พระเมชัธรรมาภรณ์เทศนา เล่มที่ ๙์

# ไตรลักษณ์ในชีวัตปงะจำวัน 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมุมจิตุโต)



# ไตรลักษณ์ในชีวตประจำวัน <br> © พรเมเีเรรรมากรณ์ (ประยูร ธมมจิตุโต) 

ISBN 974-7890-45-5

พิมพ์ครั้งที่ - มกราคม ๒๕๕๓ธ ๓,สว๐ เล่ม

- มุลนิวิพุทธธรรม ๙, ๔०० เล่ม
- ผู้มีจิตศรัทธา พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน กัo เล่ม

 แยวงลาดยาว เขตจดุจักร กรุงเทหฯ จ๐๙๐๐


 ถนนจรัญสนิทวงศศ แชวงท่าทระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทหฯ โทร. $\alpha$ -


## คำนำ

ธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมมจิตโต) เป็นที่รู่รักทั่วไปว่า เป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้ง พร้อมทั้งอ่านเข้าใจง่าย และประกอบด้วยธรรมหรรษา ทำให้ หนังสือของท่านเป็นแหล่งแห่งความรู้และความเพลิดเพลิน ภายในตัว มูลนิธิพุทธธรรมได้เล็งเห์นคุญค่าอันสูงส่งของ ธรรมเทศนาเหล่านั้น จึงได้กราบนมัสการขออนุญาตจาก ท่านเจ้าคุณที่จะพิมพ์หนังสือชุด "พระเมธีธรรมาภรณเทศนา" เพื่อเป็นการเผยแพร่ โดยส่วนหนึ่งของหนังสือจะได้แจกใน สถานที่ต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งจะได้จัดวางจำหน่ายเช่นเดียว กับหนังสือเล่มอื่นๆ ที่มูลนิธิฯ จัดพิมพ์ชื้น

มูลนิธิพุทธธรรม ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณ เมธีธรรมาภรณ์ ที่อนุญาตให้จ้ดพิมพัหนังสือเทล่านี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธรรมคำสั่งสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ยิ่งๆ ขึ้นไป

มูลนิธิพุทธธรรม

## ประวัติ

20s

## พรเมสีเรรรมากรณ์ (ประยุร มีฉกษ์ ธมมจิดโต)

เปรียญธรรม ประโยค (ขณะเป็นสามเณร), พ.ม., พธ.บ., (เกียรตินิยมอันดับ จ), M.A., M.Phil., Dip. in French, Ph.D. (Philosophy)

อุปสมบทในพระบรมราชุปถัมภ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เคยเป็นพระธรรมทูตประจ่าวัดธัมมาราม ชิคาโก สหรัฐอเมริกา เคยเป็นคณบดีบัณทิตวิทยาล้ยและรองอธิการบดีฝ้ายวิจัยและ วางแผน มทาจุฟาลงกรณราชวิทยาล้ย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบันเป็นผู้ชวยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ รองอธิการปคีฝายวิชาการ มหาจุฟาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระ บรมราขุปถัมภ์

เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ เข่น จุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย ศรืนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณเทิตย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นวิทยากรบรรยายในสถาบันพัญนาข้าราซการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. สถาบันช้าราชการตุลาการ สถาบันข้าราชการผ่าย อัยการ สถาบันผู้บริหารการศีกษา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยการปกครอง กรมการศาสนา สภากาชาดไทย การไฟฟ้า นครหลวง บรีษัทการบินไทย บริษัทปูนชิเมนต์ไทย ฯลฯ

เบ็นนักเขียน ผลิตผลงานทางวิชาการและหนังสือธรรมบรรยาย หลายเล่ม เช่น เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับชาตร์, พุทธศาสนากับ บรัชญา, พระพุทธประวัติ, ระเบียบการปกครองคณะสงม์ไทย, พรใดก์ ไร้ค่าถ้าไม่ทำ, พัฒนาชิวิตด้วยแนวคิดเซิงคุณธรรม, สรรมเพื่อยวิดใหม่, กรรม การเวียนว่ายตายเกิด, ธรรมานุสรณ์วีรชนประชาปิปไตย, ด้วย ความหวังและกำลังใจ, มองสังคมไทย, ทางแห่งความลำเร็จ, มณีแห่ง ปัญญา : คุณธรรมสำหรับนักบริทาร, ทำความดีมีความสุข, ศิลปะแห่ง การใช้ปรัชญาแก้เซ็งและสร้างสุข, อยุ่อย่างไรให้เป็นสุข, A Buddhist Approach to Peace. Selflessness in Sartre's Existentialism and Early Buddhism ฯลฯ

## สารบัญ

คำนำ
ประวัติของพระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยุร มีถกษ์ โมมจิตุโต)
ไตรลักษมไนหีวิตประจำวัน ..... ©
อยุ่อย่างไรให้เป็นสุข ..... (a)
สัจจนิยม ..... ๒๘
สุขทุกช์ใครทำให้ ..... ต1ต
สมบูรณนิยม ..... 018
ความสุษกับความลำเร์ด ..... ๔'
สวรรค์อยู่ที่ผสสะ ..... ब' $\theta$
เลื้อแห่งคววมสุท ..... ब๐
เหตุนห่งทุกข ..... ©
ทัคลดมาตรราน ..... ๔゚ø
มองแน่ดี ..... ゅo
สรังคความสุด ..... blb
การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ..... bb
วิธีสร้างความสุท ..... ๖๘

## ไตรลักษนนใในชีอตปง=จำขัน



โอกาสวันนี้ เซื่อว่าเป็นโอกาสพิเศษ เพราะว่าเป็นการ บรรยายธรรมแบบครอบครัวฟังกันเองภายใน เรื่องที่จะพูด กีเป็นเรื่องที่บอกว่า เอาให้ลึกซึ้งหน่อย เพราะโยมวัดนี้ฟัง ธรรมะมาก ฉลาดมาก เรื่องพื้นๆ มันชินซะแล้ว คือพูดเท่าไร ก็ทำไม่ได้ ก็ไม่ต้องพูด พูดเรื่องที่ลีกซึ้ง ถึงปฏิบิติต่ได้ก็กบอก ว่ามันยาก ว่าอย่างนั้น ผู้อาราธนาคือคุณพี่อาภรณ์ บอกว่า ขอให้พูดเรื่อง ไตรลักษณ์ในซิวิตประจำว้น

ธรรมะแต่ละอย่างมีจุดประสงค์ เพราะว่าธรรมะบางอย่าง เราเอาไปแก้ปัญหาโรคขาดอาหาร เช่น ธรรมะหัวใจเศรษฐี คนยากจนทำอย่างไรเมื่อฟังธรรมะแล้วถึงจะแก้ปัญหาชิวิตได้ ธรรมะบางอย่างช่วยให้คนสามารถที่จะเผชิญริตได้ดียิ่ง อย่างเรื่องที่จะพูดวันนี้ คือเรื่องไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ชวยให้ คนปลอบใจตัวเองได้ในยามตกยาก และควบคุมสติไม่เหลิงใน ยามได้ดี เป็นปกติที่ว่าคนเรานี้จิตขึ้นๆ ลงๆ เพราะมีปัญหาชิวิต

บางทีเราคุมใจไม่อยู่ ขงจี้อสังเกตจิตใจของคนแล้วบอกว่า เป็นการ่ายที่จะท่ใจจให้ปกติ ไม่ติโพยคีพายเมื่อตกยาก แต่เป็นการยาก ที่จไม่เหลิงในเวฉาได้คี
เรื่องไตรลักษษถ์ที่จะพูดวันนี้ ช่วยให้ใจเราเป็นปกติ สม่ำเสมอ อุณหภูมิไม่ขึ้นๆ ลงๆ บางคนบอกว่าไตรลักษณ์เป็น เรื่องลีกซึ้ง แต่บางคนอาจบอกว่าหญ้าปากคอก พังอยู่ทุกวัน "ไม่เที่ยง-เป็นทุกข์-เป็นอนัตตา" แต่ที่จริงเป็นเรื่องลึกซื้ง เพราะอะไร? ถามว่าพระพุทธเจ้าเคารพอะไร? พระองค์ เคารพพระธรรม และพระพุทธกับพระธรรม อะไรเกิดก่อน? พระธรรมเกิดก่อน พระพุทธเจ้าเป็นผู้เคารพพระธรรม พระ ธรรมอะไรที่พระพุทธเจ้าค้นพบจ มีบาลีว่า

> อุบุปาทา วา ภิกัเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฯลฯ พระบาลีนี้หมายความว่า พระพุทธเจ้าหรือ พระตถาคตจะอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่กีตาม แต่มีกฎของธรรมชาติที่มีอยู่คงอยู่กับโลก และไม่เปลี่ยนแปลง กฺอันน้้นก์คือ

สพฺเพ สงขารา อนิจุจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกขา สพุเพ ธมุมา อนตตา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ธรรมหรือสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตน อันนี้หมายถึงว่า ไตรลักษณ์ ท้้ง ๓ ประการนี้เป็นธรรมะที่มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงค้นพบ และประกาศแก่ชาวโลก พระองค์ทรงเคารพ

หระเมธี่รรมากระั์ (ประยูร รมมมจิตุโต)
ธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ
ไตรลักษณ์คืออะไร? "ไตร" แปลว่า สาม "ลักษณ์" ก็ คือลักษณะนั่นเอง ไตรลักษณ์คือลักษณะ $๓$ ประการ ซึ่งมีอยู่ ในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เราเรียกว่า สามัญถลักษณะ คีอลักษณะพื้นๆ ทั่วไป มีอยู่ในทุกอย่าง ดอกไม้อาจจะต่างจากไมโครโฟน คนอาจจะต่างจากวัตถุสิ่ง ของ แต่ทุกสิ่งมีลักษณะร่วมกัน นั่นคือทุกสิ่งน้นเปลี่ยนแปลง เป็นอนิจจัง ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็นทุกข์ และไม่มีแก่น สารที่ถาวร เป็นอนัตตา ทั้งหมดนี้เรียกว่า สามัญญลักษณะ นี่ คือกฏทั่วไปไนจักรวาลนี้ พระพุทธองค์ทรงค้นพบและประกาศ ว่านี่คือสัจธรรมที่มีอยู่ก่อนพระองค์

ไตรลักษณ์มี ๓ ข้อ คือ ๑. ไม่เที่ยง ๒. เป็นทุกข์ และ ๓. ไม่ไชตัวตน

ไม่เที่ยงคืออย่างไร? ไม่เที่ยงก็คือความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นและดับไปทุกขณะ ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายวับไป ทุกสิ่ง ทุกอย่างเกิด-ดับทุกขณะ เปรียบเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไป ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ นักอภิธรรมบอกว่าจิตของเราเกิด-ดับ ทุกขณะ จิตเกิด-ดับเร็วมาก ไวยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ จิตที่เกิดดับไวขนาดนี้ เกิด จ๗ ขณะ จะเท่ากับปรมาณูหรีอเซลล์ของ สิ่งต่างๆ เกิด-ดับ ๑ ขณะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเปลี่ยนไปตาม

กระแส ทำไมเราจึงไม่เห์นความเปลี่ยนแปลง? ให้ดูไฟฟ้า ดวงนี้ที่ส่องสว่าง .มันมีพลังงานเข้ามาในดวงไฟ ไป่ดูมิเตอร์ ปรากฎว่าต้วเลขม้นขึ้น แต่เราดูไฟมันเหมือนคงที่ เหมือนกับ ว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าหมุนเวียน แท้ที่จริงแล้ว พลังงานไฟฟ้า ถูกใช้ไปและพลังงานใหม่เข้ามาแทนที่ทุกขณะ จนกระทั่งเรา เห็นเป็นดวงไฟที่ส่องแสงสว่าง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งเปลี่ยน แปลงทุกขณะ แต่เราไม่เห์นความเปลี่ยนแปลงเพราะอะไร? เพราะมันมีการสืบต่อก้น ตัวนี้ดับไป ต้วใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ เขาเรียกว่า สันตติ หรือการสืบต่อ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกแทนที่ อย่างเซลลล์ที่มือเราสึกหรอไปทุกวันๆ เซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมา แทน นี่คือความไม่เที่ยง เพราะฉะนั้น บางคนจึงบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง คนๆ เดียวกันไม่สามารถจะข้าม แม่น้ำสายเดิมได้สองครั้ง ข้ามแม่น้ำไปแล้วข้ามกลับมา ปรากฏว่าน้ำตรงนั้นไม่ใชน้ำเดิมที่ตนเองข้าม แต่เป็นน้ำใหม่ ที่ไหลมาแทนที่

ในพระพุทธศาสนาก็เซ่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน แปลง เมื่อเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันอย่างนี้ มันก์เป็นกระแส ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกระแส คือไม่มีอะไรที่คงที่ มันเป็นทุกข์ ให้เข้าใจคำว่าทุกข์ ในไตรลักษณ์มีความหมายถึง ๓ ประการ ด้วยกัน

ประการที่หนึ่ง ท่านใช้คำบาลีว่า ทุกขทุกขตา หมายถึง ความรู้สึกเจ็บปวดในกายหรีอในใจ ใครปวดใจนั่นก็ทุกข์ ปวด กายก็ทุกข์ ความรู้สีกอย่างนี้ที่เรียกว่า เป็นทุกขเวทนา คีอ ความรู้สึกในใจที่เราส่วนมากรู้สืกกัน

แต่ยังมีทุกข์ข้อสอง กีคือว่า วิปริณามทุกข์ หมายถึง ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลง พูดง่ายๆ ก์คือ สุข กลายเป็นทุกข์ น้ำผึ้งขม เคยมีความสุขอยู่ พอสุขนั้นหายไป ตามกฎอนิจจังเราทุกขึขึ้นมา อันนั้นเรียกว่า วิปริณามทุกข์-สุข ที่กลายเป็นทุกข์

ข้อที่สาม สังขารทุกข์ หมายถึง สิ่งที่ถูกบีบคั้นจนทนอยู่ ในสภาพเดิมไม่ได้ อันหมายถึงทุกข์ในไตรลักษถ์

ทุกข์มาจากภาษาบาลีว่า ทุ กับ ขมะ ทุ แปลว่า ยาก ขมะ แปลว่า ทน ทุกขะ กีคือสิ่งที่ทนได้ยาก คือ ทนอยู่ในสภาพ เติมไม่ได้ อย่างข้อแรกที่ว่าทุกลิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็น กระแส มันไม่หยุดอยู่ตามเดิม ทำไม? เพราะมันทนอยู่ใน สภาพเดิมไม่ได้ อย่างเช่น เราโยนก้อนดินไปในท้องฟ้า มัน ไม่ลอยค้างอยู่ในอากาศ แต่ตกลงมาเพราะทนอยู่ที่เดิมไม่ได้ นั่นคือเป็นทุกข์ อีกตัวอย่างหนึ่ง คนที่เกิดมาจะต้องเปลี่ยน แปลง จะเป็นเด็กแบเบาะอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ จะต้องโตขึ้น โตซึ้นจะต้องแก่ลง นี่เป็นกฏ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ ทนอยู่ใน

ข้อสุดท้ายในไตรลักษณ์ อนัตตา ที่แปลว่า ไม่ใช่ตัวตน หมายความว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีแก่นสารถาวรคงที่ที่ไม่เปลี่ยน แบ่ลง ตัวคนเราประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆ อย่าง หา แก่นที่เป็นตัวคนไม่ได้ ลองวาดภาพถึงเสื้อผ้าที่เราเส่ อะไร คือเสื้อใพอเลาะตะเข็บออกแล้วม้นก็กลายเป็นแผ่นผ้าผืนใหญ่ ไม่มีเสื้อ พอตัดแผ่นผ้านั้นออก ดึงด้ายออกไป แผ่นผ้าหายไป เหลือแต่ด้าย เสื้อหายไปหมดแล้ว ตัวคนเราก็เง่นเดียวกัน มา จากส่วนประกอบที่เรียกว่าเบญจขันธ์ คือ รูป-ร่างกาย เวทนาความรู้สึก สัญญา-ความจำ สังขาร-ความที่ดีช่วในใจ และ วิญぬาณ-ความรู้อารมณ์ ทุกลิ่งทุกอย่างปรุงแต่งเข้ามาเป็นตัว คน พอดึงออกมาแต่ละอย่าง ความเป็นคนก็กระจายออกไป เพราะฉะนั้น จึงไม่มีตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวร แต่เราก์ยึดก้นเข้าไป มีทิฐิมานะกันเข้าไป นี่ตัวฉันนะ มีตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่นะ นี่ของฉันนะ เมื่อตัวฉันไม่มี ของๆ ฉันก็ไม่มีด้วย เมื่อตัวฉันที่ ถาวรไม่มี บ้านก๋ไม่ไช่ของฉ้น อะไรก์ไม่ใช่ของฉ้น นี่กล่าวโดย ถึงที่สุด โดยธรรมะที่ลึกซึ้ง

ทำไมคนเราจึงไม่เห็นทั้ง ๓ ลักษแะ คือ ไม่เที่ยง-เป็น ทุกช์-ไม่ใช่ตัวตน? เพราะเรามองแบบนิมิตร คือมองแบบ รวมๆ เซ่นนี่ดอกไม้ นี่โต๊ะ นี่เก้าอี้ เมื่อเรามองรวมๆ เราจะไม่

เห็นความเปลี่ยนแปลงหรีอเห์นได้ช้ามาก กว่าเด็กจะโตกินข้าว หมดไปหลายจาน เราไม่เห็นเด็กโต กินเท่าไรก์ไม่อ้วน แต่ที่ จริงนั้นเด็กเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลง ทุกขณะ เพราะมองแบบรวม เราจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแฟลง นี่เป็นการมองแบบคนธรรมดา แต่ถ้ามองแบบพระพุทธเจ้า จะเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะท่านมองแบบอนุพยัญชนะ คือแยกธาตุเป็นชิ้นๆ แล้วก์ส่องกล้องจุลทรรศน์ทางใจของเรา แยกมองเป็นชิ้นๆ แต่ละส่วน ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แล้วเรา จะเห์นความเปลี่ยนแปลง ความสืบต่อจะหลอกตาเราไม่ได้

เพราะฉะน้้น ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัส ถามพระปัญจวัคคีย่ว่า "เบญจขันธ์มีอะไรบ้าง?
"มีรูป-เวทนา-สัญぬา-สังขาร-วิญぬาณ"
"รูปเที่ยงไหม?"
"ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า"
"เวทนา"
*ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า"
"สัฌฤา-สังvาร-วิญฤาณ ทั้งหมดนี้"
"ไม่เที่ยงพระเจ้าข้า"
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า "สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นทนอยู่ใน สภาพเดิมไม่ได้ คือเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่ใช้ตัวตน ไม่มีแก่นสาร"

นี่คือไตรลักษณ์ที่ทรงประกาศในอนัตตลักขณสูตร เป็น คำสอนหลักของพระพุทธศาสนา

เมื่อเรารู้ไตรลักษณ์อย่างนี้ ผลคืออะไร? ถ้าเรารู้แบบ ชาวบ้านคือรู้บ้าง หลงบ้าง ลีมบ้าง มันก์ทำให้เราอยู่ในโลก อย่างไม่ติดโลก อยู่อย่างเข้าใจว่าซีวิตของเราดำเนินไป อย่างไร อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"ปญญาชีวี ชิวดมาหุ เสฏฺั - บัแทิตกล่าวว่าชีวิตของคน ที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชิวิตที่ประเสริรสุด"

ทำอย่างไรถึงจะอยู่ด้วยปัญฌา? ด้วยการเข้าใจไตรลักษณ์นี่เอง คือเข้าใจกฎของริวิตว่าลิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป เป็นกระแส ไม่เที่ยง แล้วเราจะไปยึดมั่นเกินไปได้อย่างไร ปกตินั้นลิ่งต่างๆ มันจะต้องเปลี่ยนแปลง เหมีอนกับน้ำที่จะ ต้องไหลไป เราอย่าไปยึดทวนกระแสจนเกินไป เช้นบางครั้ง อะไรที่เสียแล้วก็ปล่อยไปบ้าง อย่างภาษิตฝรั่งเขาว่า "อย่า ไปร้องไห้หานมหก" ถ้าหากว่าสิ่งต่างๆ มันเกิดขึ้นไปแล้วเรา เปลี่ยนไม่ได้ เราก็ต้องเข้าใจกฎของความเปลี่ยนแบลง ทีนี้ถ้า เราไม่เข้าใจกฎนี้ ในรีวิตประจำวันเราหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปตามที่เราต้องการ อยากได้อะไรต้องได้ ที่เขาเรียกว่า พวกทำอะไรต้องสมบูรณ์แบบที่สุด ต้องดีที่สุด พลาดไม่ได้ ระวังตัวไปทุกหนทุกแห่งสารพ้ด ไม่นึกเลยว่าจะต้องมี

อุบัติเหตุรออยู่ อุบัติเหตุติคดงน้นได้เสมอ คนที่ทำอะไรให้ได้ ดังใจนี้มักจะเห็นคนที่อยู่รอบข้างทำอะไรูง่เง่า เช่นสอนก์ หลายหน บอกก็หลายครั้งเขายังจำไม่ได้ นันคคอตั้งความหวัง ไว้มากเกินไป จนเกิดความเครียด นี่ประเด์นหนึ่ง

อึกประเด็นหหึ่งก์คือกการคาดหวังสูง ทำให้เราเจ้า รเปียบเกินไป อยุ่กับใครเขาไม่ได้ คงต้องไปอยู่ดวออังคาร เพราะว่าไม่มีอะะเรี่สมบุรณ์ มันเปลี่ยนแบลง มม่เที่ยง ถ้าเรา ไม่ท่าใจไว้ก่อน เรางะสุนสียพลังงานไปเพราะความโกรธ รถติดก์โกรธ ทำอาหารไม่อร่อยกี๋กรธ หชุดงงดกับตัวเอง เผราะเร่องไม่เป็นเรื่อง ไม่รู่าานั่นเป็นอุิจจัง วันน้ทำไม่ตตวน หนัากัท่าตีได้ เมี่เเราเ้าใดกฎอย่านี้ ซิิตประาําวันของเรา จะราบรี่นมากขึ้น คอยสังเกตตัวเองที่เราเหนี่อยเร็วเพราะ เราโกรธุุนเฉียวใดยท่ไม่จำเป็น ไม่มีการถอยทัพบ้าง อะไรที่ ไม่ได้ดังใดก์ปล่อยวางบ้าง ศือคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างน้้ มันไมืมีอะไที่สมบุรณ์ เซราะะะนั้นคนเก่งมักจะมีปัญหาตรง ที่ว่า ทำอะไรต้องไท้ได้ดังใจ ทุทธิจริต-ฉลาด มักจะมาคู่กับ โทสะุริต-โกรธง่าย เพราะว่าดู้ที่มลาดนี้ทำอะไรต้องให้ได้ดัง ใจอย่างน้้นๆ พวกผู้นำทลายคนเป็นอย่างนั้น ผิดแผนอะไร ฮักนิดก็หงุดหงิด เขาคิดว่าเมื่อเขาฉลาดคนอื่นจะต้องเป็น เทมือนเขาไปหมด ที่งรงงนนนคนอื่นไม่เที่ยง อะไรๆ จงไม่ได้

## ลารบัญู

$\bullet \circ$
ด้งใจ ฉะนั้น คนเราจะต้องมีอารมณ์ข้นกันบ้างอยู่ในโลกนี้ มองอะไรเป็นแบบอนิจจัง บางครั้งไม่ได้ดังใจกียีดหยุ่น หมายถีงว่าอยู่อย่างยืดหยุ่น

คนโบราณเขาผูกนิทานเล่าไว้ว่า
มีพ่อตากับลูกเขยที่ไม่ค่อยกินเส้นกัน ปกติพ่อตากับลูก เขยจะต้องไปหาปลาคนละแห่ง ไปตกเบ็ดคนละทาง พ่อตาไป ทางเหนือลูกเขยไปทางใต้ บังเอิญวันนั้นเหลือเรืออยู่ลำเดียว ทั้งคู่จะไปตกเบ็ดก์เลยต้องไปด้วยกัน ลูกเขยถามว่า "พ่อจะ ไปทางไหนดี ไปตกเบ็ดทางไหน" พ่อตาตอบว่า "ไปทิศเดิม ทิศเหนือที่พ่อเคยไป"

ลูกเขยบอก "โอ๊ย ไม่แน่หรอก ปลาอาจจะไม่กินเบ็ด ก๊ได้ ไปทำไม ไปทิศใต้ดีกว่า มันไม่แน่หรอก"

พ่อตาพูดว่า "ทำไมมันจะไม่แน่ ข้าไปทุกวันแล้วก็ได้ ปลาทุกวัน ต้องแน่สิ"

ตกลงลูกเขยร่วมพายเรือไปตามทิศทางที่พ่อตาบอก พอไปถึงที่ตกปลาของพ่อตา ลูกเขยก็พูดว่า "ดูทำเลวันนี้ท่า จะไม่ได้ปลา"

ทั้งคู่นั่งตกปลาตั้งแต่เช้า ปลาไม่กินเบ็ด ลูกเขยได้ทีพูด ว่า "บอกแล้วไม่เซื่อว่ามันไม่แน่นะพ่อ อะไรๆ มันก๊อนิจจัง ปลามันไม่กินเบ็ด" พ่อตายืนกรานว่า "มันต้องกินชิ"

บ่ายแล้วปลาก์ยังไม่กินเบ็ด ลูกเขยก์บ่นว่าอนิจจังไม่ เที่ยงอยู่นั่นแหละ พ่อตาชักหงุดหงด

พอชักบ่ายคล้อย ปลาตัวใหญ่กินเบ็ดดิ้นไปดิ้นมา พ่อ ตาบอกว่า "นั่นไงไอ้ทิดข้าว่าแล้ว มันแน่ชิ" ลูกเขยเตือนว่า "สายเบ็ดอาจจะขาดก๊ได้นะพ่อ"

พ่อตาวัดเบ็ดได้ปลาตัวใหญ่ พ่อตารีบจับปลา ลูกเขย ไม่ขวยแถมยังพูดว่า "ไม่แน่นะ ปลาอาจจะหลุดมือตกน้ำไป ก๊ได้" พ่อตารีบจับปลายัดใสข้องปิดฝาแน่น พูดว่า "นี่แน่ ปลาอยู่ในข้อง จะไปไหน ให้มันรู้ไปี มันไม่แน่ได้ยังไง"

ทั้งคู่นั่งตกปลาต่อไปนานเท่าไรปลาก์ไม่มากินเบ็ด "กลับกันดีกว่า กลับบ้านไอ้ทิด" พ่อตาชวนลูกเขยพายเรือ กลับบ้าน พอกลับมาถึงบ้าน ลูกเขยก็ถามว่า "เอาไปทำอะไร กินนี่พ่อ"

## "ก็เอาไปต้มยำ"

ปรากฏว่า พ่อตาขอดเกล์ดและทำเองหมดทุกอย่าง พลางพูดว่า "จะซดให้ถนัดวันนี้"

ลูกเขยก์บอกว่า "®าจจะไม่ได้กินก์ได้นะพ่อ ม้นไม่แน่ อะไรๆ มันไม่เที่ยง" พ่อตาก็ตอบกลับว่า "มันจะไม่เที่ยงได้ไง นี่ข้าขอดเกล็ดแล้วนะนี่ มันจะหนีไปไหน ดิ้นก๊ไม่หลุดแล้วนี่" พอขอดเกล็ดได้ก้ไส่หม้อต้มยำ

ลูกเขยบอกว่า "ไม่แน่พ่อ อาจจะไม่ได้กินก์ได้" พ่อตาก็ ย้อนกลับว่า "จะไม่ได้กินได้อย่างไร นี่เดือดปุดๆ ปุดๆ แล้วนี่" พอสุกก์ยกลงมาตั้งเตรียมเอาจานคดข้าวมาเตรียมกิน

ลูกเขยกล่าวว่า "พ่อ อะไรๆ ม้นก๊ไม่แน่นะพ่อ อาจจะไม่ ได้กินก๊ได้" พ่อตาว่า "ก็ตักแล้วนี่ จะชดอยู่แล้วนี่ จะไม่ได้กิน ได้อย่างไร มันจะไม่แน่ได้อย่างไร" ลูกเขยก์บอกว่า "ไม่แน่พ่อ อาจจะไส่พลาดไม่เข้าปากก์ได้" ทีนี้พ่อตาโกรธพูดว่า " นี่แน่ะ ไม่แน่ๆ อยู่ได้" เลยยกหม้อทุ่มหัวลูกเขยๆ หลบ หม้อตกแตก ลูกเขยได้ทีจีงพูดว่า "บอกแล้วมันไม่แน่า พ่อกับฉันเลยอดกิน ไปเลย"

ชิวิดประจำวันเป็นอย่างนี้ อะไรๆ มันก๊ไม่ได้ดังใจ ทีนี้ เมื่อลิ่งต่างๆ มันไม่ได้ดังใจ สำหรับลิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีต ก็ปล่อยผ่านไป สมมุติว่าในขณะนี้ สภาพของเราย่าแย่ มี ปัญหามาก เราจะทำอย่างไร? ให้มองว่าจิ่งต่างๆ มันไม่เที่ยง คือถ้าเราทุกข์ก์ไม่ได้หมายความว่าเราจะทุกข์อยู่ตลอดศก สักวันหนึ่งพ้าจะต้องสว่างสำหรับเราบ้าง เราจะต้องดีขึ้น และ สิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนท้นที มันจะต้องมีองค์ ประกอบหลายประการที่จะมาชชวยกกันทำให้เกิดเรื่องขึ้น หรือ ทำให้เรื่องมันหายไป ไม่ใช่ว่าอยู่ท กีไช้มนต์มหัศจรรย์มาช่วย มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะองค์ประกอบหลายประการ

สิ่งต่างๆ อาศัยกันและกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท เมื่ออาศัยกันและกันเกิดขึ้น เราจะแก้ปัญหาได้ดีขี้นถ้าดูองค์ ประกอบหลายๆ อย่างก่อนแก้ปัญหา

อนิจจังไม่ไค้๘อนไห้คนงอมืองอเท้าหรือไม่ทำอะไรเถย
ในเวลาเกิดปัญหา แผ่สอนให้คนมีความหวังในขณะที่มีปัญหา ว่า สักวันทนึ่งเมี่อเรารู้จุดเกิดของปัญหา เราจะแก้ปัญหาได้ และทำอะไรให้ดีขึ้น เราจะต้องควบคุมสถานการณ์ ไม่ใช่งอ มีองอเท้า และเมื่อเราได้ดีขึ้นจะต้องไม่ประมาท เพราะสิ่ง ต่างๆ มันเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเราได้ดัก์ตกต่ำได้ มันไม่เที่ยง ข้อนี้ฉันใด ชีวิตของเราก़์เหมีอนกัน เมื่อเราอยู่ในสภาพที่ดี เราจะต้องระวังเหมีอนก้น วันหนึ่งอาจจะตก ฉะนั้นเมื่อยัง ไม่ตกเราจะทำอย่างไร? เราตรวจดูองค์ประกอบหลายๆ อย่าง การงานของเราบกพร่องไหม 9 คนข้างเคียงเป็นอย่างไร? เพื่อ ที่จะเสริ่มฐานะของเราให้ดี้น้น ทุกสิ่งทุกอย่างมีเทตุปัจจัย มิใชชมายความว่าเราได้ดีแด้วจะคงกระพันชาตรี ทุกอย่าง
 ในกำมือของเรา เราต้องทำงาน ต้องประกอบกรรมที่เป็นกุศล ถ้าเราเข้าใจกฎของอนิจจัง เราต้องทำงาน เพื่อให้ตัวเรา เปลี่ยนแปลงไปไนทางที่ดีอิ่งชื้น นี่คืออนิจจังในชีวิตประจำวัน มาถึงข้อ ทุกซั๐-ความทุกษ์ ความทุกข์คือความไม่สบาย

กายไม่สบายใจ แต่ละคนไม่ชอบความลำบาก บางครั้งเรา หลีกเลี่ยงปัญหา หนีทุกข์ แต่ความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วไปในทุกหน ทุกแห่ง ทุกคนต้องเจอทุกข์ เราหนีทุกข์ไม่พ้น ทุกข์เป็นสิ่งที่ เราต้องรู้ว่ามันเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่เรา จะต้องกำหนดร้้รู่ว่ามีปัญหา อย่าหนีปัญหา อย่าหนีทุกข์ ซีวิต ที่หนีทุกข์เป็นริวิตที่อ่อนแอ ว่าวจะขึ้นสูงต้องมีแรงลม คนจะได้ ดีนั้นเพราะเผขิญథุปสรรค วิวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคีอยาชำดัง ถ้าท่านเลี้ยงเด็ก อย่าเลี้ยงแบบลิง ลิงเลี้ยงลูกอย่างไร? ลูกที่มันรักแม่ลิงจะเอาไว้ข้างหลัง ลูกซังเอาไว้ข้างหน้า ตัวหนึ่ง จะเกาะข้างหน้า ตัวหนึ่งจะเกาะด้านทลั่ง แล้วแม่ก็จะกระโดด ไปตามกิ่งไม้ ลูกรักที่อยู่ข้างหลังจะสบาย ไม่ค่อยถูกกิ่งไม้ ปะทะ ลูกที่ซังอยู่อกโดนกิ่งไม้ปะทะ ม้นก์ต้องคอยหลบคอย หลีกตามจังหวะลีลา เวลาได้ผลไม้มาแม่ก็ให้ลูกข้างหลังก่อน เพราะเลี้ยงลูกแบบนี้ลูกที่อยู่ข้างหลังสบายจริง แต่พอสิ้นแม่ แล้วลูกที่ชงที่หลบหลีกกัยมาตั้งแต่อยู่ในอ้อมกอดของแม่นั้น จะแกร่งขึ้น รู้จักหาอาหารกินรูรักหลบหลีกศัตรู พรานมาก์ หลบเป็น แต่ลูกรักชึ่งถูกพะเน้าพะนอกันอย่างสบาย พอลิ้น แม่แล้ว หาอาหารหรีอข่วยตัวเองไม่ได้ เวลาพรานมาก๊ไม่รู้จัก หลบหนี

ฉะน้้น พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรุ้จักเผชิญปัญหา ให้เขาทำ

อะไรด้วยตนเองบ้าง การเผชิญปัญหาทำให้วิวิตแกร่ง ซวิต ที่ไม่มีปัญหาเลยนั้นเป็นไปไม่ได้ อย่าหลบปัญหา เคยเห็น กระท้อนไหม? กระท้อนหวานตอนช้ำ กระท้อนจะให้หวานก็ ต้องทุบให้ช้ำก่อน ชิวิตที่หวานไม่ต้องทุบ แต่ว่าชิวิตที่ฉลาดจะ ต้องเผชิญความทุกข์ กระท้อนยิ่งช้ำก็ย์่งหวาน ชิวิตยิ่งทุกข์ก๊ ยิ่งฉลาด เพราะฉะนั้น เขาจึงผูกคำกลอนว่า

## ทวานกระท้อนตอนช้ำท่าให้คิค

## แต่ริวิตขอกข้ำไม่ฉ่าหวาน

กดับชุ่มชี้นชดนาอุราราญ เิิญวิจารณ์กันบ้างเถอะพวกเรา
ความทุกข์นั้นม้นเหมือนกับอุณหภูมิในด้านร้อน คือ มันเป็นปฏิภาคกับความสุขหรีออุณหภูมิในด้านเย์น ร้อนกับ เย็นจะตรงกันข้าม เหมีอนทุกข์จะตรงกันข้ามกับสุข นักวิทยาศาสตร์บอกว่าความเย็นไม่มี มีแต่ความร้อนน้อย เย็นคีอร้อน น้อย ความสุขในตัวเองไม่มี สุขคือทุกข์น้อยหรีอไม่มีทุกซ์ คนเราแสวงหาความสุข การจะหาความสุขนั้นเราต้อง ทราบว่าสุขมีกี่อย่าง? สุขมี ๒ อย่าง คือ ๑. สามิสสุข และ ๒. นิรามิสสุข

สามิสฮุท คือสุทที่มีอามิ๔ หรีอเทย่่อด่อ นั่นคือการที่คน เราจะมีสุยนั้น เพราะว่ามีสิ่งที่จ่อตาล่อใหมาเน็นองค์ประกอบ

- $b$

ทำให้เราสบายใจ อย่างเช่นมีความสุขเพราะคนรัก เพราะมี คนที่เราพอใจมาเป็นองค์ประกอบให้เรามีความสุข สุขแบบนี้ ต้องอาศัยสิ่งอื่นมาล่อ ถ้าไม่มีสิ่งอื่นที่พอตาพอใจเรา เราจะ ทุกข์ เพราะฉะนั้นสุขแบบนี้จึงเป็นสุขที่อาศัยเหยี่อล่อ พอไม่มี เหยื่อล่อก็ทุกข์ทันที นี่เรียกว่า สามิสสุข เปรียบเหมือนกับสุข ที่เกิดจากการเกา สุขที่มีเทยื่ออันเกิดจากความพอตาพอใจ อยู่ไม่ได้นาน ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม สะอาดสว่าง สงบนั้นเป็นสุขถาวร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงเลือกความ สุขแบบนี้ เรียกว่า นิรามิสสุข คนเรานั้นเลือกความสุขไม่ เหมือนกัน บางคนที่เห็นคุณค่าของนิรามิสสุข เขาก์เลือก ทางนี้ อย่างเรื่องของแม่ชถี่ปุนน ซื่อ ริโยเนน ก่อนบวชซีเธอ เป็นคนสวยและเก่งในด้านกาพย์กลอนต่างๆ พออายุได้ จ๗า ปี ก็ได้มาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของพระราชินีถี่ปุ่น เนื่องจากเป็นคนเก่งและสวย อนาคตน่าจะรุ่งโรจน์ ต่อมาพระ ราชินิทิวงคต ริโยเนนจึงเห็นความไม่เที่ยงของรีวิต เกิดความ เบื่อหน่ายในความสวยของตนเอง เห์นว่าไม่คงทน เพราะว่า สักวันหนึ่งก์จะต้องเปลี่ยนแปลงไป อย่างคำกลอนที่ว่า

"อันงามกยยมันไม่จังัง<br>ด้วยเครื่องฝำอางค์อย่างทันสมัย จากลรังอังกฤษอเมริกัน ถึงจะอำพรางจะพอกจะพัน ษุดบันไตสามขั้นแปคขั้น อีกไม่กั่นมันต้องโรยรา"

รโโยเนนเห็นความจริงนี้ จึงคิดจะออกบวช แต่พ่อแม่ บอกให้แต่งงานให้มีลูกสืบตระกูลก่อน แล้วค่อยออกบวช ริโยเนนก็แต่งงานได้บุตร ๓ คน กีขอลาไปบวช เธอไปหา อาจารย์เซนคนแรก อาจารย์เซนคนแรกไม่รับ เพราะสวยเกิน ไป ถ้าบวชจะทำให้พระอกหักกันหมด เธอไปอีกลำนักหนึ่ง อาจารย์ที่สองก์ไม่รับเพราะเธอสวยเกินไป เธอเสียใจมาก คิดว่าความสวยนี้เป็นปัญหา เธอจึงเอาเหล็กไปเผาไฟจนแดง แล้วนาบแก้มทั้งสองข้าง ทำลายโฉมแล้วก๊ไปหาอาจารย์เซน ท่านที่สอง อาจารย์รับให้บวชอยู่ปฏิบัติธรรมะ แม่ริริโยเนน ได้เขียนกลอนเอาไว้ที่กระจกว่า

| "เคยอย่ยกับราขินีสะคราญ อบประหิ่นอาภรณ์ชวน | เผาฮุปกำยานหอมหวน รึ่นรื่นชี่นทฤทัย |
| :---: | :---: |
| บัดนี้สละกิเฉศ | ถีอเพศบรรพชิชแจ่มใส |
| พักตร์รวยความสวยเอาไฟ | นาบไหม้ร้อนคิ้นทรมาน |
| เหลือแต่วอยชิ้วิวชี้เหร่ | แล้งแรงเสน่หาน่าสงสาร |
| หวังตรัตร้พระพิพพาน | ปฏิบัติกัมมัดรานเป็นเซนเอย" |

ข้อสามคือ อนัตตาในริวิตประจำวัน อนัตตาที่ว่าไม่ให้ ยีดมั่นในตัวตน ถ้าพูดกันโดยความเป็นจริงเราไม่มีตัวตน ที่ถาวรที่เป็นแก่นแท้ ตัวเราอาศัยสิ่งต่างๆ ปรุงแต่งขึ้นมา ทำไมเราจึงรู้สึกว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้เพราะอะไร? เพราะ

ความหลงผิดคิดว่าเรามีตัวมีตนที่ถาวร เราใส่ความยึดถือ มากๆ เข้าไป ผลก์คือเราไม่เห็นใจคนอื่น คิดแต่เรื่องของ ต้วเอง ไม่เคยคิดถึงหัวอกคนอื่นเลย เรากลายเป็นคนเห็น แก่ตัว คนที่เข้าใจเรื่องอนัตตานั้นเป็นคนที่ไม่มีความเห็น แก่ต้ว ศาสนาพุทธมีความดีข้อหนึ่งตรงที่สอนให้คนไม่เห็น แก่ต้ว ถ้าเราปฏิบัติตามจริงๆ เราเสียสละ เซ่นถวายทานเพื่อ อะไร เพื่อกำจัดความเท็นแก่ตัวนี่เอง เห็นแก่ตัวแล้วมีปัญหา เราก็รู้อยู่

ศาสนาคริสต์มีส่วนดีตรงที่ว่า สอนเรื่องความรัก รัก ใคร? รักพระเจ้า รักพระเจ้าได้อะไร? รักพระเจ้านั้นทำให้เรา รวมเป็นหนึ่งกับพระเจ้า คือลืมตัวเราเองเสีย ละลายตัวเข้าไป่ กับพระเจ้า แล้วทุกคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้า พระเจ้าโปรด ปราน รักทุกๆ คน ถ้าพระเจ้ารักใครเราก์ต้องรักคนนั้น เพราะ ฉะนั้น ความเห็นแก่ตัวมันหายไป เรารักทุกคน เราลืมตัวเรา เอง คนที่จะรักคนอื่น จะต้องเห้นแก่ตัวให้น้อยลง ความรัก จะต้องแจกจ่าย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรักต่อสรรพสัตว์ เพราะอะไร? มีกรุณาเพราะอะไร? กีเพราะพระองค์ตัดการ ยีดมั่นในอัตตา เข้าใจคนอึ่น มองเห็นปัญหาคนอื่นเหมือนกับ ปัญหาพระองค์ จึงออกไปไปรดสัตว์ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ คนที่จะรักคนอี่น จะต้องเห็นแก่ตัวน้อยลง คนที่เห็นแก่

## ตัวมากนั้นคิคถึงแต่เรืองของตนเองจนเข้ากับใครไมไได้ เขารัก

 ใครไม่ไ้ เขารักคนอื่นเพียงจะเอาเขามาเป็นทาสของตน เพื่อ เอามาเป็นข้าช่วงใช้ไนแผนการณ์ของเขา ความหลงตัวเอง ภาษาอังกฤษเรียกว่า นาร์ชิสขิสม์ คำนี้มาจากเทพนิยายกรีก เทพบุตรกรีกคนหนึ่งชื่อ นาร์ชิสชัส มีรูปร่างงาม แต่ค่อน ข้างจะหยิ่งยะโส หลงในรูปโฉมของตัวเอง ทำให้เทพบุตร ต่างๆ หมั่นไส้ไปตามๆ กัน มีเทพธิดาตนหนึ่งมาหลงรัก นาร์ชิสัสัส เทพธิดานั้นซื่อ เอคโค่ (Echo) เอคโค่เฝ้าหลงรัก แต่เนื่องจากต้วเองเป็นไบ้ไม่สามารถที่จะบรรยายความรู้สึก นึกคิดที่ฉ้ำหวานออกมาได้ ผลก์คือความรักไม่ได้รับสนอง ตอบ เพราะนาร์ชิสซัสนั้นรักแต่ตัวเอง จนกระทั่งเอคโค่นั้น ตรอมใจตาย สลายกลายเป็นเสียงที่ก้องสะท้อน เวลาคนพูด ในหุบเขา เสียงเอคโค่จะสะท้อนกลับมา บาปที่นาร์ซิสซัสทำ นี้ผลเป็นอย่างไร? เทพเจ้าผู้อิ่งใหญ่บันดาลให้นาร์ซิสซัสไป ดื่มน้ำที่น้ำพุ พอดื่มน้ำที่น้ำทุ กีเห็นเงาตัวเองที่สวยงาม พอ เห็นแล้วเกิดหลงรักตัวเอง วันหนึ่งๆ ก็ดูแต่เงาตัวเอง ในที่สุด กัตรอมใจตาย ไปเกิดเป็นดอกไม้ขนิดหนึ่ง ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า ดอกนาร์ชิสชัสเรื่องนี้สอนว่า คนที่หลงตัวเองและสมบ้ติของตัวเอง อย่างนี้เข้ากับใดรไม่ได้ อยู่ในโลกก์อยู่ในโลกของตัวเอง ไม่

เปิดโลกออกมา ยึดอัตตามากเกินไป เพราะฉะนั้น คนเรา ต้องทำใจกว้าง เรากำจัดความเห์นแก่ต้ว ทำให้เรามีความ กรุณาความเข้าใจคนอื่น มีเมตตามีความรัก

การเข้าใจเรื่องอนัตตายังมีข้อดีอย่างหนึ่งคีอว่า ทำให้ เรายอมรับความมีอยู่ของคนอื่นว่า เขาเป็นคนเท่าๆ เรา ความ คิดเห็นของเขาก็น่าที่จะเคารพ ในโลกประซาธิปไตยนั้น คน เราจะต้องยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เพราะฉะนั้น ลดทิฐิมานะ บางคนทิฐิมานะมาก ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น ของใคร ฉันเท่านั้นถูก คนอื่นผิดหมด คนอย่างนี้มีมาแต่ใน สมัยพุทธกาล

มีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า บ่นว่าคนนั้น ไม่ดีคนนี้ไม่ตีไม่น่าพอใจ ในที่สุดพูดออกมาว่า "ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ทัศนะของคนอื่นนั้น ข้าพระองค์ไม่ชอบใจไปหมด" พระพุทธเด้าตรัสตอบว่า แม้แต่ทัศนะของพราหมถ์ที่กล่าวนี้ก็ ควรไม่เป็นที่ชอบใจของพราหมณ์ด้วย คือทัศนะที่ว่าไม่ชอบใจ ทัศนะของคนอื่นต้องถูกลบไปด้วย ถ้าไม่ชอบทัศนะจริงๆ แล้ว ทำไมจะมาชอบทัศนะของตัวเอง ความเห็นแตกแยกกันได้ ยีดมั่นเกินไปก์เกิดปัญหา

เมื่อเราเข้าใจเรื่องต่างๆ แล้ว เราไม่ยึดมั่น เมื่อเข้าใจ เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็ทำให้เราอยู่ในโลกอย่างไม่

ติดกับโลก เข้าใจชีวิตมากขึ้น เรียกว่าใช้ชวิตอย่างผู้มีปัญญา ซึ่งเป็นชิวิตที่ประเสริฐสุด ชืวิตคือการแสดงละครไช่ไหม ตัว ละครออกมาแสดงแล้วเข้าโรงไปเมื่อถึงเวลา ฉะนั้น ซีวิตก็ เหมีอนละคร เราจริงจังกับละครมากก์ไม่ได้ จริงจังในชีวิต มากก์ไม่ดีเหมีอนกัน มีบทกลอนสอนไว้ว่า
"โลกนี้คือโรงละคร ปวงนิกรเราท่านเกิดมา ต่างร่ายรำ ทำท่าที ตามลีลาของบทละคร บางครั้งก์เศร้า บางคราวก็สุข บางครั้งก์ทุกย์ หัวอกสะท้อน มีร้างมีรัก มีจากมีจร พอจบ ละครซีวิตก์ลา"

พอจบละครเราลาเข้าโรง แต่จบละครชีวิตนั้นเราลาลง
 และข้อสำคัญ กีคีอว่าอยาคิดเบ็น เพอร์เฟกชึ่นนิสต์ perfectionist เป็นพวกที่ทำอะไรสมบุรณ์ที่สุด ฉันดีที่สุดคนเดียว นั่นยึดม่่หในตัวดนเกินไป ควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ต่างๆ ได้ คนที่ท่าความดีแล้วแบกความติไป่มมู่อี่นั้นน้น ไม่มี ความสุข ความดีเบ็หพิษ คิค่าจันดีที่สุดนะ คือดีก็ธไปเถิด อย่าเอาดีไปข่มคนอื่น คือฉลาดแล้วยย่าคิดว่าคนอื่นจะฉลาด เหมีอนตัวอย่างนั้น อย่ายึดมั่น ทำดีแล้วอย่าลีอดีอวดดี มิฉะน้้น กัจะเป็นเหมือนกับเรื่องนิทานหลวงจีนหวงศึล

ในศืลมาก ทำตัวเหมือนกับสะใภ้ใหม่ ปกติสะใภ้เมื่อไปอ่ยู่ ตระกูลที่ขอไป แรกๆ นี่ทำต้วเรียบร้อย ไม่ทำอะไรให้เป็นที่ข้ด หูขัดตา เดี๋ยวแม่ผัวพ่อผัวจะอัปเปห๋ไล่ออกมา เพราะฉะนั้น สะไภ้ใหม่นี่ทำตัวเรียบร้อย พระพุทธเจ้าจึงสอนว่า พระภิกษ นั้นควรทำตัวเหมีอนสะใภ้ไหม่ตลอดเวลา ระมัดระวังตัว สำรวมอยู่ในศืลอะไรอย่างนี้ หลวงจีนทำต้วเรียบร้อย อยู่ใน ศืลในธรรม สวดมนต์ ลงทำวัตรทั้งเช้าทั้งเย็น ทำให้บำเพ็ญ ธรรมะสาธยายมนต์คล่อง รักษาคีลได้ไม่ขาดตกบกพร่อง ทำมา ๒๐ ปี

วันหนึ่งก๊ไปนั่งสมาธิอยู่ในพุ่มไม้ ปรากฏว่า ข้างพุ่มไม้ นั้นมีคนต้อนหมูไปฝูงหนึ่ง จะเอาไปม่า ต้อนเฉียดพุ่มไม้มา คนที่ต้อนก๊ไม่ได้ดูอะไร เห็นผ่านพุ่มไม้ก์ไล่ๆๆ หมูตัวสุดท้าย มันฉลาด มันเห็นพุ่มไม้มันหลบแว้บเข้าไป แล้วก์ทะลุออก ทางหนึ่ง หนีไปเลย คนต้อนก๊ไล่ไปโรงม่าสัตว์ อ้าว หมูหาย ไปหนึ่งต้ว เลยย้อนกลับมาดูว่าม้นน่าจะหายไปตรงไหนบ้าง มาเห้นพุ่มไม้ ก็ตรงนี้แหละ หายในพุ่มไม้นี้ เขาเข้าไปในพุ่มไม้ ปรากฎว่าหลวงจีนนั่งสมาธิอยู่ ก็ปลุกหลวงจีนขึ้นมา ถามว่า เห็นหมูผ่านมาทางนี้บ้างไหม

หลวงจีนก์ไม่รู้ว่านั่งสมาธิท่าไหน คงจะลืมตาบ้าง ปรากฏว่าเห็นหมูผ่านมา จะตอบยังไงดี รู้ว่าเขาต้อนหมูไปม่า

## ลารบัญ

ถ้าบอกว่าเห็นก็จะเสียธรรมะ คือ เมตตา กรุณา ไม่สงสารหมู ให้เขาเอาไปม่าได้ต่อหน้าต่อตา ถ้าบอกว่าไม่เห็นก์เลียศึล ผิด ข้อมุสา โกหกเขา จะเลือกเอาอย่างไรดี.ระหว่างศืลกับธรรม

หลวงจีนคิดว่า ศีลกับธรรม อะไรมันรักษายากกว่ากัน ศึลรักษายากกว่า ๒๐ ปีแล้วศีลย้งไม่เคยขาด จะมาขาดข้อ มุสาเอาวันนี้มันยังไงอยู่ เพราะฉะนั้น เอาศึสไว้ดีกว่า ยอมเลีย ธรรมะ

หลวงจีนก็เลยต้องบอกว่า เห็นหมูวิ่งอยุ่ทางนี้ คนไล่หมู ก็ตามไปไล้จับหมูเอาไปม่า เรื่องมันไม่จบแค่น้้น วิญญาณหมู ไปฟ้องเงี่ยมล่ออ๋องหรือยมบาลว่า หลวงจีนนี้เป็นพระเป็น เจ้ายังไงไม่รู้ บอกให้ม่าเราได้ ไม่มีธรรมะ

ยมบาลนี่กีดีนะ เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นราว ก็พยายาม ไกล่เกลี่ย นิมนต์หลวงจีนมาไกล่เกลี่ยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร คือพยายามที่จะยอมความก่อนขึ้นศาลว่างั้นเถอะ ถามเรื่อง จริงหรีอเปล่า หลวงจีนบอกจริง ถ้าจริงจะทำอย่างไรดี ให้แก้ ปัญหา

หมูกับอกเอาอย่างนี้ ขอแบ่งนุญของหลวงจีนสัก จ๐ เปอร์เซ็นต์

หลวงจึนบอกอั๊วไม่ยอม เรื่องอะไรทำมาแทบตายจะมา ชุบมีอเปิบ

ยมบาลก็บอกว่า ถ้าอย่างนั้นหลวงจีนต้องไปเกิดเป็น หมูนะ ชาติต่อไปจะถึงได้ขึ้นสวรรค์

เป็นหมูก็เป็นหมู ไม่ยอมเสียเปรียบ หลวงจีนซะอย่าง คิดเล็กคิดน้อยไปเลียหมด หลวงจีนตายไปเกิดเปันหมู แต่ เป็นหมูศักดินาระลีกชาติได้ เพราะทำบุญไว้มาก เที่ยวซมซาน หาอาหารไป รู้ว่าชาติก่อนตัวเองเคยเป็นหลวงจีน แต่ว่าเกิด อุบัติเหตุ อะไรมันกัไม่แน่ พลาดไปนิดเดียว ต้องมาเกิดเป็นหมู เบื่อหน่ายอีดอัดรำคาญอยู่ซึ่งอัตภาพแห่งหมูนั้น ซีวิตน้้ไม่ดี แล้ว รีบตายไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่า ถ้าเป็นคนก็ออกบวฮ แต่ เป็นหมูไม่รู้จะไปไหน ตายดีกว่า ขึ้นไปยอดเขา คลานตุ้บตั้บๆ ขึ้นไปถึงยอดเขาเห็นหน้าผาก็ลงเลย โดดดิ่งลงมา ตกพลั่ก ตายสมใจ

แต่ว่าเจ้ากรรมตกไปบนรังไก่ ทับลูกไก่อีก ๑๒ ตัวตาย ไปพร้อมกันด้วย แห่กันไปพร้อมหน้า วิญญาณลูกไก่ ๒ วิญญาณเจี๊ยบจ๊าบเจี๊ยวจ๊าวไปหมด ยมบาลก์จำได้ก์บันทึกเอา
ไว้นี่ มีพาสปอร์ตอยู่กดคอมพิวเตอร์ก็รู้แล้ว คราวก่อนเข้า มาทีหนึ่งเป็นหลวงจีน คราวนึ้มาเป็นหมูแล้ว ก็เลยสำทับว่า เห็นไหมหลวงจีน เรื่องมันลุกลามไปใหญ่แล้ว เพราะไม่ยอม เสียบุญ จ० เปอร์เช็นต์ ยึดมั่นในบุญเกินไป ไม่ยอมแบ่งให้เขา กีเลยมีปัญหา เพราะฉะนั้นทำยังไงเล่าครั้งนี้

ลูกไก่ลู่กเจี๊ยบบอกขอบุญ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หลวงจีนไม่ ยอมอีก ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกเจี๊ยบ จ๒ ตัว เที่ยวไล่กินแมลง อะไรต่ออะไรสารพัดสารพัน เจอไหนก์กินนั่น ระลึกชาติไม่ได้ แล้วนี่ พอตายไปแมลงต่างๆ ก็แห่กันไปเฝ้าเงื่ยมล่ออ๋อง เงี่ยมล่ออ๋องก็บอกว่า หลวงจีนนี้มันสุดวิสัยที่จะแค้แล้วนะ ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะ ทำยังไงตี แมลงก็บอกขอบุญ ๙๐ เปอร์เซันต์

หลวงจีนก์ไม่ยอมอีก หวงศีล หลวงจีนไม่ยอมให้ ๙๐ ก๊ไม่ยอม ในที่สุดต้องไปเกิดเป็นแมลงอยู่ในปา ร้องระงม ประสานเสียงกันอาศัยบารมีที่เคยเป็นหลวงจีน สวดมนต์ ภาวนามาตลอด ทำให้มีการเสพคุ้นเป็นนิสัย มาเกิดเป็น แมลงก็ร้องเป็นเสียงสวดมนต์ ปรัชญาปารมิตาสูตตร

ช่วงน้้นหลวงจีนโพธิธรรมเดินผ่านมา ท่านเป็นพระ อริยสงม์ได้ยินเสียงสวดมนต์ในป่าก์เงี่ยหูฟัง ปรากฏว่าเป็น เสียงแมลง กีเข้าฌาณหยั่งรู้ว่าในอดีตชาติแมลงนี้เคยเป็น จุกเจี๊ยบ เป็นหม เป็นหลวงจีนมาก่อน ก์เลยเทศนาเอาจิต ต่อจิตคุยกัน ให้เท็นว่าอดีดเคยเป็นยังไง เคยเข้าใจผิดเพราะ ยีดมั่นถือมั่น ทำดีแล้วยีดมั่นในดี ถือดีไม่ปล่อยวาง แบก ความดีไปทำให้คนอื่นเขารำคาญตา เพราะฉะนั้น ปล่อยวาง เสียบ้าง แมลงกีเเ้าใจ จากประสบการณ์ที่เป็นมาก์ตับจิตตาย

## ไปเกิดในสวรรค์

ฉะนั้นทำดีแล้วก์ทำของเราไปเถอะ อย่ามีอัตตา ทำ ความดีเพื่ออะไร? เพื่อลดกิเลส ยิ่งไปเพิ่มทิิิมามเขึ้นไป มันตรงกันข้ามกับความดีที่เราทำ เช่นเราเข้าวัดตลอดเวลา คนใน้นไม่เข้าก๊ไปว่าเขา อย่างนี้ไม่ถูก ทำดีก์ทำดีไป อย่าให้ คนอี่นเขาบาปเพราะว่าต้องมาด่าเราเลย

ฉะนั้น การเข้าใจกฎของอนิจจัง-ไม่เที่ยง ทุกขัง-เป็นทุกข์ และ อนัตตา-ความไม่มีตัวตนนั้น ถ้าเรานำไปใช้ปรับปรุงใน ชววิตประจำวันแล้วจะทำให้เราอยู่ในชีวิตอย่างมีปัญญา เข้าใจ กฎของชิวิต เขาเรียกว่าสร้างเกราะคุ้มกันให้แก่ริวิต ทำให้ เราอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขมากขึ้น กฉของไตรลักษณ์ เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจ เรามองชิวิตไม่ไช่เรามองอย่างรวมๆ ต้องมองแบบแยกพิจารณา คือโดยอนุพย้ฌชนะบ้าง จะทำให้ เราอยู่ในโลกนี้ดึै้นมีความสุขขึ้น อยู่ในโลกโดยไม่ติดกับโลก ชิวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ประเสรูอย่างที่ท่านกล่าวว่า
"ปณญณาชีร ซิวิตมาทุ เสฉฺั บัณทิตกล่าวว่า ซีวิตของคน ที่อยู่ค้วยปัญญานั้น เป็นสิวิตที่ประเสริรสุด"

## 

## อยู่อษ่างไรให้เป็นสุข

## \% $\boldsymbol{\chi} \boldsymbol{\chi} \boldsymbol{\chi}$

ก่อนที่เราจะตอบคำถามว่า อยู่อย่างไรให้เป็นสุข เรา ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า ซีวิทที่มีความสุขเป็นไูได้ ในพระพุทธศาสนาหรือไม่ การแสวงหาความสุขให้กับชีวิตจะ มิขัดกับบาลีที่ว่า "ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกขา เกิดเป็นทุกข์ แก่ เป็นทุกย์" ละหรีอ หลายคนพอได้ฟังทัศนะในพระพุทธศาสนา ที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ ก็มักสรุปว่าพระพุทธศาสนา สอนแต่เรื่องความทุกข์อย่างเดียว ไม่มีการพูดถึงความสุข ข้อสรุปนี้ถูกต้องมากน้อยเพียงไร

ฝรั่งชาวตะวันตกหลายคนมักเข้าใจผิดว่า พระพุทธ் ศาสนาเป็นทุทรรศนนิยม (Pessimism) เพราะสอนให้คนมอง โลกในแง่ร้าย ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในชววงที่ยังไม่มีการแปล พระไตรปีฎกเป็นภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์เผยแพร่อย่างสมัย

[^0]นี้ นักปร้ชญาตะวันตกบางท่านอ่านวรรณคดีพระพุทธศาสนา เพียงบางส่วนแล้วก็ด่วนสรุปว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คน มองโลกในแง่ร้าย ดังกรณีของนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ โขเปนเฮาเออร์

โขเปนเฮาเออร์กล่าวว่า ทัศนะของเขาไม่ต่างจากคำ สอนของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพราะเขาเห็นว่าชีวิตเต็มไป ด้วยความทุกข์และความเบื่อหน่าย ที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์เพราะ ต้องเผชิญความยากลำบากในการแสวงหาไขว่คว้าเพื่อให้ได้ มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนา และที่ว่าชีวิตน่าเบื่อหน่ายกีเพราะว่าเมื่อ ได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้ว ความซ้ำชากจำเจก็แปรสภาพของสิ่ง นั้นให้หมดคุณค่าและน่าเบื่อหน่าย โชเปนเฮาเออร์กล่าวว่า "ดังนั้นชีวิตมนุษย์จึงเปรียบได้กับลูกตุ้มนาพิกาที่แกว่งไปมา ระหว่างความทุกช์กับความเบื่อหน่าย"

นับว่าโซเปนเฮาเออร์สอนแบบมองโลกในแง่ร้ายจริงๆ โลกมีแต่ความทุกข์และความเบื่อหน่าย ส่วนความสุขและ ความรี่นรมย์ไม่มีอยู่ในโลกเลย

## สัจจนิยม

พระพุทธศาสนาเสนอคำสอนแตกต่างจากทัศนะของ โชเปนเฮาเออร์ตรงที่ว่า แม้พระพุทธศาสนาจะยอมรับว่า

พระเร $\square$ (ประgูร ธมุมจิตุโต)

โลกนี้มีสวนที่เป็นความทุกข์และน่าเบื่อหน่ายก็จริง แต่กระนั้น โลกนี้กียังมีส่วนที่เป็นความสุขและน่าอภิรมย์ ชิวิตมนุษย์ เปรียบเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปมาระหว่างอัสสาทะ คือ ส่วนดีอันเป็นรสอร่อยที่ชวนติดใจ และ อาทีนวะ คีอส่วนเสีย อันเป็นรสขมที่ชวนเบื่อหน่าย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
"ถ้าอัสสาทะ (ส่วนดี) จักมิได้มีในโลกแล้วไซร้ สัตว์ทั้ง หลายก์ไม่พึงติดใจในโลก แต่เพราะอัสสาทะในโลกมีอยู่ ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในโลก ถ้าอาทีนวะ (ส่วนเสีย) จัก มไได้มีในโลกแล้วไชร้ สัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในโลก แต่เพราะอาทีนวะในโลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อ หน่ายในโลก"

นั่นหมายความว่า สิ่งต่างๆ ในโลกมีทั้งด้านดีและด้าน เสีย คือมีทั้งคุณและโทษ พระพุทธศาสนาสอนให้คนมองทั้ง สองด้าน ชาวพุทธที่แท้จงงไม่มองแต่ด้านดีอย่างเดียว และก์ ไม่มองด้านเสียอร่าะเดียว ชาวพุทธต้องมองโลกตามความ เป็นจริง (Realism) คือมองเห้นทั้งด้านดีและด้ามเสียของโลก และในที่สุดต้องสลัดตัวเองไบให้พ้นจากด้านดีและด้านเสีย จนบูรรลุถึงโลกุตรคือเป็นคนพ้นโลก ภาวะที่สลัดไปให้พ้น ท่านเรียกว่านิสสรณะ ดังพุทธพจน์ที่ว่า
"ถ้านิสสรณะ (การสลัดหลุดพ้น) จักไม่มีในโลกไชร้

ตо
สัตว์ทั้งหลายกัไม่พึ่งสลัดออกจากโลก แต่เพราะนิสสรณะใน โลกมีอยู่ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากโลกได้" ลำด้บแห่งการทลุดพ้นปรากฏชัดเจนในเรื่องอริยสัจ ๔ โดยที่อริยสัจข้อที่ จ เป็นเรื่องของทุกข์ คีอส่วนเสียของโลก ถูกนำมาเน้นย้ำ แต่เป็นดังที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออัสสาทะหรือ สวนดีกีมีอยู่ดัวย อริยสัจข้อที่ $b$ เป็นเรื่องสมุทัยคีอสาเหตุ ของทุกข์ อริยสัจข้อที่ $๓$ เป็นเรื่องนิโรชคือความดับทุกข์ ข้อนี้ ได้แก่นิสสรณะหรือการสลัดหลุดพ้นจากด้านดีและด้านเสีย ของโลกนั่นเอง ส่วนอริยสัจข้อที่ $๔$ เป็นเรื่องมรรคคือทนทาง ปฏิบัติเพื่อนำตนไปสู่ความหลุดพ้น
 ทุกข์ เขาจึงไม่วรัรัวาพระหุทธศาสนาก์สอนเรื่องอัสสาทะคื่
 สลัดหลุดพ้นจากด้านดีและด้านร้ายของโลก โชเปนเซาเอยร์ เหันว่า ชิวิดมหุษยเป็นจูตตุมนาวิกาที่แกว่งไปมาระหว่าง ความทุกช์และความเปี่อทน่ายงนไม่มีทางที่จะสลัดทลุดทั้น ไปจากวงงรนี้

อ่านเรื่องต่ตไปนี้แล้วเราะะเง้าใดุุดยีนของพระพุทธ ศาสนามากึ้้น เรื่องมีอยุ่า

เด็กคนหนึ่งถูกแม่ไฮไไซื้อน้ำมันที่ตลาด เขาลืองวด

เปล่าพร้อมกับเงินค่าน้ำมันจำนวน จ๐ บาทไปที่ร้านในตลาด เมี่อเด็กจ่ายเงินแล้ว เจ้าของร้านได้กรอกน้ำมันให้จนเต็มขวด เด็กลือขวดน้ำมันนั้นเดินทางกลับบ้าน ระหว่างทางเด็กได้ไยน ขวดน้ำมันเล่น ขวดพลัดมีอตกลงบนพื้นดิน น้ำมันหกออกไป ครี่งขวด เด็กรีบคว้าขวดซึ่งมีน้ำมันเหลือครึ่งหนึ่งนั้นวิ่งร้องไห้ ไปหาแม่ เขาสารภาพผิดกับแม่ว่า "ลูกไม่ดีเองที่ทำน้ำมันหก ไปครรงรขวด"

สัปดาห์ต่อมา แม่ไไ้ไห้ลูกคนที่สองไปซื้อน้ำมันโดยส่ง ขวดเปล่าและเงินจำนวนเท่าเดิมให้ลูกไปตลาด ปรากฏว่าเด์ก คนน้้ื้อน้ำมันได้เตัมขวดระหว่างทางเด็กคนนี้ได้ไยนขวดน้ำมัน เล่น ขวดพลัดมือตกลงบนพึ้นดิน น้ำมันหกไปครึ่งขวดเหมีอน กัน เด็กคว้าน้ำม้นที่เหลืออยู่ครี่งหนึ่งน้นวิ่งกลับไปหาแม่ เขา หัวเราเร่าเริงบอกกับแม่ว่า
"ลูกทำขวดน้ำมันดกลงไป แต่ด้วยความไวของจูกทำให้ คว้าขวดชี้นมาได้ทัน จึงเหลือน้ำมันอยุ่ครึ่งซวด ถ้าลูกช้ากว่านี้ น้ำมันคงหกหมดขวดแน่ๆ"

เด็กคนแรกร้องไห้เพราะเขามองน้ำมันที่ขาดหายไป ครึ่งขวด เด็กคนที่สองหัวเราะเพราะเขามองน้ำมันที่เหลืออยู่ ครั้งขวด เด็กคนแรกเปรียบเหมีอนคนที่มองโลกในแง่า้าย ส่วนคนที่สองเปรียบเหมือนคนมองโลกในแง่ี่ และยังมีเด็ก
ant
งรู่อย่างไรให้เปีนตข
คนที่สาม...
สัปดาห์ต่อมา แม่ใช้ไห้ลูกคนที่สามไปซื้อน้ำม้นในตลาด เหตุการณ์เป็นไบในทำนองเดียวกัน คือเด็กคนนี้ทำขวดน้ำมัน ตกลงกับพื้นดิน น้ำมันหกออกไปครึ่งขวด เขาคว้าขวดที่มีน้ำ ม้นเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนั้นวิ่งกลับบ้าน เขาหัวเราะร่าเริงเมื่อบอก กับแม่ว่า
"ลูกทำน้ำมันหกไปครึ่งขวด แต่น้ำมันเหลีออยู่ครึ่งขวด ไม่เป็นอะไรนะแม่ พอดีลูกไปรับจ้างทำงานที่ตลาดไว้ เมื่อได้ เงหค่าจ้างแล้ว ลูกจะเอาเงิไบข้้อน้ำมัเอีกครี่งขวดทดแทน น้ำมันที่ทกไป"

เด็กคนที่สามมองน้ำมันทั้งในส่วนที่ขาดทายไปและส่วน ที่เหลืออยู่ อ่งไปกว่านั้น เขายังเสนอวิสแก้ปัญหาดัวยการทำ งานรับจางหาเงินมาชื้อน้ำมันในสสวนที่ขาดหายไป เด๊กคนที่ สามนี้เปรียบเหมออนคนที่มโโลกทัศน์แบบชาวพุทธที่มองโลก ตามความเป็นจริงและแสวงหานิสสรณะคีอทางออกจาก ปัญหาด้วย

รวมความว่าพระพุทธศาสนาเป็นสัจจนิยมที่มองโลกตาม ความเป็นจริง คือมีทั้งสุขและทุกข์ ดังปรากฏในโลกธรรม ธ ประการรี่ว่า มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรเเรรญ นิหทา สุข ทุกข์ เราอยู่ในโลกจงงระสบทั้งสุขและทุกษ์ ดังภาษิด

อุทานธรรมที่ว่า

| สุซและทุกข์ | มีอย่ | คูกับโลก |
| :--- | :--- | :--- |
| จะย้ายโยก | แห่งหน | ตำบลไหน |
| จะสุยบ้าง | ทุกข์ย้าง | ช่างเป็นไร |
| จะทำใจ | ให้เศร้า | ไม่เข้าการ |

## テุยทุกช์ใครทำให้้

ชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์ แต่สุขและทุกข์มาจากไหน ใครทำ ให้ บางคนตอบว่าพระเจ้าบันดาล เป็นพรหมลิขิตเทวลิขิต กำหนดชิวิตของเราไว้ แต่เมื่อมีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าตรัส ว่า "สุขและทุกข์นั้นเกิดจากเหตุปัจจัย อาศัยผัสสะคนจึงทุกข์ อาศัยผ้สสะคนจึงสุข" นี้เป็นคำตอบที่สำคัฏมาก

จุดเชื่อมระหว่างจิตของท่านกับโลกภายนอกอยู่ที่สัมผัส หรือผัสสะ ผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาของท่านกระทบกับรูป เห์น ภาพ หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัส หรือใจท่านคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อท่านมองเห็นลิ่งต่างๆ ถ้า ท่านมองเห็นสิ่งที่ดีท่านก็มีความสุข ถ้าท่านมองเห้นสิ่งที่ไม่ดี รับรู้สิ่งที่ไม่ดี ท่านก์มีความทุกข์ เพราะฉะนั้นผัสสะนี้คีอจุดที่ เราจะใช้ชิวิตอยู่อย่างไร เราจะให้ตาของเราเปิดรับภาพทำให้ เรามีความทุกข์กระนั้นหรือ เราจะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามี

# ๗๙ 

ความทุกข์เท่านันละะหรีอ
ใครเป็นคนกำหนดว่าท่านจะต้องสุขหรีอทุกข์ ซิวตของ บางท่านเหมือนลูกบิงปอง คนอื่นอยากให้ท่านทุกข์เขาก์ตี ท่านตกไปทางนี้ทีทางนั้นที ด่าบ้างแกล้งบ้าง ทำสงคราม ประสาทบ้าง แล้วท่านกัเป็นจั้งหรีดที่เขาปั่นหัว ทุกข์ไปเรื่อย แล้วแต่ผัสสะคือลิ่งที่มากระทบที่เขาจัดสรรให้ เขาทำให้ท่าน ทุกข์โดยที่ท่านไม่มีสิทธิ์กำหนดว่า ถ้าเขาเสนอผัสสะมาเรา จะรับไหม เราจะคิดกลุ้มไหม คำพูดเหล่านข้ของเขาเราจะตี ความอย่างไร เราจะมองให้มันดีงี้นหรีอเลวลงอย่างไร
สสุปโดยทั่วๆ ไปแล้วคนเรานั้นเป็นลูกปิงปองถูกตืไป

ตีมา สุขบ้างทุกข์บ้างโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือก เป็นความสุขที่ ไม่มีสิทธี้ ชิวิตเราขึ้นอยู่กับความกรุณาของสถานการถ์ แล้ว แต่ว่าเรื่องราวต่างๆ นั้นจะเป็นใจหรือไม่ ถ้าหากว่าสถานการณันนเราโชคดีไปอยู่ในสถานการถ์ที่ดี คนแวดล้อมดี เรา ก์มีความสุข แต่ถ้าบังเลิญไปพบเจอลิ่งที่ไม่ดีหรีอคนไม่ดีเราก์ ทุกข์ ผัสสะนี้แหละที่เป็นจุดแยกระหว่างสุยและทุกข์ในโลก สิ่งต่างๆ ที่นำมาเสนอให้เรา เฟ่น ภาพที่เราได้เท็นหรีอเสียง ที่เราได้อิน ทำให้เราสุยและทุกข์ก์จริง คนบางคนสุขและทุกช์ แบบพึ่งพาอาศัยยี่นอยู่กับปัจจัยลิ่งแวดล้อมมากำหนดให้เขา สุขและทุกข์ ส่วนบางคนนั้นสุขและทุกข์แบบเป็นไทในต้วเอง

พระเมี่ารรมากรต์ (ประยูร ะมุมจิกโด)
nos

เขามีอิสระเสรีที่จะเลือกสุขและทุกข์
สุขแบบแรกเราเรียกว่า สามิสสูข สุขแบบไม่เป็นต้วของ ตัวเอง สุขเพราะอาศัยความเอี้ออำนวยของธรรมชาติ ถ้า ธรรมชาติเอื้ออำนวยเวลาจัดงานสำคัญต่างๆ ส้าเร็จลงด้วยดี ก็มีความสุช แต่ถ้าเกิดธรรมชาติไม่เอี้ออำนวยฝนตกลงมา หรีอทิมะลงมาผู้จัดก์เกิดความทุกข์ คนทลาษคนมีนัดกับคน อื่นแล้วกังวลว่าวันนี้จะพบเขาไหม ถ้าเจอกันก์มีความสุข ถ้า
 ถ้าไม่มีเทศน์ หรือมีเทศน์แต่ทระเทศน้มม่ได้เรื่องคนฟังกิไม่คุ้ม สุขทุกข์มันอยู่ที่ผื่อนไข กลับกลายเป็นว่าเราจะสุขหรีघทุกข์อยู่ ที่คนน้้นคนนี้กำหนด เช่นวันนี้คนที่บ้านเป็นยย่างไร เมื่อคืนนี้ เรากลับบ้านดืก ถ้าคนทางบ้านทำดาจึงไส่ท่าจะมีปัญหาแน่ ถ้ากลับบ้านดืกแล้วพบว่าคนทางบ้านหลับกันหมดแล้วกีสบาย ใุ นี่แหละคือสุขแบบอิงอาศัย ถ้าหากว่าท่านมีแต่สุยแบบอิง อาคั่เท่านั้น ท่านก์จะสุขหรีอทุกร์แบบจั้งหรีดที่ถูกบั่นหัว

## สมบรณณนิยม

คนที่อยู่อย่างไม่เป็นสุขน้้นมีส่องกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นคนที่ ไม่มองสววนดีแต่มองโลกในแงร้าย พฮมองโลกในแงร้ายก็จะ กลายเป็นคนที่รับแต่ความทุกข์ คิดแต่เรื่องร้ายๆ ไม่คิดเรื่องดี
ab

อีกกลุ่มหนึ่งนั้นร้บหมดทั้งดีและร้าย ชัวิตมีลักษณะขึ้นๆ จง 7 สุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ส่วนมากจะทุกข์มากกว่าสุช เพราะ เขาเป็นพวกสมบูรณนิยม (Perfectionist) ผู้ตั้งเป้าหมายไว้สูง เมี่อได้ต่ากว่าเป้าหมายเขาไม่มีความสุข เรื่องต่อไปนี้เป็นตัว อย่างที่ดี

ท่านทรายไหมว่าสุริยคราสเต็มดวงในอเมริกาจะเกิดขึ้น ควั้งต่อไปเมื่อไร สุริยคราสจะเกิดยื้นเต์มดวงในปี ค.ศ.เ๐๐จ๙ เราจะเห็หได้ในอเมิรกาเหนือ เคยมีธุริยคราสที่เคิดขึ้นเมื่อ ๓-๔ จีที่แล้วและเห์นไค้เต็มดวงที่ยาวาย เหมือนสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่ เห็นเต็มดวงที่หว้ากอ คนอเมริกันหลายคนนั้นอยากจะเห็น बุรยคราสอย่างที่เชาเรียกว่า "Once in a life-time ครั้งหนึ่ง ในริวิด" จึงมีดนนับพันไปดูสุรยคราสที่ฮาวาย พวกเขายอม เสียค่าเครื่องบินไปที่นก่นจนโรงแรมเต็มไปหมด เพราะจะเห์น बุริยคราสได้ที่นันที่เดียว ผู้คนมากมายจงไบที่นั่นเพราะอยาก ดุุุยคราสเต็มดวง

เช้าว้นนั้นคนไปไุมนุมกันเป็นพันๆ คน แต่พอคนเริ่มจะ ได้ดูกีเกิดเสียงบ่นพีมพำขึ้นม่เพราะเมมล่อยมาจากไหนไม่รี้ บังพระอาทิดย์ที่จะถุกสุริยคร่ส พเเมมลอยมามากผู้คนักก อารมณ์ไม่ดีเพ่ราะว่าเเียยค่าเครื่องบินมาตั้งมากมายแล้วมา เจอเมมบังสุรยคราส และแล้วเมมก์บดบังจนมองไม่เห์นดวง

อาทิตย์ อีกไม่นานนักเมมกีค่อยๆ ลอยผ่านไปซึ่งเป็นช่วงที่ เห็นพระอาทิตย์แหว่งไปเกินครึ่ง คนที่มาดูปรบมือกันใหญ่ ด้วยความดีใจต่างยิ้มหากัน พอจะถีงเวลาสุริยคราสจะเต็ม ดวงนั้น ซื่งช่วงที่พระจันทร์บังพระอาทิตย์เต็มดวงมีดสนิทจะ ใช้เวลาไม่ถึงนาที พอถึงช่วงสำคัญที่สุดเมมกล้บลอยมาบัง พระอาทิตย์มิดไปเลย แต่ละคนต่างหัวเลืยไปตาม ๆ กัน สบถ สาบานกันใหญ่ ไม่มีอะไรให้ดูเลย มีแต่เมม ผู้คนวิ่งกันพล่าน ไปหมด ณ ที่นั้นมีจอทีวีใหญ่ๆ ที่ทางโรงแรมจัดเอาไว้ซึ่ง มีการถ่ายทอดสดสุริยคราสไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนได้ดูสุริยคราสเหมีอนกันฑมด พวกที่เดินทางมาดูที่ ฮาวายต้องวิ่งไปนั่งหน้าจอทีวีที่เขาตั้งเอาไว้และดูสุริยคราส ทางทีวิเหมีอนคนที่อยู่ทางบ้าน นั่งดูไปก็บ่นไปว่าเราเสียเงิน เสียทองตั้งหลายพ้นเหรียญแต่กลับได้มาดูสุริยคราสทางทีวี เมื่อเกิดสุริยคราสเต็มดวงพวกเขาได้ถ่ายรูปสุริยคราส จากจอทีวี คนที่เดินทางมาไกลเพราะหวังจะได้ดูสุริยคราสจึง รู้สืกไม่คุ้มกับการเดินทาง พวกเขาเป็นทุกข์ไม่สบายใจ แต่ละ คนมองไปบนท้องฟ้าซึ่งเมมยังบังอยู่เหมีอนเดิม ไม่นานนัก พวกเขาก็ทยอยกลับเข้าห้องพักในโรงแรมไปเกีอบหมด เหลือ คนที่ชายหาดอยู่ $ษ-\infty$ คน อึก นาทีต่อมาเมมก์จางหายไป ตอนนั้นสุริยคราสถึงแม้จะไม่เต็มตวงแต่ก็เกือบเต็มดวง แต่

ตอนนั้นไม่มีใครตูแล้ว พวกเขาจะตูสุริยคราสตอนเต็มตวง เท่านั้น เมื่อคนไปกันหมดเลยไม่มีไครดู แต่มีผู้หญึงคนหนึ่ง นั่งดูอยู่ด้วยรำพึงรำพันว่า "โอ...งามจริง ๆ ถึงจะไม่เต็มดวงก็ งาม เป็นสีริมงคลจริง ๆ" เธอกำลังตั้งครรภ์จึงรำพึงรำพันว่า "ลูกเอ๋ย...เกิดมาขอใท้มีอ่านาจขนาดบังดวงอาทิตย์ได้" คิด ถีงลูกในครรภ์แค่นี้เธอก็มีความสุข อีกคนหนึ่งก์นั่งจูต่อไป เพราะมาประชุมที่ฮาวายเลยพลอยได้ดูกับเขาไปด้วย เขาก์มี ความสุขเพราะไม่คาดหวังอะไรมาก.

มีอยู่สองคนนี้เท่านั้นที่นั่งตูแล้วกีมีความสุข ส่วนคนอื่น ทีตั้งใจมาตูนั้นกลับได้ความทุกข์เพราะฝีดหวังไม่ได้ด้งใจ ถาม ว่าตอนนั้นะุริยคราสยังอยุ่หรีอไม่ ตอบว่ายังอยู่ ความงดงาม ค่างๆ กียังเหลีออยู่ แต่ใจของคนเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะดูเสีย แล้ว เทตุแห่งความสุขมีอยูู่ แต่คนเหล่านั้นตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่า ตองมีสุริยคราสเต็มดวงถึงจะสุข เหมีอนเจ้าภาพที่คาตหวังว่า ถ้าจัดงานวัดคนต้องมาเต็มวัดถึงจะมีความสุข แล้วถ้าผลไม่ เป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะเป็นสุขได้อย่างไร หรือเจ้าภาพจัดงาน ที่บ้านแล้วคนมาร่วมงานน้อย เจ้าภาพจะเกิดความทุกข์ เขาไม่ มองส่วนที่จะทำให้มีความสุขเหมือนกับบางคนที่เพลิดเพลินใน กุารชมสุริยคราสที่ไม่เต็มดวงต่อไป ที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะ เราจำกัดต้วเอง เรามักจะสร้างกฎเกณท์ด้วยความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใจของเรานี้มีความโลภมากเกินไป ว่าต้องได้ ดูสุรยคราสเต็มดวง ต้องได้ทุกอย่างแล้วจึงจะทำให้มีความสุข

เพราะฉะนั้นโอกาสอื่นนอกจากนี้เราไม่รับ ใจของเรา ไม่เปิดรับสิ่งที่ดี 7 ทุ้งหลาย ตรงนี้เองที่ทำให้เราตกเป็นทาส ของสิ่งแวดล้อม ต่กอยู่ไต้อำนาจของคำพูดของคน

คนบางคนต้องการเป็นมิสเตอร์คลีน เขากล่าวว่า นัก การเมืองต้องสะถาด ต้องขนะการเลือกตั้งด้วยพลังสุจริต ถ้า พรรคแพ้เพราะพลังสกปรกเขาจะไม่ขอเป็นร้ฐมนตรี เขาคาด ทวังสูงมากไป

บางคนตั้งกฎตั้งเกณท์ว่าทุกคนต้องชอบเราทุกคนต้อง ซมเรา อะไรๆ ต้องดีไปหมด แต่นั่นคีอการเป็นอยู่ไม่สอดคล้อง กับสัจธรรมของกฎอนิจจัง พระพุทธเจ้าตรัสว่า

นคุถิ โลเก อนินทิโต
คนที่ไม่ถูกด่าไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
เมี่อเราอยู่อย่างมีเงื่อนไขอาศัยสิ่งอื่น . แต่เราต้องการให้ สิ่งค่าง ๆ นั้นใท้มันสมบูรณ์ มันจึงเป็นความทุกข์อยู่อย่างยีด ติดยรู่ก้บทิญริอยู่กับอุปาทานต่างๆ. ที่เราได้พูดกันมา เพราะ ฉะนั้นลิ่งต่างๆ ที่มีอยุ่ดีแต่เราไม่ได้เปิดใจให้รับนั่นเองจึงทำ ให้เราดกเป็นทาสสถานการณ์

เราจะสุขดะทุกข้ก็เพราะเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มันไม่

สมบูรณ์ ความจริงเขากียุตส่าห์ทำดีตั้งเยอะ อาตมานึกถึง เรื่องทนึ่ง

มีท่านผู้พนึ่งเลิกสูบบุหร่ได้ไ้้ เขาติดบุทรี่มาเกือบอายุ ๖๐ ปี ถามว่าทำไมถึงเลิกได้ บอกว่าเพราะลูกสาว ลูกสาวรับ ปริญญา ผู้เน็นพ่อรู้สืกดีใจมากจึงไปงานที่ลูกสาวรับปริญญา แล้วลูกสาวก์พูดในตอนที่กำลังถ่ายภาพร่วมกันว่า

แพ่อ...คุณพ่อขอลูกให้ทำอะไรลูกก็ทำหมดแล้ว ให้ เรียนจนจบปรญญาลูกก์ทำแล้ว ได้ร้บพระราชทานปริญญา บัตรเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณพ่อขอให้ลูกเรียนลุกก์เรียนจนจบ ใท้ลุกประพฤติดีลูกกีทำมาทลายอย่างแล้ว ลูกทำเพื่อคุณพ่อ มาตดอด อนนี้ลูกจบปริญฤาแล้ว ลูกจะขอคุณพ่อสักอ์ย่าง หนึ่ไได้ไหม เมื่อลูกได้ทำให้คุณพ่อมามากตลอดระยะเวลา จ๐ กว่าบิมานี่ลูกไม่เคยขอคุณพ่อแต่ครั้งนี้ลูกจะขอคุณพ่อได้ไหม?" พ่อตฺอบว่า "ได้ซีลูก"

ลูกจึงพูดชื้นว่า "ลูกขอให้คุณพ่อเลิกสูบบุหรี่เพี่อสุขภาพ ของคุณพ่อเองได้ไหมร" พ่อนิ่งอี้ง แต่ก็ตกลงรับคำ หล้งจ่าก นั้นจะสูบบุหรี่ทีไรกกเนีกลึงจูกสาวรู้สกอายลูกจึงทำให้เลิกบุหร่ได้ ตวามศุยกับความศ่าเร้จ คนเรามีส่วนตีบางอย่างในชีวิตเมื่อนีกถึงขึ้นมาทำให้

ตระเมตีรรรมาภรง์ (ประตรร เมุมถิตโต)
เกิดกำลังใจจนเปลี่ยนแปลงเราได้เหมือนกก้น ลิ่งที่ดีน้นมี มากมายในคนข้างเคียงในธรรมชาติแวดล้อม แต่เรามักจะไม่ มีจิตใจที่จะดู เพราะเราไปมองจุดที่ว่าต้องอย่างนี้จึงจะมีความ สุข เรายึดติดด้วยอุปาทานว่า ถ้าไม่ได้อย่างนั้นแล้วจะไม่ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุข ท่านเคยสังเกตไหมว่า เทตุใดคน ที่ร่ารวยมั่งคั่ง จึงมีความทุกข์ เพราะเขาบอกว่าต้องอย่างนี้จง จะยยด จงจะเป็นเลิศ (In search of excellence) บริษัทต้อง ทำกำไวให้ได้เท่านั้นเท่านี้ ไม่เช่นนั้นจะพักไม่ได้ ไม่มีความสุข เขาได้เอาเรื่องของความสำเร็จไปผูกไว้กับคว่ามสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่า

> ยมฺปิฺุ์ น ลภติตมบิ ทุกข่

ปรารถนาวิ่งใคแล้วไม่ได้สื่งนั้นมันเป็นทุกย์ เพราะเราอมากุจะได้อยากดะให้สำเร็จ พอไม่สำเร็จสม ปรารถนา เราก์ทุกข์ แต่ความสุขไม่ได้อยู่กับความสำเร็จไป ทุกเรื่อง เราสามารถที่จะชึ่นชมความงามของธรรมชาติ เรา สามารถีที่จะฟังดนตรี เราสามารถที่จะอฺ่านบทกวี เราสามารถ ที่จะฟังพระธรรมเทศนา เราสามารถที่จะทำลิ่งอี่นๆ ที่ทำให้ จว่แมี่ความสุข แต่เราจะไปผูกพ้นว่าปีนี้ต้องได้อย่างนี้ ต้อง ไล้เท่านี้ ถ้าลูกเราไม่เเ็นอย่างนี้ ครอบครัวไม่เป็นอย่างนี้ ชวรคตอันจะไม่เหลืออะไรอีกแล้ว สุขไม่ได้แล้ว มีอุปาทาน ยีด
b
ติดกับเรื่องบางเรื่อง เราจงไม่เป็นอิสระไม่สุขที่เสรร่ จะสุขทั้ง ทีต้องมีเงื่อนไขว่าต้องได้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้ ต้องสมษูรณ์ต้อง เพรียบพร้อม เราสร้างเสื่อนไขมากมายที่ทำให้ตัวเองทุกข้ แต่ สร้างเงื่อนไขหรีอประเด็นเพียงเล็กน้อยที่ทำให้เรามีความสุข แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะสำเร็จทุกอย่าง เพราะริวิตเป็นอนิจจัง เปลี่ยนแปลง เมี่อท่านไปตั้งเงื่อนไขว่าต้องได้ทั้งหมดถึงจะมี ความสุข ท่านจะทุกร์ร่าไป เช้นว่าบอกคนอยากได้เพื่อนแท้ ตั้งเงื่อนไขว่า เพื่อนแท้จะต้องคุยกับเราอย่างสม่ำเสมอ จะ ต้องชว่ยเทลือเราเวลาเรามีปัญหา จะต้องไม่ด่าเราจะต้องยิ้ม ให้เรา ถ้าตั้งเงื่อนไขไว้อย่างนี้ เขาจะมีเพี่อนแท้สสกกี่คน แล้ว เซาก็บ่นว่าเฟื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก เซื่อนกินลิ้นทรัพย์แล้ว แทนงหนี หาง่ายหล่ายหม่นมี มากเที่
เพ่อนตายถ่ายแทน ชี่า-อาตม่ หายากฝ่ากฝิไช้

ยากแท้จักหา
เรามักคาตว่าเพื่อนแท้นั้นจะต้องตาษแทนเราได้ แล้ว เราเคยคิดว่าตัวเองตายแทนใครได้หรีอเปล่า เราตั้งเงื่อนไข ไว้สูงเหสือเกิน ในที่สุดก๊ไม่มีเพื่อนเลย เรามีอุปาทานยึดติด ในสิ่งที่ชัดกับความเป็นจริงที่สิ่งต่าง $ๆ$ แผ่ที่ยง เปลี่ยนแปลง เสมอ เราได้แกค้ำไมไไม่พอใจ ทำไมจะค้องคิดว่าชวตกั้ไม่รวย
 ต้องเท่านี้ แล้วเมื่อไรจึงจะมีเป็นล้าน ในที่สุดคนจึงไม่รู้จัก พอใจอิ่มใจกับลิ่งที่ตัวเองได้

## สวรรศ์อยู่ที่ผัสสะ

พระพุทธเจ้าตร้สว่า เราจะหาสวรรค์หรือนรกได้ไม่ใช้ เฉพาะในชาติหน้าเท่านั้น แม้ในโลกนี้กีมี สวรรค์เมื่อคุณได้ ผ้สสะคือภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจ นรกก์คือเมื่อคุณได้ประสบก้บภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่ไม่ น่าปรารถนาน่าพอใจ

ว้นหนึ่งท เราก์ขึ้นสวรรค์หรีอลงนรกตลอดเวลา นั่นขึ้น อยู่กับว่าเราจะเลีอกรับรู้เรื่องอะไร มองเรื่องอะไร คิดเรื่อง อะไร ร้ายหรีอดี เราได้อ้สสาทะส่วนดีหรืออาทีนวะสสวนเสีย ท่านขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่ละวันสลับกันไป คนทั่วไปจะ เป็นอย่างนั้นและส่วนใหญ่เราจะลงนรก เพราะเราไปตั้งเงื่อน ไขยีดติดตั้งกรอบไว้ สำหรับความสุขของเรานั้นมีทางได้อยู่ เพียงน้อยนิด เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทำอย่างไรถีงจะเป็น ไทแก่ตัวเอง เลือกที่จะหาภาพ เสียง สัมผัส สิ่งที่ดึงามให้กับ ใจของเรา เลือกที่จะปล่อยวางให้มีอิสระมากขึ้น ไม่สร้าง เงื่อนไขมากดทับชีวิตของเราจนไม่มองเท็นความดีความงาม

คุณค่าอะไรเลย เหมือนกับเราไปซื้อผ้ามา หากมีตำหนิอยู่นิด เดียว เราก๊ไม่ยอมสวมไส่ โยนทิ้งไปเลย ทำไมเราไม่ดูส่วน ที่ดีอื่นๆ ซึ่งพอจะทำให้มีความสุยได้ สมัยที่เรียนหนังสือ ลิลิตพระลอ มีตอนหนึ่งที่พระลอเดินทางไปหาพระเพื่อนพระ แพงเยี่ยงสามัญชน มีนายรี่นนายโรยติดตามไปด้วย ใน ระหว่างทางกีต้องพักแรมนอนกลางดินกินกลางทราย น้ำก็ ไม่มีจะอาบ เห็นน้ำลีขุ่นๆ ก๊ไม่ยอมอาบ

$$
\begin{array}{ll}
\text { ในที่สุดนายรี่นนายโรยได้เตือนว่า } \\
& \text { พระเอยอาบน้ำขุ่น }
\end{array} \text { เอาเย์น }
$$

ถึงจะขุ่นอย่างไร แต่ถ้าร้อนก์เอามาอาบให้เย็นได้ อย่า ไปรังเกียจว่าน้ำทุ่น ปลาผอกคือปลาร้า ถึงจะเหม็นแต่ถ้าหิว กัรับประทานได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้มองในส่วนที่พอจะเป็น ประโยชน์อย่างที่ว่า

สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห์นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม เห์นตวงตาวอยู่พราวพราย เราเลีอกเอาสวนที่ดีมาใช้มาปรับให้เป็นประโยชน้ใน ความมีดมิดก์มีแสงสว่างอยู่ ในส่วนที่ไม่ตีนั้นเราหาส่วนที่ดี เอามาทำให้เรามีความหวัง พระพุทธเจ้าเองนั้นอยู่กลางดินกิน กลางทรายแบบสามัญชนมีคนไปทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์

เคยเป็นเจ้าชายในพระราชวังแล้วมาอยู่อย่างนี้ไม่ทุกช์แย่หรีอ" พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า แต้องอยู่ในวังเท่านั้นหรีอจึงจะ มีความสุข ท่านรู้จักพระเจ้าพิมพิสารและรุ้ดักเราตถาคต ถาม ว่าตอนนี้ลองเทียบกันระหว่างเรากับพระเจ้าพิมพิสาร ท่าน เข้าใดว่าใครมีความสุขมากกว่ากัน"

คนๆ นั้นก็กราบทูลว่า "พระองค์มีความสุขมากกว่า พระเจ้าพิมพิสาร"

ถามว่า ทำไมพระเจ้าพิมพิสารจึงไม่มีความสุขสมบูรณ์ ทั้งๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างหรั่งหร้อม ประการที่หนึ่งกีคือ ความ คาดหวังว่าทุกลิ่งทุกอย่างต้องสมบูรณ์ ต้องทำงานอย่างนี้ให้ เสร์จแล้วจะมีความสุข ต่อให้มีอาหารรสเลิศก์กิกไม่ลงทานไม่ ลง ถ้างานไม่สำเร็จไปตามเป้าหมายตามโครงการที่ตั้งเอาไว้ แม้ที่นอนนิ่มแค่ไหนก็นอนไม่หลับ ดังภาษิตอังกถษที่ว่าศึรษะ ที่สวมมงกุฎนั้นนอนไม่ค่อยหลับ เพราะมีความกังวลมาก กังวลเรเองรวต่างา และก๊ไม่ค่อยจะมีเหตุที่จะให้มีความสุย บางครั้งแมีชาวบ้านธรรมดาก์ย์งมีความสุขมากกว่า ถ้าสวรรค์ คือผัสสะที่ดีงามแล้วในรั้วในวังไม่ดีกว่าด้านนอกหรีอ แต่ ทำไมคนในร้้วในวังจึงไม่มีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้าที่อยู่ กลางป่าหรีอกว่าชาวบ้าน มีเรื่องเล่าว่า

## เสี้อแห่งความศุย

มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ทนึ่ง พระองค์ทรงมีความทุกข์ มากเหลือเกินเทราะบรรทมไม่หลับ ปรากฎว่ารักษาอยาางไรก์ ไม่หาย หมอมากี่หมอกัรักษาไม่หาย วันหนึ่งไปเจอคน 7 หนึ่ง เขาบอกว่า มีเคล์ดดับอยุ่อย่างหนึ่ง ถ้าพระองค่อยากจะนอน หลับแล้วมีความสุ พระองค์ะะต้องสวมมเสื้อของคนที่มีความ สุข รับรองว่าต้องนอนหลับได้สนิทแน่นอน

พระเจ้าแผ่นดิหตรัส่าา "เหีหท่านนายกรัรมนตรีมีดวาม สุเเเลีอเกิน ลองขอยีมเสเ้อใสหนน่อยชิ"

นายกรัมมหตรีทูลตอบว่า "ข้าตระงงค์ก์ปววดทัวจะแย่ อยุ่แล้วพรเจ้าข้า ไม่ทราบว่าามม่อไห่จะะถูกกิปรายไม่ไว้วาง ใจไล่รับาลข้าพระงงค์ออก" ในเมี่อมีความกังวลอยู่อย่างนี้ นายกรัฐมนตริกีไม่ได้มีความสุข แม้แต่รัมมนตริ หรีอเสนาบดี กกไม่ยอมธับว่าตัวเองมีความสุท เจ้าหน้าที่ถามกี่คนๆ ว่าขอ อิมเสื้แแห่งความสุขไปทูลถวายทระเง้านผ่นดิน แต่กิไม่ม่ไคร ยอม ใหที่สุดก์หไมมได้ ทางเจ้าทห้าที่ในวังหวังจะเอาใดหระ เจ้านผ่นดินเลยตั้งหน่วยเฉหาะกิจจ่าเลื้อแห่งความสุท ส่งกอง สอดนหมไปนยกกำแทงเมีอง

จณมท่หัวหน้าหน่วยกำลังเดินอยู่ทุ่มุมกำแงงนั้น พลัน ได้อินเสียงคนอีกมุมหนึงดะโกนลั่นว่า
"สุขจริงโว้ยๆ "
หัวหน้าหน่วยได้อินดังนั้นจึงบอกว่า "ได้การละ หามา นานแล้วกว่าจะได้ยินคนที่บอกว่าสุขจริงโว้ย" จึงบอกนาย ทหารให้รับวิ่งไปจับตัวถอดเสื้อมาเลย โดยไม่ต้องขออนุญาต กลุ่มทหารก์วิ่งนำหน้าไป ตัวหัวหน้าหน่วยเองก์วิ่งตามหลัง ไป เพียงพักเดียวเท่านั้นกลุ่มทหารวิ่งสวนกลับมามีอเปล่า
"เอ้า ไหนเลื้อล่ะ" ทัวหน้าถามทหารนายหนึ่ง
"ตามมันไม่ทันหรือยังไs วิ่งแค่นี้ตามไม่ทันหรีอ"
"ทันครับ" ทหารคนนั้นตอบ
"อ้าว...แล้วจับตัวเขาได้หรีอเปล่า"
"จับตัวได้ครับ"
แอ้าว...แล้วทำไมไม่ถอดเสื้อมาล่ะ ในเมื่อเขามีความ สุย" ทหารคนนั้นจึงตอบไปว่า "ขอโทษครับ แกไม่มีเสื้อจะ ใส่น่ะครับ แกเป็นขอทานครับ วันนี้เป็นวันชึ้นจิใหม่ แกขอได้ ไก่ย่างมาขาหนึ่ง กำลังแทะอย่างมีความสุขเหลือเกิน แกจึง เปุล่งฝุทานว่า สุขจริงไว้ย ๆ คนมีความสุขแต่ไม่มีเสื้อจะใส่ ผมจึงกลับมามีอเปล่าครับ"

หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจจึงไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินตรัสว่า "ความสุขนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาย นอก ความสุขอยู่ที่ใจต่างหาก"

む'd

โลกมีอัสสาทะ โลกมีส่วนดีแน่นอน ถ้าคนไม่มีจิตใจที่ จะเพลิดเพลินซึ่นชมก้บสิ่งดีเหล่านั้น เพราะใจของคนมีปัญหา วันไหนถ้าเราป่วยเป็นไข้ ต่อให้มีอาหารดีมีรสเลิศอย่างไรเรา กีทานไม่ได้

ภาพทึ่งาม เสียงที่ไพเราะ กึไม่ทำให้คนมีปัญหารู้สีก เป็นสุข ความสุขอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นต่อให้มี ลิ่งภายนอกไม่สมบูรณ์เหมือนอย่างขอทานคนนั้น แต่เขากีมี ความสุข เพราะเขารู้จักมอง รู้จักคาดหวัง จัดการกับผัสสะที่ เขารับรู้ที่แสดงว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจ

เมื่อผัสสะมากระทบใจ เราแปลงสัญญาณภาพที่เห์นให้ สุขหรีอทุกข์ก์ได้

| สุขและทุกข์ | อย่่ที่ใุ | มิใช่หรือ |
| :--- | :--- | :--- |
| ถ้าใจถีอ | กีเป็นทุกข์ | ไม่สสกใส |
| ถ้าไม่ถือ | กีไม่ทุกข์ | พบสุขใจ |
| เราอยากได้ | ความสุข | หรือทุกข์กัน |

คำว่า ถือ กีคีอคาดหวังว่าทุกอย่างต้องสมบูรณ ต้อง เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จงจะสุข ถ้าลดลงมาไม่สุย ทำไม เราไม่ลดลงมาบ้าง ที่พูดเรื่องขอทานนั้นไม่ได้หมายความว่า เราต้องเป็นขอทานถึงจะสุข เรามีมากกว่าขอทาน แต่ท่าไม เราจึงไม่มีความสุข

ดิโอจินิสสอนเร่องมักน้อยสันโดษว่า คนเราต้องอยู่อย่าง มัธยัสถ์ ไม่มีสมบัติอะไรเลย วันหนึ่งเขาเดินไปเท็นเด็กกำลัง เอามือวักน้ำ ติโอจินิสยืนมองเหมือนเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก ติโอจินิสก์ล้วงลงไปในย่ามของตัวเอง เอาชันน้ำที่ตัวเองใส่ย่าม ไว้นั้นปาทิ้งไป แล้วบอกว่าเด็กคนนี้ได้สอนวิธีอยู่อย่างมัธยัสถ์ ให้กับนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่อย่างเราแล้ว เพราะเด็กดื่มน้ำโดย ไม่ต้องใข้ขัน เพราะฉะนั้นขันจึงไม่มีประโยชน์สำหรับเขา

เพื่อนนักปรัชญาเดินทางไปสอนอยู่ที่เกาะชีราคิวซ พลาใต้ก์เคยไปสอนแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ นักปรัชญาคนนี้ ไปเป็นอาจารย์ได้เงินได้ทองมากมาย ก็มาบอกดิโอจินิสว่า "ถ้ารู้จักประจบทรราชแท่งชีราคิวชเเสียบ้างท่านก็จะอยู่อย่าง สะดวกสบายมากกว่านี้ จะร่ารวยมากกว่านี้ จะอยู่อย่างมี ความสุขมากกว่านี้"

ดิโอจินิสตอบว่า"เพื่อนเอ๋ย...ถ้าคุณรุ้จักอยู่อย่างมัธยัสถ์ แล้วก็มีความสุย คุณไม่ต้องไปประจบทรราชหรอก แต่เพราะ คุณอยู่อย่างไม่มีความสุข คุณยังไม่เต็ม ยังพร่อง ยังต้องการ คุณศงต้องวิ่งไปสวามิภักดิ์ทรราชเพี่อยศตำแหน่งอำนาจ แต่ ถ้าคุณเป็นคนที่มีความสุขแล้ว อะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม คุณก๊ไม่จำเป็นจะต้องไปสยบยอม" พระเจ้าอาเล็กชานเดอร์ มทาราชต่อให้มีอำนาจล้นฟ้ากีท่าให้ดิโอจินิสสยบยอมไม่ได้

วันหนึ่ง พระเจ้าอาเล็กชานเดอร์มทาราชทรงม้าผ่าน มาที่กระท่อมของติโอจินิส พระองค์ประทับอยู่บนหลังม้า ดิโอจินิสนั่งผิงแดดอยู่ พระเจ้าอาเล็กชานเดอร์ได้ชะโงกพระ พักตร์ไปถามว่า "ในจักรวรรดิของข้าพเจ้าทุกคนต้องอยู่ดี กินตี ข้าพเจ้าไม่อยากเห์นนักบรัชญาผู้มีจื่อเสียงอย่างท่าน ต้องมาอยู่อย่างลำบากลำบนอย่างนี้ บอกเราเถิดว่าท่านต้อง การอะไร ข้าพเจ้าเป็นจักรพรรดิ ยินดีจะแสวงหามาให้ท่าน"

ติโอจินิสกราบทูลว่า "ขออย่างหนึ่งพระเจ้าค่ะ"
"६ะไรล่ะ" พระเจ้าอาเล็กชานเดอร์ทรงถาม
"พระองค้โปรดขยับเลื่อนไปให้พ้น ๆ หน่อย เพราะพระ องค์กำลังยึนบังแสงแดด แสงแดดกำลังอุ่นสบาย"

## เหตุนห่งทุกซ์

ในชิวิตของคนเรานั้นมีเงื่อนไขให้มีความสุขได้มากมาย แต่เราไม่ได้รับความสุข เพราะเหตุที่ใจของเรามีสิ่งที่เป็น ปัญหาอยู่ ๓ ประการโดยสรุป คือ
-. เมื่อใจมีรูรัว ถึงจะถมเท่าไรก๊ไม่เต็ม ไม่พย ใส่อะไร เข้าไปก์หายหมดเพราะมันรั่ว ถังที่รั่วไส่น้ำเช้าเท่าไรก์ออก หมด ไม่เต็มอิ่ม คนที่มีสุขนั้นจะต้องมีจีติอิ่มใจ มีปราโมทย์ บันเทิงเบิกบาน มีปัสสัทธิความผ่อนคลายไม่เครียด แล้วก์มี

ตระเมกีตรรมากระ์ (ประยูร ตมุมจิดโด)
©.
ความสุขคือเบาสบาย
เพราะฉะนั้น คำว่าความสุขนั้นจะมีลักษณะ ๔ ประการ
๑. เป็นปราโมทย์บันเทิงร่าเริงเบิกบาน
๒. ปีติอิ่มใจ พอใจ ภูมิใจ
๓. ปัสสัทธิ ผ่อนคลายไม่เครียด
๔. สุข คือเบาสบาย

คนทุกข์ เพราะไม่อิ่มใจไม่มีความพอใจ ใจนั้นมีรูรั่ว ใส่ อะไรลงไปมันก๊ไม่อยู่ ใจรั่วคือมีความโลภนั่นเอง บางคนเมื่อ มาอยู่ที่อเมริกาพอถึงหน้าหนาวหิมะลงมองไปทางไหนก็เห์น ต้นไม้มีแต่ใบโกร์น อยากไปอยู่ฟลอริดา พอไปอยู่ที่นั่นก็ไป เจอพายุเฮอริเคนอีก แล้วจะไปที่ไหนดี ไปที่ไหนๆ ก๊ไปทั่ว หมดแล้วแต่ก๊ไม่มีความสุข เพราะความโลภนั่นเอง โลภคือ รูรั่วของใจ ใส่เท่าไรก๊ไม่เต็มไม่พอ

ลาตัวหนึ่ง มีความโลภไม่รู้สึกพอใจภูมิใจสุขใจกับสิ่งที่มี พอถึงหน้าทนาวลามันก์ยืนเฉย ลานี่ม้นแปลกอยู่อย่างหนึ่ง มันเป็นสัตว์ที่เรียกกันว่า ลาโง่ ให้มันไปยีนที่ไหนมันกียีนอยู่ ตรงนั้น ให้ยืนอยู่เกาะกลางถนนก็จะยืนเฉยอยู่ตรงนั้น ไม่ ยอมไปทางช้ายทางขวา ลากินแต่ฟาง ลาก์นีกว่า เฮ้อ..กินแต่ ฟาง เบื่อเหลือเกิน อยากจะให้ถึงฤดูร้อน มีหถ้าเขียวๆ ได้กิน ทญ้าอร่อยๆ พอถึงถดร้อน ปรากฏว่าหญ้าขึ้นมางอกงาม ลา

ได้กินหญ้าอ่อน แต่ว่าต้องทำงานหนัก ต้องลากเกวียนบรรทุก หญ้าบรรทุกฟาง เจ้าลาก์เริ่มเบื่ออีกแล้ว เมื่อไหร่มันจะถึงถดู ฝนนะ เมื่อถึงถดูฝนคงสบายกว่านี้ จงงได้รอถดูฝน ต่อไปอีก ปรากฏว่าพอถึงถดูฝน เจ้าของก์ต้องหาเสบียงสำหรับตุนเอา ไว้ถดูหนาว งานจึงหนักไปกว่าเดิมอีก ลาบอกว่าเอ..เมื่อไร จะถึงถดูหนาวเราจะไม่ต้องทำงานหนัก แต่พอถึงถดูหนาวก์ เปื่อเหมือนเดิมอีก มันเบื่อเพราะใจรั่วไปอยู่เรื่อยๆ อย่างนี้
๒. บางคนใจเร่าร้อนเหมือนก้บไฟ ใส่อะไรลงไปก์ไหม้ หมด ได้อินเสียงดีๆ คำพูดดีๆ มันก์รำคาญทู เห็นภาพดีๆ ไม่ ถูกใจ หงุดหงิดไปหมด เพราะฉะนั้นอะไรที่ดีงามทั้งหลายที่ เสนอมาใจก็เผาไหม้หมดเพราะโทสะเร่าร้อน
๓. บางคนใจมีดบอดเพราะโมหะหลงผิดเหมือนเวลา อยู่ในความมีด ต่อให้เอาภาพสวยงามมาตั้งให้ดู เรามองไม่ เห้นหรอก ใจที่มีดบอดเรามองไม่เห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ดีงาม บางทีมีอะไรที่ติวเศษนั้น คนรสนิยมไม่ถึงมองไม่เห็น ไม่เข้าใจ คนบางคนเขาซึ้งกับบทกวีที่ไพเราะ แต่เราไม่ซึ้ง เพราะไม่ถึง อรรถรส เรื่องดีๆ งาม ๆ ที่คนพูดกันมา เราอาจตีความฝึด แล้วทะเลาะกัน

โลภ โกรธ หลง คือรูรั่วในใจ ความเร่าร้อนในใจ ความ มีดบอดในใจ เป็นเงื่อนไทที่ทำให้เราไม่เพลิดเพลินจนไม่ยอม

รับสิ่งที่ดีงามและมีความสุขนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบที่ว่า อยู่อย่างไรให้มีความสุข เราอยู่ด้วยการลดความโลภโกรธ หลงลงไปบ้าง อุดรูรั่วในใจ ดับความเร่าร้อนลง สร้างแสง สว่างขึ้นมาทางจิตใจ เราก็จะอยู่อย่างมีความสุข มีซีวิตที่น่า ภิรมย์มากขึ้น

เมื่อสักครู่ได้พูดถึงว่า อุดรูรั่วอย่างไร พูดถึงพระลอ พระลอที่ไปเห็นน้ำขุ่น ๆ อาบได้ อาหารเลว ๆ ก็ทานได้ บางครั้ง เราเดินทาง แค่นี้กีมีความสุขแล้ว ไม่ใช่ต้องขนของไปทุกอย่าง

## หัตลตมาตรฐาน

เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ เราลดมาตรฐานลงบ้าง เพราะ ชีวิตเป็นอนิจจัง เป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรารู้การปรับ ใจให้เข้ากับความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร คีอลดมาตรฐาน เข่น บางคนตั้งใจว่าปีใหม่นี้ จะใช้เวลาทุกอย่างเป็นประโยชน์ มากที่สุด

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ขโณ โว มา อุปจฺจคา
ขณะอย่าล่วงเลยไปเปล่า
บางคนอาจถีอว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง ต้องทำงานให้ ทนักมากขึ้น พอเซาไม่สามารถทำอย่านน้นกัเเป็นทุก์์ ไม่สบาย
c.

ใจ เขาอาจลดมาตรฐานลงมาสักนิด ถีอตามพุทธภาษิตที่ว่า
อโมม่ ทิวส้ กยิรา อบเปน พหุเกน วา
วันแต่ละวันอย่าให้ล่วงเลยไปเปล่าประโยชน์
ควรจะให้ได้อะไรมาบ้างไม่มากก์น้อยก์ยังดี
ถือภาษิตนี้ง่ายกว่าข้อว่าไม้ไห้เวลาล่วงไปเปล่าประโยชน์ วันนี้เราได้อะไรนิดๆ หน่อยๆ เรารู้จักพอใจ วันนี้ได้ฟังเทศน์ ได้ฬังนิทานไปเรื่องสองเรื่องก็พอแล้ว ยังมีประโยชน์บ้าง

ภาษิตถี่ปุนนข้อหนึ่งกล่าวไว้อย่างว่า เวลาคุณล้มลงไปอย่า ลุกขึ้นมามือเปล่า อย่างน้อยฟางเส้นหนึ่งติดมือยี้นมาก์ยังดี

ซิวิตของคนเราควรลดเกณท์มาตรฐานลงมาในบางส่วน ไม่ใชกกะเกณท์จะให้ได้ทุกลิ่งทุกอย่างทำใจให้เหมือนกับขอทาน ที่มีความสุย เขาไม่คิดฝันว่า ต้องได้สวรรค์วิมานอะไรต่างๆ ขาไก่ขาเดียวก์ทำให้มีความสุงได้ ลดความโลภลงไปหน่อย

บางครั้งถ้าจะทำให้สำเริจต้องเตรียมการมากอย่าง นั้นอย่างนี้ แล้วเราก็ทุกข์ก็เครียด อย่างพระไทยจะมาสอน ฝรั่ง ท่านพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่า ท่านจะไปเบ์นพระ ธรรมทูตต้องไปฝึกภาษาก่อน ไม่เซ่นนั้นเป็นพระธรรมทูต ไม่ได้ พระทุกข์ เพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

แต่ขอถามหน่อยเถอะ พระธิเบตที่มาอเมริกา เปิด สำนักใหญ่ทั้งหลายแห่งนั้น ท่านพูดภาษาอังกฤษได้หรีอเปล่า

ท่านเหล่านี้มาอเมริกาตั้งสำน้กใหญ่า ที่ธิกกว่าเเนใน ปัจุบบ้น เพรารว่าทิ้งบ้านทิ้งเมืองมา ลามะเก่ง ๆ ทั้งนั้นหนีจาก วิเบตมา เมื่อท่านสอนฝรั่งได้ผลมาก จากนั้นกีให้ฝรั่งเหล่า นั้นช่วยเป็นล่ามเเียหหน้งสือเป็นภาษาอังกถษ เพราะฉะนั้น หนังสึอธรรมธิเบตที่เราอ่านกันกีได้ฝรังงเหล่านี้เขียน ตอน อาตมาไปประษุมุททธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ลลสนองเจอลิส ได้ไปเยี่ยมลำนักิิเบตที่น่น ผู้หญิงอเมรักันเป็นเจ้าลำนักจัด สอนกัมมัดรานเลย อันนี้เบ้ากับหลักพุทธศาสนาในอดีต พระ พุทธศาสนาจะทยั่งรากลงมา ณ ที่ใดต้องให้คนถิ่นนั้นบวช และเผยแผ่่รรมได้ เชนพระเจ้าอโศกมทาราชดัดสงพระ มหินทเถระไปลังกา ท่านทำให้คนลังกาบวชและสอนด้วย ภษษลิ่น พระสุเมโเเป็นฝสั่งท่ไปอยู่กับหลวงพ่อชารุ่นแรกๆ ต่อมาหลวงพ่อชาสงท่านสุเมไรไปเปิดวัดที่ปรรเทศอังกถษ และได้ผรั่งเข้ามาบวชเป็นจำนวนมาก จจจีือว่าพระพุทธศาสนา หยั่งรากลงที่ประเทศอังกถษ

หลวงพ่อชาขูดภาษาอังกฤษไม่ได้ อาตมาไปที่วด้ดหนอง ป่าพงเม่่อีที่แล้ว หลวงพ่อชามรณภาพแล้ว เขายังเก็บศพ ท่านไว่ในโลงแก้ว อาตมาไปหักที่กุิหลลวงพ่อชาหลังเก่า อาตมาลงจากกุฎินิ่งอยู่างลล่างเห็นบรรยากาศดี กีเลยนั่ง กัมม้อฐาน ขแเที่หง่งมีอะไมมาสะกิดที่ววรร ลีมตาดูจึงเห์หไก่

ฟ้ามาจิกจีวร มันคงนีกว่าจีวรเป็นต้วหนอนม้นจิกใหญ่เลย พอ อาตมาหลับตาอีกมันมาจิกเท้าอาตมา อาตมาก์เลยไล่ไก่ไป มันมองมาแล้วถอยไปสองก้าว พออาตมาหลับตาลงไก่ก์มา จิกอีก อาตมาก์เลยลุกขึ้นไปนั่งกัมมัฏฐานบนตั่งสูง พอลืมตา ขึ้นมาก็เห์นไก่มาเฝ้าอาตมาอยู่ พออาตมาออกจากกัมมัฏฐาน ลุกขึ้นเดินไก่ทำเป็นไม่สนใจเดินไปไหนก๊ไม่รู้ แสดงว่าไก่ฟ้า ชอบพระนั่งกัมมัดฐาน ไก่วัดนี้แปลกจริงๆ เวลาพระนั่งกัมมัฏฐานม้นมาเฝ้า

สมัยก่อนวัดหนองป่าพง มีท่านสุเมโธเป็นพระฝรั่งท่าน พูดภาษาไทยได้ เคยอยู่เมึองไทยที่วัดมหาธาตุมาก่อน หลวง พ่อชาก็สอนธรรมเป็นภาษาไทย เมื่อฝรั่งมากันใหญ่ ท่าน สุเมโธเป็นล่าม ชาวบ้านแถวนั้นเห็นหลวงพ่อชาเทศน์สอน แต่ฝรั่ง ชาวบ้านก์ชักแปลกใจว่า เมื่อก่อนเทศน์ไห้เราฟัง เดี๋ยวนี้หลวงพ่อชาหัวสูงเป็นระดับอินเตอร์แล้ว บางคนก็เลย แซวหลวงพ่อชาในที่ประซุม

มัคคนายกคนหนึ่งถาม "หลวงพ่อครับ หลวงพ่อสอน ฝรั่งมังค่า หลวงพ่อพูดภาษาฝรั่งได้หรือเปล่า"

โอ..ถามหักหน้าก้นเลย จะให้ดอบว่าหลวงพ่อพูดภาษา ฝรั่งได้หรือเปล่า หลวงพ่อชาท่านไม่เอาเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ มา ทำให้เสียอารมณ์ ท่านตอบว่า

```
"โยมทํานาหริอเปล่า"
"ทําครับ"
"โยมใช้ควายไถนาหรือเปล่า"
"ใช้ครับ"
```

"เออ...โยมตอบที เวลาโยมฝึกควายไลนาน่ะ โยมพูด - ภาษาควายหรีอเปล่า"

หลวงพ่อชาไม่ได้โกรธ ไม่ได้คิดอะไรต่างๆ ท่านก์มี ความสุข ท่านไม่ได้หวังว่าต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง ท่านไม่มีปม ต้อยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ถ้ามองอย่างนี้เราก็ภูมิใจได้ว่า วัดธัมมารามตั้งมากว่า $\propto<-จ$ ปี แต่เดิมวัดอยู่ตรงไหน เดี๋ยว นี้วัดมีศาลาเอนกประสงค์ป็ใหม่ก็เพิ่มสิ่งใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้เป็น เรื่องที่น่าภูมิใจ ท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนต์ ท่านมาบุก เบิกมาสร้างไว้เรื่อย ๆ ลือว่าท่านมีอุปการะต่อวัดเเ็นอย่างมาก เรามองแบบเดียวกันนี้ ซวิตของเรา ในการทำงานของ เรา เราจะเท็นความก้าวหน้า ความก้าวหน้าไม่ได้วัดที่เงิน เดือน วัดที่จิตใจของเรา ว่าเรามีสีวนช่วยเหลือสังคมเพียงไร ชิวิตของเราดึงามจี้นมากน้อยเพียงไร

เราไม่จำเป็นต้องมีรายได้มาก แต่เราช่วยคนมากน้อย แค่ไหน เลียสละเพ่มยึ้นหรีอเปล่า เรามีคุณธรรมมากไหม อันนี้ เป็นสิ่งที่เราจะมองว่าซววิตเราก้าวหน้าอย่างไร เรามีบันทัดฐาน
ed
อย่อย่งไรใหัตมีนฐุข
ถูกต้องไหม เราจะพัฒนาชีวิตจะไปทำนองไหน เพื่ออะไร
อึกสัวหหนึ่ง เวลาที่เรารับรู้อะไรกัตาม เราตึความได้ หลากหลาย ปกติจะมีปัญหาดัวยกันทั้งน้้น ขางคมมองแต่ ความทุกข์หรือปีญทา ถ้าลัมเหลวมาครังหนึงกกมักจะคิดว่า เป็นคนล้มเหลวตลอดไป แต่คนบางคนเขามองความลัมเหลว เป็นอีกแบบหนึ่ง เขารั้ัักหาประโยชน์ำกความทุก์์ ความ ทุกขัมันสอนให้เงาฉลาดขึ้นนเกงื้้น ถ้าไม่มีความทุกข ถ้าไม่ หบปัญหานี้ เขาอางไม่สุขขนาดนี้อาจไม่เก่งขนาดนี้ มม่ไชเรา จะทีิความทุกงิไฟทุกอย่าง ถ้าความทุกข์ไดทำไห้เราสุษมาก ซี้นกายหลัง เรายอมเผจัญทุกข์นั้น ดังคำกลอนที่ว่า

| อยากเป็นคนสุข | ก็ต้องทักข์ | ลงทุนก่อน |
| :--- | :--- | :--- |
| อยากเป็นก้อน | ทีละนัอย | ค่อยผสม |
| อยากเป็นพระ | ก็ต้องละ | กามารมณ์ |
| อยากเป็นพรหม | กีต้องเพียร | เรียนทำฌาน |

เมีองไทยเกิดเหตุการณ์พถษภาทมิห ล้มตายกัน คนที่ มองในแง่ร้ายเห็นแต่ความสุญเสีย มองในแงดึจะะเห็นว่า ประชาธิปไตยใชจะได้มาโดยง่าย

คุณอานันท์ ปันยารชุน ผู้เป็นนายกรัมุมนตริสองครั้ง บอกว่าชิวตของท่านเหมือนบิงปอง แต่คงไม่เหมีอนบางท่าน ที่เป็นปิงปองให้เขาตบไปตบมา เมื่อปี ๒๔จธ ท่านกลับจาก

อเมริกา ไปเป็นปลัดกระทรวงต่างประเทศหนุ่มที่สุด มีการ เปิดสัมพ้นธ์การทุตระหว่างไทยกับจีนสมัยหม่อมคึกฤทธิ์เป็น นายกรัรมมนรี ปีต่อมาเกิดปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ทหาร มองว่าท่านอานันท์ฝักใฝ้คอมมิวนิสต์ จึงตั้งกรรมการสอบสวน ปรากฏว่าเป็นผู้บริสุทธิ้ เรียกว่าเคลียร์ตัวเองได้ แต่รู้สึกไม่ ยุติซรรมที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างนั้น ท่านลาออกจากราชการ ไปทำธุรกิจที่สหยุเนี่ยน ประสบความสำเร็จในภาคเอกชน

เมื่อเกิดร.ส.ช.ชื้นมา ทหารอยากจะได้นายกรัฐมนตรี ที่รู้การทูต จะได้สร้างภาพพจน์ของประเหศ และรู้เรื่อง เศรษฐกิจอย่างดี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แล้วคุณสมบัติทั้ง ๒ อย่างจะอยู่ที่ใครเล่าในเมืองไทย ทหารก์ต้องเลือกท่าน อานันท์มาเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านอานันท์บอกว่า นี่แหละ จวิตเหมื่อนปิงปอง ปังปองจมน้ำ ตราบเท่าที่มีมีอกดลงไป เท่านั้น แต่มีอที่กดยกขึ้นเมื่อใด ปิงปองก์ลอยขึ้นมาเมื่อนั้น ฉะนั้นความทุกข์บางทีก็มีประโยชน์ เพราะมันทำให้เราฉลาด ชึ้นเข้มแช้งขึ้น เรามองโลกทั้ง $๒$ ด้านตามความเป็นจริง คน บางคนมีความโกรธมาก เวลาทำอะไรๆ ไม่สำเร็ากัเกิดความ ขัดข้องใจแล้วก๊โกรธ เราควรจะมองในแงดีมีโยนิโสมนสิการ คือมองแงดีของสิ่งต่างๆ เอาลิ่งที่ดีมาใช้ เราจะมีความสุยมาก ขึ้นถ้า

จ. ลดมาตรฐานลงไปบ้าง และ
๒. รู้จักมองในแง่ดี เพื่อลดความคับข้องใจ

## มองแง่ตี

มีเรื่องเล่าว่า อับราฮัมลินคอล์น ตอนประกาศสงคราม กับผ่ายใต้ เกิดสงครามกลางเมือง ท่านอับราฮัมลินคอล์นก์ได้ ปราศรัยในที่ประชุม ยกย่องหัวหน้าของฝ่ายใต้ว่า มีความเก่ง มีความสามารถ เสียอย่างเดียวหลงผิด ท่านลินคอล์นไปยก ย่องเขา พอท่านปราศรัยจบเท่านั้นแหละ คุณยายคนหนึ่ง ลุกชึ้นประท้วงว่าทำไมท่านประธานาธิบดียกย่องศัตรู เพราะ พวกนั้นมันเป็นพวกคนซั่วร้าย ถึงได้กล้าประกาศสงครามแยก ประเทศอย่างนี้ ไปยกย่องศัตรูทำไม ท่านทำให้พวกเราเสีย น้ำใจ ท่านควรจะทำลายศัตรู ไม่ใช่ยกย่องศัตรู

ท่านลินคอล์นบอก "คุณนายครับ...ก็การที่ผมยกย่อง ศัตรู ก็คีอการเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตร ความพยายามให้มา เป็นมิตรของผมนั้น มีใชวิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุดหรอกหรือ"

การเปลี่ยนศัตรูให้มาเป็นมิตรของเรา นั่นคือการทำลาย คัตรูที่ดีที่สุด และชชวยให้เวาได้มิตรเพิ่มมาอีกหนึ่งคน มีภาษา จีนว่า «มีมิตรท้าร้อยคน ก็น้บว่าน้อยเกินไป มีศัตรูหนึ่งคนก์ นับว่ามากเกินไป" วิธีทำลายศัตรุที่ดีที่สุดก์คือได้เขามาเป็น

มิตร เมื่อเราจะทำให้เขามาเป็นมิตร ก็มองแง่งีของเขาบ้าง ส่วนไม่ดีเราก็อย่าเอามาใส้ไจ คนบางคนนั้นหน้าตาไม่ดี แถม ปากยังไม่ตีอีก แต่เขาใจดี เขาอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมหรีอทำงาน ตี มองหาแงดีของเขา เวลาที่เราจะไปหาหลวงพ่อตามวัดป่า บางทีเราบุกป่าดงไพรไปหาของดีจากหลวงพ่อ บางทีท่าน เคี้ยวหมากถ่มให้ เรากีว่าของดี แล้วรับเก็บไว้ ท่านพ่น น้ำมนต์ปนน้ำหมากบนศีรษะเรา เราก็รับ ลูบศีรษะบอกว่าได้ ของดี ถ้าคนธรรมดาพ่นน้ำหมากใส้เราคงโกรธมากเพราะเรา ไม่เห็นเป็นของดี

เราคบใครก์ควรมองแต่แง่ดีของเขา ไม่ต้องใส้ใจแงร้าย ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่า

| เซามีส่วน | เลวบ้าง | ช่างหัวเขา |
| :--- | :--- | :--- |
| จงเลือกเอา | ส่วนดี | ที่มีอยู่ |
| เป็นประโยชน์ | โลกบ้าง | ยงงน่าด |
| แสสวนชัว | อย่าไปรั้ | ของเขาเลย |
| จะหา | คนมีดี | โดยสวนเดียว |
| อย่ามัวเที่ยว | มองหา | สหายเอ๋ย |
| เหมือนมองหา | หนวคเต่า | ตายเปล่าเอย |
| ฝีกให้เคย | มองแต่ดี | มีคุณจริง |

อีกประเด็นหนึ่งนอกจากมองแงตีแล้ว กีคือเรี่องสร้าง
ble
อยู่อย่างไรให้เปีนสข
ความสุข ตามปกตินั้นเรามักจะรอรับความสุขจนลืมสร้าง ความสุข

## ศร้างความศุย

สร้างความสุขคืออย่างไร บางท่านเห็นว่าชีวิตเราจะมี ความสุข เมื่อมีเพื่อนหรือเมื่อเราได้รับของขวัญปีใหม่ แต่บาง คนไม่ได้รับของขวัญและไม่มีใครโทรมาหาจีงไม่ได้รับความสุष เริ่มนีใหม่ด้วยอาการเศร้าซึม ให้ท่านสังเกตคำว่า ส.ค.ส. ส่ง ความสุข เขาให้เราถีอโอกาสบใหม่นี้ส่งความสุข ไม่ใช่ ร.ค.ส. รอความสุข บางท่านสงสัยว่า ถ้าตนเองไม่มีข้าวสารกรอก หม้อ แล้วจะส่งความสุขได้หรีอ ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอก ความสุขอยู่ที่ใจ ในขณะที่ท่านให้นั้นแหละ ท่านกำลังมีความสุข ในขณะที่ท่านให้ของขวัญ แม้จะมีราคา นิดหน่อย แก่คนที่ท่านรักหรีอเคารพ การให้นั้นเบ็นความสุข อยู่ในตัว

เมื่อเช้านี้อาตมาเดินบิณทบาตไปรอบๆ ห้องอเนก ประสงค์ของวัดธัมมารามนี้ ทุกคนที่มาใส่บาตรต่างมีความสุข สุขกับการท่ได้ไสบาตร พวกเขาได้วับความสุขที่ได้ไส่บาตร
 ทางมีความสุข สุขคนเดียยยัไม่มอ เรยัังมา Happy New

Year กันอีก แบ่งกันทานแล้วมีความสุข การให้ไม่ได้มีขีดจำกัด ท่านให้สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ แก่คนอื่น เขามีความสุขเมื่อได้รับ ท่านกีมีความสุขเมื่อได้ให้ ท่านพูดจาไพเราะอ่อนหวานก้บเขา หรือแสดงความรักในใจออกไปท่านก็มีความสุขอยู่ในการ กระทำนั้นเหมือนคนที่เล่นดนตรีต้วยการเป่าขลุ่ย ในขณะที่ เป่าขลุ่ยนั้น เขาชาบซึ้ง มีความสุขกับเพลงนั้น โดยไม่ต้องสน ใจว่ามีใครฟังหรือไม่ เขาก์ยังมีความสุขกับการเป่าขลุ่ย

ความสุขแบบนี้เรียกนิรามิสสุข หรือสุขแบบเป็นไท คือ ความสุขที่เกิดจากการสร้างหรีอการกระทำ สุขแบบ active ไม่ใช่ความสุขจากการรอรับแบบ passive ซึ่งเป็นสามิสสุข หรือสุขแบบเป็นทาส คนส่วนใหญ่เราจะมีแต่รอรับความสุข รอว่าเมื่อไรใครจะมาพูดดีๆ กับเรา หรือให้ของขวัญแก่เรา มารักเรา หรีอมาเคารพเรา แต่พุทธศาสนาสอนว่า

$$
\begin{aligned}
& \text { สุโข ปัญฉกั่อุจจโย } \\
& \text { การสังสมบุญเป็นความสุข }
\end{aligned}
$$

ในขณะที่ท่านทำความดี ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม คนที่ ปลื้มใจสุขใจคีอผู้ทำและสร้างความสุขดีกว่าการรอรับความสุข ตรงที่ท่านทำได้ตลอดเวลา ท่านทำดีเมื่อไรมีความสุขเมื่อน้น คนบางคนใส่บาตรแล้วมีความสุขทุกวัน สวดมนต์แล้วมีความ สุขทุกวันนั่งสมาธิแล้วมีความสุขทุกวัน เล่นดนตรีมีความสุข ทุก

วัน เขอยนจดหมายไปหาเพื่อนกัมีคีวามสุขที่ได้เขียน
การสร้างสิ่งดีด ให้กับโลก เรียกว่าทำบุญ ในขณะที่เรา ทำบุญ เราก์ได้ความสุขจากการกระทำนั้นๆ พระวัดธัมมาราม ท่านทำหนังสือวารสารของวัด ท่านก็มีความสุขจากการที่ท่าน ทำงาน แต่ฌาติโยมอย่าไปบีบบังคับท่านมาก เดี๋ยวท่านจะ ไม่มีความสุขในการกระทำน้้น

เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกการปฏิบัติธรรมว่า กัมมัฏฐาน "ที่ตั้งแห่งการงาน" ความสุทที่เกิดจากกัมมัฏฐานนั้น ก์คือ การกระทำนั่นเอง ท่านเป็นคนลงมีอกระทำความดี หรือให้ ในสิ่งที่ดีงาม ท่านก์จะได้รับสิ่งที่ดีงามตอบและมีความสุข ดัง พุทธพจนีที่ว่า
ขูขโก ลภเต ปู้
ผู้บชาเชาย่อมได้รับการบูชาตอบ
วนทโก ปฏิวนทนั
ผู้ไหว้เขาก์ได้รับการไหว้ตอบ

แต่บางครั้งเราเห์นคนทยิ่งยโส ไม่ทักเรา เราก๊ไม่ทักเขา ไม่สวัสดีจใหม่กับเรา เราก์ไม่สวัสดีก่อน ต่างคนต่างหยิ่ง ทุกช์ ทั้งคู่เลย ทำไมไม่คิดว่าเขาจะไม่ทักก์ข่าง แต่เราทักก่อน และ มีความสุข เพราะเราได้ไห้ลิ่งที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนาปทายี ลภเต มนาปั

## ให้สิ่งที่น่าพอใจๆ แก่คนอื่น เราก๊ได้สิ่งดีๆ ตอบ

 นั่นคือเราให้คำหยาบ เขาก็ให้คำหยาบตอบ เราให้ ดอกไม้ เราก็ได้รับดอกไม้ตอบ ให้ก้อนอิฐ กัได้รับก้อนอิฐ ตอบ ถ้าท่านปาลูกปิงปองเข้าฝาแรงอย่างไร ลูกปิงปองก์ สะท้อนกล้บมาหาท่านแรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้เราควรตั้งใจว่า เราเป็นผ่ายให้ เรา เป็นฝ่ายกระทำ เราเป็นฝ้ายเริ่ม เราเข็นคนควบคุมสถานการณ์ เราเป็นคนเลือกว่าเมื่อไรเราจะสุข ถ้าอยากจะมีความ สุขเราก๊ไม่ต้องคิดว่า ไม่เห็นเขาโทรมาหาเราสักที เราเป็น ทุกข์เหลือเกิน ต่อไปนี้เราโทรไปหาเขาก่อนกีได้ เราเป็นผู้ กระทำ ความสุขอยู่ในกำมือของเรา

เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนทำบุฆแล้วมีความสุข เขา ทำเมื่อใดก์มีความสุขเมื่อนั้น บางคนไม่เข้าใจว่า ทำไมทำ บุญแล้วมีสุขตรงไหน ความสุขอยู่ที่ท่านทำความดีแต่ละครั้ง นั่นเอง เข่นบริจาตทรัพย์สร้างศาลาบ้าง สร้างสิ่งที่เป็น ประโยซน์บ้าง แต่ละครั้งที่ท่านสร้างนั้นท่านมีความสุขใจภูมิไจ นั่นแหละคือความสุข ความสงบความผ่อนคลายนี้คีอการหา ความสุขจากการกระทำ บางคนไม่รู้จักหาความสุขจากการ กระทำ ใช้ชิวิตอยู่ไปอย่างเฉื่อยเนือย เขาต่างจากคนบางคนที่ หาความสุขจากงานที่ดูพื้น $ๆ$ แทนที่ท่านอยู่ว่างแล้วเป็นโรค

ประสาท ท่านควรหางานมาทำ ในขณะที่ท่านทำงานท่านก็มี สมาธิ การทำสมาธิก์คือการปฏิบัติธรรม ท่านพุทธทาสจึง กล่าวว่า การทำงานคือการบฏิบัติธรรม

## การทำงานคีอการปฏิบัติธรรม

ที่ประเทศถี่ปุนมีอุโมงค์รอดภูเขาแห่งหนึ่งยาวประมาณ เกือบ ค ก.ม. คีอ ๒,๒๘๐ ฟุต กว้าง ต๐ พุต สูง ๒๐ ฟุต อยู่ที่ เมืองบูเส็น อุโมงค์สร้างโดยพระรูปหนึ่งซื่อ ซืนก่าย ท่านใช้ เวลา ๓๐ กว่าปี สร้างอุโมงค์คนเดียว ซิวิตวัยหนุ่มของท่านมี ปัญหา ท่านเป็นหนุ่มบ้านนอก มาหางานทำในเมืองจนได้ เป็นคนรับใช้นายทหาร และอยู่ไปอยู่มาเป็นที่ไปรดปรานของ คุณหาย และเกิดขัดแย้งกับเจ้านายทหาร มีปากเสียงกัน ทะเลาะกัน ชีนก่ายโดนทำร้ายก์ป้องกันตัว แต่ปรากฎว่าต่อสู้ กันท่าไหนไม่ทราบ ชืนก่ายเอามีดดาบแทงนายทหารคนน้้น ตาย แกก์เลยหนีไปอยู่ในวัดชนบท เมื่อบวชแล้วเกิดสำนึกผิด ท่านจะทำอย่างไรดีเฟื่อเป็นการไถ่บาป วัดท่านอยู่ในหุบเขา มีหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือน แล้วถ้าชาวบ้านจะไปในเมืองต้อง เดินเรียงเดี่ยวอ้อมชายเขาไป

พระชินก่ายคิดว่า ถ้ามีอุโมงค์รอดฎูเขาได้ หมู่บ้านนี้จะ เจริญชนาดไหน เราควรจะสก้ดอุโมงค์ แต่ถ้าเราไปบอกใคร

เขาก็จะหาว่าไง่เง่า เราจะทำเอง ท่านตั้งจิตอธิษฐานว่า จะ สกัดอุโมงค์ให้ลำเร์จ แต่ละวันท่านกึซึ้นไปตรงนั้น สกัดหินไป ทีละแผ่น ทำไปเรื่อยๆ เป็นเวลา ๓๐ ปี ลองนึกจูลืว่า ท่านทำ อย่างไร ถ้าไม่มิความสุขกับการทำงาน ท่านสกัดหินเกีอบจะ เสร์จแล้ว มีหนุ่มซามูไรคนหนึ่งมาตามหาท่าน บอกว่า
"ท่านชีนก่าย ท่านม่าพ่อผม ผมจะเอาชิวิตท่าน ผมตาม ล่าท่านมานานแล้ว ผมเป็นลูกนายทหารคนนั้น ไปฝีกชามูไร มาเพื่อที่จะล้างแค้น ผมจะม่าท่านชดใช้ความผิดที่ท่านม่า พ่อผม"

ท่านชืนก่ายบอกว่า "ม่าอาตมาก์ได้ แต่รอให้อาตมา สก้ดอุโมงค์ทะลุเสียก่อน เพราะตอนนี้จวนเสร์จแล้ว รอหน่อย ได้ไหม?"

ชามูไรคนนั้นเห็นว่าอุโมงค์จวนทะลุแล้วก็ตกลงว่า
"ก๋ได้ผมจะรอ"
ท่านชินก่ายก์สกัดอุโมงค์ไปไม่รีบร้อน ซามูไรก็เฝ้าดูว่า ท่านถ่วงเวลาหรีอเปล่า กเเห็นท่านสก้ดของท่านไปเรื่อยๆ ไม่ เห็นท่านคิดจะหนี เขาไปยืนเฝ้าอยู่ทุกวัน พอเฝ้าดุไปนานท ก์ เห็นว่าท่านทำงานอย่างทุ่มเทจิตใจ มีสมาธิในมือที่ตอกบนหิน แต่ละครั้ง ปฏิปทาของท่านนั้นเยือกเย์น สุขุม เด็ดเดี่ยวตั้งมั่น แล้วประโยชน์ที่จะเกิดจากการขุดอุโมงค์นื้มากน้ก ซามูไรเซ็ง

## ชี้นมาก์เลยชวนท่านคุย

คุยไปคุยมาก์เห็นว่าคำพูดคำจาของท่านเข้าทีดี คุย อย่างเดียวเขาก์เง็งเลยช่วยสกัดหินบ้างดีกว่า ว่าแล้วเขาก็วาง ดาบ ชววยกันสกัดหินให้เสร์จเร็วขึ้นไปอีกเท่าหนึ่ง ท่านขยัน อย่างไรเขาก์ยยันอย่างนั้น เขาเลียนแบบรับท่านเป็นอาจารย์

## โดยไม่รู้ตัว

พอสกัดอุไมงค์เสรัจ ท่านชืนก่ายคุกเข่า กัมศีรษะลง บอกว่า "พ่อหนุ่ม เราได้ตัดภูเขาขาดแล้ว บ้ดนี้ถึงเวลาที่ท่าน จะตัดศีรษะของเราบ้าง"

ชามูไรคนนั้นถึงกับน้ำตาชึม รีบคุกเข่าลงแล้วบอกว่า
"ท่านอาจารย์ ผมไม่สามารถจะตัดศึรษะคนที่เป็น อาจารย์ของผมได้ ผมชาบซึ้งในความเด็ดเดี่ยวของท่าน ใน ปฏิปทาของท่าน และในความสุขของท่านที่เกิดจากการสก้ด แผ่นคิลาแต่ละแผ่นด้วยสมาธิและจิตที่คิดมุ่งหวังเพื่อประโยซน์ ของคนทั่วไป"

เรื่องนี้สอนว่า เราสามารถสร้างสุขจากการทำงานที่ดี งามมีประโยชน์ แม้จะเหนี่อยยากบ้างเราก็มีความสุข ความสุย อยู่ที่เราเป็นผู้สร้างและควบคุม

## วิธีสร้างศวามศุย

รวมความว่าเราอยู่อย่างมีความสุข ๓ วิธี คือ
วิธีที่ ค เราลดความโลภลงบ้าง วางกฎแห่งความสุขให้ น้อยลง ขยายโอกาสที่จะมีความสุขให้มากขึ้น อย่าไปจำกัดว่า ต้องเท่านั้นเท่านี้จงจจะมีความสุข แม้เราจะได้รางวัลนิดๆหน่อยๆ เราก์มีความสุข แค่ได้รอยยิ้มของเด็กก์ทำให้เรามีความสุขได้ วิธีที่ ๒ เราหัดมองแง่งี แสวงประโยชน์จากลิ่งทั้งหลาย สองคนยลตามข่อง
คนหนึ่งมองเห์นโคลนตม
อีกคนตาแหลมคม
เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย
และวิธีสุดท้าย เราเป็นผู้สร้างสุข ไม่ใช่รอรับความสุข อย่างเดียว เราสร้างความสุขด้วยการทำความดี เช่นการ ถวายทานรักษาศืล นั่งกัมมัฏฐานฟังธรรม

> สุโข บุญณสุส อุจุจใย
> การสั่งสมบุญ นำความสุขมาให้

ปีใหม่นี้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญ คือได้สร้างความสุขที่ ท่านเองเป็นผู้กำหนดสร้างด้วยการสร้างแต่ลิ่งที่ดึงาม ท่าน มาประชุมรวมกันพร้อมกัน ณ ที่นี้ โดยที่มุ่งประโยชน์แก่พระ พุทธศาสนา นับว่าน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง ทางคณะกรรมการ

๗०

## จยู่อย่างไรให้เป็นฯข

จัดงานซึ่งมี ม.ร.ว.พีพวงคำ วัฒนานันท์ เป็นประธาน เหน์ด เหนื่อยกัน แต่กีมีความสุข เพราะได้ให้สิ่งที่ดีแก่วัดและแก่คน ทั่วไป ท่านทั้งหลายมาทำบุญด้วยการทอดผ้าป่าและฟังธรรม ท่านทั้งหลายต่างก์มีความสุข

ความสุขอันนี้ เราเป็นคนสร้าง เพราะเรามาทำบุญด้วย กัน เพื่อซิวิตที่มีความสุข คำตอบของคำถามที่ว่า "อยู่อย่างไร ให้เป็นสุข" ก็ปรากฎอยู่แล้วในกิจกรรมของท่านทั้งหลาย จึง เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้น โอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาประซุมพร้อม กันถีอว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุข อาตมาได้ใช้เวลาพอ สมควรในการบรรยายธรรมะของพระพุทรเจ้าให้ท่านทั้งหลาย ได้ขบคิดและได้นำไปปฏิบัติเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้อยู่ อย่างมีความสุข ก์เชิญชวนท่านทั้งหลาย ตั้งใจนึกถึงบุญกุศลที่ ท่านได้ทำวันนี้ และอำนาจแห่งคุณพระศรรรัตนตรัย จงมารวม กันเป็นพลัง เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวปัจจัยอำนวยพรให้ ชีวิตของท่านทั้งหลาย ราบรื่นเรียบร้อยสวยงาม ดำเนินไปสู่ เป้าหมายที่ดีเป็นบุญกุศล ได้แต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต มีความสุข สมปรารถนาทุกท่าน และเมื่อท่านมีความสุขก์ขอให้แบ่งความ สุขแด่ญาติมิตรทุกคน เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ด้วยเทอญ

## 

## มูลนิธิพุทธธรรม





## คณะกรรมการ

อ. นายงงยุทร์ ฉนะไระ
ประราน
อ. อ.กาขขนา บุนนาต
กรรมการ
๓. นางมุบผา คณิตคุด
กรรมาราร
๔. นายบัดฉูา วิินธนแาร
กรรมการารารา
๔. นางพุคิมา ธนะีุระ
กรรมการ
b. Mr. Bruce Evans
กรมมาราร

## วัตถุประสงค์

 "ทย ให้เป็นไปออ่างถุกกั้องคามหลักการเกิมแท้ของพระพุทถเจ้า โคยเดพาะ

 เคือก้้อน


 สาธารฉมระโยบ์์
๔. ไม่ค่าเนินการลี่ยวข้องกับการเบืองนค่ประการได

## ถ้อยแถลง

 เผยแผ่พระสัทัธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหัแพร่หลายออกไไในวง กว้างต้วยรูปแบบต่างๆ
-. การเผยแหว่านังสีอธรรมะ มูลนิธิพุทธธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ ทีมีสาระประโยยน์นละทงงคุณค่าออกมาอยางต่อเนื่อง ทั้งภาษษไทย และ กาษาอังกฤษ โดยแบ่งสรร่หัมีทั้งสวนสำหรับจำหน่าย และสวนที่แจก เป็นธรรมทาน
๒. โกรงการหนังสีอรรรมะภาษาดังกุษ ได้แปลจากหนังสือ ภาษาไทยที่สรรแล้ว เป่น พุทธธรรม พุทธคาสนาในฐานะเป็นรากฐาน ของิทยาคาสตร์ และ เศтบรูตาสตร์นนวพุทธ ของพระธรรมปีฎก (P. A.


ในสถานการณ์ปัจุุบัน งานอาศาสมัครรายบุคคล แม้จะทำด้วย
 งานที่ต้องท่าในปริมาณมาก ตังเช่นโครงการหนังสืออรรมะกาษาอังกฤษ และการแจกหนังสือธรรมทาน ฉะเป็นไปได้และคงอยูียนนาน จำเป็นจะต้อง จัดตั้งเป็นองค์กรรี่เธัมแช้ง โดยมีฐานทั้งต้านการบริหาร กำลังคน กำลังทุน และุุปกรณ์รองรับอย่างม้นคง มูลนิธิพุทธธรรมเห็นตระหนักในเหตุผลดัง

 อยางแทั้ริง

ผลงานหนังสือธรรง มูลนิธินทธธรรม
ปี พ.ศ. ล่าดับ รายซึ่อหนังธี่ คู้แค่ง
lodex
๑. จะพัผบาคนกันได้อยางงร


๔. True Freedom
4. Dependent Origination. the Budduist Law of Conditionality
b. Buddhist Economics,

A Middle way for the Market place

พระธรรมปิฏก
(ป. อ. ปยุตุโต)

Ajahn Jagaro พระธรรมปีฎก (เ. อ. ปยุตุโต) พระธรรมปิฏก (ป. อ. ปยุดุโด)
๗. Venerable Father, A life with Ajahn Chah Paiul Breiter
d. Getting to Know Buddhism Sunthom Plamintr Ph.D.
 พระธรรมปีฏก
๑๐. พิเีเกรรมโครว่าไม่เำคัญู
(ป. อ. ปยุตุโต)
๑ต. คนไทยกับป่า
จษ. รักยาใจยามบไวยไไ้
จศ. ข้อคิดืิวิดทวบกระแส
จ๔. ความสาคัดบองพระมุทชศาสนา
ในฐูานะมาสนาประจ่ชาหด

๑๐. สักษณะแห่งพระพุทะคาตนา

๓ส. औบสานวัผบเรรมไทย บนฐานแห่งการศึกษาที่แทั
๑๐. ทำอย่างไระะหายโกรธ

๒o. นิพพาน-อนัดตา

## สารบัญ



```
สารบัญู
```

| ปี พ.ศ. | ถ้าดับ รายชื่อหนังชื้อ | ผู้แค่ง |
| :---: | :---: | :---: |
| beind | ๔๓. ธรรมกับการฝึกษาของไทย | พระธรรมบิฉก |
|  | ๔๔. ธรรมนูญษร่ด | (ป. อ. ปยุดโด) |
|  | ๔ะ. กรรมกับโรคพันธุกรรม | - |
|  | ๕๐. การพัตนนาทียังย์น | * |
|  | ๔๗. การควบกุมสัญูชาตญาณ | พระเมธีธรรมาภรณ์ |
|  |  | (ประยูร ธ๐บมจุโโด) |
|  | ๔ส. ไดรเกักะห์ใน*้วิตประจ่าวัน | * |
|  | ส๙. ความเบ็นกัลยาณมิตรษองหลวงขู้บ | พระธรรมีฏ |
|  |  | (ป. อ. ปยุ̣! ${ }^{\text {¢ }}$ (n) |


[^0]:    

    - มกราตม พย゙๓๐

