##  <br> ของ แทธทาส งิกข 2

## สารบาญ

| เร่องที่ | เกิคมาทำไม |
| :---: | :---: |
|  | ตอน ๑ เกิดมาเพื่อเคินทาง |
|  | ตอน ๒ การเดินทางด้วยบี้ญญา |
|  | ตอน $๓$ ที่เเท้คนเรามิได้เกิคมา |
|  | ทอน ๔ เคินทางอย่างเบาสบาย |
|  | ตอน ๕ ใช้หนี้บาปไปพลาง ถอน |
|  | ถูกศรไปพลาง |

## เกดม่าทำไม ? <br>  <br> เกดมาเพอเดนทางตอน ๑

พุทธทาสภกกขุ

แสดง ณ วัดธารน้ำไหลไชยา ๒ด กรกฎาคม ๒๕ロ๘ นโม ตส่ส ภควโต อรหโต สมฺมาสม พุทฺธสส บ ถงงบารา ปรมาทุกุขา นพพบานํ ปรมสุข่ เอตْ ญตฺวา ยถาภูต่ สนติมคค่ ว พูรูหเघติ ธมฺโม สกฺกจุจ่ โสตพุโพ-ติ
ธง บัดนี้จะไดวสสชชาพระธรรมเทศนา เพื่อเบ็น เคร่องประดับลติบั่ญญา ส่งเสรัมศรัทธา ความเช่อ และ วัระยะความพากเพียรของท่านทั้งหลายผ้เบ็นพทธ บริษัท ให้ เจริณงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งพระศาสนาของ ๘ ะ ๓ึ コ่ต่ ะ ๘ ะ สมเดจพระบรมศาสดา อนเบนทพงของสตว ทงหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลา

ธรรมเทศนาเบ็นพิเศษในวันนี้ จักได้กล่าวถึงธรรมะ ในพระพุทธศาสนาที่เบ็นพุทธภาษิต ที่อาจจะตอบบัญหา ของคนทั่วไปที่มักจะถามกันว่า เกิดมาทำไม ดังนี้ได้.

ว่าคนธรรมดาทั้ว ๆ ไป มีบีญหาอยู่ในใจว่า เกิดมาทำไม จริงหรือเบ่ล่า ?

บีญหาข้อน้ถือกก้นว่ากกคนสนใจและสงส้ย แม้กระนน ก็อาจจะมีบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมที่จะเยาะเย้ยว่า ก็พระพุทุธ ศาสนา สอนถึงความไม่มีส้ตว่ บุกคล ตัวตน เราเขา คือ ไม่มีใครเกิกดังน้้เล้ว เหตุใดจึงมีบ้ญหาว่าเกิดมาทำไมค้วย เล่า? ถ้าผู้ใดถมรักไปในทำนองน้น เราจะต้องถือว่าเขา อาศัยหลักของพระพุาธศาสนาช้นสูงสุดคืออข้นว่าด้วยความ หลุดพ้นมาพูดสำหรับคนธรรมดาสามัญที่ย้งไม่มีความหลุดพ้น. เบ็นเรื่องที่ไม่ถูก ไม่ตรง คือไม่ถูกฝา ถูกต้ว เพราะ ว่า ตามธรรมคาของคนที่ยังไม่รู้ธรรมะถึงที่สุคแล้ว จะต้อง มีความรู้สึกว่าตนกำลังเกิคอยู่ และตนมีบี้ญหามากมายที่จะ ต้องทำ กระทั้งไม่รู้ว่าเกิกมาน้เพื่อทำอะไรกันโดยทัว ๆ ไป ผู้ที่เบ็นพระอรหันต์ ถึงที่สุดแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วเท่านน ที่จะรู้สกกว่ามิได้มีการเกิดอยู่ในบัดน้้, ไม่ มีสัตัวุุคคล ตัวตนของใครที่เบ็นผู้ที่เกิดอยู่ในบัดน้้; คัง นนบับหาหี่า่าเกิดมาทำไม จึงไม่มีแก่พระอรหันต์. แต่ สำหรับบุคคลที่ยังไม่เบ็นพระอรหันต์ แม้ที่ยังเบ็นพระอริยเจ้า ในข้นต้น ๆ เช่นพระโสดาบันก์ดี กี่ย้งมีความรู้

สึกว่ามีทัวดนของทนและตนกำลังเกิดอยู้ท้้นน้ จึงจัดได้ว่า เบ็นผู้ที่ทล้วนแต่มี่บ้ญหาอยู่ในใจว่าเกิดมาทำไมด้วยกันทุกคน. โคยเหตุน้้ขอให้สรุปใจความของบ้อหานส้ส ๆ ว่า เกิดมาครหัน์ อรหนต

ที้นเราจะพิจารณา กันดูถึงความรู่สึกที่เกิดอยู่เองใน ใจของคน ซึ่งต่างคนก็มักจะมีความคิดเบ็นของเขาด้วยกัน ทั้งนั้น่าเขาเกิดมาทำไม ?

ถ้าจะถามเด็ก ๆ ดูก็จะตอบว่าเกิดมาเพื่อเล่นกันให้ สนุกสนานทีเดียว; ถ้าจะถามคนหนุ่มคนสาว ก็คงจะตอบ ว่าเกิดมาเพื่อความสวยความงาม ความรื่นเริงบันเทิงกันใน ระหว่างเพศ; ถ้าจะถามคนที่สูงอายุข้นไปในวยเบ็นพ่อบ้าน แม่เรือน ก็คงจะตอบกันเบ็นส่วนมากว่า เกิดมาเพื่อสะสม ทรัพย์สมบต้ ไว้กต่อแก่เฒ่าและให้ลูกให้หลาน ดังนี่อย่อยๆ ไปด้วยกันทั้งนั้น. ครั้นอยู่ไปจนถึงแก่ชรา แก่หง่อม เมื่อ ถามดูว่าเกิดมาทำไม ? คงจะงง และคงจะคิดว่า เกิดมาเพื่อ ตายไปสำหรับจะเกิดใหม่ต่อ ๆ ไปมากกว่าอย่างอึ. ข้อนี้ น้อยคนที่จะคิดว่าเกิดมาแล้ว ก็ส้นสุดกันเพียงตาย; เพราะ ว่าได้ถูกอบรมสั้สอนมาตั้งแต่ออนแต่ออก ถึง เรือง โลก อื่น

พุทธทาสภิกขุ
の ๔ の
ถึงเรื่องชาติอื่นหลังจากตายแล้ว จนผังอยู่ในจิตด้วยกัน * ะ แทบทงนน.

สำหรับผู้ที่มี่วัฒธรรมที่บมาจากชาวอินเดีย ไม่ว่าจะนบถือพุทธศาสนา หรือศาสนาพราหมณ์ หรือ ศาสนาอื่น ๆ ส่วนมากมีความเชื่อไปในทางตายแล้วเกิดใหม่ คนแก่ ๆ คนชราหมดบัญญาที่จะนกคคดอะไรแล้ว ก็คงจะ ตอบว่าเกิดมาเพื่อตายแล้วไปเกิดใหม่ดังนี้. น้้หลักใหญ่ ๆ ทั่ว ๆ ไบ่ก็ตอบได้แค่นี.

ถ้าจะพิจารณาดูกันอี่กทาง หนึ่ง ใน ส่วน รายระเอียด ปลีกย่อย คนบางคนก็คงจะตอบว่าเกิดมาเพื่อกิน เพราะ มักมากในการกิน; และบางคนก็คงจะตอบว่าเกิดมาเพื่อกิน เหล้า เพราะว่าเบ็นทาสของเหล้าอยู่ตลอดเวลา ไม่บูชาอะไร ยิ่งไปกว่าเหล้าด้งนี้กีม. บางคนเกิดมาเล่นไพ่ จนถึงกับมี คำกล่าวว่า ยอมหย่าผวไม่ยอมหย่าไพ่ ตังนี้กยงมี บางคน หลงใหลในสิ่งอื่น ๆ ในอบายมุขอน่น ๆ แม้กระทั่งของเล่น จนเห็นว่าเบ็นสั่งที่สูงสุด ในสั่งที่เขาควรจะได้อย่างนกี่มี. โดยทั้ว ๆ ไปคนที่เรียกว่าได้รบการศึกษาดีน้น มักจะนิยม หลงใหลในเรื่องเกียรติคือ อยาก จะมี เกียรติ ว่าเบ็นอย่าง น้น อย่างนให้สงสุดข้นไปเพราะเกิดมาเพอ่อจะสร้างเกียรติ

# 1 व่ 1 \& 

เทาฟกลาวมาน พอจะสรปไดวา
เกิดมาเพอกิน เกจมาเพจ่าาม และเกดมาเพอเกยรต่

พากที่ ๑ คอเรองกนน้น เบ็นของจาเบ็น ครน้ไป ติดในรสของอาหารเข้ากหลงใหลใในเรองของการกน คคน ะ ะ a a a a a \& a สมยนสนใจในเรองการกนกนมากยง ๆ ขนทุุกท ตามหนา กงสือพิมพ์กี หรือเครื่องมือสื่อมวลชนอย่างอื่นกดี มี โฆษณาเรื่องกินอย่างมีศิลบ่ะกันย่งขึ จนเบ็นที่เชื่อได้วา คนจำนวนไม่น้อย หลงใหลบูชาในเรื่องการกิน เกิดมาน้ น ธ ม่ ${ }^{2}$ al
กเพอกน นเบนพวกท ๑.
พวกที่ ๒ ที่เรียกว่าเรื่องกามนั้ หมายถึ่งความสนุก各。
สนาน เอร็ดอรอย ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทุกชนิด; เพราะว่าเมื่อเสร็จจากเรื่องกินแล้ว คนก็ห้นมา 9
 เอองควมสสุกสนานทางอายตนะเบนส่วนใหญ นเรยกวา เบ็นเรื่องกาม. กลายเบ็นคนที่ตกอยู่ใต้อานาจของสิ่งเหล่านี้ ถึงขนาดที่เรียกว่าเบ็นทาสด้วยกันทั้งนั้น. แม้ที่สุดต่ออบายมุขต่าง ๆที่กล่าวนามมาแล้วน้นก็รวมอยู่ในเรื่องกาม คือ ความรูสกเอร็ดอร่อยทางจิตใจ ชึ่งเบ็นอายตนะที่ เบ็น เรื่องหลงใหลได้ถึงที่สุดด้วยกันทุกอย่าง นี้เรียกว่าคนเหล่านี้ เกิดมาเพื่อสิ่งที่เรียกว่ากาม คือวัตถุอันเบ็นที่ตั้งของความ

## ค <br> พุทธทาสภกขุ

๑ ๔ ๓
ใคร่ อันอาศ้ยอายตนะคือ ตา หู จมก ล้น กาย ใจ เบ็น เครองมือนเบึนพวกที่ ๒

พวกที่ ๓ เกิดมาเพอเกียรติ. น้ด้รบการอบรมสังสอนมาให้บูชาเกียรติ แม้ชีวตนกสสละได้พื่อเกียรติ. ถ้า หนทางที่ตนถือเอาสำหรับแสวงเกียรตินน เบ็นไปเพื่อประโยชนผู้อนหรู่อประโยชนตนรวมกันไป กยยงนับว่าเบ็น ประโยชน์อยู่มาก ไม่เบ็นที่ต้งแห่งการติเตียนตามวิสัยซาว โลกทั่ว ๆ ไป แต่ในทางธรรมะนน้น ถาหลงใหลถึงขนาด
 ตกเบนทาสของสงทเรยร1วาเกยรตนแลว กยงถอกนวาเบน
 สงที่าเวทนาสงสาร คือยงไม่บทุกขนนนเอง เพราะ ฉะนน้ เรื่องกินก็ดีเรืองกามกเดี เรองเกียรฑิกดี จีงมีไว้ สำหรับเบ็นเคร องหลงใหลอย่างยิ่งไดด้วยกันทุกอย่าง.

อย่างที่เราจะได้ยินได้พ้งอยู่มาก กว่า อย่าง อื่น ใน หมู่ คนที่ยากจนจำว่าเบ็นที่จะต้องประกอบ อาชีพเพื่อได้วตถุมา เลียงชีวต แต่แล้วก็ตเหมือนว่า ไม่ได้คิดว่ามีส่งอื่นซึ่ง สำคัญหรือจำเบ็นยิ่งกว่าเรืองทำมาหากิน ชึงถือเอาเรืองทำ มาหากินเบ็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของตน จนกลายเบ็นว่า เกิดมาก็เพื่อทำมาหากิน ตำไร่ ทำนา ค้าขาย หรืออะไรก แล้วแต่ถนัด; ทำอย่างน้ำรอยจนเน่าเข้าโลงไปที่เดียว ก็ย้ง

๑ ๔ ๔ ๔
ไม่มีจุดที่ถือได้ว่าเพียงพอ. นเรียกว่าเกิดมาเพื่อทำมาหากิน แท้ๆ ไม่เคยนึกว่ามีสี่งใดที่สำคัญไปกว่า; เพราะเหตุว่าคน เหล่าน้นไม่ได้น้งใกล้พระอริยเจ้า ไม่ได้พ้งธรรมของพระอริยเจ้า คงนังใกล้แต่เพื่อนปุถุชนด้วยกัน พั่งคำของ บุ่ถุชนด้วยกัน; นับว่าเบ็นสี่งที่น่านึกน่าคิดตรงที่ว่า เขาถือ ว่าเบ็นกกรถูกท้องครบถ้วนสมบูรณถถึงที่สุดเพียงแคค่น้น. แต่ ค่ ้้้้้ว้ำแ1 ทีแท้แล้วมันจะเบ็นการถูกต้องเพ็ยงครรงเดียวหรือไม่ถึงกร่ง ค้วยซ้ำไป เพราะว่ากนเราน้้นมีวัตถุประสงคม่งุ่งมายใน การเกิจมา มากไปกว่าที่จะเกิดมาเพียงเพื่อำมาหากิน. นี่แหละคือ ข้อที่ทุกคนจะท้องสนใจศึกษากันให้เบ็นที่เข้าโจ อย่างแจ่มแจ้งว่า การเกิดมาเพื่อกำมาหากินให้มีมีวิวออย่ย้้อยู่ ไปทำ ไมกัน? ต่อเมื่อมีกวามเข้าใจอันถูกต้องว่ามี ชีวิวอยู่ ไปน้้จะอยุ่เพื่ออะไรในที่สุดแล้ว จงงจะรู้ว่าการทำมาหากิ้
 นเบ่นเพยงเรองทสองรองลงมาจากเรองทีใหญูทสำคณเรือง หนึ่งคือเรื่องที่ว่าเกิดมาเพื่ออะไรนันเจง.

เราทำมาหกินนน้ำหรับจะได้ลล้ยงชีวิต เพื่อมีชีวิตอยู่ แล้วจะได้ทำสิ่งอื่นที่ดีกว่านี้ หรือว่าการทำมาหากินนิ้ำหรับ จะได้สะสมทรัพย์สมบั ติไม่มี่ขอบเขต? เท่าที่เห็นก้นอยู่โคย มากเบ็น ไป ในทำนองทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สมบติอย่าง

ไม่มีขอบเขต ไม่ได้ทำมาหากินเท่าที่จาเบ็นจะต้องทำ เช่น ทำเพื่อเลี้ยง ตนเองและ ครอบ ครัว ให้ มี ความ เบ็น อยู่ ผา สุก ไม่มีคววามยากลำบาก ให้มีการก้าวหน้าไปตามทางของคน ธรรมดาทั้ว ๆ ไป.คนโดยมากเผ้าสะสมทรัพยเท่าไรไม่พอไม่ มีขอบเขต จนกระฯั่งตัวเองก็บอกไม่ได้ว่าจะเอาไปทำอะไร อย่างนี้กสมี่อยู่มากมายในโลกนี้. การกระทำอย่างนี้ของบุค คลประเภทนั้ ตามทางศาสนาถือว่าเบ็นการทำบาปอยู่ในตัว โดยตรงบ้าง โดยปริยายบ้าง.

ศาสนาคริสเตียนถือ ว่าการ แสวงหา ทรัพย์ เกิน กว่าจำ เบ็นนั้นบาปโดยตรง. ในศาสนาอื่นก๊ยงมีว่าอย่างนั้ ใน ศาสนาพุทธเรานี้ ก็มีหลักการในทำนองนัน คือว่าผู้ที่มัว คอยสะสมทรัพย์สมบัต ตม่มีขอบเขตนน ความหลง ความ โง่ความเขลา อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่. ขึ้นชื่อว่าความหลง แล้วกเบ็นบาปอยู่ในตัว แม้ไม่ใช่บาปอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 เขาก็ยงเบ็นชนดใดชนดหนง; ดงนนควรจะยุตกนเสียสกกท ว่าคนเราไม่ควรจะ เกิดมาเพื่อการ สะสม ทรัพย์ สมบัติ อย่าง ไม่มี้นสุด ควรจะนึกถึงเรื่องอีเรื่องหนึ่งซึ่งตีกว่าน้น
หมายความว่าเราสะสมทรัพย ก็เพื่อซ้อความสะดวกแก่

การเบ็นอยู่ในทุกประการแล้ว
ก็แสวงหาสิ่งอื่นที่ดไไกว่า

ทรัพย์สมบัต้ให้ใด้ สิ่งน้นได้แก่อะไร ก็ควรจะได้คิดดูเอา เองตามชอบใจไปพลางก่อน.

ที้มาถึงข้อที่ว่า คนที่เกิดมาลุ่มหลงในทางกามนั้น น่าจะระลึกนึกภาษิตโบราณสักบทหนึ่งว่า "อาหารนิททา ภยเมถุนญจ สามาญญเมตปปสุภิ นราน", การแสวงหา ความสุขจากการกินอาหารก็ดี การแสวงหาความสุขจาก การนอนก็ดี การแสวงหาความสุขจากเมถุนธรรมก็ดี และ รู้จข้ขลาดต่ออันตรายหนีภัยก็ดี ๔ อย่างนม่เสมอกันใน ระหว่างสัตว์มมุษย์กับสัตว์เดียรัจฉาน. "ธมฺโม หิ เตส์ อธิโก วิเสโส" แต่ว่าธรรมะเท่านั้น ที่จะทำคนให้คิดแปลก แตรต่างจากสัตว์ "ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา" เมื่อ gปราศจากธรรมะแล้วคนกับสัตว์ก็เสมอกัน. นัเเบ็นคำกล่าว ที่มีมาแต่โบราณกาลก่อนพระพุทธเจ้า และแม้ในยุคพระ พุทธเจ้าก็ยงคงยอมรับภาษิตน้ และในพุทธศาสนาเราก็ถือ ว่าคำกล่าวน้้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย

เบ็นอ้นว่าเท่าที่เกิดมาตามธรรมดาสามญนี้ คนเรามี ความรูสสกเหมือนกับสัตว์ ในเรื่องกินเรืองนอนเรื่องเมถุน ธรรมและหนีภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บศัตรูอะไรก็ตาม เหล่า นัเบ็นเรื่องที่สตวก็ทำเบ็นเหมือนกับคน ดังน้นการที่จะเกิด

## พุทธทาสภกขุ

๑ ๔ ๗ มาเพื่อบูชาสิ่งที่เรียกว่า กามคุณ ทางตา ทางหู ทางขมูก ทางล้้น ทางกาย ทางใจ น้คงจะไปไม่รอด คือแสดงว่ายัง ไม่รู้อะไรอยู่บางอย่างหรือมากอย่าง จึงได้ไปลุ่มหลงสิ่งซึ่ง แม้ธรรมดาสัตวเดี่ยรัจฉานก์ทำเบ็นดังที่กล่าวแล้ว. เนื่อง จากเหตุที่ สิ่งที่เรียกว่าวัตถุกามนน้้ เบ็นมูลเหตุดึงดูดใจ ถึงที่สุดยากที่สัตว์ตามธรรมดาจะมองเห้น แล้วถอนตนออก มาได้ เราจึงถือว่าสัตว์ตามธรรมดาไม่ใช่บุคคลสูงสดด ไม่ใช่ บุคคลที่ถึงที่สุดแห่งการเกิดมาเบ็นคน; เบ็นเพียงผู้ที่กำลัง ่ สุ่มหลงอะไรอยู่ในระหวางทางครง ๆ กลาง ๆ เทานนเอง ถือเอาเบ็น ประมาณไม่ได้. และถ้าสิ่งที่เรียกว่ากามคกกเหล่า 9 นนเบ็นสิ่งสูงสุดแล้ว คนก็ตาม สัตวก็ตามย่อมจะเรียกไดววา ต่างอยู่ในฐานะลุถึงสิ่งที่สุดแล้วด้วยกันทั้นน้

บัดนี้เรายอมรับกันแล้วว่า แม้แต่พวกเทวดาประเภท กามาวจร ซึ่งอยู่ในสวรรค์ประเภทนน้น ก็ยังไม่ใช่ศนดีวเศษ อะไร ยงมีความทุกข์รอน ย้งมีความสกปรกเศร้หมรง เพราะประพฤุติกรรมที่ไม่สมควรทางกาย ทางวาจาและทาง ใจอยู่เบ็นประจำ. พวกเทวดาเหล่าน้้น เมื่อสำนึกตัวขึนมา ได้ที่ไร ก็ร่าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ตลอด เหลานน.

เกียรตกกคงจะเบ่นสั่งที่นาสงสารมาก เมราะดจะเบ็นเรี่งลมฑ
 เหล่าอื่นหรือคนจำนวนมากอุปโลกให้นิยมยกย่องให้: เบ็น เรื่องธุปโลกกันผิคๆ โกยไม่รู้สืกกตัวกีมี.เมื่อคนส่วนมากนัน เบ็นคนโง่ คนเขลา คนหลง คนพาล ไม่ร้จักธรรมะแล้ว สิ่งที่เขาหลงนิยมยกย่องให้เบ่ นเกียรติเกกกน นนกตตาองเบ่น เรองรรรมดา ๆ สามัญตามประสาคนเหลานันชอบนนเอง
 ประการใดไม. ยง่ในสมยทค่เล่มหลงเรองเกยรตกนมาก


 ด ไปกาาทจะทามนุษยฯงหมดแใหมความสขมากขุนใด ม


 ก็กงจะน่าหัวเราะํทา ๆ กันกบทจะว่าเกดมาเผ่อกามหร่อ

แม้เต่เพื่อกิน อันอยู่ในระดับที่น่าสงสารเท่า ๆ กัน แล้วแต่ ว่าถูกอบรมสั่งสอนกันมาอย่างไร.

รวมความแล้วเบ็นอันว่าทั้งเรื่อง กิน เรื่องกาม เรื่อง เกียรติ๓ เรื่องนี้งไม่ใช่สิ่งสู งสุดที่พุทธบริษัทจะพ่งปรารถนาเบ็นแน่นอน.

ที้นะจะก่าวถึงพระพุทธภาษิต ที่เห็นว่า จะช่วยให้เรา เข้าใจคำตอบของบัญหาว่าคนเราเกิดมาทำไมนี้ได้ กล่าว คือพระพุทธภาษิตที่ยกข้น !ว้เบ็น นิเขป บทข้างต้น ที แรกว่า "สงขารา ปรมาทุกบา" สังขารเบ็นทุกข์อย่างยิ่ง "นิพพานั ปรม่ สุข" นิพพานเบ็นสุขอย่างยิ่ง "เดต ฌตฺวา ยถาภต " สนตัมคคค วพรูหเย" เมื่อรู้ความจริงข้อ น้อย่างถูกต้องแล้ว บุคคลควรพอกพูนหนทางแห่งส้นติ - ะ ดงน.

ข้อแรกที่ว่า สังขารเบ็นทุกข์อย่างยงนั้นจะต้องเข้า ใจคำว่าสังขารกันใหด้ ๆ เพราะสิ่งที่เรียกว่าสังขารนั้ มี อยู่หลายความหมาย สังขารหมายถึงรูปและนาม คือร่างกาย กับจิตใจนี้มี สังขารอยางนเบ็นหุกข์ต่อเมื่อมีอุปทานเข้า ไปยืดมั่นถือมั่นโดยความเบ็นของตน ลำพังสังขารล้วน ๆ ไม่ ถือว่าเบ็นทกข์ชนิดที่ เบ็นเศเรอง ทรมานใจ หรือทำ ความทน

ยากให้แก่บุคคล. สังขารโดยศัพท์แล้วแปลว่า "ปรุง" คือ กระทำครบถ้วนอย่างที่เราเรียกก้นว่าปรุง ถือเอาตามรูป ศัพห์ตรง ๆ อย่างนี้จะดีกว่า โดยกำจัดความลงไปว่า การ ที่ "ปรุง" เรื่อยน้น เบ็นความทุกข์อย่างยิ่ง. คำว่าปรุง ในที่น้หมายว่าไม่มี่ารหยุด มีการปรงงให้เกคคข้นใหม่ ๆ เรื่อย แถะสั่งที่เร็ยกว่า "ปรุง" นึ้หมายถึง กิเลส เบ็นผู้ปรุง ต่อเมื่อมีอวิชชา ความโง ความหลง (ซึ่งเบ็น ต้นเหตุ ของกิเลสเหล่าอื่น เช่น โลภะ โทสะ โมหะ)เกิด ข้นแล้วกโมีการปรุง คือปรุงจิทใใให้ยค กม้นเบ็นนนนเบ็นนี่มีนัน มีนี่เรื่อยไปไม่มีที้ส้นสุด. และคคค่าว่า "ปรูง" ในที่นี่หมายถึงมี ความยีดมันถือมันด้วยอุปาทานรวมอยูด้อยเสร์จ จึงจะเรียก ว่าเบ็นการปรุง ถ้าไม่มีอุปทาน ไม่มีกเลสตัแหาอุปทานเข้า ไปรวมอยู่ข้วย การเกิกข้นเหล่าน้นไมเเรียกว่าการปรุงในที่น้ คือไม่เรียยกว่าการ "ปรุง" ในประโยคที่ว่า "สงขารา ปรมาทก़ ขา" สงฺขารา ปรมา ทุกขา ของปรุงหรือเครื่องปรุงทั้งหลาย เบ็นทุกข์อย่างย์่ง หมายความว่า มันบ่รุงจนเบ็นกิเลสตัณหา จนเบ็นฮุปาทานมีความย็ดมันถือม้้นแล้ว อะไร ๆ ก็เบ็นทุกข์ ไปหมดถ้าอย่าปรุงในทำนองนี้แล้วก์ไมีมีความทุกข์. การปรุง ในทำนองน้้นมคความทุกข์และเบ็นความ ทุกข์อยู่ ใน ตัวการปรุง

## พุทธทาสภกขุ

の\＆゚の
นันนเอง．การปรุงทำนองนี้แหละที่เรียกว่า＇สังสารวัฏถ่ คือ วนเวียนอยู่ในลักษณะ ๓ อย่าง กล่าวคือ กิเลส เบ็นเหตุ ให้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป，เมื่อกระทำแล้วเกิดผลขึน มา ก็มีกิเลสที่จะยินดียินร้าย เพื่อทำซ้ำหรือทำอย่างอื่นต่อ ไปอีก，วนเวียนอยู่ในเรื่องกิเลส เรื่องกรรมและเรื่องผลของ กรรม เรื่อยไปไมมี่ี่ส้นสุด．น้ำ นืออาการที่เรียกว่าเบ็นการ ปรุงโดยแท้จริง ในประโยคที่ว่าสังขารทั้งหลายเบ็นทุกข์ อย่างยิ่ง คือความปรุงไม่หยุดนั้นเองเบ็นทุกข์อย่างย่ง． ข้อ ๒．ที่ว่า＂นพพพาน๋ ปรม่ สุข＂นิพพานเบ็นสุข อย่างยิ่งนั้น นเ่ ธ็นคำกล่าวอย่างโวหารชาวบ้าน เพื่อให้ร้สิ่ง ที่ตรงกันข้ามกับสังขาร．นิพพานก็คือ ไม่ปรุง เม่ปรุงเมื่อ ไรก็เบ็นนิพพานเมื่อนน้ํ．ไม่ปรุงเด็ดขาดก็เบ็นนิพพานจริง． ไม่ปรุงชั่วคราวก็เบ็นนิพพานชัวคราว หรือนิพพานชิมลอง． เมื่อผู้ใดรู้เรื่องการปรุงว่าเบ็นอย่างไรถึงที่สุดแล้ว กียอมจะ เข้าใจสภาพที่ตรงกันข้าม คือไม่ปรุงได้โดยไม่ยากนักโดย เที่ยบเคียงกันใน จ่นะเบ็นสิ่งตรงกันข้าม．นิพพานนี้แปลว่า ดับก็ได้ แปลว่าหยุดก็ได้แปลว่าเย็นคือไม่ร้อนก็ได้ แปลว่า ไม่ขบกักเสียบแทงก์ได้ ความหมายก็เหมือนก้นหมดตรงที่ว่า มันหยุดคือไม่ปรุง．ปรุงก็คื้อไม่หยุด จะต้องเน็นปไใลลักษแะ

ที่เร่าร้อนเบ็นทุกข์เสียบแทงทรมานเสมอไป．คำว่านิพพาน ใหถือเอาความหมายตรงกันข้ามจากสังขาร คือไม่ปรุงใน ลักษณะดังกลาว

ทันคำกล่าวต่อไปที่ว่า＂เอต่ ญตวา ยถาภูต่ สน ตัมคค่ $ว$ พรูหเย บุคคลร้ความจรังข้อน้อย่างถูกต้องแลว พึงพอกพนทางแห่งสันต＂．นี้หมายความว่า เมื่อร้ความจริง ้ะ ข้ข

นルาควมว เมอร้คมจง ข้อนีแล้วให้พอกพูนหนทางแห่งสันติคือนิพพานนั้นเอง．คำ ว่า นิพพานนั้นบางทีกเรียกสันติ ซึ่งแบลว่าความสงบเย็นใช้ แทนกันได้คำว่านิพพาน．การพอกพูนทางแห่งสันติก็คือการ พอกพูนทางของนิพพาน，หมายความว่าให้ทำทุกอย่างหุก ประการที่จะให้คนเราใกล้ ชิดสิ่งที่ เรียกว่า สันติหรือนิพพาน と 」 นนยงขนไปทุกที่

เพี่ยงเท่าน ห่านทั้งหลายก็คงจะได้เค้าเงื่อนบ้างว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายให้คนรู้ความจริงเกี่ยวกับความ ทุกข์และ＂ม่ทุกข์ แล้วให้เร่มพอกพูนหนทางที่จะดำเนิน ไปสู้ความไม่มีทุกข์โดยประการทั้งปวงคือนิพพาน พูดสัน ๆ ก็ว่าคนเราควรจะเกิดมา เพื่อพอกพูนหนทางแห่งนิพพาน นันเอง．แต่ถ้าคนไม่รู้เอาเสียเลยว่า มีนิพพานไม่รู้นิพพาน ว่าเบ็นสิ่งที่ควรปรารถนาอย่างยิ่ง เพราะเบ็นความดับทุกข์

อย่างยิ่งแล้ว คนก็ไม่ปรารถนานิพพาน และไม่พอกพูนหน ทางแห่งนิพพานอยู่นั้นเอง. ต่อเมื่อคนร้จักว่า การที่เบ็น อยู่ในขณะนเบ็นทุกข์อย่างยิ่ง แล้วอยากจะได้สิ่งตรงกันข้าม เท่าน้้นแหละ คนจึงจะสนใจในเรื่องของนิพพาน และพอก พูนหนทางเพื่อไปสู่นิพพาน

เมื่อเบ็นด้งนี้เขาก็จะต้องพิจารณาดูภาวะของตนเองให้ ดีให้ละเอียดใหลึกซึ้ ว่าสภาวะที่กำลังเบ็นอยู่ของตนนี้เบ็น สังขารหรือไม่. คนที่ทำกรรมไปตามอำนาจของกิเลส โดย เฉพาะอย่างยิ่งทำชั่ว เช่นการกินเหล้าเมายา การฆ่า การ พ้น การขโมย หรืออะไรต่าง ๆ ที่ถือกันว่าเบ็นความชั้วน้น มันเบ็นการ "ปรุง" ของอวชชา ความโง่ความหลงเรื่อย ๆ ไป จนเกิดความเอร็ดอร่อย สนุกสนานเพลิดเพลินแก่บุคคลผู้กระทำ; ได้รับุกข์แล้วก็ยงอยากจะแก้ทุกข์ด้วยกระทำ ซ้ำอย่างเดียวกันหรือให้ยงข้นไปอีก นี้เรียกว่าเบ็นการปรุง อย่างยิ่งข้นไปอีก จนกว่าเขาจะมองเห็นว่า นี่เบ็นการทน ทรมานจึงหยุดชะงัก จึงจะเหลียวไปดูทิศทางอึ่นเพื่อจะสอด ส่ายหาให้พบสิ่งที่ไม่เบ็นความทนทรมาน ไม่ต้องตกเบ็น ทาสของเหล้าของการพนนของการทำชั้ว หรือของการประพฤติผิดนานาประการอี่กต่อไป ทุก ๆ อย่างตามที่คนดีเขาต้องการกัน. แต่ว่าเมื่อมามองดู ความสุขทุกข์ทางใจแล้วเขาก็ยังต้องร้องไห้ ระทมทุกข์เท่า กับที่มี่งินมาก มีเกียรติมาก มีชื่อเสียงมากอยู่นันเอง. คน มีเกี่ยรติมากก็ร้องไห้บ่อย ๆ เพราะเกียรติน้น. คนมีทรัพย์ มากก็ร้องไห้บ่อย ๆ เพราะทรัพย์นน้น, คนมีลูก็ร้องไห้ เพราะลูก, คนมีหลานก็ร้องไห้เพราะหลาน, หรือมีอะ ไรที่ ตนรักตนพอใจก็ต้องร้องไห้เพราะสิ่งนั้น. ข้ที่ ตนรกตนพอใจกตตองรอง เหเพราะสงนน;

แมทสุดบางคน
 กตองรองไหเพราะวว เพราะควายเบนตฺน อยางนกยงม.

น้้ ้วนแต่แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่า แม้ว่าจะได้กระทำ ไปในทางที่ดี ไม่มี่ผิด ไม่เบ็นบาป ไม่เบ็นอกุศลแล้ว
 กยงไมถงทสุดแหงการดบทุกข ยงต้องเบ็นทุกขตามแบบของ คนดี. คนช้วเบ็นทุกข์ตามแบบคนชัว. คนดีเบ็นทุกข์อย่าง ละเอียดลึกซ้้งตามแบบคนดี ในเมื่อมีความรูสก ยึดมัน ถือมนั่น่าตนเบ็นคนดี, ดังน้นเมื่อมองดูในลักษณะของธรรม ชาติจ้าน ๆ แล้าจะพบว่า คัั่า ี่ำะ ชาตลวน ๆ แลวจะพบวา คนชวทกำลงเสวยผลของความ ชัววนเวียน ๆ อย่นันก็เบ็นการปรุง คนดีที่กำลังได้รับผล

## พุทธทาสภิกขุ

ของความดีวนเวียน ๆ อยู่นนันกเบ็นการปรุง; ทั้งสองพวก เบ็นการปรุงด้วยกันทั้น้น ไม่นีหยุด จะต้องไหลเรื่อยไป ไม่มี่หยุดมี่การคิดการทำ และได้รบผลของการทำ แล้วก็ มีการคิดต่อไป, น้เรียกว่า "สังสารวัฏฏ" เบ็นการปรุงอย่าง a ยง.

พอมานึกได้อย่างนี้ คนก็จะสนใจสิ่งที่ตรงกันข้ามคือ
เห็นว่าเงินก็ช่วยไม่ได้ ชื่อเสียงก็ช่วยไม่ได้ สิ่งเท่าที่เรามี ้วนี่ว่วยม่ได้ เราควรจะมีอะไรหรือได้อะไรที่ดี กว่านี้ เมื่อนั้นแหละเขาจะเร่มชะเง้อหาส่งงที่กว่าสูงว่าไป ในทิศทางอื่น จนกระทั่งไปพบพระอริยเจ้า นังใกล้พระ อริยเจ้า พั่งธรรมะของพระอริยเจ้า จึงได้รู้เรื่องสิ่งซึ่งตรง กันข้ามกับสิ่งต่าง ๆ ที่ตนมี ตนเบ็น ตนกระทำอยู่ นันก็ คือเรื่องพระนิพพาน หรือเรื่องหนทางของพระนิพพานนัน เอง เขามีความแน่ใจว่านี่แน่แล้วเบ็นสิ่งที่ทุกคน ๆ ควรจะได้ ควรจะถึง และคนทุกคนเกิดมาเพื่อสึ่งนี้แน่แล้ว เพราะ
 วาสงงอนๆ ทงหมดนน ไม่เบ็นความดับ ความเย็น ความ สงบ ยังเบ็นความสับสนวุ่นวาย คือปรุงแต่งอยู่นันเอง; เขาจึง ได้สน ใจเรื่องของ พระนิพพานและสมัคร ที่จะพอกพูน

# หนทางของพระนิพพาน <br> โดยถือว่าคนเราเกิดมาเพื่อพอก 

 ＊\＆ พนหนทางของพระนพพานนนสิ่งที่ควรจะคิดมีอยู่อีกนิดหนึ่งว่า การที่เกิดมานี้
เราต้องการหรือไม่ เราพอใจหรือไม่？โดยที่แท้แล้วคนทก คนไม่เคยรูสึกเรื่องนี้ ว่าไม่ได้เคยอยากเกิดโดยตรง แต่ว่า มันได้เกิดมาแล้ว．แต่พอเกิดมาแล้วได้พบสิ่งซึ่งเบ็นอารมณ์ ที่ถูกใจ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หลง ใหลพอใจในสิ่งเหล่านี้ จึงได้อยากเกิต หรืออยากเบ็นอยู่ อยากใหมีอยู่เพื่อจะได้บริโภคสิ่งเหล่าน้．หรือเมื่อได้ยิน เด้ พังว่าทำบุญให้มากตายไปแล้วจะมสี่งเหล่าน้ ชั้นคีกว่านี่ ประณีตกว่าน้ สูงสุดกว่าน มี มีความอยากเกิด ย่งข้นไปอีก เพื่อจะให้ได้สี่งเหล่าน้ นี นี้มี้จความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า เพราะ ได้กกดมาจึงไดบริโิกค รูป เสียง กล่น รส โผภฐัพ－ พะ ธรรมารมณ์ ซึงถูอกถูกใจ เบ็นเหตุใหยึดมนันถีอ มน เบนตวตนเบนของตนขนมา เบนการเกดขนมา แลว ก็พอใจย์นด้ในการเกิด กลัวความดับหรออความตายเบ็น อย่างย่ง เพราะว่าจะต้องพลัดพรากจากสังเหล่าน้้．นี้ เรียก่าโดยเนื้อแท้แล้วคนไม่ได้เกิดมาเอง ได้ หรือไม่ ได้ต้งใจจะเกิดมาด้วยเจตนาของตน มันเบ็นมาตามธรรม－ จึงได้รับการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกคคดถึง ไปในทางที่อยาก เกิดในลักษณะที่กล่าวมานี้ ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติจริง ๆ หรือเอาสัตว์เดียรจจฉานเบ็นเกณฑ์กันแล้ว ความอยากเกิด
 จะมนอยมาก และจะ เมมบัญหา ยุงยากเหมอน มนุษยดวยซา เป. เดี๋ยวนมมนุษย์จะยอมรับว่า เราเบ็นผู้อยากเกิด และ เกิดมาเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อย่างนั้นจริงหรือไม่; ถ้าจะถือว่าเราอยากเกิดมา เพื่อจะทำอะไรที่งที่สุดที่มนุษย์ ควรจะทำ. ตอนนั้พั่งดูแล้วก็คล้าย ๆ กับว่า เบ็นความโ่่ ความหลง หรือความเสือกกระโหลกอยู่มากเหมือนกัน เพราะ ว่าถ้าเลือกเอาในทางที่ไม่เกิดได้แล้ว มันก็ไม่ควรจะเกิดมา ตั้งแต่ที่แรก. ทำไมจะต้องมาอยากเกิดข้นมา เพื่อจะต้อง สร้างต้องทำต้องเดินทางไปกว่าจะถึงที่สุด ถึงนิพพานอีก เล่า เรื่องไม่เกิดมันก็ดีอยู่แล้ว ทำไมจะเกิดมาเพื่อให้ เบ็นภาระด้วยเล่า?

นี่แหละ คือบัญหา หรือต้น เงื่อน ของบัญ หาที่เบ็นตัว
อวิชชา หรืออย่างน้อยกมีมูลมาจากอวิชชา ที่ว่าคนเรา เกิดมาเอง หรือว่ามีอะไรบังคับให้เกิดมา? และว่าเมื่อเกิด มาแล้วจะท้องทำอะไรบ้าง? คนโดยมากไม่คิดมากถึงอย่าง

นั้น จะคิดตัดบทสั้น ๆ แต่เพยงว่า ที่กำลังเกิดอยู่เดี่ยวนี้ จะต้องทำอะไร. พอเห็นว่าเกิดมาเพื่อสะสมทรัพย์ ก็สะสม ทรัพย์เรื่อย ๆ ไปก็แล้วกัน. หรือถ้าเกิดมาเพื่อกิน เพื่อ เกียรติ ก็ทำไปเพื่อกินเพื่อเกียรติอก แล้วก็ถือว่าพอแล้ว
 มชอเสยงมาก พอใจแลว ตายเบ็นสุขแลว? อยางนก เรียกว่าเบ็นความถูกของบุคคลนั้นอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ที่ เอาเพียงส้น ๆ เท่านั้น.

แต่เดียวนศรเนเราได้รับการศึกษามีความอบรม ให้รู้ัก
 คดนกมากกวานน จนกระทงมองเหนวา การทาอยางนน การได้เบ็นอย่างน้้

การได้ทำจนถึงที่สุดของความเบ็น อย่างน้นก็ยงไม่เบ็นที่พอใจเราเลย ยงมีอะไรที่เรารูสึกว่ายัง ซ่อนเร้นอยู่ เราจำใจจำทำเท่าที่นึกได้เพียงเท่านน้น เราอาจจะ ถูกหลอกถูกวงอย่างไรก็ได้. เมื่อสงสัยอยู่ด้งนี้ ก็คงไม่ วายที่จะคิดไปว่ายงมีอะไรยี่งไปกว่าเกียรติ, ในที่สุดก๊จะมา ลงร่องลงรอยของธรรมะที่ว่า เกดมาเพอศกณษาใหข ม่เร่
 ทสูงสุดทประเสรฐสุดของมนุษย่ ให้ได้พบสิ่งท่ สูงสดประเสรัฐสุดของมนุษย่ใหจบใหส้นสุดลง ตรง สั่งทด่สุ่สทมนุษยควรจะได้ ไมมีอะไรดี่งไปกว่านน แล้ว.นี้หมายความว่า เมื่อยอมรับว่าเกิดมา หรือต้องเกิดมา ไปกว่าสึ่งที่ดับทุกข์ได้สนเชิง และภาวะที่เบ็นความดับทุกข์ ได้ส้นเชิง ที่ตนจะพึงลุพึงถึง ตามหลักของพระพุทธศาสนา. นเบ็น การกล่าว ได้วาพทธศา สนาเกิดขึนมา ในโลก นี้ เพื่อทำให้คนรู้จักสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึง หรือได้รบ นั่นเอง. ศาสนาอื่น ๆ ที่มี่อยู่แล้วก่อนพุทธศาสนา ก็ล้วน แต่พยายามที่จะตอบบัญหา ว่าเกิดมาทำไมอย่างเดียวกัน หมด คือว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรที่ดี่สุ่สด้วยกันทั้งนัน จึงได้บญญ์ ติความอิ่มเอิบด้วย กามคณ เบ็นสวรรค์ว่าเบ็นสิ่ง สูงสุดบ้าง และบญญ้ตคความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามคุณ เบ็น ความสุขที่บริสุธธ์อย่างพรหมโลกว่าเบ็น สึ่งสูงสุดของมนุษย์ บ้าง กระทั่งมีลัทธีที่สอนว่าเกิดมาเพื่อหาความสุขจากความ รู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรเลย-ไม่มีอะไรเลย, ดังนี้ กัยงมี; กระ ทั่งความที่มีอาการเหมือนกะว่าเบ็นอยู่ก็ไม่ใช่ ตายแล้วก็ไม่ ใช่ คือไม่มสัญญาในสิ่งใดหมด เกิดความสุขขนมาจากภาวะ
 อยางน นกบญญ ตวาเบนสงสูงสุดทมนุษยจะพงง ใดพงถึงก

เคยม พุทธเจ้าทรงขวนขวายศึกษาตามสำนักต่าง ๆ จนจบจนทั่ว

ก็ได้รับคำสอนสูงสุดเพียงเท่านี้. พระองคม่บ้ญญามากพอที่ จะไม่เหนว่านี้เบ็นสี่งสงสดที่มนุยย์ครจะได้จะถึง จึงได้ ทรงค้นต่อไปตามวิถีทางของพระองค์เอง จึงได้ตรัสรูสส่งที่ ดับทุกข์ส้นเชิงที่เรียกว่านิพพานนข้นมา. แม้วาสี่งที่เรียกว่า "นิพพาน ๆ" นี้เขามีพูดกันอยู่ก่อนพุทธกาล, แต่ความ หมายของคำว่านิพพาน ในลัทธินน้น ๆ ไม่เหมือนกับความ หมายของคำว่านิพพานในพระพุทธศาสนา, ดังเช่นบางลัทธิ บางศาสนาในครั้งกระโน้น ถือเอาความถึงที่สุดของกามารมณ์่าเบ็นนิพพานและเรียกชื่อว่าเบ็นนพพาน; อย่างนี้
 กม.นเบนการช ใหเหนวาคาพูดนนไมแน มนตองเอาความ หมายเบ็นเกณฑ์ ถ้าถือว่าเกิดมาเพื่อให้ได้นิพพาน ก็ต้อง เบ็นนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนา อย่าได้เบ็นนิพพาน ตามหลักของลัทธีอื่น เช่นเอาความมสมบูรณ์เบ็นนิพพาน หรือเอาความ สุขเกิดจาก สมาบั ติขันสูงสูดว่าเบ็น นิพพานดัง ะ ํ ้ นเบนตนเลย.

เมื่อถือว่านพพพานเบ็นจุดหมายปลายทางของเรา ก็ ต้องหมายเอานิพพาน ในพระพุทธศาสนา. นิพพานใน
 พุธศาสนานน เมอกลาวสาหรบคนทวไปแล้วกพึงเข้าใจ เถิดว่ามันตรงกันข้ามจากคำว่าสังขาร โดยบาลี่า "สงขารา

ปรมา ทุกฺขา สังขารทั่งหลายเบ็นทุกข์อย่างยี่ง พฺนพาน ปรม่ สุข่ นิพพานเบ็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี ดังนันจึงได้ ความว่าสิ่งที่เรียกว่านพพานนน้นก็คือไม่ปรุงนันเอง．เกิดมา เพื่อไม่ปรุงพังดูก็ข้นดี．ขันดีตรงที่บางคนอาจจะหัวเราะเยาะ กไไ้ว่าเกิดมาเพื่อหาให้พบ＂ความไม่ปรุง＂ความปรุง คือเวียนว่ายไปในสังสารวัฏฏ์ เบ็นความทุกข์ ความไม่ปรุง คือมีสติบัญญาสงถึงขนาดที่ ตัดผ่าวงกลมนี้ให้ขา ออกไป ไม่ให้หมุนได้อกต่อไป คือไม่เบ็นสังสารวัฏฏ์ อย่างนี้เรียกว่าไม่ปรุง คือเกิด มาเพื่อหยุดเสียซึ่งสังสารวัฏฏ์ ใหถึงที่สดของความทกข์คื่อไม่มีทกข์เลย มี่ รียกว่า ใหถงทสุดของความทุกขคอ เมมทุกขเลย นเรยกวานพพาน อย่างนี้ไม่ใช่ เบ็นเรื่องที่ลีกลบ มหัศจรรย์ เหลือวิสัย ของคน หรือว่าเบ็นสส่งที่จะได้ต่อตายแล้ว

ขอให้เข้าใจกันเสียใหม่ให้ถูกต้องว่า สี่งที่เรียกว่า นิพพานนนต้องได้ในขณะที่มีความ รู้สึกเบ็น ๆ อยู่ อย่าง น ในขณะใดไม่มีการปรุงแท้จริง ในขณะนั้นเบ็นนิพพาน ถ้าเด็ดขาดก็เบ็นนพพานแท้ ชัวคราวดงที่กลาวแลว เมอรูจกนพพานชวคราวแลว ก็ เบ็นล่ทางสว่างไสวที่จะดำเนินต่อไป จนถึงนิพพานถาวรคือ
 นพพานแทจรงททาบุคคลผู้ลุงเหเบน พระ อรหนต นนเอง． หนทางของพระนิพพานโดยแท้

เท่าที่กล่าวมาทั้งหมคนี้ กัด้วยความมุ่งหมายที่จะช่วย ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่า หลักธรรมะในพระพุทธศาสนาน้ เมื่อจะต้องตอบบั๋ญาที่ถามว่าเกิดมาเพื่ออะ ไรแล้ว ก็น่าจะ ถือเอาพระพุทธภาษิตบทน้เบ็นหลักสำหรับที่จะตอบ; และ เพื่อจะให้คนทุกคนไม่ว่าระดับไหนชั้ไหน ถือเอาประโยชน์ ได้จ้ากพระพุทธภาษิตนี้ จึงไค้นำมากล่าวในโอกาสนแและใน - 1 \& ${ }^{2}$ ำ 1 ่ ลกษณะเชนน. หวงวาในโอกาสแหงการเข้าพรรษานี้ การ เคินทางไปสู่ส้นติของท่านทั้งหลาย คงจะก้าวไไเเร็ว-เร็วกว่า ระยะกาลนอกพรรษาโดยแน่นอน ขอให้เบ็นผสสมตาม ความปรารถนาโคยสมควรแก่การที่ ศึกษาเข้า ใจ ใน หน ทาง แห่งธรรมะนั้ง่งๆข้นไป ด้วยกันจงทุกคน เทอญ9

ธรรมเทศนา สมควรแก่เวลา เอว่ ก็มีด้วยประการฉะนี


๒๘ กรกภาคม ๒ะロ๘ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมุมาาสมุพุทธสสส สพเเพ ส่งฺบารา อนืจุจาต้ ยทา ปญ.ญาย ปสสติ อก นิพฺพินฺตติ ทกเง เอส มคฺโด วืสุทฺธยยาติ ณ บดน้้จะได้วสสชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเบ็น ,
เครื่องประดับสตบัญณฺาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและ วิระย ความพากเพ์ยร ของท่านทั้งหลายผูเเบ็นพุธบริษัท ให้ เจริญ่งอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของพระบรม อันเบ็นท่าึ่งของสตวทั้งหลายกว่าจะยติลงด้วย ศาสดา อันเบ็นทพึงของสตวทงหลายกวาจะยุติลงดวยเวลา. ธรรมเทศนาในวันนี้ มีปุพพาปะระลำดับสืบต่อจาก ธรรมเทศนาทีได้วิสัชนาแล้วในวันธมมัสวนะก่อน ซึ่ใน วันธะมะสสวนะนั้น ได้กล่าวถึงข้อที่ว่า เมื่อกล่าวตามหลัก พระพุทธศาสนาแล้ว ควรจะถือว่า คนเราเกิดมาทำไม? และได้ให้อรรถาธิบายโดยปริยายต่าง ๆ:. จนสรุปความได้ ว่า, เพราะสังขารคือการป่รุงทุกข์อย่างยิ่ง, และเพราะ นิพพานคือการไม่ปรุงเบ็นความสุขอย่างย่่ง ผู้ที่รูความจริง ข้อนี้แ้ว พึงพอกพูนทางแห่งพระนิพพาน อนสรุปเบ็น ใจความสั้น ๆว่า คนเราเกิจมาเพื่อจะเดินไปตามทางที่ให้

ถึงพระนิพพานในที่สุด และให้พยายามที่จะพอกพูนหนทาง แห่งพระนิพพานนั้นอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ ถ้าไปหลงคิด เสียว่าเกิดมาเพื่อเหตุอยางอื่นแล้ว ก็คือคนที่ไม่ได้เดินทาง ไปส่พระนิพพาน หรือว่าการเกิดมาของเขานั้นไม่ได้ เลื่อนไหลไป่ตามทางของพระนิพ พานมี แต่ จะ เบ็น ไป ตาม ประสาสามัญชชนที่เต็มไปด้วยความเขลาความหลง ซึ่งนำไป สู่ความทุกข์ในที่สุด ส่วนผู้ที่ได้พ้งธรรมะของพระอริยเจ้า รู้ได้เหมือนกล่าวว่าสังขารเบ็นทุกข์ นิพพานเบ็นสุข คน ควรจะพอกพูนทางของนิพพาน ดังน้ เบ็นอันว่าธรรมเทศนา ในวันน้น เด้กล่าวถึงข้อที่ว่า เกิดมาเพื่อจะเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทางคือนิพพาน ส่วนในโอกาสนี้จะได้กล่าว ถึงการเจินทางน้นต่อไปตามลำดับ ว่ามีเบ็นอย่างไร เกี่ยวกับข้อน้ควรจะมองดูกันอย่างกว้าง ๆ ทั่วไปเสีย ก่อนว่า การที่เกิดมานี้บ็นเหมือนการเตินทาง นข้อหนึ่ง. และจะต้องพิจารณาดูว่า เดินอย่างไรเรียกว่าเดินผิดทาง, และเดินอย่างไรเรียกว่าเดินถูกทาง เพราะว่าศเนเราอาจ จะกำลังเด้นอยู่เบ็นอย่างมากก์ได้ แต่ว่าย งผึดทาง คือไม่ไป ถึงที่ที่ควรจะไปถึง การเรินชนิดนี้แม้จะเดินทางอย่เสมอ ก็

## พุทธทาสภกขุ

๑ b ๕
มิได้หมายถึงในที่น้ ในที่น้้หมายถึงกรเดินที่ถูกทาง มีพระ นพพานคือความดับทุกข์เบ็นจุดหมายปลายทาง

ที่ว่าการเกิดของคนเรา เกิดมาในลักษณะที่เบ็น การเตินทางไปพระนิพพานนี้ ยังเบ็นสี่งที่เร้นลับ เพราะ ว่าน้อยศนนกที่จะคิดว่า การเกิดมาของคนเรานั้นเบ็น การเดินทาง. เขาจะคิดไปตามความรู้สึกที่เกิดข้นตามส่ง แวดล้อมต่าง ๆ คิดไปตามชอบใจของตน แต่ละคน ๆ จึงไม่เหมือนกัน เพราะฉะนน้นะต้องมีการคิดที่ถูกต้อง การ ปรึกษาหารือกัน หรือการศึกษาที่เพี่ยงพอ จึงจะช่วย ใหร้ว่า การเดินทางที่แข้จริงน้นเบ็นอย่างไร เดียยวนเราได้อาศยย ข \& ะ ค \& ม ภาษิตขอ งพระพุทธเจาซงเบ็นบุคคล ผู้เดนทาง จน ถง ที่สุด แล้ว มาเบ็นหลลกสำหรับศึกษาและปฏบัต จึงเบ็นการ ง่ายเข้า แต่คนส่วนมากก็ไม่เด้สนใจในพระพุทภาษิต ที่ แสดงถึงทางหรือการเดินทางนี้ กี่มากน้อย.

ยิ่งกว่านั้นย้งมีสี่งที่ควรจะคิดนึกต่อไปอี่กว่า คำว่า มนุษย์ที่เกิดมาเพื่อได้เดินทางนี้หมายถึงมนุษย์คนเหน หรือ มากน้อยสกเท่าไร ถ้าคนที่ความคิดกว้าง ๆ ก็จะคิดได้ว่า เล็งถึงมนุษย์ทั่ว ๆ ไปทั้งหมดทั้งส้นด้วยกัน เพราะพจารณ่าดู แล้วจะเห์นได้า กว่ามนุษย์จะรู้เรื่องหนทางหรือเดินถูก

ทางนี้ ได้มีมนุษย์เบ็นอันมากเดินผิดทาง และค่อย ๆ
\%
ถูกทางข็นมาตามลำดับ จนกระทงเกิดพระพุทธเจ้าที่เบ็น ผู้เดินทางได้ถูกต้องจนถึ งที่สุด.

นีกแปลว่ามนุษย์ช่วยกัน เดีนทางเรื่อย ๆ มา ซึ่งในขณะนั้ ๆ ได้ทำให้คนใดคนหนึ่ง มีสติบัญญามากขึน ๆ จนเดินได้ถึงที่สดดดังนี้.

หรือมองกันอีกทางหนึ่งก็คือว่า มนุษย์คนหนึ่งมีอายุ อย่างมากก็ไม่เกินร้อยบี, เขาเดินไบ่อย่างงุ่มง่ามไม่เท่าไรก็ ตาย, เด้นไม่ได้สักกี่มากน้อย แล้วใครจะเบ็นผู้เดินต่อไป ข้อนี้กวรจะเพ่งเล็งถึงลูกหลานของบุคคลนั้น, ทัได้รับช่วง การเดินต่อไป คือได้รับเอาสติบ้ญญาที่บรรพบุรุษได้ทำให้ เกิดข้นเท่าไร, ก็มาทำต่อไปให้เบ็นการเดินทางไปสู่ความ เจริญยิ่ง ๆขึนทุกที่ จนกว่าจะถึงชัวอายุคนคนหนึ่งซึ่งการ เดินทางนั้นได้ถงที่สุดเข้าจริง ๆ. นกี่เบ็นการเห็นได้แล้วว่า แม้แต่การมีบุตรหลานเพื่อจะสืบพันธ์น น ก็ควรจะเบ็นการ สืบพ้นธุไว้ เพื่อการเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด. ลอง คิดดูที่า คนที่มีลูกมีหลานเดี่ยวนี้ คิดอย่างนี้หรือไม่มี่ก มีหลานเกิดข้นตาดำๆ ออกมาเรื่อย ๆ พ่อแม่มีความคิดหรื่อ ไม่ว่า พวกนี้แหละคือผู้ที่จะรับช่วงสืบต่อการเดินทาง. ถ้า ไม่มีความรู้สึกอย่างโั้นก็แปงเว่าย้งมีความ ค็ดต่ำเหมือน กับ

สัตว์ เช่นสุนขและแมวเบ็นต้น คลอคลูกออกมากรูรัจักรักลูก อย่างยิ่ง ถึงกับยอมเสียสละชีวิตตน ต่อสู้เพื่อจะเอาลูก รอดไว้. อย่างนี่สัตว์เดียรัจฉานก็ทำได้, มนุษย์กัทำได้ เพราะมีความรักที่ศรอบงำจิตใจถึงที่สุดในลักษโนะ เดียวกัน. แต่แล้วถ้าเราจะสังเกตดูว่าสัตว์เดียรัจฉานนั้น มีคาวามรักลูก ต่อสุ้เพื่อกวามรอดอยู่ของลูทำไม ? เพื่อบ่ระโยจน์อะไร? เราไม่อาจจะพิสูจนได้ว่า สัตว์เหล่านั้นจะมีความคิดอย่างไร มันคงมีแต่ความรัก ให้ลูรอดอยู่เท่านั้น ดังนน้นก้ต้องยก ให้เบ็นเรื่องของธรรมชาติ ว่าทำไมธรรมชาติจึงสร้าง ความรูสสกชนิดนข้นในจิตใจของสัตว์เหล่าน้้นี่ ไปๆมาๆกี
 เพออยา ใหสูญพนธุนันเอง
 อีกเล่า? ในที่สุดก็เพื่อเด้นไปเรื่อย ๆ โดยววัฒน์ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถึงที่สุดของสัตว์ที่สืบพันธุต่ต่อ ๆ กันมานน้น ๆ. นี้จะ เห็นได้ว่า แม้ธรรมชาติแท้ๆ ก็ต้องการไม่ให้ส่่งที่มชีวิตสญ พ้นธุ์ เพื่อประโยชน์แก่วิวัฒนาการจนกว่าจะถึงระดับสูงสด
 ด้วยกนทงนน นเบ็นความตองการของธรรมชาต สตว เดียรัจฉานทั้ไปก็ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์อันนี้, จะรู้สรกัว้วรือไม่ รูสกตัวนน ไม่เบ็นประมารน. 8 \& ́ㅣ

การเกิดมาของสัตว์เหล่าน้้น ก็เบ็นการเดินทาง และเบ็น การเดินไปเรื่อย ๆ ด้วยวิวัฒนาการนั่นเอง กว่าจะถึงที่สุด ตามที่เชื่อกันว่าจะเกิดมาเบ็นมนุษย์และ สูง สุด ขึน ไป ตามลำ ดับจนเบ็นพระพุธเจ้าก็ได้งนั้กีี

ทีน้้เรามามองดูที่คนในบ้จจุบนน้้ มี ลูกมีหลานสืบ พันธุนี้เพื่อประโยชน์อะไร คนไหนบ้างที่มีความคิดจรง ใจว่า มีลูนน้เพื่อจะสีบพันธุ์มนุษย์เอาไว้จนกว่าจะถึงนิพพาน คือให้เดินไปเรื่อย ๆ เท่าที่เห์นกันอยู่โดยมากก็มีความรัก \&
ลูก เลยงดูทะนุถนอมยอมเสยสถะทุกสิงทุกอยาง เพราะ ความรักอย่างหลับหูหลับตา เพื่อให้ดี ให้สวย ให้รวย ทำ-
 นองนทงนน ไมเคยคดวาจะมพนธุเหลออยูเพอเดนทาง ต่อไป หรือสืบต่อหน้าที่ของมนุษย์ชาติส่วนรวม ไม่ใช่ ของคนใดคนหนึ่งกว่าจะถึงที่สุด เขาไมมความคิดเช่นนี่เลย มีความคิดเบ็นไปแต่เรื่องส่วนตัวกู เรื่องของกูอย่างแคบ

ทสุด จนกระทงวาลูกของกูคนเดยวเทานนทมความหมาย จะต้องดีอย่างน้นจะต้องเด่นอย่างนี้เบ็นต้น มีความคิดอุตริ วิตถารผึนหลักธรรมชาติ ผิดหลักธรรมะโดยประการทั้งปวง ค ${ }^{2}$ จงตอง ใดรบความทุกข ทรมานเพราะลูก หลาน นน อยาง สม

## พุทธทาสภกขุ

ه b \&
น้ำหน้า ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่เกิดลูกเกิดหลานออก มาเพื่อจะช่วยให้มนษย์ชาติเดินทางไบ่ถึงนพพานเร็วเข้า. นีแหละหวังว่า เรื่องนี้จะเบ็นเรื่องที่จะเร้าให้นำไป คิดกันต่อไปว่าเกิดมาทำไม และจะต้องทำอย่างไร ? แม้ แต่ว่าจะมีลูกมีหลานเบีนการสืบพนธั์น้น จะใหสืบอะไรต่อ ไปจึงจะเบ็นมนุษ์ที่พบพระพุทธศาสนา และเบ็นพระพุทธ บริษททที่ถูกต้องแท้จริง
 คนไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว มนุษยซาติก็จะไม่มีทางที่จะเจริญ ก้าวหน้าจนเกิดพระพุทธเจ้าข้้นมาในโลกน้ได้ หรือแม้แต่ ความรู้วิชาการต่าง ๆ ถ้าไม่ช่วย กันสืบต่อมาตามลำดับแล้ว
 ก็จะไมเจรญญกาวหนาขนมามากมาย ไดถึงเพยงน. เดยวนสง ที่มนุษย์ ชัวอายุ ๆ หนึ่ทำได้ ก็ กลาย มาเบ็น มรดก ของ
 มนุษยชชวคนชนนหคงสบ ไปตามลาดบ ๆ ทาใหกาวหนาสูงยง ๆ
 อยู่ในทำนองเดียวกันกับที่า เกิดมาเพือวิวัผาการของ มนุษย์เบ็นส่วนรวมกว่าจะไปถึงที่สุด แม่วาวัวัฒนาการต่ม ประสาชาวบ้านหรือชาวโลกเบ็นสี่งที่ไม่อาจจะไปถึงที่สุดได้ ส่วนวัวัฒนาการตามแบบของธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้

เบ็นต้วอย่างน้้น ย่อมจะเบ็นไปลึงที่สุดอันเบ็นจุดหมายปลาย ทาง คือสามารถดับทุกข์สนเนิงิงได้โดยแน่นอน.

เพราะฉะน้้น เราควรจะได้พิจารณากันต่อไปถึงข้อที่ ว่าถ้าถือว่า มนุษย์เกิกมาเพื่อเดินทางไปนิพพานแล้ว เรา จะต้องทำอย่างไรกันต่อไปเกี่ยวกับการเดินน้น ? พระพุทธภาษิตมี่ยยู่วา " สพเเพ สงขารา อนิจจจติ ยทา ปถ!ญาย ปสสติ เมื่อใดบุคคลเห้นด้อย บั่ญญา ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง; อถ นิพ พิมฺทติ ทุกเข เมื่อน้นเเขาจะเบื่อหน่ายในสั่งซึ่งเบ็น ทุกข์; เอส มคโุโค วิสุทธิยา นั้นคือหนทางแห่งพระนิพพาน อันเบ็นธรรมหมดจด." โดยใจความก์คือว่า ต่อเมื่อเห็น ความจริงของสังขารทั้งหลายทั้งป่วงแล้วเท่านั้น คนจึคจะรู้-
 สกเบอระอาตอสงทเรยกวาลงขารนน นเบ็นตนเงอนของ

พระพุทธภาษิตย้งมีต่อไป กรบถ้วนถึง $m$ ลักษณะคือ ว่า "สพฺเพ สงขารา ทุกขา" กับ "สพเเพ ธมมา อนตตา"
 อ็กค้วย เมูอใดเห็นสสงขารทงงปวงไม่เที่ยง เห็นสังขารท้ง ปวงเบีนทุกข์ เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเบ็นอนัตตา เมื่อ น้นย่อมเบื่อหน่ายต่อสังขารที่เบ็นทุกฐ์, นันคือหนทางแห่ง นิพพาน, หรือต้นเงื่อนแห่งหนทางที่จะไปสู่นิพพาน.

[^0]
## พุทธทาสภกขุ

๑ ๗) の
ของสังขารดีแล้วเท่านั้น คนเราจึงจะเกลียดสังขารคือความ ทุกข์ ดังเช่นบทที่กล่าวมาแล้วคราวก่อน ว่าสังขารทั้งหลาย เบ็นทุกข์อย่างย่่ง. พอเริ่มมอ งเห็นว่าสังขารทั้งหลายเบ็นทุกข์ อย่างยิ่ง. ก็เบื่อหน่ายต่อสังขารเหล่านนซึ่งเบ็นทุกข์อยู่ในตัว เพราะวาช่นชอวาสังขารแล้วก มีความ ทุกข่เทานนหา มสสังขาร ที่เบ็นสุขไม่. ต่อเมื่อไม่เบ็นสังขารคือนิพพาน จึงจะเบ็น ความสุ่ ข. แต่ยังมีคำกล่าวบทสุดท้ายของพระพุทธเจ้านันเอง ที่ปฏิเสธเสียทั้สังขารและ ไม่ใช่สังขาร, คือว่าจะเบ็นสังขาร ก็ตามไม่ใช่สังขารก็ตาม ล้วนแต่เบ็นอนตตา คือไม่ใช่ตัว ตนที่จะย็ดรือเอาเบ็นของตนได้ นี้คือการกล่าวอย่างหมด ส้นเชิง, ว่าส้งขารเบ็นของไม่เที่ยง สังขารเบ็นทุกข์ ทั้ง สังขารและทั้งม่ใช่สังขาร เบ็นสิ่งที่ยถดือไม่ได้ ไม่มีใคร สามารถที่จะยดดถือได้ ว่าเบ็นตัวตนหรือเบ็นของตน. พอ เห็นความจรงข้อนครบถ้วนบริบูรณ์เท่าน้น หนทางจะเร่ม
 ตังต้นเบ็นไปในทางทถูก คอตรงดงไปสูความดบทุกขหรอ ที่เรียกว่านิพพานนันเอง.
คำว่า "หนทาง" มีคำอธิบายมากมาย, ห่านท้งหลาย

ควรจะเข้าใจเบ็นข้อแรกหรือเบ็นพ้้นฐานเสียก่อนว่า คำว่า
"ปฎิบัตั" หรือคำวา "ปภูปทา" ก็ตาม สองคำนี้กคือ

คำ ๆ เดียวกับคำว่าหนทาง. ปฏิบั ติแปลว่าไปตามลำดับ; ปฏิปทาก็แปลว่าไปตามลำดับ. ไปตามลำดับก็คือการเดินทาง ตามลำดับ หรือว่าหนทางที่มีไว้ให้เดินทางตามลำดับนั้นเอง. ที่เราเรียกว่า "ทาง" เราหมายถึงสิ่งที่ถูกปฏิบั ติหรือถูกเดิน แต่ว่าสิ่งเหล่านม้นไม่อาจจะแยกกันได้ คือถ้ามีการเดินแล้ว มันก็มีคนเดิน มีทางที่เดินและมีการเดินน้้นด้วย. การเดิน กับคนที่เดิน และหนทางที่เดินมันแยกกันไม่เด้ ภาษาบาลี ใช้คา ๆ เดียวกัน คือรากศัพท์รากเดียวกัน แต่ป่รุงรูปผิด เพ้ยนกันไปนิดหน่อย, คือเบ็นคนผู้เดิน, เบ็นหนทางสำหรับ
 เดน, หรอเบนกรยาอาการแหงการเดน ดงนทงนน; ศพย เหล่าน จูงเบ็นศัพท์ที่มี่รากศ์พท์เบ็นอันเดียวกันหมด เพราะ

น้้นเมื่อเราได้ยนคำว่าบ่ฏิบั ติ หรือคำว่าปฏิปทา. ก็จงรู้ เถิดว่ามันหมายถึงการเดินทาง.

และยงมีคำอื่น ๆ อีก เช่นคำว่า "กรรมบถ" ซึ่ แปลว่าหนทางแห่งการกระทำ อนนี้กคือการเดินหรือหนทาง
 สาหรบเดนนนอกเหมอนกน. เมือคาทมีความหมายเบ็นหน ทางสำหรับเดินมีอยู่มากคำดังนี คนที่ศึกษาไม่ดีอาจจะงงหรือ หลงว่าช่างมีมากมายหลายหมวดหลายหมู่ เช่นว่ากุศลกรรมบทสิบนี้เบ็นหนทาง, หรือว่า ศีลสมาธิ บัญญา นเบ็น

พุทธทาสภิกขุ
หนทาง, หรือว่า อริยมรรคมีองค์แปด นี้เบ็นหนทาง, หรือ แม้ที่สุดแต่ว่าเมื่อใดเห็นว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เบ็นทุกข์ และธรรมทั้งปวงเบ็นอนัตฑา นี้กเบ็นหนทางอย่าง ฯ ๘ 2

 ควรจะทำความเข้าใขเสียใหม่ ว่าบรรดาสึ่งที่มีชื่อต่าง ๆ กัน นี ที่แท้กเบ็นเรื่องเดียวกัน เบ็นสิ่ง ๆ เดียวกัน; เพียงแต่ ว่าเบ็นการกล่าวที่มองกันไปในแง่หนึ่งมุมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่ง จะได้ยกตัวอย่างให้พั่งพอเบ็นทางที่จะให้เข้าใจได้. ทำไมพระพุทธเจ้าจึงตระสเรียกการประพถติ ๑๐ ประการว่ากุศลกรรมบถ คือทางกายก์เว้นโทษที่ควรเว้นทางกาย ทางวาจาก็เว้นทางวาจา, ทางใจก์เว้นในทางใจ, รวมกัน เบ็น ๑๐ อย่าง ที่เรียกว่ากุศลกรรมบถ. นกีเพราะว่าถ้า ประพฤติตามนั้นแล้ว บุคคลนั้นก็เบ็นเหมือนผู้ที่ก้าวหน้า ไปในทางสูง เปลี่ยนแปลงไปในความสูง ในที่น้้ทรงต้อง การจะกล่าวระดับต้น ๆ สำหรับคนทัวไปทุกคน จึงได้กล่าว ไว้ในรูปน้้น

ที่น้เมื่อต้องการ จะกล่าวให้สูงข้นไปหรือให้เร็ว ๆ เข้าสำหรับผู้ที่มี่ญญาหรือระดับสูงกว่าคนธรรมดา ก็ตรัส

๑ ๙ ๔
เรื่องอรยมรรคมีองค์แปด มีสัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโตเบ็นต้น, บัญญัติข้อความที่สูง ข้นไป เบ็นการปฏิบ์ ติ ที่สูงข้นไปกว่าระดับชาวบ้านตาม ธรรมดา : แต่มีความมุ่งหมายก็อย่างเดียวกัน คือให้ทะลุ กึงให้นิพพาน ธี่นจดหมายปลายทางด้วยกัน คี เ่ย ้ั้ ถงใหนพพานเบนจุดหมายปลายทางดวยกน เพยงแตมนา ต หนกหรอมระดบผดกนบางเทานนเอง.

ที้น้าจะมองพระพุทธภาษิษสัน ๆ ที่วา "เมื่อใดเห็น อนิจจํ ทุกข์ อนตตา เมื่อนั้นเบ็นหนทาง" นเราจะยิ่ง เห์นได้ชัยย่งข้นไปอีกว่า เบ็นการกล่าวอย่างรวบรัดเฉพาะ ผู้มีบัญญาแต่พวกเดียว เพราะว่าในพระบาลีนนก็จะระบุชัด อยู่แล้วว่าเมื่อใดเห็นด้วยบัญญา ว่าไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็น อนตตตา เมื่อนันจึงจะเบ็นหนทาง.

ที้น้าเราจะมองย้อนกลับลงไปอีกที่หนึ่ง ก็จะเห็น ไต้ว่าเมื่อมี บัญญาเข้าใจถูกต้องในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เบ็น สังขารหรือเบ็นธรรมชาติเหล่านั้นแล้ว เมื่อนนแหหละคนเรา จะประพฤติปฏิบัติทางกาย ทางวาจา ทางใจ ชนิดที่เบ็น ความถูกต้องอย่างย่่ง คือไม่ใชเบ็นการทำตามระเบียบ ตาม ธรรมเนียยม, ตามแบบพธธโดยที่ยงไม่เข้าใจ. หรือถ้าจะกล่าว อีกทางหนึ่งก์ว่าเพราะคนมองเห์น อนิจจจ ทุกฺข่ อนตฺตา

แล้ว, ปล่อยเขาไปเถอะ จะไม่มีทางที่จะทำอะไรผิดทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ เพราะอำนาจของความรู้เรื่อง อนิจุจจ ทุกข่ อนตุตา นันเองเบ็นเครื่องกำกับเอาไว้ คือเมื่อรู้หรือ เข้าใจหรือเห็น อนิจุจำ ทุกุ๊ อนตุตา อย่างถูกต้องแล้ว คน เราจะคิดผิด หรือผิดหวง หรือพดผิด หรือทำผิดเบ็นต้น ได้อย่างไรกัน เพราะว่าบัมญาน้นมองเห็นความไม่เที่ยงเบ็น ทุกข์เบ็นอนัตตาอยู่ช้ด ๆ แล้ว จึงหลงผิดอะไรไม่ได้; ทำ ไปตามบัญณาน้นกี้มี่เต่ความถูกต้อง เพราะฉะนนจงึงเบ็นศีล สมาธิ บั้ญญา จื้นมาเอง หรือว่าเบ็นอริยมรรคมี่องค์แปด
 ข็นมาเอง หรออาาเบ็น กุศลกรรม บถสบบประการะนมาเอง ${ }_{4}$ นเบ็นต้น.
น้จะทำให้ท่านท้งหลายมองเห็นได้ว้ว ถ้าสมมติว่า เราจะ ลงมาจากยอค กคคอเรากงมาจากยอคของบั๋ญมาที่มองเห์น อนิจุจ ทุกุข่ อนตุตา แล้วกำำอะไรข้างล่างหรือข้างใต้น้ถูก ที่นี้กทางหนึ่ง เราจะทั้งต้นจากข้างล่างคือรากราน เราก์ต้อสร้างรากฐาน ที่กาย ที่วาจา หรือที่ใจให้เบ็นการ ประพตติปฏิบัติชนิทท่เบ็นไปในลักษณะ ที่จะทำให้เราเกิดมี บ้ญญาเพื่มขึนทุกวัน. เพราะฉะน้นถ้ายังเบี่นชาวบ้านธรรมดา เบ็นปุดุชนคนเขลาอยู่าขาสามัญแล้วกโจงเชื่อ แล้วจงพยายาม

๑ ๗ b
เกดดมาทำไม
ปภิบัติตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนน้นเรื่อยไป ไม่เท่าไร ก็จะมีบัญญาเกิดข้นตามลำดบ เพราะว่ามันเบ็นการเดินที่ ถูกทาง ในที่สดก็จะถึงยอดคือได้รบบ้ญญา คือได้เกิดบ้ญญา ที่มองเห็น อนิจจจ ทุกฺขํ อนตตา อีกนันเอง. เพราะเหตุฉะน แหละ, เราจะมองจากปลายทางมาต้นทาง หรือจะมองจาก ต้นทางไปปลายทาง มันกคควรจะได้ทั้งนน, แล้วแต่ว่าใคร เกิดมา มีพ้นเพอุปนิส้ย มีอินทร์ย มีสติบัญญามากนอยอย่าง ไรนั้นมากกว่า และสำ หรัน บุคคลที่เด้เกิดมา ใน โลกนี้มี อายุยนยาวมาบีานน้แล้ว ก็ควรจะมี่ญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มข้นทุกวัน ๆ จนกระทั้งบัดนี้ พอที่จะมองเห็น ได้ว่าสังขาร ไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็นอนตตตาได้อย่างไร หรือว่าการปรุง แต่งไม่หยุดนน้นเบ็นความทุกข์อย่างไร การไม่ปรุงแต่งเบ็น ความไม่ทกข์อย่างไร.
นี่แหละเบ็นคำตอบที่พอแล้ว สำหรับจะช่วยให้มอง

เห์นว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ตรสสสิ่งที่เรียกว่า ทาง หรือ หนทาง นี ไว้ในลักษณะต่าง ๆ กัน: ในอันดับสูงได้ตรัส สตับัฏฐานทั้ง ๔ ว่าเบ็นเอกายนมรรค คือหนทางอนปนประเสริฐสำหรับบุคคลผู้เดียว, เดินไปในทางเส้นเดียว, เพื่อ ถึงจุจหมายปลายทางเพียงสิ่งเดียว, อย่างนกมี่ คือได้ตรส

สติบัภรานทั้ง ๔ น้นว่าเบีนตัวทาง. และยงมีทางที่ตรัสไว้ ในชื่ออื่นอีกมากมาย ไม่จำเบ็นที่จะต้องประมวลมาในที่นี้ ให้มากเกินไป จนทำความพั้นเผือรำคาญ เพียงแต่ต้องการ ให้ท่านทั้งหลายมองเห็นว่า สิ่งที่เรียกว่า"ทาง" นั้นจะเบ็นทาง ที่แท้จริงข้นมาก็ต่อเมื่อมีบัญญาเห็น อนจจำ ทุกขํ อนตฺตา เข้ามาเจืออยู่ด้วย ถ้าไม่อย่างนั้นแล้ว ยงไม่เบ็นหนทางที่แท้จริง, จะเบ็นเพียงการตระเตรียมหรือต้นทางอย่างเดียว
 เท่านน. หมายความวาถายงไมมบัญญาที่จะเหนอนจจ ทกข ะ ซึ1้่ ค ไ à อนตตา, การเดินทางนั้นกูไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน มีแต่ จะเดินเข้าหาสิ่งซึ่งเบ็น อนิจจ ทุกข่ อนตตา มากขึน แล้ว
 กจะมความทุกขซบซอนมากขนเทานน. แตถามองเสยบางวา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบีนอนตตาแล้ว จิตใจก็จะ เดินทางหลีกห่างออกจากสงขขารเหล่าน้น, ไปตามแนวที่จะ-
 ข้ามพนหรืออยู่เหนื่อสิ่งเหล่านน, ไม่ใหความเบ็นอนจจจำ ทกขํ อนตตา นน้ำอานตรายตนได้ นี่แหละคือหนทางที่แท้จริง. ที่หลีกออกไปจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์.

เบ็นอ้นว่าเราทุกคน จะต้องสร้าง หนทางที่ถูกต้อง แท้จริงข็นมาด้วยระบบของบัญญา, พยายามเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็นอนตตา หรือที่เรียกว่า "ปรุงเรื่อย"

ให้เห็นว่าสิ่งเหล่าน้ำเ็ความทุกข์อยู่ในตัวเอง, ไม่มี่อะไร เลย, มีแต่ภาวะแห่งความทุกข์เท่านั้น, ควรจะหลีกห่างเสีย อย่างยิ่ง; เมื่อเบ็นดงนนีกจะมีการประพถติหรือมีการกระทำ ชนิดที่ไม่เบ็น การปรุงด้วยกิเลส ตณหาอุปาทาน เพราะว่า เมื่อเห์นความไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็นอนตตาอยู่แล้ว สิ่งที่เรียก ว่าตัณหาอุปาทานจะเกิดข้นไม่ได้, จะมีอยู่แต่บั่ญญาเท่านน น บัญญานน้องเบ็นเครื่อง บ้องกัน ไม่ให้กิเลส ตัณหาอุปาทาน ปรุงข้นมาได้ ชีวิตนี้ ะึงเบ็นไปในทางได้ในตัวมนเอง คือเบ็น
 ววฆณาการ ทดอยู่ในตวมนเองเพมข ๆ จงนบวาเบ็นการ เดินทางอยู่ในตัว.

หว้งว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความสนใจในคำ $m$ คำ คือ คำ อนิจจำ ทุกขํ อนตฺตา น้ให้มากข้นกว่าแต่ก่อน หรือ อยากจะขอร้องว่า ตลอดเวลาแห่งพรรษานี้ คงจะ ได้สนใจ เรื่อง อนจจจจ ทุกขํ อนตฺตา กันมากเบ็นพิเศษกว่านอกพรรษา หรือกว่าบีที่แล้วมา ให้พยายามสนใจและทำความเข้าใจในข้อ ที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็นอนตตาน น ให้ละเอียด ให้ปราณีตให้สุขุมยง่ง ๆ ขึนไป; อย่าเพียงแต่ท่อง ได้หรือว่า จำได้ตามคำอธิบายของผู้อื่น; ให้มองเห็นอยู่ว่า สิ่งที่เบ็นการ ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนั้ มี้กษณะไม่เที่ยงเบ็นทุกข์

เบ็นอนัตตา. ในเมื่อบุคคลไม่รู้ตามเบ็นจริงแล้วก์ไปหลง ตะครุนเอามาให้เบ็นของเที่ยง, เบ็นของสุขหรือเบ็นอัตตา, คือเบ็นตนของตน; เมื่อเบ็นอย่างนี้แล้วมันจะเกิจเรื่องเกิดราวกันอย่างไรขอให้ลองคิดดู. มันเหมือนกับจะไปบังคับ สิ่งซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งให้เบ็นไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือ วิสัยที่ใครจะบังคับได้ เช่นจะบังคับไฟไม่ให้มี่ความร้อน อย่างนี้ มันก็เบ็นสิ่งที่น่าหัวเราะน่าสงสาร. ฉะนน้น การที่คนเบ็นอันมากคิดว่าเราเกิดมานี้จะต้อง ได้อย่างนี้ ตามชอบใจเราเองไปทุกสึ่งทุกอย่าง; เมื่อไม่ได้ ก็ร้องไห้, เมื่อได้กีีใจ. มีลูกมีหลานเกิดข้นก็สอนกันได้ เพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรเพิ่มข้นเบ็นความเฉลียวฉลาดมากข้น ไปกว่านี้ นี่แหละจะเรียกว่าเบ็นการเดินทางตามพระพุทธเจ้า ได้อย่างไรกัน. มีลูกมาก็เคินตามพ่อแม่ในลักษณะอย่างเดียว กัน, มีหลานมีเหลนออกมากีมีการเดินตามกันแต่ในลักษณะ อย่างเดียวกัน, ไม่มีความก้าวหน้าผิดแผกแตกต่างออกไป ในการที่จะรู้ว่าสึ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่เที่ยงเบ็นทุกข์ อนัตตา, หรื่อว่ายึดมันถืออมันไม่ได้.

ฉะนั้น ถ้าเราจะให้ลูกหลานรวมทั้งตัวเราเองเดินทาง ไปได้โดยสะดวกรวดเร็วแล้ว ก็ควรจะได้สนใจอบรมสังสอน

ความรู้เรื่องความยึดมันถือมัน หรือความไม่ยึดมันถือมันนี้ กันให้มากเบ็นพิเศษ แม้ว่าเราจะอยู่ในโลกน้จะต้องมีอะไรกิน มีอะไรใช้ มีอะไรทำ มีอะไรคูแลรักษา, ก็จงได้กระทำไป โดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่น แต่ให้กระทำไปด้วยอำนาจ ของสติบั่ญญา ที่มองเห็นอนิจุจำ ทุกฺข่ อนตฺตาอยู่ตลอดเวลา พร้อมกันไปที่เดียว. เมื่อลูกหลานเขามีบัญญญาในข้อนี้ คือ
 เหนสึงททหลายทงปวงเบ็นสึ่งที่ยดม่นถือมนไมได้อย่างนี้แล้ว, เราก็ปล่อยเขาได้, เขาจะต้องคิดถูกเอง, พูดถูกเอง, กระทำ ถูกเอง, ในหนทางที่จะไม่เบ็นทกข์. เราควรจะอบรมสั้งสอน ข
 มันถือมั้น เพราะว่าเด็ก ๆ ของเราจะไม่ ต้องร้อง ไห้มาก เกินไป หรือหัวเราะมากเกินไป; ให้เขามีสติบัญญาที่จะอยู่ เหนือสิ่งที่ จะทำให้เขาหัวเราะ หรือร้องไห้ นน้นให้มากขึ้น ให้มากยิ่งข้นทุกหี่ เท่ากับที่เขาเจริญเติบโต ขึนมาทุกที ๆ. อย่างน้จะได้ชื่อว่า ทำประโยชน์เก้อกูล แก่ลูกหลานเหลน เหล่าน้้นอย่างยึ่งที่เดียว เบ็นบิดามารดาหรือเบ็นบรรพบุรุษ ที่ดี ที่มอบหมายช่วงแห่งการเดินทางให้แก่ลูกหลานของตน อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สมกับข้อที่ว่ามนุษย์ที่เกิดมาเพื่อ เศินทาง จากความทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์; และแม้แต่ลูก

## $\triangle$

๑ ๙๐
ก็ยังได้รับมอบหมายการเดินทางน้้เบ็นช่วง ๆ ไป ใน ลักษณะ ที่จะทำ ให้มนุษย์ น้ถึกที่สุด จุดหมาย ปลายทางกันได้ สักวันหนึ่งโดยแน่นอน.

บัดน้เราลองดูกันทั้ว ๆ เถิด ว่าในประเทศไทยเรานี้ กีดีในประเทศอื่น ๆ อีกมากมายหลายร้อยประเทศ คือทั่งเลก ก็ดี เขากำลังพูดกันเรื่องอะไร เขากำลังสอนลูกสอนหลาน สอนยุวชนของเขาอย่างไร และเขาทั้งหมดนั้นกำลังกระทำ อยู่ในลักษณะเช่นไร คือเขากำลังต้องการอะไร อะไรที่เบ็น
 เหตุให้เขาทำอย่างน้น จนกระทังเกิดความทุกข์ทรมานข้นมา ท่วมทั้วทุกหัวระแหงในโลก เช่นที่เบ็นอยู่ในเวลานี้. นี่แหละคือผู้ที่ไม่เดินทางให้ถูกทาง, กลายเบ็นเดิน วกไปในทางของพญามาร, หรือซาตาน, หรือภูตผีบีศาจ หรือ อะไรก็แล้วแต่จะเรียก, ซึ่งมีอย่างเดียวจะต้องเบ็นการทนทกข์ทรมาน ในลักษณะที่น่าเวทนาสงสารมากมายหลายแบบ, ไม่สมกับที่ได้เกิดมาเบ็นมนุษย์ หรือเบ็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเลย. แม้ที่สุดแต่วะเบ็นมนุษย์ทั้ว ๆ ไปก๊ย๊ไม่เด้ - 1'" เพราะคำวา มนุษย น

ถีอเอาตามภาษาบาลีหรือสันสกฤต แส้วมีความหมายตีมาก คือคำว่ามนุษย์น้น แปลว่ามี่จจสูงบ้าง, แปลว่าเบ็นเหล่ากอของพระมนูผู้ขอมบัญญาบ้าง, อะไร ๆ ก็

ล้วนแตเบ่น ไป่ในทางที่สูกวาธรรมดาทังนน. ถฺาเบนมน ะย์ แล้วกัจะต้องเดนนกกทางเบ้นแน่นอน พอเดินผิดทางกกลาย เบ่นไม่ใชมนสย่ เป่ในขณะนนเอง. ฯ่านลองคิตให้ผดแนว
 ไม่เป็นมนุษย์สียยแล้ว กำลังเคินไปตามทางของภููผีบีศาจ ของย้กษ์ ของมาร ของส้ตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งไป ไปเสียแล้ว นี่ควรจะมองให้ละเอียคถึงงนาทที่ว่า เราเดินทาง กันอยู่เรื่อยไปทุกลมหายใจเข้าออก ทุก ๆ ขนะซึ่งจะเรียกว่า - นาที่หรือ ๑ วินาทีก็็าม. ม้นเบ็นการเดินทางอยู่เรื่อยไไป เผลอเพื่อใดก็วกไปผิดทางเมื่อน้น.

เพราะฉะนั้น อย่าได้คิคไปในทำนองที่จะทำให้เกิด ความประมาท เบ็นคนประมาท เบ็นคนอวดดี, ว่าการเดิน นี้เบ็นของง่าย, หรืออาจจะปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแส น้ำใหล แล้วแต่กระแสน้ำจะพาไปก็ย้งได้ ดังนี้นบว่าเบ็น ความคคดที่ผิดอย่างยู่ง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่าน ได้สอน ให้ระมัดระวังการเดินทางนี้ทุก ๆ ขณะจิต เผลอนิดเดียว ในขณะจิทใดก็มีการแวะออกนอกทาง, วกออกนอกกางไได้ และในบางกรณีอาจะะเบ็นเอามาก ถึงขนาดที่เรียกว่าผิดทาง จนยากที่จะกลับเข้ามาสู่หนทางได้อีก หรือ้้องใช้เวลานาน

มากเกนไไ ธ้าหากว่าจะได้พลัดตกลงไปในอบายหรือนรก เบ็นต้น. หมายความว่าได้ทำผิดปส่อยให้ จิตตกดิ่งลงไป สู่ความต่ำทรามชนิดที่มี่อเบ็นอบายหรือนรก จนยากที่จะ กลับตัวได้ในเวลาอันสั้น. อย่างนี้เรียกว่าเบ็นการเดินทาง ก้าวพลาดถลำตกร่อง ตกคุ ตกเหว พลัดดิ่งลงไปจากหน ทางที่เดียว. เพราะเหตุที่เบ็นผู้ประมาท ไม่เดินอยู่ในท $1 ง$ ไม่มีสติบัญญาที่จะเห็นอนิจจจ ทุกฺขํ อนตตา กำกับอยู่อย่างที่ ได้กล่าวมาแล้ว; และไม่มีมิตรสหายที่ดีที่จะช่วยประคับ ประคองอยู่เคี่ยขข้าง คอยเตือนไม่ให้พลัดออกไปนอกทาง; มีแต่คนตาบอดจูงคนตาบอต หรือว่าคนที่ไม่มีลกาตาจงคนที่ ไม่มีลกตาเปะ ๆ ปะ ๆ กันไปเรื่อย จนโลกนเต็มไปด้วย ภาวะที่น่าสลดสังเวช น่าทุเรศสงสารเหลือประมาณ ไม่ มีส่วนที่น่าชื่นอกชื่นใจที่ตรงไหน เพราะเบ็นผู้ประมาทเดิน ออกนอกทางอยู่ด้วยกันเบ็นส่วนใหญ่ ในที่ทุกหนทุกแห่ง ตลอดเวลาที่เตียว.

ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้คว ความคิดนึกไปในทางที่ว่าเรื่อง
การเดินทางหรือหนทางนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้ว ไม่ใช่ เรื่องที่จะทำเล่น ๆ ได้เสียแล้ว แต่ในเรื่องที่ใหญ่ที่สุด เบ็น เรื่องทั้งหมดท้งสิ้นของมนุษย์เรา เบ็นเรื่องที่จะต้องทำด้วย

สติบ้ญญาสามารถ อย่าง ยิ่งหรือ อย่างสุด ยอดของ มนุ่ษย์ เรา. อย่าได้เผลอแม้แต่ชั้วเวลานาทีเดียว. วินาทีเดียว, หรือขณะ จิตเดี่ยวเลย มนอาจจะพลัดออกนอกทาง ด้วยเวลาชั่วขณะ จิตเดียวได้เสมอไบ่ ถ้าไม่ระวังจิตไว้ทุก ๆ ขณะแล้ว, มี หวังที่จะต้องพลัดออกนอกทาง

ถึงกับจมดิ่งลงไปในอบาย ก็ได้. ควรจะกำหนดพจจารณาความน่ากลัวน่าหวาดเสียวขอ.ง การทำผิดชนิดน้ั้้ว้ห้ากด้วยกันจงทุกคน แล้วตั้งตนให้
 เบนผูทแจมแจงแจมใสอยูดยยบัญญา เหนอนจจ ทุกฺข อนตตตา ในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราทุก ๆ สิ่งแล้ว การกระทำ การพูด การคิดของเราก็จะเบ็นไปแต่ในทางที่อนุโลมกันได้กับบัญญา ที่เห็นอนิจจจ ทุกฺขํ อนตุตานน ไม่มีทางที่จะทำผิดจนเกิด ทุกข์โทษข้น ได้แต่ประการใด.

นีเรียกว่าเบ็นวิธธการเดินทางโดยสรุปเอาแต่ห้วใจ, คือ ใจความสั้น ๆ แล้วขยายออกไปเบ็นการประพถติปฏิบัติต่าง ๆ นานา หลายสิบหมวด ซึ่งตนอาจจะเลือกเอาได้สักหมวดหนึ่ง ที่เหมาะสมแก่อุปนสสัยของตน; เช่นอริยมรรคมีองค์แปดเช่น สติบัฏฐาน ๔, เช่นกุศลกรรมบถ ๑๐, เช่นสิกขา $๓$ หรือ บุญญกิรยา วัตถุ $m$, หรืออะไร ๆ ก็แล้วแต่จะเลือกเอา. อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีบารมี ๑๐ ประการเบ็นแนวทาง

เดินไปจากความเบ็นมนุษย์ธรรมดา จนถึงความเบ็นพระพุทธเจ้า. นี้า้าเราจะคิดว่ามันมากเกินไปสำหรับเราก็ถ เหมือนกัน; แต่ถ้าจะคิดเสียว่าเราทำให้ครบทั้ง ๑๐ อย่าง แต่ไม่ต้องมากถึงพระพุทธเจ้าท่านทำ นี้ก็ถดอีเหมือนกัน. คือว่าบารมี่เหล่านน ล้วนแต่เบ็นการบ่ระพฤติกระทำชนิดที่ ถูกควบคุมไว้ด้วยบัญญาที่มองเห็นว่า โลกหรื่อสังขารวัฏหรื่อ สังขารนี้เต็มไปด้วยศ่วามทุกข์ เราต้องการจะข้ามไบ่จากสั่ง เหล่านไปสุ่ผ้งโน้คือนพพาน ด้วยการกระทำชน์ดที่มอง เห็นสั่งทั้งปวงตามที่เบ็นจริง ว่าไม่เที่ยงเบ็นทุกข์เบ็น อนัตตาอย่าง ไรแล้ว, ก็ประพฤติปฎิบิ ติเพื่อทำลายศาวามยึดมั้น
 ถอมนในสงงท ไมเทยงเบ็นทุขเบนนอนตตาเหลานนเสย เพราะ น้น จึงบำเพ็ญการให้ทานบ้าง, บำเพ็ญเมตตาบ้าง บำเพ็ญสัจะบ้าง บำเพ็ญข้นติบ้าง บำเพ็ญทุก ๆ อย่างเท่าที่ เห์นว่าจะเบ็นการควบคุมหรือบังคับความรูสสกที่จะไหลไปใน ทางต่ำ อันเกิดจากความที่ไม่เห็นอนิจจจำ ทุกฺขำ อนตตตานน น
 สรุปความในที่สุดนว่ การเดนทางนนต้องติงต้นที่
การเห็นอนจจจจ ทุกขข อนตฺตา แล้วก็เดินไปด้วยการเห็น อนิจจำ ทุกข่ อนตฺตา แล้วกถึงที่สุดลงด้วยการเห็น อนิจจ ทุกฺขํ อนตตตาอย่างแจ่มแจ้งที่สุดเช่นเดียวกัน; ไม่มีอะไร ได้ถือเอาพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ ทรงแสดงหนทาง ไว้อย่างชัดแจ้งเช่นนี้ จนสำเร็จประโยชน์แก่ตนด้วยกัน จงทุก ๆ คน

ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอว่ก็้ด้วยประการะฉะนี้

## ตอน ๓ ที่แท้คนเรามิได้เกิดมา

๕ สิงหาคม ๒๕๐๘
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมมาสมุพุทุธสสส

## สุทฺธ ธม่มา ปวตฺตนตตติ-ติ

ธมุโม สก̣กจุจ๋ โสตตฺโพ-ติ
ธน บัดนี้จะไดวสัชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเบ็น
ม่ ~ ค ,
เครองประดับสติบัญญา, ส่งเสริมศรัทธาความเช่อ และ
 วรยะความพากเพยร ของทานทงหลายผูเบนพุทธบรษท ให้จริญงอกงามก้าวหน้ ในทางแห่งพระศาสนาของ

สมเดจพระบรมศาสดา, อนเบ็นทพงของสตวททหหลาย กว่า จะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้พึงถีอว่าเบ็นธรรมเทศนา ที่เบ็นปุพพาปะระลำดับสบต่อจากรรรมเทศนา ในวันก่อน.

ในว้นแรกได้กล่าวโดยห้วข้อที่สรุปว่า คนเรานเกิดมา ทำไมกัน ? แล้วสรุปคำตอบว่า คนเราเกิดมาเพื่อพอกพูน หนทางไปสู่สันติคือนพพาน นั้ครั้งหนึ่ง, ในครั้งต่อมาได้ กล่าวถึง วิธีการเดินทางหรือพอกพูนหนทางไปสู่สนติน้นว่า จะต้องทำอย่างไร, และสรุปเบ็นใจความสั้น ๆ ว่า หนทางที่ จะไปส่นิพพานอนเบ็นธรรมหมดจดถึงที่สดน้น กคือบ้ จะไปส่

ที่รู้อยู่ตามเบ็นจริงว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เบ็นทุกข์, ธรรม ทั้งปวงเบ็นอนตตาดังนี้, ผู้ใดมีบัญญาในเรื่องนี้ เรียกว่าเบ็น ผู้เดินทาง ไปสู่นิพพานอันเบ็นธรรมหมดจด. ข้อความที่แล้ว มาเบ็นอย่างนี้.

ในว้นน้กัได้กล่าวถึงข้อที่ควร จะได้ รับการ พิจารณา
ให้ละเอียดลงไปว่า เมื่อบุคคลได้เดินไปตามทางของสติบัญญา ที่วา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เบ็นทกข์ เบ็นอนัตตา ดังนี้แล้ว
 มความรูสึกเกียวกบความเกดนเบ็นอยางไรบาง. ผู้ทีไดยยน ได้พั่งไต้ศึกษามาจนเข้าใจเรื่องอนตตาดีแล้ว ย่อมจะตอบ ได้ว่า ผู้ที่บั่ญญามองเหนนอนตตานั้น กคือบุคคลผู้ที่มอง เห์นว่า ไม่มี่ใครเกิดมา. เมื่อเบ็นด้งน้เรื่องก็จะกลายเบ็นว่า การเดินทางไปถึงนิพพานน้น ก็คือถึงความไม่เกิด, คือรูว่า โดยที่แท้ไม่มีการเกิด. บัญญาที่เห็นอนตตานั้น จะทำให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเช่นนั้น, แต่ที่แรกไม่มี่ใครจะรูสึกเช่นน้้น ได้ ก็ต้องรูสึกไปไในทำนองที่ว่าเราเกิดมา แล้วก็มีัญัญหาว่า เกิดมาทำไม, แล้วกตีบัญหาน้้ผิดบ้างถูกบ้าง. ที้นี้จีมีคนี่เขาแย้ข้ข้นมาว่า ที่แท้เราจะไม่ได้เกิดมา ละกระมัง, ถ้ามีใครคัดค้านอย่างนี้ตั้งแต่ที่แรก ก็แปลว่าคน

[^1]พุทษทาสภิกขุ
จะเห็น้ด้ว่า ไม่มี่ใครเคยแย้งเคยค้านหรือเคยยิ้มเยาะอย่าง นั้นเลย, เพราะว่าทุกคนม้วแต่โง่แต่หลงว่าตนเกิดมา. เมื่อ มีบ้ญหาถามขึ้นว่า เกิดมาทำไม ? ก็ไม่เคยคิดที่จะแย้งว่า ไม่ได้เกิดมา, มีแต่ไปมัวคิดบัญหาที่ว่า เกิดมาทำไม ? เรื่อยไป ๆ ไม่มีที้สนสุด แล้ว้ก็ตอบไปต่าง ๆ กันตามภูมิ ตามชั้นของตน, เบ็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันให้วิวาทกัน ทำนอง ม ข เดยวกบคนตาบอด $๖$ คน คลาชางทงวงบาง ทเทาทงสบาง ที่หางบ้าง เบ็นต้น, แล้วก็ตอบว่าช้างมีรูปร่างตามทรรศนะ ของตน ๆ ตอบไปในทางที่ให้ทุ่มเถียงกัน ว่ารูปร่างของช้าง มันแตกต่างกัน จนได้ทะเลาะวิวาทกัน ฉันใดก์ฉันน้้น.

คนโดยมากทุกวันน้อย่างดีที่สุดก็จะตอบว่า เกิดมาเพื่อ ให้ได้อะไรตามใจตนก็แล้วกัน, เพราะถือว่าตายไปแล้วนไม่ ต้องเกิดอีก. พวกนี้อว่าการเกิดเบ็นเพียงการบังเอิญครั้ง เดียว. เกิดมาเบ็นคนแล้ว พอตายก็เลิกกันไม่มี่อะไรอีก. คนที่มีความคิดเห์นเช่นนี้ ก็จะต้องมีความคิดไปในทำนอง ที่วา ชั่วที่เกิดมาครังนี้น จะ จะต้องกอบโกยเอาไว้กอน, สึ่งไรที่ถูกอกถูกใจ เราก็จะต้องกอบโกยเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์แก่ความต้องการของเราเองโดยเฉพาะ, ตาย แล้วก็เลิกกัน. นี่เมื่อมีความคิดเห็นกันอย่างนี้โดยมากแล้ว้,

คนในโลก, หรือว่าโลกของเรานี้ ก็จะเต็มไบ่ด้วยแต่คนที่
ตั้งหน้าตั้งตากอบโกย, แล้วก็แข่งขันกัน, ในที่สุดก็เบียดเบียนกัน. นี้คือผลของการที่วา ไม่มีอะไรมากไป่กว่าเกิดมา เพื่อจะกอบโกย.

แต่สำหรับคนที่มีความคิด มีความรู้ มีความเชื่อไป ในทางที่ว่า คนยังเกิดอีก นีกีมบัญหาแปลกออกไปในข้อที่ ตนจะต้องเกิดแล้วเกิดอีก, ถ้าทำไม่ดีการเกิดครังหลังก็จะ ลำบาก หรือเบ็นเรื่องเสียหายร้ายแรงยง่งข้นทุกที่. คนพวกนี้ ก็ตังใจจะทำให้ดี, เพื่อว่าการเกิดต่อไปข้างหน้าจะได้ดี่ง ข้น. ความคิดเช่นนี้พอจะสรุปรวมลงไปได้ว่า เกิตมาเพื่อ จะสร้างศาวามดี หรือสร้างหนทางไปสู่ยอดสุดของความดี.
 อยางนกนบวาเบนการดมาก.

แต่ในที่สุดก็ไม่มี่ใครเคยนึกไปถึงข้อที่ว่า โดยที่แท้ เรามิได้เกิจอยู่ ; เพราะว่าไม่มีสติบัญญาเพยงพอที่จะรู้ด้เอง เช่นน้้น แม้พระอริยเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ ได้ตรัส ไก้สอนเบ็นประจำอยู่แล้วว่า โดยที่แท้น้น คนเรามิได้เกิด คืคท้วี้ส์ ์ มา คอมไดมสตวบุคคลตวตน เรา เขา อะไรทำนองนี่อยู่ เลย; คนเหล่านนั้กไม่เชือ, ไม่ยอมเชื่อ, แม้จะต้องเชือ เพราะความเกรงใจ หรือด้วยความเคารพ กัเบ็นความเชื่อ

## พุทธทาสภกกขุ

๑ \& の
แต่ปาก ความรู้สึกที่แท้จริงที่รูสกอยู่ในใจนั้นมันพลวันด้วย เรื่องของการเกิด เราเกิดอยู่ มีตัวเราอยู่ มีเราเบ็นบัญหา เฉพาะหน้าอยู่ อย่างนีเรื่อยไป.

เบ็นอันว่าศาวามรู้ที่จะเกิดษึ้นมาว่า โดยเนื้อแท้คนไม่ ได้เกิดอยู่ หรือไม่ไดมีตัวเราที่เกิดมา น้เบ็นสี่งที่มี่ได้ยาก แต่ในที่สุดเรื่องก็ไปจบลงตรงที่วา คนเราโตยเน้อเเท้น้ มิได้เกิดมา หรือมิได้มีอยู่ หรือมิได้ตายไป อยู่นันเอง. เพราะตามความจริงนน สังขารทั้งปวงเบ็นอนตตตา คือไม่ เบ็นตัวคนตัวใคร จึงไม่มี่ใครเกิดมาหรือใครเบ็นอยู่ หรีอ ใครตาย ไป; มีแต่ธรรมชาติล้วน ๆ เปลี่ยนแปลงไป ; ซึ่ง เราทุกคนจะต้องจำความข้อนี้ว้วให้แม่นยำที่สุด. โดยพระบาลีว่า: "สุทธิธมมา ปวตตนตั" ธรรมชาติล้วน ๆ เท่านน้นเปลี่ยนแปลงไป, ไม่มี่บคคล ไม่มีชีวะ ไม่มีตัวตน อะไรที่ส่วนไหน มีแต่ธรรมชาติล้วน ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไหลเชี่ยวเบ็นกระแสไปที่เดียว.

ข้อนี้คนชาวบ้นตามธรรมคาไมมีทางที่จะเข้าใจได้, รู้ สืกว่าจะเบ็นเรื่องเบีาบื่ให้เรดพัง เบ้าบีให้เต่าพัง เสียมาก กว่า; แต่ถึงอย่างนน ก็ยงขืน หรือผืนนำเอามาพูดจา พิจารณาชักชวนกันให้ระลึกศึกษาอยู่นันเอง ; เผื่อว่านานเข้า

ก็อาจจะเข้าใจความข้อนี้ไต้บ้าง. พระบาลีที่ว่า "สุทธิ ธมูมา ปวตฺตนติ" ซึ่งมีใจความว่า มีแต่ธรรมชาต้ลวน ๆ) เท่านั้ เปลี่ยนแปลงไป น์เราจะต้องมีความเข้าใจที่เล็งไปยงกลุ่ม สังขารร่างกายชีวิตจิตใจทั้งหมดทั้ส้น ที่สมมตตกันว่าเบ็น คน ๆ หนึ่ง นี่แหละที่เรียกว่าเบ็นธรรมชาติทั้งหลายล้วน ๆ เบ่ลี่ยนแปลง ไป.

เท่าที่เราศึกษากันมาโดยมาก เราก็แยกกลุ่มที่รวมกัน เบ็นคน ๆ หนึ่งน้ออกเบ็น ๕ ส่วน คือส่วนรูป, ส่วนเวทนา, ส่วนสัญญา, ส่วนสังขาร, ส่วนวิญญาณ เบ็น ๕ ส่วนแล้ว ทีนน้นส่วน่วหนึ่งเช่น ส่วนรูปก็แยกออกไปเบ็นมหาภูตรูป, อุปาทายรูปอีกมากมาย ตัง ๒०-m๐ ส่วน. ที่เบ็นเวทนา ก็แยกออกไปตามอาการของการเกิด เช่น ทางตา ทางห ทางจมูก ทางล้น ทางกายเบ็นต้น กระทั้งทางใจเอง ; มัน ก็ได้เวทนาที่มาก มาย ออก ไป ตาม อายตนะ และ อารมณ์ ที่มา กระทบ ; ก็เลยเบ็นส่วนเล็กส่วนน้อยย่อยออกไปทุกที่. ส่วน ที่เบ็นสัญญากเหมือนกัน, ส่วนที่เบ็นสังขารก็เหมือนกัน ; แจกไปตาม วัตถุ หรือ อารมณ์ ซึ่ง เบึ่น ที่ตั้ง ของ สัญญา นน ๆ สัญญากีมมากส่วนออกไปอีก. สำหรับสังขารก็ยังแยกออก เบ็ผสังขารที่ดี, ที่ไม่ดี, ที่ไม่กล่าวได้ว่าดีหรือไม่ดีดังนี้

## พุทธทาสภกขุ

๑ है๓
เบ็นต้น; และถือว่าเบืนเพี่ยงความคิดนึกที่เกิดขึนตามการ ปรุงแต่ง. เมื่อสี่งปรุงแต่งมันมี่มาก และทางเกิดแห่งการ ปรุงแต่งก็มีมากเช่น ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางล้น ทางกาย ; ดังนั้นสังขารคือความคคดเหล่านน ก็ถูกแยกออก เบ็นส่วน ๆ มากส่วน. ส่วนสุดท้ายที่เรียกว่าวิญญาณนกย้ง แบ่งออกได้ตามอายตนะที่กระทบ คือ ตา หู จมูก ล้น กาย ใจ ; แล้วยงงแบ่งย่อยออกไปเบ็นส่วนย่อย ๆ อีก แล้ว แต่ว่าจะเนื่องด้วยเวลาหรือด้วยภูมิ หรือว่าด้วยชัน สูง ต่ำอย่างไร.

เบ็นอันว่าขันธ์ทั้ง \& น ถูกแยกออกเบ็นส่วนย่อย แต่ ละส่วน ๆ มากมายหลายสิบหลายร้อยส่วนที่เดียว, ทางที่จะ เข้าใจให้ได้ก็คือ ให้ลือวาทุกส่วน ๆ แต่ละส่วนนน เบ็นเพียง ธรรมชาติล้วน ๆ คือว่าเบ็นของเกิดเองตามธรรมชาติ, เกิด เองตามเหรุตามบั้จัยเครื่องปรุงแต่งของธรรม ชาติ. เกิดเอง โดยกฏ.กณฑ์ของธรรมซาติอะไร ๆ กล้วน แต่ เบ็น เรือง ของธรรมชาติ คือตัวสิ่งเหล่านน้นกเบ็นธรรมชาติ; เหตุบัจจัย
 ของสิ่งเหลานนกเบ็นธรรมชาต์ อานาจทบนดาลใหสงเหลา น้นปรงงแต่งไปหมุนเวียนไปก็เบ็นธรรมชาติ คงนนจึงกล่าวว่าธรรมชาติล้วน ๆเท่านนเปลี่ยนแปลง
ไป; ไม่มีอะไร ไม่มส่วนไหนที่จะเบ็นสัตว์ เบ็น บุคคล

# เบ็นตัวเบ็นตน เบ็นเรา เบ็นเข่า. ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือน กับ 

 ว่าเรารี้อรถยนต์คันหนึ่งออกไปจนถึงที่สุด เบ็นส่วน ๆ แล้ว ยังแยกออกไปอีก เช่นว่าส่วนที่เบ็นเหล็กก็ยงแยกออกไปให้ แหลกละเอียดจนไม่เบ็นเหล็ก ; แต่เบ็นเพียงส่วนประกอบของ เหล็กที่เบ็นทองเหลือง ทองแดง เบ็นไม้ เบ็นยาง เบ็น อะไร ต่าง ๆ ก็ยงถูกแยกให้ แหลกลงไปอีก ; จนไม่อยู่ในรูปที่ จะ เรียว่าทองเหลืองทองแดง เบ็นไม้เบ็นยางหรืออะไรได้ ต่อ ไปคือไปอยู่ในรูปที่เรียกกันว่า อณู หรือปรมาณู; ในที่สุดก็ จะเห็นได้วารถยนต์นนมิ เดมอยู่จริงเบ็นเพียงการประกอบกัน เข้า, การคุมกันเข้าของส่วนต่าง ๆ ที่ละเอียดเหล่านน้ แล้ว มันต้องเบ็น ไบ่ตามกฆเกณฑ์ ของ ธรรม ชาติ, คือว่าวัตถุน์ หรอสึ่งนเมอถกกระทำอยางนมน มีปฏกรยาเกด ขน อย่างนน.
 สงทเรยกวานามนเชอเพลงกด สงทเรยกวาอากาศกด, สึ่ท เราเรียกว่าการกดดันกีดี,การเผาไหม้ ก็ดี,วัตถุต่างๆ เหล่านน ก็ดี, มันมีกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติที่ว่าเมื่อถูกกระทำเข้าอย่าง นน ก็ยอมเกิดปฏกรยาอย่างนั้นและปฏกกิรานนเองที่เบ็นตัว แสดงออกมาให้เห็นเบ็นว่า มันเบ็น รูปเบ็นร่าง เบ็นรถยนต์ ข้นมา แล้วกั่งไปได้. ถ้าเราดูไปในทาง สม มุติจะเห็น ว่า
รถยนตนนนมีอยู่จริง ; แต่ถ้าเราดูไปใน ทางปรมัตถ์คือด้วย

# พุทธทาสภกขุ 

๑ \& ๕
สติบัญญาที่ละเอียจแล้วก็เห็นว่ารถยนต์นน้นม้ ไดมีอยู่จริง เบ็น แต่เพียงประกอบกุมกันเข้าของส่วนย่อย ๆต่าง ๆ ถูก ต้อง ตาม เรื่องตามราวของธรรมชาติแล้ว มันกวิ่งไปได้ไม่มี่วนไหนที่ จะเบ็นตัวตนของรถยนตรมีแต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เข็น ไป ตามกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่าน้นหรือของธรรมชาติ

เมื่อเรามองเห์นในชั้นแรกอย่างน้ำ สิ่งที่เารู้สึก คล้าย ๆ กับว่าเบ็นตัวเบ็นตนนน ม้นเบ็นเพียง การ ประ ชุม กุมกันเข้า ; หรือที่เรียกว่าการปรุงแต่งน้นเบ็นไปถูต้องตาม ลั่ ย วธการเทานนเอง.

ชีวตส้งขารร่างกายของคนเราคนหนึ่ง ๆ น้้น มันกัมี ลักษณะอย่างเดียวกันน้้น หากว่ามันมีส่วนประกอบที่ประณีต กว่า ลืกซึ้งกว่า ประเสริฐกว่า ; เมื่อประชุมกุมกันเข้าแล้ว มันจึงยิ่งกว่ารถยนต์ มันมีลกษณะเบ็น อย่าง ที่เราเรียนกัน ว่า คน ๆ หนึ่ง, หรือสัตว์ต้วหนึ่ง ; มีความรู้สึกคิดนึกได้, มีการกระทำตามความรูสสคคคดนึกได้, และมีความรูสกกย่นดี ยินร้ายในการเสวยผลแห่งการกระทำนั้น $ๆ$; มันสำคัญ อยู่ ตรงที่มวคามรูสึกค่คนึกได้ นี่เองจึงทำให้เกิดความรู้สึก ไป ในทำนองที่วาตัวเรามอยู่.

ในการศึกษาค้นคว้าของพวกนักปราชญ์ ที่ไม่ใช่พุทธ บริษัท，คือไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ที่มี่อยู่ในผ่ายตะวันตก น้มีอยู่หลายพวก．พวกที่ไปได้ไกลหรือคน ทั้งหลายยอมเห็นด้วย ก็คือพวกที่กล่าวว่า ；＂เพราะเรารู้สึก คิดนึกได้ จึงถือว่าเรามี อยู่．＂ขอ ให้ พังดู ให้ดีว่า เพราะ ข้าพเจ้าคิดได้ ข้าพเจ้าจึงมีตัวข้าพเจ้าอย่ คำพจอย่างนี้นจะ มีน้ำหนักสักเท่าไร，จะมีเหตุผลสักเท่าไร，เพราะ ว่าความ เช่นนั้นย่อมจะต้องปะทะกันเข้ากับ ความคิดของพุทธบรัษัท； ที่พยายามแต่จะพูดว่าข้าพเจ้ามิได้ มีอยู่ แม้ว่าข้าพเจ้าคิดได้ หรือรู้สึกได้．ถ้าพุทธบริษัทคนใดเกิดไปมีความเชื่อเข้าว่า เพราะเราคิดได้ฉะน้้นต้องถือว่าเรามีอยู่ ；อย่างนี้แล้วคนเรา น้นไม่ใช่พุทธบริษ้ท ；เลยจะกลายเบ็นสมาชิกของนักปรัชญา ผ่ายตะวันตกสาขาใดสาขาหนึ่งไปเท่านั้นเอง

เพราะเหตุนั้นควรจะระวังให้ ดี ๆ ว่า ในบรรคา พวก
ริษัทเราน้้ มีใครคนใดบ้างที่กำลังเชื่ออยู่ว่าเพราะเรา รู้สึกได้ เพราะเราคคดนึกได้ จึงต้องถือว่าเรามี อยู่．ที่จริง ความคิดข้อนี้ก็นับว่าแยบคายอยู่มาก ถ้าไม่มีตัวเราแล้วอะไร จะคิด อะไรจะรู้สึก ；การที่จะมาบอกให้เชื่อว่าสิ่งที่รู้สึก ได้ นึกคิดได้ ก็ยงไม่ใช่ตัวเรานั้น เบ็นสึ่งที่ เข้าใจ

## พุทธทาสภกขุ

ได้ยาก; เรียกว่าเทบจะเหลือวิสัยที่ จะ พูดกันกับ คนตาม ョad
ธรรมดานที่เดียว. เพราะเหตุวาสิ่งที่เรียกว่าจิตใจที่ร้สึก คิด นึกได้ น้ำเสส่งที่ละเอียดประณีตลึกซ้งสุมุมเกินไป กว่าที่จะ มาพิสูจนกันได้วามน เบ่นเพี่งงรรรูาติล้วน ๆ คังนน เราจะต้องอาศัยหลักในทางพุทธศาสนาที่ว่า "รูปธรรมก็ดี
 นามธรรมก็ดี ทั้ง ๒ อย่างนี้เบ็นธรรมชาติเสมอกัน; หรือถ้าจะ มีอะไรมากไปกว่ารปธรรม นามธรรมอีก แัเง่งนั้นอ มอะรม ข เบ็นเพียงธรรมชาติเสมอกัน."

## ดังนนจึงกล่าวไต้เบ็นหลักทั้วไป่ารูปธรรมก็ดี นาม

 ธรรมก็ดี ธรรมชาติหรือสิ่งที่เบ็นที่ดับแห่งรูปธรรม และ นั้นก็ดี ทั้ง ๓ อย่างน้้เบ็นเพียง ธรรมชาติเสมอ กัน. กล่าวสั้น ๆ ก็ว่าร่างกายก็ดี, จิตใจก็ดี นิพพานอัน เบ็นที่ดับแห่งร่างกายและจิตใจก็ดี ล้วนแต่เบ็น ธรรม ซาติ เสมอกันดังนี้. ถ้าใครเข้าใจข้อความเหล่าน น กีมีาง ที่ จะ เข้าใจได้วา แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตจจที่สูกนึกคิจได้นน ก็ ไม่ใช่ตัวตน เบึนเพียงธรรมชาติ; ทั้นี้เพวาะเหตุวว่า สิ่งที่ เรียกว่านามธรรมหรือจตตจจมันมีลักษ็ะอย่างนั้น, มันมีหน้า ที่อย่างนัน, มันมีปรากฏการณ์อย่างนั้นคือการที่สูกคิดนึก เด้นนเอง. ถ้ามันไม่มีนน้าที่หรือปรากฎการณ์ อย่างนันมันก็ไม่ใช่นามธรรม มันก็ต้องเบ็นรูปธรรมไปเสีย แล้ว นามธรรมก็ไม่มี่. เดี๋ยวน้นเรากำลังพูดกันอยู่ว่า มีทั้งรูปธรรม และนามธรรม; เมื่อรูปธรรมมีลักษณะอย่างหนึ่ง นามธรรม ก็ต้องมีลักษณะเบ็นอีกอย่างหนึ่ง ; แต่ทั้งสอง อย่าง นั้นยัง คงเบ็นเพียงธรรมชาติได้เสมอกัน; เพราะว่าเบ็นสิ่งที่ เบ็น ไปได้เอง, เกิดเองเบ็นไปได้เอง, ตามกฎเกณฑ์ ของ ตัว มันเอง, แม้ว่ามันจะมีอะไร ๆ แตกต่างกัน ใน รูร่าง หรือทางปรากฏการณ์หรือทางหน้าที่การงานเหล่านเบ็นต้น. เพื่อเข้าใจง่าย เราควรจะพิจารณากัน ถึงรูป ธรรมนี้ ก่อน, คือส่วนร่างกายนี้ว่าเบ็นไปตามธรรมชาติอย่างไร. คน โดยมากเข้าใจว่า แม้แต่ร่างกาย นี้กี เบ็น ของ ผิด ธรรม ชาติ เสียแล้ว ไม่ใช่ธรรมชาติเสียแล้ว. เขาจะต้อง ศึกษาให้ร้ ว่าร่างกายนี้แม้จะมีอะ ไรมากอย่างผิดแปลก ต่าง กัน อย่างไร ก็ย้งประกอบไปด้วยวัตถุธาตุเสมอกัน. วัตถุธาตุที่เรียกกัน ว่า, ธาตุดิน, ธาตุน้า, ธาตุไฟ, ธาตุลม หรืออะไรก็ตาม เหล่านล้วนแต่เบ็นธรรมชาติเสมอกัน; เปลี่ยนแปลงไปตาม กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จนมาเบ็นรูปเบ็นร่างอย่าง น้ ได้; แล้วก็แยกสลายไปเบ็นธรรมชาติเดิม ที่เรียกว่าดินก็กลับไป เบ็นดิน, น้ำก็กลับไปเบ็นน้ำเบ็นต้น, วนเวียนอยู่ในลักษณะ

## พุทธทาสภกขุ

อย่างนี้ตามกฎเกณฑ์ของ ธรรม ชาติ ; เพราะว่าวัตถุธาตุ เหล่านน้ เบ็นธรรมชาติ.

ที้นาถึงนามธรรมหรือจิตใจ, คืออาศัยความเหมาะ สมของวัตถุธาตุจึงแสดงปรากฏการณ์ออกมาได้ และมีวิวัฒนาการทำปฏิกิยาต่าง ๆ ได้ ; นัต้องเรียกว่าเบ็น ธรรมชาติ ในผ่ายนามธาตุ; เช่นเดียวกับชี่ร่าง กาย เบ็น ธรรม ชาติใน ผ้ายวัตถุธาตุ วัตถุธาตุก็ดี นามธาตุก็ดี มี่ื่อเรียกเสมอ กันว่าเบ็นธาตุคือ ธา-กุ ; ซึ่งหมายถึงสึ่งที่ทรง ต้ว อยู่ ตาม ธรรมชาติ ; ไม่มีอะไรมากไปกว่าสึ่งซึ่งทรงตัวอยู่ตามธรรม ชาติ. เมื่อรางกายก็ดี จิตใจกีดี เบีนเพียงธาตุที่ทรงตัว อย่ ตามธ รรมชาติดังนี้ ; ก็จะมองเห็นได้ง้ายข้นไปอีกว่ามันเบ็น เพียงธรรมชาตีที่เปลี่ยนแปลงไป ๆ ๆ ; อย่างที่เรียกว่าไหล เชี่ยวเบ็นเกลียวไปทีเดียว คือมีความเหมาะสมที่ทำให้เกิจ การเปลี่ยนแบ่ลง ; และเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะ สม ไม่มี ที่ส้นสด. มันจึงมีปรากฎการณ์ดังที่กำลังเบ็นคนเราที่ รู้สึก คิดนึกได้และทำอะไร ได้อย่างนี้. และความรูสึกคิดนึกในสิ่ง ซึ่งเร่ยกว่าคนน้นเอง มีทางที่จะคิจนึกไปแต่ในทางที่จะเบ็น ตัวเรา; เพราะมารู้สึกว่าเรานึกได้ เรารูสึกได้ เราคิดได้เรา ทำอะไร ได้ ประหลาดเหลือเกิน. และความรูสึกคิดนึกน้นก็

คิดไปแต่ในทางเบ็นตัวเรา เพราะฉะนั้น จึงมีตัวเราอย่าง น้ ไม่ยอมเชื่อเบ็นอย่างอึ่ใ.

> นี้ ธี่เบอนอนว่า ความโง่ข้อนี้องเบ็นตววการหรือเบ็น

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดบ้ญหายุ่งยากต่าง ๆ นานา ข้นมา เกี่ยว กับคนที่มีความร้มีความเข้าใจเพียงเท่านั้น จึงยึดมันถือมัน กบคนทมความรูมความเขาใจเพยงเทานน; จงยดมนถอมน อยู่แต่ในทางที่ว่า เราเกิดมา, เรามีอยู่, เราจะตายไป, และ เราอยากจะเกคดอีก. เพราะว่าเาจานั้รากับ่ เราอยากจะเกดอก; เพราะวาเวลานเรากยง เมอยากจะตาย เล้วทำไมเมื่อตายแล้วเราจะไม่อยากเกิดอีก. บัญหาจึงได้ มีมาก และมีบัญหาที่ว่าเกิดมาทำไม ? นันแหละเบ็นประธาน แห่งบัญหาทั้งหลาย; เพราะว่าเบ็นเคร่องรบกวนใจ, ทำให้ ไม่รู้วาจะทำอย่างไร, หรือจะเดินไปในทางไหน จึงจะถูก จึงจะดี จึงจะประเสริฐเบ็นต้น. ถ้าเผอิญโชคดี มาได้รบ ความรู้ของพระพุทธเจ้าเสียก่อนว่า ที่แท้ไม่ได้เกดมา ให้ ศึกษาให้พนิจพิจารณารเนไปโดยทำนองน้ จน จนร้ว่าที่แท้ ไม่ได้เกิดมา; มีแต่ธรรมชาติล้วน ๆ หมุนไปตามเหตุตาม \& ะ 1 บจจย จนกวาจะหมดเหตุหมดบจจยเทานน. และเหตุบจจย ที่ทำใหัธรรมชาติเหลานั้นหมุนไปก็คือความไง่ หรือ อวิชชา ที่สิงประจำอย่ในกล่ม ๆ นั้. หรือที่เรียก่าเ็ ะั์์ ค่ ที่สิประจำอยู่ในกลุ่ม ๆ นั้น; หรือที่เรียกว่าเบ็นสัตว์ตัวหนึ่ง เบ็นคน ๆ หนึ่ง. แม้เบ็นเทวดาองค์หนึ่งก็ตาม กียงมีความ

## $\theta$

โงซึ่งเบ็นต้นเหตุให้ธรรมชาติท่เบ็นรูปธรรม และ นาม ธรรม เหล่านี้กิดขน และเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่ส้นสุด. คับตั้งแต่ เบ็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ กระทัังมาเบ็นสัตว์ตัวใหญ่ ๆ มาเบ็นคน มาเบ็นเทวดาเบ็นต้น; ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่จะเรียกว่า ธรรมชาติล้วน ๆ เปลี่ยนแปลงไป; ไม่อีอไรที่เบ็นสัตว์ บุคคลตัวตน เรา เขา สมตามพระบาลีที่ว่า สทธิ ธมมา ปวตฺตนตฺ ธรรมชาตททั้งหลายล้วน ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่มี อะไรที่มากไปกว่าน้น. เมื่อใดมามีความรู้ความเข้าใจใน ปรมัตถธรรม ข้อน้อย่างถูกต้อง; เมื่อนั้นจิตจะหลุดพ้น จากอุปาทานทั้ง ๔ ประการ เบ็นการลุถึงพระนิพพานที่เบ็น จดหมายปลายทาง สมกับที่ว่าเราเกิดมาเพื่อถึงพระนิพพาน อ้นเบ็นจดหมายปลายทาง ได้ด้วย การ เดินตาม ทาง คือมี บัญญารู้วา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเบ็นของไม่เที่ยง เบ็น ทุกข์และธรรมทั้งปวงเบ็นอนัตตา โดยนยดังที่วิสัชนามา. ธรรมเทกนาสมควรแก่เวลา เอว ก็มด้วยประการฉะน้.

## ตอน ๔ เดนทางอยางเบาสขาย


นโม ตสสส ภควโต อรหโต สมุมาสมุพุทฺธสฺส ท
โย เว อวิทุวา อุปธี กโรต่
ปุมปปฺุน๋ ทุกฺขมุเปตต มนุโท
ตสตา ปชาน อุปธ น กยรา
ทุก̣งสุส ชาติปฺ่ปภวานุปสฺสีต
ณ นัดนี้จะไดวลสชนาพระธรรมเทศนา เพอเบ็น เครอองประดับสติบัญญา, ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และ วัระความพากเพียรเบ็นต้นของท่านทั้งหลายผู้เบ็นพทธ บริษัท; ใหเจริญงอกงามกั่วหน้าในทางแห่งพระศาสนา
б. ของสมเดจพระบรมศาสดา อนเบนทพงของสตวทงหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลา. ธรรมเทศนาในวนนน้ เบ็นปขพา ปะระลำดับ สืบต่อจากธรรมเทศนา หรือเกี่ยวเน่องกับ ธรรมเทศนาที่ไดวสชัชนาแลววในวันก่อน ๆ นับตั้งแต่วันเข้า cl 2 พรรษาเบนตนมา

ในวันแรกได้กล่าวถึงข้อที่ว่า มีบัญหาเกิดข้นว่าคนเรา
เกิดมาทำไม ? และในครั้งต่อมาได้กล่าวถึงข้อที่ว่าเกิดมา เพื่อเดินทางโดยวีธี่รู้แจ้งในสิ่งทั้งทลายเพ่มข้น; และใน คร้งที่ ๓ ได้แสดงถึที่สุดแห่งความรู้แจ้ง ว่าถ้ารู้แจ้งจริงๆ เหล่านี้มาก่อน ย่อมไม่อาจจะเข้าใจข้อความต่อไปได้ จึง a ค ๔ มการทบทวนเทาทจะเหนสมควร
ข้อแรกที่ว่าคนเกิดมาทำไม นั้นถือว่าเบ็นบัญหาที่

ทุกคiนควรจะตอบได้; ถ้าผู้ใดตอบไม่ได้ว่าเกิดมาทำไมก็ดู จะเบ็นคนที่ไม่สนใจเรื่องของตัวเองอย่างยิ่ง. เพราะแม้ว่า บางคนจะไม่เคยนึกที่จะตอบบ้ญหาข้อนี้ แต่เขาก็จะต้องมี ความมุ่งหมายในใจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เบ็นธรรมดา; ซึ่ง ถือว่าเบ็นความต้องการของเขา และเขาก็กกดมาเพื่อสิ่งนั้น. สรุปสั้น ๆ แล้ว ในโลกนี้ กี่การเกิดมาเพื่อกิน, เพื่อกาม, และเพื่อเกียรติ, เบ็น ๓ อย่างด้วยกัน.

เกกดมาเพอกิน เหน้ด้างายที่เด็ก ๆ เกิดมาก็เพื่ บริโภค. เกิดมาเพื่อกาม ก็หมายถึงคนที่โตแล้ว ติดใจใน รูป เสียง กลิ่น รส ส้มผสัทุกชนิด สะสมทรัพย์สมบัตั นานาประการ กัเพื่อการบริโภค รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส. เหลือจากนั้นก็เกิดมาเพื่อเกียรติ เช่นบางคนเมาเกียรติ หรือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกียรติอย่างเดียว เกิจมาหำบุญให้ทานหวังจะไปสวรรค์ อย่างนี้กไม้พ้นไป จากการหวงเพื่อจะไดมีการบริโภคกาม

สวรรค์เบ็นต้น. หรือแม้ว่าจะตั้งใจไปพรหมโลกซึ่งบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวกับกาม ความหมายก็คล้าย ๆ กับเกียรติ คือเบ็น สัตว์ผ้ที่ได้ชื่อว่าสูงสุดย่่งใหญ่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลาย.

เพราะฉะนั้นควรจะถือไดว่า ถ้าปล่อยไปตามธรรมดา ของสัตว์บุ่ถุชนทั้วไปแล้ว สัตว์ทั้งหลายก็เกิดมาเพื่อกิน เพื่อกาม และเพื่อเกียรติ $๓$ ประการด้วยกันด้งนี้ แต่ถ้า ไม่เบ็นปุถุชนมากถึงอย่างน้น คือเบ็นผู้ได้นได้ว้งคำสอน ของพระอริยะเจ้าแล้ว ความมุ่งหมายในการเกึดมานั้จะ เปลี่ยนไปอย่างไร. ข้อน้ควรจะมองต่อไปว่า ผู้ที่ได้ยนได้ พังธรรมะของพระอริยะเจ้าแล้ว ย่อมรู้สิ่งต่าง ๆ พอสมควร; ที่จะทำให้เข้าใจได้วา ชีวิตของคเนเรานมีวิวัฒนาการสูง ข้นไป ๆ ตามลำดับ จนกว่าจะถึงที่สุด. แล้วผู้นนก็มองหา จุดหมายปลายทาง ให้พบสึ่งซึ่งเบ็นจุดหมายปลายทาง หรือสิ่งที่ีีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้; ว่าเกิดมาน้เพื่อเดินทาง ไป่ให้ถึงจุดมายปลายทางอันนน้ คือส่งที่เรียกว่าพระนิพพานหรืออะไรก็ได้ แล้วแต่จะเรียก; ขอแต่ให้เบ็น ความหมายว่าดับทุกข้ส้นเชิง เบ็นสี่งที่ดดี่สุดที่มนุษย์ควร จะได้. ถ้าตนเองยงไม่ได้ ไม่ถึง ก็หวังที่ให้ลูกหลาน เหลนถึงใหจนได้; ฉะนนจจงมีลูกีีหลานเพื่อการเคินทาง

## พุทธทาสภกขุ

ต่อไปอย่าให้หยุดชะงกเสีย จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมาย ปลายทาง ; อย่างนี้รียกว่าเบ็นผู้เกิดมาเพื่อเดินทางไปใหถึง จุดหมายปลายทาง; ผิดกับผู้ที่เกิดมาเพื่อพะวงอยู่กับเรื่อง กิน, เรื่องกาม, เรื่องเกียรติ.

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเบ็นผู้มีสติบัญญา เพราะได้ยน ได้พั้งคำสอนของพระอรยยะเจ้าษ้างแล้ว แม้จะมี,รื่องกิน เรื่องกาม เรองเกียรต เจืออยู่ด้วย เรื่องเหล่านนก็จะทำ ให้เขาฉลาดย่่ง ๆ ข้นไป; ซึ่งเบ็นการเดินทางอยู่ในตัวด้วย เหมือนกัน. . คือว่าเกิดมาในโลกนี้ได้พบปะอะไร ได้ บริโภคใช้สอยอะไร ก็ล้วนแต่เบ็นความฉลาดเพิ่มข้น คือ ในที่สดเฉยได้ ไม่หลงใหลในสิ่งเหล่านนอกก่อไป. น้ เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้น เพราะการได้เกี่ยวข้องกับสิ่ง เหลานน.

น้น ถ้ามี สติบัญ ญาเกี่ยวข้อง กับ เรื่อง กิน, เรื่องกาม, เรื่องเกียรติ, ก็ควรจะฉลาดขึ้นโดยเร็ว; ไม่ จมติดอยู่ในสิ่งเหล่าน ก็เบ็นการเดินทางเหมือนก้น. สรุป ความว่าถ้ามบีญญาแล้ว ชีวตนก็จะเบ็นการเดินทางก้าวหน้า ไปโดยเร็วถึงที่สุด; นี้เบ็นใจความของธรรมเทศนาครัทที่ ๑

อย่างไร. คือการเด้นทางนั้นได้เก่การปฏบบติถูกต้อง อย่าง ที่เรียกว่าเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ ความเข้าใจ ความคิดเห์นก็ถูกต้อง, ความมุ่งหมายก็ถูกต้อง, การพูดจา
 กถูกตอง, การทางานทางรางกายกถูกตอง, การเลยงชวต ก็ถูกต้อง, ความเพียรพยายามก็ถูกต้อง, ความรำลึก ประจำใจอยู่เสมอก็กูต้อง, และความตั้งใจมันคือสมาธก็็ ถูกต้องเบ็นความถูกต้อง $๘$ ประการด้วยกันดังนี้; รวมกัน เข้าเบ็นอันเดียวกัน แล้วก็เรียกว่าการเดินทางที่ดีที่สุดตาม หลกของพระพุทธเจา.

และได้กล่าวสรุปอีกทางหนึ่งว่า การที่เห็นแจ่มแจ้ง ในอนจจุจ ทุกฺขํ อนตฺตา เกิดบัญฐาเบื่อหน่ายในความทุกข์ แล้วนั้นแหละคือหนทางของนิพพาน. นี้เบ็นการกล่าวอย่าง ตัดลัดตรง เปยย งนินพาน; และกล่าวในระดับสูงคือบ้ญญาที่ มองเห็นคามไม่เที่ยง, เบ็นทุกข์, เบ็นอน้ตตา, อยู่เบ็น ประจำ. ใจความสำคัญของการเดินทางในขั้นสูงและรวดเร็ว มีอยู่ดังนี้ และเมื่อสตบัญญาที่เห์น อนจจำ ทุกข่ อนตตา เบ็นไปแก่กล้าถึงที่สุด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเห็นอนัตทา ความไม่มีตัวไม่มีตน, ไม่มีสัตว์, ไม่มีบุคคล) แม้แต่ตัวเรา

## $\checkmark$ <br> พุทธทาสภกขุ

เองหลงเข้าใจผิดว่าเราเบ็นเรา, เรามีอะ ไรเบ็นของเรา, กี จักไม่มีความหลงอย่างนอี่กต่อไป; ก็เรยกว่าเบ็นผู้ถึงจุดหมาย ปลายทาง; เบ็นเหตุให้เกิดความรู้ข้นมาว่า ต้วเราไม่มี; การ เดินทางจึงไม่มี เเละเรากไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินทาง.
ถ้าพังไม่ดีก็วกวน; ถ้าพ้งใหดีก็จะเข้าใจได้วา ถ้าย้ง

เบ็นปุถุชนคนเขถา, คนพาถ, ก็มีตัวตนของตน, หรือมี อะไรเบ็นของตน; มีตนที่เกิดมา แล้วกมมบัญหาว่าเกิดมา ทำไม, แล้วมีสติบัญญาต่อไปว่าเกิดมาเพื่อจะเดินทางใหถึง ปลายทาง; พอถึงปลายหางเข้าจริง ๆ ก็พบความว่างจากตัว ตน ไม่มีตัวตนทั้งในอดีต, ทั้งในบ้จจุบน, ทั้งในอนาคตจังน นี้บ็นใจความสำคัญ เพราะว่าเบ็นการกล่าวแต่ต้นจันุปลาย ของธรรมะ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไวว่าโดยสรุป รวมเเล้วจักมีอยู่เพียงเท่าน คือว่าเมื่อยงหหลงไม่รู้จริ กัมี ตัวตนหรือมีของ ๆ ตน; พอหมดความหลง หมตความเข้า ใจผิด หมดอวิชชา ก็มองเห์นว่า ไม่มีต้วตน ไม่ขีของตน; มีแต่ธรรมชาตลล้วน ๆ ของธรรมชาติล้น ๆ เป็นธรรม ญาติล้วน ๆ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของ -
ธรรมชาตนนเอง.

รางกาย คือสังขารจิตใจเหล่านกล้วนแต่เบ็นธรรมชาติ หมุนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ : เกิดก็เกิดตามธรมชาติ; ดับก็ดับตามธรรมชาติ; แม้จะถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนันก็ยงเบ็นธรรมชาติ. เพราะฉะนนจึงถือว่าไม่มี นิพพานนันก็ยงเบ็นธรรมชาติ. เพราะฉะนนจึงถือว่าไม่มี อะไรนอกไปจากธรรมชาตลล้วน $ๆ$ มีอยู่หรือเปลี่ยน แปลงไป ธรรม ชาติ เหล่า ใด มี การ เปลี่ยน แปลง ก็เปลี่ยน แป่ลง ไป; ธรรมชาติเหล่าใดเที่ยงแท้ถาวร (โดยเฉพาะคือนิพพาน) ก็ ตังอยู่ในฐานะเบ็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรด้งน้. แต่แล้วก็รวม เรียกธรรมชาติด้วยกันท้้น้น. นเบ็นผู้ที่เข้าถึงความจริงจึง เบ็นผู้ที่หยุดความยดมันถื้อมัน ไม่มีตัวตนเกิดมา ไม่มีตัว ตนเดินทางไปหาอะไรที่ไหน.

แต่ทว่าตามธรรมดาทั่วไปแล้ว ยากที่คนเราจะเบ็น อย่างนนได้ เพราะฉะนนดึ่งจำเบ็นจะต้องศึกษาค้นคว้าคุ้ย เขี่ยกันต่อไป ในเรื่องที่จะให้เกิดบั่ญญา มองเห็น อนจจจ ทุกขํา อนตฺตา จนกระทั่งรู้แจ้งความไม่มีตัวตน และหยุด การเดินทางได้. การเดินทางก์คือการเวียนว่าย ไปในว้ฏสง สารแห่งการเกิด, การแก่, การเจ็บ, การตาย, ไม่มีที่สึ้น สุด; นี้เรียกว่าการเดินทาง. แม้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ชาติ - ้้สสd หนงนกมีการเกิด, การแก่ การเจับ, การตาย, ของความ.

รู้สึกคิดนึก; ซึ่งถือว่าเบ็นต้วเราขณะหนึ่ง ๆ อยู่เสมอ. เรา คิดอย่างคนดีก็เบ็นคนดี; คิดอย่างคนชัวก็เบ็นคนช้ว; เลิก จากคิดอย่างคนชัว ก์คือตายจากคนชัวแล้วก์มาเกิดเบ็นคนดี จนกว่าจะสิ้นสุดความคิดชนิดนั้นลง; แล้วเปลี่ยนแปลงเบ็น อย่างอื่นต่อไปอีก. อย่างนี้กเรียกว่าเบ็นการเดินทางเหมือน กัน; เบ็นการเวียนว่ายในว้ฏสงสารเหมือนกัน คือเบ็นการ เกิด, แก่่, เจ็บ, ตาย, อยู่ในทางจิต ทางใจ หรือทาง วิญญาณ ไม่มีที่สี้สสุ; จนกว่าจะรู้ความจริงที่แท้จริงที่ถูก ต้องจึงจะหยุด หรือจึงจะส้้นสุด; ตลอดเวลาที่ยังไม่รู้จริงจะ ต้องเดินทางอยู่เสมอ.
 ทนสมมุตกนวา. เราตองเจนทางแนนอนแลว เราก มีบัญหาแต่เพียงว่า จะเจินวิธี ไหนจึงจะค่อยเบาสบายเรื่อยๆ ไป จนกว่าจะถึงปลายทาง. เพราะฉะนั้นการบรรยายในวัน น้จะได้กล่าวถึงพระพุทธภาษึ ที่แสดงถึงการเดินทางอย่าง เบาสบายเรื่อย ๆ ไป กว่าจะถึงที่สุดจุดหมายปถายทาง. โดย อาศ้ยพระพุทธภาษตที่ได้ยกข้นไว้เบ็นนิเขปบทข้างต้นน้นเอง ว่า "โย เว อวิทฺว อุปธั กโรติ ปุนปุปุน์ ทุกขมุเปติ มนโท-ผ้ใดเบ็นผู้ไม่มีบัญญญาไม้รูแจ้ง เบ็นคนเขลาย่อม


ปชาน์ อุปธ์ น กยิรา ทุกขสส ชาติปปภวานุปสสี--เพราะ ฉะนนบุคคลพงเบนผูรูกตวอย่เสมอ; มองเหนแดนเกิด แห่งความทุกข์เสมอ; แลวอย่ากระทำซังอุปธั., ดังนี้

คำแปลตามตัวหนังสืออย่างนี้ขข้าใจยาก จงตต้องอธิบาย สิ่งที่เรียกว่าอุปธิน้น โดยเปรียบเทียบก็คือการหาบคอน; คำว่าอุปธิ แปลว่าเข้าไปทรงไว้, เข้าไปแบกไว้, เข้าไป ถือไว้, หรือสึ่งซึ่งทนได้เข้าไปแบกไว้ ทูนไว้ หาบไว้, คอนไว้, อย่างใดก็ได้. คนที่ไม่บัญญาไม่มีความร้ เบ็นคน เขลา ย่อมแบก ย่อมหาม ย่อมหาบ ย่อมคอน อย่างน ้ เรียกว่า "กระทำซึ่งอุปธั" เขาก็ฑองเข้าถึงความทุกข์อยู่ เสมอ ๆ. ส่วนผู้ที่มีความรู้ ย่อมเห็นว่าการหาบ, การคอน, การแบก, การทูน, หรืออะไรเหล่าน ้ เบ็นแดนเกิดแห่ง ความทุกข์; เขาก็ไม่ทำการแบก การหาบ การคอน. ถ้าจะเปรียบกับการเดินทาง เราจะเลือกเดินไปสบายๆ
 หรอวาจะแบกขของหนกเอาเปดวย ? บญหากยอมจะเกดขน ว่าเดินอย่างไรจึงจะเบาสบาย ไม่แบกเอาของหนกไปด้วย. เพราะคนก็มักจะสงสัยว่าจะเอาอะไรไปกิน; ถ้าไม่แบกข้าว
สาร น้ำตาถอะไรต่าง ๆ เอาไปแล้วจะกินอะไร. คนฉลาด เขาก็ตอบว่าถ้าฉลาดจริง ก็หาเอาได้ตลอดทาง; ถ้าเบ็นคน

## ภิกขุ

๒の の
โง่ไม่อาจจะหาได้ตามกลางทาง กีต้องแบกต้องทูน ต้องหาบ ต้องหาม ต้องเหน็ดต้องเหนื่อย ตลอดเวลาที่หาม. ส่วนคน ฉลาดหาได้ตลอดทางก็ไม่ต้องแบกต้องหาม; อย่างนี้มันต้อง ผิดแบ่ลกแตกต่างกันมากที่เดียว. การเดินทางไปนพพานมี ปรากฏชัดอยู่ในพระพุทธ ภาษิตนี้ล้ว ว่า "อย่ากระทำซึ่ง อุปธั" คือทำการแบกหาม เพราะว่าถ้าทำการแบกหามแล้ว ก็จะหนักจนเดินไปไม่ได้. เพราะสี่งที่เรียกว่าอุปธินน้น ทำ ให้เกิดการหนักจนไปไม่ได้ เหมือนว่าเรามีอุปธิ เนบ้าน เรือนของเรา เราจะแบกเอาบานเวือนเดินทางไปได้อย่างไร หรือว่าเรามีเรือกสวนไร่นา เราจะแบกเอาเรือกสวนไร่นา ไปได้อย่างไร. น้แหละอาการที่ต้องแบกต้องหามขนาดที่ เดินไม่ไหวอย่างนี้เรยกว่า "อุธิ."

ถ้าถามว่าสิ่งใดเบ็นอปธิ คำตอบก็ว่า ได้แก่สิ่งที่กำลัง ย็ดมันถือมันอยู่นันเอง. เดี่ยวนี้ใครกำลงยยดมั่นถือมันอะไร ก็เบ็นเรืองส่วนตัวของบุคคลน้น; กล่าวรวม ๆ กันไปกีคือ ยดมันถือมันในเรื่องรูป, เสียง, กลิ่น, รส, สัมผัส; ยึดมันถือ มันในวัตถุบัจจัยของเรองกิน, เรื่องกาม, เรื่องเกียรติ; ยึดมันถือมันเงินทองเข้าของทรัพย์สมบติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง บริวาร, หรืออะไรต่าง ๆ, แล้วแต่จะจาระไนออกไป เบ็น

เรื่องที่จาระไนไม่ไหว. แต่อย่าลืมว่า แม้ที่สดแต่สิ่งที่เรียกว่า บุญกุศลก็เบ์นอุปธิด้วยเหมือนกัน ; ดังพระพุทธภาษิต ว่า "ปุญโญปธิก" บุญก็ย้งเบ็นอุปธิ; เพราะว่าแม้สิ่งที่เรียกว่า บุญ ถ้าไปแบกไปหามเข้าก็หนักเหมือนกัน. "แบกหาม" ในที่น้้หมายถึงยึดมั่นถือมั่น ด้วยอุปทาน ว่าเบ็นของเรา. เทียบให้เห็นได้ง่าย ๆ ว่าบุญกับบาป ถ้ายึดถือแล้วก็เบ็น ของหนักเหมือนกัน ; เช่นว่าเราจะแบกก้อนหินเอาไปมันก็ หนกก, เราจะแบกถุงเงินถุงทอะเอาไป มันก็ยังหนัก, แม้ แต่จะแบกถุงที่เต็มไปด้วยเพชรพลอย มันกัยังหนักอย่นัน;
 ขนชอวาแบกแลวยอมเบนความหนกทงนน.

เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า แม่สิ่งที่เรียกว่าบุญ ก็ เบ็นอุปธิ. การกล่าวเช่นนม้ใช่เบ็นการสอนให้หยุดทำบุญ; หรือเลิกทำสิ่งซึ งเรียว่าบุญ เพียงแต่สอนว่าอย่าไปแบกมัน เข้าเท่านั้นเอง. ทำก็ให้มากได้ตามที่ตัวต้องการ เหมือนกับ เราอยากจะมีเงินสักเท่าไรเราก็หาได้; แต่แล้วอย่าเอามาแบก มาทนไวบนนศีรษะ; ให้วางไว้ตามที่ควรจะวาง ไม่มาหนกกอย่ ม/ บนศี่รษะก็แล้วกัน; จะมีสักเท่าไหรก็เด้รับความสะดวกมาก ใช้เป็นประโยชน์ได้มาก; แต่ถ้าย่่งมีมากยิ่งเอาทูนไว้มาก มันกส่างหนกกมาก จึงไม่เบ็นการสมควร.

# สิ่งที่เรียกว่าบุญนกเหมือนกัน 

 จะสร้างสรรค์ กัน อย่างไรเท่าไรก็ได้, แต่อย่ายืดถือใหเกิดเบ็นอุปธัขน้นมา. การ กล่าวเช่นนี้คงจะเข้าใจได้ยากสำหรับคนธรรมดา ซึ่งไม่ค่อย ได้ยนได้พ้งคำสอนเรื่องชนิดนี้ ข้อนี้เบ็นข้อที่จาเบ็นจะต้อง เบ็นอย่างนี้ จะเบ็นอย่างอน่ไม่ได้.เพราะฉะนน ท่านทังหลายจะต้องขยันสดับตรับพัง
 เรองศวามยืดมนถือมน หรือความไมยดมันถือมนนนให้าก พอสมควร ก็จะเข้าใจได้สักวันหนึ่งโดยแน่นคน ว่าเราจะ เบ็นอยู่ได้โดยไม่ต้องยึดถืออะไรเลยนนจะะำอย่างไร; แม้ จะมีอะไรก็ไม่ต้องแบกต้องทูนไว้. นี่ก็เห็นกันอยู่แล้ว ว่า จิตใจมันแอบไปแบกไปทูนเอาไว้เรื่อยไป; เช่นว่ามีเงินแม้ ไม่ได้เอามาแบกไว้บนบ่า ทุนไว้บนหัวก็ตาม, แต่ก็ไปแบก ไปทูนไว้ดวยจิตใจ; นันก็คือความยึดมนันถือมันน.มีลูกมี่หลาน ไม่ได้เอามาแบกทูนไว้บนศีรษะก็ตาม แต่ก็แบกหรออทูนไว่ ด้วยจิตใจ. แม้เรื่องมีเกียรติ มีบุญ มีอะไรก็ตามเมื่อมีการ แบกการทูนไว้ว้วยจิตใจ มันจึงเบ็นของหนัก. ถ้าไม่มีการ ทูนโตยทางใจ ก็ไม่เบ็นของหนัก นี่แหละเรียกว่าการไม่ ข
กระทำซึ่งอุปธิ

อุปธิหมายถึงการแบก, การทูน, การหาบ, การหาม, การอะไรต่าง ๆ ซึ่งรวมเรียกสั้ ๆว่าอุปธิ แปลว่าการถือไว้ หรือทรงไว้. การเข้าไปทรงไว้ หมายความว่าเราเข้าไปอยู่ ข้างใต้ แล้วสึ่งเหล่าน้นบรรทุกอยู่บนเรา; อาการอย่างนี้ เรียกว่าอุปธิ. คนไม่รู้มม่ฉลาดย่อมกระทำอุปธิคือการแบก, การทูน, การหาบ การหาม อะไรต่าง ๆ ไว้เต็มไปหมด อย่าว่าแต่จะเดินไปเลย แม้น้้งอยู่นอนอยู่กีย้งเอามาแบกมา ทูนไว้ ไม่มีเวลาสร่างเลย; นี่เรียกว่าผู้กระทำซึ่งอุปธิ. เขา เบ็นผู้เขลาอย่างนี้แล้วย่อมประ สบ ความ ทุกข์ หรือเขาถึง ความทุกข์อยู่เสมอแล้ว ๆ เล่า ๆ ส่วนผู้ใดมี่บัญญามองเห็นว่า การแบก, การทูน, หรืออุปธินี้, เบ็นต้นเหตุให้เกิดความ ทุกข์; เขาก็ประพฤติกระทำในทางตรงกันก้นข้าม

ข้อที่ว่าการเบก, การทูน, เบ็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ นี้ ท่านทั้งหลายก็สวดร้องท่องบ่นอยู่ทุกว้น ได้แก่บทว่าสง ขิเตน ปญฺจุปาทานกุขนฺธ ทุกฺขา, เสยยถีทํ, รูปูบ่าทานก ขนฺโธ, เวทนูปาทานก̣ขนฺโธ, สญฺมูปาทานกขนโธ สงขารูปา ทานกฺขนโธ วิญญาณูปาทานกขขนโร ด้งนี้เบ็นต้น; ซึ่งมีใจ ความว่า เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว เบญจข้นธ์ ที่ ประ กอบ อยู่ ด้วยความยึดมันนันแหละเบ็นตัวทุกข์. อย่าได้ไปโทษความ

เกิด, ความแก่, ความเจ็บ, ความตาย, อะไรให้มากนัก; เพราะว่าความเกิด, ความแก่, ความเจ็บ, ความตาย, เบ็น ต้นนั้น ถ้าไม่ไปยึดมันถือมันแล้ว มันหาเบ็นความทุกข์ไม่ คนได้ไปยึดมั้นเบญจขันธ์ที่มีความเกิด ความเก่ ความเจ็บ ความตาย จนเกิดความรู้สึกสำคัญมันหมายว่า ความเกิดเบ็น ของเรา, ความแก่ของเรา, ความเจ็บของเรา, ความตายของ เรา, อย่างนข้นมาแล้ว จึงได้เบ็นทุกข์ต่างหาก. ถ้าไม่มีความ ยึดมันถือมั้น คือ"ม่แบกเอาความเกิด, ความแก่, ความเจ็บ, ควาะตาย, ไว้แล้วม้นก็ไม่เบ็นทุกข์. พั้งดูก็น่าหวัวที่ว่าคน เขลาเหล่านี้ได้แบกเอา ความเกิด, ความ แก่, ความเจ็บ, ความตาย, ไว้เบ็นอุปธิ หร็อเบ็นของของตน, คือบรรทุก หนักอยู่บนตน; เพราะความสำคัญ ว่าความ เกิดก็ ของเรา, ความแก่ก็ของเรา, ความเจ็บก็ของเรา, ความตายก็ของเรา; จึงเบ็นผ้ที่มีความทกข์อย่างที่จะหลีกกเลี่ยงไม่ได้.

ถ้าอย่ายึดมั่นถือมัน แม้ในความเกิด, ความแก่, ความ เจ็บ, ความตายแล้ว, ก็หาเบ็นทุกข์ไม่. ผู้ที่ไม่แบกไม่ยึดใน เรืองความเกิด, ความแก่, ความเจ็บ, ความตายนั้น ก็คือผู้ กั่เห็นอนิจุจ, ทุกข้, อนตฺตา อย่างถึงที่สุดแล้ว; เห็นความ ไม่มีอะไรเบ็นตัวตน หรือเบ็นของตนแล้วนนเอง.

しゃの ๑ る
เมื่อเราเข้าใจคำว่า ความยึดมันถือมันดี เราก็เข้าใจ คำว่าอุปธิได้กี เพราะโดยเนื้อแท้กเบ็นเรืองเดียวกันเบ็นสึ่ง ๆ เดียวกัน．ความยึดมั่นถือมัน ก็หมายความว่าจิตใจได้เข้า ไปยืดถือส่่งนั้น ๆ เข้าไว้．ความที่จิตใจเข้าไปยึดถือน้น มัน หมายความว่าสิ่งนั้น ๆ มาบรรทุกอยู่บนจิตบนใจทับถมอยู่บน จิตบนใจ ดังนั้นจึงมีความทุกช์．เช่นไปยึดถือว่าเงินของเรา เข้าเมื่อใด เงินไม่วาอยู่ที่ไหน ก็มารวมกันอยู่บนศีรษะของ บุคคลนนทันที；แม้จะฝากไว้ในธนาคารก็ มา อยู่ บน ศีรษะ ของคนนันทันที；นี้เรียกว่าความย็ดมันถือมั่นหรือเรียกว่า อุปธิในที่น้้．

เพราะเหตุฉะนนเอง วัวควาย，ไร่นา，ที่อยู่ตามทุ่ง ตามนา ก็สามารถที่จะวิ่งมาอยู่บนศีรษะของเจ้า ของ ทัน ที； เมื่อมีความย็ดมันถือมันว่าเบ็นเจ้าของ หรือย็ดมันถือมั้นอย่าง ใดก็ตาม．เมื่อไม่มีความยึดมันถือมั้น มันก็อยู่ตามที่ที่มันอยู่ จะใช้สอยเมื่อไรก็ทำไปตามที่ถูกที่ควร ก็ไม่มาอยู่บนศีรษะ ของเรา；ความทุกข์กไม่ได้เกดขน ；สิ่งที่ต้องการจะได้จะทำ ก็ทำไปได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์．

ดังนั้นเรื่องความย็ดมันถือมัน หรือไมยดมันถือมนันน้ เบ็นเรอองสำคัญที่สุดสำหรับคนเราทุก คน；และ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคือผู้ที่จะเดินทาง, เพราะว่าถ้าแบก, ทูน, หาบ, หาม, อยู่เต็มหนกเสมอไปแล้ว จะไปได้อย่างไร ; ต้องทำให้เบ็น ความเบาสบาย ไม่มีการแบกหาม, หาบทนอะไร, ตัวอย่าง เห มือนเรานั่งรถไฟไปเรามีสตางค์ไป ซื้อของกิน จ น ตลอดทาง หรือว่ามีคน คอย เอาอา หาร มาส่ง ให้ ตลอด ทาง เหล่านม้มันเบ็นได้อย่างนี้ เพราะเราจัดถกวิธี เราทำถกวิธี ; เพราะเรารู้เรืองสิ่งเหล่านดี จึงทำให้เบ็นอย่างนั้นได้.

## การเดินทางในทางจิตใจเพื่อจะไปสู่จดหมายปลายทาง

 คือนิพพานน้นก็เหมือนกัน เราจะต้องทำให้ไม่ มีการ แบก การทูน ; ให้เราเดินตัวเปล่าเดินเบาสบายไปโดยเร็วเพื่อถึง จุดหมายปลายทาง อย่างนี้แหละจึงกล่าวว่า แม้เราจะทำบุญ กัจงทำบุญให้เบ็น; อย่าให้บุญนนกลายเบีนอุปธขน ; แต่ให้ บุญนนกลายเบ็นเครองอานวยความสะดวกเหมือนกบผู้ที่คอย ส่งอาหารให้เรากิน, ทุกคราวที่เราหิว, ในระหว่างที่เราเดิน ทาง ฉันใดก็ฉันนน้. ถ้าผิดจากน้แล้วบุญ นน เอง จะ กลาย เบ็นอุปธิ, และเบี้นความหนกอย่างยิ่งจนเดินทางไม่ได้; ก็ เบ็นเรื่องน่าขบข้น; และในที่สุดก็กลายเบ็นเรื่องน่าเวทนาสง สารอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เมาบุญเมากุศล เห่อ ๆ ตาม ๆ กัน ไป โดยไม่รู้วาแมส้งนั่เบ็นอุปธิได้ ในเมื่อมีความยืดมันถือมัน. ไม่ได้ ให้กระดุกกระดิกไม่เด้ในที่สุดเพราะความ ยึด มัน ; แล้วก็จมอยู่ ในความทุกข์ตลอดเวลา เพราะถูกทับถมมีความ หนักจนกระดุกกระดิกไม่ได้นนั่เอง. การกล่าวดังนี้เพื่อจะช้ให้เห็นว่า แม้เราจะต้องเดิน ทาง ด้วยการทำความดี เราก็ต้องทำให้ถูกต้อง ตาม เรื่อง
 ตาว
 ได้; เพราะว่าถ้าเกิดเบ็นอุปธข้นมาแล้วย่อมเบ็นของหนกกท้ง

## พุธทาสภกขุ

น้น; และทุกสิ่งเบ็นอุปธิเด้ไม่ยกเว้นอะไร แม้กระทั้งบุญก็ ย้งเบ็นอุปธิได้ ถ้ามีความยึดะันถือมัน

เพราะฉะน้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงกำช้บไว้ว่า อย่า ไดยดมันถือมันในสี่งทั้งหลาย โดยความเบ็นตัวตนหรื่อเบ็น ของ ๆ ตน; โดยพระพุทธภาษิตว่า "สพเพ ธม่มา นาล๋ อภันเวสาย" - สังทั้งหลายทั้งปวงอันใคร ๆ ไม่ควรยืดสนถือ มันว่าเบ็นตัวตน หรือของ ๆ ตนด้งนี้ ซึ่งเบ็นขอความที่ ท่านทั้งหลายเคยพั้งมาแล้วอย่างซ้ำ ๆ ซาก ๆ. และข้อความ
 นนกเบ็นอยางเดีวกนกบพระพุทธภาษตขอทกาลงกลาวอยู่น ว่า: ผู้ใดเบ็นคนเขลาไม่ ร้ ย่อมกระทำซึ่งอุปธิ, คือความ แบก หาม หาบ คอนต่าง ๆ ในสั่งที่ตนรัก ตนพอใจ; และไม่รัก ไม่พอใจ เข่าจึงต้องได้รับความทกข์. สิ่งที่เบ็นอุปธธหรือยดมันถือมันนั้น มีได้โดยมากในสิ่ง ที่เบ็นที่รกกี่พอใจ แต่แมสสงที่ไม่เบ็นทรักที่พอใจก็เบ็นอุปธิ ได้: เช่นความโกรธ ไม่รู้สร่าง ความเกลียดไม่รู้สร่าง. อย่าง นี้สั่งที่เราไม่รกไม่ชอบ ไม่ปรารถนา ก็มาเบ็นอุปธีแก่เรา มาสุมอย่ในจิตใจของเรา คอยนึกถึงแต่คนที่ตนเกลียด หรือ ณ์ต่าง ๆ ซึ่งตน ไม่ชอบก็เอามาใส่ใจทำจิตใจให้เบ็น เหตุการณตาง ๆ ซงตน ไมชอบกเอามาใสใจทำจตใจใหเบ็น ทุกข์อย่เสมอ, นีเรียกว่าแม้บาปกีเบ็นอุปธิคุ่กันกับว่าแม้บุญ

ก็เบ็อุปธธ, "ตสมา ปชาน์ อ,ปธึ น กยิรา" เพราะฉะนน จงเบ็นผู้มองเห็นเหตุอันเบ็นแดนเกิดของความทุกข์ว่า ได้ แก่ อุปธิ แล้วอย่ากระทำอุปธิต่อไป; เบ็นผู้ไม่แบก, ไม่หาม, ไม่ทุน, ไม่อะไรอีกต่อไป ในสิ่งทังหลายทังปวงทุกๆ อิริยาบถ เดิน, ยืน, นั้ง, นอน, ก็จะเรียกว่าเบ็นผู้เดินทางไปได้ ด้วยความเบาสบาย รวดเร็วถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ได้ทัน ตามเวลา สมตามความปรารถนาที่ม่า เราเกิดมานี้เพื่อเดิน ทางไปใหถึงส้นติบฑ, กล่าวคือ พระนิพพาน อันเบ็นที่สิ้น สุดของความปรารถนาทุกประการ. ไม่มีอะไรที่จะสูงจะดีไป กว่านี้ ในบรรดาส่งที่ดี่สุ่สดที่มนุษย์เราควรจะได้.

หว้งว่าท่านทั้งหลายจะได้กำหนดพระพุทธภาษิต ข้อนี้ ไว้ โดยใจความส้้น ๆว่า จงอย่าได้ แบก, หาม, หาบ, คอน, ทูนสิ่งใด ๆ ไว้ จนตลอดทุกทิพาราตรีกาลเทอญ.

ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลา เอว่ ก์มีค้วยประการฉะนี้.


[^0]:    ข้อน้้อ้องสังเกกให้วีว่า ต่อเมื่อมีความเข้ใจในเรื่อง

[^1]:    นน้้รูรรรมะขอนดี่ดว่าคนทั้งหลาย, แต่เดี่ยวนี้ลองสังเกตด

