขามีต่ตกันและแนวความคคดเกี่ยวกับอนาคศ" *๐ มนุษย์อาจเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ต้วยกันไต้ ถ้าเขาปลดปล่อยตนเจงจากพลังครคบง่าของยกุศลมูลทั้งสามและใน ขณะเดียวกันกัพัผนนากุศลรรรมที่รียกว่า พรหมวิหาร $\propto$ คือ

| ๑. เมตตา | ความรักปรารกนาดีต่อสรรพสัตว์ |
| :---: | :---: |
| ๒. กรุณา | ความสงสารคิดชชยผู้ประสบทุกข์ |
| ๓. มุทิตา | ความพลอยยินดีกับผู้ได้ดีมุชุฯ |
| อุเบกขา | ความเป็นกลางต่อสรรพสัตร์ ** |

บุคคผผู้ประสบความศำเร็จในกางพัฒนาคุณธรรมเหส่านี้
ties is said to be "one who is cleansed with an internal bathing" after bathing "in the water of love and compassion for one's fellow beings." ${ }^{14}$ As a result, he has undergone a fundamental transformation of his behaviour.

The practice of mettā or loving-kindness is an essential part of the religious training necessary for the promotion of peace. Mettā is a boundless love for all fellow beings; it is analogous to mother's love for her only child. "Just as a mother loves her only child even more than her life, do you extend a boundless love towards all creatures." It is to be extended towards all beings by the following way of thinking: "May all beings be free from enmity, affliction and anxiety and live happily." ${ }^{15}$

According to the Buddha, a person who has successfully developed loving-kindness in his mind can expect eleven blessings. What are the eleven? He sleeps in comfort, wakes in comfort, and dreams no evil dreams, he is dear to human beings, he is dear to non-human beings,

เรียกว่า "เป็นผู้จำระตนด้ายการสงงสนานด้านใน ภายหลังงากอาบ-
 ขั้นพื้นฐานแน่งความปประพๆติของเขา

การเริญมมตตาจัดเเป็นการปฏิบิติศาสนรรรมส่นสำคัญและะ จำเป็นต่ยการเสริมสร้างสันติภาพ เมตตาคืคความรักสรรพสัตร อย่างไม่มีขอบเขตจำกัตศึ่งแปรียบได้กับความรักของมารดาที่มีต่อ ถูกน้อยคนเคียวขจงงเธธ "มาวดารักถูกน้อยคนเดียวมากกว่ารักตัวเอง
 จันนั้" เมตตาแผ้ไปยัสสรพพสัตว์ดังยวิธิคิดตังนี้ :
"สพฺเพ สตฺตว อาตรา อพุยาปษุมา อนีมา สุธ่ อตุตาน์ ปรหหนตุ ขจสัตวั้ั้งหลายทั้งปวง จงอย่ามีเวรอย่าเบียดเบียนกัน จย่ามีทุกฯ์ มีความสุป รักษาศนเกิด"** พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้เจริญเมตตาย่อมได้อานิสงส์ คด ประการ คือ
๑. หลับเป็นสุข
๓. ตี่นเป็นสุฯ
๓. ไมล่สนร้าย
๔. เป็นที่รักของมนุษย์์ั้งหลาย
deities guard him, fire and poison and weapons do not affect him, his mind is easily concentrated, the expression of his face is serene, he dies unconfused, if he penetrates no higher he will be reborn in the Brahma World. ${ }^{16}$

The Buddha once preached to the congregation of monks the six virtues of harmonious living (säränîya-dhamma) They are as follows:

1) To act with loving-kindness;
2) To speak with loving-kindness;
3) To think of virtuous fellows with loving-kindness;
4) To share any lawful gains with virtuous fellows;
5) To keep without blemish the rules of conduct along with one's fellows;
6) To be endowed with right views along with one's fellows.

It is stated that these virtues cause affection and regard, and are conducive to non-quarrel, harmony and unity. ${ }^{17}$

を. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
b. เทวดารักษษา
๙. ไฟกีดี พิษกีดี ศาสตราก์ตีไม่แน้วพานเมา
๘. จิตเป็นสมาธีได้ววดเร็ว
๙. สีนน้าผ่องใส

๑๐ ไม่หลงทำกาลกิรยยาายย
๑๐. เมื่อยังไม่บรรุุคุณวิศศษยิ่ง 7 ไี่นไปย่อมเข้าถีงพรหม

โลก ${ }^{\text {b }}$
สมัยหนึ่งพระพุทรเจ้าทรงแแดงสาราณียเรรม $\leq$ ประการ แก่พระกิกษุสงม์ ณาราณียตรรมทั้ง $ร$ ประการ เป็นดังนี้
๑. ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์

เ. ตั้งเมตศาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์
๓. ตั้เมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมตรรย์
๔. แบ่งปันของที่ไดัมาโคยศอบธรรมแแก่เพื่อนพรหมจรรย์
๕. มีคีลบริพุธ์เพมอกันกับเพื่อนพรหมดรรย์
๖. มีที๊ริดีงามเสมจกันกับเพื่อนพรหมจรรย์

ธรรม $\leq$ ประการนี้ ทำให้บุคคลเป็นที่รักและเคารพ เป็นไป่พื่่อ ความไมื่วาท เพื่อความสามัคคีและเพื่อเอกภาพ ${ }^{\text {o๘ }}$

The practice of loving-kindness was praised highly by the Buddha: "None of the good works employed to acquire religious merit is worth a fraction of the value of loving-kindness. ${ }^{\text {"78 }}$ On hearing Ananda's suggestion that half of the Buddha's teaching consisted in the practice of loving-kindness, the Buddha said that it was not half but the whole of his teaching. It is this emphasis on lovingkindness and compassion that prevents the Buddhists from using violent means to solve a conflict. The Buddha said; "One refrains from killing creatures, laying aside the stick and the sword, and abides conscientious, full of kindness, love and compassion towards all creatures and beings. ${ }^{\prime \prime \prime}$

## The Problem of Self-defence

Such a thorough-going pacifism invites some problems regarding self-defence. What will the Buddhists do if they are attacked by his fellow beings? Should the Buddhists use force to defend their country when it is invaded by enemies? The Buddhist scholars give conflicting opinions on this issue. Some say that the Buddhist way of solving the conflicts must be nothing but peaceful negotiation since any use of violent force amounts to a transgression of the Buddha's teaching. Others suggest that the

การเจริญเมตตตาได้รับารสรรเสริญอย่างมากจากพระพุทร-

 คร่งหนึ่งแห่งเทศนาของพระจงค์เป็นเรื่องการเจิจุเมตตา พระพุทธิเจ้าตัสสแย้งว่า การเริญเมตตาไม่ใชคคร่งหนึ่ง แต่เป็นทั้งหมดแห่ง เทศนาของพระองค์ เทศนาที่น้้นเร่ำงมมตตากรุณาชช่นนี้ห้ามฮาวพุทธ มิให้หชิวิธีุุนแรงแก้ป้ญหาความขัดแย้ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ระเว้น การม่าสัต์ วางท่อนไม้ วางอารุธ มีความฉะอาย มีความเอ็นดู่


## ปัญหาเรื่องการป้องกันตนเอง

การรักสันติอย่างที่สุดเช่นนั้น สร้างปัญหาบางประการเที่ยว กับการป่องกันดนเอง กล่าวคือ ซาวพุทธควรปฏิบัติติวอย่างไร ถ้า ถูกเพื่อนมนนุษย์ำว้ายา? เมื่อประเทศถูกศัตรูกุราน ฮาวพุทธควรรใั้ กำสังป้องกันประเทศหรือไม่ ? ในปัญหานี้ นักนราชญ์ฮาวพุทตรให้ ทัศนะที่ขัดแย้งกันน นักปราศญ์บางท่านกล่าวว่า พุทธวิธีเพื่อแก้บัญหา ความขัดแย้งไมม่อะไหนอกเหนือไปจากการเจจจาโดยสสนตั ทั้นี้เพราะ การให้กำลังุุุมเงงเท่ากับฝ้าฝืนคำสอนขขงพระพุทธองค์ แต่น้กปราชณ์
use of force is allowed if it is to serve a good purpose such as the protection of Buddhism. They maintain that the Buddhists are allowed to fight for the right and destroy their enemies in order to protect and preserve Buddhism. For instance, Buddhism was once used by King Dutthagamani Abhaya of Sri Lanka to justify a war.

Dutthagamani, a young Sri Lankan prince, waged war with a Tamil ruler, Elala. After a series of battles, the Sinhalese prince defeated Elala and killed him on the battlefield. According to Dutthagamani, this war was a holy war and the prince made it known by this proclamation : "This enterprise of mine is not for purpose of acquiring the pomp and advantages of royalty. This undertaking has always had for its object the re-establishment of the religion of the supreme Buddha. "2o After his conquest, Dutthagamani reflected with dismay on innumerable lives sacrificed for the attainment of his end. Then he asked eight saints or arahants who came to console him: "Lord! what peace

ท่านอื่น ๆ เสนอว่า ซาวพุทธไต้รับอนุญาตให้ใช้กำลัง ถ้าเป็นการใช้ เพื่อุุดประสงศ์ที่ดีงาม เซ่น กรนีปกป้องพระพุทธศาสนา พวกเขาา เห็นว่า ชาวพุทฐไต้รับอนุญาตใใ้ต่อสู้เพื่อความซอบธรรมและให้ ทำสาย อริราชศัตรู เพื่อพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ดังเช่นกรณีที่ตรั้งหนึ่ง พระเจ้าทุฏฐูามณีอภัยแห่งศรีลังกา อ้างพระพุทรศาสนามาสนับสนุน การสงคราม

พระเจ้าทุปฐคามณีในสมัยที่ทรงเป็นพระยุพราชแห่งครีจังกา ได้ประกาศสงครามกับกษัตริย์ทมิพ พระนามว่า เขลาละ หลังจาก รบติคต่วกันหลายครั้ง พระยุพราชแห่งสิงหลมีชัยขนะและได้ปลง พระชนม์พระเจ้าเอลาละในสนามรบ ว่ากันตามทัศนะของพระเจ้าทุฐฐคามนี สงครามครั้งนี้เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระองค๋ได้ ประกาศให้ทราบทั่วกันด้วยพระบรมราชโองการนี้ว่า "การศีกของเรา หนนี้ไมได้มีเพี่อแสวงหาเกียรตียสและผลประโยธนไหักับพระมหากษัตริย์ การศีกครั้งนี้มุ่งหมายที่จะพื่นฟูณดาบนาพระศาสนาของ องค์สมเด็จพระบรมศาสตา? ${ }^{\text {bo }}$ ภายหลังจากชัยซนะในสงคราม พระเจ้าทุฏฐามณีทรงไม่สบายพระทัยเมื่อรำลีกถึงว่าชีวิต นับไม่ถ้วน ต้องตับสูญไปเพื่อให้พระองค์บรรลุถึงจุตหมาย พระองค์ได้ตรัสถาม ปัญหาต่อไปนี้กับพระอรหันต์ ๘ องค์ ผู้มาปลอบพระราซหฤทัยว่า
of mind can there be left to me, when I have been the means of destroying great armies?" And the arahants answered: "Supreme of men! From the commission of that act there will be no impediment in the road to salvation. Therein, no more than two human beings have been sacrificed; the rest are heretics and sinners, who are on a par with wild beasts. And as you will cause the religion of the Buddha to shine forth in great splendour, on that account, 0 ruler of men, subdue your mental affliction." 21 Thus was the king consoled.

These words of advice which gave justification to killing during a war were recorded in the Mahavamsa. It is doubtful whether the monks who uttered these words of violence were arahants indeed. Commenting on this curious statement of the Mahavamsa, Walpola Rahula writes: "The Mahavamsa clearly says that the above advice was given by eight arahants. But it is absolutely against the spirit of the Buddha's teaching. Destruction of life in any form, for any purpose, even for the establishment, protection or propagation of Buddhism, can never be justified
"ท่านผู้เจริญ โยมจะมีความสงบใจอันใดเหสือยยู่ในเมื่อโยมเจงได้ เป็นเคคื่องมือท่าลายกจงทัพมนีมา ?" พระองหันด์ทูลตอบว่า "มหา-


 จากพระองศ์ชวยให้พระพุทรศาสนาโโติชวงรัชวาล มหาบพิตร ด้วย



คำแนะนำที่สนับสนุนการเหนม่าในสงครามเชนน้้ไพูดูกับทีก ไว่ในคัมกีร์มหาวงศ์ เป็นที่น่าสงสัยว่าพระภิกษษู้ทล่าววาจาสนับสนุน การเบียดเปียนเหล่านี้เป็นพระอรนันต์จริง 7 ละหรีะ ท่านว้ลโปลา รานุล ได้เีียนวิจารณโ์ประโยคคำพูดแปกกประหลาดในคัมภีร์มหาวงศไว้ว่า
"คัมภีร์มหาวงศ์กล่าวได้ศัดเฉนว่า พระอรหันต์ ธ องค์ เป็นผู้ไน้คำแนะนำดังกล่าวข้างต้น แต่คำแนะนำนั้ตดแย่งโดยประการ

 พระพุทธคาสนาไม่อาจดีอแันความขอบรรรมตามนี่ยแน่ง พระพุทร-
according to the teaching of the Buddha. . . But the learned mahatheras and other responsible people at the time considered this statement to be worthy of arahants and so recorded it in the chronicle. ${ }^{122}$

In Thailand, there was a time when Buddhism was used to justify the idea of 'just or righteous' war. During World War I, King Rama VI declared war on Germany and Austria-Hungary. Prince-Patriarch Vajirañãña-Varorasa considered warfare legitimate and morally appropriate in accordance with the Buddha's teaching because its aim was to protect and preserve "right" (dhamma). The PrincePatriarch said: "Your Majesty has broken off friendly relations with and declared war on the Empires of Germany and Austria-Hungary in the name of the Kingdom of Siam, and has put an end to peace, because you desire to uphold International Rights. When one considers the holy saying, 'When right is in question, wealth, limbs, and even life itself, all must be sacrificed should the occasion so demand it'; any other policy is thereby practically forbidden. ${ }^{\text {"23 }}$

ศาศนา แต่กระนั้น พระมหาเถระผู้คงแก่เรียนและประชาชนผู้มี หน้าที่รับผิดฮอบอื่น 7 ในสมัยนั้น กลับพิจารณาเห็นประโยคคำพูด นี้มีค่าควรแก่การเป็นวาจาของพระอรนันต์ และบันทีกลงในคัมภีร์ Wงศาวดาร" ${ }^{\text {be }}$

ประเทศไทยกีมีช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาถูกใช้สร้างความ ชอบธรรมให้กับมติเรื่อง "สงครามที่เป็นธรรม หรือฮอบธรรม" ใน ระยะสงครามโลกครั้งที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นัวรัซกาลที่ $\bigcirc$ ทรงประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรียยฮังการี สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงพิจารณาเห็นว่า การ ถงครามครั้งนี้เป็นเรื่องถูกต้องธอบธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะจุดมุ่งหมายของสงครามครั้งนี้อยู่ที่การปกป้องรักษาธรรม สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงมีรับสั่งว่า
"สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าในนามแห่งประเทศ สยามทรงตัดความสัมพันธ์นันมิตร และประกาศสงครามกับจักรวรรติ เยอรมันและออสเตรียุ-ชังการี ทรงยกเลิกสันติภาพเพราะพระองค์ทรง ประสงค์จะธ่ารงรักษาความชอบธรรมระหว่างประเทศ เมื่อบุคคลระลึก ถึงพระพุทธพจนี่ที่า "บุศคล ควรสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเมื่อสถานการน์เรียกร้องให้รักษาธรรม" นโยบายจี่นใดนอกจากการประกาศ

The holy saying mentioned above by the PrincePatriarch was actually uttered by the Buddha and recorded in the Tripitaka as follows:
"Wealth should be given up to save one's limbs, Limbs should be given up to save one's life,

Limbs, wealth and life,
All of these should be given up in order to uphold the Dhamma. ${ }^{24}$

Later in 1976, a well-known Thai monk publicly advocated a righteous war on communists in terms which echo strongly the justification for killing given to King Dutthagamani. He said: "Those who kill the communists are not sinners. Whoever kills the opponents of the nation, religion and monarchy is not killing persons for such bestial types are not complete persons. Killing them is to kill Mảra or the devil."

สงครามก็ไข้ปฏิปัตไม่ได้ " "ec
พระพุทธพจน์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวพิรญาณวโรรสทรงจ้างถึงมีปรากฏอยู่ในพระไตรปไฎก ดังต่อไปนี้
"จเษ ธน่ องฺควรสุส เหตุ
องฺ๋̣ จเซ ชีวิต่ รกุษมาโน
องฺค์ ธนี่ ริวิตถฺจาปิ สพุพ่
จเซ นโร ธมฺมมนุสฺสรนุโต
นรซนควรสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ
ควรสละอวัยวะเมื่อรักษาชิวิต
ควรสละทรัพย์ อวัยวะและชีวิต
เมื่อระลีกถึงธรรม" ${ }^{\text {®* }}$
ต่อมาในปี พ.ศ. เทฮの๙ พระภิกษุไทยผู้มีซี่อเสียงเป็นที่ รู้จักกันดีรูปหนึ่งได้ออกมาประกาศธรรมิกสงครามกับคอมมิวนิสต์ ด้วยวาจาที่ ชวนให้นึกถึงคำสนับสนุนการเข่นฆ่าที่พระลังกาเทศน์ ถวายพระเจ้าทุฏญคามณี พระภิกษุไทยรูปนั้นกล่าวว่า "ม่าคอมมืวนิตต่ไม่บาป ใครม่าศัตรูองซาติศาสนาแณะพระมหากษัตริยไไม่่อ ว่าม่าคนเพราะพวกเยาหาใชชคนแท้ ๆ ไม ม่าพวกเขาเท่ากับม่า พระยามาร"

## The Buddhist Framework

Having considered the Buddha's teaching thoroughly, we find that King Dutthagamani's advocacy of holy or righteous war is deviating from the Buddha's teaching. In the Buddhist framework, the phrase "righteous war" is selfcontradictory since righteousness and war are incompatible. The Buddha himself made efforts to persuade kings to find all possible ways and means to settle dispute in a peaceful manner, without declaring war to kill fellow men.

Hence, the true Buddhists have to live a nonviolent life. Under no circumstances is a Buddhist to resort to violence. A person who uses violent means to solve conflicts is not a true follower of the Buddha. In Kakacupama Sutta, the Buddha said: "Though, monks, thieves and brigands were to cut limb by limb with a double-edged saw, even then one who defiles his mind (feels angry about it) is not the follower of my instructions." ${ }^{25}$ The Buddha taught his followers to meet anger with love and not with

## โลกั้ศน์ฯาวุุทธ

เมื่ดศีกษาพิจารณาพุทธธรรมอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราพบว่าการ
 ตรรมเป็นการเบี่ยงเบนออกนอกนนวคำสอนของพระพุทธเจ้า ในกรอบ โลกทัศน์ขจงษาวพุทธ คำว่า "สงครามอันซอบรรรม" เป็นคำพูดที่ ขัดแแ้งในตัวเจงเพราะคำว่า"ความขอบรรรม" กับ"สงคราม" ไป ต้วยกันไม่ได้ พระพุทรจงค์ทงงพยายามชักฮวนกบบตร์ย๋ไห้เสาะหาทุก วิถีทางเท่าที่จะหาได้เพื่ยยุติข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยไมมต้องประกาค สงครามที่สังหารนลาณชิวิตมมฺุย์

คังนั้น ฐาวุทธที่แท้จะต้องอยู่อย่างสันติ ไม่ใช้ความ รุนแรงไม่ว่าในสถานการณึใด 7 ผู้ไน้วิธีุุนแรงเพื่ยุุศความัดัดแ้ง ไม่จัดเป็นสาวกีี่แท้งริงของพระพุทธเจ้า ในกกจูปมมสูตร พระพุทธ




 โกรธดัวยความร้กไม่ใช้ด้วยความโกร์ ให้จัดการกับความม่ดั่ว้วยความดี
anger: evil with good and not with evil. He said: "Conquer anger with love, evil with good; conquer the miser with generosity and the liar with truth." ${ }^{26}$

The Buddhist way of solving conflicts by a peaceful means is well indicated in the Mahasilava Jãtaka. The Bodhisatta was once king of Banares under the name of Mahasilava. His kingdom was attacked by the then king of Kosala. Even amidst the most provocative situation, the Bodhisatta remained firmly established in non-violence and peace, and finally succeeded in changing the heart of his enemy by sheer force of love.

The Buddha actually intervened on one occasion to solve a conflict in a peaceful manner. He gave a practical lesson in tolerance in the field of politics. A conflict had arisen between the Sākyas and the Koliyas over the water of the river Rohini which flowed between territories. From

ไม่ใช่ต้วยความชั่ว พระองค์ตร์สว่า

# "จกุโกเธน ชิเน โกธ่ อสาธุ่ สาธุนา ชิเน ชิเน กทริย่ ทาเนน สจุเจนาลิกวาทิน่ 

พึงเอาธนะความโกรร ด้วยความไม่โกรธ
พึงเอาชนะความชั่ว ด้วยความดี
พึงเจาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงเอาซนะคนพูดพล่อย ด้วยคำสัตย์ "*
ในมหาสีลวชาดก มีเรื่องเป็นฮุทาหรณ์แสดงการยุติความ ขัดแย้งด้วยสันติวิธี กาลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นกษัตริย์ ครองเมืองพาราณสี มีพระนามว่า มหาสีลวะ พระราขอาณาาจักร ของพระองค์ถูกรุกรานโดยกษัตริย์แคว้นโกศลในยุคนั้น แม่ในท่ามกลาง สถานการณ์ที่ยี่วยุเช่นนั้น พระโพธิสัตวย์งคงรักษาท่วงทีอหิงสาและ สันติ และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนใจข้าศึกด้วย อ่านาจแห่งความรักเพียงอย่างเดียว

ครั้งหนึ่งในชีวิตจริง พระพุทธเจ้าทรงเข้าห้ามทัพด้วยสันติวิธี พระองค์ประทานบทเรียนแห่งการใช้ขันติในเวทีการเมือง ได้เกิดกรณี่ พิพาทระหว่างเจ้าศากยะและเจ้าโกลิยะเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรนิณี ซึ่งไหลผ่านพรมแดนของประเทศทั้งสอง กองทหารจากทั้งสองฝ่าย
both sides soldiers had assembled and a battle was to begin. The Buddha personally intervened and stopped them by pointing out how foolish it was for them to destroy invaluable lives for a matter so trivial. Then he asked: "Why on account of some water of little worth would you destroy invaluable lives of these soldiers?"

This advice of the Buddha should not be forgotten. Any forms of conflict should be solved by peaceful means. If everyone were to follow this advice, there would be no reason for war to take place in this world. Wars are still prevailing in the world today because we fail to follow the teaching of the Buddha. As Jawaharlal Nehru has pointed out: "The question that inevitably suggests itself is, how far can the great message of the Buddha apply to the presentday world? Perhaps it may apply, perhaps it may not: but if we follow the principles enunciated by the Buddha, we will ultimately win peace and tranquility for the world." ${ }^{27}$

ยกมาประจัญหน้าและการรบกำลังจะเรื่มขึ้น พระพุทธเจ้าทรงเข้า แทรกแซงเป็นการสววนพระองค์ ทรงห้ามทัพได้โดยอธิบายให้เห็นว่า เป็นเรื่องโิ่เขลาเพียงใดที่จะสังหารผลาญชชวิตมนุษย์อันประมาณค่า มีได้เพื่อแผกกับน้ำซึ่งมีค่าเพียงเล็กน้อย พระองค์ตรัสว่า "ไฉนพวก ท่านจะสังหารผลาญชีวิิตอันประมาณค่ามีได้ของทหารเหล่านี้ เพื่อ แลกกับน้ำซึ่งมีค่าเพียงเล็กน้อย"

พระพุทโรวาทนี้ไม่ควรถูกลืม ความชัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบ ใดควรไไต้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ถ้าทุกคนปฏิบัติตามพระพุทโธวาทนี้ ก็จะไม่มีเหตุผลว่าทำไมจึงเกิดสงครามขึ้นในโโกก แต่ยังคงมีสงคราม รบพุ่งอยู่ทั่วไปในโลกปัจจุบันทั้งนี้เพราะเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอน ของพระพุทธองศ์ ดังที่ท่าน ยาวหะลาล เนห์รูสี้แจงไว้ว่า "คำดาม ที่ตามมาจย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กีคีอ อมตเทศนาของพระ พุทธจงค์ศามารถประยุกต่าช้กบโลกปจจุบนได้มากน้อยเพียงใด บางที่อาจประยุกต์ได้ บางที่อาจประยุกต์ไม่ได้ แต่ถ้าหากพวกเรา ปฏูติตตามหผักการที่พระพุทธเจ้าหรงประกาศไว้ ในที่สุดพวกเรากี จะสร้างความสงบและสันตีขีนในโลกจนได้"

## The Buddhists' Unity

In order that the Buddha's message can contribute to world peace, the Buddhists have to first cultivate lovingkindness and compassion in their minds and then propagate the message to the world. Without peace of mind, the Buddhists cannot succeed as messengers of peace. This is beacuse actions speak louder than words. The Buddha has given this advice in the Dhammapada:
> "As he instructs others
> He should himself act.
> Himself fully controlled, He should control others. Difficult indeed is to control oneself." ${ }^{28}$

To be successful in the promotion of world peace, the Buddhists must have harmonious living with one another. Their unity is a key to their success. As it is said by the Buddha: "Blessed are the unity (såmaggi) of the group and assistance for those who are united. "29 Is it possible for the Buddhists throughout the world to form unity and work together for peace?

## เอกภาพฯองชาวพุทธ

เพื่อให้ำสอนขของพรพพุทถเจ้าสามารดมีส่นนสร้างสันติภาพ ของโลก ชาวพุทลั้งหลายจะต้องเจริญเมตตาและกรุณาในใจของ พวกเขาาเป็นอันดับแรกแล้วจีงประกาศเผยแพพ่พุทธธรรมให้กับชาวโลก ถ้าฮาวพุทธเองไม่มีความสงบใจ พวกเขาจะไม่ประสบผลสำเร์จในฐานะ ทูตส้นติภาพทั้งนี้เพราะการกระทำดังกว่าคำพูด พระพุทธเจ้าทรง ประทานโอวาทนี้ไว้ในธรรมบทว่า
"สอนคนอื่นอย่างใด ควรทำตนอย่างนั้น
ฝีกตนเองแล้วค่อยฝ゙กคนฮื่น เพราะตัวเราเจงฝึกยากยิ่งนัก "*=

เพื่อความสำเร็จในการสงเสริมสันติภาพของโลก ชาวพุทธ จะต้องอยู่รูววมกันอย่างสันติในหมู่ชาวพุทธด้วยกัน ความสามัคคีของ ชาวพุทธคือกุญแจเปิดประตูแห่งความสำเร็จ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า
"สุขา สงฺฆสุส สามคุคี สมคุคานฌฺจนุคุคโห
ความสามัคคีของหมู่คณะเป็นสุข
การสนับสนุนคนที่สามัคคีกันกัเบ็นสุข "ถ๘
เป็นไปได้ไหมที่ชาวพุทรทั่วโลกจะสามัคคีกันสร้างสันติภาพ ?

At first glance, it appears to be difficult to unify various Buddhist movements in the world. Unlike the followers of other world religions, the Buddhists have no acknowledged international religious leaders like the Pope of Christianity. This is due to the historical fact that the Buddha did not appoint his successor before he passed away. He simply said: "The Doctrine and Discipline, Ananda, which I have taught and enjoined you is to be your teacher when I am gone. "30

Although the Supreme Patriarch of Thailand and the Dalai Lama of Tibet are highly respected in their own countries, both are considered to be spiritual heads of Siamese and Tibetan traditions respectively. Without an acknowledged international leadership, the communities of Buddhist monks all over the world are not united. Their cooperation and communication with one another are very rare phenomena. The World Buddhist Sangha Council should be given due recognition so that it can play a significant role in forming the unity of Buddhist monks.

The hope for the unity among the Buddhists seems

เมื่อมองทีแรก ตูเป็นการยากที่จะรวมขบวนการชาวพุทธ ต่าง $\rceil$ ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ฮาวพุทธต่างจากศาสนิกของศาสนาสำคัญ ของโลกอี่น ๆ ตรงทีไไม่มีผู้นำศาสนาระดับนานาชาติที่ทุกคนยอมรับ เหมีอนกับพระสันตปาป่าของศาสนาคริสต์ ทั้งนี้เนื่องจากข้อเท็จจริง ทางประวัติศาสตรี่ท่ว่า พระพุทรเจ้าไม่ทรงแต่งตั้งทายาทของพระองค้ไว้ ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าเพียงตรัสว่า "อานนท์ เมื่อเราถ่วงลับไป พระธรรมวิยยที่เราแศดงแล้วบัญณิติแล้วจักเทีน ศาสดาของเรอทั้งหลาย" แ๐

แม้ว่า สมเด็จพระสังมราซแห่งประเทศไทยและองค์ดาไลลามะแห่งธิเบต จะเบ็นที่เคารพสักการะอย่างสูงในประเทศของ พระองค์เอง พระองค์ท่านทั้งสองกีมีฐานะเป็นเพียงผู้นำจิตวิญญาณของ พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและธิเบต円ามลำดับ เมื่อปราศจาก ผู้นำศาสนาระดับนานาชาติที่ทุกคนยอมรับ พระริกเุบริษัททั่วโลก จึงฯาตเฮกภาพ ความร่วมมีอประสานกันระหว่างท่านเหล่านั้นปรากฏ ขึ้นได้ยากมาก องค์การสังมสภาแห่งโลกที่ตั้งขื้นแล้วนั้น ควรได้รับ การรับรองเพื่อว่าองค์การนี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างเอกภาพ ของพระภิกษุสงม์

ความหวังที่จะสร้างความสามัคคีของฮาวพุทธเห็นจะต้อง
to be with the World Fellowship of Buddhists with its headquarters in Bangkok. It is remarkable that in the General Conference of this international organization the Buddhists from both Theravada and Mahayana traditions cancooperate despite differences in their views. It is hoped that the unity of the WFB is further strengthened so that this international organization can play much more significant role in the promotion and maintainance of world peace.

The establishment of the World Fellowship of Buddhist Youth as an international organization affiliated to the WFB provides a forum for cooperation and unity among the young Buddhists from various countries. The purposes of this organization, as mentioned in its Constitution, are (1) to secure unity, solidarity and brotherhood among the Buddhist Youth, and (2) to work for securing peace and harmony among the youth. If these aims are materialized through various activities, then the seeds of peace will be sown in the minds of the youths. This approach is really good for the promotion and maintainance of world peace. As Mahatma Gandhi said:
"If we are to reach real peace in the world........we
shall have to begin with children; and if they will grow up

ฝากไว้กับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นที่น่าสังเกตว่า ในการประสุมสมัซฮาใหญ่ ขององค์การระหว่างประเทศแห่งนี้ ซาวพุทธทั้งฝ้ายเถรราทและมหายาน สามารถร่วมมือกันทั้ง ๆ ที่มีทัศนะบางประการต่างกัน เป็นที่หวังว่า ความสาม้คคีขององค์การ พ.ส.ล. จะแน่นแพ้นยิ่งขี้น จนกระทั่ง องค์การระหว่างประเทศแห่งนี้สามารถมีบทบาทสำคัญมากยิ่งปี้นใน การส่งเสริมและรักษาสันติภาพของโลก

การตั้งจงค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกให้เป็นองค์ การระหว่างประเทศสังกัด พ.ส.ล. ได้เปิดเวทีแห่งความร่วมมือและ ความสามัคศีระหว่างยุวพุทธจากประเทศต่าง 7 วัตถุประสงค์ของ องค์การนี้ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ ก์คือ (๑) เพื่อสร้างความสามัคคี เอกภาพ และภราดรภาพระหว่างยุวพุทธ และ (๒) เพื่อให้ได้มา ซึ่งสันติภาพและความปรองดองฮองบรรดาเยาวชน ถ้าวัตถุประสงค์ เหล่านี้กสายเป็นจริงขี้นมา โดยอาศัยกิจกรรมต่าง 7 เมล็ดพันธุ์แเห่ง สันติกาพก์จะถูกเพาะลงในจิตใจของเยาวชน วิธีนี้ดีมากจิงๆสำหรับ เสริมสร้างแผะรักษาสันติภาพของโลก ดังที่มหาตมะคานธีกล่าวว่า
"ถ้าเราปรารกนาจะได้ส้แติกาพที่แท้จริงในโลก...เราจะต้อง เริ่มต้นที่เดีก 7 ถ้าเดัก 7 เติบโตที้นพร้อมดัวยความบริธุทธิ่ใร้เดียงสา
in their natural innocence, we won't have to struggle; we won't have to pass fruitless ideal resolutions, but we shall go from love to love and peace to peace, until at last all the corners of the world are covered with that peace and love for which consciously or unconsciously the whole world is hungering." ${ }^{31}$

## Concluding Remarks

The activities of the WFB and the WFBY will have more relevance to the international affairs if the organizations actively pursue the policies on the mundane issues like world disarmament, human rights, ecological balances, and development. Buddhism today can have something to contribute to world peace if the Buddhists are peaceworkers. However, they should remember that to work for peace requires sacrifice and strong determination. The peace-workers must be prepared for frustration. This is because their efforts for the promotion of peace are sometimes blocked by warmongers who are powerful, politically and militarily. Unless the peace-workers are united, it is not easy for them to promote and maintain world peace. Let's

ตามธรรมซาติ เราจะไม่ต้องต่อยู้กัน ไม่ต้องออกแลรงการณ์สวยหรู่ แต่ปฏิปัติตามไม่ได้ เราจะพบพานแต่ความรักและสันติภาพ จนกระทั่งในที่สุดทั่วทุกมุมโลกดูกลาดปกคสุมด้วยสันติกาพและ ความรักที่โลกทั้งผองร่ำร้องหาทั้งโดยรู้ต้วนรืตไม่รู้ต้วก็ตาม" "•

## ข้อสังเกต

กิจกรรมขององค์การ พ.ส.ส. และองค์การ ย.พ.ส.ล. จะ มีส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมระหว่างประเทศมากยิ่งพึ้นถ้าองค์การทั้งสอง จะเอาจริงเอาจังกับนโยบายที่จยู่ในความสนใจขจงประชาชน อย่างเช่นการลดกำลังอาวุธของโลก สิทธิมนุษยชน ความสมดุลย์ของ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา พระพุทธศาสนาในปัจจุบันจะมีสวนช่วย สร้างสันติภาพให้กับโลกบ้าง ถ้าฮาวพุทธทั้งหลายทำงานเพื่อสันติภาพ อย่างไรกีดี ชาวพุทธควรจดจำใส่ใจ่า การทำงานเพื่อสันติภาพต้องการ ความเสียสละและความตั้งใจจริง ผู้ทำงานเพื่อสันติภาพจะต้องเตรียม เผชิญความผิดหวัง ทั้งนี้เพราะบางครั้ง ความพยายามสร้างสันติภาพอาจถูกขัดขวางโดยนักค้าสงครามผู้มีอิทธิพล ทางการเมีอง และ ทางทหาร หากผู้ทำงานเพื่อสันติภาพไม่สามัคคีกัน ก๊ไม่ง่ายนักที่ พวกเขาจะเสริมสร้างและรักษาสันติภาพขจงโลก ขออย่าได้ลืมคำเตีอน
not forget this advice: "United we stand, divided we fall."
May all beings be free from enmity, affiction and anxiety and live happily !

# ที่ว่า"รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย" ขอสัตว์ทั้งนคายทั้งบวง จงขยามีเวร อย่าเบียดเบียน ตย่ามีทุกร์ มีความศุข รักษาตนเดิด 

## NOTES (เชิงอรรถ)

1. Jones, K., Buddhism and the Bombs, Buddhist Peace Fellowship, UK, 1985, p. 8.
2. United Nations, Disarmament, Vol. III, No.3, November, 1980, p. 55.
3. lbid, p. 54
4. Quoted in K. Sri Dhammananda, Great Personalities on Buddhism, B.M.S. Publication, Malaysia, 1965, p. 77.
5. Webster's New Collegiate Dictionary.
6. Dhammapada, Verse 202. (\%.f. 25/202)
7. Dhammapada, Verse 1. (чุ.f. 25/1)
8. Majihimanikāya, vol. I Pali Text Society, p. 86. (ม.ม. 12/198)
9. Dhammapada, Verse 3. (yุ.ธ. 25/3)
10. A.1. 216. (อง.ติก. 20/72)
11. Dhammapada, Verse 103. (ข..к. 25/103)
12. United Nations, op. cit., p. 59.
13. Dighanikāya, vol. II, p. 196. (ที.ม. 10/184/225)
14. Majjhimanikāya, vol. I, p. 39.
15. Visuddhimagga, p. 296. (พุ.ป. 31/483)
16. A.V. 342. (อง. เอกาทสก: 24/370)
17. Dighanikāya, vol. III, p. 245. (ที.ปา. 11/317/257)
18. Itivuttaka, p. 19. (ๆุ. อิติ. 25/205)
19. Dighanikāya, vol. I, p. 4. (ที.สี. 9/3)
20. Mahavamsa, ch.25.
21. Ibid.
22. Walpola Rahula, History of Buddhism in Ceylon, p. 228.
23. Vajirañāṇa-Varorasa, Prince-Patriarch, Right is Rigth, Vajiravudh, King of Thailand, trans., Daily Mail, Bangkok, p.24.
24. Jātaka (Thai edition) 28/382 (ขุ.ฐา. 28/382)
25. Majihimanikāya, vol. I, p. 129.(ม.ม. 12/272)
26. Dhammapada, Verse 223. (ขุ.ธ. 25/223)
27. Great Personalities on Buddhism, p. 75.
28. Dhammapada, Verse 159. (ขุ.f. 25/159)
29. Itivuttaka (Thai edition) 25/238. (च..อิติ. 25/238)
30. Dighanikãya, vol. III, p. 154. (ที.ม. 10/178/141)
31. Quoted in Seeds of Peace, vol. 2, No.1, January 1986, p, 23.


## เกี่ยวกับผู้เขียน

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมุมจิตฺโต) เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะเป็นสามเณร ได้รับปริญญา พุทธศาสตรบันฑิต จากมหาจุฬา ลงกรณราซวิทยาลัย จบการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาปรัซญาจากมหาวิทยาลัยเดลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิต วิทยาลัยมหาจุฟาลงกรณราชวิทยาล้ยและเป็นผู้ซ่วยเจ้าอาวาสวัด ประยุรวงศาวาส กลุงเทพมหานคร

## On the Author

Born in Suphanburi province, Phra Medhidharmaporn (Prayoon Dhammacitto) graduated with the highest degree of the traditional Pali IX, when he was a novice. He obtained his B.A. in Philosophy from Mahachulalongkorn Buddhist University and M.A., M. Phil. and Ph.D. in Philosophy from Delhi University. Phra Medhidharmaporn is currently Dean of Graduate School, Mahachulalongkorn Buddhist University and an assistant abbot of Wat Prayurawongsawas, Bangkok.


[^0]:    * A lecture delivered at the 16th General Conference of the World Fellowship of Buddhists held at Los Angeles, U.S.A., on November 19-26, 1988.

[^1]:    - ปาฐกถายรรมแสดง ณน ที่ประสุมสมัชขาใหญ่กรั้งที่ ๑ง ขององค์การพุทย
     พฤศจิกายน แษ๙ゅ

