# โมกขธรรมประยุกต์ ต่าบชงยายอบรมกิกษุนิติตมหาวิทยาตัอมหิตก 由วนโมกยพตราราม lอยย <br>  

ยงง

## พุหธหจสริกยู



ธรรมทานมูลนิธิ
พิพิมพค้วยกลกผลทุน "ธรรมทานปริวรรฑน์" เบ็นอันดับที่ห้าแห่งทุนน้
 นพืนแถบสีแดง จำนวน ๑,๕๐๐ ฉบับ



อนโมตานา.








 Hมั




















 เคภงมร





 มी

































 "1aะ ox 凡
 $n 5=\min \ln n^{\prime 2}$ tre Al' yndrems.

Pandwemsan, fou $G G$ warmad ool

## คำปรารภ


#### Abstract

หนังสือุุด โมกขธรรมประยุกต์ เล่มนี้ เบ็น ธรรมโฆษณ์ หมายเลข จฆ ค. บนพื้นแถบสีแดง จัดพิมพ์พนนได้ด้วยเงินบริจาคของ นาง จรุงศริ เมนาคม ผู้เบึนตานบด์ ม่งจำนงบริจาคร่วมสมทบทุน "ธรรมทานปริวรรตน์" อันเบ็นทุน หมุนเวียน สำหับจัมพิมพ์หนังสีอธวรมโฐษณ์ ซึ่งเป็นคำบรรยายของ "พุทธทาสภิกขุ". ธรรมบรรยยในเล่มน้้ เบ็นคำสอนอบรมภิกษุ ผู้เป็นนิสิต รวมทังนิสิตชาย หญิง แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ตอง มีนาคม ถึงวันที่ ะะ พฤษภาคม ๒๔๐๔ธ ที่สวนโมกจพลาราม อำเภอไชยา ณบริเวแที่เรีกกว่าโรงเรียนหิน ไหล่เขาพุทธทอง. รวมคำบรรยยมี ถีย หัวข้อ เร็่มค้วยเรื่อง ม้ญหาขขงคน จบลง    ประโยชน์อย่ายย่่ง โดยศึกษาจกกคำบรรยยยในแต่ละหัวข้อของคำบรรยยงท้งส้้นเหล่าน้น  ก้แคิคมีก ทำให้ะรรมะกลับมาครจงโลก โดยทบทวนความจำอยู่เสมอ เมื่อได้พ้ง 

หวังว่า "โมกษธรรมประยุกต์" นี้ จะเบี่นคู่มีออันเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ผู้ว่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ค้วยกันท้งหมดท้งสลิ้น ได้อีกเล่มหนึ่ง.


ธรรมทานมูลนิธิ


## สารบาญ

## ไมกขตรรมมรษยุกต์



# สารบาญละเอียด 

## โมกขธรรมประยุกต์

## ปฐิมนิเทศ เพื่อการพำนักในสวนโมกข์

กล่าวแสดงคววมยินดี และปรับความเข้าใจ

## ๑. บัญหาของคน

 กวามเบ็นคน หมายความว่า จมอยู่ในกองทุก์ ศศน - ปุดุน ไม่รูว่าตัวองจมในอะไร; ส่านอารยะมี จิตสะอาด ส่าง สงบ .... ๒๐ บ้มหาของคนก์คือ ความทุกร์ที่กำลังได้รับอยู่
ต้นเหตุของควมมทุกฐ์ คื่อควิชชา - ปราศจากความรู้

 การเบ็นอยู่ที่ถุกต้องคื้อมีอริยมรรค จะสิ้นบัญหหไไ้ อริยสัจ์เป็นบ้มญหขของคน แต่ไม่ประยุกต์ จงงต้องมาดุกันอีก

 อธิบายตอบบัญหาของคำบรรยยยรร้งที่ ๑ .... .... .... .... ๒๗ - ๔๓ (๒)

## ๒. บัญหหาของคน (ต่อ)

หลักสำคัญของพุทธศาสนาก็คือสะสางบั๋ญหาของคน .... .... .... .... ๔๔
 บั๋หหาคือความน่าเกลียต และเราบังคับตัวเองไม่ได้ .... .... .... .... ๔่ กรณีใหญ่ ๆ ก็คือ เราไม่สามารถควบคุม โลภ, โกรธ, หลง ของตนได้ .... .... ๔๗ อาการที่ไม่รู่สึกต้ว ไม่รูความจริง เกิดขึ้นจนเบ็นทุกข์มีแต่ละวัน .... .... ๔๘ ทุกวันเรามีการกระทำที่เบ็นทุกข์ และเพิ่มความเคยชิน .... .... .... .... ๔ส คนประกอบต้วย กาย, ใจ, และยังมีสิ่งที่มากระทบอีก $ร$ อย่าง .... .... .... ๔๐ ถ้ามีการะกระทบ แล้วไม่มีความรู้ ก็เบึนกระทบด้วยอำนาจอวิชชา .... .... ๕๑ มีการกระทบแล้ว็เกิด เวทนา ตัณหา; เพ่่มราคานุสัย, ปฏิฆานุสัย ฯ .... .... ๙์๒ พอเกิดตัณหาก็เกิดอุปาทาน, เกิดภพคือความเบีนตัวกู .... .... .... .... ๕์๓ จากภพเกิดชาฑิ ซึ่งเกิดทุกอย่าง เบ็นความทุกข์ทรมานไม่รู้จักพอ .... .... .... ๕๔ ในขณะสัมผัสคือกระทบ ถ้ามีสติก็เปลี่ยนไปในทางไม่เบีนทุกช์ได้ .... .... ๕ะะ เมื่อมีเวทนา ต้องแยกดูว่า ขณะนั้นฉลาดหรือโ่า จะได้แก้ไข … .... .... ๕๐ บัญหาที่เข้ามาทางกาย - ใจ ก็ไต้แก่เรื่องกาม กิน เกียรจิ .... .... .... ๔ญ' บัญหาในเรื่องสามก. นัน ทำให้ยยอแย่ง ล้างผลาญกันเพื่อความต้องการ .... ๔๘ คนไม่เคยคิดว่า ตา หู จมูก ล้น กาย ใจ ลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาที่มีการสัมผัส .... ๕ส์ บัญหาเฉพาะหน้าก็คือ เราควบคุมไม่ได้ทังกาย และจิต .... .... .... .... ๖๐ อธิบายตอบบั้ญหาของคำบรรยายครั้งที่ ๒ .... .... .... .... .... ๖๐-১ส

## ๓. ทำไมเราจึงไม่มีสตี

ทบทวนว่าบัญหาของคนอยู่ที่ บัญหาคือความทุกข์ .... .... .... .... .... ๗๐ ต้องรู้จักตัวบัญหาที่เกิดแก่เรา แล้วพยายามเก้ไข ; เรียกว่าประยุกต์ .... .... ๗๑

## ［๔］

| สติ มีปวะโยชน์มาก แต่ศนนไม่สนใจ ไปสนใจแต่บ้ญญา，สมาธิ | $\ldots$ | 0 Nor |
| :---: | :---: | :---: |
| คนธรรมดาทั่วๆ ไป จะต้องอยู่ด้วยสติเบ็นพื้นฐาน ．．．． | ．．．． | ๗๓ |
| ตงแตคนธรรมดากระทั่งระดับผู้มีบัญญา จะต้องมีสติในชีวิตประจำวัน | ．．．． | ๗๔ |
| บ้ญญาที่พอดี，ทันท่วงที，มารวดเร็ว，นันคือสติ | ．．．． | ๗® |
| ถ้าขาดสติ，สัมปชัญญะก็ไม่มี，และจะเกิดประมาทเสียหาย | ．．．． | ぶ |
| แก้บัญหาขาตสติต้อง ๑．มีหิวิโอตตัปปะ，๒．ไม่หลงเหยื่อล่อ | ．．．． | ๗り |
| ๓．นาความรูพนฐานมาใชไใ้เรว และ ๔．ทำใหช้านาญ | ．．．． | ๗๘ |
| ต้องรูตัวก่อนจะมีการเคลื่อนไหวทาง กาย วาจา ใจ | $\ldots$ | ๗ぃ＇ |
| ผืกกลัวภัยในวัฏฏสงสารหรือกลัวความทุกข์ให้มาก | $\cdots$ | ๘ం |
| มีความเข้าใจและยอมรับตามพระองค์ตรัส＂ประมาทคือความตาย＂ | $\cdots$ | ．．．．¢0 |
| ละอายและกลัวให้มาก ปณะที่ทำผิจพสาต สเิิขยตีข้น ．．．． | ．．．． | ．．．．द¢ |
| สติ คือ ตัวชีวิตนนเอง，ปราศจากสติเมื่อไรก็ตาย ．．．． | $\cdots$ | ๘๓ |
| อย่าประมาทถือวา＂ไม่เบ็นไร ；＂ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย | $\therefore$ | ఒ๔ |
| อธิบายตอบบัญหาในคำบรรยายครังที่ ๓ | ．．．． | ๔－ $\mathfrak{\sigma}^{\text {a }}$ |

## ๔．ทำไมราจิงไม่ม่มึบบญูา










## ๕. สัมมาทิฏฐิ

ให้ระลึกถึงความหมายของโมกขธรรมประยุกต์ .... .... .... .... .... ๑๒๕ ทบทวนให้เห็นความมุ่งหมายที่จะให้เบ็นประยุกต์ .... .... .... .... .... ๑๒Ь สัมมาทิฎฟิเบ็นเครือเดียวกับบ้ญญา .... .... .... .... .... .... ๑๒๗
 เมื่อมีผัสสะและเวทนา, แส้วทิฏริความคิคเห็นจึงเกิๆ .... .... .... .... ๑ษ๙ ถ้าได้รับการสอน, อบรมมาผิกแล้วก็เบ็นมิจฉาทิฏฐิได้ .... .... .... .... ๑๓๐ ถ้าเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ, แวคล้อมดีก็นับว่ามีบุญ .... .... .... .... ๑mจ เบ็นมีจฉาทิฏฐิแล้วไม่กล้วบาป; ต้องมีความเห์นถูกจึงจะแก้ทุกข์ได้ .... .... ๑๓๒ เรื่องเกี่ยวกับทิฏฐิจึงเล็งถึงความทุกข์เบ็นตัวประเด็น .... .... .... .... ๑๓๓ ความทุกข์มีที้งอย่างธรรมตา กระทั้งลึกเบ็นกิเลส, ตัณหา, อนุสัย .... .... .... ๑๓๔



## ［ ${ }^{\infty}$ ］

| ถ้าถึงจุดหนึ่งไม่เกิดตัวกู นั้นคือถึงนิพพานจุดปลายทาง ．．．． | ．．．． | ．．．． | ．．．．๑b๒ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| เบ้าอันเบ็นจุดปลายทางคือจิตอยู่เหนืออำนาจ กิน กาม เกียรติ | ．．．． | ．．．． | ．．．．๑๖๓ |
| ต้องรู้จักว่ากามารมณ์นี้คือศัตรู เบ็นสิ่งบุบคน้น และอันตราย | ．．．． | $\ldots$ | คด๘ |
| ชีวิตที่มีความสะอาด สว่าง สงบ น้ไม่มีทุกข์，เบ็นจุดปลายทาง | $\ldots$ | ．．．＊ | จ ¢ \％ |
| ให้รูจักจุดปลายทางไว้ เพื่อไม่หลงทาง ．．．．．．．．．．．． | $\cdots$ | ．．．． | ．．．．๑bゝ |
| แม้ย้งไปไม่ถึง ก็ให้รูไว้ว่า หนทางนนม้อยู่จะได้เพียรไป ．．． | $\cdots$ | $\cdots$ | ๑๖め |
| อย่าเข้าใจผิดว่า ศึกษาธรรมะเหนือโลกแล้วจะทำให้บ้าบอ | $\ldots$ | ．．．． | ．．．．๑๐๘ |
| คำอธิบายตอบบ้ญหาในการบรรยายครั้งที่ ：．．．．．．．． | ．．．＂ |  | －－amb |

## वं $\dot{d}$ <br> ๓．ม่ายา แสะส่งทเบนมายา

เพราะเราไม่รูจักมายา หรือสิ่งที่เบ็นมายา เราจึงมีทุกข์ ．．．．．．．．．．．．．．．．๑๗๗ ความไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอนี้ทำให้เราควบคุมจิฑไม่ได้ ．．．．．．．．．．．．๑๗๘ มนุษย์มีใจสูง จึงต้องประกอบในอธจิตเพื่ออยู่เหนือทุกข์ ．．．．．．．．．．．．．．．．๑๗ส ภาวะแห่งมายาคือสังขาร；ไม่ใช่เป็นมายาคือ พระนิพพาน ．．．．．．．．．．．．๑๘๐ สังขารความหมายที่ ๑．แปลว่า สิ่งปรุงแต่ง หรือผลของการปรุงแต่ง … ．．．．๑๘๑ สังขารที่ปรากฎรอบค้าน มีทั้งสิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ．．．．．．．．．．．．．．．．๑๘๒ ความหมายที่ ๒．มีอาการปรุงแต่งเรื่อยเบ็นสายไม่ส้นสุด ．．．．．．．．$\ldots$ ．．．．．．．．ค๘๓ ผ้ายนามธรรมก็ปรุงแต่ต้นจนเบ็นทุกข์ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ．．．．．．．．．．．．๑๘๔ เวทนาทั้ง ๓ ：สุข，ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ เบ็นรสปรุงประกอบด้วยมายา ．．．．．．．．๑สส์ ต้องมีสติรวดเร็วจับตัวเวหนาให้รูชัตในความหมายฆองมายา ．．．．．．．．．．．．๑ส๖ ต้องศึกษาให้รูจักจากของจริง จึงจะรูจักมายา ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．๑๘ね ถ้าไปติดที่รสอร่อยของเวทนา แล้วก็เรียกว่าติดอยู่ที่มายา ．．．．．．．．．．．．๑๘๘ ความเบ็นมายามีอยู่ที่รสซึ่งเกิดจากเวทนานั้น ๆ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．๑๘બ
ต้องรู่วาสุขหรือทุกขเวหนาก็เบ็นสักว่าการปรุงแต่งของธรรมชาติ .... .... ๑ส๐ เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์นี้สัมผัสอยู่ตลอดเวลา ก็ต้องรู้ทัน .... .... ภาวะที่มีอยู่ในสังขาร, ที่ไม่แสดงความจริง; น้้เบ็นมายาเบ็นอนันตราย .... จ๙ย โลกทุกสมัย มีการปรุงแต่งหลอกลวงมาก, ทำให้จมลงในกองทุกข์ .... .... ๑ส๓ ควรจะมีบัญญาทำลายมายา, อย่าลุ่มหลง, จึงจะสมที่เบ็นนกกศกษษา .... .... ๑ส๔ คำอธิบายตอบบ้ญหาในการบรรยาย ครั้งที่ ๗ .... .... .... .... จ๙๔-๒०๑
ส. จะครองสวิตอยู่โดยวงษใด
เบ็นมนุษย์ ต้องมีจิตใจสูง อยุ่เหนือบัญหา, เหนือทุกข์ घoもข้อธรรมที่ว่า "โมกขธรรมประยุกต์" คือต้องเอามาใช้ในชีวิตได้ .... .... ๒๐๓ศีล สมาธิ บัญญา เบ็นระบอบปฏิบิติ ที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ .... .... .... ๒๐๔ญาณหรือบัญญา หรือ เชื้อแห่งความเบ็นพุทธะ มีอยู่แล้วในทุกคน....$\quad$.... ๒๐๕บ้ญญาเป็นดาบประจำชีวิตต้องลับเสมอ เพื่อตัดบัญหาทุกอย่าง $\ldots$....... ๒๐b
ชีวิตแห่งการลับดาบเบ็นชีวิตที่ถูกต้อง ลับและตัตเซิงหนามไปทุกวัน.... .... ๒๐๗ชีวิตต้องดำรงอยู่ด้วยศีล สมาธิ บัญญา จึงจะหมดบัญหา .... .... .... ๒๐๘อยู่ต้วยศีล สมาธิ บัญญา นี่เบ็นชีวิตแห่งการลับดาบประจำวัน .... .... ๒๐สทุกคนต้องลับดาบเบ็นประจำเพื่อตัดความโง่จนวาระสุดท้าย .... .... .... ๒๓0การศึกษาเพื่ออาชีพ น้ส่วนร่างกาย, ส่วนชีวิตต้องศีล, สมาธิ, บัญญา .... ๒จ๑หลักปฏิบัต่สนศีล คือมีการกระทำถูกในส่วนกาย .... .... .... .... ๒๑๒และส่วนวาจา ก็ต้องไม่มีโทษทั้งเก่ตนเองและผูอื่น .... .... .... .... ๒ه๓มีศีลอยู่ ก็เบ็นสุภาพบุรุษ มีสมาธิได้าย .... .... .... .... .... ๒ด๔วิธีทำจิตให้เบ็นสมาธิมีหลายอย่างเลือกได้ตามอุปนิส้ย .... .... .... .... ๒๑๕อานิสงส์ของสมาธิได้แก่ จิตบริสุทธิ์, ตั้งมั่น, ไวต่อหน้าที่ .... .... .... ๒๑ด

## [๘]



## ๕. ต้องได้สั่งทดีที่สุด



## [๑๐]










## จะ. ทาง

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  <br>  <br>  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## [ه๒




ตต. ผูเดนทาง
การประยุกต์ทางศาสนาสำคัญมาก ควรพยายามทำ .... .... .... .... ต๔ส หลักศาสนาไม่ค่อยปฏิบัติกัน เราต้องประยุกต์มาสู่การปฏิบิติจนได้ .... .... ๓๕๐ ต้องเอาระบบศาสนามาปฏิบิติให้รูสึกเข้าใจด้วยตนเองไม่ใช่คิดเอา .... .... ๓๕์ ผู้เดินทางคือใคร : ก็คือทุกคนฑ้องเดินทาง .... .... .... .... .... ๓๔์๒ เพื่อร้ว่าต้องเดินทางต้องย้อนไปศึกษาว่า "เกิดมาทำไม" ก่อน .... .... ๓๕์๓ หลักโบราณแบ่งความต้องการของจิตเบ็น $๓$ ระดับ กาม, และรูป .... .... ๓๕๔ ระดับที่ ๓ ว่า อรูปาวจร, บูชาสิ่งที่ไม่มีรูปเบ็นชั้นจิตบริสุทธิลึก $\quad \ldots . \quad . . .$. ๓๕๕์ กามวจรว่าสูงสุดคือ กามารมณ์, รูปาวจรว่า รูปฌาน, อรูปาวจรว่า นามธรรม ตะ์๖ อุดมคติของเราควรจะ "ได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้" .... .... .... .... ๓๕์ การเดินทางสู่จุดสูงสุดปลายทางควรจะเบ็นมนุษยชาติเดิน .... .... .... ตঞ๘ มนุษย์จะต้องดีข้นในทางจิตใจจนดับทุกจ์ได้จึงจะจบ .... .... .... .... ต๕์ส ถ้าคนน้ไไไม่ถึ่ง ก็ให้ลูกหลานได้ไปถึง $\quad . . . \quad \ldots . \quad . . . . \quad . . . \quad . . . \quad$ ตbo การบวชพระแล้ว มิใช่จะไปสู่นิพพานได้ ต้องพิจารณาดูอีก … .... ๓๖๑ ควรจะประยุกต์หลักเกณฑ์ในพุทธศาสนามาใช้ประโยชน์ให้ได้จริง .... .... ๓๖๒ สังคมเดิน, ถึงได้ยาก ; มนุษยชาติเดินไปได้เร็วกว่า .... .... .... .... ต๖๓ ผู้เดินทาง ต้องเบ็นผู้มองเห็นทุกข์ โทษ ภัย อยู่เฉพาะหน้า .... .... .... ๓๖๔
[๑๔]

๑๔. มาร

พูงถึงมาร คือ อุปสรรคของการเดินทางไม่ให้ถึงที่หมาย .... .... .... ๓ฮต

 มารอย่าบุุคคลาธิษรูนพวก ๑, ธรรมาธิษฐานกีกพวก ๑ .... .... .... м๘๖ มารี่เบี่นภาพเยียน ก็เป็นบุคคลาธิษษูาน, กอคความเบ็นธรรมาธิษษานได้ .... ต๘๗ มารในร่านะเบ็นอุปปสรรคของการเดินทางเพื่อประยุกต์ธรรมกัมีมาก .... .... ๓๘๘ มารตามพรคคัมีีรีร กล่าวไว้มี ๕ะ ชนิด .... .... .... .... .... ๓สส ๑. กิเลสมาร หมษยถึงความคคคนึกอันช้วัวาย : โลภะ โทสะ โมหะ .... .... ตส๐ ๒. ข้นธมาร คือเบญจช้นธ์ ๓. ม้จุมาร คือความตาย .... .... .... ๓ส๑ ๔. เทวปฺุตตมาร หมายถึงพวกที่พอใจในกิน กาม เกียรฑิ .... .... .... ตข่ย ๕. องิสังบารมาร หมายกรรมชั้วหรือผลกรรมอันไม่พึงปรารถนา .... .... mส๓
 เราต้องยินดีผศิญหน้ามาร ต่อฮู้อาชนะให้ได้พราไม่อาจหนีได้ .... .... ๓สฮ์ อุปสรรคมาทำให้คนฉลาด, ปฏิบติธรรมถูกต้องก็ชนะได้ … .... .... mม่ มารทุกชนิด เราอาชนะได้โดยการประพตติธรรม .... .... .... .... mג๗

## 

| พาออกิสังขารมาร เอาชนะได้ดวยการทาาดีไวใหเหนือชว .... .... ตสส <br> ทำให้ราฉาฉาดด, ควรสนใจทำให้หมดไปโดยไม่เกลียด .... .... .... आสส <br> ผจญทุกคนให้รู้ไว้เพ่อต่อสู้จนชนะ, การเดินทางก์สำเร็จ .... .... ๔०० <br> บายตอบบัญหาในการบรรยยครั้งที่ จ๔ .... .... .... .... ๔๐จ-๔๐๔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๕. ตนหรอต้วตน

ทบทวนว่าได้พูคถึงเรื่องการเดินทางและอุปสรรคมาแล้ว .... .... .... ๙๐๐ ครั้งนี้พูคถึง ตัวบับหหา เกี่ยวกับตน หรือตัวตน .... .... .... .... ๔๐๐ พระพุทธเจ้ทรงมีวีธีสอนเรื่องตัวนนตามโอกาสสมควร ...: .... .... ๔๐๘

 พูคออ่างทิฐญฐัมมิกโวหาร คือเห์นในสึ่งน้นจึง่าตัวตนมี .... .... .... ๔จจ พระพุทธเจ้าตรัส "ทุกสิ่งไม่ควรจะถือว่าเบ็นตัวศน" .... .... .... .... ๔๐ต เมื่อย้งไม้รู้จักควมจริง จะรู้สึกเบึนตัวขนอยู่เรี่อย .... .... .... .... ๔จต ถ้าููกกับฝู้ทีีมัตวคน ก็ต้องพูคอย่างภาษาชาวบ้าน ว่ามีตน .... .... .... ๔จ๔ ไม่ควรจะต้องเถียงกันเรื่องมีตนหรือไม่มี .... .... .... .... .... ๔จ๕ พุทธศาสนยอมมับเรื่องตัวตน แต่กียีนย้นข้อที่ไม่มีตัวศน .... .... .... ๔๑๐ ชั้แรกเอานิพพานเบ็นตนไป่ก่อนกีได้ ขั้นสุดท้ายจะห็นไม่ใช่ตน … .... ๔จฒ พอถือว่าไม่มีตน บางคนจเห็นว่า พุทธศาสนเบ็นอันตราย .... .... .... ๔ఠ๘
 ไม่มีคนนี้ต้องประยุกต์ศึกษจจากความรู้สกในจิต .... .... .... .... ๘๒๐
ให้คิดดู พอไม่เห็นแก่ต้วมม่อไร น้นเหละคือเมตตาสูสสุด .... .... .... ๔๒อ ต้องรู้รักอักตา - อนัตตาเสียท้้ง ๒ อย่างเพื่อไม่ต้องเเีียกก้น .... .... .... ๔ต๒


## [๑๐]

## ๑. โลกเรรม



## จะ. กมมและกามารมมณ์

เรื่องน้้เบีนบั๋หาคนที่ยังไมู้รู้เละเอาชนะมันไม่ได้ .... .... .... .... बЬь กาม หรือ กามารมณ์ นี้เบ็นสิ่งผูกพันจับคนไปเบ็นทาส .... .... .... ๔๖จ

## [ 0,0 ]

 ๑๙. การชนะ

ให้สังเกตว่า โมกขะ กับ การชนะนี้นื่องกัน .... .... .... .... .... ๔๘๐
ชนะ กีคือ โมกขะ, หลุดพ้นออกไปจกกสึ่งที่ทำอันตราย .... .... .... ๔สө ถ้าชนะตัวเราได้ จะสนะคนอื่นได้ น้เบ็นหลักท่านวงไไ้ .... .... .... ๔๘๒ เราต้องชนะวัตกุ อ่าให้มาบีบค้นจิทใจ; มีหรือสูมต้องไม่หวันไหว .... .... ๔๘๓


ชนเคน, อุปสรรค, ค้ตูร บลา ต้องชนะค้ยกววามจริง, ความีี, ความถูกท้อง ๔๘๕ ไม่ชนะศ้ตรุด้วยเบ็นศัตรู; ถ้าำไม่ได้ก็เพราะตกอยุ่ใ้้กิเลส .... .... .... ๔ส๖ จะธนะคน ต้องบังคับควมมรู้สึกของตนให้ได้ก่อนแล้วใช้สติบัญญทำไป .... ๔๘๗ กิเลสเปรียบเหมือนผี ; ถ้าเห์นกิเลสของเขา เราต้องหยุดชะงัก .... .... ๔ส๘ ถ้ามีธรรมะเพียงพอจะเบีนผู้ชนะทุกประการ .... .... .... .... .... ๔๘ โลภะ โทสะ โมหะ เบ็นกิเสตท้งหมารบกวนเรายู่ประจำวัน .... .... ๔ส๐ กิเสเท้ง $๓$ เบ็นข้าศคกอย่างย่งอยู่ภยยใน ชนะได้เท่าไรคีเท่าน้น … .... ๔สด บัญหาตามรรรมชาติกีีที้งภายนอกภายใน ต้องรู้ทัน .... .... .... ๔ส่๒ ธรรมชาตีกยยในช่น แก่ชรา รู้ให้ท้น ก็ไม่มีความทุก์ .... .... .... ๔ส๙
 ชนเมีความหมายที่มันบีบค้นเราไม่ได้ .... .... .... .... .... .... ๘ส๕


จธ. การศึกษา

ทบทวนเรื่องประยุกต์ว่า ต้องการเอเนน้อแเท้ของพุทธศาสนามาใช้ให้ได้ .... ๕๐ก เช่นให้มองชีวิตในล้กษแะเบ็นการเดินทาง .... .... .... .... .... ๕๐๔
 การศึกษาตามแบบของพระพุาธเจ้ก็คววรนำมาใช้ในโลกน้้ไ้ .... .... .... ะ๐๗ การศึกษาของพระพุทธเจ้นบ็นไปเพื่อนิพพุานท่างจากการศึกษาของคน .... ๔ะ๐ คนควรจะศึกษาพื่อความมบ็นมนุษย์ที่ถูกต้อง .... .... .... .... .... ๕๐ส การศึกษาแบบพระพุทสศาสนเพื่อนิพพาน เบีนเรื่องููดเกลกกิเสส .... .... ๕ะ๐


๒๐. การดำรงช์วิต


[1ヵo


## ๒๑. การหน่วงเอาพระนิพพานเบ็นอารมณ์

เรื่องน้้เบ็นภาษาโมกขธรรม หรือโลกุตตรธรรมโดยเฉพาะ .... .... .... बะ๕์ หมายความว่า มีจิๆเพ่งจ้องต่อพระนิพพาน เพื่อลุถึงอยู่ตเตอศเวสา .... .... ๕๕ส ต้องรู้จัก "นิพพาน" ว่าเบ็นความดับไม่เหลือแห่งสึ่งที่ร้อน .... .... .... ๕ะอ๐ "หน่วงนิพพาน" คือเพ่งหรือหวังเอาสิ่งนี้เบ็นเบ้าหมาย .... .... .... ๕์๖จ "อารมณ์" คืออารมณ์ $\mathfrak{b}$ หน่วงเอาความเย็นของกิเลส .... .... .... ๕์b๒ เบื้องต้นต้องเห็นทุกข์. อยากพ้น, ต้องการออก, จึงพยายามเท็มที่ .... .... ๕๖๓ เปรียบด้วยต้องการถึงผลุสำเร็จ; ผู้ปฏิบติธรรมก็หน่วงอารมณ์ทำนองน้น .... ๕๖๔ คนธรรมดาตลอดจนผู้พากเพียรเรื่องน้้ดยตรงย่อมทำได้ .... .... .... ๕้อ๕ ผื่กตั้งแต่ ต้องมีสติทันควันเสมอว่า "จะไม่ร้อน, ไม่เตือดร้อน" .... .... ๕ะ๖ ต้องมีสติสัมปปัญญะในเรื่องบัจจัย ๔ เริ่มแม้แต่กำลังเคียยว ๆลท .... .... ๕์ด๗ ในเรื่องนุ่งห่ม, ใช้สอย, พิจารณาอย่างพระเห็นเบ็นส้กว่าธรรมชาติ .... .... ๕ั๖๘ เรื่องการรักษาโรคก็อย่ากลัวตายมากนัก, เจ็บไข้รูว่วเทวทูตมาบอกข่าว $\ldots$ ๔ะ๖ส

## [1000]



การบรรยายครังนี้เบ็นการสรุปใจความสำคัญของการบรรยายทุกครงงรว ๒๑ ครัง
atcle - bob

#  

- พB母 -

๒๗ มีนาคม ๒๕์จ๘

## ปฐมมนิเทศ <br> 4

เพอ
การพำนักในสวนโมกข์


 ที่จะศึกษา จงปฏิบิติพระพุทธศาสนมมากขึ้น กี่อ่อมมีผลดี ที่ทำให้ห้าสนา


$$
\because<
$$

 เรียกว่าเลลว่างในถักษณะอย่างน้้ ; นี้รู้สกว่า เบ็นความคิกที่ดี หรีอถ้าพูงตามความ รู้กึกจริงๆแล้ว ก็รุรีสกว่าดีมาก ดีที่สุด เดี่ยวก็จะบอกให้ทราบว่า ทำไมม้นจึงเบ็น อย่างนัน.

ส่าหรับข้อีี่ว่าจะทำลวามเท้าใจกันบางงต่าง เกี่ยวกับการกระทำระหว่าง ที่มาพักอยุ่ที่นี่น กีค่วยยหว้ง่าจะะให้พวกกุด ได้รับประโยบน์มากที่สุ่ก เท่าที่จะมากได้; ฉะนนขอให้พยยยาม ไห้สำเร็จามพที่หวังอย่างนี้.

ในข้อที่า ย่นดีที่มีมู้สนใจในพระธรรม ในพระศาสนา นีกีีมีใช่กล่าว ในรานะ ที่ว่าผมชอบสึ่งน้ หรีอพยายามท่าหน้าที่เผแแผ่ธรรมะ หรีอศาสนาอฺ่ แล้ว็กะะได้ เบ็นพรรกพวกกัน กต่างน้นกี่ไม่ใช่ อย่างน้นกีคีเหมือนกัน แก่มันยังมีอะไวมากกว่าน้น.

เดี่ยวน้คนนเรามีการศึกษามาก แก่ม้นมกกไปในทางที่จะไม่ท่าาห้มสสนกิกาพ
 ที่เขาให้กันในโลกเวลานี้ มีแเ่ ทำให้คนฉลาคในการหาประโะมน์อต่างวัตตุ. หรีอ แม้ที่ทำให้ลลาคในความหมายทัวๆ ไป เขากิมิได้ใช้กวามลล่าคนนไปในทางของสันติภาพ
 จะผิกหรีอถูก ตีหรีอช้ว. ต้องใช้ความฉลาคน้นให้ถูก จงงจะกุก ใ ใช้กวามฉลาๆน าน้คี จิงจะคี.

เดี่ยวน้้ ทุกคนในโลก มี่มีกางสีกษามาก ศึกษาคีที่สุดที่จะศึกษาได้น้ เขาใช้ความฉลากไปในทางแสวงหาประโฮชน์บองตัว เพื่อกอบโกยประโยชน์มาให้ แก่ตัว. ที่พูคว่า ทำเพื่อประเทศศากิ หรือเพื่อมนุษยนน้น เป็นเรื่องพูกกันแผ่ปาก ; ที่ทำอฺุ่จริงน้น เป็นการทำเพื่อตัว เพื่อประโฮชน์ของตัว. นี่ขอยีนย้นไว้อย่างนี้ ให้ไป ทกตอบกันคู่เถิด.









 มากเร้า เท่าน้นเง.








 ต่วบคามมสงบ.







## 





 ความปลอคภัย.








## ที้น ก็ะพููตรงที่า ยินดี่ในการที่กุณใช้ววลาว่าง มาศึกยาธรรมะ

 มาศึกษาศาสนา;นี่กี่เพื่ไไเติมส่วนที่ยงงขาจอยู่ บกพร่องอยู่ แหวงอยู่ ให้มันเต็ม; คือ กุณ จะได้กึกบาพระธรรม หรือพระศาสนา จนสามารถจะใช้่ฏิบต้ให้อยู่มี่เน้ออที่ตวว
 ของความเห็นแก่ต้ว แต่จใใช้ความฉลาดไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งมีความถูกต้องอย่างไร ก็จะใช้ไปอย่างน้น, แล้วธรรมะ หรือ ศาสนาน้้จะช่วยให้หยุดความอยาก หยุดกวาม ทะยยอยะยาน ที่เพ้อเจ้อ ทีเพื่อ ที่ไม่รู่จักจบน้น เสียบ้าง.

การมาศึกษาธรรมะ น้ หมายความว่า เราจะได้มีผูที่มีการศึกษาดี มีกวาม ฉลาค และมีธรรมะ หรือมีศาสนา ฮำหรับจะควบุุมความฉลาดน้นให้ป้ลอลภัย.
 ศาสนา ในเวลาว่างจากการเเียน ชึ่งมีแเต่ท่าให้พวกกุุเฉลาก และท้้งหมกก็เพื่ออาชีพ หรือเพื่อประโยชน์ทังนนน

อีกบ้อนนึ่งที่ว่า เราควรจะพูกกันถึงการมาฮยู่ที่นีนน จะะืือเอาประโยชน์ ให้ได้มากอย่างไร.

บางคนอาจจะเข้าใจเล้วก็ได้ แม่บางคนฮาขขบย้ไไม่เข้ใด, คี่ยบางคน
 กุมซื้อหน้สสือไปอ่านยงจะกีกว่า สะควกกว่า, หน้สี่เขาพิมพ์ขายที่กรุงเทพ ๆ มากมาย เรื่องอะไก็กได้ แต่มันก็จริงอยุ่า้าง ที่ามาพังโโยตรงน้น จะมีประโยชน์กว่าอ่าน หน้งสือตามลำพ้ง; แต่ก็ธงไม่มาก ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรมากมายน้ก.

> ที่ว่า มีประโยชน์มากมาย ก็คือว่า ระหว่างที่พ้กอยู่ที่นี่ ขอให้ เบ็นอยู่ให้ ใกล้ชิกธรรมชชาติ ให้มากที่สุด จนเรียกว่า เบ็นเกลอกับกับธรรมชาติ เหมือนอย่าง พระพุทธเจ้ท้งหหลาย หรีอพระศาสคาในศาสนอี่น $ๆ$ ทั้งมมทท้งส้น.

ถ้ายังไม่ทราบ ก็ทวาบเสียที่า พระพุทธเจ้าท่านประสูติ กลางดัน, ท่านตรัสรู เบ็นพระพุทธเจ้านนก็ กลางดิน, เมื่อประทับนังก็อยู่ กลางดิน, เมื่อท่านนิพพาน ท่านกี นิพพาน กลางดิน, สอนสาวกทังหลายส่วนมากก็สอน กลางงดัน, เพราะว่าโรงประธุม มันก็เบื้น กลางด่น, ที่ไหน ๆท่านก็สอน : ที่โคนไม้ ที่ตรงไหนกระทังเดินทางอยู่ท่าน ก็สอน ก็เรียกว่าสอนกันกลางดิน. กุฎิของพระพุทธเจ้าก็เบ็นพื้นดิน; ไปทษซาก โบราณสถานในประเทศอินเดียเห็นแล้วก็ท้องว่าท่านอยู่กถางกิน นี่คือกวามหมายของคำว่า " เบืนเกลอกันกับธรรมชาต้", อยู่ใกลขชิจกันกับธรรมชาติ จงไดรูเรูงงองธรรมชาติ.

การตรัสร้ เป็นพระพุกธเข้นน มิใช่อะไวอึ่น นอกจาก ร้เรองของธรรมช่าติ ในส่วนที่ควรจะรู ที่มีประโยชนที่สุด อยางดูกต้องและสมขรณู่าดุด นี้เมี่า ตรสรร้เบ์นพระพุทธเจ้า ซึ่งไม่มีอะไร นอกไปจากเรืองธรรมชาติ; ฉะนน เราอยากจะ ได้อะไรมาก ๆ เร็วๆ จากธรรมชาติ ก็ควรพยายามอยู่ใกละชิตกับธรรมชาติ ให้เบึนเกลอ กันกับธรรมชาติ.

เราควรจะพอใช ที่ว่า เด์ยวนี้เรากำลังนั้งันอย์กูลางดิน เบีนอนุสรณ์แก่ พระพุถเจ้า ผูที่ถ้าเราพูดอย่างธรรมดาสามัญ ก็วา ท่านเกิดกลางดิน ท่านตร้สรักลางดิน ท่านศายกลางกิน ท่านสอนกถางทิน ท่านอยู่กสางติน ยย่ยงนี้ ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหน ตรัสรู้บนกุฝิ หรือบนวิมาน เว้นเฑ่พวกสาวกเจี๋ยวน้ ที่อยากอยู่บนวิมาน อยากอยู่ บนตึก อยากอยู่บนอะไรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กลางดิน ; แถ้วคิคคูเถิคว่าความคิคมันจะไปพบ กันได้อยางไร.

 ฉะน้น บ่วยการ ที่จะอ่านมากๆ หรืออะไรมากๆ น้นม้นย้งไม่แน่ ม้นต้องอยู่ใกล้ชิด ธวรมษาทิ แล้วธรรมชาติจะสอฺนให้เองอย่างสึกซิง.
 การ หรีอความเพลิกเพลิน ความสนุกสนาน ความหลงใหลออกไป จนไกลจากธรรมชากิ กลายเบ็นผุ้บุชานื้อหน้งไป คือกามารมณ์ ถ้า ถ่อย่านนนละก็ ยูงไม่พบกับธรรมะ.
 เพือให้มัจิตใดหลีกกเลี่ยจจากกกามารมม์ ซึ่งกำลังเบ็ทที่หลงใหลกันในโลก, ให้มีจิๆใจ ปรกติ; จิทใจปรกติน้จจเเข้กกงธรรมชากีได้โดย่าย ไม่เช่อก็ถองกุ.

เม่่มมาบวชเช่นน้้ อย่ามาหวังเรื่องกิน เรื่องนอน เรื่องเจ่น เรื่องหว้วอะไร
 เพียงแต่พอดี, หรีอพูตอีกทีว่า เท่าที่จำเบ็น. เมื่อเบ็นเช่นนี้จิจไจไม่ไปหลงสึ่งเหล่าน้น
 ให้ถูกกับเรื่องของกาวอยู่ที่นี่ จะได้ประโยชน์มากในต้วการเบ็นอยู่ ให้ใกล้ิิกกับ ธรรมชาติ เบ็นเกลอกกบธรรมชาติ; ส่วนที่ได้ยินได้พ้ง ไค้อะไรนน เบ็นเรื่องเล็กกว่า.

บอให้ทำตัวเหมือนกับเครื่องรับที่ดี ที่ธรรมชาจิจะพุจให้ จะสอนให้; ถ้าเราทำตัวเราผิก กีอไม่เป็นเกรี่องรับที่กี มันก็จะไม่ไก้อิน, ไม่ไดิิินเสียงที่ธรรมชาติ
 ทั้งหลาย ก้อนหิน กัอนดิน อะไรทกกอย่าง ในสภาพอย่างน้ ม้น จะบีบบงง้บจิตใด ให้หยุค ให้เย็น ให้ยอม ให้องบ. ยิ่งเรามาำต้ววกลล้ชิต เบ็นเกณอกันมากๆแแ้ว ชิงงบ็นมาก.
 เช่นนี้ จะหาอ่านจากหนงงสีไไม่ได้; การหอ่านจกกนนงสือน้น ถูกละ ก็หไได้ แต่มนนเบ็นต้วหน้งสือ มันไม่ใช่ความรู้สิกอันแท้จิิง. ต้องมีความรู้สึกอันแท้จริง เบ่า ใจเอาไว้ให้คีๆ รับเอารสอ้นน้ไว้ให้ได้ คือรสที่ธรรมชาติจะบีบบังกับให้ ไส่ให้;

หมายความม่า ถ้าเราใกล้หิกรรรมชาติอย่างนีแล้ว ความคิคจะไม่แน่นไปทางยื่น หรีย อย่างอี่น. ความคิคจจแล่นไปสู่ความสงบ กระทังคลำพบ, หายโร่ คือพบว่า อ้าว, พอไม่เห็นแก่ต้ว พอลีมตัวกู - ของกุ แล้วกโสบาย บอกไม่ถูก.

ถ้าใกรรุ้สกสบาย บอกไม่ถุกปิ้นมาในที่อย่างน้้ ก็ค้นดู้หัคีเถิด ; เม่ออยู่ ที่ตรงน้น เวลาน้น เราไม่มีความรู้สึกปรรเภหตัวกู- ของกูที่เห็นแก่ตัว. นี่คือบทเรียน ทีคีที่สุด ที่สำกัญทีสสด ที่จะก้าวหน้าเร้วที่สุดในทางของธรรมะ ที่จะบรรถุ มรรค ผล หลุดพั้นจากกิเลส สึ่งเบ็นเรื่องพ้นจากอำนาจแห่งตัวกุ - ของกุ.

 เบึนไปตามความต้องการแห่งกิเลส คือ ตัวกู - ของกู. ถ้าเรามาใหที่ยย่างน้้ กรรมชากิ จะช่วยบืออกกันให้ความคิกประเงหน้นมันซาไป หรีอบางทีมันหยุดไปบางครรงบางคราว ;
 ม้นแปลกก้นอย่งไร.

มีหลายคน พอเข้มาถ็งตรงน้้นี่าทุดน้งอยู่แกวนี้ พอน้งลง เขาบ่นว่า
 เพราะว่าขณนน้นเขากูกกวามกรอบง่าของธรรมชากิ กีอ ธวรมปาติ ยิดไว้, ยืคจิตใจเอา ไว้ ค้วยเรรมชาติอันบริสุทธี่า กวามคิคประเงทตัวกู - ของกู, โลก โกรธ หลง จะไร เกิกไม่ได้ จิกว่างไปพ้กหนึ่ง เมาจึงสบาย บอกไม่ถูก.

## ขอให้ทกกคนได้อ่านความู้สีกอันน้ ให้เข้าใจธรรมททีเดียวมากมายมหาศาล ว่าความทุกข์เกิดมาจากความยีดมั่นถีอมั่น ว่าตัวตน - ว่าของตน.

กวามไม่มีทุก์้น้นจะมีได้ เมื่ไไม่มีกวามตีดม้นดือม้นว่าเบ็นตัววน - ว่า เบื่นบองตน ; เห็นได้่ง่ยย ๆ เวลาไหน เรามีความหนักอกหนักใจ กระวนกระวาย

ระส่ำระสาย ก็หมายความว่า เวลานนมันเต็มไปด้วยความรู่สีกว่าเบ็นตัวกู-ของกู, บาง เวลาเราไม่มี ความรูสึกเช่นนน้ เรากูรูสึกสบายเหมือนกัน ได้พักผ่อนเหมือนกัน.

เราไปเที่ยวชายทะเล หรื่อบนภูเขา ถ้าเรารู้ักจ้ด อย่าให้มนเบ็นเรื่องที่บ้าน ข้นมาที่นันอีก ก็จะพบรสใหม่ที่ว่ามาแล้วนน ; ฉะน้น โอกาสน้ คือโอกาสที่จะรับ สัมผัสกับธรรมชาติล้วน ๆ. แต่ถ้าคุณทำไม่ถูกเรื่อง มาเล่น มาหว้ว มาอะไรกัน เหมือนกับอยู่ที่กรุงเทพ ๆ อีก มันก็ไม่พบอีกเหมือนกัน. ต้องตั้งใจดีๆ ว่าเรากำลัง จะรู้จักสึ่งใหม่ส่่งหนึ่ง เพราะอยู่ใกล้ชิตธรรมชาติที่สุด ; ต้องระวังเอาเอง. ให้เทรียม พร้อมอยู่เสมอ ที่จะพบกับความว่างตามธรรมชาติ.

การเตรียมใจให้พบความว่างตามธรรมชาติ จะมีผลมากกว่าที่เราจะนอนหลับ หรีอว่าพักผ่อนแบบนน ; อย่างนนันกีว่างจากตัวกู - จองกูเหมีอนกัน แต่ไม่เยือกเย็น เท่ากับ ว่างจากตัวกู - ของกู ชนิดที่ธรรมชาติอันบริธุทธิ์ช่วยให้พบ; แล้วเราก็ไม่ ต้องนอน ไม่ต้องหลับ ไม่ต้องง่วงนคน, เรามีความรูสึกเยีอกเย็นในใจ ไม่มีความทุกข์.
 ข่งรสของพระบิพพานสักนิคหนึ่ง พอให้รูว่า พระนิพพานมีรสชาติอย่างไร; ถ้าเบ็น
 ช้วคราชช้วขณะ แล้วความรู้สึกเปล่่ยนไปเสีย กีถีอว่า เบ็นนิพพานชิมลอง, ความสงบ ชิมลอง หรีอว่า กวมมตุขแท้วริง เบ็นการชิมลอง ; แต่อย่าทำลล่นกับการชิมลอง ถ้าเกิดชอบช้นมา แล้วคนก็ติกพ้นในสิ่งนนนจนได้มาต็มตามความต้องการได้หหืือนกัน.

## ขอให้ พยายามที่จะบิมลุอง รสบาติของความสงบ ความสะอาด ความ

บริสุทธ์์ ความว่าง อะไรตามธรรมชาติ ชนิดที่าได้ยกกในกรุงเทพ บ หรือหาได้ ถำบากในกรุงเทพ ๆ ; แต่หาได้ง่ายตามป่า ตามดง ตามธรรมชาติ ที่ยังเหลื่ออยู่เหื่อน

ธรรมชาติเคิม ๆ. นี่งิเวียกว่าโซคตี หรือโอกาสดี ของการที่มาพกอยุ่ที่ที่สักชั้วระยะหนึ่ง คือสิ่งน ; ส่วนนอกนนเบ็นประโยชน์ที่รอง ๆ ลงไปทังนนแหละ.

คุณจะพังบรวยาย หรือคุณจะดูภาพในตึกในอะไร ที่มีไว้นน มันก็ดี ก็มี ประโยชน์; แต่ผมผู้จัดข้นไว้เองน้น จะยืนยนว่า ยังไม่มีประโยชน์ เท่ากับชิมลองให้ รูจักความสงบของธรรมชาติ ตามธรรมชาติ.

ที่นี่ ในสวนโมกข์นี้ เขาเรียกว่า มีมหรสพทางวิญญาณ คือ สึ่งที่ทำให้เกิด ความเพลิดเพลินสนุกสนานในการศึกษาธรรมะ หรือปฏิบิตรรมมะ ม มีตึกหลังนี้ก็เพื่อจะ สะดวกแก่การศึกษาธรรมะโดยรุปภาพ. นี่มนุษยสร้างข้นล้วน ๆ ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมชาติ, ตึกทั้หลัง และ ภาพเขียน ยังไม่ใช่ธรรมชาติ.

ถ้าเรานังอยู่ตรงนี้, ตรงนี้แหละเรียกว่าธรรมชาติ จ๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก้อนหิน ก้อนติน ต้นไม้ตนไล่ นึ่ธรรมชาติ จ๐๐ เปอร์เซ็นต์, หรือ บางงห่งคร่งธรรมขาติ ครึ่งมนุษย์สร้าง ไค้แก่สระนาพิเกร์ฟฑ1รงโน้น สรางขนมาด้วยอาศัยต้วธรรมชาติ ปรับ ปรุงเบ็นรูปภาพขึนมา : มีต้นมะพร้าวกลางสระน้ำ เหมือนกับนิพพานกลางวัฏภสงสาร. น้ก็ยังตีกว่าสิ่งที่สร้างข้นล้วน ๆ หรือแม้ทุ่สุดแต่หน้งสือตำรบตำรา; คือว่า ถ้าไปเข้าใจ เรืองนนแหละ เรื่องที่ว่า"ตันมะพร้าวกลางทะเลขผง" จะเข้า
กล่าวคือ รูจักหากวามดับทุกข้พบได้ ในตัวความทุกบนนเอง.

เมื่อก่อนน้ เราโง่ขนาดไปหาศวามดับทุกข์ที่อื่น ไม่ได้หาที่ต้วความทุกฐ์ วึ่งไปที่นัน วิ่งมาที่นี่ เพื่อหาความด้บทุกข์ นน้นือ คนโง่.
ตัวความทุกข์ ดับลงไปที่ตัวความทุกบ์ แล้วก็พบความดับทุกข์.

## ทีน วธธที่จะดับทุกข์ ก็ต้องดูที่ตรงความทุกข์จนเข้าใจว่ามน เบ็นอย่างไร จึงเกิดขึนมา.

ถ้าจะไปถามเขาว่า เรียนพระไตรบี่ฉกนนนเรียนอะไรบ้าง นนเน์เบ็นวิิีี่ทอก ไว้อย่างทฤงฎี, แล้วกก็มักจะมากเกินไป พร่าเกินไป กว้างเกินไป. ถ้าพยายาม กู่ี่ตัว ความทุกย์ จะพบเร็วกว่า; พิสูจน์ได้ตรงที่ว่า พระอรหันต์แต่กาลก่อมโน้น ท่าน เบ็นพระอรห้นต์กันได้ โคยไม้ต้องมิพระไตรบี่ฎก.

คุมย่อมจะพอพั่งออก ในสมัะนี้ เต็มไปด้วยพระไตรบี่ฎก แต่ก็หาบุคกลที่ เบ็นพระอรหัทต่ยาก เพราะว่าไปติดต้วหน้งสีอเสียทำนองนี้.

พระไตรบี่ฏกน้นมีประโยชน์อีกทางหนึ่ง; จย่าง พระไตรบี่มก พระ-
 ว่ามีประโยชน์อย่างยึ่งทางหนึ่งเหมือนกัน, นต่ยังไม่พอ เพราะเาต้องการความดับ ทุกฐ์โกยตรง. เราต้องมาเบึนเกลอกันกับธรรงชาติ ให้เซ้าใจธรรมชาติ ซึ่งเปนต้ว เจ้างองธรรมะ; เพราะว่าธรรมะนนนคีอเรื่องของธรรมชาติ หรีอเรื่องที่เบ็นไปาตาม กฏกณณฑ์ของธรรมชาติ. ฉะน้นลิงต้วธรรมชาคิเสียเยคีกว่า จะได้ชื่อว่า เราเบ็นอัน เดียวกันกับธรรมะเสียเลย, ไม่เยกออกเบ็น ต เรื่อง ธ ผ่าย ตกน อะไร; ให้มาเบ็น ตัวธรรมะไปเสียเลยดีกว่า คีอ ทำให้เข้ไปไนทัวธรรมชาคิเเียเถย.
 ความเย็น ความปราศจาคตัวกู - ของกู น้คืคข้อแนะที่อยากจะแนะ ในระหว่างที่พ้กอยู่ ที่นี่ ; เบ็นอย่างน้ จะได้รับประโยชน์มากที่สุด คุ้มค่าของเวลา เรียวแรง ทรัพธ์สิน อะไรต่างๆ ที่ค้องเสียไปเพื่อการมาพักอยู่ที่นี่ ชัวระยะหนึ่ง. ฉะนนขอให้ระวังให้ดี ก็คือ อย่าประมาท อย่าพูกมาก อ่าหุ้งช่าน; พูดมากจะต้องผลอ ต้องประมาท ต้องเติลคบบ่กเบี่ง.

ขอให้พยยยมม พึ่งสิ่งที่ควรจะพั้ง แล้ว หินิจพิจารณาให้มาก ; ที่จะต้อง ทำให้มกที่สุดน้น คือการสังเคต การพิจรรา ให้ข้าใจสึ่งเห่าน้้ เที่ยวนี้อ่าน

Q
 ถึงเนื้อความเหล่าน้น
 ตัวธรรมษาติ; ถ้ใใรรอ่านหนังสีอเล่มนื้ออก หรีอผ่านไปได้ ก็จะเรียกได้ว่า เบ็นผู้ ตรัสรู้. ขอยืนย้น หรือแนะนำว่า ที่นี่บ็นโอกาส หรือง่ายในการที่จะอ่านหนังสี่อ เล่มน้้ ซึ่ง่าย หรือสะควกกว่าที่กรุงเทพ ๆ. ฉะน้นขอให้มุ่งมมายให้ได้สิ่งน้ ให้รูรัก กันเข้กกับสังงน้้. นี่เบ็นส่วนใหญ่ เบ็นส่วนหัวใจ.

ที้นี กุณต้ลงปรับปรุงทุกอย่าง แล้วกก เลิกละสึ่งที่ไม่จ่าเบ็นเสีย. เรื่องกิน เรื่องเล่น เรื่องสรวลเเเซยา เรื่องอะไร ต่าง ๆ น้นหยุดเสีง ; เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องน้หยุดเสียก่อน, เรื่องกาบบ้านการเมึอง เรื่องอะไรต่าง ๆ หยุดไว้ก่อน เพราะว่าเรจำเบ็นจะต้องได้ "สิงน้้" ทรือเข้าใจ "สิงงน้", แล้วังงจะได้ชื่อว่า เบ็นสววกที่ดีของพระพุทธเจ้า ไม่เสยที. แม้ว่าบวชเพืยงเดือนหนึ่ง สองเดือน สามเดือน กียังเบ็นสาวกที่แท้้ริง ที่ดี ที่ถุกต้อง ที่สมมุรณ์ ของพระพุทธเจ้า; แม้เท่านี้กีมม่าเหลื่อหลาย เหลือที่จะกล่าวได้เล้ว.

การมาบวชกรังหน่ง เบ็นเวถา จ เดือนกัตาม ต เดือนก็ตาม ไห้ได้เบืน สาวกที่กีทลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือปฏิบิติถูคต้องครบถ้วนบริบุรห์์ ตามหลัก เกณฑ์ ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทัสสสอนไว้ คือเมืนอยู่ลย่างใกล้ชิตธรรมชาติ อย่างที่ ว่ามาแล้วน้น แล้วเบึนธรรมอยุ่ในต้ว. น้ำหนักจะลคไปบ้าง ตัก ะ์-๖กกก. ก์ไม่ เบ็นไร อย่าไปกล้ว, จะผอมลงนิดหน่อย กีไม่เบ็นไร; แต่จะต้องได้อะไรในทางจิต ทางวิญฏาณ มาชดเชยคุ้มกัน หรีอเกินกว่า เบ็นกำไรมหาศาล.

ผมหวังที่สุด ใดว่จะให้ทุกลบที่มาที่นี่ ได้รับประโธธน์สูงสุด ที่กี่ที่สุด ให้มากที่สุดค้วย ; แต่แล้วก็ไม่ใคร่จะสมหวัง; ที่แล้ว ๆ มเบ็นเครีองพิสูจน์ เพราะ















































## ปฐมนิเทศ

ทังร่างกายและจิตใจ แล้วศ้องมีสิ่งที่จะสนองกวามสุข ควางเจริญของมันเบ็น ๒ ฝ่ายอยู่ คือผ้ายวัศถุ และผ้ายจิตใจ ที่พอเหมาะพอดีกัน เท่าน้น.

พระพุหศาสนานี้ มีรรรมะ คือความพอเหมาะพอดี ระหว่างสิ่งทั้งหลาย ทังปวง ที่ต้องมาเกี่ยวข้องกัน. อย่าหลงแต่เพียงวัตถุด้านเดียว หรือว่า อย่าหลงแท่ เรื่องจิตใจ ความรู ความฉลาดท้านเจียว; ต้องให้เบ็นความถูกต้องของทุกสิ่ง.

ที่กล่าวมาน้ คือ ข้อแนะนำ ในการที่พวกกุณจะมาพกอย่ที่นี่ส้กระยะหนึ่ง, นัเบ็นข้อแนะนำ ที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้ว เท่าที่จะนึกได้ แล้วก็มีอยุ่เท่าน ในการทำกวาม เจ้าใจกัน ในวาระแรกที่ได้พบกัน.

ต่อไปนก็ขอให้แต่ละองค์ แต่ละรูปนี้ขวนขวายให้สำเร็จประโยชน์ ตามที่ว่า มาแล้วนนทุก ๆประการ.
ชอยุติไวเพียงเท่าน สำหรับวันน้.


# โมกขธรรมมระยุกต์ 

- $\boldsymbol{\infty}$ -

๓๐ มีนาคม ๒๕จ๘

## บูญหาของคน

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย, การบวขระหว่างบ้ดภาคเริยน เพ่อม่โอกาสศึกษาธรรมะ เบ็นม่เศษเบ่นนี้ ก็เป็นการดีอย่าายิ่ง.

สำหรับการบรรยายนั้น ก็ต้องเบ็นเรื่องที่จัดขึ้นเบ็นพิเศษ ให้ เหมาะสมกับโอกาสอันส้้น และเหมาะสม กับ สถานะ หรือ ภาวะ ของผู้ต้อง การจะศึกษา. ผมจึงเลือกดูว่า จะพูดกันด้วยเรื่องอะไร โดยหัวข้อว่าอะไร; สำหรับคราวน้ นึกไปนึกมาก็คิดว่า อยากจะพูดโดยหัวข้อว่า โมกขธรรม ประยุกต์.


ความหมายของโมกขธรรรมประยุกต์












 โมกขรรวมกันดีกา่า.







ต้องรู้ัจักว่า คน คืออะไรก่อนรู้บัญหาของคน สำหรับหัวข้อในวันแรกนี้ จะพูคกันโดยหววข้อย่อยที่ว่า "บี๊บหาบองกน"; เราจะต้องพูดกัแบบ์นข้อแรกลึงคำว่า "คน" แล้วจงงจะทราบสิ่งที่เบ็นบัญหาของกนไต้ ไม่อยาก.

ขอให้ส้งเกตให้คีวา พอเราพูกถีงกำว่า "คน" คืออะไร? จย่างน้้ บางกน จะคิคว่ามัน่ายนิดดดียว ที่จะตอบว่า คนคืออะไร; แต่ตมคววมจริงแล้ว ม้นยากที่คน น้นเองะรู้ว่า คนคืออะไร. ขอให้ไปสังกตตุูให้ดี. ถ้าเรารู้ว่า คนคืออะไรจริง ๆ

 ธรรมะ หรีอเพื่จจะทับทุกข์.

เรื่องที่เราเรียนก้นน้น เราเรียนก้นในเง่ของภษษาเสียมากกว่า หรีอเม้ที่สุด กัจะรียนในแง่ของชีววิทยา หรีอเรีองวิทยาศาสตร์ สรีรศาสตร์ กายวิภาค วลบ; จริงอยู่ เหล่าน้้ ก็เป็นเหตุให้ว้้เรื่องคนเหมือนก้น แต่เกือบจะไม่มีประโยชน์ หรือไม่ค่อยจะมี ประโยชน์ ตำหรับจะรู้รรรมะที่เบ็นความดับทุกข์.

 ขี้นมามากแล้ว กว่าจุดเริ่มต้นของสั่งที่ม่ข็วต; นี่ในทางชีววิทยา จนถึงกับคริ่งคน
 เท่าน้น. แต่าตงธธรมะ หรีอทางศาสนาน้ ไม่ต้องการเพียงเท่าน้น; ต้องการจะ รูรี่รืองอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเบ็นระบบทางจิทใจ ว่า ตวามเบ็นคนนน้หมายถดึงภาวะบอง จิตใจ ตลอดถึงคุณค่าที่มากเบ็นพิเศษของจิตใจ ไม่ใช่ของร่างกาย ; ฉะน้น เราจึงมี ความหมายของคำว่า คน นี้่าง ๆ กัน.

## ความหมายของ "คน" ในทางศาสนา

ในว้นน้้เราจะพูดถึงบั๋ญหาบองคน แล้วก็หมายถึง "คน" ตามหลักบอง ธรรมะ ที่หยิบขื้นมาพิจรรณา ในรูานะเบ็นเรื่องทางธรรมะ หรีอเรืองทางศาสนา หรือ เรื่องทางจิๆ ทางวิญญาณ, ไม่ใช่เรื่องทางวัตถุ แม้เต่ทาชชีวิิทยา เบ็นต้น.

คำว่า "คน" ถ้าในทางธรรมะ อาจะะล็งไปในทางภาวะอันแท้จริง ของสึ่ง ที่เราเรียกกันว่า "คน"; คังน้นอาจจะหมายถึงกรจมปล้กอ้อแอออยุ้ในกองทุกข์ ที่สัตร์ ชนิด "คน" น้นจะจมอยู่ได้อฺยางไร. ความเบืนคน ในความหมายนี้ ก็คือ จมมตู่ ในกองทุกบ์ ทีเขาไม้รู้จ้ก มองไม่เข้าใจ แล้วกกไม่อยากจะออกจากกองทุกข์; นี่คือ คน ธรรมดาสามัญที่สุด ที่เราเรียกกันว่า จุดุมน.

พวกคุณอาจจะได้ยิยนคำว "ปุดุุน" มาหลายคร้งหลายหนแล้ว แต่อาจ จะรู้สึกความหมายในประการอื่น ซึ่งมันก็คล้าย ๆ กัน. ปุกุชน คือ ลนธรรมดาสามัญ ตังดิบอยู่; ตามตัวหนังสือ ก็ว่า ยังหนาอยู่, คำว่า ปุดู แปลว่า หนา, ปุถุน ก็แปลว่า คนหนา - หนาไปด้วยเกร์องห้มห่อ คืออวิชขา หรีอความโร่. เขาพูก เบ็นภาพพจน์หน่อยหนึ่ง เขาก็พูกว่า มีผ้ใในควงตาหหา น้นแหละลือปุดุบน คือ คน ที่ม้ผ้าในดวงตาหนา.

ลองไปจัคพิจารณาตูกับตัวเอง ว่าตัวเองมีรานะเบ็นอะไร? เป็นปุดุดน หรือเปล่าร ถ้าเบึนปุถุชนแล้ว เบ็นมาก หรือเบ็นน้อเเท่าไรร นี่เราจะต้องต้งต้นบัญญหา กับที่นี่ จึงจะพูคกันได้ในแบบของมนุษย์ คือ สามารกที่จะเอาไปใช้เบ็นประโยชน์ได้ หรือปฏิบิิได้.

เรา ต้องู้จักั "คน" ตามกวามหมายในทางธรรม ซึ่งเล็งถึงจิตใจอยู่ใน สภาพอย่าไร แล้วก็เจก "คน" เหล่าน้นเบ็นพวกๆไป ตามสภาพของความสูงต่ำของ

๒๐
โมกขสรรมประยุกต์


 แล้วแต่จะเรียก เรียกว่า อริยชนก็พอ.

คำว่า "อร่ย" นี์มีคีคามหมายหลายชับหลายช้อน : ทีแรก จะหมายถึง
 คนบ่าคนนเื่อนเบ็นคนที่มิใช่อารยชน เบ็นอนารยชน. ท่อมา คำว่าอารยฯน หรีอ อริยขน น้้ ให้ความหมายสูง เบ็นไปทางจิตใช, หรีอว่า เมี่เกิกบุคคลที่สุง มีกวามประเตรฐ ในทางจิทใจง้นมา ไม่มีคําอะไรจะเอามาเรียก ก็เเยยมมคำว่า อารยะ หรีอ อริยะน้มาเรียก เลยกลายเบึนอริยชนช้้นมา.

ทีน้น้าถูตามทลักรองพุทธศาสนา อริยธน กีมีความหมายเฉพาะในวงบอง
 จิตที่สะอาด สว่าง สงม, อ่างน้อยที่สุก ก็มีกววมรู้ชนิคที่ออกจากทุกร์ได้โคยแน่นยน; เช่น พระโศคบัน เบ็นอ้นจับแรกของ อรยชน ก็รู้ทางมาทางไป ไม่หลงทางอีกต่อไป เบ็นผู้ที่งงแท้ท่อพระนิพพานเบ็นแน่นอน. นี้ก็กเรียกว่า พระโโคาบัน เบึนอริยชน อันลับแรกในพระพุทธศาสนา.

ถ้าเป็น ปุดุชน กี่ยังจิบยังหนา ไม่รู้ทิศทางที่จะต้องไป, ไม่รู่าตตววออง กำลังจมยูู่ในอะไรด้วยช้ำ คือไมูรูว่า ต้องไป; ถ้าไม่ต้องการความเจิญ ต้องการจะ จมอยู่ที่นน้น อย่างปุดุชนคนธรรมดาสามัญ มันก็ไม่มีนี้ญหาอะไรเหมือนกัน. เพราะฉะน้น บั้มหาของ "คน" จงงต้งต้นลง ที่ยยากจะให้คีกว่าธรรมดา; จะวางระดับธรรมดากัน อย่าไรก็สุกเท้ แต่ถึงอย่างไร ก็ไม่พ้นรรดับของปุดุธน คือ คนที่ไม่รู้ว่า "คน" คือ

 ให้ประเสริฐกว่าน้้ ม้นค็มีบีญมาขึ้นมาทันที, คือพบบัญหานันแหละมากกว่า ว่า การ

 ที่กำลังเบ็นอยู่ ตามความหมายของคำว่า ดี- ดี หรือ ปรเสริฐูก์สุดเท้; เพราะะนน เราต้องรูจักำว่าวา "คน" ให้ถูกต้อง ว่า กนน้นคืออะไร แล้วเราจะรู้จักบัมมหาของคน.

> บ๋ญหาที่ ๑. บ๋ญหาของคน คือความทุกข์

เมื่อต้งเบ็นบับบทที่ จ. ข้้นมาว่า คน คืออะไร? ก็ตอบว่า คนคือสสตวร์ที่ยง จมอยู่ในกองทุกข์ ตามธรรมดาสามัญ แล้ว ข้๋ญหา ของเปาโดยตรงก์ คือกวามทุกข์ นันเอง.

อย่ามองไปในทางทฤษฎี หรีอทางอะไร ให้มัมยุ่งยากลำบกกเกินจำเบ็น;
 ที่จะเบ็นบัญหายิ่งไปก่ว่าน้. บั๋ญหาเฉพาะหน้กําคือ ความทุกข์ในหลาย ๆ ความหมาย ที่เฆากำล้งได้ร้บอยู่ นี่เรียก่าบ่มหาของคน ; แต่เขาจะรู้จักมัน หรือไม่รู้จัก กีไม่เบ็น ประมาน.

เมื่อคน จมอยู่ในกองทุกข์ ก็ไม่รุจักความทุกฐ์ น้ก็เบ็นของธรรมดาออ่างยิ่ง; คนที่ฉลาด เขาจึงเปรียบเทียบด้วยภาพพจน์อันอื่น ให้เข้าใจ่ายขื้นมาอีก ว่า "นคไม่ เห็นห้า ปลาไม่เห์นน้ำ ไส้เดือนไม่ห์นเด้น หนอนไม่เห็นคูก, หรือ ลนก์ไม่เห็น ตัวเอง หรือไม่เห็นโลก". ฉะนน การจมอยุ่ในกองทุกฆ์ ซึงต้วเองก์ไม่เห็น จึงเน็น ปรกกิภาวะของคนธรรมคาสามัญ ที่เรียกว่า ปุดชน.

สรุปกันให้สนกว่า บั้มหาก์คือ ความทุกข์เฉพาะหน้า ทุกข์เท่าไรก์เป็นบ๋ญหา มากจึ้นเท่านนตามลำคับๆ จนกว่าจะทำลายความทุก์์ให้หมดส้นไป ไม่มีอะไรเหลือ

190
จึงจะหมดบั้ญหา; ฉะน้น ถ้าหมคบั้ญหกกกคคคถึงนิพพาน เบ็นดริยชนกันไปตามลำขับๆ จนเบ็นอริยชนช้นสูงสุด คือผู้บรรุุนิพพาน.

ในรื่องแร่ก ที่าา บั๋ญหาบลงกน คืออะไร; น้นกี คือลวามทุกบ์ ที่เทา เผชิญอยู่โดยไม่รูจัก ; ถ้ามากไปกว่าน้น ก็เเหนเบ็นความสุขไปเสีย ที่เขาเรีกกว่า เห็นกจจักรเบ็นคอกบ้ว. ฉะนน ปุดุชนคนธรรมคา จึงเห็นกามารมมเบ็นสรณะ เบ็น ทีพึ่ง เป็นของคี เบ็นของวิศศษประเสริริร หรือเห์นความร่ารวย เห็นอำนาจวาสนาเบ็่เต้น ไม่ได้เห็นว่า เบ็นสี่งที่ทำความยุ่งยาก ก็ส็่งพอใจในควมมทุกฐ์ นี่เรียกว่าไม่เห็นทุกฐ์ อย่ายยง.

เมื่อููดึงงความทุกฐ์ ม้นยังแบ่งออกเบ็นความทุกบ์ทางกาะ ล้วน $\eta$, เบ็น
 ว่า ทางวิญญาณ คือทางสิิบิญญา : ไม่ไช่เบีนเรื่องของกายล้วนๆ ไม่ไช่เบ็นเรื่อง ของจิตล้วนๆ แต่เบ็นเรื่องของสิิบิบมาความคิคความเห์น. นี่มีความทุกข์ชับซ้อน กันอยู่หตาษช้น เราค่อยููศร้นันนอี่น.

บ้ญหาที่ ๒. ต้นเหตุของความทุกข์ ซึ่งเบ็นบัญหาของคน
ทีนื้ เมื่อพบว่า บั๋หหาของคน คือ ความทุกข์ที่เผชิญกันอยู่ ก็จะมณงดูต่กไป ถิงเรื่องที่ ๒. ว่าอะไรเป็นต้นเหตุ หรือเบึน ที่มาบองบัญหาน้น ?

ถ้าทุกคนจะสังกตตุสักหน่อย ก็คงจะตอบได้องว่า อะไรเป็น ต้นเหตุ ของ บัญหาน้น เพราะม้นติดอยู่ที่นน้น และอยู่ที่ตรงน้น คือ ความที่เขาไม่รู้กว่าอะไร เบ็นอะไร, ไม่รู้กักว่าอะไรเบ็นอะไรไปทุกสิ่งทกออย่าง : ที่เขาควรจะรู้ เท่าที่กวร จะรุ้า หรือที่จำเบ็นจะข้องรู้ เซาก็ไม่รู่กัก อย่างนี้กเรียกว่า ไม่รู้, เบ็นอวิชชา คือ ปราศจากความรู้.
 มันก์ด์นรนไปตามอวิชชา ตามความไม่รู้ นี่เรียกว่าบัญหาได้ต้งต้นข้น แล้วก็เดินไป ไม้รู้จักจบจักส้น เพราะมีอวิชชาคือ ความไม้รู้ เบ็นเหตุให้เกิด ความรู้สึกอ่่นๆ อีก มากมาย เช่น ตัณหา - ความอยาก, อุปาทาน - ความย๋ดมั้นถือมั้น; ถ้วน แต่เบ็นความทุกข์.

เมื่อเรามองดูที่ต้นเหตุฯองบัญญหา ก็จะพบว่า อวิชชา คือ สภาพที่จิตปราศจาก ความรู้ที่ถูกต้อง; รูริคนนนมีค่าเท่ากับไม่รู้. ฉะนน อย่าพูดถึงดีกว่า ถ้ารู้คดแล้ว ไม่เรียกว่าความรู้, ถ้าเราศจากความรูที่ถูกต้คง ก็เรียกว่าอวิชชา. หรือถ้าถามให้ไกล กว่าน้้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้งต้นมาจากอะไร เราก็ตอบด้วยคำว่า อวิชชา อีกเหมือนกัน แต่มันเบ็นอีกความหมายหนึ่ง.

จวิช์ชา ในที้นี้คืคือ สิ่งที่เรายังไม่รู้ หรือไม่อาจจะรู้ แต่บางคนเขาเรียก
 ว่าจเเรีกว่าอะไร แล้วไม่จำเบ็นจะต้องรู้ถึงขนาดน้น, จะให้ยอมเซี่ว่าาบ็นพรเบ็นเจ้า ก็ได้ ซึ่งเบ็นนร่องต้องเชื่อ ไม่ไช่เรื่องรู้.

เมื่อถามว่า ทุกสึ่งทุกอย่างต้งต้นมาจากอะไร? ก็ตอบว่า มาจาก อวิชชา ในความหมายที่ว่า ยังไม้รู่วสส่งน้นคืออะไร; แล้ว์ไม่ไม่าคัญที่จะหยิบมาเบ็นบัญหา ก็มา
 หรือความทุกช์เฉพาะหน้านี้ ม้นมาจากอะไร; แล้วกจจะพบว่า อ้าว, ม้นมาอากอวิชชา คือความไมรู้ หรือความโง่เขลาของเราเอง ที่นี่เละเดี่ยวน้้ และทุกคร์งที่มีนทำหน้าที่ ของม้น แล้ว้องไไม่ถีอว่า อวิชชาน้้มีอยู่ตลอคเวลา.

เราถีอว่า อวิชชาน นี้ ปรากฏนี้นทุก ๆ ดรั้ ที่เราไม้รู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมาถึงเข้า เบ็นเรื่อง ๆไป วันหนึ่งกี่เร่องก์ได้; เราอาจะะไม่รู้โดงไมู้รูสกตัวก็ได้
 ไม่ออก อย่างนี่กด้ต้.








 มันจะมีอะไรเร็ามมเกี่ยวข้องกับตัวเรา.



บ้ญหาที่ ๓. ความปราศจากทุกโ์ คือไม่มีกีเลส








เอาละ เบ็นที่ยอมรับเสียทีก่อนว่า ต้องเพราะไม่มีอวิชชา ไม่มิกิเลศ ไม่มี
 ว่าความไม่มีทุกข์ ไม่มีมีษหนา นี้ ต้องมาจากความหมคต้นเหตุ ของมัน คีอ อิชชา หรีอ ตัณหา ตอนนี้เห็นชัดใสแจ๋ว แม่แต่โดย logic ก็ไม่มีใครจะก้านไก้. แต่วาไป
 ข้อว่า วิธีเฏิบิิิเพื่อให้หมดบัญูานนนเคง.

## บ๋ญหาที่ ๔. วิธีปฏิบต เพื่อให้หมดบัญหา

ทบทวนจูให้เห็นชัคเนื่องกัน กีกีอวา บัญหาของกนเบ็นเรื่องแรก, และ มูถเมตุให้เกิกบัญหาเรื่องที่ ต, กวามไม่มีบั๋ญหา เบ็นเรื่องที่ $๓$. เรื่องที่ ๔ คือ วิธีที่ จะให้ดึงความไม่มีป๋ญหา หรีอความหมดััญหา คืออะไรค่อไป กีกีค การประพดิิ ปฏิบทิ หรีอที่เรียว่า เบ็นอยู่ หรีอมีชิวิตอยู่, หรีอเขาจะใช้คำพูกให้ไพเราะแบบนัก


การเบ็นอยู่ ที่ไม่อาจจะเกิกบ๋๋ญหาเมืนอย่างไร? ตอบอย่างกำบี้นุบกิน ก็ตอบอย่างน้ว่า : เรามี ปีวิตอยู่ให้ดูต้อง ชนิกที่ไม่ลาจจะเกิดบ๋้ญหา. พูคอย่างนี้ มันก็ถ้งไว้ให้ามต่อไปว่า เบ็นอย่างไร: นีกีคต้องอาศ้ยหลักในพระพหธวจนะ กี่าต้องมี ความถูกต้อง ที่เราจริญพอกพูนให้งอกงามขึนมาเรื่อย ๆไปไม่มีที่สกตุก กล่าวคือเรา


ถ้าถือตามอริยมรรคมีองค์ ธ คื่อหนทางอันประเสริรูมีองค์ ๘ ก็ได้แก่ : ถูกต้องในความคิดเห็น, ถูกต้องในความปรารถนา, ถูกต้องในการพูดจา, ถูกต้องใน การกระทำทางกาย, ถูกต้องในการเลี้ยงบัวตรเนึนอยู่, ถูกต้องในความพยายาม, ถูก ต้องในความมี่สต่ เครื่องกำหนด, ถูกต้องในความมีจัตมันแนน่วแน่เม็นสมาธิ, กีเรียก ว่า อริยมรรคมีองค์ ธ ประการ.

ไปหาหนังสีตคีกษาคูจกกเรื่องเหล่าน้น โึ่งมีายยละเยียายยู่ในหนังลือค่าง ๆ มากอยู่แล้ว. เดี๋ยวนน้เราจะระบุถิงในฐูนะเบ็นวิธีที่จะกับบัญหา จะตัคหนทางแห่งบั๋หา จะไม่ให้บัญหาเกิขข้้นมา.

ถ้าูจให้เคบบข้ามา ก็คีอ การศึกษาที่ลูกต้อง ใ ในทางภาษาบลี การ ศึกษ่เขา หมายถีงรู้ และประพๆิิกระทำอยุ่ ไม่ไช่เรียนแต่หน้งสีอ ไม่ใช่เรียนแต่ ทษษมี่ การศืกษาในพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศื่ลลิกขา -รู้และประพฤตั และ กระทำอย่่อ่าตฺถูกต้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับ กาย วาจา, จิตตสิกขา -รู้อย่างถูกต้อง กระทํอย่อย่ากกกต้คง เกี่ยวกับจิต, ม้ญญาลิกขา -ร้อย่างถูกต้อง กระทำอยู่อย่าง ถูกต้องในทางบ้มูา; เม่อษยายออก กีเบ็นอริยมรรคมืองค์ ธ.
 โลกน้ อย่างที่ปรอกอบต้วยความถูกต้องทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางตติบัมญข;


ธรรมประยุกต์คือใช้ข้อธรรมะเกี่ยวกับชีวิต
ของคนปฏิบึตใให้มีผล
 เรื่องอิิยสัจ์ ๔ แต่ไม่เคยมองเห์นในลักษดะที่เบ็นบั้ญหาของกน เพราะลนนั้นจงงไม่
 ม้นกียังไม่ประยุกต์ นอกจกกประยุก์ให้เวียนห้ว.

ถ้าเรามาดูจยิยตัจ์ ๔ ในแง่ี่เบึนแรื่องของกนโคยตรง จย่างที่ผมพูคไปแล้ว ว่า บัญหาของคนในชีวิทประจำวัน มีอยู่อย่างไร, แล้วันเกิกมาจากอะไร, ถ้าหมด บ้มหาจะเบ็นอ่างไร, ทำอย่างไรจึงจะหมกบั้มหา, อย่างนี้จงจะบประยุกต คือว่า เอา

ธรรมะเข้ามาเกี่ยวกับเนอกับต้ว กับชิวิๆของคนโคยตรงท้นที และชนิดที่ขาดเสียไม่ได้. ถ้าจาดก็จะเบ็นบุถุชน คนหนา คนดิบ เบ็นคนอย่างที่ไม่น่าดู; ถ้าเอามาใส่เข้า ก็จะ เบ็นคนที่เจริญข้น 9 จนเบ็นอริยชน.















 ทกกสนนมมกม์.

 เกี่ยวกับโมกขะ หรือโมกษะ แล้วแต่เราจะชอบใช้คำไหน กำบาลี หรือกำไทยที่มาจาก คำส้นสกฤต.

เมื่อจะเอาโมกขธรรมมาทำให้ประยุกต์กันได้ในชัวเวลาอันเล็กน้อย ก็ต้องทัง ท้นบัญหาอย่างนี้บึ้นธรรมดา แล้วก็ไม่ยอมให้เบ็นเรื่องหนงสือ หรือตำรา; แต่เลา มาทำให้เบึมเรื่องของคนจริงๆ ซึ่งรวมถึงเราด้วยคนหนึ่ง. เราจะไม่ทำกับสิ่งนี้ใน ฐานะเบ็นทำรา, หรือเบ็นทฤษฎี อนไม่รูจักจบจักสิน แต่ขะเอามาเบ็นเรื่องปฏิบิทิ ใน ชีวิตประจำวันทุก ๆวันไปทีเกียว.

สำหรับในวันน้ ผมก็จะพูคแต่หววข้อเคียว คือ ห้วข้อว่า "บ๋ญหาของคน"; แล้วก็ขอถือเอาว่า พวกกุณทุกกนเบ็นต้วบัญหา หรือเบ็นเจ้าของบั๋ญหา ฉะนน ใกรมี ความสงสัยอย่างไร ก็ขอให้มาพุดกันในเรื่องน้ ให้ถามอยู่ในขอบเขตของหัวข้อน้ แล้วผม ก็จะทอบอยู่แต่เพียงในขอบเซตของห้วข้อน้ เพื่อทำกวามแจ่มแจ้งในหวข้อนือย่างเคียว คำว่า "บญหาของคน".

คำอธิบาย ตอบ "บัญหา"
ต่อไปน้คนเเป็นเวกาสำหรับถามเล้วตอบ ใกรมีบีญหาก็นิมนต์ ไม่ท้องเกวงกลัว หรีอกรงใจอะไร มีข้อสงย้ยกกกมมได้กามความรู่สีก.
(ถาม) ผมอยากจะย้อนกลับไป่ยังวันแรกที่มาถึงที่นี่ ท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อได้มา ถึงสวนโมกช์ก็ให้มาปฏิบติธรรม โดยจะต้องทำความรู้จักกับธรรมชาติให้มากที่สุด แล้วก็อยู่กับ ธรรมชาติ เบ็นอยู่กับธรรมชาติ ผมอยากจะทราบว่า ประโยคนกินความหมายอย่างไรครับ ?
(ตอบ) นี่เบ็นบัญหาย้อนไปหาข้อกวามในวันแรก เบ็นจยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ฐนาดที่เบ็นเกลอกันกับธรรมชาติ น่ก็มุ่งหมายอย่างเจียวก

ฐึ่งเป็นที่ตังของกฎเกณฑ์ หรือความจริง หรือกวามรู้ หรืออะไรฑ่าง ๆ. ถ้ามีบ้ญหาเกี่ยว กับข้อน้ ก็ต้องเรียกว่า ทำผิดธรรมชาติ ฉะน้้ จิงได้เกิดเบึนบัญหาข้นมา. ถ้าเรารู้ และกระทำอย่างคล้อยตามธรรมชาติ มันก็ไม่เกิดบัญญหาข้น.















 ไมรู่ว่ามันเรีกาวาะะไร.


 ไมม่คควมมดุกั์แย.






















เขาเบ็นพระอรหน้นต์ก้นได้มากมาย ก่อนแต่มีสึ่งที่เรียกว่าพระไตรบี่ฎก ; เดี๋ยวนี้ ยิ่งมีพระไตรบี่ฎก ยิ่งพาให้เวียนห้ว ก็เลยต้องหาทางออก หนีไปหาวิธีเดิม ๆ ครัง โบราณ ครังพุทธกาล : เข้าถึงตัวธรรมชาติ นัเบ็นข้นแรก, แล้วพระสงม์ก็เบ็น ตัวเจียวกันเสียเลยกับธรรมชาติ ซึ่งมีความว่าง มีความหยุต ความเย็น ความไม่เปลี่ยน แปลงอะไร มันง่ายกว่า.

ที่กล่าวมาแล้วน้้ คือ คำอธิบายถึงเรื่อง อรู่อย่างเบ็นเกลอกับธรรมชาติ และเนื่องกับคำพูดในว้นน้น ว่า เบ็นการง่ายที่จะรูจักบัญหา หรือกวามไม่มีบ๋ญหาโจย ธรรมชาติช่วย ซึ่งไม่มีใครจะช่วยได้มากเท่าธรรมชาติ นี่ม้นเบ็นอย่างน.

ต่อไปนี้จะมีบัญญาอะไรอีก หรียจะซักข้อนี้อีกก็ได้ จะพุดก้นในส่วนไหน กี่าไป.
(ถาม) ผมอยากจะเรียนถามต่อว่า ในเวสากลางวัน สมมุติว่า เราอยู่ในสถานที่น แล้วเกิดความสุขสงบจริง แต่พอเรามานั้งอยู่คนเดียว โดดเดี่ยว ในตอนกลางคืนม้นจะไม่เบ็น อย่างนน จะมีความหวาดระแวง แล้วมีความกลววต่างๆเกิดข้น ทั้ๆ ๆ ที่อยู่ในสถานที่เดิม ทำไม จึงเบ็นอย่างน้ ?





 กังะะกากกี.



๓๒
วิตก; เราต้งใจใว้ให้แน่วแน่ว่า เราจะท่อสู้ เกิคความกลัวิ้นมา ก็กม่กุกบความกล้วน้น
 คนเราก็จะชินกับความเงียบ ความมืด หรีจชินกับบี่า น้งอยู่คนเดียวก์ไม่กล้ว.

ตอนแรกๆ นี้ก็เบ็นธรรมดาที่จะท้องกลัว แม้ว่าเราจได้ตตรยมจิกใจมาเบ็น อย่างดี เราจะมาน้งอยู่ในบ์าเบ็นคร์งแรก คนเดียว ในที่สงบสงัด กระทังกถางคึนค้วย น้ม้นกัต้องกลัว เพระะว่า เคยชินแต่ในความอบอุ่นมากเกินไป.

ทุกคนก็เคยผ่านมาโกยรูปนี้ แม้พระพุทธเจ้าเอง เราอ่านเรื่องของพระพุทธเจ้า แล้ว เราจะุ้ว่า อ้าว, เรื่องของเรากีเบี่นอย่างน้นเหมือนก้น : ในการที่เราจะปลีกออก


พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้ ในเรื่องที่ท่านเคยประสบมาแล้ว จะเละเล่าเรื่อง

 หรือเดินอยู่ ก็เดินอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่หน์ไปไหน. เดี่ยวความกลัวก็กายไป เพราะ มันเบ็นของหลอกชนิดหนึ่ง.

ที่กล่าวมาน้้ หมายถึง ความกลัวที่เกดกขึ้นด้วยลวามรู้สี่ก เช่นกลัวผี กลัว อะไรก์ไม้รู้ โคยเฉพาะ ก็กล้วความมีดในวลาากลางคึน หรือเสียกระโตกกระตากอะไร ออกมา เบ็นเรื่องเบื้องต้น แล้ว์กไมมีมัมมาอะไรนัก พอแก้ไขไปได้.

ส่วนเรีอง ความกลัวที่มีอมู่อริง เช่น กลัวเงึบไม้ กลัวตาย กลัวสัตรวร้ยย ที่มาอยุ่เดพาะหน้า นม้มันเบ็นอึกเรื่องหนึ่ง อีกระคับหนึ่ง ต้องไปแล้ไขต่ลมู้กันโกย ธรระะที่สูง ไปกว่า กระทังไม่มีทัวตน ไม่มีความตาย ทีนี้จะจะไม่กลัวอะไรเลยทุกอยางไป.
 ดึกๆ นี่คุณก็จะต้องกล้ว ทังที่ไม่มีอะไรมาทำให้ตาย มันก็กลัว ; แต่รวมความมันก็ อยู่ที่ กลววตาย เหมือนกัน. ต้องลองทำไป คือต่อสู้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะหาย เปลี่ยน นิส้ยให้เร็วเข้า เราก็ต้องเสียสละ.












 เรียก่า เสียสละ คือสล้ตออกไป.



 ได้เรรา.
(ถาม) อยากจะเรียนถามท่านคาจาร์ เนื่องด้วยบัญหาแรก ท่าแอาจารย์บอกว่า ธรรมชาติในสวนโมกข์น มน มันสามารถกำหนดให้เรามีกเลสน้อยลง มากกว่าธรรมชาติในเมือง หรือว่า สภาพแวคล้อม ซึ่งแวคล้อมเราอยู่ในกรุงเทพ ฯ หรือที่ไหนตามเมืองต่าง ๆ. ทีนื้จาก ประสพการณ์ที่ผ่านมานั้น สำหรับนักศึกษาที่มาาวชนน้ ทุกคนส่วนใหญ่จะต้องออกไปเผชิญกับ ชีวิตในเมือง; ฉะนนนราไม่สามารถที่จะกำหนดสสงแวดล้อมในเมือง ให้เหมือนกับในสวนโมกข์ นีได้ มันจึงอยู่ที่ว่า ธรรมชาตินี่กำหนจให้เราทำ หรือว่าเราอยู่ยตอิทธิพลของธรรมชาติ; อยาก จะถามท่านอาจารย์ว่า เราจะปฏิบตตอย่างไรในสังคมเมือง อย่างให้มีกีเสสน้คศที่สด.
(ตอบ) เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เคยอธิบายไว้อย่างละเอียด ในการบรรยายครัง หนึ่ง นึกไม่ออกแล้วว่าในครงไหน อยู่ในหนังสือเล่มไหน พิมพ์แล้วหรือย้ง คือเรื่อง การบวชชั้วคราว. ได้ช้ให้เห็นว่า การบวชชัวกราวนน้นมนมีประโยชน์อย่างยิ่ง เหมีอน กับว่า เราหลีกออกไปหาโอกาสผืกฝ่นสมรรถภาพของเราให้สูงสุด ในที่อันสงบสง้ด เช่น เรียกว่าบ่านี้ บาาไหนก์ได้ ไม่ใช่จำเบ็นจะต้องเบ็นสวนโมกข์. ถ้าบ่าแล้วม้นก็ต้อง เหมือนกันทังน้น เพื่อเบึนโอกาสผ่คของจิๆใจ ผื่กความมีกำลังจิตสูง คือมีสมาธิภาวนา ผืกสติส้มปชัญญะ ความคงเนื้อคงต้วเอไไ้ ไม่ให้หว้นไหวไปตามอารมณ์.

การผื่กในที่อี่นม้นไม่สะดวก ต้องไปผื่กที่ในปปา พอผึ่กเร็วแเล้ว จึงจะ ออกไปสู้กันกบบบ้ญหที่ในเมือง; อย่านนี้มีส่วนหนึ่งที่ไค้เปรียบ เหมือนก้บว่า เราไป เรียนวิชาความรุรี่ในมหหวิทยาลัยเพราะมนสเควก แต่พอไปปฏิบิิหน้าที่ หรีออาชีพของ เราที่ในมหาวิทยาลัยน้นแหละ แต่ก์ไปปฏิบิตตามสถานที่ ที่มันมีเรี่องที่จะต้องไปปฏิบิ
 แผ่นดินที่ประเทศของต้ว ที่เมืองพารานสี นี่ ซึ่งมันคนละทิศคนละทาง. ขอให้มอง เห็นข้อเท็จจริงอ้นน้้

ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ที่ว่า ไปในที่ๆสะควก สำหรับจะเรียนนี้อย่าหหนึ่ง และ ไปในที่ๆจจะนึกกกำลังจิๆได้สูงนี้อย่างหนึ่ง; ตองอย่างนี้ก็พอแล้ว สะควกที่จะเริยนก็คือ

เพวาะมีอะไวแวกล้อม กระทั้งบุกกล กรูบาอาจุร์อะไรก็ตาม มันสะควก, แล้ว ก์ผีก กำลงงิิใจได้สู้ง ในที่ส่งบสง้ด ความคิดจะลืกบู้งแยบลาย กว้างขวางทั่วถึง. ฉะนนไม่ต้องกลววเรื่องนี้ ขอให้ผื่กให้หมด และให้สูงสุด ในส่วนที่ผึกได้ ในที่อันสงัด แล้วก็เอาไปรวมกันเข้ากับส่วนที่เราผื่กในเมือง ในที่ไม่สงบสงัด ก็เลยได้ถึงสองเท่า สองสถาน เหลือสามารถ.
 แล้วกีผคกในส่วนบัญญา เพราะมม่อเราอยู่ที่นี่ ในที่สงบสงัด ในบ๋าอย่างน้ เรากลับจะ อ่านมนุษยยี่อยู่ในเมืองได้ออก หรือได้กีกว่า ที่เรากำลังจมอยู่ในท่ามกลางพวกน้น. นเเหมือนกับที่เขาเปรียบไว้ว่า ขี้นขนยอดภูเบาให้ไู้ง แล้วมองกูคนบ้างล่าง อย่างนี้ จะเห็นชัดกว่า ถนัดกว่า ถ้เราอยุ่ระคับเดียวกกนจะเห็นไม่ลนัด ไม่ชัด.

การที่เรบื้นไปไห้สูงกว่า แล้วมองกูข้างล่าง เห็นช้ดกว่า ถน้ตกว่า นีเบ็น เรื่องทางวัตถุ. เรื่องทางจิตก็เหมือนกัน เรามาทำจิตให้สูงกว่า แล้วไปมองกูคนที่มีจิต ต่ำกว่า จะเห็นได้างย, แล้ว็จะรอบรู้ ในการที่จะแก้บ้ญหาของกนที่จิตต่ำกว่า คือ ประชาชนที่ว่า อยู่ในบ้านในเมือง. ม้น่ายอย่างน้้; เรจึงแสวงหาโอกาสท่จออยู่ใน ที่สงบสัด ผีกฝนจิฑใจเบ็นพิเศษเฉพาส่วนน้้ แล้วค์ไปหาความชำนาญทัวไปในทุกชนิด ในทุกแง่ทุกมุม เพื่อปฏิบติหน้าที่ ที่ยาก หรือว่า ใหญ่หลวง ให้ลุล่วงไปได้โคยง่าย.

มองเห็นประโยชน์ของบ่าาเสีย ในลักษณะอย่างน้้ แล้วกก็จะเบ็นเหมือนที่ พระพุทธจจ้ท่านตร์สรู้ในบ๋า แล้วท่านไปสอนคนในเมือง.
(ถาม) อยากจะเรีรนกามีกกข้อหนึ่งว่า บัษหาของมหุษย์ หรือของคน น้เบ็น บีมหาของเห่ถะุุคคล หอือว่าน็นบ๋ญหาร่วมกนน?
(ตอบ) ถ้าเราใช้กำว่า "มนุษย์" หรือ "คน" เรก็จะหมายความถึงบ้ญหา ที่เหมือนกันทุกคน; ส่านบับหาของบัจจจกชนน้น มันมีปลีกย่อย มีข้อแตกต่างกัน โกยส่วนปลีกย่อย โกยรายละเอียกปลีกย่อย แต่เน้อหาสาระน้นจเหมือนกัน.



 ก็คีอ ลวามหนักลกหนักใจ.





 จะต้องจ้ดการกับต้วเองเท่านน ?












การไป เที่สวลั่งสลนโปรคตัตว์ ในทางธรรมนน ก็ไปช่ายโปรจตัตว์ให้ ฉลาด ให้ช่วยตัวของต้วเดงได้; วิธีการออนน้ ก็ควรจะเอามาใช้ แม้ในเรื่องทาง วักถุ ในเรื่องการเมื่อง ในเรื่องบ้านเรื่องเมือง. อย่าไปช่วอคน อย่างชนิดที่หลับหุ หลับตา เอาอะไรไปให้ เอาอะไรไปเจกเสียตะพึด; มันไม่ถุก ต้องไปช่วยไห่เขา สามารถช่วยตัวองได้. นี่คือการช่วยอย่างแท้จริง อย่างถูกท้อง และย้งยนกกว่า. อยากจะ พูคว่า แม้ช่วยกันในทางว้ตกุ ในทางสังคมน้ ก็จงช่วยให้เขารู้จักช่วยต้วองเสมอ.

 ความหมายที่ท่านอาจรย์ได้บรรยายมา?
(ตอบ) ควรจะใช้คำพุดว่า "ทุกฐ์ทางกาย" แทนคำว่า ทุกบ์ทางวัตถุ; ทุกฐ์
 ออกเบ็นเรื่องความทุกข์ที่ปรากฏที่กาย เป็น ความทุกบ์ทางลาะ, หรือมีกายเบ็นที่ต้ง แห่งความทุกธ์โคยตรง, แล้ว ลวามทุกข์ทางใจ กีคีอว่า ใจมันเข้าไปยีคถีอเอามาเป็น ของหน้ก และเบ็นความทุกฐ์ แม้ร่างกายสบายคี.

ความทุกฐ์ทางวัตดุ เพรายยากจน น้น์ก็กระจยยออกไปได้ว่า บางทีก์ลำบาก ทางกาย เพราะเงบไไป้ บางทีกีเดีอครัอนใจ เพราะไม่มีอะไรจะกินจะใช้. ฉะนน ทุกบ์ทางกายนี้ เขเเรียกว่า ทุกบ์ธรรมคา เรเรียกว่า ทุกบเวทนา คีกว่า เช่นไปหยิกเข้า ก็เจ็บ นั้เรียกว่ามันเบ็นทุกขเวทนา; นี่ก็ไม่เท่าไร ไม่ใช่บ้ญหทท่หน้ก หรือมากมาย อะไร.

ยังมีทุกช์อีกอันหนึ่ง เรียกุวา ทุกข์อุปาทาน; ทกกขเวหนา คีอความรู้สิก



๓ન
มีอำนาจวาสนา มีเงินมีอะไรทุกอย่าง ก็ยัมมีคาามทุกข์ เพราว่าไปยูคกีือเอาอะไรอย่าง โงๆ เข้า ล้วนเบ็นเรื่องยีคถือ เรียกว่า ทุกบ์อุมาตาน.

ในตางกรมีมมนเข้ามาแผคกัแบป็นสองช้น เช่หว่า เราผีบาคแผลเจ็บ นี่เบ็น
 อวิชชา ตีคถีอเอาด้วยอุปาทานว่า ความเบ็บของกู กูจะตย ; ส่วนความโงที่มาเพ่มข้น ว่าความเจ็บบองกู กูจะตาย นี้ทุกข์มากกว่า ทุกข์ลกซซ้งกว่า ทุกข์ละเอียกกว่า ทุกข์ เผาลนมากกว่า; อย่างนี้เรียกว่า ทุกบ์อุปาทาน.

ทุกษเวทนาอย่างแรก พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า เหมีอนกับลูกศรเล็กๆ ไม่มี ยาพิเอะไรมาเทงเข้าไป. ทีนม้มนโร่ อย่างที่ว่า มันก็เหมีอนกับลุกศรอีกอันหนึ่ง ซึ่ง ใหฐ่มาก คมมาก และอาบยาพิษ อ่างแรงกล้าค้วย มาเทงเข้าไปอีก. นึ่กนเราน้น
 พระอริยจ้าพระอรหันต์ ท่านจะถูกแต่คอกเดียว : ต้ว่ามีแผล เช่น เจ็นเนื้อที่มีแผลอยู่ ม้นก็เจ็บเท่าน้น, ที่จะไปว่า ความ.จ็บของกู กูจะตาย น้นไม่มี ; แต่คนเรามักถุก ทีเดียวพร้อมกันท้ง ๒ คอก และไม่เห็นว่าเบ็น ๒ คอก.

กนธรรมาาน้้บางทีไม่มูลีกศรคอกแรกต้วยช้าไป ก็คิตตร้างสูกศรตอกใหญ่ คือ อุปาทานความคิด ควมนึก คววมอึดม้น วิตกกังวล, ไม่มีเรื่องก็มาคิดให้มีเรื่อง จนเบึนทุกข์ จนเบ็นบ้า เบ็นโรคเส้นประสาท ความทุกข์จึงมีเบ็น ๒ ช้นอย่างนี้.

ทุกบ์ทางเวทนา นี้ เนื่องด้วยวัตุุ ก้วยกาย : ตา ทู จมูก ลั้น กาย ใจ ก็สุดแท้; แต่วา ทุกข์ตางลุปาทาน ละก์ มาในรูปของจิตล้วน ๆ. แม้ว่ามันจะ เข้ามาทาง ตา หู จมูก ล้น กาย ใจ ทีแรก ม้นก็เปลี่ยนสภาพเบ็นเรื่องของจิตใจล้วน ๆ


เสียเปล่า ๆเพราะกวามโง่. ส่วนทุกบเวทนาน้นม้นต้องมี เพราะ่ว่า เราต้องเกิๆ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มันก็ต้องเบ็นอย่างนนไป.













 ในเรื่งททงจิ่ใด.





 เราไม่มีความรู้ ซึ่งอาจจะท้องได้รับจากทางหนงสือบ้าง เราจะมีความรู้ในการไช้ประโยชน์จากการ นังสมาธิได้อย่างไร ?
(ตอบ) ก็เห็นแล้ว ที่ถามมานี้ คือว่า เราอ่านหนังสี่เล่ม ๆนนกีอย่างหนึ่ง แล้วนน้งสีอที่คีกว่านนกีคีคออ่านจากธรรมชาติ ได้แก่ร่างกาย จิตใจของเรา หรีอทุกส่งที่
 กันเสียบ้าง. อ่านหนัสสือในกระดาษสมุคเล่ม ๆนน เบ็นการอ่านหน้สือืางงวัตกุ่ ทีนือ่านหนังสีอทางวิญญาณน นันคือทำสมาธิ ทำวิบิสสนา : ทำจิๆให้เบ็นสมาธิ สามารก อ่านหนังสีอธรรมชาทิด้วยวิบัสสนา นี้กเบึนการอ่านหนัสสือ, น่าอ่านกว่า สนุกวว่า มีประโยชน์กว่า.

เที่ยวนน้เราอ่านหนังสีอเล่ม ๆ กันจนเพือมาก จนเวิยนห้ว จนพืนเผือ ก็ลอง มาอ่านหนงสื้ออีกเล่มหนึ่ง : หน้งสือตัวธรวมยาติ ตัวร่างกายงิตใจน้ ให้พอๆ กัน,
 เช่นเรียนพระไตรบี่ฏก นี้ก็เพื่อจะรุ้วิธีที่จะอ่านชิวิต อ่านนามรูป ขันธ์ อายศนะ. เพราะ เหตุนเนาจีจีควรถีอว่า ม้นเบ็นอุปกรณ่ของก้นและก้น, หรีอเบ็นบุพภากของกันและกัน. ในทางการศึกษาต้วบการอ่าน การพ้ง ทงหู ทางตาน้น เบ็นสึงที่ข้องทำ ในช้นเรก, บางที หรือ บางสม้ย เราไม่มีหนังสือเล่ม ๆ อ่าน แต่เราต้องพั้เขาพูด ทางทู นี้กีมมผลเท่ากับอ่าน ก็เรียกว่าอ่านทางวัศถุ. พอเสร็วแล้วเรามาอ่านทางวิญญาณ คือ จิทที่เบ็นสมาธิดี สอด่่องไปในลวามจริงบองนาม และ รูป, เรื่อง อนิจจัง ทุกบัง อนัตตา นี้เบ็นการอ่านหน้งสือของธรรมชาติ, อ่านตัวสรรมชาติเหมือนเบ็นหนังสือ.

เบ็นอ้นว่า เราไม่ต้องรังเกีขจการอ่านหนังสีอชนิดไหน ทำให้พอดี ทำให้ ถูกเรื่อง ; อยู่ที่สวนโมกข์น้ กีอ่านหน้สีอเล่มที่ ๒ ให้มาก คือหนังสือจกกธรรมชาติ.

เมื่ออยู่ที่บ้านที่โรงเรียน ไค้อ่านหหนังสือทางวัศถุมาก แล้วอ่านที่บ้านก็ได้ เอาเวลาไว้ อ่านธรรมชาติที่สวนโมกข์เมื่ออยู่ที่สวนโมกข์นี้ ดีกว่า เพราะว่ามีเวลาน้อย.

แท้จริง แม้จะอ่านหนังสือเล่ม ๆ มาอ่านในที่อย่างน้ ก็ย้งได้ความดีกว่า อ่านในที่ที่อัดแอ; ฉะนนควรจะอ่านหนังสือทั้ง ๒ เล่ม : ทั้งหนังสีอเล่มๆ และ หนงสือในจิตใจน้้ ให้ละเอียดลออ ให้แยบคายย่่งกว่าที่แล้วๆ มา. นี่มีความจริงเพียงเท่านี้ มีบัญหาเท่านี้ คงอ่านหนังสือต่อไปท้ง ๒ เล่มเถิด.
(ถาม) ความรู้สึกในขณะที่เข้าใจบางเรื่อง เบ็นความรูสีสกที่อธิบายไม่ถูก แต่ถ้าเรา เข้าใจดีแล้ว จะอธิบายเบ็นเหๆุเบ็นผลได้. ทีนี้ ภาวะที่เบ็นพระอรหันฑ์ หรือนิพพานไปแล้วนี่มัน เบ็นความรู้สึกที่อยู่ในสฑิบ้ญญา หรืออธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้ หรืออย่างไร ?.
(ตอบ) อธิบายอย่างเหตุผลนนมันคนละอัน ความรูสกกที่แท้จริงนน ไม่ต้อง อธิบายด้วยเหตุผล ; ฉะนนจึงฮธิบายไม่ได้ เขาจึงไม่อธิบาย, ไม่อธิบายตัวธรรมะ ที่เบ็นการบรรสุ มรรคผลด้วยวาจา หรือด้วยเหตุผล เพราะมันจะเหมือนกับเต่า จะพูต เรีองบนบกให้ปลาพ้ง, จะเบ็นอย่างนนเพราะไม่รูจะใช้เหตุผลอย่างไร, ใช้เหตุผลเท่าไร ๆ ปลานนก์พูงไม่ถูก. ฉะนน พระอรหนต์จึงไม่พูดเรื่องนี้กับบุคคล ; ท่านจะพูตแต่ เรื่องว่า ทำอย่างนนซิ, ทำอย่างนนซิ เท่านน, แล้วกไไรู้เอาเองว่าเบ็นอย่างไร.

ในโลกบ้จจุบันน้้ คนหลงใหลในเหตุผลมากเกินไป; เรื่องการบรรลุธรรม นั้นอยู่เหนือเหตุผล, หมายถึงเหตุผลในการพูดจา เบ็นเหตุผลตามธรรมชาติที่จะต้องรู้ แล้วก็ไม่ยึดถีอ ในส่่งที่เบ็นเหตุผลจึงจะหลุดพ้นจากอำนาจงองเหตุผล. เห็นว่ามน เบีนแต่เพีตง ส่ำงี่เบึนเหตุบ้าง สิ่งที่เบ็นผลบ้าง ไม่มีสาระอันแทัจริงที่ควรยืดถือได้ ก็เลยไม่ยืดถือ ; แล้วก็เรียกว่ามนนพ้นอำนาจของเหตุผล ที่จะไปทำให้ดิดนึกอย่างไร.

การปฏิบติธรรม นั้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่เหตุผล แต่ต้องเบ็นความจริงที่แท้ การถึงตัวความจริงทีแรก เรียนด้วยเหตุผลก์ได้ แต่ว่าแล้วจะต้องเสยผ่านเหตุผลไป.
 เพราะเหตุวาตามหลักแห่งตรรก หรี่อตามหลักแห่งนัย คีอเหตุศล. เราช่งพูกเหตุผล ก็ย่งเบ็นปรัชญา ไม่เบ็นรรรมะ หรีอเป็นศาสนา; ฉะน้น เรจจไม่ยุ่กกับเหตุผล
 เห็นอยู่ : อ้าว, มันมาจากความโรอ้นน้้อง ไม่ท้องใช้เหกุผลอะไรแล้ว ก็เห็นช้ดอย่างน้้ ถ้าไม่มีเหตุอันน้้ ก็ไม่กุกฐ์ มันก็ไม่ต้องมีเหกุผตอะไวมาย้างยิง.

สมัยน้ เขาทำเบ็นรูปปรัชญากันเสียหมด ก็เลยไปยุ่งกันแต่เรื่องการใช้เหตุผล ชึ่งก์เบ็นเรื่องหนึ่ง อีกผ้ายหนึ่ง. เื่องชองผ่ายรรระะน้้ เราอยากจะออุ่เหนีอเหกุผล ย่ง $ๆ$ ชึ้นไปเรี่อยๆ จนไม่ค้องอาศ้ยเหกุผล จิทจิงจะหลุดพ้น.

คำวา "หลุดห้น" หมายความว่า รวหที้งหลุดห้หจากการที่จะต้องเบ็นทาส ของเหตุผล, เบ็นทาส หรีอเบ็นบ่าวน้นแหละ. อ่าเบ็นทาสของเหกุผล, ในช้นแรก มันก็ไม่มีเหกุผล แต่ม่นมีอีกความหมายหนึ่ง. อย่างมงงยนน คือ อย่าเบ็นกนงมงาย ไร้เหตุผล, ม้นมีเหตุผล เพื่อจะเลือกเอามาทางนิ้ๆ; แล้ว่ต่อมามันบีนนจ้นพ่นเหตุผล อยู่เหนืออำนาจ หรืออิทธิพลของเหตุผล นนนแหละจิกน้นจีงจะเรียกว่า เบ่นอิสระแล้ว ไม่ต้องการะะไรที่เบ็นแหทุ หรือเบ็นผล ต้องการแต่กวามว่าง ซึ่งไม่เบ็นเหคุและไม่ เบ็นผล.

น้แบ็นการกล่าวทีเดียวหมด อาจจะพังยากก์ได้ แต่เรื่องทังหมดมันเบ็น อย่างน้้ ถ ถ้ายัง "เหตุผล" จยู่ ก็คลานต้วมเต้ยมอยุ่กัเนตุผล. ม้นท้องไปสูงง้นไปๆ เบ็นเหตุผลที่ดีที่สูข้นไป จนไม่มีเหตุผล ไม่ต้องเกี่ยวกับเหตุผล.




ให้เพียงพอเท่านน. แท่ผมสงสัยเรื่องการทำสมาธิถึง จ๒ ข้น จย คอพน้้ มันจะมากเกินไป หรือเปล่า ใ หรือว่าการทำ จЬ ข้น จЬ ตอน ที่ทำให้บัญญาสูงสุดถึงข้นนน จึงเบ็นพระอรหันต์ ?
(ตอบ) ข้อเรก เบ็นไปไม่ได้ ที่จะเอาเหตุผลไปวัดพระอรหนตต ถ ถ้าคุณ กล้าว้ดพระอรหันต์ด้วยเหตุผล ผมก็ตอบไม่ได้. ทำสมาธิ จ๐ ข้น จง ตอนนนเขา หมายถึงการปฏิบิิ ซึ่งจะแบ่งเบ็นกี่ร้อยขัน กี่ร้อยตอนก็ได้ ให้ปฏิบิตได้ก็แล้วก้น, แบ่งให้ เห็นง่ายแก่กางศึกษาและปฏิบิต. สึงต่าง $\eta$ มันเบลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งเหตุผล เราไป ทำให้ถูกเรื่องของมัน จนในที่สุดอยุ่เหนึอเหตุผล ก็ต้องการอย่างน้น. เรื่องของ พระอรหันต์ อย่าเพ่อพูด แล้วก็อย่าเอาเหตุผลไปไช้วัดพระอรหันต์ ท่านเบ็นคนที่อยู่ เหนือเหตุผล.

- $\boldsymbol{\square}$ -

๓จ มีนาคม ตะัดส

## บัญหาบองคน (ต่อ)

ท่านนักศึกษา ผู้สนใอในธรรม ทั้งหลาย, วันนี้เป็นการพูดกันครั้งที่ $\mathfrak{x}$. ในเรื่องโมกขธรรมประยุกต์.
 ที่พูดไปแล้วน้น. เบ็นการแสดงให้เห็นชัดว่า หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา กื่ืือ การกล่าวถึงบ๋ญหาบองดน และการที่จะสะสางบั้ญหาเหล่านั้นใหหมมไป. ทีนี้เราไปเรียกชื่อเบ็นภาษาบาลี อธิบายแนะนำ ก็พูดกันแต่ในเรื่องทฤษฎี หรือตัวหนงสือที่เพ้อ ก็เลยไม่ ได้รับประโยชน์.

การบวชที่แท้จริง ควรแสวงหาโมกขธรรม
เดี่ยวนี้ เราจะทำให้ได้รับประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา อย่างที่เรียกว่า ประยุกต์, และสึ่งที่จะทำนนกีได้แก่ส่่งที่เรียกว่า "โมกขธรรม"; เพราะว่า การบวช ที่แท้จริง ไม่ใช่บวชเพียงระยะส้น ก็ไม่มีอะไรนอกจากแสวงหาโมกขธรรม; นี้เบ็น หลักเกณฑ์ เบ็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีมาแล้วแต่ครังพุทธกาล. พวกเราน้้ แม้จะบวชกันสักหนึ่งเดือน ถ้าเบ็นการบวขจริง ก็ควรต้องเบ็นการแสวงหา และพบ ได้บ้าง ใช้เบ็นประโยชน์ได้บ้าง ซึ่งสั่งที่เร่ยกว่าโมกขธรรม; เพราะฉะนน ผมจะ พูคถึงสึ่งที่เรียกว่า โมกขธรรมประยุกต์น์้เรื่อยๆ ไป จนกว่าจะรู้สีกว่าเพียงพอ, และก็ ไม่ต้องประหลาดใจ ที่จะพูดเรื่องเดียวกันน้้ต่อไปอีก และแม้ในวันน้้ ก็จะได้กล่าวโดย หัวข้อย่อยว่า บัญหาของคน ต่อจากครังที่แล้วมา.

คนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไปหาหมอ นี้มันก็คล้ายกับละเมอ ; คนที่ไม่มี บัญหาในเรื่องของชีวิติิตใจ จะมาศึกษาธรรมะ หรือมาบวช กีเรียกว่า ละเมอพอ ๆ กัน. ฉะนน จุดตังต้น มันต้งต้นที่บัญหา คือเราต้อง มีบ๋ญหา แล้วก็ จะแก้บ๋ญหา นัน; ถ้าคนเราไม่มีบัญหา ก็ไม่ควรจะยุ่งให้เสียเวลา ให้บ่วยการ.

เดี๋ยวนี้ เรามีบั่ญหา อยู่นิ่งไม่ได้, แล้วบ้ญหานี้กีมีมากมายหลายระดับ หลายช้น ตามวัยตามสถานการณ์แวดล้อม แล้วยังมีที่เกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับผู้อื่น ล้วนแต่เบ็น บัญหาทั้งนั้น. แต่ทางศาสนาเรา ไม่ค่อยจะย้ำมาก ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม หรือผูอื่น โดยหวังอยู่ว่า เมื่อบุคคลแต่ละคน ไม่มีบีญหาแล้วสังคมก็ไม่มีบ้ญหา คือมันเกล้้ยงไปจาก บั๋หา; ฉะนน จึง พยายามทำคนแต่ละคนให้หมดบัญหา; แม้ว่าคนจะเพิ่มมาก ข้นจนอะไร ๆ มีไม่พอ แต่ถ้าคนเบ็นคนดี เบ็นคนไม่มีบัญหาแล้ว คนก็แบ่งกันเอง ไม่มีบ้ญหาที่จะต้องทะเลาะวิวาทกัน.
แต่ละคน ไม่รู้จักบ๋ญหาของตัวเอง

ทุกวันนี้ กนในโลก ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักบัญมาของตัวเอง แล้ว์ไปไปทำ บัญหาให้มีมากขึ้ โคยไม่จำเบ็น; ฉะนน เราจึงมาพูกดึงงั้มหาของคน โภยเฉพาะ บั๋ญหาอย่างบัจเจกชน คีอคน ๆ เดียวไปก่อนดีกว่า.
 ทรมาน เพราะถีอเอาตามหลักที่ว่า "ส่ง่งใดไม่เที่ยง สึ่งนนนเบ็นทุกบ์"; ฉะน้น เพืยง แต่สิงนนมันแเลล่งนแปลง หรือมันหลอกลวง ก็เรียกว่า เบ็นความุุก์ได้. ด้วยเหุุน้ "ความสุุของคนโง จึงเบ็นความทุกข์ของเขานน้เอง" ซึ่งบ็นสิ่งที่น่ากลลียคน่าชัง, แล้วเราถีอเอาต้วบัญหาที่ความทุกข์ ก็ขอให้เข้าใจควมมทุกข์ในความหมายที่กว้าง หรีอ เพียงพอ อย่างน้. อย่าถือเอาเคบ $ๆ$ เพืยงว่า เจ็บปวด ทรมาน ทนไม่ได้ แล้ว์เบ็น ความทุกฮ์ น้นก็เป็นอีกความหมายหนึ่ง; น่าเกลียดน่าชัง.

แม้การเจ็บปวดททรมานน้น ก็เบ็นสิ่งที่

ทีน้ สิ่งที่ไม่ทุกข์ทรมาน แต่แล้วมนนเปลี่ยนแปลง หลอกลวง มายา นี่กเเบ็น สิ่งที่น่ากลียคน่าชัง; เราจะทำกวามรูรสกน่ากลียคน่าชังนี้ให้หมดไป. บ๋๋ญหาของคน

บัญหาของคน อยู่ที่ บังคับตัวเองไม่ได้

มาดูที่ ตัวบ๋ญหา มันก์คือ ตัวความน่ากลียยน่าชังนนเอง : เราบังกับตัว เราไม่ได้; นี่กีเบ็นความน่าเกลียดน่าชัง, แล้วเบ็นตัวบับหาอยางยึ่ง. วันน้เราจะพูค กันถึงส่วนน้้ ให้ละเอียคออกไป ว่าบ้ญหาของเราคีอ ความที่เรา บังคับตัวเองไม่ได้, สิ่งท่าง ๆ ยังไม่อยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้ โดยเฉพาะทางจิทใจ.





 เราจทต้อบุุกกนทีะะช้น.

ต้นเหตุที่บังคับตัวเองไม่ได้ คืออวิชชา














จากอวิชชา; ถ้าไม่อย่างนนก็็รียชื่ออย่างอื่น. คำว่าอุปาทาน-ความยึดถือ ในที่นก็เหมื่อนกัน ต้องยึดถือต้วยอวิชชา มีมูลเหตุมาจากอวิชชา.

ต้นตอที่สุด น้นคื่อว่า จากอวิชชา น้จึงเกิดตัณหา. สำหรับ อวชชา น้ ก็มือยู่ ตระยะ คืออวิชชาที่เราไม่มีความรูอนถูกต้องในกรณีนั้นๆ ที่เกิดข้น นี้กเรียก ว่า อวชชาเกิดในกรณีนั้น ๆ, และอวิชชาอีกความหมายหนึ่งเบ็นต้นตอของอวิชชา ทังหลาย ก์คือสั่งที่ยังไมรูวามันเบ็นอะไร; คือถ้าเมื่อถามว่า อวิชชามาจากไหน ? ก็ตอบว่า อวิชชามาจากอวิชชา - มาจากอวิชชา - มาจากอวิชชาอยู่เรื่อยไป. ไปจบ อันสุตท้ายที่ไหน ? ก็คือสิ่งที่เราย้งไม่รู้จักว่า มันคืออะไร. เพราะฉะนน เราไม่ต้องถาม ไปถึงนั้น ร้แต่เพียงว่า อวิชชาในกรณีน้้ของเราในบัจจุบันนี้คืออะไร เฉพาะเรื่องอย่างน้ ดีกว่า.

การที่มี อวิชชานี่ มีเสียจนเคยชินเบ็นนิส้ย ก็เรียกว่า อวชชขานุสัย อีก ทีหนึ่ง ; เมื่อเราไม่รูสึกต้ว ไม่เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ แม้ที่เบ็นตัวเรา ที่เกี่ยวกับตัวเรา จนเคยชินเบ็นนิสัย อย่างน้้เรียกว่า อวิชชานุส้ย. ครั้นพิจารณาไปๆ ก็จะพบว่า นี้อง เบ็นตัวมารร้าย หรือตัวการที่ทำความร้ายให้แก่เรา คือความไม่รูจจนเคยชินเบ็นนิสัย ; เมื่อไม่รูสึกตว เพราะไม้รู้ ก็ไมรู่สึกตัว ก็ควบคุมไม่ได้.

การเกิดทุกข์ เบ็นไปไพราะคนไม่รัคววามจริง
อาการที่ไม่รูสืสต้ว หรือไม่รูความจริง ในเมื่อมีอะไรเกิดข้น แล้วก็ได้ เบ็นไปจนเกิดความทุกข์ข้น เบ็นเรื่อง ๆ ไปแต่ละวัน ๆ นี้เอง ที่กำลังมีอยู่แก่พวกเรา; อาการที่เบ็นอย่างนี้ ก็คือ อาการที่เรียกด้วย ภาษาบาลีว่า ปฏิจจสมุปบาท; พูด อย่างนี้ เราก็พ้งไม่ถูก แล้วก็บี่วยการ ที่จะไปเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท, แต่เราก็ไม้รู้ ว่าจะเรียกม้นว่าอะไร ก็ต้องเรียกว่า "1ฏิจจสมุปบาท".

คำว่า " 1 มิจจอสมุปขาท" ถ้าเบ็นคำใหม่แปลกสำหรัยผู่ใด ก็ต้องไปพยายาม สนใจให้รูว่าค คืออะไร; แต่ถ้าพูกก้นแบบประยุกต์ ก็คือ บ้ญหาของกนที่เกิกข้น แล้วทำให้เบ็นทุกข์ในเรื่องหนึ่งๆ นันแหละคือปฏิจจสสุปุปขาท ซึ่งมีกีนทุกคน วันละหลาย ๆเรื่อง. ถ้าเกิกความทุกข์ในอาการ ที่เจ็บปวดทรมานก์ดี ในอาการที่
 เบ็นการเกิคแห่งความทุกข์ ตามน้ยแห่งปฏิจจสมุปบาท แล้วรีมีอุ่จุ่คนเคชินเบ็นนิส้ย.

เราต้องรู้จักแยกคำสองคำ กีอว่า การกระทำกำหนึ่ง, แล้วก็การเพ่่ม ความเคยชินจนเบี้นนิสัย น้นอีกคำหนึ่ง, เบ็นสองความหมาย. น้ให้เรารู้ไว้ว่า ถ้าเรททำอะไรลงไป ผ่วนที่เบ็นการกระทำน้น มันก์เบ็นอยู่ต่วนหนึ่ง, อีกส่วนหนึ่ง มันเบ็นการเพิ่ม ให้เกิคความเคยชินเบ็นนิสยยขึ้นมา อีกส่วนหนึ่ง. เช่น เราทำเลว เรก็ก็มีความเลว น้นส่วนหนึ่งต่างหาก; แล้วก็มีกวามเคยชิน ในการที่จะทำเลวเพิ่มจิ้น, มี ดวามเคยงิน เพิมมช้นออกส่วนหนึ่ง. ส่วนหลังนี้ คือ ส่วนที่เรียกว่า อนุสัย, ส่วน แรกน้นเรียกว่า การกระทำ.

ทุกๆวัน เรามีการกระทำที่เบ็นความทุกบ์ แล้ว์ก็เพ่มความเคยชิน ที่จะ ทำอย่างนันขื้นทกครราวไป ที่มีการกระทำอย่างน้น วันหนึ่งมีหลายศรรง, เดือนหนึ่ง บีหนึ่ง ก็หลายสิบคร้ง หลายร้อยครัง กีเเยมึแเต่ความเคยชินที่จเบ็นทุกข์. เพราะฉะนนน เราจึงเบ็นทุกบ์ง่ายเหลือเกิน คือไวต่อการเกิคข้้แแ่งความทุกข์ ด้วยความโลภ บ้าง ด้วยความโกรธ บ้าง ด้วยความดลง บ้าง; เพราะเรทำกับมันจนชินเบ็นนิส้ย.

## ต้องรู้กลไกของ "ตัวคน" เพื่อรู้จักบัญหา

ทีนี เราจะกูให้ช้ด่งงิ้นไป ใน่่วนที่ไวต่อการเกิดทุกบ์ นี้ยากตรงที่เราบังคับ มันไม่ได้ เพราะว่าเรามีกวามเคษชิน เบ็นนิสยยที่จะเบ็นทุกข์. เมื่อจะศึกษาเรื่องน้้ ก็ต้องต้งต้นไปตังแต่เรื่องของกน ๆ หนึ่งอีกตตมเคย เพราะว่าเรากำลังพุดถีงบัญหาของคน.





 กัทำหน้ที่างกัน.



 ก็เบ็นท้วบกัน.

## 











ตา หู จมูก ล้น กาย ใจ นี้มนก็มีททที่กาย และใจ; เช่นว่าตา นี้ ก็มี
 หู ก็เหมือนก้น ไม่ใช่หมายถึงแต่ว่า เนื้อหนงที่ประกอบกันเบ็นหู หรีอเพียงเครื่องทำ หน้าที่ทางหู่ มันต้อมม่ส่วนที่เบ็นความรัสสก ที่เบึนจิจเบ็นอะไรน้้ มารวมเข้าด้วย จิงเรียก ว่านู; จมูก ลื้น กาย ก็เหมือนก้น กระทั้งใจอง.

ในว้นหนึ่งๆ เรามีอะไรมากระทบฑา หรีอกระทบทู กระทบจมูก วลา นีเข้าใจไค้อง ไม่ต้องอธิบาย. ทีน้พอมันมากระทบเข้าแล้ว จะมีอะไรเกิคขึ้น จึงมาขข้า เรื่องเมี่อะะก้้: ก็คือ อวิชชา : ถ้ามีการกระทบ กันข้าแล้ว ไม่มีความรู้ ความฉลาค ในเรื่องน้นๆ การกระทบน้นก์ เบืนการกระหบตามอำนาจบองอวิชชา.

ยกต้วอย่างทางตาก่อน : มีตา แล้ว็มีมูรูป ที่มากระทบตา เพราะมันมา ถิงกันเข้า, เกิกความรู้สึกทางตา เรียกว่า วิญญาณทางตา; นี่ของ $๓$ อย่างนี้ ถึงกัน เน้าแล้ว ก็ เรียกว่าผัสสะ คือการกระทบโดยสมมูรณ์. ตอนผัสสะน้เอง ถ้มีความรู้ ความเข้าใงเจ่มเจ้งในความจริงของสึ่งนน ๆ อ อู่ การกระทบนนก็เบีนการกระทบด้วรวิชชา; อย่านน้จะไม่เบีนไปเพื่อเกิดทุกข์.

ที้นี้ โดยมากไม่เบ็นอย่างลีวิชชา ในบณะบองการกระทบน้น บาดความรู้ มีความไม่รู้ หรืออวิชชาอยู่เหน; ด้งน้นมันจึงเบ็นไปในทางที่จะให้ เกิดทุกบ์อย่าง แน่นอน เพราะว่าไม่รู้, หรือว่าอาจะะมีความรู้ แต่มาไม่ท้น เพรระไม่มีสติ กีเหมือนก้น มีค่าเท่ากัน. เพราะว่า ไม่รู้เสียเย มันก็อวิชชา, เพราะว่ารู้อยู่า้าง แต่ในขณเน้น
 กระทบน้น กระทบด้วยอวิชชา คือ การกระทนก้นซึ่งมีอยู่ในร่างกาย หรือจิศใจของ กนน้ ซึ่งกำลังเบ็นคนโง ในกรณน้นน

เมื่อมีการกระทบเกิกข้นแล้ว ถ์มีเวหนา คือความรูรึกสก เรียกว่าเวทนา. เวทนานี้แยกออกเบ็น ว่าน่ารัก น่าพอใจ ให้เกิกความยินดี ก็มี, ไม่น่ารัก ไม่น่าพอใจ ไม่ให้เกิคความยินดี กีมี, หรือมันไม่มีความหมายใน ๒ ประการน้ ทำให้โง หรือหลง หรือสงส้ยอยู่ กีม. ถ้าการกระทบนันเบ็นไปในขณะที่ไม่มีวิชชา คือ มีอวิชชชา แล้ว เวทนาที่เกิกข้น ก็กลายเบ็นเวทนาที่มาจากอวิชชาด้วย คือเบ็นเวทนาตำหรับจะโ่ ต่อไปอีก จะให้เกิตตัแหา ต่อไป.

เวทนาที่มาจากการกระทบด้วยอวิชชา ทำให้เกิตตัณหา คือความอยาก ค้วยควมมโ่. อย่าลืมว่าข้อนี้สำคัญ ถ้าอยกก้วยวิชชา ไม่เรียว่าตัณหา; พออยาก ค้วยอวิชชา - ความโ่ ก็เรียกว่าตัณหา. ฉะน้น ตัแหา คืออยากค้วยความโง ก็เกิด ข้นในวทนาน้น ๆ ที่ปรุงออกมาจกกผ้สสะ ที่เบ็นอวิชชา แล้วอะไรที่นารัก ก็จะโ่ ไปรัก, ที่น่าโกรธ ก็จะโงไปโกรธ, ที่น่าสงสัย ก็จะโงไปสงสัย.

ตอนนี้มีหลักที่แน่นอนอยู่อย่างหนึ่งว่า เมื่อได้รับเวทนาที่น่ารักน่าพอใจ เบืน สุบเวทนา มันก็เพื่มราคานุสัฯ คือคววมเคยชินที่จะรัก, ถ้าได้รับ ทุกบเวทนา ที่ไม่ น่ารัก ไม่น่ายินดี มันก์เพื่มปฏิมานุสัย คือ ความเคยชินที่จะโกรธจะเกลียด จะเคียด แค้น, ถ้าได้ร้บ อทุกบมสุบเวทนา มันก็สล้วไป แต่ไม่ได้สร้างบัญญา หรือวิชชาข้้น, เพราะนะน้น มันก็เพื่ม อวิชชานุตัต คือ เพื่มความเคยชินในการที่จะโง ที่จะไปสนใจ ในส์งที่ไม่ท้องสนใจก์ได้.

นี่กู่ใ้้ดีๆว่า เรา วันหนึ่งๆนี้ มีการเพ่มให้โง่ ลี่มากน้อล, หรือเซ่ม ให้เกิดราคานุุสัย -ไวต่อการที่จะรัก, หรือเกิดบไูมาวนสสัย -ไวต่อการที่ะะเกิด ความรู้สืกเกลียด, กีมีอยู่อย่งนน้. อันน้้แหละเบ็นตัวำกคัญ ที่จะทำให้เราบังคับอะไร ไม่ได้ ในเรื่องต่างๆ ที่มนนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งเนื่องกันมาต้งแต่ต้น ต้งแเต่มีการ กระทบ. ถ้าเกิด กระทบด้วยอวิชชา คือในขแเนนไม่มีวิชชา ก็จะเกิดเวทนา

สำหรับจะให้เกิดความอยากด้วยความโง่ทั้ง $๓$ ชนิด. สขขเวทนา ก็เกิดโง่ไปอย่าง หนึ่ง, ทุกขเวทนา ก็เกิดโงไปอย่างหนึ่ง, อทุกขมสขเวทนา ก็เกิดโง่ไปอีกอย่างหนึ่ง.

> การเพื่มความโง่นี้ ทำกันมาคั้งแต่อ้อนแต่ออก มันก์เลย ชินเบ็นนิสัย และเบ็นความไวที่จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้ ; นี่ลือตัวบ๋ญหา ที่มีอยู่จริง มันตังต้นที่ ตรงน้้ เราไม่อยากจะโลภ ไม่อยากจะโกรธ ไม่อยากจะหลง กีทำไม่ได้ เพราะว่า เราพอกพูนความเคยชินอย่างน้้มาเรื่อย.

ทีนื้ พอเกิดตัแหา คือ ความอยากไปตามความโ่ ในเวทนาน้นๆ อย่างใด อย่างหนึ่งเล้ว จะเกิดลุมาทาน หรีอยีหม้นในลักษแแเป็นตัวเรา เบ็นของเรา; อันน้้ ก็สำคัญมาก ถ้าคุณแบีนนักศึกษาจิิง ๆ คุณจะสังเกตเห์น ข้อที่รัดแย้งในทงตรรกของ คนเขลา $ๆ$ ในโลกนี้ เพราเเาไม่รู่เรื่องนี้ ว่าทำไมจีงเกิคความอยาก ก่อนเกิคผู้อยาก; นี้เพราะว่า มันเบ็นเรื่องลม ๆ แล้ง $ๆ$.
"ผูออากก" นี้บึนเรีองลม ๆ แล้ง ๆ เมี่เกิกตัณหา ความอยากอย่างน้น อย่างนี้เล้วจึงจงเกิดความรู้สีกว่า ฉน้นอยาก หรือ กูอยาก ทีหล้ง ซึ่งเรียกว่า อุปาทาน; ฉะน้นตัวููที่เรียกว่าเบืนอุปาทาน นนนเบ็นเรื่องลม ๆ แล้ง ๆ มันจึงเกิกดได้ทีหลัง ความอยาก เพราะบ็นเพืยงนามธ์รรมด้วยกัน. ที้นเราเคยเรียนแต่เรื่องวัตุุ มันก็มี เรื่องตรรก หรือ logic แต่ทางวัตถุ ว่าต้องมีผูกระทำก่อนซิ จึงจะเกิกการกระทำ. นี่ทำ ไมจีงกิดมีการกระทำก่อน แล้วจึงเกิดต้วมู้ำร ก็เพราะว่าบบ็นเรื่องจิทใจ ที่เบ็นมายา เบ็นเรื่องลมๆ แล้งๆ เกิดตัณหาความอยาก แล้ว็เเกิกอุปททาน ความยุดมัน เบ็นต้วกู ผู้อยากผู้ต้องการ.

ต่อไปนี้ เกิดลิ่งที่เรียกว่า ภพ - ความเบ็น จึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงว่า ตัวกู ว่าเบ็นคน ๆ หนึ่งในกรณนนน. ถ้าศึกษาอย่างนี้ล้ว เข้าใจเล้ว จะพบว่า "คน" นนนไม่ได้เกิกลยู่ตลอลเวลา; ถ้าพูดทางวัตกุ เอาวัตถุเบ็นหล้ก เขาถือว่า "คน"

เกิคอยู่ตลอคเวลา ตั้งแต่เกิดจากท้องแม่ จนกว่าจะเข้าโลง ได้เกิตอยู่ตลอคเวลา; ถ้า พูดอย่างภาษาธรรม จะว่า "คน" เกิตต่อเมื่อมีความรูส้ส๋กว่า กูเบ็นก หรีอว่า กุต้องการอะไร กูท่าอะไร กูได้อะไร กูเสียอะไร นันแหละ. ตอนน้แหละจะเรียก ว่า เกิด "คน" ข้นมา แล้วก็หายไป ตายไป ในเมื่อกรณีนน ๆผ่านไป จนกว่าจะเกิด กรณีใหม่ผ่านมาอีก นี้ขาเรียกว่า ภพ คือ ความเบ็นขึ่นมา.

จากภพ ก็เกิดชาติ คือความสมบูรณ์แล้วที่จะยึดถือ ว่า "เกิด" โดย สมบุรณ์แล้ว : เกิดคน เกิดทุกข์ เกิคทุกอย่าง ก็มีความแก่ เจ็บ ตาย เบ็นบัญหา โดยทัวไป, แล้วก็มีความรูสสีกว่า กูเกิด กูเก่ กูเจ็บ กูตาย เบ็นบัญหาที่ยีนพื้นอยู่, แล้ว เกิดบัญหาคือ ไม่ได้อย่างใจ ไม่รุ้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ เบ็นความทุกข์ที่ทำความทรมานให้ โดยตรง.

ที่กล่าวมาน้้ คือ เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ; แต่เราไม่อยากเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท ให้มันลำบาก เราจึงเรียกว่า บัญหาบองคน คีอมันมีแต่อย่างนี้ แล้วเคยชิน แท่อย่างน้้ จนเราบังคับตัวเราอองก์ไม่ได้; เพราะว่าตัวเราเองก็มิได้มี มันมีแต่กลุ่ม ของกาย ของใจ ของอะไร ที่เบ็นไปตามกฏเกณฑ์ของมัน.

เมื่อพูดย่างน้้แล้ว คุณควระะรู้จักตัว อวิชชา กันได้แล้ว คือ ความไม่รู้ ความปราศจากความรู้ น้ม้น คอยอยู่ทุกแห่งทุกหน เพราะว่าคนสร้างกันมาแต่เรื่อง อวิชชทท้งน้น. พอรูปกระทบตา เสียงกระทบนู กลิ่นกระทบจมูก บลบ มันก็กอยแต่ จะไปในทางอวิชชา คือว่าโง่ไปหลงรักเวทนาที่เบ็นสุฯ ไปเกลียคนวทนาที่เบ็นทุกฮ์ ไป สงตัยในวทนนที่ไม่ชัดลงไปว่า เบ็นสุข หรีอเบ็นทุกข์.

เราพูกกันแล้ว่า เราพูเเรื่องประยุกต์ พูกเรื่อง apply โมกขธรรมประยุกต์;


๕๕



## ทบทวนอาการของความไม่รู้จริงในเรื่องปฏิจจสมุปบาท







 จ่างไมไไ้ด้, มันต้องกิกคคนะะที่.










 ตมมแบบขอขมุด้ลิิชชา.










 ตมมมควรงนก่ววนนานันๆ.








 ท้วงอ่านทขบองคามมโโ.

ความอยากน้น พออยาก อย่างใด ก็จะघืดถือ อย่างน้น : ได้ของรักของ พอใจ ก็อยากไปในทางที่จะมี จะยีคครอง จะบริโภค จะเสวย, แล้วก์มีความรู้สีกว่า กุได้แล้ว กุกิน กูใช้ กูยึตครองเบ็นไปอย่างน้ เรียกว่า อุปาทาน หมายมันเบ็นตัวเรา






เพราะไม่รู้จักอาการของปฏิจจสมุปบาท คนจึงมีทุกข์










 นนแเหละ คือบัมมา ที่าถังมีอฺฺ.
( 3

สรุปบัญหาที่เกิดแก่คน ได้แก่เรื่อง สาม ก.




 ก็มันูา เรียกว่านัญหขของคน.















ขณะนเราศึกษารู้จักตัวตัวบ๋ญหา กันก่อน ว่ามีมาอย่างไร? ตอบอย่างกำบ้้นทุบดิน ก็มา จากความไม่รู้ มาจากอวิชชา มาจาก กิเลส.

เมื่อจะศูกันใหละเอียด ว่ามันมาอย่างไร ม้นมีกรรมวิธีของม้นอย่างไร เราก็พูดอย่างที่กำลังพูดเมื่อตะก้น้น ; แล้วบ้ญหาเฉพาะหน้าของเรา ก็คือว่า เรายงเอา ชนะมันไม่ได้ เราต้องการจะให้เบ็นอย่างนี้ มันก็ไม่เบ็นอย่างที่เราต้องการ เราเลย เบ็นผู้เสวยทุกข์, ถ้ามีมาก ๆ ก็เรียกว่าตกนรกทังเบ็น ถ้าไม่มากนัก ก็เบ็นมนุษย์ที่ทน ทุกข์, เบ็นสัตว์มนุษย์ที่กำลังทนทุกข์ตามธรรมดาสามัญ, ถ้าขนาดหนักก็เรียกว่า ตกนรก เบ็นสัตว์นรกไปเลย.

เราอยู่ในรูปร่างของคน แต่ในความหมายที่แท้จริงน้น เบ็นสัตว์นรก เพราะ ว่าเราแก้บัญหาน้้ไม่ได้ ร้อนระอุเหมือนไฟสุม. มีพระพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าท่าน ใช้คำว่า อาทิตตต : จกฺข อาทิตต่ แปลว่า ตาก็ลุกไหม้ หูก็ลุกไหม้ จมูกก็ลกไหม้ ลิ้นก็ลุกไหม้ ผิวหนังก็ลุกไหม้ ใจก็ลุกไหม้; ในอาทิตตปริยายสูตรว่าอย่างน้น. นันแหละคือตัวบัญหาที่แท้จริง แต่มองไม่เห็น.

พวกคุณมองเห็นไหม ว่า ตาลุกไหม้ได้อย่างไร ? หูลุกไหม้ได้อย่างไร ๆลท? นึ่มองไม่เห็น ; แล้วได้อุตส่าห์พุดกัน ก็เพือให้มองเห็นว่า มัน ลุกไหม้อยูุุ่กเวลาที่มี การสัมผัสด้วยอวิชชา. เมื่อตาลุกไหม้ หูลุกไหม้ วลฯ แล้ว รูป เสียง กลิ่น รส วลฯ มันก็ลุกไหม้, วิญญาณดี่ไปรู้จักสิ่งเหล่านีก็ลุกไหม้ กระทั้งไปถึง ผัสสะ เวทนา ตัณหา ก็เบ็นต้วความลุกไหม้ไปหมด เขาเรียกว่า เราอยู่ในกองไฟที่มีความลุกไหม้.

นีคือบั้มหา : เราไม่เคยคิดว่า เราลุกไหม้ ; เราไม่เคยคิดที่ว่า เราจะ กับไฟ; ก็อี่งเบ็นบัญหาหนักอ้นไปอีก คีอเบ็นบัญหาของคนที่ไม้รู่ว่ามีมีมหา.

สรุปความสำหรับการพุดในวนนนี้กี่าา เราไม่สามารถจะบังคับ ตัวเรา ใน สภาหที่ ไม่ต้องเบ็นทุกบ์เพราะว่า เราน้น เลขขินแต่ในทางที่จะเบ็นทุกบ์, มีความ
bo
โมกขุรรมม/ระยุดต์











 ก็กมมได้.

##  

คำอธิบายตอบบัญหา



(ถาม) ผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย่ว่า ตามที่ท่านอาจารย์พูดถึงวงของปจิจจ-
 แท่วิชาบ็นสีงที่เราะกอ้องทำไห่เกิคเบ็นเช่นน้นไช่ไหม ?












 คาวมเกยชินทงงกตยยวิชชา.







 ออกไปเสีย.

สติ ไม่อจจจะม่าอวิชชา แต่ว่าเบ็นเดรื่องมือ ที่จะ กันลอิชชาไป ไว้เสีย ทางอี่น หรีอหตุค สำหรับ เบ็นโอกาสบองบัญญา หรือวิชชา ที่จะข้ามาทำลายอวิชชา อีกท่อหนึ่ง. บางทีกีมีสติไว้เป็นพพีงสะกัดก้นความรู้สัก คิดนึก ที่ปรุงแเต่งเสียเท่า นนก็พอ เพราะม้นไม่ใช่เรี่องสำค้ญอะไร; แต่ถ้าเบ็นเรื่องสำคัญมาก ก็ต้องไปดีงเอา วิชชามา เพื่อจะทำลายอวิชชาในกรณีนน.

หน้าที่ ที่เกี่ยวกับอวิชชาก์คือ อย่าให้อาหารแก่ม้น ให้ม้นผอมลง ๆ. พระ พุทธเจ้ท่านตรัส, หรีอพระสาวก หรีอคนอื่นๆ ก็กล่าวไว้ ตรงกันว่า อวิชช่านีี่เกิด มาจากอาสวะ ; แล้วอวิชชาน้ มีนิวรณ์ ๕ เบืนอาหาร.

อาสวะ นี้กีคือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิขชาสวะ; นี่กีมีอวิชชาอยู่ อีกต้ว น้นแหถะ, ตวามหมักหมมแห่งอวิชชา นี้แหละ เบ็นที่เกิดบงงอวิชชา ใน กรณีหนึ่งๆเบ็นประจำวัน คือเราหม้กหมมอวิชชาไว้เต่อ้อนแต่ออก. ทีนืพอมันเกิก ออกมาแล้ว มันได้อาหารหล่อเลี้ยงดือ นิวรณ์ มันจะหล่อเล้้ยงความหมักหมมแห่ง อวิชชา นนนแหะะมากกว่า.

นิวรณ์ส ก็ควรจะรู้ ว่าเบ็นส่งที่มีอยุ่เบ็นประจำว้น ไค้แก่ กามฉันทะ - ครุ่นไปใในกาม, พยาบาท - ครุ่นไปใในางปประทุหร้าย, ถีนะม่ ทธะ - จัตหดู่ข่มนเขา คีอแฟบลงไป หรือความที่จิตละเหี่แแฟบลงไป, อุทธัจจะกุกกุจจะ คึอจิษที้พุงม่านขี้นมา, วิอิคิจจา - คื่อความที่คิดลังเล ไม่มีความแน่นอนอะไรถง ไปได้; ๔ อย่างน้้ เขาเรียกว่า นิวรณ์. จีนปล่อยให้นิวรณ์เบ็นของมีอฺุละก็ เรียกว่า เบ็นการให้อาหาร เพ่มอาหารให้แก่อวิชชา อวิชชก็จะแรงกล้า.
บ๋ญหาของคน (ต่อ) לை

จงพยายามที่จะ ถำจัดนิวรณ์ ในวันหนึ่งๆ แล้วก็ มสสิสัมปชญญะ อย่าให อวิชชาเกิดออกมาในกรณีหนึ่ง ๆ ที่ตากระทบรูปเบ็นต้น. เมื่อเราไม่ให้อาหารแก่อวิชชา อยู่ตลอๆเวลาแล้ว อวิชชาสวะจะค่อย ๆ น้อยลง ๆ ค่อยถูกขุตถูกทำลายให้น้อยลง ให้เหลือ น้อยลง ; ฉะนั้น จึงเห็นจริงกับข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อยู่ให้ถูกต้อง เบ็นอยู่ให้ถูก ต้อง โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์".
"เบืนอยู่ให้ถูต้อง" ก็คือ อย่าให้มีโอกาสที่จะเกิดนิวรณ์นนก่อน เบ็น. ประจำวัน, นิวรณ์ท้ง ๔ อย่าให้เกิด แล้วก็อ่าให้มีผัสสะด้วยอวิชชา. ถ้าเรา อยู่ อย่างอริยมรรคมีองค์ $\sigma$ จะทำให้เบ็นอย่างนิจริง คือ ไม่อยู่ต้วยนิวรณ์ ไม่อยู่ด้วยผ้สสะ ค้วยอำนาจของอวิชชา; อวิชชาก็ผอมลง ๆ วันหนึ่งก็สนไป ก็เรียกว่ามีการบรรถุ พระอรหนันต์ เรื่องอวิชชาโดยย่อ ก็มีอยู่อย่างนี้
(ถาม) สำหรับปุถุชนคนธรรมดา ซึ่งยังจะต้องเกี่ยวข้องกันกับ เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรฑิ กระผมเห็นว่า เรื่องกิน เรื่องกามนั้นผมเองปฏิเสธโดยสันเชิง เพราะว่ามันมีแต่จะ เร้อรัง ออกนอกลู่นอกทางออกไปทุกที; แต่พูดถึงเรื่องเกียรติ ผมมีความคิกเห์นว่า มันเบ็น nature อันดั้งเดิมของมนุษย์อันหนึ่ง เพราะฉะนั้ ผมคิดว่า เราไม่ควรปฏิเสธโดยสนเชิง เราน่า จะประยุกต์สึ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่นว่า เกียรติ แห่งความเบ็นคนดี, เกียรติแห่งการเคารพตนเอง เกียรติแห่งการเคารพเวถา; อันนน่าจะ เบ็นการประยุกต์มากกว่า แทนที่จะปฏิเสธโดยส์้นเชิง. ผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับ เรื่องเกียรติอันน้ ได้กรุณาขยายให้ลีกซ้้งณะเอียดลงไปสักนิดหนึ่ง.
(ตอบ) บ้ญหาเกี่ยวกับเรืองกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ที่คุณว่า ย้งมีแต่ บัญหาสุดท้าย คือเรื่องเกียรฑิ เรื่องสองอย่างข้างต้นไม่ใกร่จะมีบั๋ญหา, แล้วถือว่า เรื่องเกียรฑิ หรื่อเรื่องผ้ายเกียรติ เบีนีเรื่อง nature ซึ่งคุณคงจะหมายถึงสัญชาทญาณ หรือว่า instinct ของคน. แต่เท่าที่ผมใคร่ครวญดูแล้ว รูสสกว่าท้ง ๓ อย่างนน้น็น nature หรอ instinct ของสัตว์; เพราะเรื่องกินนน เบ็นเรื่องที่ต้องกิน เพราะมีชีวิตอยู่

อย่างนี์กเบ็น instinct ที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่, จิงง้้องกิน ต้องหากิน; แต่ว่าต้อง ทำให้ถูกก้อง หรืออย่าให้เกิกเบ็นบั้ญหาชิ้นมา เบ็นความทุกข์ข์นมา.

เรื่องกาม นี้กีต้องถีอว่าเบ็น instinct หรือเบ็น กอture ซึ่งก็ ต้องลวบคุมไว้ว ให้ถูตต้ลง จึงจะไม่เป็นบัญหหข้้นมา. เรื่องกามนนลืกลลับชับช้อนมาก คุณอยาไปมอง ว่า เบ็นเรื่องง่ายๆ หรีอจะบัดอะไรออกไปได้ง่าย ๆ มันเบ็น instinct ของการสีเพันธุ่; ธรรมชาติต้องการให้สีบพันธุ. เราผูกคล้าย ๆกับว่า ธรรมชาติตบึนตัวตน หรีอพระเจ้า ท้องการให้มีการสีบพันธุ่ จ่าให้มนุษยสสุญหายไปจากโลก. แต่ถ้ว่าโดยที่จริงแล้ว มันฟลุค บังเอิญมายู่ไนรูปที่ว่า มันต้องมีคววมรุสสกชนิคนี้ มี instinct ชนิคนี้ มีอุปกรณ์ ความรู้สึกอันน้ คือต่อม gland ต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เรามีความรู้สึกทางการสีบพ้นธุ่ เป็นสี่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะไม่สีบพันธุ. ฉะน้น จงมีบัญหาไปในทางที่ว่า จะมีการ สีบพ้นธุธยย่างไร โดยที่ไม่ต้องเกิดกวามยุ่งยากชี้นมา.

ผมส้งกกตเห็นว่า กำลังมีผู้เข้าใผิิ หรีอศาสนาบางศาสนา กำลังทีความผิค อยุ่ด้วยต้ำไป แต่อย่าออกชื่อกีกว่า; โกยการที่ไปเอากามารมณ์ ไปรวมกกนนเข้ากับการ สีบพันธุ.

กามารมม์ไม่ไช่การลีบพันธุ การสึบพันธุ์ไม่ไช่กามารมณ์; ที่แท้นน
 การปฏิบตี่ถุ่กกต้อง และควรกระทำบึนอย่างย่ง. ส่วนกามารมณันนนมันไม่สีบพ้นธุก์ได้ ไม่เกี่ยวกับการสีบพันุ์ก์ได้ เบ็นความโปกวามหลงของอิชชา; แต่ว่ธรรมชากิมัน
 กันเสีย. อันหนึ่งเบ็นเครื่องบังหน้าหลอกกนโง่ๆ จ้างคนโง่ๆ ค้วยกามารมณ์ ให้ทำ การสีมพันธุ.

น้ก็มีบัญหาว่า ถ้าเมื่อมีกามารมณ์ over มันก็ต้องมีบ้ญหา มีกวามทุกข์ที่เหลือ ออกไปจากที่จำเบ็น จากส่วนที่จำเบ็น. ถ้ามีการส็บพันธุ์ล้วน ๆ และบริสุทธิ์ และ ประกอบอยู่ค้วยสติบัญญาแล้วก์ดี จะได้มีมนุษย์ที่ดี ที่ฉลาดเหลืออยู่ต่อไป เพื่อความมี อยู่แห่งโลกที่งดงาม ที่น่าจะอยู่ เพราะถ้าขาาสึ่งนี้เสียแล้ว ก็จะไม่มีใครเกิดมา โลกนี้ มนกก็สูญหายไป; โลกมนุษยนจื่งต้องมี่อยู่ดยวการสีบพนธุ์ ที่ถูกต้องบริสุทธิ้.

นักสอนศาสนาบางศาสนา อธิบายกามารมถ์เบ็นอ้นเดียวกันกับเมตตา นน ผิดอย่างยึ่ง; ที่พระเจ้าต้องการนน คือ ความรักซึ่งกันและกัน นันไม่ใช่กามารมณ์, กามารมณ์ไม่ใช่ลวามรัก. นักศึกษาเหล่าน้้ รูจักกันเสียบ้างว่า กามารมณ์นนไม่ใช่ ความรัก ม้นเบ็นอีกอันหนึ่งต่างหากจากความรัก. ถ้าจะพูดว่าเบ็นความรักก็คือความโ่ ที่สุดของความรัก ; แต่ก็ไม่ใช่ความรัก.

กามารมณ์นี้เบ็นความคิดปรุงแต่ง อีกอันหนึ่ง เลยเถิดเตลิดไปในด้านการ ย้วยุอวัยวะหรือว่าต่อมแกลนด์ ที่รูรสกททางเพศนนเกินเหตุเลยเถิดไป. เดี่ยวนีคนในโลก ก็กำลังเอามาปนก้นในเรื่องกามารมณ์ กับเรืองการสึบพันธุ จนเบ็นบัญหายุ่งยากมากมาย.

ถ้าจะพูดถึง Instinct ในทางกามารมณ์ ก็เบ็นอีกอันหนึ่งต่างหากจาก instinct ทางการสืบพ้นธุ. ที่เราห็นชัดง่าย ๆ ก็คือ สัตว่เดวัจฉานสืบพนธุ์ โคยไม่มีกวาม หมายทางกามารมณ์ แต่มนุษย์นี้มีความหมายทางกามารมณ์ แม้ไม่มีการสึบพนน์์
 นันแหละเบ็นบ้ญหาทางกามารมณ์คืออย่างนี้ ที่จะต้องไปดูให้ดี.

บัญหาทางเกียรทินน ถูกแล้ว มันเบ็น instinct เหมือนกัน, มันเบ็นของ ประหลาคอย่างยู่ง สำหรับสึ่งที่เรียกว่า จิต และสึ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณ - ญาณคือ ความรู้, ความรุ้ที่เกิดเอง เรียกว่าส้ญชาตญาณของจิต, จิตย่อมมีความรูสสกที่เกิดเอง หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ ทาง ; แล้วทางหนึ่งก็คือ รูสีกว่ามีเกียรติ เช่น ชนะ หรือว่า
 ทัวกูนนนแหละเบ็นเรื่องของเีียรติมากที่สุด.

สิ่งที่เรียกว่าตัวกน ความหมายแห่งตัวตน หรีอตัวกู ต้งอยุ่คัวยคคาวารู้สิก หรีอสัมชาตญาณอันน้ ; ในบาลีมีคําอยู่คำหนึ่งเรีกว่า อหังการ มมังการ มานานุุสัย, ชื่อม้นยาวหน่อย : อหงฺการ มมงการ มานนนุสย คือการสะสมความเคยชินในความ รู้สึก ว่าต้วกู ว่าของกู. อหงฺการ - ความรู้สืกว่า กู, มมฺงการ - ความรู้สืกว่า ของกู้ มานานุสย - การหมักหมมสะสมเคยขัน แห่งความรู้ สึกว่า กู ว่าของกู เบ็นส้มชาตฏาณอันหนึ่ง ; ถ้าละได้ก์เเ็็นพระอรหนันต์.

เดี่ยวนน้ เรกโคอยุ่เต้ส้ญชาตญาณที่กล่ามมาน้น ทั้งนน เราจึงชอบเกียรติมาต้งแต่ อ้อนแต่ออก : เด็กเล็ก $ๆ$ ก็อยากให้ผู้ใหม่ยกยอ หรือพอได้ยกยอก์เบ็นสุฯ ; เพราะะะน้น เกียรติ ก็ เบ็นทางมาแห่งความรู้สีกกี่เบ็นบัญหา.

ยกต้วอย่าง ปลาตัวหนึ่ง เลื้งงไว้ในตู้ตัวดดียว ไม่เคยู้เรื่องอะไกกับใกร มันก็สบัดหู สบัดหาง สบัคเน้้อสบัดตวว, พอไปมองมัน มันก็มีท่าทางเหมือนกับว่า จะเล่นงานเรา. มันทำไปทำไมเหนื่อยเปล่าๆ; นี่า้วออำนาจส้ญชาตญาณแห่งตัวกู่ หรือรู้สีกว่า กู, รู้ว่ามีเกียงทิ; ฉะนนม้นจิงกักกัน. ถ้เเออีกตัวหนึ่งใส่ไป มันจะ กักกัน ค้วยความมีเีียรติ ค้วยความรักษากียรติ ถนอมเกียรติ ว่านี่บึนของกู, บริเวแน้ เบ็นของกู, หรีอตัวกู ต้องเบ็นต้วกู ใครเข้มมไม่ไ้้ด้.

นี่เกีตรติ ที่มันเตลิกเบี่งเบี่งออกไป ในรูปของกิเลส ตัณหา อุปาทาน; ฉะน้น ที่พูคมาเมื่อฑะก้้น้น อังเบ็นส่วนน้อยของสึ่งที่เรียกว่า เกียรติ.

ถ้าวาที่จริงแล้ว มันอาจจะใช้เบ็นเคร่องล่อ เครื่องดึง เครี่องจูง ได้ท้งกิน ท้งกาม ทั้งเกียรติ, ทั้งสามอย่างน้้จะเบ็นเครื่องช่วยดึงไปหาที่ว่า ดีกว่า : กินให้ดีกว่า

มีกามารมถ์ที่กีกว่า และมีเกียรติที่สูงกว่า; แต่สองอย่างนเ้มันต่ำกว่า มันดักอยุ่ข้างหน้า ถ้าผ่านพ้นไปได้ ก็ไปติกด่านหลังสุด คือกวามเห์นแก่ต้วกู หรือเกียรศิ. มันก็คียยู่ ที่ว่าราจเอาเกียรตินแบ็นบันได สำหรับหน่วงข้นไปทีละข้นจนในที่สุด มันก็อยู่เหนีอ เกียรติจึงจะได้, ต้องไปถีงข้นที่อยู่เหนือความรู้สีกว่ากี่ยรติ.

เดี่ยวน้้ใช้กน้แต่เพียงว่า ในโลกนี้เราจะดึงคนข้นมาสู่สถานะอนสูง โคย ใช้ความนิยมในทางเกียรติเบ็นเครื่องล่อ ก์ได้เหมีอนกัน; แล้ว็กีกีว่า. แต่ เดี่ยวนี้ กนโิ่มากจนถึงกับเอาเรื่องกิน เรื่องกามมาเบ็นเคร่องล่อ. สนใจขวนขวายกัน แต่เรืองกิน เรื่องกาม แล้วใช้สองสึ่งนนเบ็นเครื่องล่อ จนในโลกนื้หาคนมีเคียรติทำยายาก มีแเ่คนทุจริตต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะพวกนักการเมืองที่มีเกียรติแห่งความคคโกกง ไม่ใช่เีียรติอันบริสุทธิ์ แล้วคนพวกนี้ก์ใช้เรื่องกิน เรื่องกาม ตกเบ็คคนอี่น ทำให้โลก บึ้นบ่วนไปหมด,

ทีน้้ ในเมี่อเราว่าจะแยกต้วออกมา ในฐูานเบ็น พุทธบริษัท ; ผมว่าไม่ ควรจะมุ่งหมายใช้เกียรติอย่างเดียว ในการที่จมี่กรรกระทำอันถูกต้อง, มัน ต้องกูกต้อง
 ค้วยกันท้งนน้น, มีอวับวะ มืองค์ประกอบ มีต่อมเกลนต์อะไรต่าง ๆ สำหรับที่จะไห้ เกิกบัญหทท้ง $๓$ นี้ ระวังให้ดี ให้ถูกต้อง.

เรื่องกิน ถ้าเลยความหมาย ของการบ่ารุงร่างกาย ก็เลย กลายเบ็นเรื่อง กาม. เรื่อง กาม นี้ ถ้าเลยความหมาย ของการสนองความอยากของกิเลสแล้ว ม้นก็ กลายเน็นแรื่องเกียรติ. ที้นืพอมากิงเรื่องเกียรติ มันจะไปกันลิงไหน มันก็หลายชัน หลยยระดับ. ฉะนน การสอนในเบื้องต้น ก็สอนให้รัษษาเียยรติ ให้เห็นแก่เกียรติ โกะไม่ต้องเห็นแก่เรื่องกิน เรื่องกาม ; แต่ก้าไปทำผิด เรื่องกิน เรื่องกาม มันก็ ไม่มีเกียรกิ, จะเบ็นกกียริิไปไม่ได้.

ถ้าหมดบบ้ญหาเรื่องกิน เรื่องกามแล้ว ก็กงเหลือเรื่องสุดทายย ซึ่งเหนียวแน่น ที่สุกก์คือเรื่องเกียรติ กีเหลีออยู่เต่ว่า ให้เบ็นเรื่องเกียรติที่ถูกต้อง; อย่าให้เบ็นเกียรติ ปลอม เกียรติหลงใหล แล้วม้นจะไปสู่ จุดสุดท้าย คือเหนือเกียรติ จีจตตอยุ่เหนือก่า ของเกียรติ เหนีอค่านิยมของเกียรติ กีคือหมตตัวกู; ถ้าไม่ยย่างนนกีไม่เหนื้อเกียรตต หากย้งมีต้วุูหราอยู่ แล้วับมีเกียรกิ มีค่าของเกียรติ.

การละอหังการ มมังการ มานานุลัย นี้จะละได้ต่อเมื่อเบึ้นพระอรหันต์.



 คนส่วนใหญ่ ซึ่งจได้มีเพื่ออยู่เบ็นสุต?
(ตอบ) เอ้า, พังถูกเล้ว คีอว่า วิชชาในที่น้ มันมีความหมายคลุมไปหมด ไม่ใช่จะเอกกันแต่เพียงว่า ช้นสูงสุดเบ็นพระอรหนนต์. วิชชา นียงง มีประโยชน์ ต่ำสงมา ลงงเรื่องโลก $ๆ$ ก็มี.

คำว่า วิชชา น้้หมายถึง ความรู้ในตัวความมุุก์์, เหตุให้เกิดดุกข์, ความ ไม่ม็แห่งความทุกข์, และ ทางให้ถึงความไม่มีแห่งความทุกข์, ที่เรียกว่า อรรยสัจุ นัน ก็เรียกว่า วิชชา; วางหลักใหญ่ ๆ ไว้อย่านน้. ถ้าเหลือส้น ๆ ก็ว่ารู้ในสิ่งที่งนควรรู้ สึงที่ควรจะรู้ถ์เรียกว่า วิชชา: ฉะนน หลักเกกณฑ์ ที่กล่าวไว้น้นไม่ผิค. วิชชา ช้นสูงสุดที่ทำให้เบ็นพระอรหันต์ ต้องยอมรับว่า มีน้อย แท่กคีกว่าไม่มีเเียเเฺย เพราะ ว่าคนส่วนมากจะเบ็นพระอรหนต์กันท้งหมดไม่ได้ จเบ็นได้แต้ส่วนน้อย. แต่รองๆ ลงมา เช่น อนาคามี สกิทากามี โสดาบ้น นีกี้ย้งมีอีกมาก มกกกว่าที่เรารุ้ว่ามี, ความ เบ็นพระโสดาบนนน้ยงมี่อยู่มาก.
 สำหรับท่าโกกน้ไห้มีสันติภาพ หรีอท่าบ้งจกชชนให้มีสันติธุฯ. เดี่ยวน้เราขาควิชชาส่วน

นืแหละ บุคกลไมีผัสันติธุข โลกไม่มิสันติภาพ; ฉะน้นอย่าไปรังเกียคคำว่า วิชชา ในพุทธศาสนา เบ็นอย่งโลกิยะ คือว่า ยังเกี่ยกับเรื่องโลกๆ ไม่เหนือโลกนี้ก็มี. แต่ถ้าม้นเบ็นไปถีงที่สุด มันก็เหนือโลก บัญหาเรื่องนี้ก็ไม่มี.

ขอให้พยายมมเกี่ยวข้องกับสี่งที่เรียว่า วิชชา นี้ให้ถูกต้อง แล้วก็สูงข้นไป



 แต่ว่าเบ็นไปเพื่อเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ไม่เบ็นไปเพื่อเรื่องส้นติ หรือนิพพาน.
(ไม่มีใคราามนัญหท่อไป ท่านอาจารย์กล่าสสุุป)
สรุปว่า ล่น ไม้รู้อัตัวบี้ญหา ก์ไม่สามารถจะแก้บ๋ญหา; ฉะนน เบ็น การถูกต้องแล้ว ที่เรามาต้งต้นกันใหม่ เพื่ออะรู้จักคน และััมหาของคน. ถ้ายังเบีน คนมีบีญหา; ถ้าเบ็นคนมกกขึ้นๆ ก็พ้นความเบ็นคน แล้ว็กมดบัญหา จะเรียกว่า เบ็นอะไรก์แล้วแต่จะเรียก, "เหนีอความเป็นคน" เพราะว่าโดยที่เท้ก็มิมด้ด้มีคนมีอะไรอีก มีเต่ธรรมชาทิ.

ถ้ายงรู้มีเมเนคนอยู่ ก็ตือความไม่รู้ คืออวิชชา อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำ ให้รู่วาเบ็นคน แล้วกีทำผิกเบ็นประจำว้น ในเมื่อเกี่ยวข้องกันกบบอารมล์ที่มากระทบ คือ
 การที่จะจักการกับรูป เสียง กลึ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมมดี่ที่าข้มากระทบ. การที่เขา ไม่ลามารถจะบังลับตัวเอง หรือจะให่ต่อสู้ หรีอให้เก้ไขในเรี่งนี้ไห้เบ็นผลคีได้ นคอบ๋ญหาของคน.
 มีสติ.

# โมกขรรรมมปรยุดต์ 

- $\boldsymbol{5 1}$ -
- เมษายน ๒๕゙จส


## ทำไมราจึ่งไม่มีสติ

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย, เราได้พูดกันถึงโมกขธรรมประยุกต์มาถึงครังทั ๓ ในวันน แล้วก็พูดโดยหัวข้อย่อยตอนนี้ในครั้งท ๑ ว่า เบึนบ้ญหาของคน.

ในกรังที่ ๑นี ก็พูดเบ็นโครงเรื่องคร่าวๆทั่วไป ว่ามษญหาของคน คืออะไร? บ๋ญหาของคนเกิจมาจากอะไร? ความไม่เบ็นบัญหานั้นเบ็น อย่างไร? ทำอย่างไรจึงจะไม่มีมีญหา? ในตอนนี้สรุปได้แต่เพียงว่า บีญหา ก็คือ ลวามทุก์์ เพราะว่า ถ้าไม่มีความทุกข์ ก็ไม่มีบัญหาอะไร. เราไม่ต้องกิน ต้องใช้ก็ได้ ถ้าไม่มีความทุกข์.



 ทำองงไรจจงงะะมม่มีคามมุุกฐ.


















สึ่งที่จะควบคุมอายตนะให้ทัน ได้แก่สติ



ให้ทันท่วงที่ เพื่อแค้บัมมาขของคนต่อไป. สิ่งที้ท้งใจจพพูคในวนนน้ ก็คือสึ่งที่จเเรียก กันส้น ๆ เพียงคำเดียว ว่า สติ.

สึ่งที่เรียกว่า ติต มีประโยชน์ จนไม้รู่ว่าจพูงกันอยางไร ให้หมสส้นได้; แต่แล้วก็กุคคล้าย ๆ กับว่า สติน้ม้นอาภัพอับโชคอะไรก์ไม้รู้ คือไม่ค่อยจะมีใครยกขึ้นมา เบ็นเรื่องสูสุด ประเริริใหญ่หลวง. เขาพุดกึงกันแต่บบมญา แต่สมาธิ ถึงอะไรอื่นกัน เสียมาก, แล้ว็โัมัจะอวดกันด้วยเรื่องมีสมาธิวิเศษวิโส อย่างนน อย่างน้, แล้วีกี บัญมาสูงสุด ไม่ค่องให้ความส่ากัมแก่เตติ ด้วยคำพูคถิงสึ่งที่เรียกว่าสติ ให้สมกับที่ว่าสติ มีความส่ากัญ.

อนึ่ง อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างหนึ่งว่า ความุุ่งยากลำบากก็มีอยุ่เหมือน กัน เกี่ยวกับคำพูด ที่เบ็นชื่อของรรรมะเหล่านี้ คำพูดมันเผือ คือมันกี่ยวเนื่อง โยงกัน, ไม่มีธรรมะะะไรที่จะทำหน้าที่ได้ามลำพังแล้ว่าเร็จประโยชน์.

```
ธรรมะ
``` หลามบ้อล้วนแต่เนื่องกัน แล้วำหนน้าที่ได้ส่าเร็จประโยชน์, จีงเบ็นเหตุให้ความหมาย หรีอค่าของมันคาบเคี่ยวกัน.

โดยเฉพารคำว่า สติ น้แล้ว จะมีความหมายที่าาบเกี่ยวไปรอบค้าน; เราจะมองความสำกัญของตติให้มากเบ็นพิเศษ เพราะว่า โคยข้อเท็จจริงมันเบ็นอย่างนน คือว่าถ้าปราศจากสติ แล้ว บ๋ญญา หรีอ สมาธิ ก์ไม่มีประโะปน์อะไร ; ชิ่งบัญญา แล้วจูจะยิ่งไม้ร่ว่าไปอยู่ที่ไหน ถ้าไม่มีสติที่จะดึงเอาบั้ญญามา หร์อความรู้นันมาใช้ ใน กรแี้ทีมเเหุุกคคข้้น. สมาธิก็เหมือนก้น ถ้าปราศจากสคิแล้ว สมาธิกึกวัคนแกว่ง จะ กระจักกระจาย หรือใช้ไม่ได้.

ทุกอย่างเบ็นดังที่พูดมาแล้ว่า ถึงยย่างไรธรรมะแต่ละซี่อก์ทำหน้าที่ตามลำพัง
ไม่ได้; ฉะนนน เราจะพูดว่า สติน้ทำหน้าที่อะไรเบ็นส่วนใหญ่. เพื่อจะให้เบ็นธรรม แก่ชี่อธรรมะเหล่าน้ จะต้องนีกให้กว้าง ว่า ธรรมะชื่อหนึ่ง ๆ หรีอข้อหนึ่งๆ นี่มีหลาย

ระด้บ นับตั้งแต่ธรรมดาสามัญที่สุด จนกระทังเราจะมองลงไปถึงว่า แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน มันก็มี.

ถ้าเราจะเอาความหมายขฺงสง่งที่รียกว่า สติโคยตรง มาพิจารณาดูให้ดี ติต์นี

 ได้ทันท่วงที ในการที่จะต่อสู้ หรือบืองกันภ้ย หรีอแม้ทุ่สุคแต่เรื่องหาอาหาร ในบาง จย่างคนก์ไม่คีไปกว่าส้ตว่ ถ้าพุจถึงในข้นต่ำๆ.

คนธรรมกาทั่วๆไป จะต้องลยู่ค้วยเติ ในความหมายกว้าง ถึงกับเบ็น พืนฐาน ซึ่งเราเรียกกันมากในภาษาไทยว่า สมประดี, สมปดดี สมตต่ ในภาษา สันสกฤๆ ซึ่งออกมาเบ็นภษษาไทย. และขอแนะเบ็นพิเศษว่า ให้รุจักไว้เสียค้วยเลย ว่า ภาษาไทยนน้ออกมาจากสันสกฤุแเทบท้งนน้น คือไม่นิยมใช้ภษษาบลลลมมแต่เดิม; พวกที่ ใช้ภษษาสันสกฤๆ เขเข้ามาเบ็นครูบาอาจารย์เสยก่อนแต่ที่ภาษาบาลีจะเุ้ามาสุ่ประเทศไทย คือพวกพรามหล์ท้้งหถาย เขาใช้ภาษาสันสกฤต แล้ว็มามัญมัตกงในหมุ่คนไทย ภาษา ไทยจึงเบ็นภาษาสันสกกุกล้วน ที่เบ็นคำที่สูงข้้นมา.

คำว่า สติ เบ็น ภาษาขาลี, คำว่าสมมตติ เบ็น ภาษาสันสกฤต แล้วเากรูรู้ ว่า นั้นแหละเบ็นสิ่งที่สากัญ ว่าเราจะต้องมีสีงนน้ํ มิฉะนนแล้วเราก็เท่ากับคนบ้า หรือ ว่าเท่ากบัคนตาย. สังที่เรียกว่าสทิ เบ็นพื้นฐานท้งหมคของความรู้สีก สมปดคีแแล้วก็จะสลบไป หรีอว่าเบ็นบ้า หรีอว่าาายแล้ว ; ความมายพื้นฐานเบ็นอย่างน้.

คำว่า สติตามตัวหน้งสือ -นี่แปลว่า แล่นไปไห่งความค่ด ที่เรามาเรียก กันส้นๆว่าระลึกได้ แล้วความคิคมมนแล่นไปได้ นันก์คึอระลึกได้. ถติ คือ ความ ระลีกได้ จะเรียกว่า แล่นไป หรือแล่นมา ก์ได้ท้้งนนแแหถะ. ภาษาพูคันนค้นได้

อย่างน้ ฉ ฉะนนการเข้ามามีสติ ก็หมายความว่าเรายังจำอะไรได้อยู่ แล้วความกิดมันกี แล่นไปตามเรื่อง ที่ม้นจะต้องกิด หรือจะต้องรู้สึก.

เมื่อคนคลอค่ออกมา ก็ มีการส้มผัส ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ แล้วก็ จำสง่งต่าง ๆ ทังหมดนนไว้ได้ เพื่มมากขึน ๆ; นี่เบ็นสึ่งที่ว่ามีการ สะสม เอาไว้ สำหรับเบ็นความรู้ เบ็นการศึกษาโดยอัตโนมต โดยธรรมชาติ. ครั้นท่อมา มีอะไรเกิดข้น ที่ความคิด หรือจิต หรืออะไรแล้วแต่จะเรียก ; จิตจะต้องแล่นไปย้ง สึ่งใดสิ่งหนึ่ง มันก็แล่นไปย้งสิ่งนัน.

เมื่อมีอะไรเกิดข้น ความรู้สีกน้ก็กแล่นไปท้นเวถา และถูกต้องตามเรื่องตาม ราว; เพราะฉะน้นเราจึงทำอะไรถูกมากข้น ๆ และสามารถที่จะระลึกนึกได้ว่าอะไร เบ็นอยางไร, อะไรเบ็นอย่างไร, จนกระทังว่า มันึึงขนาดมาตรฐานของมัน, ระบบหนึ่ง เรียกว่า สมปๆดีของคนเรา มือยู่อย่างนี้ราต้องไม่ขาดในส่วนน้

ความเบ็นอยู่ ในชีวิตประจำวัน ย่อมเต็นไปด้วยสติ หรือ สมปฤดี พูดถูก คิดถูก ทำถูก แม้แต่เดิน ก็จะไม่ตกล่อง ไม่สะดุดหกล้ม หรือไม่อะไร ทุกอย่าง. นี่ไม่ใช่ว่า จะทวงบุญคุณ ให้แก่สิ่งที่เรียกว่าสติ ; แต่แท้จริงมันมีบุญคุณ มากอย่างน้ แต่เราก็ไม่ค่อยจะขอบคุณม้น เราเบ็นส้ตว์เนรคุณเสียเอง แล้วมนค็ไม่ช่วย เรามาก เท่าที่ควรจะช่วย เราเฉยกลายเบ็นผุ้ขาจสติน้นเสีย เบ็นส่วนมาก.

ขอให้พิจารณาดูให้หููจักั่งที่เรียกว่าสติ ในเรื่องเบึนอยุ่อย่างธรรมดาสามัญ ในชีวิตประจำวัน ของสึ่งที่มีชิวกทัว \(\eta\) ไป จะต้องมีลติ แล้วลงงจะสูงข้นมาถีงระกับ มนุษย์ผู้มีบีญญา ก็ต้องยึ่งมีสติมากข้น. - ถ้าสูงข้นไปถึงกับการที่จะบรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ต้องมีสติที่ดีกว่าน \({ }^{\boldsymbol{t}}\), สมาก, สมูรณ์ หรีอรวคเร็ว หรือว่องไวยิ่งกว่านั้นมาก; ทั้งแต่ต้นจนปลาย นนกคคคือเรื่องของสติ.

ที่เขาพูดไว้เบ็นหลักธรรมก็มี ว่า พระลรหนต้คือผูที่มีสติสมบูรณ์ ผิดไม่ ได้ในเรื่องของสติ แต่ว่าเรื่องนี้ยังสลับซับซ้อนกันอยู่มาก ยากที่จะเอามาพูดในเวลาอันส้น ว่ามีสติสมบูรณ์โดยแท้จริง หรือเบ็นพระอรหันต์นน คือ อย่างไร ถ้าจำเบ็นก็เอาไว้พูด กันวันอื่น เพราะยาวเกินไป.







\section*{สติ มีพร้อมทั้งสัมปชัญญะ และบ๋ญญาทันท่วงที}


 มาใชชววกเร้า น้หนหละลือ ศติ.






















\section*{ถ้าขาดสติ จะเกิดความประมาทเสียหายมาก}











บัญหาในการขาดสติ จำต้องมีวีธีแก้ไข



 พอลัว่าที่นคค่โครง และบีนหน้วยง :-


 ความกลัว หรีอ ความละอาย ธุ่งเรียกา่า หิ่ แปล่า ความละอาย, โอตตัปปย









ถ้เเาพระมาเขวนคอ ก็อย่าเขวนอย่างงมงาย ต้องให้เบ็นอุปกรณ์ที่จะมีะติ นีกวุบเดียวออกไปถึง วิชชา ความรู้, แล้ว์ก็บ็นหนทางที่จะให้วิชชา ควมมรู้นม้ช่วย อ่างน้้น์จจะสำเร็จประโยชน์ในการที่เรามีอุปกรณ์ สำหรบบทำให้เกิดตติ.
๓. เมี่อพูกโดยหลักทัวไป เราต้องมีความรู้ก่อนว่า อะไรเบึนอะไร, และเราก็ต้องยยันที่จะศึกษาให้รู่วาอะไรเบ็นอะไร แล้วเก็บไว้ในคลังของเรา ที่เขาเรียก ว่า ส้ญぬา - ความจำได้มมายรู้ อะไรทำนองน้้ ; ดังน้้ การศึกษาจึงเบ็นสิ่งเรกที่จะ ต้องมี ไห้มีคววมรู้เบ็นพื้นฐูาน. ทีนี้ก็ผื่กฝนการที่จะนึคถึงความรู้ คีอต้วสติน้นเอง ว่าจะ เอาความรูรู้อไหนมาใช้ ในกรณีอย่างไร, แล้ว้งต้องผื่กห้ดให้เร็วด้วย. ถ้าไม่เร็ว แล้ว ก์ไม่ทันกับบ้าศึกคือกิเลส ฮิ่งมันเร็วมาก ไวมาก; อย่างที่ได้พูกแล้ววเมื่อวาน ในเรื่องของอนุส้ย คือม้นหม้กหมมไว้ ซึ่งความเครชินแห่งการเกิดของกิเคส มันเร็วมาก ในการที่จะเกิกิกเลส. ฉะน้น สติกุจต้องไวกว่า จึงจะบื้องกันการมาของกิเลสได้.
๔. การทำให้บำนาญ นีเบึนหลักสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ภาวิตา -ทำให้มี้ข้น, พหุลีกตา -ทำให้มาก ทำให้ขำนาญ; นี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของความไม่ประมาท. การศึกษาเล่าเรียนการปมิบติกรรมฐานอะไรก็ตาม ม้นอยุ่ใน ความหมายน้ คือทำให้มาก ทำให้ชำนาญไว้เร่รย ในส่วนวิชชาความรู้ ตลอคถึงการมีสติ ก์ผี่กกันถึงขนาทที่เรียกว่า จะไม่ทำอะไรก่อนมีลวามรู้ธีก.

\section*{การผึกรู้สึกตัวก่อนกระทำใด ๆ ช่วยให้มีสติมัน}

การที่เขามีวิธิผื่ก ที่เรียกว่า สัมปไข้ญญะบ้พพะ - จะเคลื่อนไหวอิริยามถใด ก็ใหรู้สักต้ว มีสัมมขัญัญะทุกๆ อิรยาบถ ก็มุ่งหมายอันน้คือว่า เราจะไม่ ยอมให้ กาย หรีอวาจานี้ หรือจิตก็ตามไหวไป เกลื่อนไป ทำหน้ทที่ไป โดยปราศจาก ความรู้สิกตัวสสยก่อน; ฉะนน จึงยยายมากออกไป จนดูคคก้ย ๆกับว่า น่าหว้ว หรีอ ว่าบ้าๆ บอ ๆ อะไรนี้ คังเช่น : - จะมีสัมปชัญมะ ก่อนที่จะกระคิกอะไรออกไป. ในที่สุกจะได้ผลถึงกับว่า ไม่คิกอะไร ถงไป ก่อนที่จะรู้สึกตัวเสียก่อนว่า เราจะท้องคิคเรื่องอะไร, ไม่ทำ ไม่พูต ก่อนที่จะ รุ้สึกตัวเสียก่อน ว่าเราจะทำอะไร, แล้ว็จะจะเบึนการจำได้แม่นยำ มันคง ว่าเราได้ ทำอะไร.

คนที่ลีมของ ก็คีอคนที่ไม่มีการผึกอย่างนี้ ไม่มีสติอย่างนี้ ไม่มีสติส่านนี้, กนที่ลีม ว่าใส่กลอนประตูหน้าต่างแล้วหรือยัง นี้กเบ็นห่วง วิตกกังวลอยุ่ ; เพราะว่า ไม่มีสติในข้อน้เม่อก่อนแต่ที่จะบี่ดประฑู หรือใส่กลอนน้. ถ้าเบ็นคนที่ผึกมาในรูปนี้ แล้ว เขาจะบี่าประฑู หรีอใส่กลอนลงไปด้วยตติส้มปชัญดะ แล้ว์กมไมีม ไม่ลืมแน่นอน และก็แน่ใจ หรือว่า พอน์กชั้นมาก็นึกได้ว่า เราได้ไส่กลอนแล้ว ได้บิ่คประกูแล้วอย่างนี้. ที้นร้องในข่ ๆ กัย่งทต้องการมาก.

ขอให้ผึกสติในลักษณะที่ว่า รูมี่กตตววค่อนเสมอ เมื่อะะมีการเคลื่อนไหว ทางกาะ ทางวาจา ทางใอ. การเคลื่อนไหวไปนน เคลื่อนไหวไปอย่างถูตต้อง ค้วยความรู้ ที่เรได้ศึกษษอบรมว่า จะท้องทำอย่างไร. ถ้าเบ็นนรืองบรรถุมรรค ผล นิพพาน ก็ทำสติบิ้ฐฐูานแบ็นควมมรู้ เช่น อนิจจัง ทุกข้ง อนัตตา อยุ่งนเคยชิน; นี่ก็ จะมีความรุ้เรื่อง อนิจัง ทุกขัง อนัตตา วึ่งเข้ามาทันท่วงที ที่ส้มผัสกันเข้ากับอารมณ์. น้คือ วิชชาวึ่งมาทันท่วงที่ ด้วเอ่านาจบองเติ ในขณะที่มมนสมมผ้สกันเข้ากับอารมณ์ ทางตา ทางหู ทางจมุก ทางลิ้น ทางกาย นี้.

ที่กล่าวมาน้น หมายกวามว่า โดย ลับหลังกิเลส ถับหลังข้าคศกนี้ เขา ต้อง
เตรียมพร้อมด้วยการตีกสติ: พอเกิกเรื่องบื้นมาก์สามารถที่จะใช้เตติ ที่สมบุรณ์ คัวยความรู้ และความระลึก ในการใช้ความรู้ให้ถูกต้อง ให้ ทันแก่เวลา. ฉะน้น

จีงผื่กกันในทุกอิริยาบถ ผืกกันในทุกแขนงของสิ่งที่จะท้องเกี่ยวข้อง, แล้ว่ส่วนใหม่ที่ สุดก์คือ เรื่องที่จะทำให้เกิกคิเลส และความทุกข์. นี่ถีอว่า เบ็นบัญหาสำคัญที่ธุด ไม่ไช่มาผืกแต่เพืยงว่า เกินไม่สะกุด เคินไม่นกล้ม เกินไม่กกล่อง น็มันน้อยเกินไป.

\section*{มีความละอายและกลัว จะช่วยให้มีสติมากขึ้น}

พอท่าพลาดไป ก็ละอยยเกินกว่าที่จะละอาย ; ถ้าเรไได้เผลอจนกิเลสเกิคบี้น เบ็นความรักก์ดี เบ็นความโกรธก็คี จะต้องมีดวามละอายเหลือที่จะกล่าวได้. ตอนน้้ คงจะยาก ที่จะสร้างความถะอายให้มีมากพอ เพราะว่าไม่มีใครมารู้มาห็นการกระทำ ของเรา และเมื่อเรามีสนดานแห่งคนพาล คนคคโกง มันก์ไม่ละอาย ฉ ฉะนนจิงงต้อง การความชื่อกรงท่อธรรมะ ท่อกัว้อง แม้ไม่มีใครรู้ ก็ยังถยอาย ; ยึ่งงะอายมากเท่าไร มันกียี่งเผลอยากเท่าน้นสำหรัคครังท่อไป.
 สงสาร; พวกคุดก็อาจจะหัวเราะเยาะ เมื่อเราพูคว่า กลัวงัยในวัฏฏฟงสาร. นี้หมาย ความว่า ในการมีชีวิทอยุ่วนหนน่งๆน้น คือการเวียนว่ายไปในวัฏฏสงสาร; มีความ ท้องการ - มีการกระทำ - มีการได้ผดของการกระทำ - เสวยผลของการกระทำ, แล้ว ก็อยากทำ - แล้วีกำ - แล้ว็เเสวยผลของการกระทำ อย่างนี้ตลอกวัน; นี่เรียกว่า วัฏฏสงสาร. เรา กลัวก้ยุในวัฏฏูงสาร ก์คือกลัวดวามทุกบ์ ที่เกิคขึ้นมาจากการทำ ผิกพลาคในวัฏฏสสสารน้น เพราะขาคสทิ.

ถ้าเรามีความกลัวมาก ก็บื้องกันไก้มาก; เดี่ยวน้้เราไม่กลัว เพราะมัน เบ็นเรื่องยยู่ในใจ ใคร ๆ ก็ไม่เห็น, หรือมันจรร้อนเบ็นไฟอย่างไร เราก็หน้าค้านทนได้ ไม่กลัวข้อนี้ แล้ว้กีไปหาอะไรมากลบเกล่อนกันไป ตามเรื่องตามราว จนเรื่องของ กิเสสกลายเบ็นเรื่องที่ถุกต้อง, เรื่องบองบาปกลายเบ็นเรื่องของคีไปเสีย ; ฉะน้น สกิก็ ไม่ถูกผื่ ไม่เพิมความเคยชินในการที่จะมีสติ แล้วจะไปโทษใคร.

เที่ยวนน้ก็มาบ่นกันแต่ว่า เรามีสติไม่พอ. ทำไมเราจึงมมสติไม่พอ? กีไไ้ แก่บนไปเท่าน้น, ไม่พยายามสอก่่อง ให้พบว่า ทำไมจีงมีสติไม่พอ, แล้วนก้ไบเสีย ให้หอ.

ความไม่มีสติเบ็นความประมาท
ความไม่มีสติ เรียกว่า ความปปรมมาท พระพุทธเจ้ท่านตรัสว่า ความ มระมาทคื่อความตาย, คนที่ประมาทแแล้ว คือคนตายแล้ว; แต่มันก็ตายในภาษา ของพระพุาธเจ้า ซึ่ง ดนธรรมคา ก์ไม่ค่อยจะพั่งถุก หรีอไม่เข้าใจ แล้วก์ก็ไม่ยอมรับ. ฉะนน คนที่ปราศจากสติ ประมาท ขี้เมา หรีออะไร เขาจึงไม่ยอมรับว่า นี้เบ็นความตาย หรีอเบ็นความสุมเสียความเบ็นมนุษ์ ก็เลยพุดกันไม่รุ่ริ่อง.

เมื่อพูคถึงว่า "ความประมาก คีอความตาย, ความไม่ม่สตติ คี่ความ ตาย" นี้ ต้องทราบกันไว้ว่า เขาพุดในภาษาอี่น จกกภาษามนุษย่รรรมจา; และก์ อยากจะบอกไว้เสียเสยว่า บางกนยงไมม่ทราบว่า ในพระบาลีไป ๆมาๆ ก็พบกำ๒ คำว่า "ทไฏฐรรม" คือในฮรรมอันลัตวเห็นแล้า, แล้วก̣"สสมมรายิ่กะ" คือ อันอี้น \(ๆ\), อันอื่นไปจากที่สัตร์ธรรมดาเห็น. สัมปรายิก อย่ามีความหมายแต่เพียงว่า ภพหน้า ชาจิหน้าอะไร; ถูกแล้ว ภพหน้า หรีอชากิหน้า หลังจากเเ้าโลงแล้ว มันก็ไม่มี ใครเห็น กัเรียกว่าอันอื่น จากที่มนุษยเห์น ก็ได้เหมีอนกัน.

แผ่เดี่ยวน้้ คำท้งสองที่กล่าว มิได้ใช้อย่างน้น : ทิฏฐธัมมิกะ หมาต ความลึง ที่ลนธรรมกาห์งได้ลู้ดทันที พูกกันได้ทันที รู้เรื่องกันได้ทันที; นี่เรียก คำพูคชนิคน้นเบ็น ทิมฐธัมมิกะ, ส่วน สัมปราติกะ น้น เบ็นคำพุคประเภทที่ต้องศึกษา โคยฝู้ร้ จากู้ำ หรือว่าููที่รุ่เขามองเห็น, แล้วเขาอามาพูดมาสอน. เช่นคำที่พระพุทะเจ้ท่านกรัสว่า "ความประมาทเบึนความตาย" อย่างนี้:- เบ็นประจำวัน. พอ บาดสติทีหนึ่ง กีถีอว่าเบ็นลวามตายทีหนึ่ง, พอ มีสติอูู่ก์ เรียกว่ามีชีวิตตยู่. รู้จักความตายชนิคนี้กันเสสยบ้าง แล้วกก็จะกลวคความตาย, หรีอว่า จะกิกกความละอาย ว่าเราเบ็นคนตาย ก็ละอายเพื่อนกัน, หรีอกลัวความทุกบ์ท้งหลาย ที่กิ่าขึ้ ที่กิดขึน.

มีความละอายและความกลัวให้มาก จะไม่ประมาท เท่าที่ผมสังเกตเห็น รุ้สึกว่าคนยังขาคอยุ่ในส่วนนี้มากกว่าส่วนอื่น คือ ขาก ลวามละอายและความกลัว; ในเมื่อท่าติกพลาดลงไปเกี่ยวกับะติ กีไม่ค่อยละอาย และไม่กลัว เราจึงไม่มีสติให้สมบูรณย่ง่ง ๆ ข้นไป. ความู้น้น้นจพอมีได้ แต่ว่าก็เหยียบ ความรุ้ไปเสียค้วยความประมาท ค้วยความไม่ละอาย และค้วยความไม่กลัว. ฉะนน
 ไม่มีสติ, จากความพลาดในเรื่องยองตติ; แล้วเราก็จะมีตติตึขึ้น.

ในเรื่องโลก ๆเราละอาย เราก์ไม่กล้าทำผิด เช่นไปเจินหกล้มให้เพื่อน หัวเราะ หรีอ่วากกท่อถนนให้เขาพากันหววราะ หรีอว่าไปทำผ้าหลุดให้เขาให่ อย่างน้้ มันละอาย; ความละอายอย่างนี้เบึนได้, กลับเบ็นเรื่องที่ทำได้ และก็อายกันจริงๆ ค้วย. แค่ทีเรีองที่จิตที่ใจจะตกเหว ตกนรก ตกอะไร ฮู่งไปกว่าน้น ไม่เกิคความกลัว ไม่ละอาย; ซิ่งที่ถูกม้นน่าละอายกว่ามาก.


\section*{ทำไมเราจ๋งไม่มีสตั}

สต
ภาษาสัมปรายิกะน้้ เรียกว่า ภาษาธรรมกีได้; ส่วนอีกอันหนึ่งก์เบ็นภาษาคน คือภาษา ธรรมคา ทิฏฐรัมมิกะ เด็กๆ ก็พ้งออก.

ขอให้กำหนดเอาหัวข้อไว้ให้ครบล้วนให้ดี ๆ ว่า ผมเอเรื่องที่จะต้องพูคกัน หลายวันจบ มาพูตกันในคร่งงชัวโมง. คุณจะต้องเก็บเอาหัวข้อให้ดีๆ ให้ถูกก้อง ว่า สติ นี้คือตัววีวิวินน้นเอง ในทางกุณค่าของม้น; ปราตจากสติเมื่อไรก็ตาย ตายใน ทางร่างกายนี่แหละ ไม่ใช่ตายทางภาษาสัมปรายิกะอะไร.

ลองปราศจากตกิ มันก็ชนต้นไม้ตายตรงนั้แหละ, ถองกุค์ได้ เดี่ยวอาจ จะพลัดกกตลึ่งนนนลงงไปตาย. นี่ตายทางร่างกาย เพราว่าขากสติ ; เคี่ยวน้้ ส่วนน้ ไม่ค่อยขาด เพราะบ็นธ่รรมคาสามัญ. แม้เติลิงที่มันกระโกดอยู่บนต้นไม้ มันก็รังไม่ ขาดสติ; ฉะน้น คนก็พอจะมีตติในส่วนน้้ว่าตัวสตินนนแหละ คือต้วประคองชีวิตอยู่; ปราศจกกตติถึงงนาจสุคเหว่่ยงอย่างนนแล้้ว ม้นต้องตายแน่.

เพื่อไม่มีความทุกข์ ต้องมีสติสูงขึ้นโดยลำดับ
สติอึกช้นหน่่ง ชันที่สุงริ้นมมเมื่อเรามีตติในส่วนที่ไม่ต้องตายแล้ว เนลีออยู่ มีชิวิตอยุ่จยค้องทำอย่างไร่อไป ชีวิตน้จึง จะไม่มีกวามทุกบ หรือจะไม่ชอกช้ำระส่าระสาย โกลาหลวุ่นวาย ต้องเบ็นสคี่ถู่งบื้นมา ต่าหรับมนุษยในชันดี.

ทีนี้ กียงมีอันตราย คือกิเลส อันเบึนข้าศึกแแงอยุ่อย่างลีกลับ; ต้องมีเติ อีกประภทหนึ่งเพื่อต่ลสู้ และ ถำจักลกเลล ประภทนน้. ถ้าทำได้ดี ก็เบ็นการ บรรุุมรรก ผล นิพพาน คือ เป็นมนุษษช้นสูงสุด ได้รับสังที่ดีที่สุด ที่มนุษย์จะพึงได้รับ ก็เพราะมสติในระกับสูงศุต.

สติ นิคืออะไรกไไม่รู้ ถ้าพูกภาษาศาสนา เรียกว่าเบ็นธรรมอันหนึ่ง, เบ็น ธรรมข้อนนึ่ง สึ่งหนึ่ง ช่อหนึ่ง สำหรับ นำมาชึ่งกวามรู้ที่มูกต้อง ทันแก่เวลา
\[
\because 3
\]




















\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}



\section*{ทำไมเราจึ่งไม่มีสตั}

ตายแล้ว, แล้วท่านอาจารย์เคยบอกว่า "นิพพานคือตายเสียก่อนทาย" จยากจะให้ท่านอาจารย์ อธิบายความหมายคำว่า ตายทังสองคำน้ ว่าแตกต่างกันอย่างไร?
(ตอบ) นึ่นอกเรื่องแล้ว นอกเรื่องของงติแล้ว ไปเอาเรื่องธรรมะอย่าง ช้นอี่นมากาม แต่เพราเหตุวา พูคถึงตายกีคีเหมีอนก้น, ถามแล้วจะไม่ตอบ เดี่ยว จะว่าอย่างนนนอย่างน้. ถ้ากามอย่างน้้ ผมก็ซอบว่า เรามีสตี่กี่จะตายเลียก่อนตาย มากกว่า; เพราะว่า ตาะเสียก่อนตาย ในความหมายน้นนนนแหละ ดือผลบองการมีเติ ที่สมบูรณ์. ทีนี้กีมีสติ อย่าให้เกิกรุ้สึกเบ็นตัวกุ - ของกุ้้ดมมา; เมื่อไม่เกิกรุ้สุกเเบ็น ตัวกุ - ของกูปี้นมานั้กีเเรยกว่า ตัวกุม้นตาย. ของกุมันตาย, ก่อนแต่ที่ร่างกายจแแตกคับ. เราทำลยยคามูู้สิกว่า ตัวกุ - ของกู ให้หมดไปเสียก่อน นี่เรียกว่า ตัวกุ - ของกุมันตาย ไปหมด ก่อนแที่ร่ร่างกายจะศาย, ก็หมายกววมว่า เรามีตติสมบุรณ์ ไม่เบี่โอกาสให้ ตัวกู- ของกูกคิกข้น อย่างน้้ะเบ็นพรออรหันต์.

ถ้า ตัวกู - ของกูตาะ ได้จิรง คือตายได้ว้ริก่อนตาย นนนลือกวามเบืน พระอรหันต์ ไม่มีทัวกู่ี่เบืนอุปาทานเหลืออยุ่ มันก็ละอหังการ มมังการ มานานุตตยได้, แล้วบ็นพระอรหันต์. นี้เบ็นภาษาสัมปรายิกะอีกคำหนึ่ง ที่ว่า "ตาย" คือตายแห่งตัวกู ไม่ใช่ตายแห่งโวหารธรรมกา. ที่ว่า ลวามประมาทคือลวามตาต นนมมันคือ ตาะแห่ง กาษาธรรมกา อีกช้นหนึ่ง; ถ้ามเทียบกับตายอย่างน้้ มันก็กนล์ะเรื่อง.

ถ้ามีมติสมมูรณ์จงงง เมื่อกระทบกับอารมถ์ทาง ต หู จมูก ลนน กาย ใจ มันค็จะไม่เกิดความผิคพลาด ที่จะเบ็นสัมผ้ส เบ็นเวทนา เป็นตัณหา เบ็นอุปาทาน เบ็นภพ เบ็นชาติ ตามนัยแห่งปฏิจจสมุปปาท; อ่างนีกเรีเรีกว่า ตายอยุ่เรี่อย และไม่ เกิคเกย ; "ตาะลมู่เรื่อะ" ในความหมายน้้ คือว่า ตัวูไไมูรูจักตุคจักเกิดเลย มันก์ ไม่ได้เกิกเลย จิงไม่มีคววามทุกบ์.

เรื่องไม่ผุคไม่เกิกน้ มีกนค่าพระพุทธเจ้ว่า พระพุทธเจ้าสอนนี้สอนล้ทธิ ไม่รุ้จักผุตรู้จัเกิด; เพราะกนในอินเกียสมัยนน เขาถีอก้นว่า กนไม่รู้จักุุดรู้จักเกิก



 เบ์นอะาทาน เกิดข้นท้วยอำนาจของอาิชชา ตัณหา เบ1นคนละกำ ความหมายคนฉะ ระทับ.
(ถาม) ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถำพงสติอนเดียวจะเพียงพอหรือไม่ หรือว่า จะต้องประกอบไปด้วยบ้ญญาเข้าไปด้วย; หมายถึงว่า สมมติว่าบางครั้ง เวลาจะเกิดกามรากะ ข้นมา เรามีสติอยู่ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่า มนเบ็นอย่างนนจริง ๆ.
(ตอษ) เมื่อๆะกินได้บอกแถ้วว่า ธรรมษนทำงานร่วมกัน เบ็น team work เสมอ. บ๋ญญาจะศ้องมี เพื่อจะรูว่า กามคืออะไร, ราคะคือยะไร, อารมณ์คืออะไร, กิเลสคืออะไร, อย่างนจ้งจะรูเรื้องของกามราคะ เบึนบึญญากวามร้ เกี่ยวกับเรื้อง กามราคะ. ทีนสติิมันก็เกิคช้นทันควัน เร็วที่จะมีความรูเรูองท่าง ๆที่เกี่ยวกับกามราคะ





 กามราคเไต้.
 ที่าเบีนจะต้องเนื่องกัน ตามมากตามน้อย ตามส้ดตา

ในฐานะเบ็นตัวการสำกัฐ คีอผู้ที่จะนำอาวุธ หรีอนำอะไรมาใช้ทันท่วงที แล้ว์โช้ให้ เบ็นด้วย; เช่นจะให้ใช้ให้ถูก ไช้ให้ตรง น้้ก็เบ็นหน้ที่ของสติ ที่จะค้องระลึกถึง กวามถุก ความกรง ควาพอะไรต่าง ๆ คัวยเหมือนกัน. ฉะน้น ม้นจึจไมมมีอะไรที่จะ ไม่ท้องใช้ตติ เพราะ่าสติเบ็นผู้ใช้คครื่องมือเรื่อยไป.

เคี่ยวน้มีบัญดหาอยุ่ที่วา สติไม่ค่อยจะมี ไม่ค่อยจะมา หรือมาช้ากินไป จนไม่ สำเร็จประโยชน์เลย. คำพูก เขาเรียกว่า "สศิ" ส้นๆ แต่มันมือะไรหลายยย่างอยู่ในนน มีธรรมะหลายอต่างยูู่ในคำว่า สติ; เม่อมีการใช้ตติ เท่าน้น ก็จะมีการใช้อะไรๆ หถาย ๆ อย่าง รวมยยู่ในการใช้ตติ.
(ถาม) ขอเรียนกามท่านอาจาร์อีกข้อนนึ่ง คีอการสำรวมอินทรียน้น จัดอยู่ใน การเงิฉศตึหรือไม่?
(ตอบ) การสำรวมอินทรี่์์ เป็นการกระทำอันหนึ่งของการ ทำให้มีสติก้วย,
 ให้สำรวมอยุ่แล้ว พอสำรวมได้ มันกีย่งงจมีสตต่ต่อไปอีก เพื่มขั้น ถูงข้นไป มีผล เบ็นการไม่ขาดตติอย่างยึ่ง.

ถ้าจจุให้ค่ำลงมาอีก การล่ารวมอินทรี์์ ในบางความหมาย คีอเบ็นการ ม๋องกันการเสียสติ หรือเบ็นการเอาเปรียบไว้ก่อน ในการที่จะมีสติ; ทังงนี้เพราะว่า คำว่า "สำรวมอินทรีย" น้น มีหลายความหมาย บางความหมายจะไปลีงหมคกิเลส บรรถุ มรรค ผล ไปเเย. ตามความหมายธรรมคาน้ เขารวมอยุ่ในพวกกลุ่มสมาธิ มีจิทที่ทยงไว้ดี ไม่เกิดความผิจพลาคในทางอินทรี่ย ตา นุ จมูก ลิน กาย ใจ คือต้งจิต้ว้ในล้กษณเที่ถูก ท้อง ที่กิเลสเกิกไม่ได้ กวามหมาษของกำๆ น นัเบ็นอย่างน้้ ต้งจิทไว้ถูกต้อง ไม่ให้กิเลส


ถ้าถมว่า ต้งจิทไว้ในลลกษแนอย่างนนได้ค้วยอะไร; มันก็กลางเบ็นด้วยตติ. ทีน้้มี่อท่าอย่างนนได้ กีคีคความมีสติที่สมบูรณ่ย่ง ๆ ข้นไป.

นเบ็นการชี่ให้เห็นว่า ธรรมะนอกจากจะทำงานเบ็น team work แล้ว ยังถ่ง เสริมกันให้เกิดอ้นใหม่ต่อไปอีก เบ็นการก้าวหน้า. การสำรวมอินทร์ย์ ขางทีกัจัด เบ็นศืล, เบ็นเรื่องของศีลก็มี; โคยเนอแท้นนเบ็นเรื่องของสมาธิ เบ็นเรื่อง ของ สติ เบ็นเรื่องของ บ๋ญญา เข้ามาปนอยู่มาก. ต้องมีความรู้เพียงพอค้วยเหมื่อนก้น ที่จะรู้เท่าท้นอารมณ์ต่าง ๆ ได้.
(ถาม) เท่าที่บรรยายมา รูสึกว่า ยังเบ็นทฤษฎีอยู่ อยากจะให้ท่านอาจารย์เน้น หลักปฏิบัต อย่างที่จะต้องพบเห็นในชีวิตประจำว้น ว่ามันสมกับเบ็นโมกขธรรมประยุกต์ ที่เรา จะต้องเผชิญอยู่ทุกลมหายใจว่า จะต้งสติอย่างไร ? ถึงแม้ว่าตอนนเราทราบหลักทฤษฎีแล้ว เรา อาจจะทำไม่ได้เลย พอหลังจากจบชัวโมงนแแล้ว กีเผลอสทิอยู่เหมือนอย่างเก่า.





 ตัวอง่งทางทุษมี.












 แล้วสูงข้นมาคือมนุษย์ที่เจรญแล้ว กระทั่งูงสุดเบึนพระอริยเจ้า เบ็นการตังต้นแก้บัญหา



 ยูกม้นถลมน้"



























 ได้วิริง.




\section*{ทำไมเราจึ่งไม่มี่สติ}

ถูกต้องตามหลักของสมาธิแล้ว มันเบ็นจิทที่มีสมรรถภาพในการที่จะทำการงาน ไม่ว่า การงานอะไร งานผิดๆก์ได้ งานถูกๆ ก็ได้ ไช้เบ็นอนธนพาลก็ได้. สมาธินทำจิต ให้มีกำลังสูง และทำจิตให้ไวในการที่จะทำหน้าที่ของม้น และขข้มแข็ง ทำได้มาก; มันเบ็นกลาง ๆ อย่างน้. จะเอาไปไช้ในการเรียนก็ได้ ในการทำงานก็ได้ ในการทำ อะไรๆ ก็ได้ การรบราม่าพ้นอะไรๆ ก็เด้; จิทที่เบ็นสมาธิน้น มันมีสมรรกภาพมาก กว่าจิทที่จะปล่อยไปตามธรรมดา ที่ไม่มีการผื่กให้เบ็นสมาธิ.

ขอให้มองอย่างนีกกนดีกว่า ว่าในบรรดาสึ่งที่มีชีวิต นับต้งแต่ต้นไมืขึนมาเลย
ม้นมีชิวิต แล้วมนนกีต้องมีความรู้ คือมันมีความรู้สีก. ที่นส้ตว์ดรัจฉานก็มีความรู้ ประเภทความรู้สีก ประเภทความรู้และบางอย่างกรรู้อย่างไม่น่าเชื่อ ; แต่มนเบ็นความรู้ อย่างสัมชาตญาณ. ถ้าปราศจกคความรู้อย่างสัญชาตญมแชนิดนี้แล้ว มันตายหมา ไม่มีทางที่จะมีชิวิตรอคอยู่ได้. การที่มีชีวิตรอคอยุ่ได้เท่านน นียังไม่พอ มันต้องทำด ไปกว่าที่จะมีชิวิตรอดอยู่ได้. ฉะนน เราใข้สัญยาตญาณท้งหลาย มาเน็นวัตถุลำหรับ ปรับปรุง สำหรับ develop มัน ชึ่งเราจะเรียกส้น ๆว่า ภาวัตญาแ; ส่วนสัญชาตญาณ คีอเกิคอยู่เอง แล้วมนถ่ายทอุดได้จกาชิวิตไปสุ่ชิวิเช่นว่า สุุเกิคมาทำอะไรได้ตาม ตัญชาตญาณ โดยที่แม่ไม่ท้องสอนกีได้.

ผมจะช้้วัวอย่างสักอันหนึ่งว่า ปลาน้นพอโตข้้น ม้นก็ออกไข่ แล้วกกเลียง ลูกอย่างมีเทคนิก ย่งกค่ากนจะรู้เสียอีก. ไปจูปลาบางชนิด ในการลี้ยงลูกของปลาน้น มันเบ็นเทคนิคเหลือประมาณเกินกว่าที่คนจะรู้สสียอีก จนคนต้องเรีนเทคนิคจกกปลา. เทคนิคน้้ไม่ใช่ของมนุษย์ เบ็นความรู้ขอองรรรมชาติ หรือของพรเจ้า หรือของอะไรก สุคแท้ แล้วมนุษยเพ่งไปค้นพบทีหลัง ฉ ฉะน้น เทกนิคทั้งหลายไม่ใช่สตินัมฉมาของ มนุษย์ แต่มนุษย์ไปค้นพบความรุ้ของรรรมชาติ ที่ม้นมีของม้นอยู่อง.

ทีนี้ เราจะเรียกว่าอะไร; เราบ็นผู้เอาเทคนิตมาใช้ ให้เบ็นประโยชน์ ก์เลามาปรับปรุงให้แปลกอลกไป ตามที่เราประสงค์เท่าน้น ก็เบ็นส่วนปลีกย่อย.

นี่ภวิตญขกทุกอย่างเน็นอย่างนี้; ตัแชาตญาณทุกอย่างเอมาทำ ภาวิตะ คือทำให้ เอริญข้้น ให้มากขึ้น ให้แปลกข้น. อ่างเช่นสติตามธรรมชาติ กเเป็นสัญชากญาก น้มาทำให้ม้นมากกว่าน้น ให้มีประโยชน์กว่าน้น พ้นจกกความเบ็นสัฐชาศญาณ ก็มาเบ็น ภาวิตญาณ ; มนุษ์จโจงดีกว่าสตตว้ท้งหลาย หรีอว่าดีกว่ามนุษยยี่ไม่ได้ผีก ไม่ได้อบรม ในทางนี.

เมื่อมองเห็นข้อนีแล้วะะรู้สีกว่า ไม่มีอะไรที่จะััดขวางความเจริญ ในการที่ เราจศึกษาธรรมะ ปฏิบติตรรมะ ทำความก้าวหน้าในทางธรรมะ มีเต่จะเพื่มให้มันสูง


ขอให้มีหล้กอย่างนี้ไว้ที่ก่อนเถิก คือคล้าย ๆ กับขอร้องว่า ให้มีหลักอย่งงน้ ไว้ก่อน จะไปไข้ารูปเข้าเรื่องได้ง่ายเข้า ให้ไปส้งเกตจุเอาเอง มันจะมาในรูปนท้ท้นนน ; ไม่มีอะไรที่จะเบ็นการรจัดขวาง หรือทำให้ถอยหลังกลับ. เราะะทำภาวนา, ภาวนา
 เบ็นภวิตญาแข้นมา คือภาวนาแล้า, ภาวิศะแล้ว, ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ ไม่มุ่งหมาย อะไรมากไปกว่าน้.
 เถิค. เรามองธรรมะน้้คิคเสียแล้ว, ไปมองเสียใหม่ให้ถูก : ธรรมะน้มมื้ หรีอว่ายงงเหลืออยุ่คนบัดนี้ ก็เพราะว่า มีประโยชน์ ในส่วนที่คนธรรมดาทำไม่ได้ หรือไม่รู้ ในการที่จะพัมนาจิท พ้มนาร่างกาย พัมนาอะไรก็ตาม กระทังพมมนาวัตถุ. ถ้าปราตจากสติ แล้ว ไม่มีทางที่จะพัฒนาอะไรได้ เพราะไม่รู้ว่าะะไป ทางไหน, ไม้รุ่ว่จะทำให้ลำเร็จได้ทันแก่เวลาอยางไร. บางทีเราไม่ได้ระลีกถึงความ เบ็นมนุษย่ของเราด้ววช้าไป เราจีงทำจะไหผิจจากการที่มนุษย์ควรจะทำ. เดี่ยวนน้มนุษย์ ในโลกกำลังทำอะไรผิก \(ๆ\) ไปจจกที่มนุษย์ควรจะทำ มันจิงมีแเต่วิกฤตกการณ์ถาวร ไประลิก กันเสียใหม่.
 ทำสมาริธี หรือว่าจากการผื้ก อยากทราบว่าจะเรีมจจกตุดไหน.
(ตอบ) น้นแหละเบ็นคำพุดที่กำกวมและกว้าง. ถ้าว่า ปฏิบติสมาธีที่ถูก แบบลูกวิธี แล้ว จะเบ็นการตีก หรีอว่า พะมนาพร้อมกับไปหมค ทั้งตต้ท้งบัญฎา ทังทุกอย่าง ; ที่เขาลือเบ็นหลักสำคัญ ก็คือว่า ทั้งศรัทธา ทั้งวริยะ ทั้งสติ ทั้ง สมูาธิ ทั้มัญญา ที่เรีกว่า อินทร์ย์ หรือ พละ. พอไปผื่กสมาธิ ก็จะพร้อมท้้ง ๕ะ อย่าง; แต่มีคำว่า ศรททธา วิริยะ สติ สมาธิ บัญญา ไปศึกษาอย่างว่า ผื่กอานาปานสติ จงข้น จะพบว่า มันถูกพัมนาพร้อมปี้นมาหมตทุกอย่าง ไม่เหลืออะไรส้กอย่างเดียว ที่ไม่กูกพ้มนา, คือ ธรรมะที่เบ็นประโยชน์จะถุกพ้มนาพร้อมชื้นมาทุกอย่าง; แต่เขา
 ถูกพัมนา หรือว่า โพชมงง์ ๗ ถูกพพมนา; แต่ที่จิงนน้ ถูกพ้มนทท้งหมก.

นี้หมายความว่า สมาธิแบบที่ารัสไว้คี กล่วไว้ดี กล่าวไวูกูกต้อง ไม่ได้ หมายคาามว่า สมาธิแล้วกกจจะเป็นอย่างน้ไปหมด เพราะว่า สมาธิแบบที่งมงาย เต็มไปด้วธ อวิชชา ก็ย็งมีเหมือนก้น. ขอให้ทราบไว้สสยด้วยว่า กำพุดที่เ็็นชื่อของธรรมะนี้ เรา
 สงส้ยในคำว่า สมาธิ นี่ว่า จะสสียเวลาเปล่า หรีอว่ามันจะพ้นสมัย หรีอว่ามันจะอะไรไป แล้ว์ก็้. แท่ที่จิงง สมาธิเบ็นเรื่องตามธรรมชาติ ที่จาาบ็นจะต้องพ้มนาให้มีใน บุคคลนนๆ ไ้หืมุคุณสมบิตนส่วนน้้ห้มาก แล้วกจจทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุด แล้วก็ ยั่ง ๆ ข้นไปจนกว่าจะถีงที่สุต.

ถ้ายังสงสัยว่า ธรรมะข้อไหนม้นพ้นสมัย ล้าสมัย คร็คระ หรีอเบ็นอุปสรรค มัคขวางความเจิิมแล้วละก์ ไปถามได้, ถามมู้รู้เขาจะบอกให้ได้ ว่าจะไม่เบ็นอย่างน้น, แล้วะช้ว้วีที่จะใช้ธรรมะ หรือผื่กธรรมะข้อนนๆ ให้ถุกต้องได้ด้วย.
(ถาม) ที่กล่าวว่า ก่อนที่เราจะนอน ให้กำหนดงติ ว่า เราจะกึ่นเวลาน้น เวลาน้้


(ตอบ) เรื่องอย่างนี้ ยังเบึนบั้มหาที่น่าสงส้อรรงๆ แต่แล้วการตอบนี้ ก็อาจจะตอบไม่ได้, คือไม่สมมารถจะพิสูจน์ได้ อย่างโดยตรง แ แต่าพิสูจน์ได้อย่างย่่ง อยาางโดยอ้อม หรือจะเรียกว่า โกยตรงก์ได้เหมือนกัน. กุณลองไปผื่กเถอะ, ถองไป ผึกเเถอะจะทำได้. ทุกคนที่เกยผื่กมาแล้ว ได้ท้ทนนน จะกื่นนอนให้ตรงปป๋งไม่ผิา แม้ แต่หนึ่งนาทีกียงไได้ ขอให้ผืกจริง ๆเถิจจะได้. ผมเองก็ยีนยันได้ ว่าเคยผื่กได้เมี่อต้งใจ จะผื่กน่คือข้อพิสูจน์; แต่จะพิสูจน์ในทางจิตวิทยา ในทางวิทยาศาสตร์ ในทางนน จะต้องพูตกันมาก ก็พูดไม่ไหว, และบางอย่างเบ็นเรีองที่เอามาดูไไม่ได้ ด้วชเบ็นเรื่อง ของจิก เบ็น subconclous เบ็นอะไรต่าง ๆ ชึ่งเอามาให้ดุ้ไม่ได้ แต่บทผื่กหัดที่เขาวาง ไว้น้น มันเบ็นผลของการที่เขาค้นคว้ามาแล้ว ผ่านมาแล้ว ซึ่ง เบ็นได้. ยังมีเรื่อง อึ่น \(ๆ\) อีกมาก หรีอว่าน่าอัศจรรย์กว่าน้้ม่าก ไม่เพียงแเก่ต่นนอนได้ตรงเวลา.

ทีนม้มาถมกันใหม่ในทางภาษาธรรม่า สง่งนนเรียกว่า เติ หรือ! มันก็ต้อง เบ็นตติในความหมายอี่น หรีอว่า เบืนตติในประเภทใต้ำนึก กียังเรียกว่า ตติ อยุ่คี เพราะว่าพิจารณากู้แล้ว ไม่เห็นว่าจะมีค่าอ่นคำใดมาใช้แเนคำน์ได้. เช่นว่า เราผืกรติ ก่อนแต่ที่จะนอน หรือว่ากำหนดสติในการที่จะลุกข้้นใน้ตรงตามกำหนคเวลา ต้องใบ้ลา ว่า สติ อยุ่คี; จะใช้คำว่า จิกก็ได้ แต่คงไม่ถูกมากเท่ากับใช้คำว่าสติ, หรีอถ้าจะ เอาเปรียบหน่อย ก็ค้องใช้คำว่า ระบบสทิ ผืกระบบสติ ชึ่งมันกินความกว้างไปได้ หลายๆ สึ่ง; แต่รวมกันแล้วเบ็นระบบของสติ ที่จะต้องผื่กระบบน้ แล้วกก็จมีผลออก มาอย่างนี้ ก็จะมีสติที่เฉียบขาด หรีอว่ารวคเร็ว หรือว่า แน่นอนออกมา.

\section*{ผมยอมรับว่า ไม่มีคำอื่นคีกว่าใช้ำว่า สติ แม้ในการที่จะผื่กให้กี่นนอน}

ตรงตามเวสา.

> เวถก็กมดคพอด์ บีดประตุ, วนนน้.

โมกขธรรมประยุกต์
- ⿷匚 -

๓ เมษายน ๒๕์จส

\section*{ทำไม เรา จึ่งไม่มีเบ๋มญมา}

ท่านนักศึกษา ผู้สมใจในโรรม ทั้งหลาย, การพูดกันด้วยเรี่องรรรมประยุกต์ ในวันนี้นี้นครงที่ ส ผมมะได้พูคโดยหัวข้อย่ยยว่า มั๋ญหาของคนต่อไปตามเเิมม.

บัญหาของคน ที่จะพูดต่อไปนี้ เบ็น บैมหาที่ว่าด้วยเรื่องบ๋ญญา ซึ่ง ทำให้เกิดบ๋ญหาว่า เราจะมีบ๋ญญาได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยึ่งในทางธรรม หรือทางศาสนา. ที่เอาเรื่องน้้มาพูดกันก็เพราะว่า ได้มองเห็นว่า มันมี บ๋ญหาอยู่จริงๆ; ทุกลนรู้ลิกตัวเองอยู่ ว่ามีบ๋ญฆา แต่แล้ว็ธัังเอาตัวรอคไม่ได้: เพราะฉะนั้น จะต้องพิจารณาตูให้ดีๆ ว่า บ๋ญญานี้คืคออะไร เท่าไร หรือเมื่อไร.


ในสติน้นมี้ัญญู่รวมอยุ่ สุดแต่จะเบ็นบ้อญญาชนิไไหน
ในครงที่แล้วมา เราพูดถึงสติ ที่คิดว่า เราจะมีสติไค้อย่างไร, แส้วในสิ่ง ที่เรียกว่าสตนนมี่บญารวมอยู่ต้วย. สติที่ปราศจากบัญญา ไม่อาจจะเรียกว่าสติ หรือไม่อาจะสำเร็จประโยชน์อะไร เพราะสิ่งที่ระลึกไดนน กคือ บ้ญญา หรือความร้ นันเอง ที่ระลึกเอามาได้; ถ้าเราไม่มีบัญญา สติก็ไม่มีความหมาย, นี่หมายถึงสทิ ในข้นที่สูงข้นไู ที่จะแก้บัญหาในระดับสูงข้นไป; ฉะนน จึงเห็นว่า ควรจะพูคเรื่อง บัญญากันเสียที.




 ต่างๆ ให้บ์นที่เน่นอน กีใช้ววมๆกัมไแป.









เฉลียวฉลาดอย่างเบ็นพาล ก็ได้. ขอให้ระวังให้มาก อย่าเฉลียวฉถาคในลักษณะที่ เบ็นพาล; แม้จะเป็นความเฉลียวฉลาดในการศึกษาเล่าเรียนการใช้เหตุผล หรืออะไร ก็ตามเถิด ความเฉลียวฉลาดนน้้งไม่แน่า่า จะเขึนไปในทางบุญกุศล หรือทางที่ ถูกต้องอย่างเดียว ; ฉะนน คนฉลาคอาจไปเบ็นโจรก็ได้.

ถ้าเทียบกันกับ ภาษาบาลี ค่าว่า "ฉลาจ" นี้คือคำว่า "บัญญา" เบ็น อย่างอื่นไปไม่ได้, คำว่าเฉลียว นี้คือคำว่า สติสัมปขัญญะ ; แต่เรื่องที่แท้จรงนนัน เราจะพูดกันเรื่อง บัญญา หรือ กวามฉถาด. ในชันแรกนี้ จะบอกให้ทราบถึงภาษา บาลี ที่ว่าม้นมีกวามรัดกุม หรือพื้นเผือน้อย.

ในภาษามาลี เม่อพุงถ์งคำว่าฉลาด อย่างธรรมดาสามัญ ไม่กี่ยวกับผิค ถูก คี ชัว ก็มีอยุรจกับหนึ่ง เขาเรียกว่า เฉโก คือ คนฉลาด, โกว่โท -คนปราดเปร่วง อะไรก็แล้วแต่จะพูด; เฉกตา โกวิทตา - ความฉลาดปราดเปร่อง น้ำไม่แน่าจะไป ในทางถูก หรีอ ทางผิก; เพราะฉะน้นท้องมีส่งที่กำกับไว้อีกทีหนึ่งว่า มันเบึนไป ในทงงไหน. ถ้าฉลาจัปราคเปรื่องไปในทางธรรมะ กเเรียกว่าไม่ติด, ถ้าฉลาค ปราคเปรื่องไปในทางตรงกันข้าม ก็จะลำบากอยุ่เหมีอนกัน.

ภาษาฝังงที่มีอยุ่คำหนึ่ง คีอคำว่า intellect เรียกกันในภาษาไทยว่า สติบิญญา คำน้นก็ไม่ใช่แแ่นอนว่า จะเอาบ็นที่พูงได้ หรีอเอาตัวรอดได้ เพราะ intellect นี้ไป ในทางผิคก็ได้; มันเบ็นเพียงแบ่ปราจเปรื่อง เฉลียวฉลาคอะไร ถัาเดินผิด มันก็ผิค ยังไม่ใช่บัญญาแท้; น์กีไปอยู่ในพวกเฉโก หรีอ โกวิโท.

พิจารณาความหมายของคำให้ถูกต้องเสียก่อน
ทีนืพอมาถึงคำว่า ม้ญญา คำน้้แปลว่ารู้ทั้ว หรีอ รู้รอบ คล้าย ๆ กับำว่า
ปริญฆา แปลว่ารูรอบ หรือ รอบรู้. ถ้าเบ็น ภาษาบาลี ละก์ เขาจำกคัดไว้แต่

ในทางผ่ายูก หรือผ๋ายดี, แต่ในภาษงไทยนี้ปล่อยไว้กลาง ๆ. คำว่า บัมญา ในภาษาไทย หรีอแม้คำว่า ปริญญา ในภาษาไหยก็เหมือนกัน คือปล่อยไว้กว้าง ๆ มีความููรูนาดปริฉฉา แล้วไปทำบาปก์ได้ ไปทำผิกก์ได้; แต่เท่าที่ใช้อยู่ในภาษา บาลีเท่าที่เห็นอยู่ เม่อใช้กำว่า บัญぬา หรีอ ปริญฆาแล้ว ไม่มีใช้ไปในทางผิกเลย, ใช้ไปในทางถูกต้อง ที่จะดึงไปนิพพานท่าดียว. ฉะน้นจึงต้องพูคกันให้ข้ดลงไปว่า หมายถี่งบเญฆาในความหมายของภาษาใหน กัแมากกว่า.

ที้น้ ก็จะพูคเลยไปลีงคำว่า วิชขา ซึ่งเบ็นความรู้อย่างแอ่มแข้ง ในกาษา บาลีเขาหมายถงงรูกกก และรู้ชนิดที่จะกัดกิเถสได้เถย. แห่คําน้้มออถ่าขออกมาบ็นภาษา ไทยว่า "วิชา" ก็กุวิชา ในภาษาไทย ค คำมีไม่แน่ว่าจะเป็นว่ชาอะไร อาจจะเบ็น วิชาฯโมยของของเขาก์ได้; ไม่ตรงกับคำว่า วิชชา ทั้งที่เบีนคำๆเดียวกัน. ฉะนยน ต้องู้เท่าไว้ อย่าให้ภาษามันเล่นตลก หลอกลวงเราได้.

ถ้าพูคก์ง วิษญา ซึ่งคามธรรมคา ก็มักจะเปียนตัว ช ตองต้วบ้าง ช ต้วเดียว บ้าง กีหมายถ่งรู้เรื่องที่ลีกชึ้ง ที่จะตัคกิเลสได้ บรรสุมรรก ผล นิพพานได้; นี้ก็ เบ็นบัมญา ในระคับที่จะตัคกเลสได้สูงไปกว่าบั้มญาธรรมคา. แต่ในภาษาไทต ก์ยังไม่ปลอคกัย เพราะไช้วิชาในความหมายที่กว้างเกินไป; เช่นวิชาเลข วิชววาคเขียน วิซาใช้อาวุธศาสตรา อะไรนี้.
 แปลว่า ตรัสรู้ อย่านน้้ไม่เกยไช้ในทางผิกลย ; ภาษาไทยที่ตายตัวเหมือนกัน ใช้แต่ ในทางถูก นี้ก็หมายถึง ตรัสรุรับ็นพระอริยเจ้า หรีอบ็็นพระพุทธเจ้า ตามปรกติใช้
 พระพุทธเจ้า.


ในภาษาบาลี ควมมรุ้มีอยุ่หลายคำ แย่ก็จะแปลกหู สำหรับน้กศึกษาทัวไป อย่างนี้; นี่ก็ไม่ต้องเอามาพุดถึง ให้ยุ่ง หรีอรำคาญ ใช้แต่คำว่า ตรัสู้ นน้นแหละ
 ไปในความรุ้สีก แล้วบ็นไปอย่างถูกต้อง เบ็นไปอย่างถ์งที่สุค.
"ความรู้" ในภาษาบาลี เราหมายถึงความรู้ ที่เราอ่านหน้งสือ ก็มี, แล้ว ได้ยินได้พั่งมา หรีคค้นคว้าอะไรได้มา ก์เบ็นความรุ้ร แท่ไม่เฉยรู้แจ้งแหงตลอก คือไม่คยยผ่านสึ่งน้น. เช่น เราเรียนเรื่องมรรก ผล นิพพาน อย่างนี้ เราเรียนด้วย ต้วหนังสือได้; แต่จิทไม่เคยผ่านความหมคกิเลส หรือนิพพาน, เบ็นแต่ความรู้ชนิก ที่เราได้ยินได้พ้ง หรีอว่า เรากิกนีกกำนวณเอา. แท่ที่พุคถึง ตรัสรู้ในที้น้ ก็หมายถิง ผ่านไปด้วยจิทใจจริงๆ ในเรื่องนน ในสิ่งน้. นื่อการของคำว่า รู้แจ้งแทงตสอต.

จะยก ตัวอย่าง ง่าย ๆ ที่สุต ก็เช่นว่า เกล์อน้้ เมีอเรายังไม่ได้กิน เราได้ยิน
 หรียผ้นไปเท่าน้น ว่านกลีอมันเค็ม จนกว่ามื่อไรเราได้กินเกลีอเข้าไปจริงๆ กีจะรู้ว่า เค็ม คืออย่างน้้ ๆ. ถิงแม้ว่าเราไก้กยกินเกลีอมาแล้ววันหลังเราพูกถึงคำว่า เค็ม หรีอ คำว่า เกลือ อีก เราก็ยังไม่ค่อยาะรู้สิกกวามเก็มซึ่งเบ็นรสของเกลือ มากเท่ากับที่เกลือ กำลังอยุ่ในปาก.

นี่ไปกิคกุให้ดี ความรู้มันกิกกเบ็นหลายระกับข้นมา ความรู้ที่มาจากความ
 ก็เบืนไปมต่ในทางดี อย่างเกียว.

ถ้าเรามองจุมาในช้นท่ำ \(ๆ\) เซ่นความเฉลียวฉลาคอย่างธรรมดาสามัฐ อย่างที่ เรียกกันว่า intellect อย่างนี้ นี่ไม่แน่ว่าจะเบึนไปผิด หรือเบ็นไปถุก, แล้วส่วนมาก ก็ไม่ไช่เบึนเรี่งผ่านไปในความรุ้สกก, เบ็นเรื่องที่เราศึกษาเล่าเรียน คิกนึก ทบทวน

ใช้หนุุผล ห หรีจจะผ่านไปบ้าง, ที่ว่า มีกวามเเนจัด มันก็เบ็นอย่างผิวเผิน ไม่ถึง ความหมายอันแท้จิริงของสึ่งน้น ก็พอจะเรียกว่ามี intellect หรือความเฉลึยวนลาดได้.

ที่พูคนี้ ไม่ใช่อะไรมากมายไปกว่าที่ว่า ขอให้ระวงงให้ดี อย่าได้จัดตัวเอง ให้เบ็นคนมีป๋ญญา หรือ รอบรู้อะไรนกัก่อน, อาจอะเบ็นเพียงความเฉลียวฉลาด หรีอถึงกับปรารดเปรี่อง ก็เด้ ในความหมายของคำว่า เฉโโก ในความหมายของกำว่า โกวิโทนี้.
 ในทางหลอกลวง; แก่คํานี้เบีนคำบาลี มาจากภาษาบาลี. คำเฉฉโกในภาษาบาลี ก็หมายถึง ฉลาดที่เบ็นกลางๆ จะไปเลวก็ได้ ไปกีก็ได้. ตวามลลาดปราคเปรื่องนี้ เราอาจจะ มี ได้ค้วยการเรียน เพ่มเข้ากับ กรรหพนธธ์, ที่มีความเฉลียวฉลาคมาโกย
 เฉโก โกวิโท, ส่าเร็วแเค่เฉลียวลลาคปราคเปรื่งง เบ็นบุคคลที่มี intellect; แต่ แล้วไม่าเร็จในการรู้แจ้แแทงตลอกชึ่งธรรม.

ในการูรูธธรมะ น้น เขานมายถิง มี๋ญฏาที่รู้ ค้วยการผ่านไปในสิงนน ๆ
 เช่นว่า เราได้ผ่านโลก หร่อชีวิตอย่าโโลก ๆมาแล้ว อย่างถูกต้อง อย่างโชกโชนน้ ก็เกิกความรู้ความเข้าใจเจ่มเจ้งในสึ่งน้น; น้้จะบ็นพวกบัมฉฉาประเภทรู้แจ้งแเทงตลอค คือมันเสยไปกว่าสติบิญญา ที่เ็็นเพืยงความเฉลียวนลาคของกน ซั่งตามธรรมดาสามัญ ก็มักจะมีค้วยกันทั้งน้น เมื่อมีการอบรมเพียงพอ.

ควรสอบตนเองดูว่า มีตนบ้ญญาชนิดไหน
ทีนี้ว้บัญหาของคนเรา มันก็อยุ่ที่นี่ ว่า เราจะมีบัมฎากันอย่างไรร เรามี


บัญญาในความหมายไหน ถ ถ้าบ้ญญาในทางภาษาไทยธรรมกาสมัญ ที่คนชาวบ้านเขา พูกกันอยู่ แล้วเราก็อาจจะเบ็นผุ้มีับญาได้วิิง，แล้วมาเรียนระกับมหาวิทยาลัยอะไร ท่านองน้้ว้วย กียย่งมีบับมめา．แต่ถ้า ัั่ญญาในทางธธรม ที่ใช้อุุ่ในทางพุทธศาสนาแล้ว กุจะยังไม่เกี่ยขข้องกันกับสี่งที่เรีกกว่า บัญญาธรรมกา．

การทำตัวให้เจริญมีนีมญา ก็มีระบบของการกระทำ ตามหลักแห่งพระพุทธ－ ศาสนา เรียกว่า สิกบา คือ สึ่งที่ละต้องรู้ แล้ว้ำนไป；แบ่งเป็นช้น ศีล สมาธิ ม่ญญา หรีอว่าเบ็นประเภทก์ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทำให้ถคหลันกัน ：ประเภทศิล ก๋ทา ให้ถูก ให้คี ที่กาย ที่วาจา，ประภหสมาธิ ก็ทำให้กุก ให้ดี ที่ต้วิิท，ประเภท บัญぬา กีทำให้ถูก ให้จี ที่คัวบฺัญฆา คีอวิชาความรู้ ความคิก ความเห็น ความเชือ อะไร．บางคนมีสมาุิมาก มีกำลังจิคสูง แต่เขาไม่มีบับญา ก็มี，ไม่มีบี๋ญญาเื่องรู้ ความทุกฐ์ หรีอเหตุให้เกิดทุกข์กีมี มันเบ็นคนละเรื่อง．

บัญญาตามหลักพุทธศาสนามีหลายระบบ
 ความจริง ในเร็องที่กี่ยวกับ ความทุกข์ หรีอ ดับทุกข์ เท่าน้น ไม่ได้ลงมาถีงรู้นนังสี่อ รุ่ตรรก รุ้ปรัชญา อย่างที่เขารุ้ข ๆกันอยู่．บัญญาจะ รู้ดวามจริงในด้านลืก ของสึ่ง ทังปวง ที่มันหลลกลวงเราให้หลง เ เช่นเรือองกา เรื่องยศ เรื่องเกียรติ เรื่อง อะไรก็ๆาม มันหลอกให้คนหล่ง．กนมีบัญญาธรรมคาก็หลง ：หลงสาภ หลงเกียรกิ
 เฉโก โกวิโท อะไรก็ตาม．

\section*{คำว่า＂บ๋ญ囚า＂ในไตรลิกขา น้น รู้กวามจริงสูงบั้นไป ถีงว่าลาภ}
 ย่คถือ ให้วุนวาย，แล้ว็นยุก หยุดไปหลงใหลมันเสีย ；ถ้ามีกีมีอย่างไม่มีความ หลงใหล ไม่ได้บูชาเรื่องเกียรติ เรื่องกาม เรื่องอะไรทำนองน้．
nobo
โมกทัรรมม/ระยุก์

















 ตัวองแยง.

























ทีนึกุดก็จะเห็นว่า มันเกินไป; แก่พวกฤาษี มุนี นัเขาก็เห็นว่า พวก ที่มัวเมาอยู่ในบ้านในเรือนน้นกัเกินไป. นี่กี เกิคความเกินบี้นทงงสองต่าย : ผ่ายช้าย ผ้ายขวา, ต่ายหนึ่งหลงใหลในกามเกินไป, อักผ่ายหนึ่งหลงใหลในการทรมานตนให้ แห้งแล้งเกินไป. นี่ก็ยงไม่ไช่บ่บูญาค้วยกกนท้งนน้น ต่อเมื่อทำให้ถุกต้อง ไม่มี ความทุกบ์เลย นันแหละจะเรียกว่าบัญญาได้.

นี่ผมพูคคล้าย ๆ กับว่า ปริทรรศน์ กว้าง ๆ ทังงมมด ของสส่งที่เรียกว่า บัญญฏา นับต้งท้นมา : ตั้งแต่บัญญาอย่างชาวบ้าน, บัญญที่เราทำให้กคิงรื้น ให้เจิญขิ้น จน กระทังสูงสุด. ส่วนที่เ็นส้มฐากญาณ ที่ริงกโโเบึนบัญญาเหมีอนกัน แต่เราไม่เรียก ว่ามัญญา. การที่สตว์ หรีอคนก์ได้ ฉลาคอยุ่ รู้กิกไค้เองตามสัญชาตญาณน, ยิ่งของ ส้ตัวดรัจฉานแล้ว บางทีกีย์งน่าอัศจรรย์. ดูนกบางชนิดทำรัง ดูสัตวับางชนิตมัน เล้งงสุก เหล่าน้้น้วนมต่เต็มไปด้วยบบ้มญา ซึ่งเบ็นสัญชากญาณ ; อ่างนี้ไม่น้นเฉามา รวมไว้ในกลุ่มนี้.

\section*{บัญญาอันถูกต้องช่วยดับทุกข์ได้}

เอาละ เบ็นอันว่า บ๋ญญานี้ ถ้ามีความหมายถูกต้อง และมริธุทธี้นน ต้ลงธ่วघกับลวามทุกบ่ให้ไล้อิรง. ถ้ายงงอยู่ในข้นที่ไปท่าให้หลงใหลในความทุกข์ หรือโง่ไปเอากงจักรเบ็นดอกบัวเสียเอง, เอาความทุกข์ เอาความชัว มาเบ็นที่พอใขเสีย แล้ว นี้กีไม่ไช่บ้ญญา ไม่มีทางที่จะเบ็นบัญญา มันเบ็นความรู้อย่างโลก \(\eta\), เบ็น ความนลาจปรากเปรื่องอย่างโลกๆ อย่างที่กล่าวมาแล้ว.

ขอให้ระวังให้ดีๆ ให้รุจจักแย่กออกไปไห้เด็กขาด, แล้วเราอ่าได้ไปไเีีย เวลาหลงบูช่ากวามฉลาดปรากเปรื่อง ชนิดนี้; เพราะม้นยงไม่ส่าเร็จประโยชน์ แล้ว มันมีอันราย คือจะทำให้อวคดี จองหอง ยกหูชูหงง.







\section*{ผู้มีบ๋ญญาแท้ต้องเอาตัวรอดได้}





 บัณทิทที่อาทัวรอกได้วิรง.









อีกอย่างหนึ่ง ความรู้ริชาสามารถ ของพวกที่จบปริญญามาจากมหาวิทยาลัยน้น จะส่งไปลึงไหนอีก มันก็คูจะอยู่ที่น้น หยุดอยุ่ที่น้น; เพราะะะนัน ปริญญา หรีอ บัญฆาอย่างน้ ก็เรียกว่าอย่างโลก หรืออย่างโลกิยะ คีออย่างที่ยังวกเวียนอยู่ในโลก เรียกว่า เบ็นโลกิยบ๋ญญา ก็แล้วกัน.

ทีน้ ถ้าสมมต่วา คนน้น ที่เขามาถึงข้นโลกิยะนี้แล้ว รูสสกว่ายังไม่ไหว แค่ น้อง ยังหลอกลวง; เขาเคินท่อไปตามทางของศาสนา พบบัมぬาในระกับสูง ทำ ให้ไม่หลงใหลในสึ่งเหล่าน้นท้งหมดท้งส้้น ที่เคยหลงใหลอย่างเต็มที่มาแต่กาลก่อน แล้ว จิตอยู่เหนือสิ่งเทล่าน้น เบืนจิตที่สะอาก ส่าง สงบ, คำว่า "สงบ" นนนคอไม่ มีทุกข์ เบ็นอิสระ นี่เขารียกว่า เอาต้วรอดในช้นสุงสุด; แล้ว ม๋ญฉา นี้กเลยเรียก กันเสียใหม่ว่า โลลุตตรบ๋๋ฆฯา - ม๋ญญาทึ่จะทำให้อยู่เหนี่อความบีบคันของโลก หรือเหนึอบั๋มหนานาชนิดของโลก.

ถัาเรา มีบ๋ญญูาชนิกโลกุตตระนี้ เรา จะอยู่เหนือบ๋ญษาทุกอย่างในโลก เหนือกรรบืบค้นของความทุกข์ทังหลายในโลก; ถ้าเรามีบีมฉาอย่างโลกิยบัมมูแล้ว กัย้งต้องทนการบีบค้นของโลก เพราเเาชอบความเบ็นโลก หลงใหลในโลก หลงรส อร่อยในโลก แต่ก์เบีนบัู้ฉาเหมือนกัน.

เรื่องเบ็นบนพทิกน้้ ก็มีอยู่ ๒ ชนิดตามเคย : เบ็นบัณทิตอย่างชาวบ้านก็
 ในพระศาสนา จะเป็นบัแทิทต่อเม่อ ละกิเลลได้เบ็นลำดับไป จนหมกกิเลส นี้เรียกว่า บัณฑิกอึกแบบหนึ่ง. แม้พระพุทธเจ้าองก์มีคำว่า บัแฑิท : เบ็นบบติิทหรีอเบ็น จอมของบัณฑิต เบ็นยอคสุกของบัณฑิฑ. ฉะนน ถ้าเรผู้ที่จะชอบเรียกต้ววองว่าบบ็น บ้ณฑิต ๆ กัน ก็ควรจะนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้าง ที่ไปมีจอมบัณฑิตอยุ่มี่พระพุทธเจ้า.




\section*{การผืกมีบัญญา ต้องมีปฏิภาณด้วย}

















\footnotetext{


}












 ตามมากาามน้อย.

\section*{กรรมพันธุ์ สุ่งให้มีมีญูญา}








\title{
เมื่อมี บัญญาช้นกรรมพนธุชชดี่ ถูกแวดล้อมดี ก็จะเจริญเร็ว; เพราะว่า
} ถ้ามีบัญญาในช้นที่เบ็นพืชพนธุ์ เบ็นเมล็จพืชที่จะงอกงามออกไป เบ็นต้นบัญญาที่สมบุรณ์ ถ้าเขามพืชพ้นธุธอนน้อยู่ เขาก็จะเบ็นคนช่าถกาม เบ็นคนอยากรู้ เบ็นคนไม่ยอมให้ผ่าน
 บัญญา. นี้รียกว่า เขาอบรมบัมญากันมาโดยธรรมชาติ โดยไม่รู่สิกตัว.

ต่อไป่จากมีบี้ญษาโคตธรรมชาติ กีเบ็นหน้าที่ของบิคามารคา ครูบาอาจารย์ จะ บ่วยเหลือ ให้เขาใด้มีโอกาดไก้หลกทูนบ๋ญญา ในช้นการศึกษงเล่าเรียนใน โรงเรียน ในมหาวิทยาละยก็ตาม ให้ได้ผ่านไปด้วยดี ก็จะมีบับญาในข้น intellect มากจื้น.

ทีนี้ เปาก็จะได้ เรียนรู้ในเรื่องบ๋ญญาทางหระธรรม คือ เกี่มวกับลวามทุกบ์ ความดับุุกบ์ เพืมจ้้น; นี้กีเกิดบัญญาข้นเห็นแจ้งแทงตลอคกันจริงๆ เบ็นตัวบัญญา
 จริง; ไม่ใช่บัมญูที่เบ็นความเฉลียคฉลากปรากเปรื่อง, เบ็นบัญญาจริง เกี่ยวกับ ความจริงของชีวิต ความจริงของความทุกข์. เรื่องเหล่านี้ก็เบ็นบัญญาวริงมากขึ้น ๆ จนถึงขนากเบ็นบัญญทที่จะทำให้บรรถุ มรรค ผล นิพพาน. การเจิฐูแห่งบัู้ฆา มีแนวของมันมาอ่างนี้ ทีน้เรา จะทำให้บ๋ญฒาเกิก

\section*{บื้นได้อ่างไร?}

\section*{แนวปฏิบิต ในการทำให้เกิดบัญญา}

อ. อาตัยลวามไม่ประมาท ก็อย่าเบ็นผู้อวดดี ยกหูบหาง ; มองกู ตัวของตัวให้คีๆ ว่าอยุ่ในสภาพเช่นไร อะไรรู้ อะไรย้งไม่รุ้, และส่วนที่รู่แล้วนน อะไไมีค่า อะไรไม่ม่คา; ใช้คำว่าอย่างน้ ก็ได้ : อะไรเบ็นความรู้ชนิดที่ไม่มีค่า หรือมีคาน้อย ไม่แก้บัญดายะไรได้. นี้กีรีบเปลี่ยนเสีย ไปหาความรู้ชนิคที่ม่ค่าจริงๆ มากขึ้น และจะแน้บัญหหา่าง ๆ ได้










 ถักใด หรีอลีกกับม่าตัตัวบงไนที่งุด.




 บีฯฯัามี่ามาก ตรงที่ำใหน้อาตัวรลกไล้.





จะให้ทำอะไรก์ได้, จะให้ทำงานอย่างโลก ๆ ก็ได้ ทำงานอย่างธรรมะ ศาสนาอะไรก็ได้, บรรลุมรรค ผล นิพพาน ก็ได้.

น้คีอเร็ื่อของบัมญา มีอุุระบบหนึ่งซึ่งจะท้องพิจารณาคูให้คีๆ ศึกษาให้ดี ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง.
๓. ถ้าต้องการจะต่านโลกิตะ กีอผ่านเรี่องโลก ๆไป ก์ค่านไปกูกต้องด้วย บัญญูาอย่างโลก ๆ; ถ้า จะไปให้ถีงโโลกุตตระ ล์เเริมต่อไปอีก. แต่พร้อมกันนน
 เบ็นโลกุตตระ มันก็่ายยในตอนท้าย ตอนปถายที่เหล่อ มีบัญดาในข้นโลกุตตระได้.
๔. บออย่าได้ไปหลงใหลในเหตื่อบองโลก ชึ่งเรียกว่า โลกามัล โดย
 เรียกว่า ไม่มีมัญญา เอาต้ว้ม่รอต. ฉะน้นพยายามแเก้บัญยนเฉพาะหน้าให้หลุดมาเบ็น เปราะ ๆ ๆ เบ็นลำคับ ๆ ไป เรียกว่าบ็นผู้มีมับมมเอาต้วรอคได้. ขอให้พอกพูนบบัฉฆา ให้เริญก้าวหน้า ให้มากที่สุดเท่าที่จมมากได้.
 ทำผิกบิกเบ้ไปทางน้นทางนี้ในตอนหลัง มันก็เอาตัวไม่รอค หรีอบางที ก็พลัดลงไป ในเหว เพราะั้ญญาชนิดที่เบีนความฉลาจปราจเปรือง แก่ไม่่ระกอบไปด้วยธรรม.

ธรรมะ แล้วก็เดาตัวรอดได้ อย่างที่หลักในพระพุทธศาสนาก็สรุปไว้อ่างน้ว่า สมมาทัภฐิ สมาทานา สพพำ ทุกขํ อุ/จุดคุ่ - คนล่วงความทุกข์ทั้งววได้ เพราะ สมาทานสัมมาทัภฐे. สัมมาทิมฐิ น้นก์คือ บัญฐา นันเอง จะมีความหมาย หรือ ความมุ่งหมายเบ็นพิเศษโดยตรงดึ่งไปทางหนึ่ง ที่จะกับทุกฐ์โดยตรง. วันหลังเราค่อย พุกกันเรี่องสัมมาทิฏริก็กเล้วกนน.

วันนี้จยยุกิการบรรยายไว้เพียงเท่าน้ คือหมกเวลาสำหรับุุ เหลืออยุ่แต่ เวลาสำหรับให้ถาม - ตอบ. ใครมีบัญหาอะไร เกี่ยวกับเรื่องน้ คือเรื่องบัญญา เรื่อง อึ่ไม้เอา; ยังสงสัย ย้งคถุมเคลืออยู่ ในข้อไหนแง่ไหน มุมไหนก็ถามไค้เญย.

\section*{คำอธิบาย ตอบบัญหา}
(ถาม) อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ผมมีความคิคหห์นว่า บีญฉมแน็นวิวพนาการอย่างหนึ่ง ในช่วงชิวิกของมนุษย์แต่ถะคน. อย่างเเ่น ในกาพเด็กตามรอยโคกัวหนึ่ง แล้ว

 อาจจชิงตายสสียก่อนที่จรรู้ หรีอเข้าใจ ว่าชีวิตมันเบ็นอย่างไร แถะจะจัดการกบรชววิทยย่างไร.
 หรีอว่าตายเสียก่อนที่จะรู้?
(ตอบ) คำถมสรุปได้กรงที่คำว่าสิ่งที่ท่าความเนื่นบ้าให้แก่การก้าวหน้า
 น้มาก เขาเรียกว่า สึ่งที่ทำความเนเนห้าแก่การที่จะก้าวหน้าไปสุ่ความกับทุกข์ คือนิพพาน. เปาก็ระบุไปถึง ดวามหลงอยู่ในเหต่อในโลก นึ้นานเกินไป เรียกว่าความเนิ่นช้า; ม้นมีความเหนียวแน่นเกินไป เบ็นมิจฉาทิฏฐิบ้าง เบีนสสญぬาวิปลาสบ้าง ก็ทำกวาม เนิ้นช้า.

สำหรับรูปภาหเกี่สวกับเวื่องจับวว \({ }^{\circ}\) น้น ผู้ที่เขียนภาพนี้เขามุ่งหมายจะให้ เบ็นเรื่องจบสมบุรณ์ทันแก่ววถา สำหรับบุคคลที่มีบัญญา ที่พอจะเรียกไว้ว่า มีบัญญา. นี่กเห็นได้ชักว่า พูคไว้เบ็นเรีองสำนรับคนธรรมดา ที่เกิดมาไม่มีบี้มญา; ไม่ต้องเป็น คนมีบี่มดาช้นพิศศษอะไร แต่ก็ต้องไม่เบ็นคนที่เรียกว่า โิ่เง่า บ้าไบ้. ฉะน้น เขาจึง วางระระไว้ว่า :-
- คูภาพน้ได้ จากหน้งสือธรรมโฆษณ์บางเล่ม เช่น บรมธรรม.





 ส่วนใหญ่.





























 ก็มาบ็็นย่างเดียวกันอึก.







ชิวิตคู่ มีภรรยา สามี มีความเบ็นบิคามารดา มีถูกมีอะไรไปให้ครบหมด，แล้วกก้ต้อง ไปถึงจุดที่สุดที่ว่า มีครอบครววแล้ว มีทรัพยสมบติแแล้ว มีเกียรติยศชื่อเสียงแล้ว ถ้าไม่โง่ เกินไป ก็คงทำทันในระยยที่เรียว่า อายุขัย．

เดี่ยวน์เขาก์ยังถีออายุขัย ว่าเบ็นร้อยบี่กันอยู่ คือยุคนนเหมาๆ กันว่ากนมี อายุขัย จ๐๐ บี แม้จะลคลงมาส้ก ๘๐ ปี กียังพอจะทำทัน．แต่เดี่ยวน้้ เราไม่ได้ทำไป อยางที่จะก้าวหน้าเรื่อย มันไปติคหล่มติดบ่วง ไปกิจอะไรอยุ่นานเกินไปในที่บางแห่ง ； ฉลาคไม่พอ บั้ญఖไไม่พอ．

ถ้ามีบับญญาพอ และ จลาคในการใช้บ๋ญููา แล้ว ก็คง จะเดินเรื่อต ไม่มีหยุด；เมื่อเดินไปเร็อย คือเปลี่ยนไปเรื่อย มันก็ทันแก่เวลา．อายุ ๖๐ บีน เขาถือกันว่า เป็นยุคเกษียณ ก็เหมาทที่สุดแล้ว ；ยุกเกษียณนรื่องทางโลก ；ที่เหลือ อีก ฉ๐－๓๐－๔๐ บีก็กามไจ เบ็นเรืองของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อึน แจกของส่องตะเกียง เบ็นแสงส่างของลูกหลาน่อไป，\(\cdot\) เบ็นบิกามารดา บุ่ ย่า ตา ยาย อะไรที่สมบุรณ์ แล้ว เบ็นแสงสว่างของลุกหลานเหลนต่อไป．

\section*{ภาพของชีวิต น้้นเบ็นเรื่องที่ถุกต้อง ใช้ได้ท้งทางโลกและทางธรรม ；} ฉะน้น คุณสนใจภาพธุดนีนกนนบว่าจีมาก ผมเห็นค้วย．ไปสนใจส่งที่ควรสนใจ แล้ว่ก็ ไม่ท้องกลัว่ามันจะไม่ทัน โดยที่เราอยาไปตกบ่ออะไรให้มันนานน้ก ให้มีสติบิบูญา พอกพุนเพิ่มเติมอยู่เสมอ．

มันมีข้อเท็จจริงแผงอยุ่อีกอันหนึ่งที่ว่า แรงเหว่ยงมันก็เท่ากันท้งสองผ่าย ： ถ้าทำผิดไปมาก มันก็กงจะถุกมาก，ถ้าม้นพุ่งไปเร็ว มันก็กงจะกลับมาเร็ว．คนที่ เขามีบัญญาไว เขาก็ลงไปในโลกลึก แถ่ไม่ใช่ลึกอย่างติด；นั้นแหละลึกสำรรับจะร้ว แล้วก็ถอนออกมาได้เร็ว เวลาก็พอ．ถ้าเรียกต้วเองว่าบัณทิกแล้ว ก็ท้องใช้วลาพอ

(ロาม) ผมเฉยอ่านหนัสสือของท่านอาจารย์ แล้วพบอันหนึ่งบอกว่า มนุษย์จะมีการ เลื่อนช้นของทัวเองทามเรรมชชากิ คือ เบ็นวิวัมนาการเข้าสู่ประกูตองพระนิพพาน ถ้าหากว่าเบ็น
 ที่เราพบ ทำไมจงงเบ็นตรงกันข้ามกันช่นห้น ?
(ตอบ) เรื่องที่พูดใว้น้นเบ็นหลักทัวไไป โคยถีอเอาตามธรรมชาติเบ็นหล้ก พูดว่าวิวัมนาการท้งหลายมีจุจบบ ถ้าเบ็นเรื่องจิกใจ มันก์เบ็นจุดจบสูงสุด ที้รู้แจ้ง แทงตลอค จนไม่ไปหลงในอะไร ไม่ท้องไปมีความทุกข์เพราะอะไรอยางนี้ จิตใจม้น ควรจะไปได้อย่างนน มีจุจจบอยุ่ที่พระนิพพาน.

ทีนน้น้นมีะะไรที่แทรกเข้ามา ทำให้ไม่ไปในทำนองนน ไป่นออยู่ไี่ไหน นานบ้าง เปะ ๆ ปะ ๆข้าง ๆคุๆบ้าง มันก์ท้องช้า. พอมาถึงตอนช้าน้ มันมีความ หมายในทางคำพูคที่น่าหวัวหมมือนกัน ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิกไปอีกหถายร้อยหลายพันชาติ จึงจะไปพบนิพพาน; ภาษาชาวบ้านคนธรรมคเขาก์เข้าใจว่า เข้าโลงแล้ว เข้าโูงอีก ไปอีกหลายร้อยหลายพันชาติ จิงจะพบนิพพาน.

แท่ผมสังเกตตู คำว่า "ชาติ" ในกรณีอย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนน ไม่ต้อง เข้าโลง มีชาติในวันหนึ่ง ๆ ได้หลายฯาติ หลายลิบชากิ คือตัวูเกิคลรั้งนึ่ง ทำผิคทำถูกอะไรไปคร้งหนึ่ง ก์เรียกว่าชาติทนึ่ง แล้ว, แล้วมนนคับไป กีทำเรื่องใหม่อีก ก็ชาติหนึ่งอีก. วันหนึ่งมีไค้หลายสิบหถายร้อยชาติ เดือนหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนชาติ บีหนึ่งมีอสงไขยชาติ ก็ได้ ; นี่ทำผิคได้จนเพียงพอ พอแก่ที่จะรู้ว่าอย่างไรูกกในที่สุด ม้นก์ต้องมาถูก. ถ้าเราไม่มีอะไรมาแทรกแซงข้ดขวาง ก็ต้องเชี่อว่า อายุข้ยมันจะพอ สำหรับรุ้ และปล่อยวางความทุกร์ หยุดค้วยความดับทุกร์ได้.

เกี่ยวนม้นนเบ็นโรก หรีอว่าเบ็นราศี หรีอว่าเบ็นจังหวะอะไรก็กาม ซึ่งไม่ ทราบว่าะเรียกอะไรดี ที่โลกเราหมุนไปนิยมความสุบทางเน้้อหน้ง, ไม่ชอบความสุฯ

ทางสงบ ทางวิญญาณ ก์ไปหลงวัตถุที่ให้ความเอร็ตอร่อยสนุกสนานนนนมาก ๆ；นี่เบึน เรื่องทำให้เนื่นช้า．

ที่เรียกว่า สึ่งที่ทำให้เนิ่นง้านันมีมาก มันก็แทรกแซงเข้ามา สะกักก้น กระแสแห่งวิวัฒนาการตามปรกติ ทำให้ไปไม่รอก＂ไหลไปไม่ได้ ก็เลยตายด้าน，หรือ บางทีร่างกายนน ก็ตายแตกดับเข้าโลงไปเสียก่อน；บุคคลนน หรีอ่าชีวิตน้นๆ เลย ไม่เข้าถึงจุดหมายปลยยทางของวิวัฒนาการ หรือบ้ญぬา．ถ้าเบ็นอย่างนี้ ก็ต้องใช้คำพูดอีก คำหนึ่งว่า ให้ลูกหลานสีบต่อไป จนกว่าจะถึง，แล้ว็กเปล่่ยนคำว่ามนุษยยเบ็นมนุษยชาติ คือมนุษย์ท้างหลยยทุกกาละ ทั้งอคีๆ อนาคต บ่จจุบน เรียกว่ามนุษยมือยู่－มือยู่，ให้ มนุษษชาติน้ไป ๆ ไป ๆ จนถึงนิพพาน；คนนี้ไม่ได้ ก็หมายความว่ามนุษยฯาติน้นคือ ทุกคน แล้วสูกหลานก็ทำต่อไปจนถึงนิพพาน．

เดี่ยวนี้วัตถุนิยมกำลังเดือคจัก มันก็เหวี่ยงกันไปพ้กหนึ่ง；เถี่ยวมันก็พ้น ไปอีก กลับไปหาเรื่องถูกอีก มนุษยชาติก็กงจะพบกับยุกที่ถูกต้อง บรรดุนิพพานกันอีก เหมือนอย่างครังพุทธกาล อย่างนี้．นี้กีถีอว่าไม่เบึนหลักที่ผิด เบ็นคำกล่าวที่ใช้ได้ตลอค ไปว่าวิวพพนาการบองธีวิตนี้จะต้องไปจขบที่นิพหาน ；ถ้าไม่อย่างน้น มันกลิงไปเรื่อย หมุนไปเรีอย จบไม่ได้ เพราะมีที่จแแต่เพียงแห่งเดียวอย่างเดียว．

วิวัฒนาการทั่งหลายต้องไปจบลงที่นิหพาน คือ หตุค หรีอ ตับสนิท； ฉะน้น ผมกียยยยีนยันคำพูดนี้ย่่ การที่อะไรจะมาเบ็นอุปสรรคข้ดขวางทำให้เนื่นช้า มันก็ มีอยู่．เราจะฑ้องไป่เน่นช้ากันทำไม ให้ชีวิตจิๆใจน้้ คนน้้ ได้ล้มวส ได้ชิมรสของ ความสงบเสีย ไม่ต้องสากไว้กบบุุกหลานให้ทำต่อ หรีอเพื่อนมนุษย์คนอื่นทำท่อ； อย่าเหลวไหล มีสติบิมฆูพอตัว ก็แน่นอนจะพบความสงบทันในชีวิตน้้，ความหยุด ความไม่ปรารถนาอะไร ที่เบึนความเร่าร้อน หมายความอย่างน้้．สงส้ยอย่างไรถามอีก ก็ได้กี่ยวกับเรื่องนี้．

๑ロお
โมกขธรรมประยุกต์
(ถาม) ผมไม่สงสัยกี่ยวกันเรื่องน้้แ้ว แต่อยากจะกามบับหาอีกข้อหนึ่ง่า การ จะมีบ๋ญฆาของมนุษย์ จะท้องรั้นอยู่กับาาิิพนธุ์ของเราเอง ที่ท่านอาจารย์บอกว่า นั้นคือ heredity แล้ว้กีสีงแวคล้อมต่าง ๆ. ผมสงส้ร่า ถ้าห่ากบังเอิมว่า ถ้ามีการถ่ายทอดทางรากิ
 ท่อๆไปคือ oftspring ขอ่งขา กักงงะไม่มีโอกาสได้ศัมผสกับธรรมะเดย อย่างนนนหรือใ
(ตอบ) ไม่อยางนน ; สติบับฉาที่อบรมแล้ว ก็มาจากพึชของบัญฉญาที่ เบ็นครรมพันธุ เบ็นอะไรนน้. สัญชากขาณนนมีรรจับของมันอยู่รรคับหนึ่ง ไม่เถวเกินไป ไม่คีเกินไป แต่ตรงตามหน้าที่ ห หมายความว่า อยุ่ในลักษณะที่อบรมได้ หรีออบรมได้ จึงจะเรียกว่า สัญชากญาน ; ไม่ได้ถววจนถีงอบรมไม่ได้, แล้ว์ก็ไม่ใช่คีมากจนถึง กับว่า ไม่ต้องอบรม. สิ่งที่เรียกว่า ธัญชาตषามณ น้นคือ ควานรู้ตามที่มันจะมีให้แก่ สึ่งงม่มีชีวิต.

ที้น้ ความรู้ หรือ ถาณ นี้ เบ็นธาตุ อันหนึ่ง, ธ ธ-1- ตุ = element อันหนึ่ง เมื่อพูดถึงหลักธรรมะในพุทธศาสนา มันเบ็นธาฑุอันหนึ่ง เบ็นนามธาทุ มโนธาตุ; สิ่งน้มันมีกุณสมบติที่องงร้้ เพราะมันแบ็นธาตุกำหรับรุ้ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม น้มันมีหน้าที่อย่างอึ่น; แต่มโนธาตุ วิฐฏาณธาตุ นี้มีหน้าที่ ถำหรับจะรู้ เราจงเรียกว่า พืปแห่งบ๋ณญา. เมล็พพืชแห่งบัมญา. แต่ที่จะเพาะข้้น หรีอไม่ข้้นน้น ก็แล้วแต่งิ่งแวดล้อมทีหลัง.

มโนธาตุ นี้โกษพื้นฐูานเท้ๆ ไม่ต้องมีอะไรเข้ามาน้น มันก็ เบึนสึ่งที่จะ ต้องอบรมได้, อบรมไห้รุได้ คือพัมนาได้ นี่บ็นหลักทัวไป. ส่วนที่จะได้อบรม หรือไม่ได้อบรมน้น มันอีกเรื่องหนึ่ง ; ถ้ไม่มีโอกาสจะอบรม; เช่นว่าตายเสียก่อน หรีอไต้รับการอบรมที่เลวเกินไป มันก็ช้านน่อย. แต่วาก็ไม่แน่ ความช้าน้กกับไป กลับมาได้ มันแล้วแแต่สิ่งแววล้อมอย่างอื่นอีก.

\title{
ทำไมเราจึงไม่ม่บัญญา
}
- ลร

บางที ความผิกพลาก นั้นแหละกลับ เบ็นดรูอาจารย์ที่ดี, ความทุกข์นั้นเอง เบ็นครูบาอาจารย์ที่ดี ทำให้ลมมตาใพลงขึนมาได้ เหวี่ยงกลับทีเดียวไปลิบ ไปเลย; ความสุบ เสียอีก ท่าให้หลง วนเวียนอยู่ที่นั้นนาน ๆ. มันต้องมีความทุกข์บ้าง ความสุข บ้าง เจือกันไป พอที่จะทำให้มโนธาตุ หรือที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี้มันวิวัฒนาการทัน, ไม่ท้งกันจนถึงกับว่า อันหนึ่งได้ อันหนึ่งไม่ได้ นี่ในกรณีปรกติ.

ถ้าในกรณึพิเศษษ ก็เอามาเบ็นหลักไม่ได้; เกิงมไไม่ได้ร้บการอบรม หรีอ ตายเสียก่อน หรีออะไรกโุดดแท้, หรีอว่าได้รับการอบรมผิจจนกลอคอายุข้ย. ถ้ามี ก็มีผลอย่างน้นจริง ; แต่ที่จิิงไม่ควรจะมีอย่างนน หรื่มีไไไได้ เพราะมันเบ็นธาตุรู้
 เพราะเบ็นสัฉชาตญาณอันหนึ่ง ที่มันจะเอาคีกว่าสสมอ. ฉะน้น ไม่ต้องกล้ว หลักกีมี อย่อย่างนี้ มันเปลี่ยนไม่ได้ โคยคำว่า "สังบารทังหลาตทังงวง เบืนไปตามเหตุตาม บ่งจัย. ไม่มือะไรที่ไม่ใช่สังยาร คือมิไช่ส่งที่ไม่มีเเทุไม่มีปีจจัย; เพราะฉะนนมัน ก็ไปตามเหทุกามบัจจัย. เร่องในโสกน้นเบ็นยย่างน้น กว่าะะถึงที่สุดคคคอนิพานคึอมิไช่ สังฐาร. ไปกิกเอเองก์เข้าใจได้.



(ตอบ) นี่เขามองเฉพาะเนตุการณ์ เฉพาะบั่ญหาของเขา แล้ว้กเบ็นบัญมา ทางสังกม ไม่ใช่บัญหาส่วนบั้จเทกน. ลัทธิน้นก็คงจะท้องเหมาะสำหรับแเก้บัญดาส่วน สังกม ในแง่หนึ่ง ในความหมายหนึ่ง แถะในสมัยหนึ่ง, ทั้รโลกไม่ได้เบึนเหมือน กันหมด, มนุษย์ไม่ไถ้เบ็นหมือนก้นทุกคน. ที่ต้องนอ้๋๋บหหาทางวัตุด้วย ระบบนัน มันก์ได้ สำหรับประเทศที่จะต้องแก้ก้วตระบบน้น ; แต่อม่าเข้าใจว่า ทุกประเทศ หรือทุกกนจะท้องแก้ก้วยบั้ญหาระบบนน้.

\title{
ระบบน้นเขาให้ใช้วัตถุเบ็นหลัก อย่างจะ มีผลดีสูงสุค มันกี แค่เดริญค้วย
} วัตุ ที่จะมีจิๆซนิดที่ปล่อยวาง หลุดพ้น ไม่ยยตมันถึอมัน นนนคงไม่ได้; มันจะสูงสุด อยู่แค่วัตถุน้นเอง แล้ว้กเบ็นเรื่องในโลก เบ็นเพืยงส่วนหนึ่ง แรนงหนึ่ง ซึ่งจะข้อง เป็นไปในโลก ก็ แก้บ๋ญหาเฉพาะหน้าของคนบางพวก และบางยุค บางสม้ย, ประเทศ ที่จะไช้ dialectic materialism เมื่อก่อนนนนก์ไม่ต้องใช้, แล้วเดี่ยวนน้สมมุติว่า ได้ใช้และ สำเร็จ แล้ว่ต่อไป ก์ไม่ท้องใช้; เพราะยอดสุดของวิวัฒนาการ อตู่ที่จิตใจสูงสุด จนไม่ต้องการอะไร.

น้เราไม่ถีอว่า เบ็นเรื่องถุกต้องล้ายุก หรีอว่าจะต้องใช้ลัทธีนี้นเก้บ้มหาท้้งปวง เดี๋ยวนี้ก์ยัง มีกนส่วนมาก หรีอจะมากกว่า ที่เขา ยังต้องการธรรมะ ความสงบพาง
 ที่สร้างค้วย dialectic meterialism.
(ถาม) ต้งแท่ผมมได้มากึกษาที่นี่ ผมก์ได้เซื่อมโยงสักคมกบบพุทธศาสนาไห้เช้ามา

 กิจารออะไรมากมาย ที่เราเรียกว่า นายทุนนนน เขาเบ็นผู้ผลิทของอะไรชื้นมา แล่าเขาต้องการจะ



แค่ำเผื่อแบ็นสังคมนิ่ยม ผมว่าเบ็นก้าวแรกของการให้คนเราถีอหลักการ ให้เฉลี่ย กวามตุฯไปทัวๆกัน แล้วการผลิกในระบบสังมมิิมมน้น ผลิกเพื่อความจำเบ็นก้องให้ ไม่เช่ผลิก
 คือจะมีของเท่าที่จำเป็น แล้ว้เราจะใช้พุทธศาสนาในกอนน้นได้ คือเป็นข้น ๆ ให้เขาบำบัก

(ตอบ) นี่คือ ความกำกวมของกำพูด คำว่า "ส้งมมนิยม" เบ็นกำที่กว้าง และกำกวม สังคมนิยมเบี้นวัตดุนิยมก็ได้, เมืนจิตตนิยมก็ได้ หรีอเบ็นทั้งสองอย่าง


เจือกันไป ก็ได้ คำพูดมันเล่นตลก ; แต่เราจะเอาความหมายของคำนเพียงว่า ลัทธีที่จะ บ่วยลังคมให้รอคไปได้ เรียกว่า สังกมนิยม ในทางวัตลุก์ต้องมีพอ ถูกต้อง ในทาง จิตก์ต้องมีพอ ถูกต้อง สังกมจะรอคไปได้.

ทีนี้ สังคมนิยมที่จะหนักไปในทางวัตถุท่าดียว คึ่งไปในทางวัตถุ่าาดียว, แล้วจะช่วยกนท้้งโลกให้รอคได้; นีม้นขัดกันอยุ่ในต้ว เพราะคนเรา จะรอคไม่ได้ โคะลำห้งมีวตตุสมบูรณ์, มันก็คงจะอิ่มเกินไปจนทำอะไวไม่ได้อีกนแนแหละ; มันต้อง พอคี และมีความคิคที่จะทำอะไร. ไปพิจารณาความหมายของคำว่า วัตถุนิยม จेตตนิยม สังกมนิยม กันเสียใหม่ให้ถูกต้อง.

เกี๋ยวน้ม้กจะยกข้ออ้าที่ว่า โลกยังหิวอยู่ มนุษย์ในโลกยังหิวอยู่ ถ้าไม่ทำ ให้อม่มเสียก่อน เขาจะไม่ก้าวหน้าทางจิทใจ; นนนเพราะไปแยกกายกับิิตใจออก เบ็น กนละเรื่อง จนถิงกับว่า ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้; ที่จริงมันเบ็นไปไม้ได้ ต้องมี ความถูกต้องกวบคุ่กันไป ทังเรื่องกาะและจิตใด; และให้รู้เถอะว่า ที่หิวทางวัตถุ ขาคแกลนทางวัตถุน้น เพราะว่าทำผิดทางิิตใจ; ถ้าำกุกในทางจิๆใจคีอมีธรรมะ ประพๆติธรรมะแล้ว จะไม่เกิกลวามบากนคลน หรีอความไม่พออย่างรูปนี้.

ที้น้ำผิด, และบัญหาส่วนใหญ่ พวกคนจนน้้ ก็เพราะว่า ประพๆติติด ในต้านจิตใจ ไปหลงใหลในรสของวัตุ เสียต้งแต่เร่มเรก เลยสฺฺุยตุร่าย ไม่รู้จัก เก็บหอมรอมริบ ไม่รู้กัต้งเนี้อตังตัว. อ่าลึมว่า พวกนายทุน เขาก็มาจากกนจน
 กนจน. เฮาต้องทำถูกต้องตามความจริงของเรื่องน้น \(ๆ\); ฉะน้น เราะะมีนายทุน ก์ไม่ถูก จะมีกนจน กีไม่ถูก ก็ต้องมีลนตี ๆ ที่อู่เหนือความหมายบองคำว่า มีหรือจน. คนที่ไม่ค่อยจะมีทรัพย์สมบิตอะไรเช่นภิกษุอย่างน้้ ก็ไม่ควรจะเรียกว่า กนจน เพรารู้จู้ก ทำจิทใจให้อิ่มได้.

คนมังมีก็ควรจะมีความสุขได้เหมีอนก้น มีเรี่องทางจิฑใจที่สมบูรณ์ได้, แล้ว เบ็นคนมังมีที่มีประโยชน์ คือเบ็นคนม้งมีที่พร้อมที่จะช่วยกนจน เอาธรรมะ พระธรรม น้แหละ ใส่เบ้าไปก็นล้วกัน ที่กนมี กีได้ ที่กนจน ก็ได้; ธรรมะจะเกลื่อน ให้กลายเบ็นลนตีได้พอกี่, ไม่เบ็น "มె" ไม่เบ็น "จน", ให้เบ็นคนดีพร้อมที่จะ รักใคว่กัน เมตตากรุณาชึ่งกันและกัน. นี่คึอความถูกต้องระหว่างเรื่องวัตถุนิยม กับ จิต๓นิยม จนมันกลมกลืนกันไป เรียกว่าพระธรรม หรีอธรรมะ คีอความถูกต้อง ระหว่างทุกสึ่ง ซึ่งเรามาแยกออกเบ็นสองผ่าย : วัตถุ กับ จิกใจ.

คนหิวนนันแหละ จะหายหว ดาทำจิๆใจให้ถูกต้อง แต่ถ้าไปมัวหลง เข็น ทาสบองวัตถุแล้วจะทิว ไม่มีวนออ่่ม จะให้วักถุเท่าไร ๆ กีออ่มไม่ได้ ถ้าไปเบึนผู้หลง วัตุุ; เพราะฉะน้น นายทุนก์อี่มค้วยวัวถุไม่ไต้, จะสร้างนยยทุนให้เก็มโกก ก็คง ทำไม่ได้ และนายทุนอองก์ไม่มีความอิ่ม ยังหิวอยุ่เรื่อย หิวทางจิททางใจ แล้ว็ก๊ออกมา หิวทางวัตถุ ที่จะลล่นงานคนอื่น ที่จะอาเปรียบคนอื่น.
 กันไปไนตัว แล้วัตกุท้งหลาย ที่เบ็นทรัพยากรของธรรมชาติในโลกน้้จะพอ หรีอจะ เหลือใช้ จะรู้สีกว่าเหลือใช้. เพราะความอยากมีมากเกินไป เอาไปทำลายเสียโกยไม่จำเบ็นจะต้องทำลาย นี่มันมาก เกินไป.

ถ้าอยุ่แบบวัตถุนิฆมก็แปลว่า บุคคสคนหนึ่งกว่าจะศายนี้ ก็แสวงหาความสุข จากวัตกุโดยทำลายวัตถุ ซึ่งเบ็นทรัพยากรของธรรมชาทิ มีค่าเบ็นล้าน ๆ ทีเดียว ตามอุดมคติที่วงงไว้. ที้ี้ไม่ต้องถึงอย่างน้นประมาณ่าคน ๆ นนึ่งอยู่ในโลกกว่าจะตายนี้ ทำลายทรัพยากรของธรรมชาติกนหนึ่งสักหมื่นสองหม่นก็พอ นับต้งแต่อะไรที่กินเข้าไป เครื่องใช้ไม้สอยที่เอามาใช้ ที่ไม่จำเบ็นก์ไม่ต้องใช้;




 ก็รียกว่า คามมูกต้อง คีซพระธรรม เมีนธรรมนยม.

 โครารีโใ? แต่ว้เพ่พธะไร?




 เรียกว่า เพ่งทงงสมเาิ.







เรืองเพ่ง มียยู่ ๒เพ่ง เรียกว่าเพ่งทังนนน ; ใช้คำว่ามานเหมือนกัน คือ เพ่ง : เพ่งไปที่วัตกุ ก์เกิกสหาธิ, เพ่งไปที่ท้อเท็จจริงของวัตตุ หรีอของอะไร ก็ตาม ก็เกิกบ๋ญญา; มีรายละเอียคมากมาย เบ็นพระกัมกีร์เบ็นเล่มๆ เกี่ยวกับการ เพ่งฌาน เพ่งสมาธิ หรือเพ่งวิบั่สสนา.
ต้องบีดประชุมกันที เพราะหมดเวลา.


โลกษธรรมมร รunn
- 徝 -

๖ เมษายน ๒๔゙จ๘

\section*{สัม มา ทิมฐิ}

ท่านนักคึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย, การบรรยายของเราในที้น มาถึงครั้ทั่ ะ แล้ว ขอให้ระถึกนีกถึงความหมายของคำว่า โมกขธรรมประยุต่ ไว้เรึอย \(ๆ\).

ะ
ทบทวนครง ๑ - ๔
ขอให้ระลึกนึกถึงความหมายของคำว่า
"โมกขธรรมประยุกต์" เพื่อให้จับใจความของเรื่องที่พูดนี้ได้ เข้ารูปกันกับหัวข้อที่ว่า โมกขธรรม ประยุกต์, คือ จะเอาสั่งที่เรียกว่า โมกขธรรมมาประยุกต์ คือปฏิบิต ใข้ใน้ ได้อิิง ๆในช์วตวาระจำวัน โดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศ ว่าเบ็นเพศบรรพชิต หรือ เบ็นเพศฆราวาส ก์ได้.

ในตอนต้นๆ เรไได้กล่าวถึงงเรื่องโมกขธรรม โดยห้วข้อ่า บ่ญหาของคน เรื่อย ๆ มา; ขอให้พิจารณาดู ก็จะเห็นว่า มุ่งหมายที่จะให้เบืนประยุกต์. ในครัง แรกพูคถึงหัวข้อทัว \(\eta\) ไป ว่าบัญหาของคน คืออะไร, มาจากอะไร, อย่างไรเรียกว่า ไม่มีบั้มดา, ทำอย่างไรจึงจะเบ็นคนไม่มีมัญหา. บัญหาของกนก็มีอฺุ่มาก จึงก้อง แยกออกไปเบ็นชนิคๆ.
 ถูกต้อง หรือโดยสมุุรณ์ ไม่สมกับที่ว่า มนุษย์ควรจะได้สี่งที่คี่ที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ แล้ว้ก็เยกออกเบ็นบัมมหาย่อย ๆ ว่า เพราะเหตุอะไร. สิ่งซึ่งเบึนอุปสรรก หรีอสร้าง บัญหาข้นมาน้ ก็มีมาก เราก้ได้พูดมาแล้วตามล่าคับ น้บต้งแต่การที่ตามปรกตีธรรมาา เราไม่สามารถบังคับความรุ้กีกได้ หรือว่าไม่ทัน เพราะความไวของกระแเจิก ที่เรยกว่า ปฏิจจสมุปบาท นี่เราก็ต้องรู้เร่องน้้ให้ถูกต้อง.

ในครงต่อมา ก์ได้พุคถึงสติ ว่าเบ็นสี่งที่จำเบ็น นับต้งแต่จ่าเบืนสำหรับ มีบีวิตอยู่ ทีเกียว ถ้าเราขากตติ ก็ต้องเบ็นเรี่องตายแน่ แม้กระทังทางร่างกายน้้ กนตาย ทางจิตทางวิมญานน้นตายแน่ ย่งงไปกว่าน้นอีก สคิน้ต้องมีไว้ทันกับเหตุการถ์ที่เกิกข้น
 รู้ที่ถูกท้อง, และการมาเร็วของความรู้น้นเรียกว่าสติ คีอระลึกถึงความถูกต้องต่าง ๆ ได้เร็วทันแก่เหตุการณ์ แล้วเราก็จะประพฤกิปฏิญิติอะไรไม่ผิค; นีเรียกว่า คนมีสติ มีความระลึกไค้อย่างถูกต้องในทุกเรื่องทุกราว.

ต่อมากูพูกกันถึงเรื่อง มี๋ญญา หรีอความรู้ ที่ ต้องมี่ยู่เข็นห้นฐาน ส่าหรับ จะให้รอบรู้ในทุกกรณี เท่าที่กนเราควรจะรู้ หรือเท่าที่บีจจจกชนคนหนึ่งๆ จะต้องรู้ตาม หน้าที่ของเขา, รู้หมดทุกอย่างน้นก์ไม่จ่าบ็น แม้จะใช้คำว่า "ทุกอย่าง" ก็ได้หมือน


ช่วยไม่ไต้เต็มมี่ สู่งกิบ้มญาจากความรู้สีก ที่ได้ผ่านเรื่องน้นไปแล้วจริงๆ ไม่ไก้. ฉะน้น กนที่เคยศึกษามาก อายุมาก จิงได้เปียยบกว่า เพระะว่าได้ผ่านสิ่งต่าง ๆ มามากกว่า กีมี บัญญากว่า; บ๋ญญา นีกีีมีความหมายว่า รู้อ่างถูกต้อง.

สัมมาทิฏฐิเบ็นเครือเดียวกับบัญญา
ที้น็ก็มาลึงบัขญาอีกข้อนนึ่ง คือสี่งที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ หรีอ ความเห็น อันดูตต้อง และไก้บอกให้ทราบเหมือนกับบอกล่วงหน้าแล้วว่า "สัมมาทิฐริวน้นเบ็นเครือ เคียวกับบั้ญญ" แก่ท่านให้ความหมายเพื้ยนไปเล็กน้อย เรียกว่า "ความเห็น"; ใน เมื่อ บ๋ญญาเบืนความรู้ ส้มมาทิฏฐิ เบึนลวามเห็นช่อบ หรือความเห็นถุกต้องก์ได้. คำว่า"สัมมา" นนกน์คือคำที่ถีอเอาเบ็นหลัก จะเรียกว่า โดยถูกต้อง โดยขอบ ได้ท้งนนน.

มีพระพุทธภาษิต ที่เราถีอเบ็นหลัก สำหรับพุทธบริษักกีว่า "คนล่วง ทุกข์ได้ เพราะสัมมาทิภฐิ" น้อยากจะขอให้จำไว้ให้เม่นย่า, หรือว่าจะเขียนให้สะกุกตา
 ทั้งปวงได้ เพราะมีสัมมาทั่ฏฐे. นี้ก็เบ็นอันสรุปได้ทีหนึ่งว่า ล้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ กล่วงทุกบ์ไปไม่ได้ ไม่ว่าความทุกบ์ชนิคไหน. สสมมาทิมฐู้นี้ก็เหมือนกัน มีความ สำคัญตำหรับการมีชีวิตอยู่.

ถ้าเรามีชีวิตออ่างเบ็นมิจฉาทิมวิ่ คือตรงกันข้าม ทางธรรมเก์ถีอว่า มีค่า เท่ากับตายแล้ว หรืออาจจะกำยลงมาถึงทางร่างกาย; พอมีมิจฉาทิมริ เราก์ต้องทำ อะไริิกๆ หรีอว่ากินอะไรผิคๆเข้าไป ค้วยอำนาจของมิจฉาทิมริโร่โเขลา ย่อมตายทาง ร่างกายก์ได้. แม่แม้ว่ไไม่ได้ทำอย่างน้น คือไม่ได้ตายทางร่างกาย ตลอดเวลาที่มี มิจฉาทิฏฐิน้นน ตายทางวิญฯาณ ไม่มีกวามหมายว่าเบ็นมนุษย์. นี่จะต้องพยายาม ก้นให้สุคความสามารถ ที่จะให้มีสัมมาทิฏฐิ.

ตามที่กล่าวมาแส้วว่า ตัมมาทิฏฐิ เบ็นสึ่งที่เรียกว่า เครือเคียวกันกับบั๋มฆา แท่มีความหมาเเพ้ยนไป; แทนที่จะเรียกว่า ความรู้ที่ถูกต้อง ก็มาเรียกว่าความเห็น ที่ถุกต้อง. ความรู้กับความเห็นม้นต่างกันอย่างไร ใคระะมองในแง่ไหนกิธุคเแท้; แท่ ในกรณณี้น้ เราจะมองกันตามหลักธรรมะ ว่า ความเท็น นัน มาก่อนความรู้. ใน การปฏิญิิ หรือในการใช้งานน้้ราต้องมีความเห็นที่ถุกต้องนำไปข้างหน้า, ในสิงที่ยัง ไม่รู้โดยเฉพาะแล้วละก์ ทิมธิี้น้องไปกก่อนบ๋๋ญญา; เพราะเหทุนน้น พระพุทธเจ้า ท่านจึงได้เซามาเรียงลำดับไว้ เบ็นข้อแรกที่สุดบององก์มรรก ธ ประการ ที่เรยกว่า อัฏปังักิกมรรกค.

เรื่องน้เบึนเรื่องที่ชะต้องไปศึกษากุ
หรีอว่าเราจไได้พุกกันให้ละเอียกพอ สมควรในครง้หลัง ๆ.

ท่านเปรียบ สัมมาทิฏริว่า เหมือนกับรุ่งยรุณ ซึ่งเป็นจุดท้งท้นของวัน ถ้าเราเห็นรุ่งอรุนพ้าสาง ก็รุได้ว่าเบ็นจุดท้งงท้นของแเงสว่าง; ฉะน้น ถ้าเรมมเมัมมาทิฎริ ก็เบ็นที่เชื่อได้ว่า มัน เบึนจุดตงงต้นยองความรู้ หรีอบั่ญมา หรีออะไรที่จะแจ่ม จ้าออกไป คีอความแน่นอนที่ว่าจะท้องถูกต้อง. ขอให้ช่วยจำไว้อีกคำหนึ่ง ต่างหาก จากคำว่า บัญぬา.

ทำไมจีงต้องมีสัมมาทิฎฐิ? น้กีเหมีอนกับว่าจะมีแสงสว่างสำหรับเคินไป สำหรับคนที่มีถุกตา ถ้ามันมีคคนก็เคนนมม่ไหว แต่ว่าแผ้สว่างแล้ว ก็ยังต้องเคินให้ ถุกทาง มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิคเห็นอะไรที่ถูกต้องเบ็นแแงสว่าง โคยเฉพาะ
 มีมิจฉาทิฏฐิน้นมากเหลือเกิน, มีเรี่งที่มาย้วให้ทิมฐิออกไปนอกลุ่นอกทางน้นมาก เหลือเกิน.
- ゆる
\[
\begin{aligned}
& \text { ทิฏฐิคือความเห็นนี้มาจากผัสสะ }
\end{aligned}
\]








 ตัade.




 มม่นากักไม่นพาพอใจ.




 กับสั่งน้น.







\section*{เหตุที่ทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ}














ที้น้ ในข้อที่ว่า ได้รับการ อบรมผิก คือ ในโรงเรียนสอนผิค หรีอว่าใน มหาวิกยาลัยสอนผิา หรีอสิ่งแวคล้อมทัวๆไป เช่นความนิยมกกนทั้งบ้านท้งเมื่องมันผิด
 ไปหาค่าสอนเสี่ใหม่ ให้ดูก หรือหลึกการคบกับพวกมิจฉททิฏฐิเหล่าน้นเสีย．

ก่อไป ก็มาถึง มิจจาทิฏริที่ร้ายกาจ คือนี่เกิดจากตัสสะ ของเราเองโคยตรง．
 ทางตาบ็นต้นก็ตาม เมี่เกิกบื้นแล้ว มีลกษษะอาการที่ดะปรุงแต่ง ให้กกิคคววมรุ้สิก ทางจิทใจไม่เพืยงแต่เวกนาอย่างเคียว ยังช่วยไห้เกิคความรูสุกึกที่ะะบ็นประเภทความรู้ สคิบัญぬาค้วยเหมือนกัน．แต่ว่าอันนีกี้ม้นกันอยุ่กับสิ่งแวกล้อมเบ็นส่วนใหญ่．

เราเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิ ก็นัวว่ามีบุญ เพราะจะไต้รับการแสคง
 หรือวัฆนธรวม ประำบ้านเรือน；หมายความว่า บิตามารดา บูย่า ตายายของเรา ก์ไม่ได้เบ็นนกกศศกกษาเฉลียวฉลากกปราศแเรี่องอะไร แต่ว่ามีวัพนธรรมประจำบ้านเรือนมา แท่โบราณ เขาให้ทำกันอยู่ย่างถุกต้องอย่างนี้；นีก์ช่ว่อได้มาก ที่เด็กๆ เขาจะเติบโศ จึ้นมาค้วยหลักเกณฑ์สำหรั่บกิกนึกที่ดี．

เมื่อแวดล้อมอยู่ในลวามลิกที่กี พอมีอะไรมากระทบทางผัสสะ มีเวทนา ความคคดกี ยากที่จะน้อมไป ในทางมิจจาทิดฐิ เพราะเขาได้รับการอบรม ให้มีการคิค โดยไม่รู้สีกตัว ไปตามแนวของสัมมาทิฏริ．ฉะน้น คำว่า＂ประเพแีขนบธรรมเนียม＂ หรือที่จเรียกกันใหม่ว่า＂วัฒนธรรมประจำบ้านเรือน＂นี้ไม่ใช่เบ็นของเล่น．

ได้เคยเห็นกถุ่มุุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยอมรับรูรูงงขนบธรรมเนืยม ประเพณม้อน้้ แล้วี่ไส่ไว้ในหววช้อสำหรับกลุ่มน้จะศึกษา และปฏิบทั；ถ้าทำได้จริง จะมีประโยชน์มาก ที่ว่าเราจะมีส้มมาทิภจิ．น้กล้วแต่ว่าจไปเอาประเพณิมิจฉาทิมฐิเข้า

๓๓lo
มาเสีย ; ประพณีหลงใหล เช่นประเพณีรับน้องใหม่ ซึงไม่รวมอยุ่ในคำพูดที่พูดมาน้ ซึ่งเราหมายถึงประเพแด้างเงเด ในบ้านเรือน : ให้อ่อนน้อมถ่อมตัว ให้กล้วบาป ให้ รับผิจชอบอะไรทำนองนี้.

ลนที่เบ็นมิจฉาทิฏฐิ ก์คือ ไม่กลัวมาป แล้วไม่รู้ไม้ช้ว่าอะไรผิคอะไรถกก
 เพราะทำผิดมาตั้งแต่ผัสสะ คือการกระทบทางอายกนะ : ตา ทู จมูก ล้น กาย ใจ น้้ เบ็นประจำวัน สะสม เพึ่มพูนมากข้้นๆ; จนเบ็นรุปร่างที่มนคคง นี้นลลกกซึ้ง. ส่วนช้น ที่มูกกันผิกๆ สอนกันติกๆ ทีหลังน้้ เมื่อเราเกิบโกแล้ว หรือว่า เราไปได้พ้ง่งได้ยิน เรื่องล้ทธิใหม่ ๆ อะไรมา อย่างนี้ เราจะพลอยผิดพลอยถูกกับเขาไปด้วยหรือไม่; มี่เบ็น เรื่องสึ่งนวดล้อมทีหลัง แ แล้วการสอนในโรงเรียน ธิ่งไม่รับผิดชอบในข้อนี้ ก็ทำ ให้คนหลงใหลในเรื่องวัตถุ ในเรื่องเน้อหนังกเบ็นมิจฉาทิมรูิไป คือหลงในทางวัตกุ นิยมอย่างเบ็นบ้าเบ็นหลังไปทีเดียว.

ส่วนที่เป็นเพระะโรคกัยไม้เจ็บนนเบ็นเรื่องเล็กน้อย ควรจะแก้ไร ; เม่อ เรามีสุบภาพทางกายดี สุขภาพทางประสาท ทาจิทีี ได้รับการแวคล้อม สังสอนอบรมดี เรามีสติคิคนึกถูกต้อง ก็อยุ่ได้ค้วยสัมมาทิมริ คือมีชีวิตอยุ่ได้ค้วยสัมมาทิมริ นับต้งแต่

บ้ญหาของคนต้องการแก้ทุกข์ จึงต้องมีความเห็นถูกเสียก่อน ที้น้ ก็มาพูดถึงหล้กใหญ่ ๆ ที่เบ็นใจความของส้มมาทิมริ ตอนน้ขอให้คิดคู เสียก่อนว่า มนุษย์เราโคยแท้จริงนน้มมีบัญหาอะไร! เม่อตอบอย่างกำบ้้นทุบดิน ซึ่ง ทาง ศาสนา ก็ยอมรับ ว่าเรา มีบ๋ญหากือความมุก์์์ ความที่เราต้องเจ็บปวดทางจิตใจ ทนทรมาน ทนอยุ่ไม่ได้ คือบัญหา. ถ้เเาสบายคีจะมีบัญหาอะไร; ทางกายก็สบายคี ทางจิตก็สบายดี ทางสติบูญญากุถุกต้องสบายดี ก์ไม่มีปัญหา.

เดี่ยวนน้เรามีบีมมหาทางจิตคือ ความทุกข์ ซึ่งมาจากเนตุุผลอันอื่นอีกหลายอย่าง เราทนอยู่ไม่ได้ เพราะฉนนน จึงเบ็นบับญหา ก็ต้องแก้บับมาตรงที่ กำจัดคความทุกข์ออก
 จะต้องมี่ความเห็นที่ถูกต้อง ว่าความทุกช์คีคอะไร? เกิดมาจากอะไร? ปราศขาก ทุกข์นั้นเบ็นอย่างไร? ทำอย่างไรจงจะได้/ราศขฺกทุกข์อย่างน้น.

ตรงน้้อพูคแทรกอีกหน่อยหนึ่งว่า ทำไมช่างไม่พูคถึงคามมสุขกันนเสียเลย 9 การศึกษาอย่างที่พวกคุณไก้รับมาจากมหาวิทยาลัย ไม่มีทางที่จะท่ำหห้เกิกความคิคว่า เรามี บ้ญหาที่ความทุกษ์; มีแเท่ทจ่จนำไปสุ่ความคิคที่ว่า เรามีบ้มหาที่ว่า ทำอย่างไรเราจึง จะไค้ความสุข โภยที่เชื่อหรือมีความคิคเห็นตายต้วลงไปว่า ความสุงเบ็นส่งที่มียยู่ตำหรับ มนุษย์. คนมักจะวาตความสุบนน \(ๆ\) ไปตามรูปของความคิคนึกของชนธรรมจาสามัญ ดือ ได้อย่างอกอย่างใจ หรีอตามที่กิเลสต้ลงการ ซึ่งไม่พ้นไปจจกกรื่องกิน เรื่องกาม เรื้องเกียริิ; เมื่อได้ามต้องการแล้ว กีเรียกว่ากวามสุบ เลยไม่มีอะไรมากไปกว่าน้น ที่จะมองเห็น. ส่วนทางธรรมะ หรีอทาง หลักพุทธศาสนา โดยเฉพาะน้้ ไม่หยิบเอาตัวความ ธุขข้้นมา เป็นจุดมุ่งหมาย กลับไปหยิบ เอาตัวลวามทุกธ์มื้นมาเข็นประเด็นสำคัญ, แล้วกโเอาเพียงว่า ไม่มีทุกข์ แล้วใกรๆก์ไปว่าเอาเองก็แล้วกัน ว่าที่ไม่มีทุกข์นนนแหละ คือความสุข. แต่ในหลักการที่มีอยู่ หรีอวางไว้น้นจะมีแต่ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความไม่ม็แห่งทุกข์ และ ทางให้ถึงความไม่มีแห่งความทุกข์น้น้น, ไม่มีค่าว่าธุบ เลย;
 อย่างนี้ก็้ได้หมีอนกัน.

โคยเหตุที่ว่า เราต้องการให้จิฑใจ ไม่ไปผุกพันติดอยุ่กับสังใด จิงไม่พูกเรื่อง



ไม่ท้องมีความสุฯเหลื่อสำหรับจิศใจไปหลงใหลพ้วพัน; เพราะจะย้อนกลับไปหากวามสุฯ อย่างที่กนธรรมตาสามัเเขารูสกว่าต้องการ. ถ้าเบ็นเรื่องตับทุกข์สนเนิงร, คือเบ็น เรืองษองนิพพาน น้้ ต้องมีจิตใจที่ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพวพันกับความสุขนน 9 หรื่อ ความรู้กึกเบ็นสุขนน \(ๆ\).

หรืออีกทางหนึ่งที่ถูกกว่า ก็คือว่า ตวามสุข ชนิจนี้ ชนิด ที่ดับกเลสตัณหา
 จึงถีอว่า ถ้าย้งมีสิ่งเหส่านหนมุนเวียนเปสี่ยนแปลง ว่ายเวียนอยู่ ก็เรียกว่ายังทุกข์อยู่. พอ หมดความว่ายเวียนเปลี่ยนแปฉงของความรุสึกกคิตนึก ของอะไรต่างๆเหเาน่าน : ไม่มี

 ที่ประพฤติปฏิบัิจนหมคความทุกซ์ ก็จบกันเห่านน.

ที่กล่าวมาน้คคคข้อที่ว่า ทำไมสมมมทิิไริตามหลักพุทธศาสนา จึงได้แจกเบ็น ประเภท ๆ ว่ามีอยู่ ๔ อย่าง : คือ มคความเห็นถกค้องในเรูองของความทกข์, มความ เท็นกุกต้อง ในเรี่องของเหตุทุ่ใหเกิตทุกร์, ความเห็นกุกต้องในความไม่มีทุกข์, และ ความเห็นดุกต้องในการทำให้ถึงความไม่มฉุกข์นน จึงเบ็นหลักใหญ่ ที่วางไว้ใช้ ทั้ไป เบ็นสื่องของชาวบ้านรรรมกาสามัฐ็ได้. กวามทุกข์มันก็ลโหลันลงมาเบ็นเรื่อง กวามทุกข์อย่างธรรมคาสามัญ; เขยิบให้ผูงขไนไป เบ็นเรื่องความทุกข์ของกิเลส ของ คัณหา อนุส้ย เบ็นเรื่องลึกซงอยกไปก็ได้ มีหลักเกณฑ์อย่างเคียวก้น.

แผ้ในเรื่องบัญหาทางดุดมคติการเมือง มันก็ยังนนื่องกันอยุ่กับกฎเกณฑ์ ๔ ข้อ ที่กล่าวแล้วน้ เช่นพวกวัตถุนิยมก็จะพูดว่า เพราะวัตถุย้งไม่สมบูรณ์ เราจึงรูะสึกเบ็นทุกจ์; นีกเท่ากับเขาถือหลักว่า ความไม่สมบูรณ์แห่งวักถุ เบ็นเหตุเห่งกว่มทุกฐ์ พุทธศาสนา ถื่ว่า เพราะว่าเรา ลยากต้วยความโง่ ต่างหาก เบ็นเห

แปลว่า ความยยากด้วยอำมาจของความโโ่, ไม่ใช่ควพมอยากด้วยบัญฆา; นีเบ็น เหทุเหห่งความทุกข์. แค่เอามาจับกันกับระบบวัตถุนิยม เเาก์ว่า ความที่วัตถุมันย้ง ขากแคลน มนุษย์อีงมีความทุกข์ ; ฉะน้น ท้องเร่งสร้างทางวัตกุ ให้ทุกคนมววักดุเพียงพอ.

นีกีคต้องเตลิคเบี่ดเบ่งไปถึงว่า ต้องม่า ต้องท่ากาย พวกที่เอาวักถุไว้มาก เช่นพวกนายทุนเบ็นต้น ; น้เรื่องมันก็เคินไกลออกไปอีกทางหนึ่ง ไม่มีวันจะพบกับ
 ต้องการวัตถุมาค้วยอำนางของความคิคที่เบึนมิจฉาทิมริ.

เมื่อทำตามความต้องการด้วยสติบิญญาชอบจะไม่มีทุกข์
ถ้าว่าถีอ ตามหลักธรรมะ แล้ว ก็ต้องตัตต้นเหตุบองลวามทุกบ์ ตรงที่มี สัมมาทิมดิดิเสยให้ถูกค้องว่า; อะไรเป็นเหทุตองความทุกข์ ก็มองเห็นว่า เมื่อเรา อยากค้วยลวามโง่ มันกี มีกวามทุกบ์ทุกที่. แม่พวกนายทุนช้นที่เบึนเทวกแแล้ว ถ้าเขาอยากค้วยความโงบิ้นมาเมื่อไร เซากกมีความทุกข์ทันที ไม่ท้องพูคกึงกรรมกร. ถ้า ว่าแบ็นชาวนาที่ยกกจน แต่มิลัมมาทิฏริ ไม่ได้อยากอะไรก้วยความโร่ กลับจะเบ็นสุขยิ่ง กว่าพวกนายุน ; เพราะว่าระวังวางจิทใดไว้ดุกท้อง อย่างที่ความทุกข์มันเกิคไม่ได้.
 ไม่มีความอยากน้น ก็ไม่ต้องทำอะไร แลววก์จะกินอะไรกัน. นนมมนเบ็นความเห็นผิด แยกแขนงออกไป ไม่พังไใ้กี. เรา์ได้บยกแล้ว่า อยากค้วยอำนาจของคความโร่ ที่เรีกก่าตัณหบข้าง โลภะบ้าง อะไรบ้าง นีเบ็นทุกข์.

ที่ถุก ต้องอธากล้วรสติบิ๋ญญา มีความรู้อย่างถูกท้อง ควรจะทำอะไร กีทำไปชิ; ฉะน้น จึงพอใด : จะมีทรัพย์สมบิินนอย หรีอจะมีทรัพย์สมบกิกมาก ก็พอ ใจท้งน้น คื้อเบ็นสุขได้ท้งน้น, กระทังไม่มีเถย จะท้องกายกกัยงมีความพอใจ หรีอเบ็น

๑ゅb











ผึกพิจารณาเบ็นสัมมาทิฏฐิทำให้ไม่ผิดและไม่ทุกข์









 หยยไป ; นีเรีกกวา "อ่างน้ำ".

พิจารณาตามหล้กธรรมะอย่างนี้เป็นยอดของสัมมาทิมริ ที่จะทำให้ไม่โไไไ่ หลง ไม่ตกไปสู่ความคิกผิด เห็นผิด ทำผิด แล้วเบ็นความทุกข์ในที่สุด. ถ้ากุณ สามารถถิงกับว่า "อ้าว, อย่างนี้เอง นื่อย่างนี้เอง" นี่ นื่อยอคสุคนองลัมมาทิลฐิ ซึ่งเราง้งไม่ควรพูกถึงก้นโกยละเอียกก์ได้ คีอมันละเอียต หรือลีกเกินไป. เอาแต่เพียง ใหร้ว่า ความทกข์เมึนอย่างไร เหตของความทกข์เบีนอย่าทไร ความไม่มีทค์ข้ เขึ้นอย่างไร; แม้เต่เพืยงคำว่า "ความไม่มีทุกข์เบ็นอย่างไร" นี้มันก็ยากที่จะเข้าใจ อยุ่แล้ว.

ไปคิคคูให้ดี ตามธรรมคา คนกก้้องนึกถึงเรื่องท้องมีนนมมีนี่ มีอะไรตามที่ กิเลผตัณหาต้องการน้นแล้ว จีงจะเรียกว่าไม่มีทุกข์ นี่มันขัตกัน ในข้อที่ว่า ม้นเบ็น ไปไม่ได้ เพราะเมื่อไรกิเลสตัณหาต้องการ เมื่อนนนก์เม็นทุกบ์ทันที่; แสวงหา อยุ่กุ็เป็นุกข์ ได้มาแล้วกเเบ็นทุกข์ บริโกคใช้สอยอยุ่กเบ็นทุกข์ เพราะมันอยากต้วย ความโร่ ม้นก์ไม่หยุคฺยาก.

ถ้ามีความรูว่า "อย่างนี้เอง" แล้ว ก้ไมเเหนเบึนของแปลก. ถ้าได้
 ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่านน, มันเบ็นเพียงการได้มาเกินทุนเท่าน้นหนอ. ถ้าขากทุน ก็รู์สึกเพียงว่า เบึนเพียงการได้มาไม่ครบทุน หรือไม่เท่าทุนเท่านน้นหอ; แล้ว์ก็ไม่ ยินดียินร้าย ไม่บื้น ๆลงๆ เพราะเหตุที่มีกำไร หรีอขาคทุนเบีนต้น. นื้จะบบ็น ความสงบสักกี่มากน้อย. คุณลงงไปพิจารณากุเอง.

ความไม่มีทุกบ์ ความคับทุกช์น้นื้อือไม่มีตัแหา ที่เบ็นเหตุให้จ้น หรือ ให้ลง คือยินดี หรือยินร้ย ; ความไม่มีทุกข์อยางนน้ ก็คีอความไม่มีทุกร์เพราะไม่มี ตัณหา ตามความหมายในพุทธศาสนาน้้ดจงงเบ็นความถูกต้องกว่าที่คนจะมาคิคว่า ไม่มีทุกษ์ ก็ต้องสมบุรณ์ในเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียริิ เบ็นต้น.

\section*{ปฏิบิตให้ถูกต้อง แล้วจะไม่มีความทุกข์}

ที้น้มาถึงข้อที่วา ทำอย่างไรจึงะะได้คววมไม่มีกุกข์ นี้กี่ทำให้ถูกต้อง นับ ต้งแต่ มีกวามคิดเห็นููกต้อง คื่อ ลัมมาทิฐฐิน้ เบ็นต้นไป. ไค้พูคแล้ว่า
 แน่นอน. นี่ถ้า สัมมาทิมฐิมามแล้ว สัมมาสังกัปโป คือความต้องการ ใผ้ผันถูกต้อง ก็ตามมา, สัมมาวาจา - พูคจาถูกต้อง ก็ตามมา, ถัมมากัมมนนโต - การทำการงาน ทางกายถูกต้อง ก็ตามมา, สัมมาอาบีโว - คำรงเลืยงชีวิตอยุ่อย่างถุกต้องก์ตามมา, สัหมาวายาโม - พากเพียรพยายามยยุ่อ่่างถูกต้อง กีตามมา, สัมมาสติ - ความร์ำลึก โคยถูกท้อง ก็ศามมา, สัมมาสมาธิ - กำลังใจที่มันคง ก็ตามมา.

แท่อย่าลื่มว่าในทุกๆ อย่างนน มีเมมมาทิมวิเข้าไปเกี่ยวอยุ่ทนนน้น จึงจะถุก
 ไม่มีตัณหาเกิก ก์ไม่มีเหตุแห่งทุกบ์; ฉะน้น เราจึไไม่มีกวามทุกข์. เราต้องมี สัมมาทิมริในข้อน้้ว้วยว่า จะอยู่อ่างไม่มีความทุกบ์นนต้องอยูออ่างมีหลก ณ อย่าง
 ขึงไม่ถูกทังนน้น.
"ถ้าอยู่อย่างถูกต้องทุกประการ ก็ทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์" นี่พูคทีเดียวสูงสุกเลย ก การเป็นอยุ่อย่างถุกต้อง ทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์. คำว่า "พระอรหันต์" นี้กลายเบ็นคำที่เข้าใจยากไปเสียแล้ว; เพราะว่าเมื่อไม่รู้ หรีอไม่เข้าใจ ก็คากคะเนเอาเอง ก็ว่าอาเอง ตำคัญมมนนมมายเอาเอง จนความเบ็นพระอรหันโ์นน ถูจเบ็นของลึกลับ แปลกประหลาด เกินกว่าความรู้ของคนธรรมคาไป.

ถ้าตามความเบ็นจริง เรื่องเบึน หระลรหนต์ น้น ก็มีแผ่เพียงว่า ตู่มี่ปราศจาก ตัณหาโดยประการท้งป่วง เรียกว่าพระองหันต์ได้, หรีอเบ็นพระอรหันท่โดยตรง.

ตามหลักจะ ไม่มีตัณหา ได้น้น ก็ต้ดงมีเันมาทิฏฐิ หรีอการเบ็นอยู่ที่ถูกต้องท้้ง ธประการน้น ตัณหาก็เกิดไม่ได้ เพราะมีกรพินิจพิจารณาอย่างลึกซ้งอยู่เสมอ ก็ทำลาย ความโง่ให้หมดไป ให้ความฉลาด หรือวิชชาเกิคขึ้น. ค่อไปนื้อะไรมากระทบเบ็น ผัสสกก์ไม่มีบับบา ไม่มีความคิคผิด เห็นผิด เข้าใจผิด; จะมีแต่ความคิคถูก เห็นถูก คือ เฉยได้ไปทุกอย่างทุกประการ. นี้ผลพองสัมมาทิมฐิเบ็นอย่านน้.

\section*{เมื่อเราเริ่มเข้าใจผิด นับตังแเต่เข้าใจกำว่า "พระอรหันต็" ผิด มันกีผิกๆ} ตาม ๆ กันลงมา ท้้งที่ว่าคนก็อยากจะเบ็นพระอรหันต์อยุ่เหมือนกัน.

\title{
โลกบ้จจุบันตกอยู่ในอำนาจมิจฉาทิฏฐิมาก
}

เดี่ยวนน้คนมีบั้ญหามากย่งขึ้นทุกที อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น; แม้คน ไทยเรานี้ก็ มีบึ่ญหามาก เกี่ยวกับว่ามีมิจฉาทิฏฐิ : ไปกล้อยตามกวามนิยมอย่างใหม่ ๆ
 สำหรับผู้หญิงผู้ชายในการแต่งเน้้อแท่งตัว เส่นห้วส่าเริงต่าราฆอะไรต่างๆ น้ มันก็น่ามา ซึ่งมิจฉาทิมริมากข้นๆ ไปจูให้ดิ.

ถ้าไม่กลัวความทุกฯ์ ไม่กล้วความยุ่งยากก็ไม่เบ็นไร ก็ลองกุ - ลองกุ แล้ว มันก็จะกบหน้า ให้หงยยหลังกลับมาเอง มาสุ่ความเข้ใจที่ถุกต้องกันได้สักวันหนึ่ง. แท่ เดี่ยวน้พูคว่า อย่าต้องไป่ลองในเรื่องอย่างน้้ จะเบ็นส้มมาทิมฟิมากกว่า. ถ้ากำลังของ มิจฉาทิฏฐิษับมีมากอยู่ ก็ไปลองชิ ไปลองกับความเจรณมทางวัตถุทางเน้้อทางหนัง ประกิษฐ์ เบ็นแพชั้นใหม่ๆ แม้เต่ของกิน จนเงินเคือนไม่พอใช้ อย่างนี้เบ็นต้น.

ข้อน้้ขอให้เข้าใจว่า อย่าว่าแต่เรืองกินเล่นทางวัตถุ ทางเนื้อทางหนัง, แม้
 เข้าใจผิตท่อกำว่าบุข แล้วบุดม้จะกกกเอา จะฑบหน้าเอา เพราะว่าเบ็นเรื่องของมิจฉาทิมฐิ ไปแล้ว. ฉะน้น เราต้องเข้าใจคำว่าบロง ว่ากุศล ว่าอะไรให้ถูกต้อง ให้เบ็นผัมมาทิมริ.









 สีกอ๐กมากฺุุุับบึนทิคยู่นนน


 ประมาน.





 นาน้นมดุดกรมมสิธธ์เป.


ปฏิบตตตามหลักสัมมาทิฏฐิเท่านั้น จะล่วงทุกข์ได้




















-alo
กรรมาชีพข้นมา นนันะถูก, พยายามทำใหนมมนุุษร์ที่มีความคคคถูกต้องเบ็นสัตบรุร ไม่มี วิญญาณแห่งนายทุน ไม่มีวิญฏาณแห่งชนกรรมาชีพที่ยังมงายค้วยอบายมุข นนนแหละถูก.

ถ้าน้กศึกษษ่ผู่ใด หลงใหลในอุดมคติการเมืองบางอย่างแล้ว ก็ขอให้ไปสอบ สวนแยกแยะ, วิเคราะหนแยกแยสสอบสวน analyse scrutinize, อะไรก็ตามที่จะทำได้
 เปล่าๆ; จะช่วยกันทำบ้านเมือง หรือท่าโลกนี้ให้มีกวามสงบสุฯได้ ด้วยอำนาจชอง สัมมาทิมริ อย่างที่มี หลักในพระพุทธศาสนวว่า "ล่วงทุกข์ท์้งปวงได้ เพราะสมาทาน สัมมาทัฏริ" คือมีธัมาทิฎริอยู่ในมืออย่างกีที่สุก ทำอะไรผิดไม่ได้.

วันน้้ ผมพูคถึงเรืองว่า บั้ญหาของเราคีอมิฉฉาทิมริ ทำงล่างไรดิงจะธลัด
 แล้ว ท่อไปนี้กี้เบ็นเวลาสำหรับถาม. ใกรมีอะไรก็กาม,

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) ผมขอกรานเรียนถามท่านอาจารย่ว่า ตอนที่ท่านอาจารย์แนะว่า ในการ
 อาจาย่ช่วยแนะำว่า เราะะมีวิธีเนะแก่ชาวบ้านได้อยางไร? เพราะบบจุุบนนน้งานสังคม สงคราะห์มีมาก แล้วรัรี้สีกว่าจุกประสงค์อาจจผิคคพจาคอยุ่.
(ตอบ) เรื่องสังคมสงเคราะห์ที่เราห็นอยู่ ก็เบีนเรื่องของสงเคราะห์ค้วยวัตกุ เบ็นส่วนใหม่ สงเคราหห์ย่างน้้ มันก็เหมือนกับการเลืงงกูกอ่อน ที่ไม่รูจักโต. ถ้า สงเคราะห์ค้วยสติบัมญูา จะทำให้เบาช่วอตัวเลงได้ ก็มีอยาานนน ; ถ้เราจะยกกอง ไปทำการช่วยสังคมสงเกราะห์ที่ไหน ก็พิจรรณาคูว่า มีบัญดาอย่างไร. เช่นว่า ในหมู่ ชาวนที่ยกกจนนน ยากจนเพราเเตุอะไร ชึ่งโคยส่วนใหญ่ก็เบ็นเรื่องมิจฉาทิมฐิ คื่อ หลงใหลในอบายมุฯ.


เดี่ยวน้้ ผู้มากจนหลงใหลในอบายมุบมากกว่าผู่ม่งมี เสียอีก ถ้าเทียบส่วน ของรายได้ที่เขาหามาได้ ประจำเดือน ประจำบี. ชนชันยากจนจำนวนในญ่ไช้เงินที่หา มาได้ในทางอบายมุชต้ง ๓๐-๔๐-๔๐ เปอรเซ็นก์ก็มี ; ต่วนพวกนายทุนเขาใช้เงิน ที่หามาได้ไปในทางอบายมุข ไม่ถึง ๔ เปอร์เซ็นต์ ก็เหลือหลายแล้ว เพราะเขามี เงินมาก.

คุณท้องไปศึกษาเรื่องนี้ก่อน ว่ากนมีมิจฉาทิฏริ "เห็นกงจักรเบ็นตอกบัว" ไปไูขาอบายมุข โดยด่ม่มน้้าเมา เที่ยวกลางคืน ดูการละเล่น เล่นการพนน้ม คบคน ข้วนนึ้นม่ตร เกียอคร้านทำกรรงาน; นีเบ็นสิ่งที่มีอยุ่จริงกรบทุกข้อในหมุ่คนยากจน หรีอคนที่กำลังจยยากจนลงไป. ถ้าเขาว้นอันน้เสีย ก็จะบี่คอุดรูร้ว ไม่เท่าไรก็จะงอก งามข้นมา เต็มขึ้นมา นี่เบ็นช้นแรกที่สุด.
 โรคภูยไข้เจ็บมากกว่าที่จะไปแจกยาเสียทะพึก. เรื่องความทุกบ์ร้อนทางจิกใุ ก์ไปม่ว่ สอนให้เขาเท้าใจฉูกในทลักของธรรมะในคาสนา เขาก็จะเบ็นคนที่ว่า มีกิน มีเช้ มี ร่างกายสบาย แล้วกีมีจิจใจเจ่มใสปรกติ เรียกว่าสังกมสงเคราะห์ดีที่สุด ก็ควรจะต้องทำ ได้อางางน้.

เดี่ยวน้ที่ทำอยู้น้น้งไม่ได้ผล มนนคล้ยกกับเอของไปให้กิน แล้วลล้ยงไม่รู้จักโๆ เพราะเขาจะท้องหวังได้รับช่วยเหลืออยู่เรือยไป. ควรจะไปช้้ให้เขาเห็นว่า พวกที่เขา ร่่ารวยข้้นมา เมื่อก่อนน้้เากก็คนเหมือนเรา หรือยิ่งกว่าเรา : กนจีนมาจกกเมืองจีน ไม่มี ทรัพย์สมบิติิิตตวมมาเม้แเต่บททเดียว ; ว่าอย่านนี้คีกว่า; ในที่สุดเขาก็มาเบ็นคนร่ารวย. เรายู่ที่นีมีนา มีไร่ มีอะไรมาเก่บรรพบุรูษ ทำไมกลับยกกจนลง จนจะไม่มีอะไรเหลือ.

ขอให้ไปคูให้คีว่า สังคมน้้ หมู่บ้านน้้ เขขมอะไรที่เบ็นเหตุให้ยากจน หรือ ทุกข์ยากอย่างไรก์ตาม ต้องช่วยกันนก้ม๋มเหา น้น ๆ โดยตรง อย่างลืหหูลืมตา พอ























เคยได้ยินข้าหูว่า อะไรก็จูกีทุกอย่าง แต่ยงงเค็กนัก ยังหนุ่มนัก เขาว่าอย่างนี้. นี่คือ บ้ญหททัวไป แม้พระไปสอนก์เบ็นอย่างน้้ ผมก์เคยถูกมาอย่างน้้ม้นก็ ต้องอคทน ต้อง พยายามพิสูจน์ เรื่อย \(\rceil\) ไปว่า เขาย้ไมม่รู้อย่างถูกต้องหรือสมมูรณ์. เราจะต้องนลาด บ้าง ที่จะหาอะไรมาเบ็นเรื่องเบ็นราว เบ็นต้วอย่าง เบ็นอุทธาหวณ์ เบ็นเหกุผล จนเขา มองเห็นว่า ถูกอยางของเรา.

ตังมีเลล์ล อีกออ่างหนึ่ง ผู่ที่จะไปสอนเขา, ขออภัยพูคกันตรงไปหน่อยว่า อย่าไปทำเพื่อจะเอาหน้า หรี่เพื่อจะเอาเกียรต่ หรื่เพื่อจะเอาความเคารพนับถีอ มาเบ็นของเรา. เราต้องใช้ถูกไม้, ผมไช้คำว่า "ลูกไม้" ภาษาโสกโดกธรรมดา ใช้ลูกไม้ให้เขาคิด หรือให้เขารู้ส่กว่า เบ็นความรุ้ของเขา. เรา อย่าไปทำตัวเหมือน กับเราไปสอนเขา แล้วเขาได้ความรุ้จากเรา; เราต้องไปทำตัวเหมือนกับว่า เราไม่รู้ โดยพูคปรึกษาหารีอค้วยข้อที่เราต้องการจะสอน จนเขาคิคไปว่า "อ้าว, นี่เรานึกออก เองนี่ เราไม่ไปเชื่อเด็กหนุ่มคนน้นนี่ เรากิกออกเอง เราไม่ได้ทำตามเด็กคนน้น"; นี่เขาก็ตกหลุมพรางของเรา คือทำกามที่เราต้องการให้ทำ. อยฺ่างน้้ มีทางสำเร็ขกีอบ รัอยเปอร์เซ็น์์.

ถ้าเราจะทำตัวเหมือนกับครูไปสอนเขา ให้เขายอมรับเรว่าเบ็นครูู หรีอเบ็น ผู้รู้ อย่างนี้ไม่ค่อยจะมีทางสำเร็จ; น้ควรจะสังเกตค้วย. อย่าไปทำตัวบบ็นผู้สอน แท่ไป ทำตัวเมืนเหื่อนทุกบ์ เกิก นก่ เจ็บ ตาต แล้วกกระบายอะไรให้พ้ง จนเขารู้สึก เหมือนกับว่า เขาคิคออกเอง แล้วเขากีทำ กีมีหวังว่า การยกกองออกไปทำสังคม สงเคราะ์น์่จะได้ผลคี.
(ถาม) ผมมีความเห็นบางประการ เท่าที่ทราบมา ที่ท่านอาจารยบบอกว่า ฮาวนาน้้
 คือว่า ผลิคผลทางกษษกรน้้้นอยู่กักถมพ้าอากาศ เบ็นส่วนมาก แล่วชววนาก์ไม่ได้มีทุนมีรอน จะไรมาก เพราะะะนน การที่าะหาของมากินในระหว่างที่ข้าวยงไม่ได้ม้มีผอออกมา นี่กำาบ็น
adb

 เอานาไไจำนองหรืออะไรไว้. ถ้อีกมีเกิกน้าท่วม นาน้นก็หดุกไป.

หรืออีกอย่างหนึ่ง คนกถงงเนึนคนที่เอาประโยชน์ในการผลิคข้าวไปคคนเจียว จาก การที่ถ่ารวจมมแล้ว ปรากฎว่า รากาข้าวเปลือกถูก แต่รากาช้าวสารแพง, นอกจากน้รากกข้าว ต่างประเทศ ย้งแพงกว่าในประเทศมากมาย. ทีน้้ท้าผื่อต้องการจะรวยเร็ว แล้ว็จงงไปแบึน พ่อค้าข้าวออกไปท่างประเกศัะรงยได้อย่างรวาเร็ว.

อีกอย่างหนึ่ง ที่ท่านอาจารยบอกว่า กนรวยที่รวยข้นมาเพราะฯยนมบันแบ็งนน
 ให้มนขากแกลน เวลาแพงๆ กัขขายออกไป. เรื่องห้ผมมม้ข้อเทัจจริงบางอย่าง คือว่ารายได้ของ ประฯาราติของปประเทศไทย บีละ ๓, 000 บาทก่อคน นี้เบ็นรยยได้เลก่่ย แสกงว่า กนที่ได้น้อย
 ท่อบี. ผมว่าภาคใต้น้อาจจะอยู่ได้ เพราะว่าอุดมสมบุงณ์พอสมควร แก่งาคอีสานน้ ผมเห้นว่า อยู่ไม่ได้แน่ๆ.
(ตอบ) สำหรับข้อที่ยกเอาอบายมุฯมาบ็นก้วอ่างนน มิได้หมายความว่า อย่างอึ่นมันไม่มี ; ก็ถุกแล้วมันมีบัญขหาอย่างอื่น แต่เคี่ยวน้้ เราอยากจะช้ ที่เบ็น บ๋ญหาจริงๆในบั้นรากฐิาน ว่ามัน เกี่ยวกับอบายมุบ ถ้าเขาไม่ดึ่มน้้าเมา แล้วจะรอด ขึ้นมเท่าไร, ถ้าเขาไม่เที่ยวกลางคืน หรือว่าถูการเล่น ทิคมหรสพ, กระทังขี้เกียจ ทำงาน ชวนกันสำมะลลเทเมา นึมันจะรอคขึ้นมาได้ผ้กเท่าไร; นีเบ็นความผิดพลาจข้น รากฤาน ถ้าแก้บัญหานี้ได้ก่อน โคยไม่ต้องพระเจ้ามาช่วย ก็จะรอดตัวข้นมาต้งคริงงค่อน.

ส่วนบ้ญหาอย่างที่วานน เบ็นบัมหาอีกค้านหนึ่ง ซึ่เบ็นไปตามยุคตามผผัย;
 นีก ต้องแก้กันไป อีกบัญหาหนึ่ง. คนที่เขาต้งตัวข้้นมาร่ำรวยได้ ด้วยการเว้นจาก อบายมุฯนน เรียกว่า กั้งทัวด้วยสจริท. ยกกัวข้้หมาได้ค้วยสุจริท หรีอรวยเร็วยยาง

สุจิท, ควรจะกีอเอาบ็นส์งที่ควรเอาอย่าง หรีอถูกต้อง. ส่วนรวยเร็วด้วยการเอา เปรียบหรือคคโกงน้น เบ็นบาปอยุ่แล้ว กีอย่าไปเอาเบ็นต้วอยางเลย อย่าเอามาเบ็น เครี่องอางเพื่อว่า เราจะเดินตาม. และการคาน้านกีมมได้ท้้งโดยสุจริต ท้้งโดยทุจริต; ฉะน้น เลือกเอแเท่ส่วนที่สุจริต.

ชาวนายังไม่บยันบนแแ็ง ถึงขนาดที่มนุษย์ควรจะทำได้ ข้อน้เปรียบได้ กับชาวนาในประเทศอินเดีย กับชาวนาในประเทศไทย ที่ได้ไปเห์นมา; ชาวนาใน ประเทศอินเดียแฟ็งขันกว่ากันมาก งนต้กน้ารกนาได้ เมืองไทยยัไม่มี ยังไม่เกยพบว่า ภาคไหนตักน้ำรดนา. ชาวนาอินเกียต้อง เบึนตตู่อ่างประหตัด, ชาวนาอินเคีย ไม่เคะไปไูมหรสพ ที่ไหนเถยท้้งปีๆ; ชาวนาเมืองไทยจะหัวเคือนท้ายเคือน หรีอ หัวส้ปดาห์ท้ายส้ปดาห์ ไปดูหนังคูละครงานวัดงานวา; จ่างน้้ที่อินเคียสอบถามแล้ว ไม่มี เขาไม่รุจจะไปดูที่ไหน เพราะอยู่ไกลลิบ และไม่มีเวลาที่จะไปคุได้.

ชาวนาอินเดียเขาต้องจุว้ว ภูบ้าน กุเรือน กุกิจประจำวัน, ตอนเย็นลง เขาต้องทำไม้พื้น. "ทำไม้พืน" กุณคงจะพั่งไม่กุก มันไม่มีไม้ แม้แเต่จะติกไฟหุงข้าว จิงต้องทำไม้พืน : เฉาข้วัวกับเศษนถ้าเศษฟาง ใบไม้แห้ง มากลุกเคล้ากันเข้า บี้นเบ็น ถุก ๆ กลมๆ แล้วไปอัดทิดไว้กับข้างผา ให้แบนเบ็นข้วเกรียบติกอยู่ที่ฝา; นน้นม เรียกว่า ทำไมืพืน. เขาต้องทำทุกว้น ถ้าเขามากูงานที่วักเสีย มันกีเหลวหมด ล้มละลาย หมด; แล้ว็หากุยาก บ้านก็อยุ่ไกลเหลือเกิน.

ส่วนเราชาวนไไทยยู่ใกล้ๆ และวักก็ชอบจัก สร้างอบายมุขให้แก่ชาวนา ชาวไร่ที่ยากจน, มันผิกท่อๆกันไป. ทางโน้นเขาก็บหอมรอมริบแม้แต่เศษฟาง เพราะว่าศศษฟางชิ้นหนึ่งคึอไม้มืนน, เอามากถุกกับชัวว้ว แล้วเบึนไม้พืน; ถ้าเหลือ ก็เอาไปขายเพื่อนฝูงกัน. ฟางข้าเกี่ยวหมด ไม่มีเหลือในนา เพราะวัวไม่มีหฝ้กิน ทั้งเค็บฟางข้าวไว้. พอถึงดจู้ไม่มีห้า ก็ห้หฟางข้าวใส่ถัวบ้าง ใส่เกลีอบ้าง ใส่น้ำบ้าง

ให้วัวกิน, อะไรๆ มันผิดกันมากกว่าเรา เพราะฉะนน เขาจึงอยู่กันได้ ทังที่แผ่นดิน แห้งแล้งแร้นแค้นยิ่งกว่าเรา.

เขาต้องตักน้ำในบ่อ ซึ่งลึก ๒ เมตรบ้าง ๓ เมตรบ้าง กระทัง จ๐ เมตร กระทั้ง ๒๐ เมตร ก็มี ในบ่อลึก ตัง ๑ะ เมตร ๒๐ เมตร เขายังตักน้ำข้นมารดนาได้. เราทำได้หรือ : หรือว่า เคยทำกันที่ไหน : นี่เขาแจ็งข้น ไม่เหมือนเรา. เขาเอารอก แขวนที่เหนือปากบ่อ เอาเชือกคานเข้าไป ผูกกับถุงหนังที่จะใส่น้ำ, แล้วเอาว้วลาก เชือกนนไปทั้งเส้นหนึ่ง น้ำจจงจข้นมาพ้นบ่อ แล้วก็จะผลักออกไป. ใหน้ำหกลงไป ในรางที่เขาทำเบ็นร่องทัวไปตามผึนนา; ทำอย่างนแ้หละตั้งแต่เช้าจนเที่ยง แล้วหยุๆ; แล้วทำบ่ายจนเย็นจึงหยุด ; สองคนผ้วเมียก็ทำได้.

ความขยันข้นแข็งของชาวอินเจียเบ็นอย่างที่กล่าวมานี แล้วไม่มีมหรสพจะๆู และไม่รูจักสิ่งที่เรียกว่า เหล้า หรือน้ำเมา นี้เบ็นต้น. เพราะฉะนน เรา แก้ไขล่วนนเสียย ก่อนซิ ที่เป็นเรืองพมมฐานแท้ๆ.

ทีน้ ก็ต้องคิดว่า เราจะต้องมีการเสียหายสามบีครรง เราก็ต้องเก็บพีชผลของ สองบี หรือสามบี่กิตามไว้ ให้เหลือพอใช้สำหรับหนึ่งบี หรือสองบีที่ฝนไม่กก. แต่นี่ ไม่มีการคิดอย่างน้้ ทำปีใช้บี ทำบีกินบี; แล้วอ้างว่า ยังไม่พอ มันก์ไม่ถูก ; มันต้อง ทำให้พอ ต้องปรับกันให้พอ.

ไปพิจารณากันกุเสียใหม่เดิด ผมยังยยนยนว่า จะยกตววข้นมาได้คว้ะสัมมา ทิฐฐิ. ทำให้ถูกก้องและให้จิิง ให้ขับขขนแแข็งที่ควรกระทำ. เคี่ยวนี้มันอยู่ในภาวะที่กรุด หนักจนช่วยานเองไม่ได้; ต้องการให้สังคมช่วย หรือให้วับบาสช่วย. มันก็ถุกเหมีอนกัน ส่วนน้นก็มี ไม่ไช่ไม่มี แต่ดูจะไม่ใช่ช้นรากรูาน เหมือนกับช้นที่ว่า เรามีอบายมุข.

ถ้ากุณแบ็นนักสังคมสงเกราะห์ ออกไปช่วยยามชนบท แล้วก์ช่วยทำสถิทิ มาคุที ว่าบ้านไหนไม่มีอบามมุฯ, บ้านไหนมีอบายมุข มากน้อยเท่าไร เบ็นรายเวือน รายคนไปเถย ในหมุ่ชนชาวนาที่ยกกจนเหล่านน. บางทีเราจะพบสถิกิอันใหม่ พูค กันใหม่. เวลาของเขาเหลือมากในการเล่นหว้ว หรือบางทีเขาก็ยยกจะะี้เกียจ, ชี้เกี่ยจ

ทำการงาน ไม่ได้ทำเบ็นเกลียวท้งวัน เหมือนพวกที่เอาจริงเอาจัง อย่างที่ประเทศอินเจีย ไม่มีเวลาพักผ่อน.

ชาวนาอินเดีย ไปขายของที่ตลากก์ต้องไปกลางคีน อย่าให้เสียเวลากลางวัน; เอาของใส่เกวียน แล้วก็นอนหงายไปบนเกวียน เกวียนแล่นไปตามถนน วัวมันพาไป เองแหละ, ไปถึงตลาดก็ขาย แล้วก็รีบกลับมาบ้าน บางทีไม่ทันสว่างก็ได้ หรือสว่าง บ้างก์ได้ เขาประหยัดเวลาถึงอย่างนี้; ส่วนเรายังมีความเห็นผิดเรื่องการใช้เวลา ใช้ แรงงาน ใช้อะไรต่าง ๆ.

ที้ บั้ญหาสมัยใหม่ ซึ่งมันได้เกิกแล้วจรงง เรื่องนายทุนมีอิทธิพลควบคุม การค้า หรีอว่าเอาเปรียบได้ น้้น็เเ็็นอีกบัญหาหนึ่ง; เราก็ต้องท่อสู้ไปอีกทางหนึ่ง. แท่ว่า ในทางรากฐานของทัวนน อย่าให้มันพังหะลาย ให้ปราศจากอบายมุขเสียก่อนเถิด มันก็ธูงข้นมาได้ศ้งครึ่งตั้งค่อน, แล้วขยันข้นแข็งนนก์ไม่ใช่ของเล่น. นี่เรายังไม่ ได้บยนบนนแง็ง มีแต่คำว่า เกียจคร้านทำการงาน คือ อ่อนแอในการทำการงานรวม อยู่ในคำว่า อบายมุข ด้วย.

อบายมุฯ คือ กื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน ตูการเล่น เล่นการพนัน
 ทุกคนควรจะจำได้ มีอยู่ในหนังสือนวโกวาท พระบวชใหม่กีต้องเรียนอบายมุขน้.

ทีน้ การที่จะมา รวมหวคน่นต่อสู้นายทุนนน ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิ; ถ้าทำ ผิจจะย็่งร้ายไปกว่าเคิม, เขายง่งจะเล่นงานเจาหนักไปกว่าเดิม. ต้องมีสติบัญญา มี สัมมาทิฎฐิ ทำไปอย่างถูกต้อง, อย่าทำไปอย่างมุทะถุดุคัน ที่จะใช้อาวุธใช้อะไร ซึ่งไม่ ถูกไม่ควร มันมีแต่จะร้ายหนกั้น.
(ยังไม่จบ แต่เทปหมด บันทึกไว้ได้เพียงเท่าน้)

โมกขธรรมประยุกท์
- อ-

๘ เมษายน ๒๕๐๐

\section*{จุดหมายปลายทางของคนคืออะไร}

ท่านน้กศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย,
 ต่อไปตามเดิม และจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า จุดหมายปลายทางของคนศื้ออะไร.

ทบทวนเรื่องที่พูดมาแล้ว
ถึงคำบรรยายครั้งที่แล้ ขอทบทวนถึงคํ (พราะวาเบ็นสึ่งที่เนอง กัน. ใน ครั้งแรก เราพูดถึงบัญหาของคนทั่วๆไป ว่า บึญหานั้นคืออะไร, เกิดมาจากอะไร, ภาวะที่เรียกว่าไม่มีบัญหานน คืออย่างไร, แล้วก็จะถึง ภาวะอย่างนน้ได้โดยวิธีใด.

ในครังต่อมา เรพููกถึงส่งที่เรียกว่า ความไวของจิตนี้ จะควบคุมมันได้
 ได้อย่างไร, หมายความว่า ถ้เเาควบกุมคววมไวของจิฑได้ ก์ไม่มีบีญหาเกิกข้้นเบ็น แน่นอน; เพราะเราควบคุมจิตไม่ได้ โดยเฉพาะความไวของมัน มันก็สร้างบัญญหา เบ็น กิเลส และความทุกช์ข้นมา.

 มีคุณมีค่า มีอะไรมหาศาล แต่ไม่ใคร่มีใกรให้ความธ่าคัญแก่ส่งนี้ เท่ากับความตำกัญ ของมัน; เพราะฉะน้น เราจึงพลาคพล้งอยุ่บ็นประจำ เพราะเราไม่ให้กวามจำกัญ หรือให้ค่าแก่สติมากเต็มตามที่มันเบ็นจริง ๆ. น้เราต้องรุ้ว่า มันคืออะไร, จำเบ็น อย่างไร, แล้วพอกพูนให้มี้มีนอย่างไร.

ในคร้งถัดมาอัก ก็พูคถึงสิ่งที่เรียกว่า มียูญา สังเบินสึ่งที่เล่นกสกโคย ความหมายแห่งภาษา แปลว่า รอบรู้ หรีรุ้ทัว มันไม่ควรจะมีอะไรผิจพลาก. แท่ เดี๋ววน้คนที่มับัญめายย่างสมัยบัจจุบันนี้ ยิ่งผิคพถาา เพราะว่า เขามีบัญญาในทางที่จะ แก้ต้ว, ในทางที่จะหลึกลล่ยงง้อกล่าวหา. ที้า้ยแรงที่สุดก์คือ มีบีปมญาธำหรับะะโง คือ ยิ่งมีบี้ญฏูมาก ก์ยิ่งกกเบ็นบ่าวเบ็นทาสของกิเณสได้ลีกกว่ากนที่ไม่มีบมญญญา; อย่างน้้ ก็ควรจะเรียกว่า เขามีปีมญามากลำหรับะโโ, สำหรับจะผังตัวเองใหลลกลงไปใน ความทุกข์.
 เบ็นหลักแล้ว บัญญานี้ก์ไม่มีโทษอะไร, บั๋ญญาชนิคที่ทำให้คนกลิงงกลอกหลอกลวงน้น มันมีคำกลางๆ เช่นคำว่า เฉโก เบ็นต้น, แล้วบัญฆาสำหรับเบ็นน้กปราชญ์ เตลิก

 รวกเร็วที่สุด ที่เรียกว่าปฏิภาณ.

ถ้าเราไม่มีปฎิภาณ ก็คือว่า บั้ญดามาช้า, แล้วโโยเฉพาะอย่ายย่งเวลาจะ โต้ตอบ นึกไม่ทัน นึกไม่ออก น้้ไิภาณแเบ็นสึ่งจำเบ็นมาก. แม่เราจะไม่ต้ตงโต้ตอบ กับใคร เราไม่อาจะะชช้บูญาได้ทันกวัน เราก์ท้องทาย; เช่นมม่อเผชิมกันกกบอันตราย ที่มาอย่างรวคเร็วผลุนผล้น ถ้เราไม่มีปฏิภาณพอ เราก์ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ให้พ้นจาก อันตรายนนได้ในพริบตาดียยว อย่างน้้เบีนต้น. นี้ก็เบ็นบัมหาของมนุษย่อยุ่มาก คือ เราไมีมีนัญญขที่ถุกต้อง และทันแก่เวลา.


 น้แบ็นความยากลำบากอย่ายย่ง เพราะถ้มีอวิชชา มีความไม่รู้ กีย่อมไม่รู่าา อันน้ผิก. ที้น้ส่งที่ผิด ก็กลายเบ็นเห็นว่าถูก กลยยเบ็นเห็นกจงกกรเบ็นคอกบ้ว, แล้ว่วนที่มัน เบ็นกงจักร คือเบ็นผ่ายทำควมมทุกช์นน ม้นก็มีล้กษณะสวยงมม หรีอว่าย้วยวนกว่า; ฉะนน กงจักรนน้จีงถูกเห็นเบึนคอกบัวได้ายย เราจีงกกอยุ่ในบั้มหานานาชนิด คือ เหมือนกับตกอยุ่ในห้วงพัคผันของสิ่งที่รียกว่าบัญหา หรือกงจักร.

เราต้องศึกษา กันบบึนพิเศษ คือให้รู้ถิงงนาคที่รุักัดแยกออกไปว่า มัน เบ็น ม่จฉาทิฏริ หรือเบ็นสัมมาทิฏริอย่างไร; พุคอย่างเปรียบเทียบหน่อยกีคีอว่า ไม่ให้ กิเสสม้นตบตา หรือหลอกลวงได้. แต่ก็ยากลำบากที่ม้นมมมาแต่อออนแต่ออก สะสม
 ความทุกข์. ถ้ไไม่ได้รับการอบรมดี ไม่ได้เกิจในสกุลที่เบ็นธัมมาทิฏฐิ กรเรียกว่า มีบุมน้อย คีอ ยากที่จะมีส้มมาทิญริได้. นี่จะพูคถึงจุดหมายปลายทางว่า คืออะไร, หรีอถ้าจะดุกันในแง่ที่ว่า ม้น จะมาลึง ได้อย่างไร เบ็นวิธีธารนก้บ้ญหา; ถ้ถึึงจุดหมายปลายทางเมื่อไร ก็แปลว่า หมด บัญหา.

\section*{. \(\boldsymbol{a}\) \\ สิงที่เบ็นจุดหมายปลายทาง}

ที้นจจะทั้งบั๋มหา อย่างบัญหาของกนธรรมาาสามัญ ในแง่บองประธุกต์
 บ้ญหาชนิดนี้มันขยยยความออกไปได้ หรีอกล่าวได้ในรุปประโยคอย่างอื่น เช่นว่าเกิดมา ทำไม เบ็นต้น. ถ้าเรารุ้ว่า เกิดมาทำไม กีเท่ากับรุ้ว่า อะไรเบ็นจุดหมายปลายทาง.

ขอให้ไปเทียบจุเอาอง ว่าจะผุกเบ็นรูปบั่ขหารื้นมาในลักษณะอย่างไรบ้าง ที่เบ็นความจำเบ็น หรือเบ็นความสำคัญอย่างยึ่งของมนุษย่เรา ว่าถ้าไม่ถิงจุดหมายปลายทาง
 จึงว่า เสียชากิที่เกิคมาเบ็นมนุษ์์ บางทีกีแถมเข้าไปว่า ได้พบพระพุทธศาสนา แล้ว กียังไปไม่ถึงปปสยยาง จงงถีดว่าบบ็นสิ่งสำคัญที่ควรจะสนใจ และไปไห้ถึง.
ถ้ากามข้นมาว่า อะไรเบ็นดุดหมายปลายทาง ? ตามธรรมจา พุทธบริษทท ทั้งหาย จะตอบว่า "นิพพาน"; น้ตอบเบ็นธรรมเนียม. มันก็ถูก ก์จิิง ; ไม่ใช่เบ็นแต่ธรรมมนียม แต่ว่าตามธรรมเนียมก์ต้องตอบอย่างนน เพราะว่า คนที่ไม่รู้จัก นิพพานก็ตอบอย่างน้น เพราะเบ็นธรรมเนียมที่กามเล้ว ก็ต้องตอบอย่างนน ; ก็เบ็น อันว่า คำขอบที่ถีอเบ็นหลักได้ว่า จุดหมายปลายทางน้น คือนิพพาน, แล้วก็ฑอนเผื่อ

 ปลยทางได้อ่ยางไร.

\section*{นิพพาน เบ็นจุดหมายปลายทางได้อย่างไร ?}




 ที่ซิงนไว้อยานน้กี่มี.












\section*{ความหมายของนิพพาน}
 นิพพานย่างภูกต้องข้นมาบท้าง.

นิพพาน，เ้าเยาตามฑัวหนังสีย ก็แปผ่า ตับ เย็น；น้่ย่ยมเบ็นการ บอกอยู่ในตัวแล้วว่า ถ้ามีการดับ ก็จะต้องดับสั่งที่มีการเกิด，หรีอถ้าว่า กับเย็น ก็จะท้องมีความร้อน หรือการอยู่ด้วยความร้อน แล้วมันคับเย็นลงไป．











 ความรอนนานชชนิคหลงย ๆ แบบ．






รวมใจความในทีนี้กีคคอว่า ความเย็นแห่งจีทีใจที่ปราศจกกกิเลส เรียกว่า นิพพาน มีเบ็นขณะ ๆตามที่ว่า กิเสศย้ไม่เกิกกก็ได้；เบ็นองน้อยๆ เป็นของชิมลอง． อย่าทที่ หระหุทธเจ้าท่านตรัว่า จิตนี้าระกัสสร คือว่างเฉย แล้ว็กเเรราหมองเม่อ
 กเลลเกคข้นเบ็นครงเบึนคราว．

เมื่อ กิเลลเกิด ขै้นเบ็นคร้งเบ็นคราว ก็สูมเกียสภาวะดดิมของมัน ก์ร้ลน ข้นมมา；พอประเดียาเหตุบั้จัยอันนนนหมดไป ก็เบ็นสภาวเดิม；ฉะน้น เราต้องผื่กจิต
 คือ จิตอย่ในสภาพที่จะเกิคกเเลสไม่ได้อีก มันก์ เบืนประกัสกรตลอคกาล จึงจะ เรียกว่า นิหหาน ในที่น．

เราะรู้จั้กิ่งนี้ได้ ก็ต้องสังเกคตู ทุกคราวที่กิกคิเละเบ็นความร้อนชิ้นมา แล้วมันหมคไป แล้วมันเย็นอย่างไร，เดียวมันก็ร้อนช้้นมา เถี่ยวก็จับไปเย็นอย่างไร；
 เรื่องนิหพาน เบ็นต้นน้ จะต้ลงศึกษาจากภายใน．

เรามีหน้าที่ดำรงตัวให้ถูกอย่าให้เกิดร้อนขึน
เดี่ยวน้้ เรารู้แล้ว่ว่า นิพพาน น้แแลว่า ตับเย็นแห่งดวามร้อน คับเย็น แห่งความทุกข์ ；เราก็มืหน้าที่ต่อไป ที่จะต้องกำรงตัไว้วในควมมถูกต้อง อย่าให้เกิด ร้อนข้นมาได้．ถ้าเกิคร้อนงิ้นมาได้ ขอให้ยอมรับสสียกี ๆว่า ได้คำรงตัวไว้ผิคแล้ว

 รูปก็ลุกโพลง，จักมุวุมญาณ－การเห็นทางตา ก็ธุกโพลง ；ท้งทัวลุกเบ็นไฟ ควงตา ลุกเบ็นไฟ เราก็ไมไรูสสก เราไม่รู่จัก．ใครรู้สึก หรีอว่วพองเห็นบ้าง？ควงตาของเรา

กำลังลุกเท็นไฟคืคร้กน, ร้คนเพราะมีไฟลุกที่นน้น, แล้วรูปที่มากระทบตาของเราก็กุก เบ็นไฟ, แล้วักขุวิญญาณ คือการเห็นทางตาของเรา ก็ลุกเบ็นไฟ.





 อ่างงเฺงวกัน.







ต้องรู้จักลักษณะของความร้อน หรือความทุกข์


























 ถือมันในทุกขเวทนานน ทุกข์มากข้นไปกว่านนอีกมาก และเร็วจนไม่รูสึกต้ว.

พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้วู้จักแตกออกไปเเีียจากกัน ว่า ส่วนที่เบ็นไปตาม ธรรมชาติที่เรียกว่า ขนธธ์ นนมนเข็นของมนนเอง : ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ตามธรรมคาสามัญ นึ้เบ็นของมันเอง มีอยู่ระต้บหนึ่ง เบ็นความทุกร์อย่าง เด็กเล่น. ที้น้พอไปตีคืือเท้า เอาความเกิกของกุ ความแก่ชองกู ความเจีบของกู ความตายของกู อะไรข้้นมาน้้ ก็กลายเบ็นลุกศรกอกที่สอง ซึ่งเบื่นตัวบ๋๋หา ของคนเรา หรีอเบ็นตัวบัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกขื้นมา เบ็นเร็องสำกัขตำหรบบให้ศึกษง.

ในเรี่องอริยส้จ์, คำว่า "ทุกบ์" ในอริะสัจ์จ น้น หมายดึงทุกช์ที่มา จากอุปาตาน - กวามยิกม้นถีอมันท้งน้น; ถ้าเบ็นเรื่อง เกิค แก่ เจ็บ ตาย ล้วนๆ ก็ไม่มีบัญหาอย่างนี้ พระอรหันก์ ก็ยังมีความเจ็บ ความแก่ และกระทั้งความตาย ลงไป; แต่ท่านไม่มีกวามเจ็บของเรา ความแก่ของเรา ความตายของเรา; ฉะนั้ จงงไม่อยู่ในความทุกข์ชนิกน้. ส่วนผู้ทีไม่ไช่พระอรหันต์ละกี อะไรๆ กีของเราท้งน้น : ความเกิคของเรา ความแก่่ของเรา ความเจ็บของเรา ความตายของเรา อะไรนิดหนึ่ง ก็ของเรา.

ความทุกข์ที่มาจากอุมาทานนี่ลือลวามทุกบ์ที่แท้จริง เบ็นเรืองของยริยส้จช์ แล้ว้ก็มาจากอวิชชา มาจากตัณหา มาจากอุปาทาน จึงได้เกิกคววามทุกช์ชนิจนี้. พระอรหันต์ท่านไม่มีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แม้จะมีอาการอย่างนน ก็ไม่มีควมมทุกข์ ในรูปที่เรียกก้นว่า "ความทุกข์", มันเบ็นทุกขเวทนาตามธรรมดาสมมัฒไป.

ที่ว่า "ไม่มีทุกฐ์" ภาวะไม่มีทุกข์ เป็นทุกขนิโรธ นนกี์ก็บตัมหา อุปาทาน


Qbo

อริยมรรคมีองค์แปด: อยุ่อย่างน้้ ถ้าอยู่ได้ก็ถึงที่สุดจริง คือสมบูรณ์จริงๆ, แล้ว จะไม่มีอวิชชา ต้ณหา อุปาทานจริงเหมือนกัน ก็เลยไม่มีความทุกข์ เรียกว่าไม่มีไฟไหม้.

\section*{ \\ ทุกขัรากฏที่ใหน ต้องดับที่นัน}

















 ถูกแหุุกรรณ์ของมน. จุกหมายปลายทางนอย่างไร ?

ควรรู้จักละอายกลัวทุกข์ ทุกชาติที่ต้องเกิด



















ถ้ารู้สึกอยุ่ด้งที่กล่าวมาวย่างนี้ ก็จะค่อยคึขึ้นโคงเร็ว ในทางที่จะเกลียกกลลว กิเลส ถอยห่างออกมาเสียจกกกเลส ให้เบ็นว่า เกิกมาฐาติหนึ่งให้ฉลาดข้นนิดหนึ่ง, เกิก มาชาติหนึ่งใหลลากบึ้นนิกหนึ่ง : เกิกราคะทีหนึ่ง ให้ฉลาดข้้นมานิดหนึ่ง, เกิกโลภะ
 กวามโกรธช้้นมาทีหนึ่ง ให้ลถาคนิดหนึ่ง, เกิคโมหะโปทีหนึ่ง ก็ฉลาคนิดหนึ่งุกทีไไป;
 มีความกล้ว มีความละอาย มีกวามเข็คหลาบ.

ในที่ธุด ก็ถึงจุดอันหนึ่ง ซึ่งเราไม่เกิดตัวกู ในรูปของโลภะก์กี โทสะก็ดี โมหะก์กี นน้นแหละคื่อนิพพาน หรือ เขึนจุดหมาตปลาตทางของมนุษร์ ที่กวรจะได้
 คือได้ชิวิกชนิจที่บ็นชีวิกจจิง ไม่ไช่ชิวิทชนิก biology ชีววิทยาซึ่งตายเกิด - ตายเกิด อยู่ในตัวมันเอง.

ชิวิทที่เท้จริง ไม่มีตายอีกต่อไป นันจึงจะเรียกว่าชิวิต เพราะว่าชีวิตนน แปณว่าความเบ็นอยุ่; ถ้ายังมีๆาษสลับยุ่ละก็จเรียกว่า ชีวิทที่แทัจรงไไ้อยางไร. ฉะนน ต้องไม่มีเกิตตัวกีอกต่อไป จึงจะเบืนบี่วิตจิิง ; มีธรรมะอันเบ็นอมตตรรม คือ ไม่มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สำหรับตัวกุออกต่อไป นี้คือ ฉุดหมาต ปลายทางอยู่ที่นี่ จะคีกว่าสึ่งท้งบวงงยย่างไร กีไปเทียบเคียงกุ. ถ้าผมพูค ผมก็ถูกก่า ว่าเป็นนกกโมษษนเบ็นแน่นอน เมื่ผู้พู้งไม่เข้าใจ ก็ยย่าต้องพูด.

ควรพิจารณาดูว่า แต่ละคนมีจุดหมายปลายทางเพียงไร ขอฝากให้ไปพิจารณากูเอาเองว่า ม่วตมันเบ่นอย่างไร? มีค่าสูงสดดรงง หรือไม่? ควรจะถีอว่าเน็นเบ้้หมายปปลายทางหรื่อไม่? เรายกเอกกำว่า "เบู้าหมาย"
 ข้้นมาว่า :-

พวกกุณมีเบ้าหมายในชีวิตของคุณอย่างไร ร ผมก์ไม่ต้องตอบเพราะคุณก็ รุ้เอง. แต่อยากจะบอกว่า บางคนเขาอาจจะคิดตืน ๆ ส้น ๆ เพียงว่า มีเงินใช้เหลือเพื่อ ในเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ก็พอแล้ว; นี่คือเบื่าหมายของคุณ ตามความรูสสก เกิม ๆ ของกุณ. ที่จริง ฮังมีอะไว ที่สูงไปกว่าน้น ที่ถูงไปกว่าเรื่องกิน เรื่งกกเม เรื่องเกียรติ นันมันมีอะไร.

เดี่ยวน้้มาบอกว่า ยังมี ที่เบ็นเบ้าหมายถูงไปกว่านน เบ็นจุกหมายปลายทาง คือ จิตใจที่ม่อำนาจอยู่เหนื่ออำนาขของ เรองกิน เรื่องกาม เรื่องเกิยรต นันเอง. อิทธิพลของเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรฑิ ครอบงาจิๆใจชนิคนนไม่ได้, จิทใจชนิดน้น อยุ่เหนืออิทธิพลเหล่าน้. อย่างนี้กีเรียกว่าเบ็นเบ้าหมายปลายทางของพุทธบริษัท.

ตรงน้้ คุณพังงให้เข้าใจก่อน เดี่ยวพอผมเอ่ยชื่อที่เขาใช้เรียกกันในภาษาบาลี แล้ว กุณก็จะเกลียดมันอีก คือคำที่เขาเรียกว่า โลกุตตระ หรือ โลกอุดร, เดี่ยว กุณก็ช้กจะไม่สนใจแล้ว. โลกุตตระ หรือโลกอุดร แปลว่า อยู่เหนี่อโลก ยึ่งไปกว่า โลก พ้นโลก. "โลก" ถคือ สิ่งที่มี่า เพียงเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ; ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด อย่างธรรมคาสามัญ ก็เรียกว่า โลกมนุษย์, อย่างคีเลิศ ก็เรียกว่า โลกเทวดา, เว้นเรื่องกามเสีย เว้นเรื่องกินเสีย ก็ได้ เหลือเรื่องเกียรติบริธุทธิ์ ก็เบ็น เรื่องของ พรหมโลกนานาแบบ. แม้เบ็นพรหมโสกแล้ว ก็ยังเป็นโลก เพราะว่ายังมี ตัวกู ที่จะหลงอยู่ในเกียรติ คือ อัตซา ว่าตัว ว่าศนช้นเลิศ ช้นวิเศษ เหนือกาม เหนือ อะไรแล้ว แต่ต้งมีตัวกูอยู่; อย่างน้้เรียกว่าโลกท้งนน.

ที้น้ พวกเรา กำลังอตู่ในโลกไหน? ถิงเทวโลก พรหมโลกแล้วหรีอยังร โคยธรรมจากี่ยุ่เพียงแค่มนุษย์โลก ก็จะยัไไม่ได้ คือ ยังไม่เก็มเบี่ยมบริมูรณ์แม้ในโลก มนุษย์. เรายังหวังจะยื้อแย่งนายทุนอยู่ไช่ไหม? เพราะว่าเขามันมีอะไรมาก ส่วนเรา
 (c) 9

๑b
 ของเรี่องกิน เรื่องกาม เรื่องเก็ยรติ อย่างไม่รู้จักอั่มไม่วู้จักพอ. ย่งยอมตัวเบ็นทาส ของสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะได้สึ่งเหล่าน้้ให้มากขึ้นไป ให้ยงขึ้นไป.

ผู้ที่รู้จักโลกดี ต้องการอยู่เหนือโลก
เบ๋าหมาษของเราอยู่ที่นี่ กีอภาะไต้โกก; แล้วเบ็นอย่างไรไหวไหม ฉ ฉะนน ผุ้ที่มองเห็น จิงเห็นว่า ไม่ไหว; ต้องการจะเมติบต่อไปอีก มันจีงเบ็นเรื่องให้เกิกข้้น คือ เบืนเรื่องเหนือโลก, มีจิทใจอยุ่หนืออิทธิพลงองสิ่งต่าง \(ๆ\) ในโลก ที่มันบีบก้นมนุษย่ ในโลกอยุ่, ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่ง กีเรียกว่า กามารมณ์ก็ได้ : กามารมณ์ทางตา ทางหุ ทางจมูก ทางลิน ทางกาย.

กามามมณ์ ทางตา ทางหู ทางงมูก ทางล์น ทางกาย, ความสมบุงณ์ ค่วยกามารมณ์เช่นน้้ เบ็นที่ใผ่ผ้นกันนัก แล้วกก็ไม่เกยมีไครออ่มคว้วยกามารมณ์ได้ เพราะ ความต้องการนนนชยายกัวไก้เรื่อยไม่มีที้สนสุด. ไม่คยมีไกรอิ่มค้วยกามารมณ์ แม้อายุ มากแล้ว มีอวัยวเสส่อมในการบริโภคกามแล้ว จิทก็ยังกระหายท่อกามารมณ์อยู่; นี่คือ ยังไม่มีใกรอื่ม จากกามารมณ์ เว้นแแ่ผู้ที่มองเห์น และรู้ และเท้าใจ ว่านื้ออะไร เท่าน้น.

เม่อรู้ว่า กามารมณ์ น้คืออันตราย น้คึอศัตรู น้้คึอสึ่งบึบค้น มันจึงจะ เกลียดชังเร็องกามารมณ์์้้นมา; ฉะนัน จงงถีอกันว่า หรือได้มีคำกล่าวไว้ว่า แม้พวกเปรต พวกสัตว่นรก มันก์ยงงหววกามารมถ์, พวกมนุษย์กีทีวกามารมณ์ พวกเทวดาในสวรรก์ ก็ทิวกามารมณ์. พอไปลิงเทวคาชั้นพรหม ชั้นน้นเหนีอกามารมด์ แต่ไปติจในเรื่อง เกียรทิกิเรียกว่าอยู่ในโลกของเกียรติ. ต่อพ้นจากนี้ไปอีกทีหนึ่ง จึงจะลิงเหนึอโลก หรือ โลกุตตระ ฉ ฉะน้น เบืาหมายยยู่ที่นนน

จุดหมายปลายทางของคนคืออะไร
のbぬ
ถ้าจะเคาสิ่งที่คที่สุดที่มนุษต์ควระะได้รับ คือไม่มีการบบบค้น เผาลน ที่มเทง อะไร ผูกพันอะไรเถย มีอยุ่ที่น้น ก็เรียกว่า "ความรดด" หรีอความหลุดพ้น หรือ เรียกว่า โมกมะ. คำว่า "โมกขะ" นี้ก็แปลว่า พ้น คือเกลียงไป เสียยจากสั่งทั่มา หัวพ้น ทุ้มห่อ แปดเปี้อนต่าง ๆ, มีคำใช้เรียกแทนกันไก้หลายกำ.

จุดหมายปลายทางแท้จริง คือนิพพาน เที่ยวน้เรากำลังููคถีงคำว่า "โมกทธรรมประยุกต้" - ธรรมะที่ทำให้ดีง โมกขะ; ที่เราอาจจะใช้ปฏิบต้ได้ กีคืออย่าทท่เรากำลังพุกยยู่. นี้คือ จุดหมาย
 และชวนง่วงนอน ก็พูคว่า ความที่จิทอยุ่เหนืออำนาจอิทธิพลของสิ่งท่าง ๆ ที่มียยู่ในโลก ที่มันบีบก้นเรา มันทรมานจิๆใจเรา หรือย้ว้ห้เราหลงไปตามอำนจจบองมัน; แม้เรา รู้สิกตัวอยุ่ แท่ไม่เข้มแเังพอ ไม่ฉลาคพอ ก็ท้องกกเบ็นทาส เบ็นบ่าวของม้น.

ถ้าออกมาได้เสียจากสิ่งนนน มาเบื้นอิสสระอตู่ นนเรียกว่า จุดหมายปลาย ทางของจิต หรีอของมนุษย์ ที่ตรงกามความหมาขของคำว่า มนุษย์. กำว่า "มนุษย์" แบลว่า ม็จิตใจสูง ; น้ถ้าสูงสุต ก็ไปลิง นนคอ อมู่เหนือโลก. ฉะนน จะตอบ ว่า นิหพาน เป็นจุดหมายปณายทาง ก็ได้, ความรอคห้น หรือ วิมุตติ เบ็นจุคหมาย ปลายทาง ก็ได้, โมกบะ เบ็นจุดหมายปลายทาง ก็ได้, อมตธรรม - ภาวะของ ความไม่ตาย เป็นจุกหมายปลายทางของโลก ก์ได้.

ผมจะพุกภาษาธรรมคาหน่อยก็พูคว่า ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสะอาด สว่าง สงบ ไม่มีลวามทุกบ์เลยน้้ เข็นจุดหมายปลาตทาง; เพราะะะน้น แม้ว่า คนจะมี เรื่องกิน เรื่องกาม เร่องเกียรกิ สมบูรณ์แล้ว แต่ถ้ายังมีเรื่องเสียบแทงในทางจิฑใจอยู่ มันก็ยังไม่ได้ไปลิงไหน ยังยยู่ใกล้ ๆ นี่เอง.

คุณไปพิจรรณากูให้เข้าใจเถิก ว่า เงิน ทยง ทรัพย์ณมบิิ ก็มีแถ้ว, เกียรติยศ ช่อเสียงก็มีแล้ว, สึ่งอำนวยความสนุกสนาน เกี่ยวกับเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรทิ นีก็สมบุรณ์แล้ว;

มันก็ยับมี ถิ่งเสี่ยบแทงในทางจิตใจ เช่น ความหลงใหล หรีอ ความใคร่ ที่มันใกร่ย่งขิ้นไป แปลกออกไป อะไรอย่างน้้ ตังเหลือยยู่ ชิงสี่ย่า ไม่ใช่งุกธุดทัายของเบ้าหมายของสี่งที่เรียว่า ชิวิต ตามหลักการของพวกพุทธบริษทท.

พวกอี่นเขาอาจจะกกลงกันเพียงเท่าน้นก็ได้ : เรื่งงกิน เรื่องกาม เรื่อง เกียรทิ ก็พอแล้วสูงสุุพอแล้ว. เราพุทธบริษัท ต้องพิจรรณากูให้คี ว่า เดี่ยวน้้ คน
 พ้กเหวี่งกกันอยุ่ ยังกักกันอยู่ พัดกันอยุ่เพื่อจแแย่งิงสิ่งเหถ่าน้ : เพือเรื่องกิน เรื่อง กาม เรื่องเกึยรทิ; นีกียง้งไม่ดีงความสมบูรม์ ของสิ่งที่เรียกว่า กิน หรือ กาม หรือ
 อย่างไร.

\section*{รู้จักจุดหมายปลายทางของชีวิตไว้ เพื่อไม่หลงทาง}

เอาละ, กุณเอาไปพิจารณากุก์แล้วกัน ว่าดุกหมายปถายหางที่แท้จรงงของ มนุษย์เราน้้นควรจะเบีนอะไร แ แล้วยย่าเพ่อเท้าใจว่า ผมกำล้งเกล้ยกล่อม ชักจูงพวกกุณ ให้เดินตามหลังพระพุทธเจ้ไป ไม่ต้องกล้บไปเช้าโรงเรียนแล้ว ไม่ท้องกลับไปเรียน ในมหาิิทยาลัยแล้ว; ไม่ใช่อย่างนน, แต่ ใหรู้ไว้ว่า มันมีจุคหมายปลายทางอยู่อย่างนี้ เพื่อว่าจะไม่หลงทาง.

เพราะ่า เรากำถังเดินอยู่ที่ท้นทาง หรือกลางทาง หรืออะไรกได้ได้า ถ้าเรา รุเรื่องจุดหมายปลายทางน้ดีด เรากีไม่หลงทาง, แล้วเราอาจจะถึงจุดหมายปลายทาง จ่างที่ว่านี้ ภายในชีวิกนี้ ซึ่งคงจะไม่เกินรัอยบี่ไปไค้ สำหรับคนสมัยนี้. แต่ว่า เรา อาจจะจัด อาจจะทำให้ทัน ก่อนที่จะมีอายุส้นสุดลง.




 พบพระพุทธุาสนา.




 กามารมมะ เบีนต้น.


















 ออุ่ที่ทงงไหน.









 ความทุกบ์ทังงววง.




เวลาส่าหรัเพุคหมดดแล้า ท่คไี|น้นเน็นเวลาสำหรับกามตามเคย.

\section*{คำอธิบาย ตอบบัญหา}

 มันหมยวว่า เรา-ของเรา เกคคิ้นครังงหนี่งเรียกว่าชาติ เขาถามว่า ท่านอาจาร์์ ตีความเอาเอง หรีอว่าข้อน้นจะุกต้องหรือแเล่า? ขอให้ท่านช่ชยงยยยความ.
(ตอบ) ทำไมจึงไม่ถามให้ช้กว่า อยุ่ในพระไตรปี่ฏกเล่มไหน หน้าไหนเล่า ผมจะได้บอกว่า ม้นมียุุ่ทุกหน้า และทุกบรรทัจเลย. เหุุผลที่แตคง หรีอ หลักฐาน ที่แสคงให้เห็นอยางนี้ น้น ก์คือ พระไตรบี่มก นั้นแหละ ถ้าเราอ่านเบ็น เราจะพบว่า มันแสกงอยุ่ทุกบรรทัด และทุกหน้า ทุกเล่ม คือแสกงถึงข้อี่ว่า ความยืดม่นถือมม้น
 ก็มีมาก ถึงกับว่า เกิดดับแห่งจิตนั้น ขณะจิตหนึ่งกี่มีเกิด, ขณะจิตหนึ่งก์มีตั้งอยู่, ขณะจิตหนึ่งก็ดับไป; อย่างนี้กีเรียกว่ากิดนหมีอนกัน แปลว่า มัน มีการเกิดอยู่อ่าง
 ว่าของเรา ซึ่งเบ็นความหมายที่ท่าให้เกิกความทุกข์.

ต้องไปเข้าใจให้ดี เรื่องปฏิจจสมุปบาท ที่ในปฏิจจสมุปขาทน้น ถ้ารอบ หนึ่งจะมีคคว่า "ษาติ" อยู่ค้วยชาติหนึ่งสมอ. ถ้าเขาข้าใจเรื่องนี้ เขาจะเห็นได้เอง ว่า ปฏิจจสมุปปาทนี้ มีได้ในหนึ่งรอบ ในขณะหนึ่งรอบ ในขณะหนึ่ง ในเรื่องหนึ่ง ในกรณึหนึ่งๆ ซึ่งอจจจะวินาทีหนึ่งกกได้ สองวินาทีก็ได้, ในรอบของปฏิจจสมุปบาทน้น
 ปฏิจจสมุปบาท. ฉะน้น ขอให้ไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปปาท แล้วจะพบว่า มันต้อง เบ็นชาติชนิดน้้ แล้วปฏิจจสมุปบาทกคกคค้้าไค้เสมอไป วันหนึ่งก็หลายๆ รอบ.

แท่ถ้าตีกวามหมาย ปฏิจจสมุปบาทรอบทนึ่ง วอบเคียวเท่าน้น; ตั้งต้น อยูชาตูที้แล้ว มาตรงกลางอยูชาติบ้จจันนน้้ ตอนปลายอยูชาติข้างหน้าโน้น อย่างนี ก็พูคกันไมรูเร้อง ; ผมถือว่า นั้นเบ็นความเข้าใจแบบหนึ่ง ซึ่งผมถือส่าหรับผมเอง ว่าไม่ถูกต้องตามพุทธประสงค์ ที่จะเอาปฏิจจสมุปบาทวงหนึ่งแบ่งเบ็นสามส่วน : ส่วน หนึ่งอยู่ชาติที่แล้วมา ส่วนตรงกลางอยุ่ชาติน แล้วส่วนหนึ่งอยู่ชาติหน้า ที่ย้งจะไปข้างหน้า จะตายแล้วเข้าโลงไป อย่างนิพูกก้นไม่รูเรื่อง.

ชาติอย่างที่กล่าวมานนเขาก็มีพุกันมาก ก็เช่นเดียวกับที่ว่า กว่าจะนิพพาน ก็เข้าโลงแล้วเข้าโลงเล่า, เข้าโลงแถ้วเข้าโลงเล่า, ก็ยกไว้ใหเขาแบบหนง. เรา ไม่เอาอย่างนน เราจะเอานพพานให้ทันแก่เวลาในชาตืนี ; นะนน้ำ เราจะฑ้องที ความหมาย ชนิดที่เรียกว่าปฏิบตตไ้้ดือเบ็น apply หรีอว่าเบ็น practical นันแหละ จึงจะไม่เสียทีที่ว่า ได้รับพระพุทธศาสนามาสำหรับบำบัดกำจัดความทุกข์.

เรื่องน็กเคยพูคมาแล้วหลายคร้งว่า คำแต่ละคำ มีกามามหมายเบ็นสอง : คือ อย่างธรรมดาสามญ กับ อย่างลีกชึ้ง ที่เรียกกันว่า ปรมัตถ์ แท่เรียกให้ถูก ต้องเรียก ว่า ทัฏฐัธัมมิกโวหาร. พูตอย่างชาวบ้านพุด คำว่าชาติก็กือ เกิตมาจากท้องแม่จน กว่าจะเข้าโลง ; ถ้าพูดอย่างสัมปรายิกโวหาร ที้ผูรูธรรมะพูด คำว่าชาติหนึ่งก็หมายถึง เกิดขึนแห่งตัวกูครังหนึ่ง ซึ่งจะปรับกันได้ เข้ากันได้ กับคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาท : การเกิดมีขน เมื่อตาเห็นรูป หูพ้งเสียง เบ็นต้น แล้วอวิชชาเข้ามาครอบง่า จะต้องมี ชาติหนึ่งเสมอ เคี๋ยวตา เตี่ยวหู เดี่ยวจมูก บ วันหนึ่งจึงมีหลายชาติ.

ถ้าผมจะว่าเอาเอง มันจะมีประโยชน์อะไร มันก์ใช้เบ็นประโยชน์ไม่ได้; แล้วํากิ่งตรงกับทั่พระพุทธเจ้าท่านทรัส จึงถีออย่างนี้.
(ถาม) อีกบัมหาหนึ่ง จะเรียนถมม่านอาจาร์่ว่า ที่กล่าว่ว่า ความสามารถใน การกรัสรั้ หรือว่า ความสามารถในกวรเข้าถึงหิพพานน้น มี่ยู่ในทุกๆคนแล้ว เบ็นคำกล่าว ที่ถูกต้องหรือไม่?



















 แลลว้าไช้ไ้เท่.

\title{
แท่ผมก์มิไต้ถือว่า จะเบ็นเครื่องมือโฆษณาแบบนน ที่ถือถามหลักธรรมดา
} สามัญทัวๆไป ว่าทุกอย่างมนเปลี่ยนได้ ；คังนั้น ทุกอย่างมนก็พฒนาได้．จิต น้ก็เหมือนกัน พัฒนาให้ถูกวิธี มันก็จะเร็วเกินคาด ในการที่ จะบรรลุมรรก ผล นิพพาน． ถ้าพ้ฒนาไม่ถูกวิธี แม้จะเกิดมาเฉลียวฉลาด ก็บรรลุมรรค ผล ไม่ได้；ต้องถูกวิธีเสมอ． น้ยอมรับว่า จิฑเบ็นสึ่งที่พัฒนาได้ ให้ถูกวิธีก็แล้วกัน

 วิษยาน？








 เวนนา สังยาร อะไหท่งๆ．


 แล้วะะบบ้าใไไก้อง．
(ถาม) ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ เกี่ยวกับกวามหมายของนิพพานธาทุ ในความหมายคือช่่อของมันเลย. นิพพานธาตุในความหมายไหน แล้วก็ภาวะจิกซึ่งถึงอาการที่ ความโกรธดับลง อย่างน้เราจะเร็ยกว่า ภ่าวะจิตตรงน้นเบ็นนิพพานหรีอเปล่า หรือว่าภาวะก่อน ที่มันจะเกิกความโกรธช้นจะเบ็นนิพพานหรือเปล่า แล้วเกี่ยวข้องอะไรกบนิพพานธาตุหรือเปล่า มันแยกกันหรียเปล่า หรือว่าเบ็นอย่างเกียวกัน ?
(ตอบ) คำถามชนิดนี้ จะกินความคาบเกี่ยวไปถึงคำอื่นตั้งหลายคำหลายช้น กลายเบ็นเรื่องใหญ่ จึงสรุปเอาแต่ใจความส้น ๆว่า นิพหานธาตุ นั้นเขากล่าวถึง นิพพาน ในฐานะที่เบ็นธาตุ ฐนิดหนึ่ง ฐึ่งมีอยุ่จริงเหมือนกัน เบ็นที่คับแห่งสังขารทั้งปวง. คำว่า สังขาร คือ กิริยาอาการที่ปรุงแต่ง หรือสร้างขึ้น, ปรุงแต่ง ของสึ่งท่าง ๆ ทุกชนิด; ถ้าปุุงแต่งกันขี้น เบ็นของใหม่ข้นมา อย่างกิริยาอาการ นี้ เรียกว่าส้งบาร, ถ้า หยุค กิริยาอาการ นี้ เรียกว่านิพพาน.

การนิพพานมีได้โคยเหตุที่ว่า มีธาตุชนิคหนึ่ง ที่เรียกว่า นิพพานธาตุอยู่ ในโลกนี้ หรือนอกโลกน้ หรือในที่ทังปวงก์แล้วก้น เบ็นธาตุอันเบ็นที่ดับของสง่งที่ก่อ. สิ่งทั้งหผายมีทเรร่อ มีหน้าที่แห่งกาวก่อ หรีอปรุงแต่ง นนมีอยู่พวกหนึ่ง ก็เวียกว่า สังบารธาตุ เบ็นต้นเหตุให้มีการปรุงแต่ง, แล้วก็มี วิสังขารธาตุ หรืออสังบารธาตุ แล้วแเ่จะเรียก มีอยุ่อีกผ่ายหนึ่ง ซึ่งมันจะตรงกันข้าม หรือให้หยุคเสีย. บางทีกเรียกว่า นิโรธธาตุ-ธาตุเบึนที่กับ.

ธาตุเบ็นที่ดับ ความหมายกว้าง คือกินความทั้งผ้ายที่ดับชัวคราว และ ดับสนิทดับส้นเชิง; เราใช้คำว่า นิพพานธาตุ หรือนิโรธธาตุก็ได้ มี่อู่ในที่ใด ที่นนกีมีการดับปรากฏ; ให้รุริเถิดว่า ในที่น้น นิพพานธาฑุ หรือนิโรธธากุมันทำ หน้าที่ ในกรณีใดเถ็งถึงนิพพานอันแท้จริงและถาวร ก็ให้รูว่าในกรณีนนเขาหมายถึง อย่างนั้.

ในกรณีที่ ภารปรุจแต่งทางขันธ์ ทาง ธาต ทาง อายตนะ กรณีใดกรณีหนึ่ง คับลงไปน้้ มันก็ดับลงไปด้วยนิไรธธาตุ่ว่วน้อยส่วนชัวคราว; มันก็เลยลืกซ์ง และซับซ้อน เมื่อพูดถึงคำนหล่านี้. แต่อยากจะบอกให้ทราบไว้ด้วยว่า สึ่งที่เรียกว่า ธาตุ ในคัมภีร์ พระบาลี ใหพระไตรบี่ฏก ประมวลกูแล้ว มีต้งหสายลิบธาตุ อะไรๆก็ เบ็นธาตุไปหมด คล้าย ๆกับว่า เอาเปียบ เช่น ธาตุตา ธาตุดู ธาตุจมูก ธาตุล้น ธาตุกาย ธาุุมโน น้คุุณไม่เคยได้ยนใช่ไหมร แต่มันมี, ว่า ธาตุรูป ธาทุเสี่ยง ธาตุกลื่น ธาาุรส ธาตุโผฎฐ้พพะ ธาตุธัมมารมณ์ ก็มี, เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ สังขารธาตุ วิญญานธากุ ก็มี; มีชี่อธาตุเหล่าน้นแบ็นหลยยสิบหรือท้งงร้อยกว่า ถ้าจะสำรวจกันให้หมด จริงๆ:-

เช่น เพราะีีธาตุตา สำหรับเห็นอยู่ น้จึงงมีสมรรถภาพในการเห็น ท่านพุก อย่างน้ เถี่ยวจะว่ากำบี้นทุบคิน, ทู อวยวะน้ได้ยิน ก็เพราะมิโศตธากุ คือธาทุหู เบ็นธาตุธำหรับได้ยิน มีอยี่แล้วม้นทำหน้าที่ จึงได้ยิน.

ถ้าผมพูคอย่างนี้ เดี่ยว่าค่าลงก์ไม่จบ แล้วก็จะเลยพืนเผื่ไปกีได้ ให้สรุปเสีย แท่เพืยงว่า นิโรธธาตุ หรีอ นิพพานธาตุนน ทำหน้าหี่ตับ : ตับอะไร? ก็ดังสึ่งที่ เกิด; เกิดชัวคราวก์ได้ ก็คับไปช้วคราว. ถ้าดับหมด มันก็กับต้นเหตุ กับอวิชชา คับกัณหา ดับอุบทาน. น้ไมมรูสสีกว่ามีการเกิคอึกต่อไป หรือมีการเคิคอยู่ ก็เรียกว่า ม้นด้บชนิคลึกซ้้ส้นเชิง.

เราจะไม่แนะนำ ไม่ชักชวนให้ศึกษาอย่างเถยขอบเขต มันยุ่งยาก และไม่ จำเบ็น; เอาแต่ว่า ทำอย่างไร เราจึงจะเกิดเกลียคกลัวความทุกข์ แล้วกก็คำรงศนอยู่ใน ลักษณะที่ความทุกู์เกิคไม่ได้ ก็พอแล้ว ในน้นแหละจะมีนิพพานธาตุรวมอยุ่าุ้วยเส็จ.


สนองอีกสึ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวถานั้น มันเบ็นเหตุทำให้เรามองไม่เห็นว่า อะไรคือกวามทุกข์ที่แท้จริง， แล้วก์ไม่เกิดความรูสึกว่า เกสียดทุกข์ หรือว่าอะไร เพราะว่าม้วแต่สนองตอบต่อความทุกช์ โดยเอาสิ่งอื่นมากลบเกลื่อนอยู่ตลอคเวลา．อยากกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ควรจะทำ อย่างไร ในกรณีเช่นน้้ ให้มองเห์นตัวทุกข์จริงๆ？

\section*{（ตอบ）คำถามอย่างนี้เบ็นคำถามที่มีประโยชน์ หรือว่า ควรจะหยิบข้นมา} วินิจฉ้ย，แล้วก็จูจะมีคำตอบอยู่ในคำพูดตอนท้ายสุดแล้ว ว่า ทำอย่างไรจึงจะมองเห็น ตัวความทุกข์จริง ๆ？ก็คือ การมองเห็นตัวความทุกษอริง ๆ นนแหละ มันก็ไม่อยาก จะกลบเกลื่อนไว้ด้วยสิ่งกลบเกลื่อน．คนเราในโลกโดยเฉพาะโถกสมัยบั้จจุบัน มีสิ่ง กลบเกลื่อนความทุกข์ร่ารวยเหลือเกิน ；กวามทุกข์เกิดข้น ก็ กลบเกลื่อนความทุกข์ คีอเอาสึ่งอื่น ซึ่งที่แท้ก็เบ็นที่ตังแห่งความทุกช์เหมื่อนกัน มากลบเกลื่อนความทุกช์ราย
 ควรจะถือว่าเบ็นบัญหาของคน โคยเฉพาะในบัจจุบันน้ มี่มาก เบ็นมาก ก็เบ็นเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า เครี่องทำให้เนิ่นช้า เบ็นธรรมะประเภทหนึ่ง เขาเรียกว่า เครื่องทำให้เนิ่นช้า ให้ติดอยู่ที่นี่นาน．

การที่เอา๑ะไรไปกลบเกลี่อนเสีย คึงความสนใจไปสุ่เว่ององ่น เดี่ยวกร์มีความ ทุกข์อีก แล้ว กลบเกลื่อน เสียอีก มันก็ ทำให้ติดอยู่ในกองทุกข์นาน．แต่เมื่อคน เขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่เรื่องนน้ เขาก็จะคงทำอย่างน้น แล้วก็กำลังทำอยุ่เบ็นประจำ ：มีความ กลุ้มใจข้นมา ก็ไปจูหนังเสีย เบื่อหนังขึนมา ก็ไปกินเหล้าเสีย，กินเหล้าแล้วไม่สบาย ขึนมา ก็ไปทำอย่างอื่นเสีย ซึ่งมันมีให้เปลี่ยนเรื่อยไป เบ็นบาป หรือว่าเบ็นโรคร้าย ของคนสมัยนี้ ซึ่งมีเครื่องกลบเกลื่อนมาก．

ถ้าเบ็น พุทธบริษัทที่ชื่อตรง จะ ต้องตู ลงไปที่ ต้นเหตุบองความทุกบ์ แล้ว กำจักเสีย ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อเครื่องกลบเกลื่อนเหล่านน ก็เลยเหมื่อนอย่างที่คว่า คือ ดูตัวความทุกข์จริง \％．อย่าไปกลบเกลื่อนม้น อย่าไปคิกกลบเกลื่อน เพราะสิ่งกลบเกลื่อน นี้เบ็นเครื่องทำให้เนื่นช้า．ความทุกข์มีสิ่งกลบเกลื่อน ทำให้เนิ่นช้า นี่เราไม่อยากจะ เสียเวถา ก็ก้นถงไป ：－




 ที่ราจะไมม่าบึนทาะมันคัวยกาวกลบบกล่อน.

 กัเเกิกลบบกลื่อนเสยชิ.
 รงวกาบ.










 ตงร่างกายได้.


\title{
โมกขธรรมประยุกต์ \\ - 81 -
}
-๓ เมษายน ๒๕์ธ

\section*{มายาแณะสั่งที่เบึ่นมายา}

ท่านบักศึกษา ผู้สนใจในกรรม ทั้งหลายา, การบรรยายเรื่องโมกขธรรมประยกต์ เบ็นครั้ที่ ๗ นี้ ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า มายาและสั่งที่เบ็นมายา.

พูดอย่างบัญหาของคน ก็ต้องพูดว่า ทำไมเราจึงไม่รูจักมายา หรือน 릳 ตรอสิงทเนมายา; เพราะเราไมรูจกสิงน เราจงตองเบนทุกข มความทุกข์ เพราะความโง่ในเรื่องนื้อยู่เบ็นประจำวัน.













 ได้โกดง่ายง.







"คน" ต้องอบรมจิตให้สูง เบ่นเงนุุยย เพออยู่เหน้อความทุกข์ นีคือบ้ญหาของคนซึ่งรวมทั้งเราด้วย "คน" อย่างที่ยังเบ็นคน ย้งมีจิตไม่สูง
ตงไม่เบ็นมนุษย์ ที่มีจิตใจสูง ; ยงงเบ็นเพียงคน ที่มักจะเรียกว่าชน ช-น ชนผู้ เกิตมา. แม้ว่าเราจะถือศาเมหลักฆองลัทธิอื่นว่าศานมาฟาศ บุศศศส ; คำว่า"ฯคศล" นนก็ย้ง เบืนเพียงถึ่งทม่มี่วิวิต เบ็นตัว เบ็นตน ที่ยังไม่รู้อะไร. ลัทธิอื่นเขาถือว่า เบ็นตัวเบึนฑน แม้มีต้วบุคกถ กีมีชีวิตอย่างที่ย้งไม่รูจักอะไร เบ็นอาตมันหรือต้วตน เหมือนกับว่าพ้นฐูานส่าหรับะะมีความรุ้ กวามเบิกบาน หรีอการตรัสรุ้ เป็นต้วทนที่สุงตุด สมบูรณ์หลุครอคทำนองนี้. บุคคลอย่างนี้ไม่มีในหลักของพระพุทธคาสนา แต่ก็อจจะ ถึอได้เบ็นหลักทัวไปว่า พอเกิคมาก์เบ็นบุคคลได้ เพราะเขาถือว่า มันเบ็นบุคคล มา เกิกเบ็นบุคคล เบ็นหน่วยพื้นฐาน รากฐูานอะไรอันหนึ่ง.

ที้น็กัจะเบืนมนุษ์ กัน ต้องเบ็นคนหรีอเบ็นบุคคล หรีอสัตว์หรืออะไร กีตาม ที่มีใจสูง คำว่า "สูง" น์ไม่ใช่ความหมายเพียงทางกณิตศาสตร์ ว่ามันสูงกว่า มิติอันหนึ่งชึ่งสูงก่าน้า ไม้ใช่อย่างน้น. ในทางธรรมเรา อยู่ สูง นี้คือ อยู่ใน ลักษณะที่จะเห็นบองที่ต่ำกว่าได้โดสง่าย; ฉะน้นเราจึงพยายามที่จะทำใจให้สูงจ้้นไป แล้วมองลงเห็นสิ่งที่มีอยุ่ทั้วไปน้นอย่างถูกต้องตามที่เบ็นจริง, แล้วจิกกรุรูจกัสูงมู้นไป
 จิกมันอยู่สูงงนส่งเหล่าน้นตามฮ้นไปรบกวนไม่ได้ อย่างน้น่าพอใจ น่าชึ่นใจ ในคำว่า มนุษย์ ที่แปลว่า มีใจสูง ; เพราะฉะนน เราจึงมีการประพฤติกระทำหลายชนิดเรียกว่า จิตตโยคะ คือการประกอบในอธิจิต ทำจิตให้อั่ง ให้สูง ก็เบ็นมนุษย์ อยุ่เหนือ ความทุกข์ได้.

> ต้องผืกจิตให้สูง จนรู้จักมายา และสิ่งที่เบ็นมายา

คำว่า "สูง" ในที้น้ จะพูกกันในววนน้ ก็คีอสูงจนรู้จักสึ่งที่เรียกว่ามายา เราจิงมีหัวข้อสำหรับวิ้นิจฉัยกันในวันน้้ว้า มายา ภาระแห่งมายา และสิ่งที่มีภาระแห่งมายา เรียกส้นๆ ก็คือว่า มายาและสิ่งที่เบืนมายา.

พวกที่เกิคมามีอายุถิงเท่านี้แล้ว กงจะเกยไได้ยินคำว่า "มาตา" แล้วด้ว้ยกนน
\(t \in\) ทังนน : บางคนอาจจะเก่งถิงกับเคยค่าเพื่นว่า ไอ้มายา อย่างนก็มึกระมัง เพราะ มันเบ็นคำพูกภาษไไทยอย่างธรรมคาสามัมคำหนึ่ง. ในที่นีกต้องพูคกันอีกส่วนหนึ่ง ใน
 คำว่ามายาน้้มี ๒ ความหมาย : ความหมายพื้นบ้านทัว ๆไป ที่ใกรๆ ก็พูก
 อย่างนี้กเเรียกว่า มีมายา แสดงออกมาอย่างในรูปของมายา. นี้กีเบ็นมายาอ่างหนึ่ง ในความหมายหนึ่ง เช่นคนมีมายา ก็คีอกนเจ้ามายา.

มายาอีกลวามหมายหนึ่ง หมายถีงภาวะที่ซ่อนความจริงหรีอพรางฑา โคย เฉพาะในพุหธศาสนา ก็จะเล็งถึง ััญญาวิปดาส คือ ความหมายมีนสำคัญผิดเพราะ อำนาจของมายนน้นเอง : เห็นสั่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง หมายมันว่าที่ยงง เห็นสั่งก เบ็นทุกข์ว่าเบ็นสุข แล้วก็หมายมันลงไปว่าสุข, เห็นสิ่งที่ใดยเนื้อแท้ไม่เบ็นตัวเบ็นตน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่มีความหมายเห่งตัวตนเถยน้้ว่าวันเบ็นตัวเบ็นกน ก็หมายมันถง ไปว่าเบ็นตัวศน.
 น้มันวิปะาส ติตหลาคจากลวามเบ็นจริง เพราะอำนาขของสิ่งที่มีมายา เบ็นเครื่อง พรางตา. ฉะน้น เราก็จะท้องรู้จักภาวะแห่งมายา และตัวส่งที่มีภาวะชนิคน้น ซึ่งพูต กันอย่างภาษาวัดวาน้้ กีต้องเรียกว่า ถังบาร นั้นแหละเบึนมายา มีกาวะแห่งมายา; สึ่งตรงกันข้ามจากลังบาร ก็มีแต่ส่งที่จริงที่เท้ ที่ไม่ใช่เบ็นมายา คือ พระนิพพาน หรีอิวัสังขาร.

ภาวะแห่งมายา คือสังขาร
นี่เมี่อมูดถึงสังขาร คุณก็งงอีกแล้ว ไม่คุ้นกับวัดวา ก็ยากที่จะรู้จักลวาม หมายบองคำว่า "สังบาร"; เพราะชาวบ้านทัวๆ ไป หรือแม้แเ่ปปทานุกรมทัวๆ ไป

ในการได้พูคจากันอยู่น้ สังยารมักจะหมายถึงแต่เพียงร่างกายอย่างที่พูคว่า ธังขารร่างกาย แล้วมีของหลอกให้เข้าใจผิคอยุ่เสมอ. เมื่อได้อิน พระบังสุกุลศพ ว่า สังขารไม่เที่ยง เกิดขี้นแล้วดับไป การที่รางับแห่งสังขารนน้นเบ็นความสุข ; ก็เลยเข้าใจว่าผีทายน น เบ็นความรํางับแห่งสังขาร. นีก็ถูกเหมือนก้น แต่ว่าถูกน้อย.

สังบารไม่ใช่เหีตงแต่ร่างกาย, ความคับแห่งสังตาร ไม่ไช่ความคับแห่ง ชิวิตร่างกายตายไป; รุ่จักคำว่า "สังขาร" กันเสียก่อน แล้วก็จรุ้จักว่า น้เบ็นสึ่งที่มี มายา ประกอบอยุ่ค้วยภาวะแห่งมายา คือไม่ทรงตามที่มันนบ็นจริง มันหลอกให้หห็นเบ็น อย่างอื่น.

กำว่า "ลังบาร" นี้ ควรจะรับเอาคำน้้ ที่อยู่ในรูปของภาษบบาลี ไปใช้ เพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ มันแปลไปไไม่ได้ ชืนแปลมันกียุ่ง และไม่สาเร็จค้วย ร รับ เอาคำเดิมไปไช้ดีกว่า แล้วรู้เอาความหมายของมันให้ครบถ้วนก์แล้วกัน; เเ่นคำว่า "ธรรม" หรือ "พระธรรม" น้ ไม่มีทางจะแนลได้ ต้องใช้คำเดิมในภาษาบาลี. คำที่มัลักษณะอย่างนี้ กีมีอยู่หถายค่า โคยเฉพาะคำว่า "สังบาร" น้คำหนึ่ง; เราก็อาจ จะรู้ได้โคยความหมาษของมัน ว่ามันกินความกว้างgวางอย่างไร เท่าไร. คำพูดหรีอ ตัวหนังสิอ "สังยาร" คำน้้ แปลว่า สึ่งปรุงนต่ง ก็ได้ ตลของการปรุงแต่ง กีเด้.

สังขารความหมายที่ ๑ ผลของการปรุงแต่ง
ที่เราจะท้องมองทู่อน ก็คึอผลของการปรุงแต่ง ได้เก่ปรากฏการณณท่วั \(ๆ\) ไป ที่เราประสบอยุ่ทางตา ทางทู ทางจมูก ทางลิ้น ทงผิวหนัง อะไรโโตาม คีอปรากฏ ทั้งหลายรอบตัวเรา ที่เรารุ้ำกอยม่คว้วยตาบ็นต้น; นี่สังารที่เบ็นผลของการปรุงแต่ง. จะเนลียวไปทางไหน กัเเหนนสิ่งที่เรียกว่าสังขารนี้, หรือหูกไไ้ยินสึ่งที่เรีกว่าสังยาร ที่เบ็นเสียงมากระทบหู, จมูกก์ได้สังขารที่เบีนกลื่นมากระทบจมูก, ล้นก้ได้สังขารที่ เบ็นรส มากระทบลิ้นบ่อย ๆ เมื่อเรมมีการรับประทาน, แล้วผิวหน้งก็มีส้งยารที่มา

กระทบผิวหน้งบ่อย ๆ โกยเบ็นของแข็ง ของอ่อน ของนึ่มนวล ของกระด้าง ของ สบายแก่ผิวนนัง ของไม่สบายแก่ผิวหน้ง, สึ่งเหล่านนกเเรียกว่าสังงารเหมือนกัน. ทื่เบึ้นภาษนอกลสเรียกว่าสังขาร คือสึ่งที่มากระทบเนือหนัง, สึ่งที่มากระทบทัวเรา น้เรียกว่าสังขาร; ตัเราที่รับอารมณนกเขึนส้งขาร.

แฑ่เที่ยวน เราจะมองสังษารคื่อสึ่งที่ปรากฎอยู่รอบจ้าน : บางอย่างกีมีชวิฑา.
 ก่อนก้ได้ยนชินหุกันมากคือคำว่า วิญญาณกะสังขาร อวิญญาณกะธังขารอะไรนกีีชินหุ ; เที่ยวนกำลื่อนหายไป ไม่ค่อยจะใช้คำพูทนี่.

 ก็เรียกว่ามีชวิต ; ต้นไม้นเถียงก้น บางคนถีอว่าเบ็นสงท่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ, บางคนถือว่ามีชีวิฑมีวิญญาณ ถ้าดูให้ดีแล้ว มันก็มีชีวิต และมีวิญญาณในระดับต่า. ฉะนน ควรจะจัดสิ่งที่มีวิตนน้นเหละ ว่าเบ็นสังขารที่มิวฺญาณครอง ไร้ชิติตกไม่มี วิญญาณครอง.

สงขารส่วนที่บ็นผล ที่เรารูสึกได้อยู่ น้้้องตูให้ดี มันอยู่ในรูปต่าง ๆ กัน :
 ถ้วน ๆ อย่างน้ ผม ขน เล็บ พึน หนัง อะไรล้วน ๆ อย่างน์ ก็เรียกว่าม้นเบ็นธังขารที่ เบึนรูป มีสังฆารอีกพวกหนึ่ง ส่วนที่ เบ่นจิก หรือเบ็นวิญญาณนนเอง กเรียกว่านาม







 เบ็นความมมยยที่ อ.

สังขารความหมายที่ ๒ อาการที่ปรุงแต่ง







 41 เบ็นกตยไม่มีกีินสุด.






 ก็เบ็นอย่างนี้.

\section*{ต่ายในธรรมในตัวลน ที่มีจิตใจไวต่อความรูรธกก ก็ มีการปรุงแต่งไปตาม} แบบนามธรรม อย่าทที่เขาเรียกว่า ปฏิจจสมุปขาท เช่นเมื่อตาเห็นรูป - เกิดการเห็น
 อุปาทาน - ภพ - ชาติ- ความทุกข์ในที่งุต. ไปหาอ่านกุจกกเรื่องน้น; เรื่องน้เบ็น เรื่องสำกัญที่สุต ที่เกี่ยวกับความทุกฯ์ หรีอจะกับทุก์์ได้. เรายังไม่ท้องการจะอธิบาย เรื่องปฏิจจสมุปปททในที้นี; ต้องการแต่เพืยงจะช้ว่า อาการที่ปรุงแต่งน้้น ก็เรียกว่า สังขารได้, ตัวรูปธรรมนามถรรมที่ถูกปรุงแต่ง หรีอปรุงแต่งสึ่งอื่น ๆท่อไป ก็เรียกว่า สังขารได้.

รสของการปรุงแต่งที่สำคัญได้แก่ สุขเวทนา
ที้น้ มีส่งที่สำกัญที่สุดที่จะต้องบอก ก็คึอรสที่เกิดมาจกกการปรุงแต่ง คำว่า "รส" ในที้นี้ความหมายกว้าง, กว้างกว่ากำว่ารสที่กุกบับลิ้น รสที่คูกบัลล้น; รสคำ
น้นแคบ มีกวามหมายแกบ.
 ที่มันเกิคข้้นมาจากการปรุงแต่งแล้ว เปืนที่ต้งแห่งความตินดีขดงส้ตวผู้โง่เขลา, จำกัคความย่างน้ไว้ให้ชักเจน ไม่อย่างนนจจะเข้าใจิิคได้.

ปฏิกิริตาที่เกิลมาจากการปรุงแต่ง เรียกว่ารส ในที่น้น เบ็นที่ท้งแห่งความ ยินดีของส้ตรวที่ยมงมีอวิชชาหรือโงเขคา. สึงน้เบึนสังขาร ที่กำลังเบ็นบัญหา ย่งกว่า สังขารในความหมายใดๆ; เพราะว่าเราะไปท่าผิกอะไร ไปหลงในอะไร นันก็ค็อไป หลงในส้งขารส่วนน้้ คีอส่วนที่เ็็นรสของการปรุงแต่งน้น : ระบุลงไปตรงๆ ก็ว่า

 ว่ารูป เวทหา ตัญฆา ตังยาร วิญฆามน น้น แยกออกเบ็น ๔ อ่าง. สังบาร ที่ก่าว




\section*{เวทนาเป็นรสของการปรุงที่เบ็นมายา}




 กับทุกมเวทนทกัวม.





 จวขยทนุลัย.


นเอา เวหนาทง \(๓\) อย่างนู มาพูดให้้้ง เพื่งจะชิความที่มน เม่นมายา, มันเบึนรสของการปรุงแท่งออกมาในรปของเวทนา แถ้วประกอบอยู่าวยมายา. เราไม่

๑สื
โมกฯรรรมประยุต์
 เบ็นมยยาอ่างรร.









> ต้องมีสติรวดเร็วจับตัวเวทนาให้ได้



 เป็นผตษงกกรกระทบบท่านเนอง.



 ทั้เรเองก็นล่งใหต.










 ของริง แล้ววร่ยยี่ตุก.




 กาวมมเม่รี่.

\section*{เวทนาก็เบ็นสักว่า เบ็นธรรมดาของสงงขาร}





\begin{tabular}{|c|}
\hline \multirow[t]{5}{*}{\begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\
 \\

\end{tabular}} \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline \\
\hline
\end{tabular}














หมายมาก ใหน้ำหนักมาก ให้อิทธิพลมาก ตามแบบของเรื่องระหว่างเพศ. ฉะนน รูปที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม, เสียงที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม, กลี่นที่เกี่ยวกับเพศตรง กันช้าม, มันจึงมีอิทธิพลยู่งไปกว่ารุปทามธรรมคา เสียงตามธรรมคา กลิ่นทามธรรมคา.

บางทีกนก์ มีลวามฉลากที่โง่มาก คือไปแบลความหมายตามธรรมคา ที่ไม่ ใช่เรื่องเพศ ให้มาเบ็นเรื่องบองเพศไปเสียกีมี เพราะว่ามันง่ายที่จะตีกวามหมายยย่างนน ;
 ก็ได้ เช่นกอกไม้ ใบไม้ อะไรถกาม. แม้เสียงโน้กบองเสียงต่างๆนน้ ก็พั่งเบ็นกวาม หมายเนื่องไปหางเพศอย่างนีกเด้ได้ มันก็เบ็นมายาหลายซับหลายซ้อน; ฉะน้น คนเราจึง กำลัง หลงติกอมู่ในมายา ทางอายกนะท้ง \(ร\) คือ ๆา นุ จมุก ลิ้น กาย ใจ.

ความเบึนมายากีมีอรู่ที่รส ชี่งเกิกมาจากเวทนาน้้น ๆ เบ็นส่วนใหญ่: อย่างอื่น เรื่องอื่น แขนงอื่นมันก็มี แต่มนไม่สำกัญเท่าแขนงนี้ คือสุงเวทนาที่มาจาก การส้มผัสเนื่องกันกับเพศตรงกันข้าม. ที้น้มเม้ไม่ได้เนื่องกับเพศตรงกันข้าม กีไปทำ ให้มีความเนื่องค้วยเพศศรงกันข้าม เสียเรี่อยไป; ยิ่งผุกพันตัวเองมากข้น หรีอว่า ฐุดหถุมผ้งตัวเอง น้มันมากข้้นๆๆ ไม่มีสร่าง.

นี่ระวงงิลปะแห่งโลกบ๋จจุบน นี้ให้คี ๆ. ที่เรียกว่าศิลปะ ที่กุมจะไปบูชา ไปชอบม้น ระวังให้คีๆ; มันล้วนแต่จะทำที่ไม่เบ็นมายาให้เบ็นมายา ให้มีความหมาย ที่เบ็นมายา ที่ผุกพ้นจิตใจรุนเรงหนักข้้น ๆ จนหลงอยู่ในมายา ออกไปไม่รอก. เราจะ ต้องใช้ศิลปะแต่ในทางเปลี้องมายา พังทะลายมายา; แก้ไม อุปสรรกเหล่าน้น จิงษะเบ็นศิลปะในหลักของพระพุทธศาสนา คือในหมุ่ของพุทธบริษัท. ถ่วนพวกชาวบ้านเามมิคิลปะ ชนิกที่จะผังต้วให้ค่มค่า จมมิคลงไปในรสชองมายา โภยเฉพาะสุยเวทนา และโกยเฉพาะอย่ายย่ง ที่เกี่ยวกับเพศตรงกันข้าม.

เวทนาทั้งสาม เบ็นมายาที่เบ็นอันตรายและมีบัญหามาก
เวทนาที่ ๑. สุขเวทนา ถ้าคูตามที่เบ็นจรงงแล้ว ก็สักว่าเบึนเวทนา, เมื่อ เบ็นสักว่าเวทนา ก็เบ็นส้งขารตามธรรมคา ไม่เที่ยง เบ็นทุกฐ์ จูแล้วก็น่าเกลียๆ ; ฉะนน จึงพูคไค้เลยว่า ธุขเวทนาก็เบืนทุกข์ คือคูแล้วน่าเกลียด ทำกวามทรมานใจให้ แก่คนโง่ ที่เจ้าไปหลงย๋คมันถือมัน. พูคสัน ๆก็ว่า แม้ความสุขนนก็คือความทุกฐ์ คีอกูแล้วน่าเกลียๆ มันจะขบกัคเอาคนที่เข้าไปหลงมันด้วยความโ่.

ขดให้ฉยได้ต่อสู่งที่เรียกว่าสุบเวทนา; แม้จะเอร์ตอร่อยสูงสุดอย่างไร ก็เฉยได้ เห็นว่าเบ็นสักว่าเวทนา เบ็นปฏิกิริยาที่เกิดข้นอย่างเที่ยงตรง ฑามการปรุงแท่ง. มันเบ็น mechanism เบ็นกลไกทางจิททางวิญญาณ ที่จะต้องเกิดขินอย่างนน ๆ ๆ ตาม หลักชองมัน, แล้วปรากฏอยู่ที่จิทใจอย่างนน ต้วยอำนาจของอวิชชา ก็เบ็นความโง่ เบ็นความหลง เบ็นความทุกข์. นี่คือสัตว์ท้งหลายทัวไปในโลก กำลังตกอยู่ใต้อำนาจ ของมายาอย่างนี้.

เวทนาที่ ๓. ทุกขเวทนา ที่ถูกขข้าแล้วเจ็บปวคนังร้องห่มร้องไห้อยู่ : ทางรูปธรรมก็เจ็บปวดที่กาย เจ็บไข้เบึนท้น, ทางนามธรรมก็ผิคหวัง อกหัก อกฉีก巴ะไรกัน อย่างที่เขาเรียกกัน ; นี่มันเบ็นทุกขเวทนา. คนโง่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ ทุกขเวทนา ก็มานั้ง้องไห้อยุ่ ถ้ากวามคิจเฑลิดเบีคเบีงไป ก็ทำอ้นตรายฑ้วเอง : นี่มันโ่่ ๓ ซ้อน ๓ ซ้อนจนฆ่าต้วเอง ก็ไม่เห็นว่ามันจะแก้ทุกจเวทนาได้.





คนสม้ยน้้มาก เพราะว่าเขาไม่ซ่าต้วกายเพราะอกหักเหมีอนคนสมัยนี้ ; เพราะเขารูว่า มันอย่างนนเอง.
 ข้าน; พอมีอะไรแปลกออกมา เขาว่า มนอย่างนเถง แล้วเขาก็ห้วเราะเสีย. เขา เจ็บปวจทางผิวหนัง เจาก็พยายามที่จะมองว่ามันอย่างนี้เอง คือเป็นกรรม เบ็นผลกรรม มันอย่างนี้อง ไม่เบ็นทุกช์ไม่เบึ่นร้อนอะไรมากมาย ถ้าเบ็นเรื่องจิกที่ไม่เจ็บปวจทางกาย เขาก็สลัดออกไปได้ง่าย ๆว่า มันอย่างนี้อง, อย่างนม้นเบึนอย่างนี้อง.
 เบ็นอย่างนน จะเอาให้เบ็นอย่างนี้ จนฆ่าตัวตายในเมื่อส็่งต่าง ๆ มันผิจหวัง. คนที่ มาถามบัญหาเรืองผิดหวังจะทำอย่างไรดีน์ มีมากษ้นทุกวันๆ ซึ่งผมได้รับ จากที่เขามา ถามผม นี่ผมจึงรู้ว่าเดี๋ยวน้้ม้นย่งโ่งมากข้น โง่มากขึน จำนวนความโงก็กากข้น ปริมาณ ความโงก็แรงข้น.

กวรจะรู่ว่า ทุกขเวทนาล์สักว่าเวบนา อย่าให้มายาอันร้ายกาจนนหลอกให้ร้องไห้ หรือให้ม่าตัวทาย ทำนองนน ; มายาจากทุกจเวทนา อย่ามาทำให้เราต้องร้องไห้ หรือท้องเบืนทุกฐ์ หรือต้องถึงกับฆ่าตัวฑาย ซึ่งมันโง่เกินไป.

เวทนาที่ ๓. อทุกบมสุขเวทนา นคล้าย ๆ กับว่า พระพุทธเจ้าท่านทรง มุ่งหมายว่า ทุกคราวที่เรารู้สึกต่อเวทนา หรือมีเวทนา ขอให้เราฉลาๆในเวทนา, แล้ว เราก็จะรู้ความจริงได้เร็ว อยู่เหนื่ออำนาจของเวทนาไค้เร็ว. เวทนาที่เบ็นสุข หรือ เบึนทุกข์ นนมันมาห่าง ๆ นาน ๆ มาครง ; แต่ เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกบ์ น็คล้าย ๆ กับว่า จะมา สัมผัสอตู่แทบจะตลอคเวลา ที่ตาเราเห็นรูปอยู่ หูได้พ้งเสียงอยู่ จมูกไจ้กลิ่นอยุ่. แม้เที่ยวนี้ ตาเราลีมอยู่ ก็เห็นอยู่, หูก็ได้ยินเสียงอยู่ แท่เราก็ไม่เคย คิคว่ามันส้กว่าสัมผัส สักว่าเวทนาที่ไม่สุขหรือไม่ทุกข์ เราไม่ได้สนใจเลย. เสีย จนไม่รุ่ว่าเวทนาน้นนคืออะไร. เพราะะนน้น พระพุทธเจ้าท่านจึงทรัสว่า อทุกบมสุย เวทนานี้ เห่่มอวิธ่ชานุธัย คือกวามโง ความเกยชินที่จะโง หรีอความโงนนน้นเอง.
 คีอท้งสุมเวทนา ทุกษเวทนา อทุกขมสุฮเวทนา. สิ่งอี่นที่เบ็นมายาก็มี แต่ไม่เบ็นบั้ขหา ไม่เป็นอันกรายมาก เหมีอนกับมายาที่มีอยุ่ที่เวทนา ที่กำลังพเราไปสุ่ลัถิธิน ลัทธินี่, อุกมคติน้นอุดมคติน้, กระทั้งการเมือง ดุดมกกิการเมืองนน้น การเมืองนี้ แล้วําถ้ง เบ็นทาสของอุดมกติวัวถุนิยมใช่ใหมร จะให้สมบุรณ์ทางวักกุ ก็เพื่อุุขเวทนา มันก็ไม่มี ทางจะลถาด คีออยู่เหนีอเวทนา หรีอว่าแก้กับบหต่างๆได้.

ภาวะที่ไม่แสกงความจริง เราเรียกว่ามายา; ภาวะนี้มีอยู่ที่สังขาร ทังหลาย ที่เบ็นปรากฏการณ์ก็มี, ปรากฏอยุ่ที่กิริยาแห่งการปรุงแต่งของสึ่งนนน ๆ ก็มี, แ่่ว่าที่รายยกาจกีคีอ ที่ปรากฎอยุ่ที่รธอันเกิกมาจจกการปรุงแต่งนั้น เช่น สุขเวทนา ทุกมเวทนา อทุกษมสุฯเวทนา เบ็นสิ่งสำกัญ. ถ้ารุรักสิ่งเหล่าน้้ แล้วกีจะไม่หลงใน มายาที่เบึนอันตราย หรีอว่าะะมม่หลงในมายาใด ๆ กีไก้; เพราะมายาท้งหลายจะสื้นอย่่
 หลลกให้เกลียกบัง หรีอทุกษเวทนา แล้วก็รสที่ผ่านไป่านมา ก็ยังหลอกให้โงอยู่ นั้เอง คือ อทุกบมสุบเวทนา.


> บัญหาที่ทำให้มีการเกิดสิ่งต่าง ๆ อยู่ที่เวทนา

ถ้ากุณเข้าใจเรืองน้้ กุณจะพบความจริงตรงกับหลักบองพระพุทธศาสนา ว่า ต้นตอ ทั้งหลายอัน ลยู่ที่เวทนานน้น ท่าให้เกิกนนน ทำให้เกิดนี่ ทำให้เกิกทุกสิ่งทุกอยาง ; เขิบบออกไปอีกนิดกีที่ผัผสะ เพราะันท้องมีผัสสะ มันจิงเกิกเวทนา ผัสสะน้นมันเบ็น

ก้นตอลึกเเข้าไปกว่า. เราเยาที่มันกำลัง เบึนบบ๋บหาโดยตรงก์ตือเวทนา : ฮร่อยที่ตา ทู มมุก ลิ้น กาย ใจ, หรียว่าไม่อร่อยที่าา หู จมุก ลิ้น กาย ใจ, หรีอว่าไม่มีความหมาย อะไร เม่อผ่าน ๆา นุ จมุก ล้น กาย ใจ; ล้วนแต่เบ็นมายา ทำให้ไม่รู้ตามที่เบ็นจริง. ดนในโลก ต้้งแต่อกีกมาจนถึงบั่จุบบน กระทังอนากท จะมีม๋ญยา ข้อน้้ เกี่ยวกับเวทนาหมี่อนกันหมก ลักษณะเกียวกันหมก; แ่่ว่าจะรุนเรงหรือไม่ ฮै้น อยุ่ว่า ยุกไหน สมัยไหน มันมีการปรุงแต่งหลอกลวงมาก. โกยเฉพาะอย่างยิงกียุก บังจุบันน้้ มีการก้นคว้าก้าวหน้าไปในทางปรุงแต่งให้หลอกลวงมกกยิ่งกว่ายุคที่แล้วมา; ฉะน้น จะมองกุกันในแง่เสียเปรียบไค้เปรียบ มันกีกูกยาก.

สม่ตค่อน เขาก์ไค้เปรียบในข้อที่วา ไม่มีละไรมาต้วมาก, ไม่ช้าไม่นาน กนกีเบื่อหน่ายในกามารมณ์ในอะไรไก้ กเบีนผู้บรรสุมวรกผลไปได้ ก็ได้เปรียบ. เคี่ยวนี้ มีเรองยุุ่งยากมาก เพราะว่าการประกิษฐปประกอยคกนคว้า ปรุงแต่ง เพื่อความยัวยวน มีมาก จนสางไม่ออก ก็ท่าให้จมงลงไปในกองทุกบ์มาก.

แต่ถ้าะมากิกในแง่คี คีอมองกันในแง่งี กีจะท้องคीคว่า ถ้าม้นมาก มันกั ควรจะถอยกลับมาก; เหมือนก้บว่าหว่องไปเท่าไร มันก็มีการกีกลับเท่าน้น. เพราะฉะนน เมื่อ เทว่ยงงมาก มันก์ จะมีการตีกลับมาก แล้วเราก์ใช้ประโยชน์ของการก้าวหน้าแห่ง วิชาการท้้งหลายในบั้จุบนนน้ ที่ท่าให้มันหวว่ยงงมลงไปในคความหลอกลวง ของความ อว่อยของเวทนามาก กัไห้ศีกลับมามาก และมาเร็วๆ คงจะไม่เสียเปรียบกันนัก.
 เมื่อมีความรู้มาก ควรจะมีสติบัญญาแก้บ๋ญหา ผมกเเคยกิกเรื่องน้้มาก ว่ากนในสมัยที่มีอะไรย้วยวนมากนี้ จะมีทางรอกได้ อย่างไร จากล่งที่หลอกลวงน้นๆ ก็เสยมองเห็นอยู่อย่างนี้แหละ : เพราว่าเรามีวิชา กวามรู้ที่ก้าวหน้า นี้กี้องถีอว่า เราก็มีความรวคเร็วในการที่จะเปลี่ยนแบลงค้วย. ฉะน้น
 เรามีสติบิญญฺมาก ก็ขอให้ใช้สติบัญญาทำลายมายาหรือสั่งหลอกลวงน้้ ให้มาก ให้พอกัน คือให้รู้จักกินเร็ว อึ่มเร็ว เบื่อเร็ว อย่างน้นแหละ แล้วจเหมาสสมกับสมัยบัจุุบนนน้. ขอให้ทุกคน เบ้าใจ คำว่า มายา และส่่งที่ประกอบอยู่ก้วมายา ให้สม กับที่มีการศึกษาในระคับมหาวิทยาลัย, มีบัญฆาคำเนินชีวิกให้มันคีกว่า กนที่ไม่ได้
 มายา.

เอาละ พอกันทีสำหรับการพูคจา เวลเหลีอน้นี้เบ็นเวลาสำหรับตอบคำถาม ใกรมีอะไรก็ถาม แล้วถามยยู่ในขอบเขตของห้วข้อนี้ คีอมายกกับส่งที่ประกอบอยุ่คว้วมมายา.

\section*{คำอธิบายตอบบัญญา}
(ถาม) ท่านอาจารย์ครับ ผมอยากจะกราบเรียนถามว่า ทำอย่างไรจึงจะไห้รู้ว่า จุกที่เราก้ววกถำกึกลงไป แล้วจะต้องวกกลับมา มันอู่ทรงไหน? คือจุดค่เมื่อเรามี action กงไปในทางที่ผิด ถลำลงไปแล้ว แล้วจะต้องหมุนทัวกลับมา; จุดๆน้นซึ่งเบ็นจุกสำกัดที่สุด เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เบ็นระะที่เราจะท้องหมุนกลับมาแล้ว?
(ตอบ) นีเบ็นกำถามที่กว้าง หรีอว่าที่ไม่แน่นอน ม้นจึ้นอยุ่กับบัจจัยภายใน ภายนอก, ตถานการณ์ทังหหาย ; แล้วเรื่องท่างๆ มันก้ไม่เหมือนกันทุกเรื่อง และไม่ใช่มีเรี่องเดียว. ฉะน้น ขอให้ใม้สามัญสำนึก เหตุผลอย่างสามัญสำนึกน้้ ตอบจูได้เอง. ดูตัวอย่างกนที่เขากลับ; เขากลับของเขาาอย่างไร, หรีอว่าเราที่เคย กลับน้น ในบางกรังมันกกลับของมันอย่างไร ในเรื่องอะไร.


ที่จะเกณฑ์ให้ตอบทีเดียวหมคทุกเรื่องน้นตอบไม่ได้ เบ็นหล้กเพียงข้อเคียว จะใร้กันทุกเรื่องน้้ จุจะไม่ไหว; แต่ว่าม้นตอบได้อย่างกำบนนทุบคิน คือไม่มีทางผิก ว่า บอให้มีมีวิตเบ็นอยู่ที่ประกอบต้วยสติสัมปขัณณะ ที่เราพูกมาแล้วในการบรรยาย
 สกิสัมปชัญゆะ มันจะไม่ลล่าลึก จะรุ้ทัวก่อนแต่จะถลำค้วยช้าไป ฉะน้น มันจึงหยุคได้เร็ว มันถอยกลับมาได้เร็ว.

บอให้ใช้สติลัมปชัญญะนี้เบึนเครื่องตวบกุมลตู่เดมอ มันก็จะไม่ถลำลึก ถงไปขนขึ้นไม่ได้; แล้วเราก็พยายามที่จะหยิบบัญมหเฉพพาะของเรา ไม่ต้องบัญหา ของกนอึ์น มันเหมีอนกัน. เรามีบั้มหาอย่างไร ทีเรามักจะจมงงไปไนความหลอกถวง ของมายา คืออะไร; นับต้้แแ่ว่าเราทั้งบุหรี่ไม่ได้นี่ คูจะเป็นบัญมาเด็กเล่น เด็กอมมือ มากกว่า เราก็ยังเฉาชนะบุหว่ไม่ได้ท้งที่รสของมันก์เบ็นเพียงมายา.

นี่คุณเอาตัวอย่างอนนน้ไปพิจรรณา ว่ามันจะรู้บองมันได้อ่อ่าไร, มันจะถอย กลับของมันได้อย่างไร. ถ้าสำหรับเรื่องที่ลกกไปกว่าน้น คีอเบ็น เรื่องทางจิต ทาง วิญญาม เร์องกามารมณ์ เรี้งททิภริ ความคคดความเห็นที่เตลेดเบ้ดเบ้ง นีมนนกี่ย่ง ยากกว่า; ฉะนน จงไห้ มีแติลัมปปัญญะ ไปต้งแต่แรกๆ เรื่องเล็กๆ น้อย ๆสูง ข้นไปๆ นับทังแเต่ ม๋ญหาง่ายๆ ว่า ท่าไมเราจิงตกอยู่ใต้มายาของบุหรี่? ตอบได้ แก่เบ็นหลักกว้าง ๆ อย่างนี้ อย่างกำบี้นทุบคิน ไม่มีทางจะพุคเฉพาะเรื่อง เฉพาะราย.
(ถาม) อยากะะเรียนถามท่านอาจารรยีกข้อว่า ถ้าหากว่าทุกสึ่งทุกอย่างที่เราเห็น มันแบนสังยาร เราจะแยกมันออกจากธาาุได้อ่างไรา
(ตอบ) คำพูคน้ประหลากเสียแแ้ว. คำว่า "ลังยาร" นนม้น เเ็นคำกลาง ใช้แก่ทุกสึ่ง : ทุกสึ่งมันมีการปรุงแต่ง มีเหตุบป้จัอปรุงแต่ง ปรุงแเค่งสึ่งอื่น จะเรียก มันอย่างอื่น ว่าขบธ์ ว่าธาตุ ว่าอายตนะ ว่าเวทนา ว่าอะไรก์ได้ท้งน้น เบ็นลังบาร


ทังนน. จะเรียก ในรานะ ที่มัน เขึนส่วนประกอบ ของส่วนอื่น ก็เรัยกว่าธาตุด, ถ้ามัน เม็นกลุ่ม กันแล้ว จิงจะสำเร็จประโยชน์อย่างหนึ่งๆ นี้เราเรียกว่าขันธ์, หรือ
 แล้วเบ็นลังขารด้วยกันทังนนน

มันมี มายา อย่ที่สี่งเหล่าน้น : จตู่มี่อาการ ในหน้าที่ของสิ่งเหล่าน้น หรีอ
 อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ร้ายกาจเท่ากับมายาของรสที่เป็นความสุข ความเอร่กอร่อย เรจึงพูกมากหรีอเน้นมากในเรื่องน้้.

ถ้ากามอย่างตะกี้นี้ ไปศึกมบา คำว่าธาตุ ว่าขันธ์ ว่าอายตนะ ว่า เวทนา ว่าสังบาร ว่า วิญญาณ อะไรกีตาม, ไปศึกษาคำหล่านน กัจะเห็นไค้ว่า ทุก ๆ สึ่งเห่าน้้เบ็นลังขารอันหนึ่งๆ ในความหมายหนึ่ง ๆ.


(ตอบ) บัญหานี้ก็กามามเพื่อให้อธิบายซ้ำ แยกให้ช้ตออกไป ก็ต้องไล่ไป ทั้งแต่ : สุบเวทนา มีความเอร็ดอร่อย ยัวยวน เป็นมายา หลอกให้เรารัก, ทีนี้ ทุกบเวทนา ก็มีความเจ็บปวด ความไม่น่าปรารถนา เบ็นมายาสำหรับหลอกให้เราโกรธ ใหเราเกลียค ให้เรากล้ว หรืออะไรที่มันคล้ยย ๆ กัน, ส่วน อทุกบมสุบเวทนา ม้นไม่ ให้เกิคความรู้สึก ๒ อย่างนน อย่างใดอย่างหนึ่งเลย ผ ผ่านไปค้วยความโง่ ทุกครังที่ เวกนากิกขึ้น มันก์คีอเพึ่มความโร่ เพื่มความไม้รุอะไร ไม่สนใจอะไร; ไม่เข้าถึง ตัวสังขารที่เป็น อทุกขมตุขเวทนา เราจึงไม่รุ้กักเวทนา ไม่รู้จัสส่งที่เรียกว่า เวทนา ไม่รุจักความจริงก่าง ๆ ของสิ่งที่เรียกว่าเวทนา.

ถ้าจะ พูคให้ชัด ก็เอาอย่างนี้ก็เล้วกัน คือว่า เราไม่สนใจอะไรเสียเลย, อะไรมันจะผ่านไปอย่างไร เราก็ไม่สนใจสีียเลย เราก์ไม่นลาดช็น. เคี่ยวนี้เราไม่ยอม อะไรจะผ่านมา เราจะจับข้นมากู้ มาพิจารณา เราก็ฉลาคข้้นทุกที. สำหรับอทุกขมสุตเวทนา คีอเวทนาที่เฉย ไม่แน่ลงไป่าน่ารักหริอน่าเกลียกนัน มันกัทำให้โง ทึ่มไปเละ
 มันก็พอกพูนนิสัย ไม่รุ้สกท่ออะไร ไม่สังเกตอะไร ไมูรัสึกท่ออะไรนี่มากข้้น ๆ. เรา เรียกว่ามันเพื่มอวิชชา เพิ่มความชินแห่งอวิชชา เพื่มความชินที่จะโิ่ จะสะเพร่า จะปล่อย ไปทามความไม่รู่.

เรื่องรรรมดาสาม้ม ก็ควรจะพุดว่า เราไม่สนใจกบบล่งมี่งเราควระะรู้จัก ในเมื่อสึ่งนน ๆ มันกีผ่านมาๆๆ เหมือนกบับมาสอนเรา. ถ้าจะยกตัวอย่างในทางวัตกุ
 เสมอ แล้วเราก็ไม่สนใจที่จะรู้ว่า มันเบึนอะไร. ตอนน้น้นยูไไม่ให้ผลอะไร แต่ต่อไป มันจะให้ผลว่า เราจะไปหลงรักในสิ่งที่น่าวัก ไปหลงเกลียคในสิงที่น่าเกลียค; เพราะ เราไม่สนใจส่งที่เรียกว่าเวทนา ในรูปธรรมชาติ ธรรมคาสามัญที่มันมือยู่.

เราไม่สนใจเวทนา ซึ่งมันจะมีความหมายรุนแรงท่อเมื่อเบ็นสุฯหรี่อทุกขเวทนา ส่วนอทุกขมสุฯเวทนาน้แหมือนกับพืนฐานทัว \(ๆ\) ไป; ฉะนน จะต้องแยกกันให้รุจัทว่า สุขเวทนานี้ำให้เราชันที่จะรัก, ทุกขเวนนาก็ช์นที่จะทำให้เราเกลียด มันกีทำให้เรา ชินที่จะเกลียก เกยชินที่จะกลียย จะโกรธ, อทุกขมสุขเวทนา ก็จะทำให้ มेนที่จะ ปล่อยให้มนผ่านพ้น ๆไป โคยไม่สนใจอะไร ไม่อยากรุดะไร.

อทุกบมสุบเวทนานี้จับยาก แต่ที่แท้มันก็มีอยุ่ตกอคเวลากีว่าได้ เพราะตา ลืมอยุ่มันก์เห็นภาพ ม้นกุรูสกกชนิคเฉะ ๆ อยู่, นูได้ยินอยู่ มันก์ได้ยินเสียง แก่ม้น ไม่มีความหมายศรงกับเรื่องราว ที่จะให้ักหรีอเกลียก มันก็เฉยๆ ท่อเมื่อรูปหรีอเสียง จงงะเกลูงก.





















๑ढే
ยกทัวอย่างคนที่อกหัก ถ้าเขามีความรุ้ว่าตถตา - มันอย่างนี้เอง มันก็ทน นิดหน่ซยเท่าน้น ถ้าเขาไม่รู้ เขาต้องไปกินยาตาย เพราะมันนหล่่อที่จะทนได้.
(ถาม) สมขอเรียนกามท่านอาจรรยว่า ถ้าสมมติเรากิกุุขเวทหา หรีอว่าุุกร


 ทุกษเวทนา หรือ สุฯเวทนาก็ตามอย่างรุนแรง ที่มนนได้เกิดข้้น เราใช้สติสัมปชัญญะใน กรณีน้นอย่าถถูกต้อง. ขอร้องว่ากุณ ลต่าใช้ลำว่ากลบเกลื่อน กุณ้องใช้ำว่าออน ราก. ถ้ามีสติบัญญา สติสัมปชัญญะเพียงพอจริง ม้นไม่ใช่เบีนการกลบเกลื่อน. กวาม หมายหรืออิทธิพลของเวทนาน้นๆ มันเบ็นการถอนราก ตัครากให้มันหยุกไไป ให้มัน ระงับไป; ฉะนนเมื่อมันหยุดไป ระงับไป มันกกาะเบ็นเวทนาอันอื่น ชนิคอึน. แม้ว่าจะสเกราะห์ไว้ในอทุกรมสุฯเวnนา ก็ในความหมายอึ่น, คือเบีนผลของการไช้ สติบัญฎา ถอนราก ตักราก ของเวทนา ทุกข์และสุป ซึ่งจะเบ็นอุเบกขาชนิดที่มีแกก่พระ อริแเท้ไป; ไม่มาอยู่ในระดับส้กว่า อทุกขมสุขเวnนาธรรมจาสาม้ญในชีวิกประจำวัน.

กำ ๒ คำน้้ปนเปกันยุ่ง คือกำว่า ลุเบกบา กับคำว่า อทุกบมสุบ ระวัง
ใท้ลีมันจะหลอก, ทัวหนังสีอน้้จะหลอก เบ็นมายาทางตัวหนังสีย; แล้วคนโกยมาก ก็ชอบเอากำว่า ถุเบกขา มาใช้กบบอทุกษมสุฯเวทนา ธรรมดาสามัญ. ม้น้้องเบ็น
 เรียกว่า อุเบกขา มากกว่า; เรื่องมันก์ไม่บัดกัน มันลงรูปกัน. สติบับญขา สทิสัมปชัญญะ มาทันท่วงที ระัับทุกขเวทนา หรีอ สูขเวทนาน้นได้ ก็ถึงความวางเฉย อันหนึ่ง.

ทีน้ถ้าถามว่า เวทนาที่มาจากความวางเฉยม้นคึออะไร? ต้องพูคว่า อทุกขมสุมเวทนาอยุ่คี เพราะกามหลักเราจะมีเวทนาแต่เพียง \(๓\) เท่าน้น คือ สุข คือ ทุกข์ และ

อทุกฐมสุฯ ; อุุกข์ อสุข นนนแหละ ภาษาบาลีเปาว่า อทุกขมสุข, อย่าข้าใจว่า เบ็นอื่น คือ อทุก์์ อสุข ก็เรียกว่า อทุกมมตุุ.

ที้นเรามี อทุกบมสุบเวทนา ตามปกกิินี้ไม่ใช่อุ่เขกบา หรี่อความวางเฉย ที่มาจากสติบัญญญ; เพราะว่ามันไม่รู้รันไม่ลึมหูลึมตา มันหลับตาปล่อยไปอย่างน้นเอง จึงเรียกว่า อทุกมมสุงเวทนาในระกับธรรมคา ก็ถุกแล้ว.
 ว่านี้กเ เบึนสักว่าเวทนา แล้วกกเฉยได้. อีกทีหนึ่งมันจะเฉยโดยอัตโนมติ คึอเฉย
 จาก อุเบกขา นี้ จะเรัยกว่าเวทนาจะไร? ก็เรียกว่า อทุกขมสุขเวตนา, จะเรียกว่า
 เวทนา อุเบกขาเวทนา นี้ไม่ค่อยมีเรียก เรียกแต่อทุกบมสุบเวทนา ในความหมาย ว่าเบ็นค้วยอวิชชขาก์ไไ้ ในความหมายที่ว่าม้นมาจาก ลุเบกขา ของหระอรหันต์ก์ไก้.
(ถาม) กรานเรียนอาจารส่ว่า เรื่องที่พูคไปว่า สมมติเราเกิคมีความทุกข์ข้นมา
 ของมมมมัไม่เบ็นการถอนรากถอนโคนเถย. ทัวอย่างการพิจารณาบ๋จจงวกขม์ก็เหมือนกัน รู้สีก ว่ามันคล้ย ๆ ว่าหลอกกัววองเสียมากกว่า มันไม่ไก้กอนรากถอนโคนของจิไใจว่า ที่พิจารแา ฉันข้าวกอนเร้าอะไไนน ม้นแบินปถิกุดหรีออะไรทำนองน้น.
(ตอบ) ก็ไไ้ นี่เบ็นบัญญหาที่คี กุณถาม บ๋ญหาที่ดี ที่กวรจะถาม มัน เกี่ยวกบความหมายของคำชึ่งยังไม่รุ่. คำว่า "กลบเกลื่อน" กีมีความหมายยย่างหนึ่ง ควรจะไล่มาต้้งแค่ำว่า บ้องกัน กวมมหมายหนึ่ง, แล้วกลบเกลื่อนไว้ บี่กไว้ ก็อย่าง หนึ่ง, แล้วแก้ไข กีอีกอย่างหนึ่ง, แล้วตักราก ถอนเหง้า ถอนโคน นี้ม้นกีอีก อย่างหนึ่ง, เบ็นระกับๆ มา. อาจจะใช้อย่างงมงาย ไม่ได้ผลเณยก์ได้, เหมือนนกแก้วนกษุนทอง ก็บ่นบริกรรม สกิสัมปขัญญะ หรีอบริกรรมบั่จงเวกขณ์ ก็ได้; อย่างนี้จะไม่เป็นการกลบเกลื่อนค้วย ซ้าไป, หรีอว่าจะไม่เบ็นการบืองกันด้ายซ้ำไป.

ข้อนฏิบิต้้องมีความหมาย มันจึงจะมีลักษณะที่เบึนการบ้องก้น, หรีรรุ้จักต้ว แล้วยงม่ามันไม่ได้ กีบี่กทับมันไว้ก่อน กลบเกล่อนม้นไว้ก่อน หรีอกีกว่าน้นเห็นลึก กว่าน้น ก็แก้ไขไปบ้าง, ถ้าคึกว่าน้นอีกก็ว่าตัคราก; ฉะนน ข้อปฏิบิตให้ มีอยู่หลาะ ๆ ระด้บ แล้วแต่วาภกกษุองค์หนึ่ง ๆรูปหนึ่งน้น เขาจะสามารถใช้ม้นในระคับไหน ไม่มี บักนัน ไปศึกษาเอเอง เพราะว่ามีความรู้พอแล้ว ที่จะไปแแกความหมายของคำว่า บื้องกัน กลบเกลื่อน แก้ไข ตั่กราก.

\title{
โมกบธรรมปประฺุกต์ \\ - 『ー
}


\section*{จะครจงเนีวิตยูู่โดยวิสีใด}


 ต้องถึงขนาตสมกับทึ่จะเรียกว่ามนุษย์ ? เหมีอนอย่างที่ไต้กล่าวมาแล้วในครัง ที่แล้วมาว่า เบ็นคนสักว่าเบ็นบุคศล, ที่เกิคูมากเเบ็นบุคตล เป็นค่ำกลางๆ.



มีชีวิตเบ็นมนุษย์ ต้องอยู่ด้วยธรรมสำหรับหลุดพ้น






















 ธรรมะทำให้หลุดพ้น คือ ศีล สมาธิ บัญญา



 อฺุ!ไh.



 มันจงจะราดชิวิตอุ่ได้ในส่วนน้.








 ไร้ในแบบมบับต่งๆ.

คำว่า "ม๋บญา" คือความรู้พอตัว ตามที่ควรละะู้; ถ้ารู้ไม่พอต้ว หรีอไม่ถึงระคับ น้ม้นต้องตาย คือมันทำอะไรไม่เป็น : มันหลบหลีกคัตรุไม่เป็น, อะไรไม่เป็นอีกหลาย \(\eta\) อย่าง มันต้องตาย. ฉะนนน เราก์มีบีมญฉา ตามตัญชาตญานอยู่
 ในพวกบั้มญาตามธรรมชาติ แล้วก็ได้ร้บการพัมนาจนกว่าจะได้เบ็นบัญญญา ชนิดที่จะตัก กิเลงได้ มรรสุมรรก ผล นิพพาน ได้.
 เกรัจฉานก็มี. สัญช่ตบ๋๋ษぬา น้เงังท่ายทอคกันได้ทางสายโลหิต เรียกว่าเราทุกกนก็มี ตัญชาตบับมายยุ่แล้ว; แล้วอนนนนผมอยากจะให้สนใจ ว่ามันมี ญาณที่เกิดเองโกต ธรรมชาติ เรียกว่าตัญชาตญาณ. ไปหาศึกษาดูเบบบฉบบบ่าค้วยเรื่องส้ฉชากญาณ จากทำรา biology หรืออะไรกไได้ แต่ในที่น้ ต้องการเพียงให้รู้ว่า เรามีฆาณหรีอบัญญา จะไรอยู่รคคับหนึ่ง อยู่ด้วยกันทุกคน.

สิ่งที่เรีกว่า ฉาณ หรีอ บ๋ญญานี้ มัน เบึนธาตุตามธรรมชาติ ซง่งท้องมี แล้วก็่ายทถคกันมา; ที่พวกพุทธบริษ้ทบางพวกเขาเรียกว่า เชื้อแห่งความเบ็นพุทธะ มีอยู่แล้วในทุกคน.

เรื่องเชื้อแห่งพุทธะน้้ ถูกซักหนักเข้า เขาโมโหขึ้นมา เขากับอกว่ามีเม้ใน สุนข ; กนช้กก็เห็นเบ็นคำค่นลยโกรธเสีย เลยไม่พูกกันอีก.


\title{
ศึกษาเครื่องทำให้หลุดพ้น โดยวิธีอุปมา
}

 แส้ม้มาพุดให้พ้ง่งยยกว่า.

















 แท่ไม่น่าดู่. ที้กี ฮีนอตู่บนศีล เหมือนกับแผ่นคินที่ม้นคง แล้วก็ลับลงไปที่ หิน คือ สมาธิ ตามวิธีที่ถูกต้อง เดียวก็็ เกิลเบึนภาวิตบ๋ญญา คาบที่กมเฉียบ, บข บญญาทึ่อๆ มันมากลายเบ็นบัญญาที่กมเฉียบ แล้วก็ตักบัญหาต่าง ๆ ได้.

ถ้าเราจำดุปมา ก็จำง่าย ว่าคน ๆ หนึ่งเซาเอามีคคาบมา ยืนอยุ่บนแผ่นคิน ลับลงไปที่หิน จนมีคของเขากม, แล้ก็โางเชิงหนามได้ ตัดเซิงหนามกกซัฏได้. เซิงหนามในที้นี้หมายถึงเถาวัถย์ที่มีหนาม หรือมีอะไรย่่งกว่าหนามพ้นกันอยู่ ออกไป
 กระเด็นเบ็นทางโล่งออกไปได้.

ทุกคนมีตัแชาตบับญญายังไม่ได้ส้บส่าหวับตักหนาม หรีอกัดเชิงหนามไม่เข้า มันท้งเหนียวทั้งกัคยาก ; ฉะนน เขาจึงต้องลับด้วยหินคคอสมาริ. เมื่อยีนอยุ่บนแผ่นกิน ที่มนคกงคือศึล กีเกิดบัญญากมกล้าตักเธิงหนาม คีอกิเลสท้งงลายอันสับสนน้นได้
 นานาชนิคโคยประการทั้งปวง. ฉะน้นก็คววเรียกว่า ชีวิตแห่งการลับดาบ นนนแหละ
 ทุกวันลับทุกวัน ตัคเชิงหนามออกไปทุกวัน จนมันเกลื้ตงไป.

ทุกกนแม้้ะเบ็นบุถุชนชันหนาช้นเลวอย่างไร ก็ต้องมีชิวิกอยุ่ค้วยศึก สมาธิ บัญぬา จิงมีการลับดาบค้วยการยียอยู่บนแผ่นคินคือศีล ลับลงไปที่หินคีอสมาธิ.

จากคำพุคน้้ กุณก็ก้องเข้าจขอาเองชิว่า เราเกิกมานี่เพื่อลับดาบ ตัดเชิง หนาม คือ บ๋ญหาของมนุษย์ท้งหลายให้หมดไป แล้วเป็นมนุษย์ที่สมมูรณ์; ไม่ใช่ เกิกมาเพื่อกิน เพื่อกาม เพ่อเกียรกิ เหมีอนคนโงโ้้งหถายในโลกนี้ แล้วกก้อ้างตัวองว่า เบ็นผู้มีมับมญา. นักปราชญ์ที่โลิลึงงนาดหถงเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เขาจึงว่า

ผมบ้า ในเารที่เอเเรื่องโลกุตตระมาตอนชาวบ้าน ซึ่งข้อน้้อังต้องยืนยันเสมอว่า ศีล สมาธิ ม๋๋ญฆา จำเบึนล่าหรับทุกลนที่มีมีวิตอघู่ เพื่อกวามเจริญงยกงามก้าวหน้า ตาม หนทางของรีวิตนน ; ฉะนนเขาท้องเน็นผู้ที่ลับคาบ และใช้ดาบอยุ่ตลอดวันทกอดคคน.

มีชีวิตอยู่ด้วยศีล สมาธิ บัญญา จึงจะหมดบัญหา นี่ขอให้ไปจับกันดูกับััญหาที่ว่า เราจะค่ารงชีวิกหรีอครองชีวิทอยุ่อย่างไร
 กนเดียว เบ็นชาวบ้าน เบ็นชาวนา รุ่ม่่ามอยู่ตามนา ทำไร่ไดนา ก็ต้องมีคีล ตามแบบ ของชาวนา ต้องมีสมาธิ กามแบบของชาวนา ต้องมีม๋มญญา ตามแบบของชาวนา เขาจึง จะรอคอย่่ได้.

ขอพูดไ้วเสียค้วยเลยว่า ตีล สมาธิ บ๋ญญญา นื่แยกกันไม่ได้; ถ้าแยกกัน แล้วบ็นไม่มีผลคี หรีออาจจะไม่มีผลอะไรเณยก์ได้, ท้องมาค้วยกันเหมีอนกับสามเกลอ จนถึงงนาจไม่รู่วาใครมาก่อน มานล้ง, ที่เขาพูดตามธรรมเนียม เขาพูคว่า ศีล แล้ว สมาธิ แล้วบัญญา เรียงลำกับไว้อย่างนี้; แต่ที่ พระพุทธเจ้าท่านตรัสเบ็นจริงเบ็นจัง
 มีก่อน, แล้วิจงงมี มากึงศี่ คือสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชี่โว, แล้วจึง มากึงสมาธิ คือสัมมาวายาโม สัมมาสตั สัมมาสมาธิ. ไปคุเอาเองรายละเอียค ในเรื่องอริยมรรคมีองค์ \(\varsigma\); เพราะ บ๋ญญฯต้องนำหน้า อย่างที่เรียกว่ารุ่ขอรุณมขง ทีกสั่ง ; ถ้าบัมญาไม่นำหน้า ศศลก์เข้ารกเข้าพงหมด
 ขออกะยทีจะกล่าวว่า พวกกุณมาที่นี่อะไรลากมา ถ้าหากไม่ใช่บับญา คือความรู้ในส่วน ที่เฮารู้ว่าควรจะทำจะไรในเบื้องท้นนี่ อันนี้กเเบ็นบัญญขเหมือนกัน บัญญากัพามา;
 แล้ว์ที่าสมาธิ แล้วํกำบัญญาอีก วนกันอยุ่ในตัวบบ็นวงกลมไม่แยกจากกันได้.

ถ้เราะะฆุููกล้อลักล้อหนึ่ง ที่ประกอบต้วยกง \(๓\) กง เป็นหนึ่งวงล้อนี้ มัน ก็จะกล้าย ตีล สมาธิ บึ่ญญา ตลักดันกันไปตามเรื่อง จะเอาอันไหนไปต้งต้นก์ได้ : มีบ้มญาก์ทำให้หู้กักรักษาศีล, รักษาศีลก์เบ็นสมาธิง่าย, เบ็นสมาธิแล้วกร่ว่วยส่งเเริม ให้บัญญามีกำลังอ่งข้นไป, กำลังของบั้ญญาย่งขึ้นไปเท่าไร ก็ส่งให้มีคีลสูงส่งขึ้นไปเท่านน, สมาธีกี่ง่งสูง บั้ญญาก์ย่งสู่ง มันวนไปในทางสุงเรื่ยย มันก็สูงสุดได้ กีตัคบัญดาได้ดริง
 ที่ประกบก้นเข้าเบึนวงล้อแล้วกหนมุนไปในทงงที่สุงข้นไป สุงข้นไป. เร่พุดให้เป็นอุปมา ไห้จ่าง่ายลีมยาก ว่าเบืนชีวิตแห่งการลับกาบประจำตัว.

เรามีคาบประจำต้ว คีอสัญชาตบัญญา หรือละณชากญาณก์เรียก; ได้มีคาบ มาแล้ว เบ็นดาบประจำตัวไม่ได้ลับ คล้าย ๆกับว่าพอส้กว่าบี็นกาบเท่าน้น มันไม่คม

 การนอนหลับน้้ สัตว่เๆรัจฉานมันก์ทำเบ็น; เพาะะะะน้น บัญญาที่ไก้มาแต่เคิมมันมี แค่เพียงเท่าน้น. เกี่ยวน้้เอมมาลับให้คมกล้า กีเลยรู้เรององอะไรมากกว่านนน, ให้แก้ บ้มหาอะไรไก้มากกว่าน้น; นี่ม้นเบ็นเรื่องของมนุษย์ ที่ว่ามันมีไจสุงข้นมาตามลำคับ.
ต้องอยู่ด้วย ศีล สมาธิ บ๋ญญา ตามความเหมาะสมแห่งตน
ขอให้พิจารณากูเอาค้วยทนเอง โคยไม่ท้องเชื่อผม พิจารณาจนเห็นเองว่า เราต้องอยู่ค้วย ตีล สมาธิ บั๋ญญา ตามระกับ ตามภูมิ ตามช้น ที่เหมาะสมแห่งตน \(ๆ\); จะเอววัยเบ็นหล้ก ก็ตามระกับของวัย : ที่าเบ็นเก็กก์ต้องมี ศีล สมาธิ บัญญา อย่างเด็ก, เบ็นว้อุุ่นก์มี ศีล สมาธิ บ้ญญา ถูกต้องอย่างวัยุุ่น, เบ็นคนหนุ่มสาวเต็มตัว กีมี ศีล สมาธิ บัญญาพอท้ว, จะเป็นพ่อบ้าน แม่เรือน ก็มีถูงไกลข้นไป, กระทั้งเบ็นคนเฌ่า คนแก่ผ่านโลกมามากแล้ว ก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเอง, จะพอใจอยุ่ในระกับเดิมอย่างไรได้.

๒๑๐
โมกขธรรมประยุตต์
เรามี ศีล สมาธิ บัญぬา เหมือนก้บเบ็นการลับบัญぬา ลับความรู่ คือลับจบ ประจำตัวน้้อยู่เรื่อยไป; เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันกเเป็นอย่างน้น. ทำผิกลงไป ทีหนึ่งนน้ มันก็ฉลาดจ้้นมาก เหม่อนกับลับอย่างกี; ทำกูกเสียอืกมันชวนให้โง ชวนให้ อวดคี ชวนให้ลิงโลด ไม่ค่อยจะเบ็นการลับ เว้นได้แต่เขาจะเบ็นผู้มีสกิสัมปชัญมะ มีบัญฆไไม่ลิงโลคในเมี่อทำอะไรถูก ซึ่งเบ็นการสอนให้ฉลาดได้มากเหมือนกัน. แต่
 ทำกูกก์ไปม้วลิงโลด บ้ากียรติ บ้าะะไรอยุ่ กีเลยไม่เป็นการสับที่คี.

ขอบอกกล่าวว่า ให้ทุกกนนี่ รู้จัจัจัจริวนน้ให้ถูกต้อง ; เมื่อทำจะไรผิก ลงไป ก็ขอให้ความผิคนนสสอนให้ฉลาด, เมื่อทำอะไรถุกลงไป ก็ขอให้มันสอนให้ฉลาจ
 ค้วยอุปมา.

\section*{ศีล สมาธิ บ๋ญญาเบ็นบทเรียนประจำที่ต้องศึกษาปฏิบตต}

สรุปความว่า ตีล น้นเหมือนแต่นกิน เบ็นรากฐานที่มันคง ; สมาธิ น้เบ็นหินลับ มีกคาบน้น. กาบน้นทีแรกยังไม่ได้ล้บ ก็เรียกว่า สัญชาตฉาณ; ถ้า ลัเคมเฉียบแล้ว ก็เรียกว่าภาวิตบัญญา ก็ตัดเชิงหนาม คือม่านอวิชชา ซึ่งบ็นที่เกิด แห่งกิเลสท้งหลายพังทะลายไป; ความหลุุพ้นหรือความรอคตัวว์มีได้พราะเหตุน้้.


ประจำ,

 แล้วก็ก้กคความโงอันสุดท้าย ที่ทักได้ยาก ที่มองเห็นยาก; ฉะะนน อย่าเพ่คกิดว่า เรียนเพียงแค่มหาวิทยาล้ยน้้ มันเบ็นการลับคบบที่เพียงพอแล้ว ม มันอาจจะไม่มีความ หมายอะไรเสยก์ได้ เพราะเรืองที่จะต้องรู้เจ้งแแทงตลอกน้น มันมีมากกว่าน้้. ในระกับ

มหาวิทยาลัยน้ เพียงแต่รูิชิชชพพอันหนึ่งเท่าน้น，จย่างหนึ่งๆเท่านน ；ยังไม่สมารถ จะรุ้กักัชิิตทั้หมมดได้ ว่าทำไมจจงต้องเบ็นทุกข์，แล้วจะกำจัดมันออกไปอย่างไร．

กุณจงมองให้เห็นว่า การศึกษาระดับมหาวิทตาลัะเบ็นต้นน้ ทำเพื่ออาชีพ และ เมืนส่วนร่างกาย ที่จะต้องรู้ จะต้องทำได้ ให้หมจบั้ญหาทงการดำรงซิวิต．แต่ที้น มันก็เหลิง ก็หลงมัวเมา ในเรื่องการคำรงชีวิศทางร่างกายน้้ ไม่รู้จักอ่มจักพย ด้วย เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ จึงเบึนการที่ธุดหลุมผั่ตัวเองอยุ่ในสึ่งเหล่าน้น．คาบ
 ขอให้สนใจเรื่อง ตี่ล สมาธิ บัญฯา ว่าเบึนหน้าที่ประจำ เม็นบทเรียนที่ต้องศึกษา แล้ว้ก็เเืืนหน้าที่ที่ต้องปฏิบติ ให้เกิกเบ็นผลออกมา．นี่ผมเรียกว่า ประยุกต์โมกขธรรม ที่เก็บไว้ในพระไตรบี่ฏก หรีอบนหิ้งน้น เอามาใช้；เหมือนกกบว่ากาบที่ไม่เคยลับเก็บ ไว้บนห้้งน้้ เอาถงมาดับให้มันคม ให้มันใช้ได้．

ความรู้ทางปริยินินจำเบ็นที่สุดที่จะต้องมี ท้องเก็บไว้ในพระไตรบี่ฏก เก็บไว้ บนห้̆ง น นันเหมือนกับว่าเราต้องมีมีคดาบ แผ้ถ้างงไไ่ได้ลับ ก็เอกงมาลับ．ที้น์ ความรู้ที่ท้องลับและใช้มันไปนี่ ใช้มันไปเรื่อย ใช้กบที่คมแล้ว้น่เรื่อย ๆ ไป จนตลอด ชีวิต ；นีมันเบ็นหน้าที่ เบ็นสิ่งที่ต้องทำ．ให้รู้กัก ตีล สมาธิ บีญญา ในฐานะ
 เอามาใช้กับชาวบ้านไม่ได้．

รู้จักศีล สมาธิ บ้ญญา ให้ชัดเจน


ที้น้ เราก็จะพูกกันถึงเรื่อง ศีล สมาธิ บัญญญา ให้ชัตจจนลงไปตามสมควร． คำ \(๓\) คำนี้ ผ่านหูพวกเราเบ็นอ้นมาก แล้ว้ก็เนไปอย่างพิธิรีตอง．ใครกกูตดได้ว่า ศีล สมาธิ บัญญา；แล้วว์มีมีความเชื่อสีบ ๆ กันมา ว่าเก็บไว้ที่วัด．ไปบวชเบ็นพระ เบ็นเณร แล้วึจจงะมี ศีล สมาธิ บั้ญญา ปฏิบติไปเพื่อบรรลุ มรรค ผล นิพพาน．
bola
โมกขเรรมประยุต์
นมมันกิคการแบ่งแยกกันอย่างนี้ อย่างโง่และที่สุด มีจุดต้งต้นอยู่ที่ไม่รู้; กัต้งต้นตรงที่ กนไม้รู้ ไปจนกว่าจรุ้ํ ฉะนน ศีล สมาธิ บัญฆา ต้องมีจุดต้งต้นที่ปุกุชนคนธรรมดา ไปตามลำกับ.

น้ำำว่า ศ็ล ตัวหน้งสือแปลว่า ปกติ หรือไม่ผิกปกติ เรียกว่าศีล, คำว่า กี- ละ น้แแปลว่าปกทิ อยุ่นึ่งเหมือนก้อนหิน มันจะเบ็นกำๆเถียวกันก็ได้ ศี- ละ กับ ศิลา. คำว่า "ปกติ" นี้ มัน เบึนปกติทางนามธิรรม ทางกาย ทางวาจา คือปกติ ชนิดที่เกี่ยวกับจิกใจ หรือทางการกระทำ ไม่ไช่วักถุปกทิ; แต่มันเบ็น กาย วาจาปกทิ น้กีเเรีกว่า ศึล.
 ค่อยมีใกรเรียก ; เขาเอาศีลไว้ที่ปกกกิ ทางกาย ทางวาจา เพื่อจะแก้ไขบับยหาข้อน้ก่อน.

> หลักปฏิบิต่ส่วนศีล

ถ้มมีความถูตต้อง ทางกาย ทางวาจา ในชิวิตประจำวันก่อน แล้วเเรยกว่า
 ม้นกียังไม่หมด มันมีมากกว่าน้นมากน้ก. ถ้าแยกเบ็นหัวข้อละเอียคแล้ว มันจะหลายพ้น หลายหม่นก็ได้; แก่ถ้าสรุปม้นก็เหลือข้อเกียว ว่าปกติไม่มีโทษ เกี่ยวกับกายวาจา นน้นแหละลือศีล. ไปทำเอาเองกีแลววกัน ให้มีความปกกิไม่เกิกโทษบื้นเพราะร่างกาย และเพราะวาจากีอการพูคจา.


ศีลจะต้องทั้งท้นมีเสียฑ้งแก่การที่มีร่างกายที่ถุกท้อง เรื่องความสะอาค เรื่องกิน เรื่องถ่าย เรื่องอาบ เรื่องบริทาร่างกาย; นี่ก็เบ็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายให้มีความ ถูกต้อง ต้องสเคราะห์เข้าไว้ในศึลค้วยเหมือนก้น. ฉะนนน จึงมีการกระทำที่าถูต้อง เกี่ยวกับร่างกาย ทุกอย่างทุกประการ : คำเนินชีวิต หาเล้ยงชิวิๆ อ อย่างที่กุณเรียน

แล้วประกอ่บอาชีพ หาเงินมา ไค้เงินมา มีเงินอยู่ ใช้เงินไปในชีวิตอย่างน้ ก็อยุ่ใน ขอบเขตของศีล ต้องมีความถูกต้อง ไม่เกิกเบ็นอ้นกรายข้้นทางกาย.

ทางวาจานี้กีมี่ารพูคจาที่ไม่เบึนโหษเบ็นลันตรายบก่ผ่ายใด คิอผ่าย เราองก็ได้ ผ่ายผู้อื่อก็ได้ ต้องไม่มีโทษ ก็เรียกว่า มีศีลได้ทางวาจา.

ที่แจกออกไปเบ็น พูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเต้อ อะไร ก็ทาม นน้แหละมันเบ็นลักษณะที่ประกอบอยู่ค้วยโทษ แก่เราบ้าง แก่ผู้อื่นบ้า แก่ท้ง ๒ ผ่ายบ้าง : เบ็นเรื่องยกรัวอย่างมาเท่านน ไม่พุคเท็จ ไม่พุดคําหยาบ ไม่พูคส่อสสยา ไม่พูกเพ้อเจ้อ แล้ว้องไไม่พูกอี่น \(ๆ\) อีกหณางอย่าง ที่มันแยกแขนงยอกไปไไ้.

เรามีวาจาที่กูกต้อง ไม่ทำอันตรายใคร แค่เบ็นไปเพื่อประโยชน์ ก่อให้ เกิจประโยชน์แก่กุกผ้าย; นี่กีเรียกว่ามีศีคีถุกต้อง ทางวาจา.

รวมกันแล้วถูคต้องทุ้งทางกาย, ถูกต้องทั้งทางวาจา ในอริยมรรคมีองก์ ๘ นน เรียกว่า สัมมววาจา - มีวจาถุกต้อง, สัมมากัมมันโต - มีกรรงานทางร่างกาย ถูกต้อง, สัมมาอาชีโว - คำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง ; สามอย่านน้เรียกว่าศีล. ไปทบ ทวนใหม่ ไปท่องกันให้เม่นยำ เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์ \(๘\).

เดี่งวน้้กนเขาถือศีลกันอย่างนกแก้วนกรุนทอง คือพอว่าศศคจบก็มีศีถแล้ว แล้วก็ทำอะไรงมงายอย่าไไม่รู้. หรีอว่าดีกว่าน้นหน่อย กีมีศีถอยางเล่นละกร : ออกท่า ออกทางอย่านน้นอย่างนี้ ไม่กินข้าวเย็นไม่อะไร่าง ๆ แต่มีนเบ็นเพิยงการแสดงท่าทาง ไม่ลึกลงไปถึงเจตนาอันแท้จริง. ถ้าเรามีศีลอย่างนกแก้วนกขุนทอง มีศึลอย่างเล่น ละครอะไรกันยยู่เสียเบ็นส่วนใหญ่ ก์ไปปรรับปรุงกันเสียใหม่ ให้มีศีกถูกต้อง.

ศีลนี้มีแล้ว จะมีความปกกิ ที่กาย ที่วาจา ไม่มีโทษทางกาย ทางงาจา; เรากีอยุ่เบ็นสุขสบายเพราะศศลน้น ในส่วนเบื้องต้นระดับรากฐาน จึงเปียบเหมือน

แผ่นกิน, ท้องมีแผ่นคินสำหรับเหยียบสำหรับยีน สำหรับอยุ่อาศยย มีศีถเหมือนแผ่นกิน อย่างนี้.

ทีนี้ เมื่อปฏิบิิตี่ล อย่างนี้ดีแล้ว ก็มีผล ออกไปเบ็น ๒ ทาง : กีอมี ความสุขเบ็น กายวิเวก นี้่่วนหนึ่ง, อึกส่วนหนึ่งก์ เบืนบ้จจะยเกี้อกูลแก่ความมีสมาธิ. ขอให้คนรักษาศึกนี่ ทังความปรารถนา จะเอาอานิสงส์สัก ตอ อย่าง \(ต\) ประการ สัก ๒ ชันนกิด : เพื่อมี กาย วาจา บริถุทธ์์ มีคีลแล้วเบ็นสุฯสบาย ชึ่นอกชึ่นใจ นนม้น อย่างหนึ่ง, แล้วอีกอยางหนึ่งให้มีศีส เพื่อให้มนน่งเเริมแก่ความมี สมาธิ ด้วย ; ก็ได้ อานิสงส์ศีก ครบบริบุรณ์ แล้วจะไปถึงนิพพานได้.

เมื่อ มีศีลอยู่ ก็คือ มีการกำรงชีวิตอยู่อย่างลูท้อง ในทางภายนอก, กือ กาย วาจา นี้ถีอเบ็นภายนอก; ในส่วนตัวองคัวอ ในส่วนสังกมค้วย เบ็นสุภาพบุรุย ที่งคงาม น่าเลื่อมใส น่าไ้ใจ น่าบูขา แล้วเรากีมีความสุขกายสบายใจ มีใจคอโปร่ง เพราะะนน้น จจงมีสมาธิง่าย. คนที่ไม่มีบัญหากระทนดระทั่งในเรื่องครอบครัว ในเรื่อง อะไรต่าง ๆ ในทางสังคมก็ตาม ใจคอของเราม้นโปร่ง จึงมีสมาธิ่าย ; ฉะนัน จงงถือ ว่า ศีล นึมันเบ็นครรองงส่งเสิมมให้เกิด สมาธิ. เราจึงควรต้งงใจรักษาศึล เพื่อผลอย่าง นนด้วย กีอมีความเบ็นอยุ่ที่ถูกทัองนี่ เพื่อให้เกิดมีจิตที่มันคง ที่เบ็น สมาธิ ; มันเนื่อง กันอยู่อย่างนี้.

เมื่อมีความไม่ผิดพลาค ทงงกาย ทางวาจา ทางมรรยาท ทุกอย่างทุกประการ
 หรีอบทเรียนเรื่องศีล หรือหน้าที่เร่องศืล ของมนุษยเรา มันกีมีอยุ่อย่างนน้.

หลักปฏิบึต่ส่วนสมาธิ
ทีนี ก็มาถึงส่วนที่ ค คือ สมาธิ สมาธินี้นัวนนังสือแปลว่า ต็งมน หรือ


เอาศามตัวหนังสีย แล้วกีถียว่าม้นฑ้งอยู่อย่างสม่ำเสมอ คงที่ เบ็นความหมายที่ชัดเจนกว่า， ＂มัน＂นี้อาจจะเกินไปก็ได้；แต่ว่า＂ทังอยู่อย่างสม่ำเสมอ＂คงที่แล้วความหมายชัดคีกว่า．

วิธีทำจิตให้เบ็นสมาธิมีหลายอย่าง หลายประการ หลายแตต โดยสมควร แก่อุปนิส้ยจิตใจของบุคคลหนึ่ง ๆ หรือววถุประสงค์หนึ่ง ๆ ：－

ถ้าทำสมาธิ เพื่อให้มีความสุบ มีรสอย่างเดียวกับพระนิพพานที่นี่ และเดี่ยวนี้ ก็ ทำสมาธิแบบที่เบึนนฌาน เบ็นสห่าบต．

ถ้าจะทำ สมาธิ เพอมีฤทธิ์ มีเกช มีปาฏาราร์ย หูทิพย์ ตาทิพย์ สืมีระเบียบ ถำหรับผึกฝน ไปอีกระเบียบหนึ่ง เช่น อโลกสัญญา ทิวาส้ญญา เบ็นต่น．ถ้าเจริญ สมาธิ เพื่ให้เบึนนนมีสติสัมปขัญญะ ก็เจริญสมาธิ แบบที่ให้รูสสลกต้วอยู่ ทุกๆ อิริยาบถที่มันจะเปลี่ยนไป ย่างหนอ เหยียบหนอ อะไรหนอก็ๆาม มันรู้อยุทุกอิริยาบถ ที่ม้นเปลี่ยนไป．ถ้าจะเจริญ สมาธิ เพื่อสิ้นกิเลส เจริญสมาธิ ค้วยการเพ่งพิจารณา เห็นความเกิจขื้นและด้บไปแห่งอุปาทานขันธ์ ในเรื่องประจำว้น；เพ่งคูให้เห็น ว่าอุปาทานเกิดข้น ในรูป เวทนา สัญญา ตังขาร วิญญาณ ที่เกิดข้น เพราะการเห็นรูป พึ่งเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ เบ็นต้นเหล่าน้้เบ็นประจำว้น．สมาธิ อย่างนี้ก็ทำใหส้นอาสวะ เบ็นไปเพื่อส้นอาสวะ．








\section*{}



 ตาว่อง นีอย่งหนึ่ง.

















\section*{}

เรื่องที่ ๓ เบ็นเรื่องของบัญญา บี๋ญญา นี้แปลว่า รอบรู้ เคยถีอความหมาย ชนิดที่กำกวมก้าวก่าย ก็เถยยู่ง: เกิกยุยู้นมาที่เดียว ว่ารอบรู้ รู้ทกอย่าง เขาลืมไป ว่ารู้ทุกอย่างเฉพาะที่ควรรู้, ที่ไม่ควรจะรู้ ไม่จ่าเบ็นจะท้องรู้ อย่าไปรู้ม้นเลย. แม้ แท่ค่าว่าส้มมาสัมพุทโธ ก็จะจำกักความหมายย่างนี้ : บรรคาสึ่งที่ต้องรู้ในฐานะเบ็น พระพุทธเจ้าแล้วรู้หมด; แท่ที่ไม่จาเป็นจะต้องรู้ ก็ไม่ต้องไปรู้มนัน ฉะน้น จึงแล้ว แท่ว่า มีวักถุประสงค์อย่างไร ก็ให้ รู้หมคในขอบเบตบลงวัตดุประสงค่อย่างน้น ก็ เรียกว่าบัญญาได้ เรียกว่ารอบรู้ รุรอบได้.

อย่างเบ็นมนุษยี้นีจะต้องรู้อะไรข้าง ก์ใ้รู้หมค น้นคคอบัญญา รอบรู้ แล้ว ครบหมคแล้ว สำหรับมนุษย์. ถ้ามีบัญหาเบ็นความทุกฮ์ เบ็นความไม่มิสุข กีรุ่สงที่จะแก้ไขความทุกธ์นน ทักอย่างทุกประการ หรีอทุกระดับ ; เหมือนทีพูคกัน เมื่อวานน้น ว่ารูทั้งในทางที่ม่องกันม่ให้เกคข้้น, รู้ในทางที่จะกลบเกลื่อนมันเสียย, รู้ในทางที่อะแก้าขเปล่่ยนแปลงมมนนเสิย, รู้ในทางที่อะต้ดรากถอนโคนมันเส็ย เบ็น ระดับๆ อ่างน้้; เพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถจะรู้ในระคับสูง มันมีสมรรถภาพน้อย ก็รุในระด้บต่า เช่นกลบบกลี่อนหรีอว่าหลบหลีก เช่นเปลี่ยนแปลงแก้ไข จนกว่าจะเบ็น โอกาสของการตักรากเหง้าไปไณย.

เขาเปรียบ อุปมาเหมีอนกับ การปราบหญ้าลา ที่ช้นรก ระดับง่าย ๆ กีว่า ไปไกาก ๆ มัน เสียมันก์เกลื้งงไปพักหนึ่ง, ถ้าจะ ดีกว่าน้น ก็เอาอะไรไปทับ เสีย เฉาหิน ไปทับเสืย เอาอิมูไปทับเสีย กระดานปุเสีย มันกีเคล้ยงไป ถ้ายกกระดานขึนมันก็เกิดอีก, ระดับสุดท้าย จึงว่า ขุดราก ไปเผาไฟท้้งเติย.


บ้ญฎากีรู้ตามลำกับ ตามเหตุการณ์ ตามสถานะ ตามความเหมาสสมที่ควร จะรู้ แล้วกรูรู้ในทุกแง่ทุกมุม ที่จะขจัคความทุกข์ได้; เพราะจะน้น อ่าไาไอ้อวกดีไป
 ก้านหนึ่ง ส่วนหนึ่ง แล้วกกึ้นอยุ่กบบอชีพ คือส่วนของอาชีพเท่านนเอง. แม้เขาจะ เรียนปรัชญา นี่กีเพื่อหากินด้วยปรัชญา; การเรียนปรัชญากลายเบ็นอาชีพ ไม่ใช่เพื่อ จะศรัสรู้บ็นพระอริยเจ้า แล้วไมม่สมารถจะตรสสรู้ได้ว้ยยปรัชญา. อ่าเข้าใจิิค; การ ตรัสู้ต้ตงได้ก้วยการประพดติกระท่าอย่างดูกต้อง อย่างที่เรียกว่า ศืล สมาธิ บั้ญญา นีเอง, ไม่ใช่ปรัชญา ต้องเบ็นการปฏิบติก้วยศาสนาลงไปตรงๆ.

คำว่า "ปรัชぬา" นนพุ่มเพื่อย เพ้อเจ้อ คือเอาไปไช้กบบะไรก์ได้ แม้เท่ ก้อนหินก้อนน้้ เราจะดูมนนในแง่ของปรัชญา เบ็นปรัชญาของก้อนหิน นีกก็ยังได้; คย่า ว่าลึงเรื่องจิกใจของมนุษย์ หรีออะไรที่มันยุ่งยากซับช้อน, เป็นวิธัการมองในแง่หน์ง มุมหนึ่ง คำนวณไป/ตามเหตุผล ที่ว่าจิกจะพาไป; น้นเบ็นรูปปรัญญา มีแต่จะไกลออก ไปไกลออกไป ไม่เข้ไปสุ่การปฏิบที. ถ้าวกเข้ามสุ่กรรปฏิบิิ ก็กลายเบ็นเรื่องของ ศาสนาไม่ใช่เรื่องปรัชญา.

ขอให้รู้กคคำว่าบัญญาให้คีๆ อย่าให้กลายเบ็นปรัชญา ทังที่กำพูคนี้มันเบ็น ค่าเดียวกัน; เพราะว่าเขาใช้ผิก เขาบัญณิติผิ. กล้าท้าทายอย่างนี้ว่า เอาคำว่า ปรัชญบไมเบ็นคำแปลของ philosophy น้น มันผิกอย่างร้าย. philosophy เขามิได้หมาย ถีงรู้เจ้งปปรจจักษ์หมกกิเลสอะไรได้; เขาหมายถึงความรู้ที่ลึกซ้้ง ที่กีบออกไปด้วย เหศุผล อังไม่พบความจริงชองมัน ยังยยากรู้อยุ่เรื่ยย นี้เขารียกว่า philosophy ซึ่งไม่ ควระะร็ยกว่าปรัชขา.

ปรัญญาแปลว่า บัญญา คีอรอบรู้ ตรง จริง ชนิคที่ใช้ประโยชน์ได้. เดี่ยวน้เราเอาคำว่าปรัชญาไปใช้อย่างนเนเสียแล้ว กียกให้ไป; มายีคเอาคำว่าบั้มญา แม้จะ
 พ้นได้. บ๋่ญฆาเบ็นภาษาบาลี ปรัชญาเบ็นภาษาสันสกกต เบ็นคำพูภคำเดียวกัน.











 นีแนขาในพุทธศาสหกํหมายยย่งน้．








 กูแล้วม้นน่าเกลียกเหลือเกิน.

อนตตตา นี้กูยาก จีงแนะให้คุหถาย ๆ มุม หลายแง่ ว่าถ้าเบ็นอัตตาตัวตน ของเรา มันควรจะตามใจเรา; เราต้องการอย่างน้ มันควรจะเบ็นอย่างน้ อย่าเบ็น อย่างอีน เบึนก้น. เกี่ยวน้มมนไม่เล่นด้วย ฉะน้น จีงถีอว่าไม่ไช่อักตา; หรือว่าถ้า เบ็นอัตฑา มันก์ต้คงทรงตัวมันเองได้ในลำพังต้วมนโโคยเค็คขาค ไม่ต้องอาศศเนทตุบั้จัย อะไร. เดี่ยวน้มัมมีแต่อาศัยเนตุบิ้จจงไปเสียท้งนน แล้วจะเรียกว่าอัตตาที่ตรงไหนกัน. มันส่งทะยอยกันเร่อยไป จนไม่รู้จชชล่งไปตรงไหนว่าเบ็นอัตตาแท้จริง ; มันมีส่งน้ให้ เกิดส่งน้เรื่อยไปเบ็นสายไปเเย ไม่มีส่วนไหนที่พอจะช้ว่า นี่เบึนออฑตที่แท่จริง. โคยเฉพาะ อย่างยิ่งกวามรู้สึกกิคนึกแห่งจิต กีไหลเบ็นเกลียวไป ไม่ลาจจะชื้ตรงไหนลงไป วา เบ็นอตตตาที่แท้จริง ; นีไปคำนวนอย่างโง่เขลานันแหละ จีงเกิดความเข้าใจผิด มีอัตฑา ตัวตนอะไรข้นมมาแท้ริงิ.

 อนิจจ้ง ทุกขัง อนัตตา, และเห็นสรุปท้ายว่ามัน เบ็นอย่างนี้เอง กีเรียกว่า เห็นตถตา เห็นปฏิจจสมุมุปขาท. เราไม่พูดถึงเรื่องเหล่าน้เพรายื่ยยาวมาก. ไปศึกษาเอาหรีอว่า พูกกราวอี่น ยกตัวอย่างมาให้เห็นเท่าน้น ว่า บ๋ญญา น้น คือ เห์นอนิจจัง เห็นทุกขัง เห็นอนัตตา, แล้วม้น เบ็นอย่างนันเอง เรียกว่าเห็นตถตา เห็นลวามที่มันเนื่อง กันไปเบ็นสาย; ไม่มีทางที่จะช้ว่วาทัวานที่ตรงไหน นี้ก็เรียกว่า กระแสแห่งปฏิจจสมุปขาท อย่างน้เบ็นท้น.

\section*{บัญญาที่ควรเข้าใจ}

ที้น้ เห์นที่มีมระโฮชน์ อย่างหนึ่ง กีคือ เห็น หรือรู้ หรือ เข้าใจ รอบรู้ ในสิ่งที่เรียกว่าอริยล้จ์์. ส้จจะแแลว่าความจริง ยังมีความหลอกลวง; เพราะว่า

คนแต่ถะศเน ถีอความจริงของๆนเบ็นความจริง ไม่ยอมรับความจริงของคนอื่น. เรา เบ็นปุดุชนจะฑ้องมีความจริงของเราเอง สัจจะนียังไช้ไม่ไไ้ คือยังไม่เบ็นส้จจะ เว้น ไว้แต่ว่าม้นจะมีเหตุผลหรือการพิสูจน์ ว่ามันเบ็นอย่างน้นจริง คีอกับทุกข์ได้จริง.

ถ้าคับทุกข์ได้จ้ริง เขาไม่เรียกว่าส้จจะของใคร; เขาเรียกว่า อริยสัจจะ เบึน สัจจะบองพระอริยเจ้า คือ อริยส้จ์ ๔ ประการ; และส่วนที่ต้องรอบรู้จังๆ


สัจจะของพระอริยเจ้ ที่จะลับทุกบ์ได้ คือ อัฏธังกิกมรรล มรรคมืองก์ \(\approx\) ประการ, ความถูกต้อง ธ ประการ คำรงยู่ในรูานะเบ็นกลาง เรียกว่า มัฯมิมาปฏิปทา นี้ก็เบ็นหลักอันหนึ่ง ที่ว่าจะพูกกันในแง่ ปรัชญา ก็ได้ หรีอแม้ที่สุดแท่ในแง่ วิทยาศาสตร์ ก์ได้.

มัชณิมาปฏิปทา แปลว่า ดำเนินอธู่ที่ตรงกลาง ต้งอยู่ที่ทรงกลาง; "กลาง" ในที้น้ ก็เปลว่า สมดุลย์ มีความหมายอยางเดียวกับสมจุอย์ ถ้า หนักไป ทางข้าย หรือ หนักไปทางบวา ก็เรียกว่าไม่สมคุลย์ ไม่ใช่มัชติมาปฏิปททา, แต่ ผิด อย่าง แบบม้าย บ้าง ผิก อย่าง แบบบวา บ้าง. ถ้าถูกต้อง ต้องอยู่ที่ตรงกลาง เบ็นมัชถิมาปฏิปทา; เรื่องช้าย เรื่องขวา นี่น่าจะยกเลิกกันเสียที หรีอว่ามันจะไม่ เบ็น positive ไม่เบ็น negative.

กลางต้องอยุ่ในระกับที่ สมคุลอ์ จิงจะเบ็นมมชถิมาปฏิปทา ไม่เงกีกเงร้าย ไม่แงคีครรือไม่เง่ชัว คือมันอยู่ระหว่างที่พ้นดีพ้นช้ว เหมือนก้บอยู่ารงกถาง; ไม่ใช่กี ไม่ใช่ชัว น้จึงจะเรียกว่ามัชณิมาปฏิปทา ไม่ใช่บุมไม่ใช่บาป มันอยุ่เหนือบุมฺหนือบาป.

มัชฌิมาปฏิปทา อันสุดท้าย แล้วกไไม่หูดว่าอะไรโดยธ่วนเคียว เช่นไม่ พูคว่ามีอยู่ หรือไม่พูคว่าไม่มี. พูคว่ามี ยืนย้นว่ามี ก็โงโไปตามแบบกนมองเห็นว่ามี; พุดว่าไม่มี ก็มองไปตามแบบของคนโง ที่เห็นว่าไม่มี.

มัชณิมาปฏิปิทา มองไปในแง่ี่ว่า มันีีเหตุขุจจัยปรุงแต่งกันไป อย่างนี้ เบ็นสายเรื่อยไป : จะว่ามีกุถุก, จะว่าไม่มีก็ถุก. จะว่าไม่มีกีคือ ไม่มีทัวตน ที่ตรงไหน นถกจกกการเปลี่ยนแปลงเบ็นตยยไป. ถ้าว่า จะว่ามี ก็ถูกได้หมื่อนกัน เพราะม้นมีการเปล่ยนแปลงที่เป็นสายไปนี้ แต่ม้นไม่มีตัวกน; ฉะน้น การพุกว่ามีตัวกน ก์ไม่ถูก, พุคว่ไไม่มิตัวศนก์ไม่ถูก. พูคในตรงกลางนันแหละ คือไม่มีท้ เ อย่าง; ไม่เฉาตัวกนเข้มมาจับ นี่จีงจะกูก. แค่เราก็พูดไม่ได้ เราก็เลยพูคอย่างว่า "ไม่มี
 ตัวนนก์ไม่ไช่ ไม่ไช่ตัวๆนก์ไม่ไช่; มันเบึนเพียงกระแสแท่งลังบารปรุงแต่งกันไป เข็นสาะ.
 แต่า้าพุงทำนองนี้เรื่อยไป เดี่ยวจะกลายเบ็นปรัชญาเพ้อเข้ออก ไม่จำเป็น. ต้องการ แต่เพืยงงให้เห็นว่า ไม่มี่ว่วนไหน ที่เรา จะเข้าไปลือเลาได้ ค้วยความเป็นต้วกน; ล้วนแต่มันจะฯบกังเอาทุกทีที่เข้าไปยึดถีอเอวว่าเบ็นตัวกน, ถ้าหยุคความยึคถีอ หยุด ความหมาษมันเสียมันก็เบ็นปกติ.

มีความปกกิอย่างบั้มญา เบ็นผลมาจกกบัมฆา อย่างน้เบ็นปกติสูงสุด. ปกติตย่างศิลนนนปกกิที่ กาย วาจา ก็สบายีึเหมีอนกนน ; ปกติอย่าง สมาธิ ปกทิที่จิจ มันก็สบขยย่งข้นไปกว่า. ทีนี้ ปกติล่่างบ๋๋ญญานี้ มันลิกซ้งไปกว่าน้นอีก เบ็นความ
 ง่าย ๆ กีที่าหหมีอนกับปราบหญ้าคา ถาก ๆ เอาทีก่อนกีเหมือนปกติอย่างศีล, ถ้าว่า เอาหิน เอากรเบื้องมาทับไว้ มันก็ปกกิอย่าง สมาิิ, ทีนีถ้ารุดรากหด้ากาข้้นมาเผา ไฟเสียให้สมน้ำหน้า เอาขีเเก้ไปลอยทะเลเสีย ; นัจจจจะเบ็นปกกิอย่าง บัมญา ซึ่งปกติกว่า ใช่ไหม:

ศีล สมาธิ บ้ญญา ทำให้มีมีวิวิอยู่อย่างวิเวก
มีคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ คือคำว่า "วิเวก" กูยงจะะข้าใจผิกกันอยุ่มาก สำหรับกำน้้ เพราะฉะนนควรรทราเหลัก ตามที่มีอยุ่ในพระพุทธศาสนา คือ กายวิววก จิตตวิวก อุปริวิเวก.

ถ้าเรามีผีล มันเบึนกายวิเวก รวมท้งที่เราไปอยุ่ในที่สงบสงัก นนกีเบ็น ส่วนของศีล. เราอยุ่อย่างไม่มีความผิกผลากทางกาย ทางวาจา เรามีกายวิวก สบาย ทางกาย คือไม่มีอะไรรบกวนในทางกาย.

กำว่าวิเวก แป่ลว่าเตี่ยว หรียเถก อย่างสูงตุด อย่างวิศศษ คือไม่มีอะไร รบกวนอย่างสูงสุด ก็อยู่แต่เดี่ยว ไม่มีอะไรรบกวน จะเรียกว่า free หรือเบ็นอิสระ นี้ก์ได้ น้นแหละคือ วิเวก. กายวิเวกไม่มีอะไรรบกวน กายก็สบาย.

พอมีสมาธิ มันกสายเบ็น จิตตวิเวก ไม่มีอะไรรบกวนจิท มันก์ย์่งสบายขื้น ไปอีก มันเบ็น free อิศระในทางจิต.

ที้น้ พอขึ้นไปถิงช้นบั๋ญญา กีไม่มีกิเลสตัณหา เพราะว่าถอนราก ถอนโคน แล้ว เบ็นอุปริวิเวก; ตามตัวหน้งสือก็ต้องแปลว่า วิเวกจากของหนัก วิเวกค้วย บัญญา เรียกอุปธิวิเวก ว่าวิเวกจากของหนัก คือั้ญหาต่างๆที่เราเคยแบกดไว้ โคย ความเบ็นกัวกู - ของกู.

เงินของกู ทองของกุ เมียของกุ ถูกของกู เกียรคิยศ ชื่อเสียงของกู อะไรของกู น้เรียกว่าภาระหนัก, กระทังว่าเบญจชันธ์น์ก็เบ็นภาระหนัก, กระทังว่า ชีว่ต
 อันน้้ให้มมคไปไม่เหลืออยู่ ก็เลยไม่ท้องมีของหน้ก ก็เรียกว่า อุปธิวิววก - วิเวก จากของหน้ก เบ็นอิสระากกกิเลส ไม่มิกิเลส ก็ไม่มีอนุตย ไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิกรุ้สีก เป็นของหน้ก แก่จิทใจ้วยออ่านาจของอุปาทาน.


นี่คือ บ๋ญญาทำให้เกิด อุปธิวิเวก ขะเรียกว่ากวามตุขก์ได้; ถ้าจะใชั โฆษแนชวนเช่อ แต่เราไม่ค่อยชอบใช้วิธิโฆยแาชวนเชื่อ; ก็ใช้ว่า สุตทางกาย ตูฯ ทางจิต สุขทางติบับมญา อะไรไปแบบน้นก์ได้. ใช้สุขเบ็นเกรื่องโฆษณาชวนเชื่อ แต่พระพุทธเจ้ท่านไม่ใช้; ท่านใช้ว่าไม่มีกุกข์ มันคบบทุก์ มันไม่มีทุกข์ส้นสุดแห่ง ความทุกข์ ไม่เอาเหยื่อล่อ. จะไปล่อเอาความสุขอะไรก้นอีก เพราบั้ญหทที่แท้จัริงม้น อยู่ที่กวามทุกข์; เมื่อความทุกข์หมดเล้ว มันก็คววรจะถีอว่าหมกบัญทา.
"บ๋ญหา" นี้เหมือนกับรกชัฏ หรือเชิงหนาม ที่เรา ต้ลงตัดมันก้วยดาบที่ ตมเฉียบ ที่เราลับลีนล้วที่บนหิน คือสมาธิ โคยฮืบอตู่บนแผ่นคินที่มนลง คือ ศีล เข้ารูปอุปมาที่กล่าวแล้วข้างต้น จะจำง่ายดีมนนลีมยาก.

ขอให้ถือว่า ทุกคนมีหน้าที่อะไรในชิวิๆ ตลอคชิวิๆ; หน้าที่ ก็กีอ ลับลาบ ประจำชิวิๆ ให้ลม เฉียบยย่เรื่อย แล้วก็ ตักห้นบั่ญหา เหล่าน้อยู่เร่อย. อย่าาด้เกิดมา เพ้อกิน เพ้่อกาม เพ้่อเกียยติเลย มันจะจมลงไปไนเชิงหนามน้น หน้กขึ้นๆๆ แล้ว ไม่มีโอกาสที่จะลับดาบด้วออะไรเลย มันก็กายท้งเบ็นอยุ่ที่นน.

เราเกิกมาทำไม ร บัญญหารื่องกิน เรื่องกาม เรื่องกียรติน้น มันอยู่ที่ไหน 9 อยู่อย่างไร? เราควรจะทำอะไรร ทำอย่างไร; ที่แท้ก็ควรจะหมดบัญมา ไม่ใช่จะเพื่ม บัญหา. อ่าไปหลงในเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรกิ; พยายามที่จะยกกัวอองข้้น มาให้สู่ อยู่เหนือบัญหา เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องกียยรฑิ ถ้า ถงงไปหงงใหลมัวเมา กับมันแล้ว ก็กลายเบ็นเรื่องใหญ่โฑมโหพารจึ้นมา เบ็นภูเขาเลากข้นมาทันที. นี่เขา เรียกว่าเซิงหนาม หรีอว่ารกชัฏ สางไม่ไหว ให้ออกมาสสยจกกรกชัฏ จากเชิงหนาม ค้วยการถกกางค้วยาบที่คมเฉียบ คีอบัญญา มีศีล มีสมาธิ เบ็นอุปกรณ์ในการลับ.

เอาสะพอกันทีสำหรับบั๋มหาของกน ที่ว่าเรามีหน้าที่อย่างไร ประจำในชชวิก. เฉลาสำหรับพูคหมคแเฉ้ว ต่อไปนี้กเบ็นเวลาสำหรับถาม ใครมีบัญหาอะไรในขอบเขๆ เรื่องนี้กักม.

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) ผมอยากให้อาจารย่ ช่วยอธิบาะ เกี่ยวกับการผืก สมาธิ แบบที่เบ็น ทางด้านอิกธิฤทธ์์ปณููหารย่.
(ตอบ) โอ๊ย, ไม่ใช่เวกาน้้ เรื่องสมาธิ เรื่องอะไรก็ตาม มันแบ็น เรื่องเฉพาะ มันยาว มันมาก; ไม่ใช่เอามาพุดไค้เวสาน้้ ไม่เกี่ยวกับบั๋ญหนรื่องนน้. ไปหาอ่านจากหนังสีอก์ได้ แล้วก็ไม่ไค้เนะนำให้ท่า. ม๋มหาที่เกี่ยวกบับการปฏิบตต โลยตรง เรื่งศี่ล บี๋ญญา ที่เราจะต้องทำ อย่างในฐานะที่ว่าบ็นการลับคาบประจำตัว; นนมันนอกเรื่อง สมาธิเพื่อปาฏิหาริย ไม่รวมอยุ่ในเรื่องนี้, มันเท่ากับคุณล้บดาบแล้ว ไปพ้นหววคน นี้ไม่ถูก. ต้องลับคาบเพื่อตัดรากข้ฐ ตัดกิเลส ตัตตัณหา. ถามอย่างอื่น.
(ถาม) ที่ท่านอาจารย์บอกว่ามี ๓ วิธี แล้วเราควรจะไฏิบิึ วิธีไหน หรีอจะ
 ปฟิดหริย์ แล้ว้กเพื่อใช้ในการทำงานไววคผ่องท่อการทำงาน
(ตอบ) ปนก้นยุ่งแล้ว เอ้าได้, พั่งถูกแล้ว. สมาธิ ๔ ประเภท :
(๑) ถ้าเรริญสมาธิ เพื่อให้ได้วับความสงบจิกสงบใจ เบ็นสุข, เหมือน กับว่าชิมรสพระหิพพาน เบ็นการชิมลองนี้; ให้เจิมูสมาธิแบบที่จะทำไห้ได้ ปฟูมาน ทุติยมาน ตกิยมาน ทตุตถณาน นี้แบบหนึ่ง.
(๒) ถ้าว่าทำธมาธิเพ่อปไมิหริย์ เช่นทิพยจักษุ เบ็นก้นน้ ก็ให้เจริมสมาธิ ประเภททิวาสัมญา อาโลกสัมญา ท่ากลางวันเบ็นกลางคีน ทำกลางคีนเบ็นกลางวัน เบ็นต้นนี้ กระทังงอย่างอื่นอีก นื้เราไม่ท้องการ.

(๓) เพื่อมีสติสัมปชัมญะสมบุรณ์ คือทำสมาธิกำหนกอิริยาบถที่ปลล่ยนแปลง















 เหมึอนกันทร์อบล่า?






ที่เราโลภบ่อย ๆ ก็เกี่ยวกับว่า วักบ่อยๆ นี้กี เกิกราคานุตัต -อนุตต้คึย ราคะ เบ็นความเคยขันที่จะเกิดราคะ หรือโลภะ งายขิ้น; ส่วนที่เบ็นความเคยชิน นอนอยุ่ในส้นดาน นี้กเรียกว่าอนุสย่.

เรา โกรธบ่อย \(ๆ\) เกลียกบ่อย \(ๆ\) น้ กี เกิดปฏิมานุละย ข้น คือ เคยขินที่จะ


เมื่อเรารินต่อการสะพร่าปล่อยให้ช้ามไป อย่างไม่ได้พิจรรณา โคยเฉพาะ ก็คือ อทุกษมธุนเวทนา ที่พูคแล้วอย่างละเอียค ใครมีอกการทำยย่างนน้ ก็เถยเรียกว่า พอกพูน อวิษชานุสัย - หมักหมมความมโร่หร์ออวิชขาไว้.

ถ้าจะเอาคำ ย คำน้คึงงเข้ามาหากันให้ได้ ก็จะต้องเรียกว่า อนุสัย น้ ก็เบ็น วิบาก บองกิเลส กีได้หหมือนกัน; ในความหมายที่พิเศษอีก เช่นว่าเราพอใงใน สุขเวทนา กำหนัดในสุขเวทนาน้้ เบ็นกรรมเบ็นการกระทำ ผลวิบกกเกิดข้้น คือสะสม ราคานุต้ยไว้ครังหนึ่ง ฉะน้น ราคานุสัย นี้คีอ เม็นวิบากบองการพอใจ ในสุฯเวทนา ก็ได้; หรือ ว่ามีกวามไม่หลใจ ในทุกขเวทนา ก็เกิดปฏิมานุสัต ; อนุสะยส่วนน้้ คือเป็นวิบกกของความไม่พอใจในทุกรเวทนาก็ได้; หรีอ ปล่อย ให้ ตทุกบมสุบเวทนา ต่านไป โดยไม่ไช้เบ็นโอกาสธำหรับศึกษาความรู้ ก็ เกิคอวิชช่านุลัต, อวิชชานุสยยน้ กีพอะะเรียกได้ว่าเบ็นวิบาก คือผลที่เกิดออกมาจากกรรม คือความเบ็นคนสะเพร่า ปล่อยให้อทุกมมสุฯเวทนาผ่านไปโกยไม่มีการไู้เท่ารุ้ทนน. แค่เขาไม่ได้ใช้อ่างนี้, คำว่า วิบากหมายถีงผลบองกรรหโคยตรง ในวัฏฏะสาม.
(ถาม) ผมอยากจะกราบนมัสการถามท่านอจจารย์ว่า ท่านอาจารย์มรรยายมาทุก
 จะใช้เข้ากันไต้ไหม ?
 ๆรัสว่า "ธรรมทังปวงเบ็นอนัตตา" คือสังขารก็ตาม วิธังารก็กาม ทั้งหมดนน้เบ็นอนัตตา คือ มิใช่อัตตา อย่างนี้มือยุ่มาก. แล้วำไมบางทีท่านตรัสว่า อตตาหे อตฺตโน นาโด - อัตตานันแหละยี dx่
-อตตานนแหละเบนทพงของอตตา, ตนนนนแหละเบืนทีพงของตน.
อย่างแรกน้นอย่างที่ไม่มีตัวตน ; ท่านพูค ภาษาปรมัตล์ ภาษาสัมปรายิกโวหาร. ทีที้ที่ว่า ตนเบืนที่งึ่งของตน นี้ พุดภาษาชาวบ้าน เบืนทิมฐับัมมิกโวหาร, ภษษาชาวบ้าน ภาษาที่พุกกับชาวบ้าน หรีอจะเรียกเบ็นภาษาโฆษณาชวนเชื่อก็ได้ แก่ไม่ ใช่เจฑนาหลอกลวง.

ถ้าใครยังมีความรู้สึกว่ากนอยู่ในสิ่งใด กีให้ใช้สังน้นแหละทำที่พึงแก่ตน, ถ้าเราย้งมีอวิชชาอยู่ เราต้องรุรีสกว่าตน มีต้วฉนน มีของฉ้น มีต้วกุ มีของกู ก์ใบ้ำลัง ของตัวกู - ของกูนี้ ทำที่หึ่งแก่ตัวกู; เช่นให้รักตัวกู อยากช่วยตัวกู ขวนชวายให้เกิด ความรู้ความเข้าใจเพื่อประโยชน์แก่ตัวกู. เกี่ยวเถอะจะค่อยรุ้ว่าไม่มีตัวกู มันก็ละตัวกูได้ บรรถุมรรค ผล นิพพานไปได้ว อาการอย่างนี้กีเรียกว่า ตนนนนแหละเบ็นที่พื่งแก่ตน สำหรับคนที่ยังมีตนอยู่ กว่ามันจะหมคความูู้สีกว่าตัวกน. เพราะロะน้น เราจึงถีอว่า คำชูดหรือคำตรัส เย ประเภหนี้ ของพระพุทธเจ้ามิได้บักกัน; อันหนึ่งเบ็นสัมมรายิกโวนาร พูคอย่างล์กซ้้ง, อันหนึ่งเบึนทิฏฐูธัมมิกโวหาร พูคอย่างธรรมคาสามัญ อย่าง ชาวบ้านพูต.
(ถาพ) กระผมยเเรียนกามว่า สำหรับบุคคลทัวไปไใหชีวิกประจำวัน ชั่งอาจวะ

 จ่าบันจะก้องนแสสมาธิ หรือจะมีวีรีเพื่อทำให้เกิศมมาธิอย่างไรอื่นอีกบ้าง เพื่อจะทำไห้เกิด บัญฎทาน้?

จะครจงมั่าตอยู่โดยวั่โใด

\section*{ك}



 กีมีมมาเุิจูกว่าเฉิม.




 สมมขดกเ!ด้.














 เบ็หบัญหาทางธรรม เบ็นบัญหาทางโลกก็ตาม．คังนันกระผมจีงอยากจะขอเรียนกาม ให้ท่าน อาจารธ่ช่วยอธิบายคำว่าบัญมาน้น ให้แจ่มแจ้งกรณึหนึ่ง．และอีกกรณีหนึ่งที่กระผมอยากจะ ทราบ กีคีอว่า เมื่อไรเราจรู้ว่า เรามีบีพญาอย่างไร？เป็นประเภทไหน คีอตางโลกหรีอทาง ธรรม9 ผมขอเรียนกามเท่าน้นครับ
（ตอบ）สำหรับบ้มหทข้อแรก ที่ว่าบ้มญาจากมหาวิทยลละย กับบั้มญาอย่าง ธรรมะที่วัด เราจะููกกันโดยหล้กั้ว้ไปก่อนคีกว่า คือหลักธรรมะที่ใช้อยู่ในวงการศึกษา ธรรมะนี้ สำหรับสิ่งที่เรียว่าบัญฆา พอประมวกมาหมกแล้ว ก็พอจะแบ่งได้เบ็น ๓ ประเภท ：－

บ๋ญญาประเภทที่－จากการศึกษา ที่เรียกว่า ุตตมยมัญญฏา จากการ อ่านพ้้ การุุตัวอย่าง ทำๆามอย่าง อะไรก์ตาม มันกีเรียกว่าบัญญามาจากกศึกษาแบบ ธรรมาาน้้น้้อีกอย่างหนึ่ง กเบ็นบัญญญาหมือนกัน ก็มีกุณสมบิตรรือมีสมรรถภาพอะไร ไปตามแบบของมัน．

บ๋ญญาประเภทที่ จากการใช้เหตุผล คือการคำนึงคำนวณด้วยการใช้ เหตุผล พวก reasoning ทั้งหลาย ท่าให้เกิกบัญญูประเภทนี้ การศึกษา learning ทัวๆป．นี้มันเบ็นเรื่องบั้ญญาทีแรกกี่ได้ยิน ได้พ้้ง แล้วเต่จะใช้คำใหนนน ผมก์ไม่ ค่อยจะแน่ใจ．แต่มากิงทอนน้้ จะใช้กำว่า reasoning ไม่ท้องถามใคร ไม่ต้องอะไร ในเวลาน้น เอาสิ่งท่างๆ ที่เบ็นเหตุเป็นผล มาจับกันเข้า ปรับกันไปปรับกันมา เบ็นผล ออกมา ก็เรียกว่าบัญฆาที่เกิกมาจากการใช้เหกุผล พอจะเรียกได้ว่า จेนตามยเบูญญา， จินตา นืแปลว่ากิค．อันน้น สุตะ นน น้ง บ้ญฎาเกิคจากการพั่ง คือการศึกษา
 ว่า experience โดยเฉพาะ experience ทางศีโธรรม ทาง spiritual นันแหละทำให้เกิท บัญญาชนิดน ；เช่นว่าความทุกข์เบ็นอย่างไร，กิเลสเบ็นอย่างไร，นึเราไม่ต้องอ่าน จากใคร เราอ่านจากใจของเรา รูสึกจากใจของเรา แล้วไม่ต้องใช้เหทุผลด้วย．ขอแต่ ให้เราพยายามเพ่งพิจารณา ให้หนักลงไป หนักลงไป หนักลงไป ในตัวความจริงที่ กำลังมีอยู่ หรีอที่ผ่านมาแล้ว กีเบ็นบัญญาข้นมาอึกแบบหนึ่ง เรียกว่าบัญญาจากการ รู้แจ้งแทงกลอค ซึ่งเรียกว่า ภาวนามธบ๋ญญฯา－ม๋ฆฆาเกิคมาจากภาวนา，ภาวนาน้้ คือการทำให้เจิมูย่ง \(ๆ\) ขึ้นไป．

บัญญาทีแรกมาจากการศึกษาโกยตรง，บัญญูที่ ต มาจากกาวคำนวแด้วยย เหตุผล，บัญぬาที่ ๓ มาจากการรู้แจ้งแทงกลอกต่อสึ้งนน \(ๆ\) ，ท้้ \(๓\) บึมญาน้้ ใช้ใน ทงงโลกๆก์ได้ ใช้ในทางธรรม ทางศาสนาก็ได้ แล้วแต่เหตุการณ์ แล้วแต่สถานะของ เรื่อง．โดยเฉพาะอย่างย่งที่จะแบีนที่พงงได้ กีคีอภาวนามัยบัมญา คีอกวามเจนจัจที่ ผ่านไปแล้ว โภยไม่ท้องใช้เหตุผล หรีอไม่ท้องศิกษาอีก．

พวกท่่จบปริญฆาในทางมหาวิยยาลัยแล้ว แก้บัญหาไม่ได้ ก็เพราะขาคอีก ๒ บั๊ญา เบีนแน่นอน．
 อย่างน้้ตอบตามทางโลกๆ เขาก็คงจะมีความหมายอย่าาอื่น；แก่ในทางธรรมะนี้ เราจะ ถีอว่า เมื่อบรรลุประโยญน์ สำเร็จประโยชน์ตามคววมมุ่งหมายนน \(ๆ\) แล้ว จึงจะถือว่า มีบัมญา．เอาประโยชน์ที่เกิคข้นจงิง เบ็นเครื่องทคสอบ ไม่ทจสอบค้วยการคำนวณ หรือข้อมุลอึ่น；นอกจากว่าผลที่ม้นปรากฎออกมาแเล้วงริง ๆ ที่เราได้แก้ไขดุล่วงไป แล้วจริงๆ สำเร็จระโยชน์จริง นี้จีงจะถือว่าเรามีบัมญา．

ตามหลักทางศาสนาต้องถืออย่างนี้ ไม่ใช่เพราะว่ากนทั้งหลายเขาสมมกิกนนว่า มีบัญฉา, หรีอว่ามันมีเครี่องวัดอะไร่างๆ เช่นเครื่องบอกว่ามีบัญญาน้ ไม่เอา. เอา ที่แน่นกนกว่านน คีอว่ามันได้ผ่านไปแล้ว มีเหตุศลอยู่ในตัวมันเอง ว่า ส่าเร็จประโยชน์
 บ๋ญฯาในกรณีนนน
(ถาม) กรานเรียนถามพระกุแท่านอาจงร์่ว่า สมาธิแบบที่ท่าให้เทิค ปฐมมาน

(ตอบ) สมาริในชัน ปฐูมมาน ทุติยณาน ทติยณาน จทุตถฉาน หรือ สมาธิแมบอาโลกตัญぬาอะไรก็ๆาม ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อจะสั้นอาสวะ ; ถ้าไปเกิกมุ่งหมาย จะสะ้นอาสวะเข้า มันก์ไปอยุ่ ข้อ ๔ ประเภท ๔. อันนี้ก็บอกไว้ช้กแแล้ว่าข้องการความ สุขทันค่วน, ต้องการความ สงบอก สงบไจ เบ็นสุข กล้ากกับรสของพระิิพพาน
 ความสุฯโดยอนุโลมกับความสุเเกิกมาแเ่พระนิพพานได้.

พระนิพพานแท้จริง หมายดิงกิเลสหมคสื้น ไม่มารบกวนอีกท่อไป ก็เบ็น ความไม่มีทุกข์ หรือมีความสุขเท้จริง; ส่วนฉานมี ปฐมณาน เบ็นต้น เบ็นเพืยง บื่อง กัน ไว้ ไม่ให้กิเลลเเกิก ข้นมาได้ ทอนน้นจิทว่างจากกิเลส ก็พอจะรุ้สีกว่าไม่มีทุกข์หรือ มีความสุข บิมลองบองพระนิหหาน.

เรื่องราวในพระคัมภีร ก็มีกล่าวไว้ช้กว่า ก่อนแต่ที่พระพุทธเท้ากิด มีคน เท้าใจ จตุตลณาน ว่านค่คือสูงสุคบองมนนุษ่ในเรื่องดับทุกบ์ กีเเยเรียกว่านิพพาน เรียกจทุตถณานว่านิพพาน มายุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง แล้วพวกที่ถีอลัทธิอยางนน ก็ยัง จะมีเรื่อย ๆ มาจนถึงกรังพุทธกาล.

 นิพพาน. เพราะฉะนนนการกระทำเพียง ปฐูมาน ทุติยฏาน หรีอทิวาสัญญาน้้ ไม่ ทำให้เบึนการส้นอาสวะโคยตรง ; เขามุ่งสุฯโดยค่วนๆ ทันอกท้นใจก่อน หรีอว่า ต้องการปาฏิหาร์ย์ สมรรถภาพพิเศษนอกเหนื่อมนุษย์.
 เพราะไปต้องการประโยชน์จากสึ่งเหล่าน้นเสียแล้ว. - แม้ว่าพระอรหันก์บางองก์จะทำ อย่างนนได้ ท่านก์ไม่สนใจที่จะทำ, เบ็นพระอรหันต์แล้ว่านก์ทำได้ ท่านก์ไม่สนใจ
 รูปอะไรท่าง ๆ; เพราะว่าความสิ้นอาสวะนน ทำให้ไม่ข้องการอะไว.

ในการช่วยทรมานผู้อื่นให้หมดกิเลส ท่านก์ไม่นิยมการไช้ ปไฏิหาริย์ เพราะ ทำให้เกิกความเข้าใจผิกก้นข้นมาได้: ไห้ไช้วิธีทรงๆ กือจะใช้ปฏิหาริย์ก็ใช้ ปาฏิหาร์ย อย่างวิธีสอนให้ดี ให้หิเศษ ใหเขาเชื่อพั่งได้ นี้ก็เบ็นปาฏิหริย์ที่ย่งกว่า, เบืน ปาฏิหาริต์ชนิกบริสูที้ ไม่ประกอบไปค้วยกิเสส. ส่วนปาฎิหาริย์่าง ๆ ประเงทนน ม้นเบ็นช่องทางของกิเลส หรีอเรียกว่าประกอบอยู่ค้วกิเลส คือกวามเศร้าหมอง ; จง ทรงวางหล้กว่า กิกษุไม่ควรไปแแตต้องปไฏิหาริย์.
(ถาม) กรานเรียนถามท่านอาจารย์ ศีล สมาธิ บีขฎา จำเบึนที่จะท้องกระทำไป

(ตอบ) เม่่อกะก้คกงจะไม่ได้พังให้คึละมัง คือว่าเราได้บอกแล้ว่า มันบบ็น สิ่งที่แยกกันไม่ได้ ต้องไปด้วยกกันเหมือนล้อวงหนึ่ง ประกอบด้วยกง ๓ ตัว เอาออก ตัวหนึ่งมันก็ล้ม ไม่เบ็นล้อ; ฉะนน ศีล สมาธิ บิ๋ญญา แยกก้หไม่ได้ มันมีอยู่ ตามส้คส่วนเสมอ. เรามีความถุกต้องทางร่างกาย ทางการพูคจา ทางการกระทำจิทจิง จะปกิติเบ็นสมาธิ ถ้าิิกเบ็นสมาธิแล้ว ก็ต้องง่ายที่จะรู้หรือเข้าใชสึ่งใด ๆ.

เมื่อเรากิดอยู่, เราคิจอยู่ นเนเบ็นสมาธิ อยู่ในก่าลังของกวามกิด, แล้วเกิต

 สมมต่ว่าราจะเบ็นกนโร จะทำตัวเบ็นกนโงไม่ปฏิบติอะไรได้ และจะเพ่งลงไปที่ อนิจจัง ทุกข้ง อนัทตา คีอเห็นความไม่เที่ยงของสส่งทั้งปวงนี้; ขขให้ เห่งเพื่ลให้เห็นลวาม ไม่เที่ยง ม มันจะมีมมาธิ อยู่ในตัวการเพ่ง แล้ว มีศีล คีอการปกติ กาย วาจา ไม่มี โทษอะไร, หรีอว่ามีความต้งใจที่จะทำ น้นแหละเบีนศีลอยู่แถ้ว; ฉะน้น จึงมี ศีล สมาธิ บัญญา อยู่ครบถ้วน โคยอักโนมติ เพ่งบั้ญญาอย่างเคียว จะมีทงงศึล ท้้งสมาธิ.

การที่จะพูคว่า มีศีลโดยไม่มีสมาธิ มีสมาธิโดยไม่มีศศลน้ มันเบ็นไปไม่ได้; พอมีสมาธิส่วนภายนอก กาย วาจา มันสงบเบ็นศีฝเสียทันที กีมีศีคยยุ่โดยอักโนมตต. ถ้า ว่ามี สมาธิ อยู่แล้ว ก็ ต้องดีอว่ามี๋ษญา อยุ่บ้างง เพราะว่าถ้าไม่อย่างนนแล้วจะทำ สมาธ้ไม่ได้, ทำสมาธีไม่เป็น; อย่างน้อยมันกรู้อยู่ต่อองค์ของสมาธิน้น \(ๆ\). ส่วนนี้ก เบ็นบัญญาได้ อ่าไไปแยกเฉย มันแยกไม่ออก แล้วมันจะมีโคยอักโนมี่.
(ถาม) อยากกราบเรียนถามอาจาร์่ ให้บรรยายอีกกรง เพระะ่าบัญฉาน้ ต้อง มีพื้มฐานทางด้านการใช้หหตุผล ความรู้ของค้านการใช้เหตุผส และความรู้ทางค้าน ปริยึ การ
 การศึกษา ทางดานการใช้เหทุผลนี่มกกน้อยเท่าใก?
(ตอบ) ก์ได้ชิ, การศึกษาทางปริยติ มันก์ได้สุตาม่ยบ้มญา - บัมญมาจาก การศึกษา, จากการศึกษาน้ม้นอาจจะทำให้รู้จักวิธีเจริญภวิทบัญぬา ในส่วนภาวนาบัญญา, หรีอว่าการใช้เหตุผลิินกามยบั้ญญาก์ได้ท้งนน. ปริยิตินี้มีความหมายกว้าง คีอกวามรู้ ทัว \(ๆ\) ไป มีอยู่กุกเรื่อง เรื่องอะไรก็มีอยู่ในกำว่าปริยติ ; แก่เมื่อเราเรียนปริยิติแล้ว อย่างน้อยก์ต้องได้สุตามยบั้มญา บ้มญาเกิกจากการศศกษาเล่าเรียน.

\title{
 การศึกษาหรือวิธีการท่างๆเพียงพอ และไม่รู่ว่ามันจะเร็มต้นได้เม่่อไร แนวทางของการปฏิบติ.
}
(ตอบ) การปฏิบตินน ถ้าว่าเบ็นของจริงแท้แล้ว กต้องเรื่มต้นออกมา จากบ้างใน คือกวามทุกฐ์ที่รูเสึกอยุ่จริง; แล้วเราก็สอดส่องต่อไปว่า ม้นเกิดมาจาก อะไร, - แล้วสึ่งนนเกิดมาจากอะไร, - แล้วสึ่งนนเกิดมาจากอะไร, - สึ่งนนเกิดมาจาก อะไร, น้ตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านกิดค้น เมื่อจะตรัสรู้. เรื่องปริยิฑิของท่านมัน ทั้งท้นออกมาจากช้างใน ; ท่านก็เคยศึกษาเล่าเรียนแต่เรื่องอื่น เรื่องนี้ท่านไม่เคยได้ พั้งมาจากใคร เรียกว่าเบ็นสิ่งที่ตถาคตไม่เคยพั้งมาแต่กาลก่อน ก็มาทั้งต้นเอาจากข้างใน. เมื่อเราค้นพบความจริง อันน้มันก็ตรงกับเรื่องปริยตตในสมุด ในทำรา ในกระคาษ; เพราะปริยติในกระดาษนึ้ มันเบ็นเหมือนกับบันทึกบองการคิดก้นทางบัญญาอย่างภาวนา บัญญา หรือว่า จินตามยบัญญา. ฉะนนเรียนปริยิติให้ถูกต้อง เรียนปริยติตห้พอเหมาะ พอสม ไม่ต้องเพ้อ ก็จะประหย้ดเวลาได้มาก ดีกว่าจะมาค้นเองทั้งหมด.
\[
\because \pi
\]

\title{
โมกขธรรมประยุกต์ \\ ーがー
}

๑๕์ เมษายน ๒๕์จส

\section*{2 ソ～d did \\ ตองดดสงทดทสุด}

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย， การบรรยายโดยหัวข้อว่า โมกขธรรมประยุต์ เบ็นครังที่ ธ นี้ จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า ต้องได้ส่งที่ดีที่สุด．

หมายความว่า ต้องให้ได้สึ่งที่ดีที่สุด ไม่ให้เสียที่ที่เกิดมา แล้วก็ว่า สิ่งนั้น คืออะไรด้วย．

บ๋ญหาแรกก็มี่า จะยอมรับทรือไม่ ว่า เกิตมาทีหนงจะต้องได้บสส่ง ทคสี่สุด？แล้วสิ่งนั้นคืออะไร จึงจะเรียกว่าเบ็นการถูกต้อง ？บางคนเห็น แก่บ่ากแก่ท้องเกินไป ไม่ยอมรับว่าเราเกิดมาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด，คือเขาจะ


\section*{（■めの}

ปฏิเสธเสียว่า ．＂ไม่รู้มม่ชิ จนต้องการอยากจะได้อะไร ก็จะต้องการสิ่งนั้＂ ลววก็จะถือว่านนคคอสิ่งที่ดีที่สด ที่มนษย์ควรจะได้．ถ้าอย่างนี่ก็เบ็นอันว่า พูดกันไม่รูเรือง；เขาจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนัน มันต้องดีที่สุดจริง ๆ แล้วเขาต้องได้โดยไม่บิดพลิ้ว．นี่คื้อบัญหาของคนที่เราจะพูดกันในวันนี่．

การฑังคำถามอย่างน้ มันเบึนรูปปรัชญา ที่เราไม่ชอบ เราไม่ประสงล่ ท่จะให้เบืนเรื่องปรัชญา ซึ่งเบ็นเรื่องบ้าไม้รูจบ；ฉะนน ท้องเอาขอบเขฑที่จำกัดไว้ ว่าต้องเบ็นเรื่องที่มองเห็นอยู่ ตามวิธีการทางพระศาสนา ม้นจึงจะเบ็นเรื่องที่รูจบ แล้วก็ ไค้จริงด้วย．ถ้าเบึนวิถีทางของปรัชญา มันก์ไกลออกไป，ไกลออกไป，ตามเหฑุผล ที่อางมา สำหรับจะสงสัยกันไม่มีทีสนสุด และในที่สุดก็เบืนเรื่องบิดพลิว ไม่ยอมทำสึ่งที่ ทำยากลำบาก ต้องการแต่ที่ง่าย ๆ มันก็เลยล้มเหลว．

ถ้าเราจะเอาตามวิถีทาง หรือ วิธีการทางศาสนา ต้องมีจิตใจทึ่วางไว้อย่าง ขริสุทธ์ คือจริงใจ ยอมรับพิจารณาในสึ่งที่เรียกว่าจีที่สุด แล้วก็เอาดีที่สุดกันจรัง ๆ； ถ้าใครพิสูจน์ไค้เสมอ ก็ยอมรบพิจารณา เพื่อจะให้มันพบสึ่งที่ตีที่สุดจริง \％．

\section*{สิ่งดีที่สุดมีขอบแขตเพียงไร}
 แต่จะดึงไปในทางของปรัชญา คือต้งแง่สงสัยไว้ได้เรื่อยไป ไม่ยุติลงได้．เราจะให้มัน ยุติลงได้ เราก็จะต้องจำกัคความลงไปว่า＂ในขอบเขตสำหรับมนุษย์＂．ขอบเขตสำหรับ มนุษย์น พึ่งจูก็เบ็นเรื่องน่าห้วเราะ หรือว่าน่าข้น；แล้วบางคนก็จะสงสะยว่า＂ขอบเขา ของมนุษย้ นมมีอย่างไร แล้วเท่าไร 9.



























ถ้าว่าเราจงให้ม้นอยู่ในขอบเขฑของความรู้สีกที่แท้จริง เราต้องจับไปทั้งแต่ เรื่องในจิจใจฑามที่รูสสีกอยู่; แล้วรู้ว่าอย่างน้้ขาบัญญกิกน้นว่า อยางนี้เรียกว่าจี, อย่างนี้ เรียกว่าชั้ อ่างน้้เบ็นต้น, หรือแม่แท่ค่าว่าสุขว่าทุกบ์. ฉะน้น ตวามหมาย เหถ่าน้้ มีเฉหาะแก่ส่งที่มีความรู้สีกกได้ มีจิกคิดนึกได้, แล้วกกุกอบรมไปไนการที่จะให้มี ความหมายอย่างนันอย่างน้.

ถ้ไไปมองกู่ที่ว ธรรมชาติ อันแท้จริง ตัวกฏของธรรมชาติอันแแ้จริง ม้น ไม่มีลวามหมาย อยางน้้มันหมือนก้นไปหมค ; อย่างที่พูคไปแล้ว ก็เข้าใจลำบาก. ที่ว่าคีาชัว ว่าได้ว่าเสสยน้ ไม่มีส่าหรับธรรมชาติ; มีแต่อกการที่เบ็นไปในลักษณะ
 ทางเน้อทางหน้ง ถ้าได้อย่างใจ ก็ว่าาี ว่าสบาย ว่าสุฯ ; ถ้าไม่ได้อย่างใจนนกคว่าทุกข์. แต่ถ้าสำหรับธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีความหมายว่ากุขว่าทุกข์ ; เพระธรรมชาติไม่มีจิๆใจ อย่างมนุษย์, ไม่มิจิทใจที่อ่อนแอ โงเเเลา อย่างมนุษย์ ที่คอยจะรู้สีกอย่างน้นอย่างน้; แล้วักแยกออกเบ็น ๒ พวก คือพวกที่ต้องการ กับพวกที่ไม่ต้องการ, ที่น่าปรารถนา, หรือไม่น่าปรารถนา, นี่ตามความรู่สักตองมนุษย์.

กุแคูให้คีๆ จะเห็นว่ามันแกบหรีอมันจำกัก อยู่ายยในขอบวงของความรู้สีก ของมนุษย์เท่าน้น ที่จะมีกีมีร้ว มีบุดมีบาป มีสุฯมีทุกข์. ถ้าเสยออกไปถึง ธรรมชาติ อันแท้จริง อันเก็ดขาด, และกฎของรรรมชาติอันแท้จริง อันเด็กขาค แล้วมันเหมือน กันไปหมค คือเบ็นสส่งที่เบึนไปตามเหตุตามบ้จจัย อย่างนน้อย่างนี้, อย่างนี้อย่างนน ; ไม่มาบัญญติให้ว่า นี้กำไร นี้ขากทุน นี้ได้นเสีย นี้มุญนิ้บาป.

ถ้าจะมีพระเท้าอ้นแท้จริงกัน กีคือกฏธรรมชาติชนิดนน้; พระจ้ที่เท้จริง ย่อมอยู่ เหนือดี เหนือชัว เหนือบุญ เหนือบาป เหนือได้ เหนีอเสีย เหนืองากทุน

เหนือกำไร; เช่นน้นแล้วคนจะไม่เข้าใจว่า ทำไมกฏธรรมชากิหรือพระเจ้าน้ จงงให้ โรคระบาคลงมาสำหรับมนุษย์ หรีอให้ความตาย สำหรับมนุษย์ยย่างนี้? เพราะธรรมชาติ ไม่มีความรู่สึกอะไร ก็เบ็นไปเด็ดบาด และเฉีบบขาค และอยุ่ยหนื่อส่งใด.

คำนเบ็นคำที่ต้องเข้าใจไว้ศ้งแต่บัคนี้ และสำหรับต่อไปข้างหน้า อีกหลาย ครังหลายหน ว่า "ที่ถูกจำกัดอยู่ภายในบอบเบตแห่งลวามู้สีกบบองมนุษย์" นี่มีอย่างนี้ และมีเพียงเท่าน้ : ที่ใหร้รู้กักว่าได้ว่าเสีย ว่าธุขว่าทุกข์ ว่ามีว่าจน.

ครันเมื่อจะไม่จํากักแล้ว มันก็เตลิกเบิ่งเบิ่งออกไป เบ็นไม่มีไดดไม่มีเสีย ไม่มีคีไม่มีชัว ; ก็เลยไม้ข้องพูกก้น ไม่ชอบให้พูดกัน; ที่จะอยุ่เหนือคีเหนือช้ว เหนือบุญเหนือบาป เหนีอสุขเหนือทุกฐ์ นนเบ็นเรื่องสุดท้าย. เร่องเดี่ยวน้เราต้อง การที่งะไล้กี ได้บุญ ได้สุข ได้กำไร ได้สึ่งที่เราท้องการ. นี่ลองกิดคู่า เราจะกล้า
 เหนือบาป เหนือสุข เหนีอทุกข์ หรีอไม่ ?
อะไรคือสิ่งดีที่สุด

เดี่ยวน้น้ถ้เราถามชิ้นว่า จะไรคีที่สุกำหรับคนเรา ก็ลองไปใกร่ครวญภูเอง ; แม้ที่นังอยุ่ที่นี่หลาย ๆ กนนี้ คงจะไม่เหมือนก้น คำตอบไม่เหมือนกัน รู้สึกไม่เหมือนก้น นี่เราลคลงไปไามพวกเด็ก ๆ ดูอะไรดีที่สุดของเขา ก็ยิงไปกนันคนละทิศละคนทาง; แท่ สำหรับผู้ใหม่เม้อายุมากแล้ว ถ้าความรุ้สุกกิคนึกอยุ่ในระคับต่ำ มันก็เหมือนเด็ก ที่เห็น แท่เรื่องปากเรื่องท้อง ว่าเบึนสส่งที่ดีที่สุดนนนเอง.

ควรจะท้องรู้จักโตกันบ้าง อ่ย่าเบ็นเด็กอยู่เร่อย ว่าอะไรรี หรีอ กีที่ดุด ฮำหรับมนุษ์์ นี้ มันควรจะโตข้นมาเรื่อย ๆ ๆามอายุ, ให้มัน เลื่อนสูงนี้นมาเรื่อย ๆ

 เราก์ไม่ต้องการ เราต้องการไ้้มันเน์นหัดๆ แต่อ่งงน้．

\section*{}



 ฐูงไปกว่าน้น ว่าะะได้เก่คะไร．




 ชะเง้อหาสง่งที่คีกว่านี้．

ขอบเขตแห่งความรูสึกของมนุษย์น้น จะขยายออกไปถึ่งไหน ？นี่เบ็น










\title{

}






















\title{
การศึกษาธรรม ต้องรู้ภาษาธรรมไว้บ้าง
}

ขอให้จำกำที่ว่าประหลาคอยุ่ำหนึ่งว่า อุตริมนุษย์. คำว่าอุตริมนุษย์น้ เดี๋ยวน้กุดกำลังนึกว่ามันเบ็นอะไรя ก็ต้องนึกว่าเบ็นคนบ้า \(ๆ\) บอ ๆ เบ็นมนุษย์อุตร; เพราเราพูกก้นอยู่อย่างน้น. อุตริมนุษ์ย์น เขาเปลว่า ฮึ่งกว่ามนุษย์ : อุตระ มันแปลว่า ยั่ง, อุตริ ก็แปลว่า ยั่ง อุตริมนุษย์ นี้ก็เปลว่า ยั่งกว่ามนุษย์ ย่งกว่า มนุษย์ธรรมคา, อุตรัมนุมยโรรม ก็ธรรมที่เบ็นของมนุษย์ที่ง่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดดา.

เมื่อ มนุษย์ ธรรมคาเขาเวียนว่ายอยู่ในความดีความชั่ว บุญบาป สุขทุกข์ ได้เสีย อย่างน้ หรือว่ามีผลเพียงแค่กิน กาม เกียรติ เบ็นวัตถุประสงค์อย่างน้้ น้เรียก ว่าคนธรรมคา; ถ้าเบ็น ถุตริมนุษธ์ ก์คือ घึ่งไปกว่า ธรรมคาระคับนี้ ; นันแหละ จะได้ลวามหมายบองลำวา "ที่าีี่สุดที่มนุษย่ลวรจะได้".

แต่เดี่ยวนี้คำว่า อุตริมนุษย์ หรือ มนุยย์อุตร์น้ เราให้ความหมายในทางต่า ทางเลว ทางบ้าๆ บอๆ ไม่เต็มความรูรสกก เ เพราเราใช้กำพูดไม่ถูก ตามภาษาน้นๆ คำพูดม้นจึงหลอกลวง เล่นตลก เบ็นความลับปลับของคำพูค เพราะเอามาใช้กันผิด ๆ นันเอง น้ม้นช่ายไม่ได้ ภาษามันเบ็นอย่างนเอง.

ขอให้จำไว้สำหรับคิคต่อไป ถุตริมนุษย์ คือมนุษยย่งกว่ามนุษย์ โดย คววมรู้สกคคคนนกก กระทังโดยการกระทำ หรือการเสวยผลอะไรอยุ่; อุศริมนุษย์ โดย สมบูรณ์ ก็หมายดึงพระลริยเจ้า นับฑังแเต้ข้นแรกไปกีได้ เรียกว่า อุตริมนุษย์ได้, กระทัง อุศริมนุษยูสู่สุด ก็เป็นพระอรหนตต์.

นน่เลยจะถือโอกาสพูคเสียเลยว่า พระอรหนต์ นั้นเหละคือ ยู้ตี่ได้ส่ง่งที่ที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้; ท่านอยุเหนีอความรู้สกที่เบ็นคู่ๆ เช่นว่าบุญว่าบาปอย่างนี้ ไม่มี ความหมายสำหรับพระอรหันต์, ว่วาด่าชัว ไม่มีความหมายสำหรับพระอรหันต์ ว่าได้ ว่าสึยน้้ไม่ผีความหมาย, ว่าสุขว่าทุกข์ ว่ากิคว่าตาย ว่าอะไรก็ศาม มันไม่มีความหมาย

ไปทุกคุ่; เพราะว่จิคน้นกระโดจข้ามไปจกกความหมายที่เบ็นคู่ๆเหล่านี้ แต่แล้ว้ก็ไม่รู่ จะเรียกว่าอะไร ก็ยงยีมกำว่าคีที่สุดมาใช้อยู่อีกน้นเอง.

คำว่า "ด้" ในที่นีกเเณแเล่นตลก ทำให้เข้าใจยาก; เพราะ่า ดี ใหผ่าย ชาวบ้านธรรมดา ในโลก นี้คือ ได้ แล้วก็ได้ตามต้องการ : ได้บุษได้สุฯ ได้กกียรติ ได้อะไร ก็เรียกว่า ได้แล้ว์กีคี. พอถึง ระดับพระอรหัน์์ โคยเฉพาะน้น คำว่า ดี คือ อยู่เหนือการได้ ชนิดนี้ต่อไปอีก; การได้ชนิคนี้ก็ไมีมีกวามหมาย แล้วกลายเบ็นสึ่ง ที่น่าขยะแเยงด้วยช้ำไป : คือความดีความชัวน้้ มันก์ทำให้วนเวียนอยุ่ในวงของความดี ความชัว ออกไปไม่ได้ก็อยู่ในโลกนี้.

นี้ เบ็นข้อลังเกต อีกอันหนึ่ง ที่ว่า ถำวาคีนี มันก็ มีความหมายที่คน้นได้ กลับกลอก สับปลับ จนไม้รู้ว่าจะเอากันที่ตรงไหน; ถ้าพูคอย่างถูกต้องแท้วงงก็พูคว่า เหนือดี เหนือซั้ว เหนือบุญ เหนือบาป เหนือตุบ เหนือทุกฐ์ ชิ่งถ้าพูคอย่างน้้ไม่มี ใกรชอบ ก็ต้อเรียกว่าจีที่สุต ขึ้นมาอีก กีทสุสุ คือ อยุ่เหนือดี เหนือชั้ว เหนือบุญ เหนือบาป เหนือสับ เหนือทุกข์. ฉะน้น อ่าไปหลง ความหมายของกำพูคเหล่าน้้; ถ้าหลงจะกิคยยุ่ที่ดี แล้ว็คอกกไปไม่ได้ ก็เลยไม่ได้ดีที่สุด.

เพ่อเข้าใจคำเหล่านี้ได้ง่ายข้้น หรือว่าประกันความสับสน ก็ยงมีคำที่จะต้อง เอามาพูกกันอีกคำหนึ่ง คือคำว่า อนัคซ แปลว่า หาล่ามิไถ้, ตัวหนังสีอ นี้แปลว่า หาค่ามไไ้ โคย ใจความ ก็อยู่เหนี่อการต์ค่าหรี่อการประมาณราคา.

ผมเชี่อว่าทุกนน้้คงจเกยยได้ยินเขาพูด หรือกำพูค หรือตัวหนังสือก์ตาม ที่หมายถิงคำน้้ คือว่า หาค่ามไได้ หาค่าม่มได้ ดีอย่างหาค่าบ่มได้ มันดีที่สุจงนเลย มาตรษานของคำว่าํี. ที้น้พวกเค็ก ๆ เขาก็จะค้านว่า อ้าว, ไม่มีค่าเล้วเอาไปทำไม: เอาไปทำอะไร; บืวยการ มันไม่ม่ค่า หาค่าบ่มิได้. นี่ ความลับปลับของภาษา ตัวหนังสีอว่า หาค่าบ่มิได้; แต่เนี้อแท้ ของมัน คืออยุ่ เหนือการตีค่า หรือการ ประมาณรากา.

อะไรบ้าง ที่คุณคิดว่า มัน อยู่เหนือการตีค่า : เรื่องกิน เรื่องกามารมณ์ เรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียงระดับไหน ที่ม้นอยู่เหนือการตีค่า. ไปลองคิดดูเอง อย่าไป เชื่อใคร; ถ้าเห็นว่ามันเบ็นสึ่งที่ตีค่าได้ อยุ่ในขอบเขตของการตีค่าละก็ เลื่อนออกไปซิ ออกไปจากสิ่งเหล่านี้ แล้วจะไปพบสึ่งที่หาค่าบ่มิได้ : พูจตรง ๆ ก็เช่นว่า มรรค ผล นิพพาน อย่างนี ; ถ้าเบ็น นิพพานที่แท้จริง มันก็ อยู่เหนือการตีค่า ไม่มีการตีค่า เพราะม้นทีไม่ไหว.

ถ้าเพชรเม็กนี้หาค่าบ่มิได้ ก็หมายความว่าเพชรเม็ดนี้ตีราคาไม่ได้ มันเกิน กว่าที่จะตีราคาได้ แต่ในโลกนี้คงไม่มี มันล้วนแต่ติค่าได้ไปหมด; สำหรับ ที่ตีค่าไม่ได้ มันก็ อยู่เหนือลวามรูสีกกของมนุษยธรรมดา. มันไม่ใช่ว่าไม่มีค่า; แต่ว่ามีความหมาย อะไรอย่างหนึ่งเหมือนกัน คือมัน ไม่เกี่ยวกับค่า.

ตัวอย่าง เช่นว่าข้าวสาร \(๓-m\) เม็คสำหรับไก้น้ก็มีค่ามาก ; ถ้าเพชรพลอย \(๒-๓\) เม็ดส่าหรับไก่ นีก็ไไม่มีค่าเลย; ฉะนน เพชรพลอยม้นก็อยู่จูานะเบ็นของไม่มีค่า สำหรับไก่ เพราะไก่มันไม่ยอมรับสมมติหรือบัญญิตอะไรได้. น้ำองเราเบ็นไก่เข้าก็จะ เห็นว่ามรรค ผล นิพพานน้ไม่มีประโยชน์อะไร สูเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ ไม่ได้; แม้ไม่ต้องถิงขนาดนน เพียงแท่ว่า เบ็นอุดมคติสักหน่อย คนก็ส้นหววแล้ว เขาต้องการ วัตถุที่กินได้.

จงจำลำว่า "หาล่ามิได้" ไว้ เบ็นเครื่องประกันความเข้าใจที่สับสน คือ เราจะท้องมองเห็นว่า สึ่งที่กีที่สุดำหรับมนุษย์นน อยู่ในระดับที่หาค่ามิได้ คือ ตีราคามิได้นันเอง ; จะเบ็นอะไรกีตามใจ ลองเขยิบออกไป ในที่สุต ก็ จะไปลืง ความอยู่เหนือ ความหมายว่า ดีชั้ว บุญบาป สุขทุกฮ์ ฐั่งเรามักจะเรียกกันว่านพพาน อมตะ บ้าง แล้วแต่จะเรียก.












\section*{พิจารณาคำว่า "คุณ"}










๒๔()
สิ่งที่ไม่แสกงคุณออกมาเบ็นน่ารักหรือน่ากกลียด ก็เลยเท่ากับไม่มี เราจึงรับ เอาแต่กุดที่มันแสดงออกมาในรูปของการน่ารักหรือน่าเกลียด; ฉะนน รู้สียดค้วยว่า คำว่า "คุด" นน้นในภาษาเดิมนั้นม้นบบเนกลางๆ : มีคุณอย่างไร คือม้นมีคาในทางไหน จะไปบัญญิต่ว่าดีวาชัว โดยเด็คขาคลงไปไม่ได้ เพราว่าสิ่งเดียวกันนี้ มันมีความหมาย ไปในทางน่ารักสำหรับคนน้้ แต่มันมีความหมายไปในทางน่าเกลียคสำหรบอีกคนหนึ่ง.

ยกต้วอย่างชช่นว่า จะให้พวกเราไปน่าวักกับอุจจาระ เหมีอนกับหนอนนี้ คงทำไม่ได้ นี่มนกกีมคคุมของมันอย่างน้น, แล้วที่เรียกว่าน่ารักหรีอน่าเกลียด ดีหรือ ชัว น้น กีแล้วแต่ความต้ลงการของคน ที่จเเข้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่าน้ ; ฉะนน คำวา "คุณ" จึงมีความหมายท้งย คัาน : คือให้น่ารักก์ได้ น่ากกลียยก์ได้ ตามที่มัน มีอยู่แก่ใครอย่างไร.

สิ่ง ๆ หนึ่งมันอาจจะมีกุณค่าในหลายค้านก์ได้ : ค้านหนึ่งไปน่ารัก, ค้านหนึ่ง ไปน่าเกลียกก์ได้ ก็แล้วแต่จะมอง; เพราะฉะน้นไม่มีสี่งใดที่จะไม่มีคุณ มันมีคุณไป ท้งนน คือไม่ค้านน่ารักกคค้านน่ากลียด. เช่นอุจจระอย่างน้ ใครจะมองในคุณค้าน น่ารัก หรือค้านน่าเกลียตกีแล้วแต่; บางคนเขาจะถีอเบ็นของที่ฐายได้ ไปทำปุ๋ยได้ อะไรก์ได้, แต่บางคนไม่มองในรูปนน ก์เบ็นของน่ากกลียด.

แม้สี่งที่เรวว่าน่าเกลียคน่าชังที่สุด มันก็ร้งมีคุณของมันนนนแหละเบ็นความ น่ากกลียด ; แต่า้าเรียกโดยภาษาอินเดีย คีอภาษาบาลื ภาษาสันสกฤๆน้เขาเรียกว่า "คุณ"; เดี่อวนเราเอาคำน้มาใช้ ในฐานะเบ็นคำที่มีความหมายด้านดี มีบุญ มีคุณ มีประโยชน์. ทีน้้มากูก้นอีกที ที่ว่า มีบุญ มีคุณ มีประโยชน์นนแแหละมันกลายบบ่น เรื่งผูกพันอีกแล้ว คีอมันน่ารัก แล้วกก์ทำให้รัก.

คำว่า คุณ หรือประโยชน์ นี่กลายเบ็นเรื่องผูกพัน กำว่า ประโยชน์ นี้ คือกำเลวร้ายที่สุคเหมีอนกัน มัน แปลว่าผูกพันรอบตวว ผูกพ้นรอบด้าน : ปย หรือ ประ น้้มนนแปลว่า รอบด้าน แล้วโยขนะ นื้มนแบลว่า

ผูกพัน; คำว่า ประโยขน์ น้คือ ผูกพันรอบด้าน ผูกพันรอบตัว. ทำไมจึงผูกพนเล่ะ ? เพราะว่าน่ารักนี่ คนโรก็ไปหลง มันก็ผูกพ้น โคยประโยชน์นนเต็มตัวไปเลย. ทุกคนกำลังชอบสึ่งที่มีประโยชน์ใช่ไหม : ทุกคนแสวงหาสิ่งที่เขาคิคว่ามันมีประโยชน์ แล้วกหหรู้ไม่ว่า คำว่าประโยชน์นนคือการผูกพ้น สิ่ผผูกพ้น; แล้ว็ในแง่ของความ น่ารัก น่าพอใจ ประโยชน์ ไปทำเล่นกับม้น เช่นเดียวกับคำว่ากุณเหมือนก้น. ถ้า มีคุณ มีค่า มีประโฮชน์ อะไรทำนองน้้แล้ว มัน ผูกพนนจิตใจทังน้น จะเรีกว่าจีที่สุด ไค้อย่างไร; มันกี่เม็นเรื่องบลงภาษาที่สมมติบัญมตตยมมไปใช้ เรียกว่าเบืนสถ่งที่คี ไปได้ ทั้ง ที่แท้ มันเบ็นสส่งที่ทำอันตราย คือ ทำให้ติกอยู่ในลวามทุกบ์.

 สำหรับมนุษย์ในที่น้ อย่างพระอรหันต์. ยกตัวอย่างว่าพระอรหนนต์นื้อยุ่เหนือ เหนือ อิทธิพลของสั่งที่เรียกว่ากุณ ว่าค่า ว่าประโยชน์ ว่าอะไรทุกอย่าง ที่มันมีค่าสำหรับผูก จิตใจคน; คนธรรมกที่ไม่ใช่พระอรห้นต์ ก็อยู่ายยไต้อิทธิพลของสิ่งเหล่าน้้ ก็ถูก ผูคพ้นไว้ด้วยกุดด้วยค่าหรือค้วยประโยชน์.

พระอรหันท์ มีความรู้ ความเข้าใจ คววมผ่านไป่อย่างถูกต้องในคุมค่าหรีอ ประโยชน์ จึงมีจิตใจอยุ่เหนือส่งเหล่านี้ นน้นจงงเรียกว่าอยู่หนืือความคี และความร้าย, อยุ่ยหนีอความยินดียนร้าย, อตู่เหนีอลวามรู้สีกก ที่จะรู้ถีกรักหรือเกลียค; อย่างนี้ จะสบาบกี่มากน้อย ก็กองไปคำนวแกุ. ที่ท้องใช้คำว่าคำนวณ ก็เพราะว่าเรายัง ไม่ถึง ฮังไม่ได้ชิม จิงต้องใช้กำนวณ; การคำนวแน้น ก็อย่าคำนวแอย่างวิธีปรัชญา เพราะจะโูมากข้นไปอีก ที่กำนวณน้วยเหตุผลสำนึกเพ้อเจ้อไปอย่างนน.

ต้องใช้วิธีอย่างศาสนา อย่างศีลธรรมเรื่อยไป : เมื่อเราดีไจมันเบึนอย่างไร บ้าง มันเหนื่อยหรือไม่เหนี่อย 9 หรืออย่างว่าเราเสียใจเบ็นอย่างไรบ้าง มันบอบช้ำ เราไต้ ได้อไรมากๆนี่ เรรู่สูกกระหึกกรงหอบหรีอบล่าร หรีอว่าราเสีอะไรไป
 ตัวงกันทำนน


 กวามคีคาวพต้ว ของมุฉขบาป สุบทุกุนนน.


 บิิฺุุธิ์ ไปไหท่านองน้น.










คนโง่มักหลงว่าได้ทำตามพอใจแล้วเบ็นเรื่องดี







 แต่ถ้าเขา สัมผัสมันแล้วทำให้ ยินดี พยใจ สบาย เขากีถือว่าบึนของดี ถ้าทำให้เขาไม่สบาย เขาก์กีอว่าเป็นของร้าย，นี่ก็เอาฑามคววมรุ้สึกธรรมคาสามัฐ ที่ยงไม่รุ้จักสิ่งเหล่าน้อย่าง
 ที่กุดะะของเมนน．



 คนไว้กาะใต้อิกธิหลบองมัน．



 ผูกพ้นใหย้นดี，อันหนึ่งผูกพนนให้ยิร้าย．

\section*{ชาวโลกมีชีวิตอยู่ด้วยความผูกพัน}












 ทงจิกใด．

 ก็พงงไม่หนน．

ゆ\＆゙ゃ
โมกขธรรมม／ระยุก์
มาศึกษาธรรมะ ต้องมองให้เห็นความหลุดุพ้นจากสิ่งผูกพัน


















 นีเรกกคควระะลวะโอกาสนี้ให้ได้．











\title{
ไม่ควรด้อต่อการที่จะต้องได้สิงดีที่สุด
}












ด้วยความเมตตา ด้วยความกรุณา ด้วยความสงสาร. ฉะนนเมื่อ พระพุทธเจ้าท่านตรสว่า ทุกคนต้องได้ ก็ควรจะยินดี; อย่าเห์นเบ็นการบังคับข่มเหงน้ำใจ ควรจะสมัครใจที่จะ ทำให้ได้, อย่าให้เสียที่ที่เกิคมาเบ็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนา.

ผมเห็นว่าควรจะใช้คำว่า "ต้องได้"ไม่ใข้คำว่า "ควรได้" หรีอ"น่าจะได้." อย่างนนมันอ่อนไป เลยพูดกันเสียเต็มที่ว่า ต้องไดสง่งทดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ ให้สุดความสามารถษองมนุษย์ ตามที่ธรรมชาติมนนสร้างให้มีความสามารถอย่างไร โดย ไม่มีการบิดพลิ้ว.

\section*{มี่วิตตอยู่ดวย ศีล สมาธิ บีญญาแล้ว ต้องไดสิ่งที่ควรได้} ห้วข้อว้นนีก็บอกว่า "การต้องได้งที่งี่สุดด ที่มนุษยุควรจะได้" เพราะ ว่าเราได้พูดถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เบ็นบ็ญหาของมนุษย์มาหลายครงหลายหนแล้ว พอที่จะรูว่า มนุษย์นคืออะไร บัญหาของคนมีอยู่อย่างไรบ้าง นก็พูดมาหมดแล้ว. เรื่องสุดท้ายนี้ ก็ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่า ศีล สมาธิ บ้ญญา : ชีวิตที่ประกอบอตู่ว้ว ศี่ล สมาธิ บัญญา คือชีวิตที่ลับดาบของตนให้คมกล้า แล้วตัดพนนอยู่เบ็นประจำว้น ให้หมดสิ่ง รึงร้ด ผูกพ้น คือ กิเลส ตัณหา อวิชชา อะไรก็ตาม ; เรื่องมันก็ต่อกันมาถึงว่า ถ้ามีชีวิตแบบนน คือลับดาบประจำชีวิต และทัดพันอยู่ทุกวัน ก็ต้องไดสั่งที่าี่่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ เบ็นเน่นอน.

ขอใหศึกษาพิจารณาดูใหดีๆ ว่าคำบรรยายแต่ละวันนนก็เนื่องกันมาเบ็น ลำดับ ๆ ไม่ใช่ต่างเรึ่องต่างแยกทางกันเดิน ; เดี่ยวนี้เราพูดถึงสิ่ง ๆ หนึ่งที่มนุษย์ต้องได้ มิเช่นนนแล้วก็เสียทีที่เกิดมาเบ็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนา.

นี่เวลาสำหรับพูดกันหมดแล้ว ก็ยุติการพูต ต่อไปนี้ก็เบ็นเวลาสำหรับถามอีก ตามเคย ใครมีคำถามที่อยู่ในขอบเขตของเรื่องนน้ เรื่องอื่นไม่เอา ก็ถามได้.


\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) นมัสารท่านอาจารย์ กระผมมีคามสสสัยว่า ถ้าคำว่า "คุด" หรือ
 หรือว่ามีประโย์น์ต่อร่างกายได้หรื่อไม่? และบุคคลธรรมกาที่ไม่ใช่พรรอรหัเท์น้น จะละเลี่ยง เสียจกกุุดหรีอว่าบระโชชน์หล่าม้ได้ มากน้อยแค่ไหน?
(ตอบ) ก็คี คือว่า ถามส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ที่ยังกลุมเคลือ. เมื่อจะพูดถึง คำชนิดนี้ หรือการใช้คำชนิคนี้ต้องแยกออกเบ็น ๒ช้น คือช้นที่ชาวบ้านธรรมดาสามัญ เขาพูตกัน ใช้อยู่ ก็ระคับหนึ่ง, เรียกว่า โวหารสามัฐธรรมมาของชาวบ้าน ซึ่งผมก์ได้ บอกแล้ว่าในภาษาบาลีเขาเรียกว่า หูดอย่างทิฏฐัธัมมิกโวหาร - โวหารพูคที่พอพูค ออกไปแล้วเข้าใจได้ทันที คือภาษาชาวบ้าน. สำหรับผู้ที่มีม้มญมาองเห็นลึกซ้งกว่าน้น พูคออกมาเล้ว คนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ท้นที เข้าใจกนได้แต่ในหมู่ผู้รี่ ผู้มองเห็นใน ช้นลึก น้เขาพูคอะไรออกมาก์เรียกว่าพูคโดย กัมปรายิกโวหาร คือวิธีการพูคอย่างอื่น แตกต่างจกกที่คนธรรมดาเขาพูกกันอยุ่.

คำว่า "กุณ" น้มันเบ็นภาษาบาลี เจ้าของเดิมเบ็นภาษาบาลี ไม่ใช่าษษาไทัย; ภาษาไทยยมมมาใช้ แล้วก์ให้ความหมายบิจเบือนไกลอออกไปก็ได้. หรือว่าพุคอย่างภาษา ชาวบ้าน อย่างภาษา ทิฎฐรัมมิกโวหาร อย่างภาษาชาวบ้าน ว่า มีกุณ แล้วก็ดี เพราะ มีประโยชน์ มีการผูกพัน อ่างนี้. นันแหละในช้นแรกเราก็ชอบสิ่งที่มีคุณ, ใคร ๆ ก็ชอบสิ่งที่มีกุณในความหมายที่ว่า มันดี; แต่ไม่มองถึงคำว่าม้นผูกพ้น.

\section*{คี นีมนน ต้องมีชช่วมาเบืนคู่เปรี่ยบ มันจึงจะคีได้ มันจึงเบ็นไปได้ทัง ตท ทาง:}

มี คุณในทางมี มีคุณในทางชั่ว คือมันมีค่าหรีอกุณสมบติ หรือยน้าที่ของมันไปได้ ท้งทางคีและทางชัว. แต่อย่างนี้คนธรรมตาสามัญมองไม่เห็น; เขจจงงใช้คำว่า "คุณ" กันแต่ในทงที่ดี นิยมกันว่ากี และอาจจะโงมาก อย่างที่ใช้คำว่า "คุณนาย คุณหญิง" คุณพ่อคุณแม่นี้ ก็น่าอันตรายที่จะเข้าใจผิด มันเบ็นความผูกพ้นท้งน้นแหละ．

ถ้าคุณ แล้วก็ไม่ว่าในทางดี หรือ ทางเลว จะเบ็นการผูกพน ทังนน คือเบ็นประโยชน์ นันคือการผูกพน．ถ้าไม่มีการผูกพนกก็ ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มีลสก ； พออยู่เหนือจากคุณก็พ้นจากความเบ็นพ่อ เบ็นแม่ เบ็นลูก โดยแท้จริง．แต่เดียวนี้ อนุโลมตามโลกิยบญญต หรือว่าเพื่อเบ็นต้วอย่างอันดี แก่คนที่ยังไม่ถึงขนาจนี้ ก็ ต้อง ยอมรับนบถถอ คำว่า＂คุณ＂ว่า＂ค่า＂นี้ไปก่อน ในทางที่ดี เพื่อทำให้คนเด็ก ๆ เหล่าน้น หรืออนุชนเหล่าน้นเขาจะได้นิยมความดี นิยมศีลธรรม แล้วก็ดำเนินมาด้วยดี กว่าจะข้นไป ถึงจุดที่อยู่เหนือคุณ．

ทีน สำหรับพระอรหนต์ ที่ยังต้องเนื่องกันอยู่กับบั้จจัยท้ง ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศ้ย ยาแก้โรคนี้ จะเรียก่ว่าพระอรหันต์อยู่เหนือคุณ หรือค่าของ สึ่งท้ง ๔ น้หรือไม่ ：คุณฑ้องเบ็นพระอรหนตต์ก่อนแล้ว จึงจะรู้ด้ค้วยตนเอง．แต่ว่า เดี๋ยวนน้เราจะพูดกันเท่าที่จะมองเห็นไปตามลำดับ．

ที่จะเบ็น พระอรหน์์ ได้ ต้องมีจิตใจอยู่เหนือคุณเหนือค่า；ฉะนนส่วนที่ ยังต้องกินอาหาร ต้องนุ่งห่ม ต้องอะไรน้้ มัน เบ็นเรื่องของร่างกาะ ไม่ใช่เรื่องของจิต ที่มีความยึดมันถือมัน．เพราะนะนนเมี่อร่างกายของบุคคล ที่เรียกกันว่าพระอรห้นต์น้น จะกินอาหารบ้าง ก็ไม่ได้กินด้วยความหลงในคุณ อย่างที่มนุษย์ธรรมดาสามัฒ เขาหลง ในความเอร็ดอร่อย หรีอหลงในค่าของอาหารชนิดนน มันเบ็นแต่เพียงร่างกายล้วน ๆ จะต้องกินอาหารตามธรรมชาติ เพื่อคำรงอยู่สำหรับชีวิต；เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกัน， ที่อยู่อาศัย ยาแก้โรค ก็เหมือนกัน．

ไปศึกษาให้ละเอียดชักเจนจากบทบ้จจเวกขณ์ ดังธาฑุบัจจววกขมณ์ที่กุแก็สวด กันอยู่ ทังเช้าทั้งเย็น ；ถ้าไม่ละเลยหน้าที่อ้นนี้ ต้องสวด
 ผู้ใข้สอยเสนาสนะก็ด หยูกยาก็ด้ ผู้ใช้หยูกยาก็ด้ ยถาปจจยำ ธาตุมตตเมเวต์
 ไม่ใช่คน หรือว่า ชีวะ. น้ำแหลมนเบ็น ถักว่าธาตุตามธรรมชาติ ฉะนนเรามีความ รัสึกอยู่เหนีอกุณของม้น.

คำว่า "คณณ" น้ มัน เบ็นทงเสนห้ และ เบ็นทงัโทษ พร้อมกันไปในต้ว; ส่วนหนึ่งมันเบ็นเสน่ห์ ม้นล่อใหหลลง แล้วภายใต้นั้นมันกัตเอา กัดเอา. นันแหละ คำว่า "คุณ" มันมีความหมายอย่างนี้. ฉะนน พระอรหนต์ก็บริโภกบ้จจัย ๔ โดยสมมติ ; ถ้าใช้คำว่าพระอรหันต์บริโภคบัจจัย ๔ ก็ต้องเรียกว่าโดยสมมติ ไม่อย่างนนจะห้วเราะกัน
 ยังต้องกินอาหาร ยางต้องนุ่งห่ม ก็ทำไปตามเรื่อง.

ถ้าพูงให้ถูก อย่าพูดว่า พระอรหนต์กินข้าว นุ่งห่ม อะไรทำนองนี ; ถ้าพูดอย่างนนก็พูดได้ กีโดยสมมติอย่าง ทิฎฐธัมมิกโวหารชาวบ้านพูค. สัมปรายิกโวหาร ต้องแยกนาม แยกรูปออกไป เบ็นเรื่องของกาย เบ็นเรื่องของจิต ให้เบ็นส่วน ๆไป แล้วก็พบส่วนลำคัญที่สุดว่า เที่ยวนิจิตนี้อยู่เหนือคุณ จิตน้ประกอบอยู่ด้วยญาณ ค้วยบัญญา อะไรต่าง ๆ จนอยู่เหนื่อคุณ ; ฉะนน จะไปทำดีก็ไม่เบ็นดี ทำชัวก็ไม่เบ็นชัว ทำอะไร ก็ไม่เบ็นอะไร. เรื่องของพระอรหันต์จึงเบึนอย่างนี้.
(ถาม) ท่านอาจารย์ครับ ผมคิดว่า การบรรยายเกี่ยวกับเรื่องน้ ที่ท่านอาจารย์ ได้บรรยายมาน กีคิคว่าเข้าใจและเชื่อว่าจะเบ็นอย่างนน ; แต่การที่เราจะเข้าถึงจุดมุ่ง ย สูงสุดเลยทันทีนน ผมคิดว่ามันอาจจะยาก แล้วกสำหรับคนทั่ไปในบัจจุบันน ก็คงจะเบ็นสึงที่ ยากย์งไปกว่าน้น. ผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยบรรยายให้ละเอียดว่า ขันตอนของการที่จะทำ เพื่อให้บรรถุไปถึงจุดเบ้าหมายอันนน เราควรจะมีวิธีการอันใดบ้างเบ็น step step ไปกรับ.
(ตอบ) ถูกแล้ว มันก็จะต้องพูคไปเบ็นลำดับ. เดี่ยวน้เราพูคว่ามันมี เบ้าหมาย มีอุดมคติปลายทางอย่างไร; แล้วก็ขอให้พยายามสังเกตตรงที่ ผมได้ใช้ คำว่า "ประยุตต์โมกขธรรม" เพราะว่าที่พูกกันอยู่ก่อน มันไกลจากระดับที่จะเข้าใจได้ ที้น้ ก็จจด์งเอามาให้อยู่ในระกับที่พอจะเข้าใจได้ จึงได้ก้งตันค้วยการ อธิบายให้เบ็น ประตุกต์ และให้ปฏิบต้ได้ และเข้าใจได้ มาตามถำคับ.

การที่คุณข้าใจนีกก็นบว่าดีแล้ว และการที่มองเห็นว่ามันยงงทำไม่ได้ นนนก็คือ ความเข้าใจอันหนึ่งค้วยเหมือนก้น, มองเห็นขัค จนว่าเาอยู่ไกลต่อระกับน้น นี่กีเรียก ว่าเท้าใจได้ผล; ฉะนน ไม่ต้องท้อใจที่ว่าม้นยังอยุ่ไกล. บางที คำอธิบาตต่อไป จาจจะทำใหมองเห์นว่า มันมีอยุ่แล้วก็ได้ แต่เรามองไม่เห็นเอง. การอธิบายเบ็น ข้นตอนกีก้องมี และยับมีว่า จะอธิบายกันอย่างล้ดส์นเบ็นทางล้ด หรีอว่าจะอธิบายกัน อย่างอืคอาด อีคอาคไปตามแบบหนึ่งก็ได้; คอยดุกันต่อไปก็แลล้วกัน. ผมมุ่งมาด ปรารถนายย่อย่างเคียว คือว่าจะทำให้เข้าใจได้ แล้วให้สิ่งที่ที่มี่กุคในหระพุทธศาสนา นน มาเขึนประโยชน์แก่ทุกลนได้ จงงได้อธิบายอย่างนี้ ในรูปนี้; สำหรับคำ อธิบายชุดน้ ก็จะทำต่อไป ไม่ต้องกล้ว ต้องพูคเบ็นข้นตอนไปตาทที่เห็นสมควร.

เดี่ยวน้เราต้งท้นงึ้นมาค้วยบั้ญหาของมนุษ์มี่อุ่อย่างน้้ จะสาบบัญหานื้ออก ไปไค้อย่างไร, ม่่งไปย้งุดหมายบไลายทางที่ตรงไหน. เอาละเบ็นอันว่าน่ไม่มีบั้ญหา; นี้เบ็นคำขอร้องให้อธิบายให้่เบ็นฮั้นตอน.

ถ้าหากว่าไม่มีบีมหาต่อไป ผมก็พูคเองก์ได้ ตามที่จะนึกได้ :-

สิ่งที่าีีที่สุคในพระพุทธศาสนา หรือเบ็นตัวแท้เนื้อแท้ของพุทธศาสนา น้ ไม่ควรจะเบ็นหมัน. ที่ผมพย่ายามเอามาพูต กีเพื่อให้ใช้กันได้กับคนทัวไป; แล้วก็หลายบี่มาแล้ว ไม่ใช่วันน้ แล้วก็ถุกค่า ถูกหาว่าบ้า ว่าหลง ว่าไมุรจักักาละเทศะ ไม่รุ้จักสถานเมาเรื่อยๆ. น้ม้นก์เบ็นประสพการณัอันหนึ่ง ที่จะเรียกว่าประสพการณ์

ธำหรับผมโคยเฉพาะ ก็ค่อย ๆ หาทางอย่างสุดความสามารก ว่าจะต้องเอามาพูคให้มี ประโยชน์ให้จนได้ ไม่เช่นน้นจะนอนเบ็นหมันอยู่ คือเรื่องที่เบ็นตัวแท้ของพุทธศาสนา จะนอนเบ็นหม้นอยู่ ไปพูกก้นแต่เรื่องที่ว่า ไม่ใช่ต้วเท้ของพุทธศาสนา คีอเบ็น เรื่องปลีก เรื่องไอย เรื่องเปลือก, ซึ่งมันกีเหมืออ ๆ กันกับศีลธรรมทัวไปๆามธรรมาา หรือศาสนาอื่นเขาก็มี.









 ทีเปีนิิกๆตกาชธ่น้งหตาง.




 ทีไดัพููไป.

ถ้าไม่เข้าใจขอให้ถาม ถามได้โดยไม่ต้องกรงใจ นี่คึงบอกให้ถาม, ถ้าย้ง ไม่เข้ใใจส่วนไหนก็ถามได้ แต่ต้องอยู่ในประเด์นน้้ : ประเด็นคคอว่า มนุษยย้บมีมีบูหา ทีติดจมอยุ่ในกองทุกข์ จะป์นมาได้อยางไร. ถ้าใครมีบัญหาก็ถาม ถ้าไม่มีกีจะได้บี่ด โรงเริยน.
(ถาม) อยากจะเรียนถามว่า สภาพฯองร่างกายของคนเรา ซึ่งคนน้นอาจจะไม่ สมบูรณ่เท่าเทียมกัน; แต่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะมีมางทง่เท่าเทียยมกัน หรือยุตุธรรม
 เสียปรียบบในด้านร่างกาย อาจจะส่วนประสาบบางประการนนนพิการไป ทำไห้ไม่ได้คิกกึลงกุดค่า

 จะไปได้ดเร็วกว่าคนที่มี่างกายปกกติอย่างเช่นเราๆ หรือไม่? อยากจะเรียนถามให้อาจารย์ช่วย ชีแจจด้วย.
(ตอบ) นี้บึนคำถามที่เบึนข้อเท็จจริง หรือเบ็น practical อยุ่มาก ว่ากนใน โลกมีกาวะหรีอสถานะทางกาย ทางจิฯไม่เท่ากัน โง่ ฉลากก็มี หรีอครึ่งๆ กลาง ๆ ไม่ สมประกอบก็มี ; เม่อหลักส่วนใหญ่สำหรับมนุษย์ มันวางรูปโครงไว้อยางน้ ว่าไป อ่างนน้ ถิงที่สุคอย่างน้้ นึ้คนที่มีกายหรือจิตไม่สมประกอบนนจะไปได้อยางไร.

ข้อน้้เบ็นสึ่งที่ต้องยอมรับอย่างแน่นอน ว่า คน เราไม่เท่ากัน โดยทาง ร่างกาะ โคยทาง จิตใจ ทาง สติบิมูฯา ก็ไม่เท่ากัน เพราะฉะน้น ทำละไรเหมือน ๆ กันไม่ได้ แล้ว็โไม่ควรจะทวงสิทธ์์อะไร ให้เหมือนกันเสียทีเดียว. นี้กีคูว่า คนพวกไหน จะเหมาะสำหรับใช้วิธีการอันไหน เพื่อจุดหมายปลายทางค้วยกัน นี่มีอยู่ ๒แง่:-

ถ้าเขาไม่มีสติบิ๋มญา เขาเบ็นกนธรรมจาสามัญ อย่างที่เรียกว่าไม่ถึงงนาค จะมีบ้มญา ก็ต้องอาศ้ยวิวีการอย่างอื่น เช่นการเซื่อเบ็นต้น ซึ่งมีหลายศาสนาที่ใช้ ความเช่อ โดยใช้ความเชื่อว่า "เราจงท้้งจิตอย่างนี้ เธอจงมีอุบายอย่างนี้". แต่เขาไม่

บอกว่าเบ็นอุบายอย่างน เขาบอกให้ไม่เห็นแก่ต้ว ใหุ้ทิศเพื่อผูอน่น, หรื่อให้ดีกว่านน ก็คือตามคำสังของพระเจ้า. พระเท้าสูงสุดอยู่ที่ไหน ก็อย่าไปถามก้นเลย แต่ว่ามีพระเจ้า แล้วก็มีพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างนน คือไม่เห็นแก่ตัว ให้เห็นแก้ผูอื่น. อย่างนี้ ก็เบ็นการบ้องกันที่จะไม่ให้เกิตความรูสกประเภทที่เห์นแก่ตัว เหนียวแน่น สะสม หวงแหน มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ช่วยให้มีจิตใจไปทางเดียวกันได้เหมือนกัน แต่ ไม่เหมีอนกันดิก ไม่ได้ระทับเดียวกัน; ซึ่งในพุทธศาสนาเราก็มีบัญหาอย่างน คือพุทธ บริษัทส่วนมาก ไม่มีบัญญาจะเข้าใจเรืองนี.

เรื่องที่กำลังพูคนี้ เขามีไว้ สำหรับระดับที่มี่ญญา ' อย่างดีก็บั่ญญาชน นั้นแหละ แต่เบ็นบัญญาชนในรูปแบขของศาสนา. คนโดยมากนที่เบ็นบั๋ญญาชน เขาก็มีเรื่องศรัทธา ให้ทำบุญ ให้ให้ทาน ด้วยจิตใจที่บริสุทธ์ ให้เสียสละอย่างบริสุทธ์ คือทำลายตัวกู ; ทำณายของกูไปเร็อย ๆ ก็มาถึงระตับที่จิตใจเกลียยงเกลาไปจากความ ยึคมันถีอมันได้เหมือนก้น.

ข้อนี้แหละผมก็มองเห็นแล้ว่าเลิกไม่ได้ ระบบ หรือ วิธี ที่มีไว้ จะต้องมีไว้ สำหรับกนธรรมดาสามัญ ทั้วไป กีต้องมีไว้ น นีกต้องเชื่ออะไรไปตามเรื่อง และทำไป ตามความเชื่อ แต่บัมญาก์มีมี้นทุกกราวที่ทำ. ฉะน้นเราก็ไม่เลิกเรื่องนรก เรื่องสวรรค์; เรื่องน้้ไม่ต้องเลิกเก็บเอาไว้สำหรบบผู้ที่จะต้องเคินมาตามทางนี้.

ถ้าช้นบ้มญา อย่างน้เราพูตเรื่องนรก สวรรค์ก้น ในแบบอื่นหรือรูปอึ่น; ไม่พูดในแบบที่เฆาได้กล่าไไ้ สำหรับคนธรรมคาสามัญ ที่มีสติบัญญาน้อย.

ถ้าบางคนเขาเกิดเชื่ยยาก แล้วบัญญก์ไม่มี ก็สอนให้ทลลองคูด้วยลวาม พากเพียร ทางจิตน้้ ทำสมาธิทำอะไร เอาจริงเออจังไปสักข้นตตนหนึ่ง แล้วจะพบว่า อย่างนี้ดีกว่าสบายดี เขาก์เอาไปตามรูปนนนก์ได้.

หลักการปฏิไติจึงแบ่งออกเบ็น \(๓\) ชนิดว่า : เอาตัวรอกค้วยศรัทธา ความเช่า, เอาตัวรอดค้วย วิริยะ ความแข็งขันในการใช้ความเพียร, แล้วกโเอาตัวรอคค้วยย บ๋ญญา. ที่จะเอาตัวรอดค้วยบบ๋ญฏา ซึ่งควรจะใช้คำว่า บัญぬาชนในพุทธศาสนา พอจะเข้าใจ เรื่องน้้ไ้ และปฏิบิตเรื่องนี้ได้; ส่วนเรื่องศรัทธานนเอาไว้ให้ คุณย่ากุณยาย ชาวบ้าน ทัว \(\eta\) ไป. เรื่องวิวิยเก็ให้ผู้ที่สนใจจะทำความเพียรทางจิศ เบ็นมุนี่าำพ็ญตบะโยกะ อะไรไป. อย่างที่พูคน้้บีนเรื่องบั้ญญา ส่าหรับบั้มฆาชน ไม่รุนเรงในทางเชื่อและ ไม่รุนแรง ในทางวิริยะแบบน้น; แต่ให้ท่าให้ถุกต้องในทางของบัญญา แล้ว์กีมีอะไร ตามมาเอง ถากหางมาเอง มีความเชื่อต้วเอง มีอะไรไปตามลำคับ.

ทีน้เรา ไม่อาจจะทำให้ทุกกนเหมือนกันได้ ในทางตติบิญぬญา หรื่อความเชื่อ หรีออะไรก็ตาม; ฉะน้น สีม่ล่วนปลี่ล่อย แยกออกไปอีกเป็นช้น ๆๆ : ช้นบัมญา ก็มีหลายช้น, ฮ้นศรัทธาก็มีหลายช้น, ช้้กำลังจิทีสูงก็มีหลายช้น ไม่มีบีญหาอะไร. บ้มหามีแต่ว่าเอาตัวเราก่อน, ตัวองก่อนน้้ จะใช้วิธีใด จะทำอย่างไร. จะกูที่เบ็น หลักบรมโบราณก่อนพุทธกาลก์ได้ ว่าทางของการปฏิบิจะะำเรจจได้ กระทังจะเบ็น พระพุทธเจ้ไไ้ กีมีวิธี : มีศรัทธา มีวิริยะ มีบีญ๗า. บางองค์ ยงคค้วยศรัทธา บางองค์ย์่งด้วยรวริะะ บางองค์ยึ่งค้วยบ๋ญมฐา; แต่ไม่ใช่มีเต่อย่างเดียว, อย่าเข้าใจ ว่ามีอย่างเดียว; เขามีอย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้า, ถึงเม้ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเบ็นเพียง กนธรรมดาสามัญ จะกับทุกช์ได้อย่างคนธรรมคาสาม้มมันกี่ย่งง่ายเข้ามา ต่ำเข้ามา.

น่เขาว่า แม้จะเบ็นพระพุทธเจ้า ท่านกีย่งหย่อนกันค้วยคุณธรรม ๓ ข้อน้้ : ศรัทธา วิริยะ บัญญา. แม้ไม่ใช่เรี่องในบาลี พรพพุทธวจนะโดยตรงกีมีเหทุผล;

 หรือย่งค้วยริริยะ. เขายอมรับว่า พระพุทะเจ้านม้มากมายค้วยกัน.

\section*{สั่งที่เรียกว่า "คุณ" (ต่อ)}

ท่านนักคึกษา ผู้ สนใใในสรรม ทั้งลาย,


 บรรยายครั้งที่เล้วมมานี้มามูดอีก เพื่อให้เข้าใจูกตต้อง หรือว่าสมบูรถ์ย่งขิ้น เพราะ่าเบ็นส์งที่เข้าใจได้ยาก ในมื่อมีสี่งที่บิดบัง หรือทำให้สับสนกันอยู่ ในการพูดจาน้้อย่างหนนแน่น ฉะนน้น จึงเข้าใจยาก จึงต้องขยนพูดกันหน่อย.

ในครงที่แล้วก็ได้พูตว่า เราก็ติดตรวนของสิงที่เรียกว่า "คุณ" หรือว่า
 เบ้าจจกนบม่างงัต่เเนบก.

พิจารณาดูว่า มนุษย์เมื่อติดกรงขัง แล้วจะออกได้อย่างไร





 เห็น่า บทำลังติดตรวนอ่่.












สั่งท่เร๋ยกว่า "คุณ" (ต่อ)
๒b๔
ปากของเด็ก" อย่างน้้เบ็นต้น. แก่ขอให้ถีอว่า ผมไม่ได้คูถูพวกกุณว่า เบ็นเก็ก, ไม่ได้ดูกกพวกคุณว่าจรรับสิ่งเหล่าน้ไม่ได้เสียเลย, จึงพูกรื่องน้้; หรือว่า ล้าไม่พูต เรื่องนี้ กั่ไม่มีดะไรที่จะเบ็นบิ้นกี่ว่วนที่งีของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแต่เรื้อง โมกขธรรมท้งนน. ถึงอย่างไรก์ต้องพูคกันพอสมควร ว่าควรจะพูคกันในแง่ไหน อย่างไร เท่าไร จึงขอให้พ้งต่อไปถึงเรื่องโมกขธรรมประยุกต์.

\section*{ทบทวน เรื่อง ความหมายของภาษา}

ในครังที่แล้วมา ไก้พุตว่า "ต้องได้สั่งที่ตีทุุสด ที่มนุษย่ควรจะะได้, แล้วก็พูดพอเบ็นเค้โครงว่า คือได้ส้งที่ทำให้มนุษย์ อยู่เหนีออำนาจของสั่งที่เรียกว่าคุณ, หรีอหลุพพ้นไปจากอำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า "คุณ" หรีอว่า ถ้ามองตูในฐูนะเบ็น ผล ก็คีอว่า เบ็นผู้มีปรกติเฉยอยุ่ได้ ในสี่งที่เรียกว่า "คุณ" ทุกๆ ชนิด. ไม่มีกุณ ชนิดไหนมาบีบค้นได้ คือมาบีบค้น หรีอมาล่อหลอก ให่ชอบใจก์ไม่ได้ หรือให้โกรธ ให้กลียยด ให้ไม่ชอบใจก์ไม่ได้หหมือนก้น ม้นจีงเดย หรีอเบ็นปรกติอยู่ แล้วรู้ว่าควร จะทำอะไรก์ทำ; หรีอว่า จะต้องใช้ จะท้องเกี่ยวข้องกัสสิงที่มีกุณแหล่าน้นในลักษแะ เช่นไร ก็เกี่ยวข้องแต่ในลักษณะที่ถูกต้องเช่นนน ชีวิตของเขาก็จะเบีนชีวิทที่ปราศจาก ทุกร์โดยประการท้้งปวง หรีอะะพูศว่า มีความสะอาด สว่าง สงบ ก์ได้.

ถ้าพูกกันให้เจะจจเพียงอย่างเดียว ก็คือว่า มีความสงบเย็น ปราศจาก ความทุกบ์อนตลอคชีวิต เรียกว่า ไม่เสียทีที่เกิดมา ได้พบกับสิ่งนี้ ในฐานะเบ็นสึ่ง ที่กีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะไไ้.


ทีนี้ ก็มองเห็นว่า สึ่งที่เรียกว่า "ุุณ" นน ตั้งเข้าใจยาก จะพูคคร้งเดียว ไม่พอ จีงพูดอีกคร้งหนึ่ง แล้ว้ผู้พังกีต้องทบทวนคําพูคที่พูคถีงสิ่งที่เรียกว่า "คุณ" ใน ครั้ที่แล้วๆ มาให้ติตต่อกัน : จะ ต้องนืกถึง ข้อเท็จจริงอันหนึ่ง คือ ความกำกวมม ค้นรน กลับกลอก เปลี่ยนแปลง ของภาษาที่พูด. คํานี้ก์เบ็นคำต่างประเทศ คือเบ็นคำภาษา

ของประเทศอินดีีย เบ็นภาษาบลีี ภาษาส้นสกตๆ ก็เรียกว่า "คุด", มาบ็นภาษาไทย กียังเรียกว่า "คุณ" อยู่ แต่ความหมายมนนสับสน. และมีความหมายสับสนมาตั้งแเต่ครังที่ ยังอยู่ในประเทศอินดดียนนนแหละ.

การที่คำ \(ๆ\) หนึ่ง คำพูค คำเดียวมี ความหมาตหลายชั้น หลายระดับ บางที มีลักษณะแผกงความตรงก้นข้ามเสียกีมี. ภาษาชาวบ้าน ทัวไป ก็ใช้ความหมาย อย่างหนึ่ง, ภาษานกปปราชญ์ ผู้รู้ในค้านลึก ทางจิๆ ทางวิญญาณ ก็ใช้คำๆเดียวกัน ในความหมายอีกความหมายหนึ่ง. คำชนิคน้มีมาก โคยเฉพาะอย่างยู่ง ก็คีอคำว่า "คุด" นี้ว้วยคำหนึ่ง.

มองท่อไปลึงคำว่า "ประโยฯน์" แล้วต่อไปถีงคำอะไรต่าง \(ๆ\) ที่เนื่องกัน ซึ่งเขาปรารถนากันนัก โคยเฉพาะอย่างย่งเช่น คำว่า "สวรรล้" เราก์ไม่ต้องรุ้ว่า โกย แท้จริง สวรรล์นน้นเบืนอย่างไร; ก็เมื่อเขาสมมุทิเอาไว้ว่า เบ็นที่ให้ความสุข ความ พอใจ สนุกสนใน เพลิจเพลิน เอร็คอร่อย สะควก สมบูรถ์ทุกอย่างว่าเบ็นสวรรค์ อย่างนน้; ก็พอใจในสิงที่เรีกกว่าสวรรค์ ก็มองสวรรค์กันแต่ในด้านนี้ ก็เลย เห่อสวรรศ์ กันใหญ่ จะทำบุญอะไรกันส้กนิค ก์ได้ไปสวรรค์.

แม้พวกคุณน้ก็กกงชอบสวรรร์ อย่าไปโทษกุณย่า คุณยาย คุณอะไรแก่ๆ เลย คนหนุ่ม ๆ อย่างคุณก็ต้องชอบ หรีอต้องร้ก ต้องหลง สึ่งที่เรียกว่าสวรรค์ ในความหมาย อย่างน้้ โคยเฉพาออย่างย่งคือ กามารมณ์ที่สมมูรณ์ ความหมายของสวรรค์ค็มีเท่าน้น์

ทีนี้าาูถึงทัวหนังสือคำว่า "สวรรค์" ในภาษาไทย หรือ สคคค ในภาษาบาลี หรีอ สฺวรุด ในภาษาสันสกฤๆ. คำน้ำเดียวกกนแปลว่า เกี่ยว หรือ เกี่ยวข้อง หรือ เกาะเก่่ยว; สิ่งใดที่เกาะเกี่ยวหัวใจบองหนที่สุก สิ่งน้นเราเรียกว่า สวรรต์ มันก็ ไม่มีอะไรมากไปกว่ากามารมณ์. เม่่อมองคูในค้านหนึ่งก็สวยงาม สนุกสนาน เอร็คอร่อย ก็หลงใหลไป. ถ้ามองคูอีกค้านหนึ่ง ซึ่งเบ็น ค้านบองความจริง มันก็เเบ็นเกรื่อง

สิ่งที่เรียกว่า "คุณ" (ต่อ)
เกาะเกี่ยว เหมือนเซิงหนาม เข้าไปแเล้วออกไม่ได้, เข้าไปด้วยความโง่ ความผลุนผลัน ความทะเยอทะยานอยาก เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้. ให้มองเห็นภาพพจน์ของสส่งที่เรีกว่า สวรรค์อย่านน้ ซึ่งเบ็นความจริง แล้วเขาก็พูตตามกวามจริงว่า สวรรค์ คีอ เกี่ยวหัวใจ ไว้มากที่สุดค.

นื้บ็นต้วอย่างของ ความกลับกลฺลกของภาษา; คำ \(ๆ\) หนึ่งมีความกลับ กลอกอย่างน้้ : ภูค้านน้มันน่าช่นใจ คูอีกานหนึ่ง ก็นาสันนว

ที้นมาถึงคำว่า "ประโยชน์" ฉย่างที่กล่าวแล้วมื่อวานน้ ก็แปลว่า ตูกพัน อย่างรอบด้าน ผูกม้ดอย่างรอบค้านนนนแหละคือประโยชน์ ; จะเบ็นประโยชน์ชนิด ไหนก็ตาม ถ้ายังเรียกว่า ประโยชน์อยู่ละก็ มันมีความผูกพันอ่างนน้ง้นน เพราตัว หนังสือแปลว่าผูกพ้น. ทีนจะะไปยีมมาใช้แก่ พระนิพพาน ว่า เป็นประโยขน์สูงสุด อย่างน้้จะท้องเอาคำชาวบ้านไปไช้ แก่ส่งที่อยุ่เหนีอความหมายของชาวบ้าน เช่น ยีมคำ ว่าสุข หรีอความสุข ไปใช้แก่พระนิพพาน; อย่างน้ก็ เเืนเรื่องโมษณา ชวนเชื่อ ให้คนสนใจในเรื่องนิพพาน. โคยที่แท้แล้ว นิพหานอูู่เหนือลวามหมายบองคำว่าสุน เหนีอลวามหมายบองคำว่า ทุก์์ เพราะอยุ่เหนีอสุงเหนือทุกษ์.

มาถึงคำว่า "ุุณ" ซึ่งละอียด และลึกซ้งงลงไปอีก น้นหมายถึง คุณล่า หรือ กุณสมบติ หรีอความหมาย : ไม่ใช่ความหมายทางภาษา ความหมายทางกุณค่า คำว่า "คุณ" คีอสึงน้น. ทุกสึ่งมันมีคุณค่า มีคุณสมบิิ มีความหมายในทางคุณค่า มีกุณ สมบิติ มีควพมหมายในทางกุณค่า แล้วก็เรีกกันส้น \(ๆ\) ในภาษาศาสนา หรีอภาษาปรัชญา ในประเทศอินเดียว่า "กุณ".

พอมาเบีนภาษาไทย กียังไช้กำว่า "คุณ" แล้วความหมายก็แยกเบ็นว่า ความ หมาย ภาษาบ่วบข้น ก็มี คุณ มีประโยบน์; ถ้าบ็นภาษายู้รู้ ภาษาพระลริยเจ้า







รู้จัก "อิสรภาพ" กันให้ถูกต้อง















สั่งที่เรียกว่า "คุณ" (ต่อ)
๒๖ส
ถ้าว่า กนเรารู้เรื่องนี้ ทำตัวให้เบืนอิลระจากกิเลส ที่ไปนลงใน "กุณ" ค่าง ๆ เสียก่อน จิจนี้บีนอิกระ นนนแหละเขา จะมีเสรีภาพ ขึ้นมาทันควัน; ไม่มี อะไรมาทำใหิรู้สีกว่า เสียเสรีภาพ เพราะไม่ไปหลงใน "คุณ" ที่เขาบัมมิติกันข้น หรือ ว่ายึคถีอกันอยู่อย่างน้นอ่างนี้.

ถ้ามนุษย์รู้จัก สั่งที่เรียกว่า "คุณ" แล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้ลวามกคขี่บีบค้น ของสี่งที่เรียกว่า "คุณ" แล้วกร็มีอิสระเรีราพจากส์งที่เรียกว่า "คุณ" โดยเท้จริงแล้ว ก็จะอยู่กันเบ็นสุบ; แล้วจะไม่มีการย้อแย่งเสรีภาพอิสรภาพอะไร อย่างที่กำละงย้อแย่ง กันอยู่อย่างน้. เดี่ยวน้้ เวถาน้้ ค้วยความหลับหูหลับตา; แล้ว์ไม่เคยไไ้เสรีภาพ เพราะว่าย้อแย่งกันด้วงจิทที่โ่เขลา ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพ หรือเสรีภาพ.

ตัวเบ็นผู้ไม่มีอิสรภาพ ไม่มีเสรีภาพ อยู่ในท้วเอง ก็ยังไม่รูจัก ไปรู้จัก แต่ของผิวๆ ข้างนอก เบ็นเรื่องทางวัตถุ เบ็นเรื่องทางสังคม ซึ่งเอาวัตถุเบ็นหลัก อย่างนี้ โลกมันจีงยุ่ง และไม่มีเสรราพ.

ถ้าุุกคนจะสนใจสส่งน้้ คีอสนใใเรื่องทางศาสนากัน เท่านนเอง ไม่ว่า ศาสนไไหน ; ศาสนา หรือ หลักศาสนาจะนำจิตใจไปไู่กวามเบ็นอิสระ หรีอ เสรีภาพ จากวัตถุต่าง ๆ หรีอจากโลกิยธรรมต่าง ๆ ในโลกน้้ ให้เบ็นจิทที่หลุดพ้นออก ไปได้. แม้บางศาสนาจะใช้คำว่า "ไปอยุ่กับพระจ้า" หถุดจกกโลกนี้แล้วไปอยุ่กับ พระเจ้า ก็อย่าได้เข้าใจไปว่า ไปสุญเสียอิสรภาพ เบีนทาสของพระเจ้าไปเสียอีก; คิก อย่างน้นแหละ คือไม่เข้าใคำว่า "พระเจ้".

\footnotetext{
ล้ไไปอยู่กับหระเจ้าอย่างดูกต้องความหมาย แท้จ้ริงแล้ว ก็คือ จิตที่เบ็น ลิสระ มีเเสีภภาพโคยสมบูรณ์. พระเจ้ก็กเบึนคำแทนชื่อของเสรีภาพ หรีออิสรภาพได้; แท่ทีนม้นันข้าใชยาก หรีอสอนกันผิด ๆ ก็ธคแท้ ก็กลายเบ็นการถูกกักขังอยุ่. อีกอย่างหนึ่ง
}

ว่า ไปอยู่ใต้อำนาจชองพระเจ้แล้ว พระเจ้าจะบีบค้นให้ทำอย่างนนนอย่างนี้ ทำพิธีรีทอง ต่าง ๆ จนมีผู้เก็บมาล้อ, แล้วนักล้อตัวยงที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ โอมาคัยยัม. ลองไปอ่าน คำโคลงของโอมาคัยยัมดู จะมีมทล้อพระเจ้าอย่างน้ต้้แต่ต้น จนปลาย คือ พระเจ้าที่เอามาลือกันผิคๆ กลายเบ็นพระเจ้าที่สร้างคน บีบกินคน เล่นงานคน อะไรอย่ยร่รอย ๆ ไม่เบ็นเสรีภาพ. แต่ถ้าเข้าใจพระเจ้าถูกต้องแล้ว จะมี ความหมายเบ็นเสรีภาพ คือหลุคออกได้จากความหลอกลวงของสึ่งต่าง \(ๆ\) ในโลกนี้. ฉะน้น ขอให้นึกถึง เเรีภาห ในฐานะ เบึนสิ่งที่รอคออกไป ได้จากอิทธิหลของสิ่งที่เรียกว่า "คุณ" ในที่น้

\section*{พิจารณาในเรื่องคุณค่าแง่ต่าง ๆ}

ทีนี้ เราย้อนค้นกันถึงคำว่า "คุณ" อีกครังหนึ่ง ว่า "กุณ" คือคุณค่า หรือ กวามหมายในทางกุณค่า เบ็นคำกลาง ๆ แล้วแต่จะับมฉติกัน ให้เบ็นไปในทางดี หรือ ทางช้ว แล้วแเ่่ความรู้สีกของคน. แต่ถ้าเอาตามธรรมชาติ หรือโคยธรรมชาติแล้ว คำว่า "คุณ" ในที้น้เบ็นกลาง แล้วแต่ว่าจะผองไปในแง่ไหน; เช่นวัตถุอย่างหนึ่งใน โถกนี้ ถ้าเรามองใน แง่หนึ่งก์มีประโยชน์ ถ้าเรามองใน อีกแง่หนึ่งก์เบึ่นโทษ ก็มี : มองในแง่หนึ่งกินไม่ได้, แต่มองในแง่หนึ่งใช้ประโยชน์ได้; มองในอีกแง่หนึ่งกินไม่ได้ น้นเพราะเบ็นอันตราย. นี่ม้นข้้นอยุ่กับอึ่น \(ๆ\) อีกหลายสัดหลายส่วน จนเราพูคได้ว่า สึ่ง \(ๆ\) เดียว วัตถุส่งเดียวน้้ มีกุณในหลายแง่หลายมุมของความหมายของมัน.

ยกต้วอย่างเช่น น้ากรก เห็นกันได้ง่าย ๆ ว่า ถ้เอาไปใช้สาดหน้ากัน มันก็ เบืนอันตราย แต่ล้าเอไไปใช้ป้ระโะชน์ ในทางเคมีกีได้ หรือว่า แม้ที่สุดแเต่เอามาใช้ คจงผักกิน ก็ยงได้; เพราะฉะนน คำว่าคุณน้น ยังไม่มีความหมายเบ็นดีหรือเบ็นชัว.

คำว่า "ยา" ที่ปรุงขึ้น หรือว่ายาตามธรรมชาติก็ๆาม มันเบ็นยาพิษก์ได้, ในแง่งนึ่งมันเบ็นยาพิษสำหรับกนอื่น, แต่เบ็ยยาสำหรับคนๆน้้ หรีอเพียงแต่ใช้ให้

สั่งที่เรียกว่า＂คุณ＂（ต่อ）
しめの
ผิดส่วนส้ดเท่านน มันก็เบ็นยาพิษได้．ฉะนน โคยเนือแท้ของมันย้งไม่รู่ว่าเบ็นอะไร คือว่าย้งไม่รูว่าเบ็นยา หรือว่า เบ็นยาพิษ หรีอว่า เบึนอาหาร．

คำว่า＂อาหาร＂ก็เหมือนกัน วัตถุอะไรที่ เบ็นอาหาร นี้จะกลาย เบึน อนนตายก์ได้ เพียงแต่มันมีคุณสมบติอย่างน้้，อย่างนื้ ๆ อยุ่โดยธรรมชาติ．ที่เรียกว่า ＂คุณ＂โคยธรรมชาตินัน เบ็นความหมายกลาง ๆ ย้งไม่บัญญติว่าดี ว่าชัว ว่าอะไรได้ แล้วแท่จะไปใช้ทำอะไรขึ้นมา．

ทีน้ คำว่า＂คุณ＂อีกความหมายหนึ่ง ก็โคยสมมติหรีอโดยบัญฉิิ ตาม
 ที่หลอกลวงก์ได้ เพราะว่าทำไปตามความรู้สึกของมนุษยเท่าน้น ไม่ใช่ความจริงของ ธรรมชาทิ．

เช่น เพชรเม็ดหนึ่งเบ็นคาร์บอนล้วน ๆ เบ็นธรรมชาติ ไม่มี่าอะไร่าหรับ ธรรมชาติ；แต่ สำหรับมนุษธ์ตู้โง่เขลานี้ มันมี่ามาก ตามที่จะบัญญฺต่า มันมี ค่าอย่างไร ใช้แทนเงินตราอย่างไร หรีออะไรก์แล้วแเ่．ถ้าสำหรับไก่ เพชรเม็ดหนึ่ง ก็ไม่มีกวามหมายอะไร อย่างที่เราคยได้อ่านได้พ้งนิทานเรื่องไก้กับเพชรเม็ดหนึ่ง．นี้รียก ว่า＂กุณ＂โดยการสมมติหรีอบัญญ゙กั．

ระวังให้ดี＂คุณ＂ชนิดน้แหละที่ เมึนบ๋๋ญหา คือ เบ็นสิ่งที่เบ็นอันตรายแก่ มนุษย์ผู้โิ่เขลา，และถ้ามนุษย์จะโง่เขลา กีคีอโง่เขลาในเรื่องนี้ ไม่มีทางอื่น ：โง่เขลา ในเรื่องค่า หรีอความหมายอันแท้จริง หรีออันหลอกลวง ของสิ่งท่างๆ ในโลกนี้
 มันมีคณมีค่าอย่างไร，แท้ริรงอย่างไร，หลอกลวงอย่างไร．
 นะนน การมีชีวิตก็กลายเบ็นของหนัก，การท่อสู้ การอยากจะอยู่ อะไรก็กลายเบ็น

ของหนัก, นี่กีคีอจิาใจที่ไปหลงอยู่ในคุณ ถ้าไม่หถงมันก์ไม่หนัก แล้ว์กีไม่ายดด้วย, แล้วก็ปฏิบติติ่งต่าง ๆ ได้ในล้กษณเที่ไม่มีความทุกช์เณย.

ต้่ที่ไม่หลงในสิ่งที่เรียกว่า "คุณ" โกยเด็ดขาก ก็กีอ พระอรหันต์ เท่าน้น นอกจากน้นก์ยังมีการหลงยู่ในคุณฑามมากตามน้อย ที่มากที่สุดกีคคอบุดุชนน้ ที่น้อยลง ๆ ก็คือพระอริยเจ้าช้นเริมต้น แล้ว้ก็โกล้ๆ พระอรหันตซข้นไป แล้วจะหลุคออกจากอำนาจ ของคุณ โดยประการท้งปปวง กีมีแต่พระอรหนนท์ ไม่หลงในกุณของสิ่งใด. คำว่า"คุณ" น จะถูก้นในแง่กว้างหน่อย :-

จ. ก็ว่าดูในแง่งองวัตลุ, คุณ หรือ ค่า หรีอความหมายของวัตถุนน ๆ.
๒. คือกุณหรือค่า ทางดิตใจ เช่น ความรู้สีก : ความรุ้สึกเบ็นสุข ความ รู้สึเบ็นทุกy์ ความรูสสึกที่เรารูสสกกันได้ทุกอย่างในจิกใจนน มันกีมีค่า มีกุณ หรือมี ความหมาย. เช่น ความรู้สึกเบ็นสุงนิมีคคา หรีอมีความหมายมาก.
๓. ดูต่อไปอีก ก์เบ็นเรื่องบลงสติบีมญฯา หรีอของธรรม หรีอของ พระธรรม ของสัจจะท่างๆ ซึ่งก็มีคุค หรีอมีค่าไปตามแบบของสึ่งนน. ตอนน้้แหละ ที่ต้องใช้ให้ถูกต้อง ใช้ได้ถูก้องกร์มีประโยชน์. ถ้าเบ็นช้นอมตธรรม มนุษย์เข้าไป เกี่ยวข้องยย่างถูกต้อง มันก็ดับทุกชัสนเนิง.

> ดูในเรื่องทางวัตถุก่อน

วัตถุที่เรมือยู่ เบ็นเรื่องบ้าว ปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่มเช้สอย หยุกยา สารพ้ด, แม้แต่สิ่งท่าง ๆ ที่มีเกลื่อนยยู่ในโลก แม้แต่ก้อนหินระกะอยุ่เถวน้้ มันกัเป็น วักุุด้วยกัน มีคุณน มีค่า มีความหมายในทางค่าในตัว ของมันเองตามธรรมชาติ นน ส่วนหนึ่ง มีุุณ มีล่า ตามที่มนุษย์หลง เข้าไปสมมติบัญฆิิมันน ตามความสู้สกกบองกนๆ น้อย่างหนึ่ง. จย่างหลังนัมันเปลี่ยนค่าของอย่างแรก. อย่างแรกนนมมันตรงไปทรงมาตาม เรื่องของธรรมชาติ.สั่งทัเรยยว่า＂คุญ＂（ต่อ）

\title{
อย่างหถังนิ้ มนุษ์เท้าไป่เปลี่ยนด่า ของมันในรูปใหม่ ตามความรุ้กิก
}
 ให้มีค่าอย่างน้นอย่างนี้ ซึ่งตามธรรมชากิแล้วันนไม่มีความหมายในทางที่จะคี หรือจะชัว． พอมนุษย่เข้าไปเกี่ยวข้องก้วยกิเลสตัณหา，สึ่งใดตรงกับกิเลสตัณหา ก็เรียกสิ่งน้นว่าดี ตามภาษามนุษย่าษษาชาวบ่าน ไม่ใช่กาษาพระอริยเจ้า ซึงไม่หถงในคุดค่า．

มนุษย์น้หลงในคุนค่า ถูกใจกิเลสตัณหา ก์ว่าคี，ไม่ถูกใจก์ว่าบั้ว．กิเลส ตัณหากีมีนลายช้น ชันดีกีมี ชันที่เลวมมกก็มี．แม้จะคีไปถิงอย่างไร เพียงไหน ถ้าไป หลงในความลี แล้ว ก็ธะต้องกูกตบหน้า ด้วษสิ่งที่เรียกว่า กุณ หรือ，ค่า นันเอง หลงในความสุมก็กูกความสุบตบหน้า ไม่ต้องพุคถึงความทุกษ์ ซึ่งมันกัตอยู่เห็นชัดๆ．

เราดู วัตถุ ค้วยสายตาอย่างนี้ ว่า ม้น มี่าอ่างไรอยู่ตามธรรมชาติ，แล้วม้น
 ต่างๆ ม้นไม่เหมือนก้น ：คร้งหนึ่ง ยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง เปลือกหอยก็เคยเบีนอาภรณ์ ที่มีค่าชองมนุษย์，เคี่ยวน้้ไม่มีใกรเอาเปลือกหอยมาเขวนคอในฐานะเบ็นอาภรณ์ นอก จากคนบ้า．แต่ก็ไปดาเพชรพลอย ไม่มุกมาแฮวนคอ；อย่างน้ผมว่ายิ่งจะบ้ากว่าคนสมยยที่ เอาเปลือกหอยมาเขวนคอเสียอีก เพราะมันลำบากมากกว่า แล้วม้นให้ความพอใจท่ากัน． นี่ใครโกกวว่าใคร ลองคิคดูู．

น้รู้ไว้ เพื่อกันหลงลงไปไนความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่า＂คุณ＂ทางวัตกุ และเกี่ยวกับสมมติบัญฯตัของมนุษย์ค้วย．

\section*{ดู ทวง จิต ใจ}


เมื่อกูทาจิิทใจ คือจิทที่มีความรุ้สิกกิคนึกได้ หรีอกูท้วิิตเองกันก่อนก์ได้ มันก็มีคุดค่ามีคุณสมบทิ ตามลักษณะของสิ่งที่เรีกว่า จิ๊ หรือ มโน หรีอ วิญญาณ

อะไร มันก์มีคุณค่าของม้น คือ มันทำหน้าที่ของมันได้ ก็เรียกว่ามันมีคุณค่า, นี้ก็ เหมือนกัน ถ้าิตไป หลงในุุณล่าของจิต มันก์เรี่มผิานน้นแหละ คือ จะเบ็นตัวููของกู หรือทัวตน อะไรข้นมาแล้ว.

ที้น้ ความรู้สูกที่เกेดแก่จิต นี้มีมาก เรียกว่าเจตสิก ก็มีมาก จำแนกไม่ไหว. แต่สรุปแแลวว์คืคือว่า ตีใจ รัก หรือพอใจ น้้อย่างหนึ่ง, แล้วก็กกลียา โกรธ ไม่พอใด น้้อ่างหนึ่ง, แล้วกโเฉย ๆ อยู่ ค้วยความโ่่ ความไม่รุ้อะไร นี้อย่างหนึ่ง รวมเบ็น สามอย่าง : ที่มีคุณ อ่่างที่น่ารัก ก็มีคุณทำให้เรารัก. ที่น่าเกลียย ก็มีกุณ มีค่า มีความหมาย ในทางที่จะทำให้เราเกลียค หรือต้องกกลียด หรีอทนอยู่ไม่ได้. ลองนึกกู่ ถึงคนที่เราเกลียด หรือสี่งที่เราเกลียด หรีอเรื่องราวที่เราเกลียด เราก็ทนอยู่ไม่ได้ที่จะ เกลียก อีกทางหนึ่งก์ ทำให้เราโงต่อไป คือ เราไม่รู่ ไม่เข้าใจ ในเร็องราวของมันเเย.

นี่ทางจิตใจ สิ่งที่เรียกว่า ุุณ นี้ ก็ ตรอบงําจิต ให้เบ็นเหมือนกับว่า ถูกกัก ข้งอยู่ในตวามเบึนมายา ในคุแค่าเหล่าน้น; คนเราจึงขึ้นๆจงๆ หัวเราะ ร้องไห้ คีใจ เสียใจ เบ็นบ้าเบ็นหล้ง. พอได้สิ่งที่มีเกียรติมีอะไรหน่อย ก็ยกหูชูางหรูหรา อวกคนอื่นทีเดียว อย่างนี้.

ทีน้น พวกคนท้งหลาย ที่มีความหลงในคุณค่าก้วยเหมือนกัน ก็เลยผสมโรง กันใหญ่ ยกย่องเชิดชูกันใหญ่, เบ็นคนมีเกียรติหรูหราไปอีกคนหนึ่ง มีเริวารมากมาย ไปอีกทางหนึ่ง. นี้เบี่นเร่องในโลกที่เบ็นอยู่จริง โดยรายถะเอียดแล้วจำแนกไม่ไหว แต่โด่ยหัวข้อมีพอจำแนกได้อยางนี้.

\section*{ดูในทางสติบัญญา}


ทีนน้ คูไปถีงสิ่งที่ \(๓\) คือสติบั่มญา วิชา ความรู้ หรีอธรรมะ นี้กีมีุุณ แผ่กระดียยาไปในทาง ที่จะช่วยให้รอดพ้น ไปจากความตกจมอยู่ในกุณช้นเลวๆ; นี้รา

สังทท่เร่ยกว่า"คณญ" (ต่อ)
๒め๕
อยากจะใช้คำว่าพระคุณเข้าไป ให้ม้นดีหน่อย ศุณ เฉย ๆ เบ็นคุณค่าตามความหมาย ตามธรรมชาติ ไม่มีอะไรเบ็นสมมติ.



 คุค อย่าธรรมกาำ น้.
































 เตาบ็นคนที่ไม่หงงอุ่ไนคุดค่าของมัน.





しமめめ）
ผมสรุปความใหส้นที่สุด ง่ายแก่การจำไว้ สำหรับพวกกุณจะได้อาไปคิดว่า อถกมาจากอิทธิหลของส่่งที่เรียกว่าคุณ เสียอย่างเดียวเท่าน้น ก็เบ็นอ้นว่า หมกบ๋ญหา， หรือว่าหลุดรอด หรีอว่า อมู่เหนีอความทุกบ์ โดยประการท้งปวง ใหระวังสั่งที่เรียก วา＂भุa＂．

ระวังสิ่งที่เรียกว่า คุณ หมายความว่าอย่าหลงเบ็นทาสมัน ที้ดูมลึงงคอนนี้แล้ว มันกีเบ็นเรื่องที่อาจจเกิคความเข้าใจผิด แล้วบางกน เขาแกล้งหาเรื่อง จะให้เบ็นเรื่องเข้าใจผิค ว่าเอเเอะถ้าอย่างน้น เราก์ไม่ปรารถนากวามดี ไม่พยายามที่จะทำอะไรที่มีคุณค่า；นี้ไปคิกกู．ที่ถูก เราก์ทำสิงงที่จำเบ็นจะต้องทำ ต้องมี ต้องใช้ ต้องกิน ให้ได้รับความสะควกสบาย ไม่มีความทุกข์น้นได้；แต่โดยที่ไม่ต้อง ไปหลงเบ็นทาส ในความหมายของคำว่า＂คุณ＂ว่าค่า．

เดี่ยวน้คุณเบ็นนักเรียน เบ็นนักศึกษา ก์ใช้กรศศกษาในลักษณะที่ไห้ถุกต้อง อย่ามุดหัวงงไปอยู่ใต้การบีบค้นของ＂ค่า＂หรีอของ＂คุณ＂ของส่งที่เรียกว่าการศึกษา； ชึ่งมันจะทำให้เบีนทุกข์ หรือเมื่อผิคหว้งในเรื่องน้น \(ๆ\) มากเข้า กีจะถีงกับม่าตัวอองตาย， หรือไม่ถึงกับม่าทัวเองตาย ก็จะเบ็นโรคประสาทเหมือนที่กำลังเบ็นก้นอยู่，หรือไม่อย่างน้น กีเบ็นการทนทรมานอยู่กลอกเวกา．เมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา เราต้องรู้จักว่า มันมีตุณล่าอย่างไร และ＂คุณ＂ในแง่ไหนเบืนโทษ．

ตรงน้้อาจจะพ้งไม่ถูกอีกแล้ว เพราะภาษาธรรมกาเขาเอา คุณ กับโทษ ไว้นน ถักษณะที่ตรงกันข้าม．ที่จริงคำว่า โทษ นนก์คค่อ＂คุณชนิดหนึ่ง＂เหมือนอยางที่ได้พูค มาแล้วท้งแแ่ต้น ว่า สึ่งเดียวนนมมีคุณหลายค้าน หลายมุม หลายแง่ แถ่สรุปแล้ว ก็คีอว่าในแง่ที่จะทำให้เราหลงรัก หรีอพยใจ，และในแง่ง่ีจะทำให้เราเกลียคชัง นี่กีเบ็น กุณสมบิตัของมันท้นน้น．

ทีเรียกว่า＂โทษ＂นีก็ หมายลืงแง่ที่กวรเกลียดบัง หรีอว่ทุกกนจะรุ้ตึก เกลึยดชัง เพราะมันทำให้เกิดทุกช์ขึ้นมา；โกยเฉพาะอย่างย่งง ชีวิกกับความตาย อย่างนี้


 ชิงมันะะหวนกลัมมากัจอา หรีอมาทรมาน มาบีนคนแเอา.


















> สั่งท่เร็ยกว่า "คณ" (ต่อ)

อย่าทำเล่นกับพระเจ้า ซึ่งฉลาๆกว่าคนมาก ; ฉะนน การเกี่ยวข้องกับ กามารมณ์ ในฐานะเบ็นเรื่องของการสืบพนธุ์ เพียงเท่านั้น ก็ไม่เบ็นไร, พอเลยไปกว่านน้น มันก็ก้ดเอา. เดี่ยวน้เราไม่ได้นึกกันถึงอย่างนี้ เราหลงคุณค่าของมนเกินไป แล้วก็ ขยับขยายไม่มีที่สนสุด ประดิษส์ประดอยก้นต่าง ๆ ไม่มีที่สนสุต จึงเบ็นทาสของกามารมณ์ เพราะหลงคุณค่าของคำว่า กาม น้ำ หนกย่่งข้นไปทุกที.

เรื่องคำว่า"เกียรติ" ก็ให้รูว่า มันเบ็นอะไร มีคุณอย่างไร มีโทษอย่างไร, มีคุณในแง่ไหนอย่างไร ; แล้วใช้ในแง่ที่ว่า จะช่วยให้มชีวิตอยู่ได้โดยสะดวก หรือให้ สังคมอยู่กันสะดวก อย่างน้ำไม่เบ็นไร. แต่อย่าไปหลงกับม้นอีกเหมือนกัน; พอไป หลง มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบน จะมาบ่มขี จะมาท่วมทับ จะมาขบกัตเอา.

กิน กาม เกียรติ สามอย่างน้้มีคุณรอบด้าน อย่างที่ น่าปรารถนา : ล่อ ให้สัตว์ปรารถนา สสม, อย่างที่จะ ทำอันตาย สัตว์เหล่านน ก็ม ; แต่มันซ่อนไว้ หรือว่า สัตว์มันโง่มองไม่เห็นเอง. เช่น คำว่า กาม หรือ กามารมณ์น นกปราชญ์ มีพระพุทธเจ้าเบ็นต้น ท่านว่า มันให้กวามสุขนิดเดียว มันให้กวามทุกข์หรือโทษมาก เห็นไหม ? เรารู้สึกอย่างนน้นรือเปล่า ?

กามารมณ์น้ แหม, เรารูสึกว่า ให้ความสุขมากเหลือเกิน ให้ความทุกข์ หรือโทษนิดเดียว พอจะทนได้ อย่างนี้เบ็นต้น. ควรจะไปตู กันเสียใหม่ให้ตรงตาม ที่เบ็นจริง, แล้วความจริงนีก็เลื่อนได้เบ็นช้นๆชั้น ๆไปตามสติบ้ญญา ที่ม้นเลื่อนสูง ขึ้ไไป เพราะการอบรม.

กิน กาม เกียรติ สำคัญอยู่ที่เวทนา


ทีนมาตักันอีกทีหนึ่ง ก็ว่า เรื่องกิน ก็ดี เรื่อง กาม ก็ดี เรื่อง เกียรติ ก็ดี สามอย่างน็้มาสรุปรวมอยู่ที่คำว่า "เวทนา": เมื่อเบ็นที่ตั้งแห่งความปรารถนา ก็ต้อง
















 เกรึ่องท่ให้ออกไไได้.






๒6\%
เราต้องดูให้วี่า บรรดาสิ่งทมีคุณ แล้ว มนกัดทงนน : แม้แต่สึ่งที่ เรียกว่า คววามสุข หรือความดี ถีาเราไปหลงในคุณของมันแล้ว มันกัดเอาทั้งน้น. ในขณะที่มีสุงเวทนาน้น คู้ห้คีเถอะ มันมีความสูมเสียอิสรภาพ มันมีความโร่ มีความ เขลาอย่างไร ที่ไปหลงอยุ่ในธุขเวทนาน้น; ถ้ามองคูแล้ว จะเห็นว่าแหม, มันทรมาน เราเหลือเกิน แม้ในขณะแห่งสุขเวทนา. ฉะน้น อย่าโ่ อย่าหลงมาก ถึงขนาดที่ไม่ รูสีกว่าแม้ในขณะแห่งสุงเวทนาน้้ มันก็กัคเรา ทรมานเรา ย่ายีเรา เบียคเบียนเรา.

สิ่งที่เรียกว่า "คุณ" นนแหละ หรือค่า หรีอความหมายของสุข นี่แหละ กัดเรา มันบีมลันเรา มันทรมานเรา; ในขณเที่เรากำล้งรู้สีกว่า เสวยสุขเวทนาอยู่ ในทางกินก์คี ในทางกามก์คี ในทางเกียรติกีคี มันก็กักเรา ทรมานเราอยู่ แม้ฉะนน เราต้องท่อสู้กับข้าศีกศัตรู หรีอพฆามารอันเร้นลับที่สุด และอันกรายร้ายกาจที่สุด หรืออะไรเลวร้ายที่สุด ของสิ่งที่เราเรียกกันส้น ๆ ว่า "คุด" ซึ่งมีอยุ่อย่างละเอียด จนไม้รูสกกว่า มันเบ็นอันตราย. คุณย่างเลว มันก็กักอาอย่างหยาบ \(ๆ\), คุณอย่าง กลาง อย่างคี ม้นก็กักเอาอย่างไม่รู่สีกต้ว กระทังยินคีบูชาหลงใหลมันไปเลย เบ็นทาส ของคุณของค่า ของสี่งที่เราหลงใหล.

> ต้องมีสติสัมปชัญญะ บ๋ญญา ต่อสู้กับ "คุณ" ทำอย่างไร เราจะเอชนะส่งที่เรียกว่า คุณ นี้ได้ เอาไว้พุดกันโดยละเอียด ทีหล้ง ; แต่สสุปความเล้วก์คือ จะต้องใส้ส่งที่เรียกว่า สติ สัมปชัญญะ และบัมญมา ที่ได้ พูคไปแล้วในการบรรยาตตอนต้น \(ๆ\) ที่ย้งมีอยู่ในบันทีกของพวกกุณ ว่าสติ สัมปงัญญญะ หรือ บึ่ญญา นน เบืนศาตตราวุธ สำหรับต่อสู้ประหั甲ประหารข้าศึกอันร้ายกาจ คคอสิ่ง ที่เรียกว่า "คุณ" ที่ผูกม้จจิตใจของส้ตว์ไว้หลายแบบหลายอยาง กระท้งว่า ไม่รู้ส๋กว่า เบ็นการผูกมัด แล้วไปบูชามันเสียอีก อย่างนี้.

ผู้มีหระลุณ อันสูงสุดนนน ก็คือ ผู้ที่จะช่วมเราใหหลุดพนมาเลิยจากอ่านาจ


ช่วยปลคเปลื้องเรา ออกมาเสียจากอิทธิพลของสสงที่เรียกว่า "คุณ". ถ้าเบ็นอย่างทั่าๆ เช่นบิดามารดา ก็มีพระคุณ ช่วยปลคเปล้องอันตรายของชีวิต ให้ชีวิตรอคไปได้; แต่ ถ้าเล็งถึงสูงสุต ถึงพระพุทธเจ้าแล้ว ผู้มีพระคุณ พระอธิคุณ อะไรสูงสุดกกตาม ที่ท่าน เบ็นผู้สามารถจะเปล้้องส้ตว์ท้งหลายอยกไปเสียจากอำนาจบีบค้นของสส่งที่เรียกว่า คุณ ที่มี อยุ่ในส้งขารธรรมทังปวง.

ขอพุดลึงคำว่า "คุณ" อีกครงงหนึ่ง ก็คีอพูคยย่างนี้ โคยหว้ว่าจะเข้าเเเรื่อง ของสิงที่เรียกว่าคุณน้น มากขึ้นกว่าที่พูกเมื่อวาน.

เอาละพอกันที เวลาสำหรับพูคหมคแล้ว ต่อไปนน้บึนเวลาสำหรับถามอีก ตามเคยร.

\section*{คำอธิบายตอบบ์ญหา}
(ถาม) ผมขออนุดากกรานเรียนถามท่านอาจารย์ คือ อยากให้ท่านอาจารร์อธิบาย


 ผมว่าจะบ็นการฉี อยากให้ท่านอาจงร์ช่วยซส้แจง.
(ตอบ) ถุกแล้ว บัญหาที่คุณถามนนนกเเบ็นบัญหาที่ถูก คือควรที่จะสงต้ยว่า ทุกอย่างมีคุณ เช่นเสรีภาพก็มีคุณ, ความสูมเสียเสรีภาพ หรีอความไม่มีเสรีภาพ มัน ก็คีคคณไปตามแบบของม้น แต่ละอย่าง ๆ มีคุณหลายแง่หลายมุม, แล้วตัตวัท้งหลายที่ไม่รู้ เรื่องน้ ก็ตกอยุ่ายยไต้อำนาจ ภายใต้อิทธิพลของสส่งที่เรียกว่า "มีกุณ" อย่างใดอย่างหนึ่ง
 เสรีจากความบี่บด้น ของสิ่งเหล่านน้ หรีอของความทุกข์ในก้านจิฑใจ; ถ้าเราไม่สูุเสีย เสรีภาพชนิดนีแแล้ว เราจะไม่รุ่สีกว่าสุดเสียเสรีภาพอะไร.

เสรีภาพของทางร่างกาย ที่เบ็นสึ่งธำคัญอันหนึ่ง มันก็เบ็นสิ่งที่บัญญูิต หรือ สมมติ หรือยืดหยุ่น เอาให้มันเบ็นเสรีภาพทางกายจริง ๆ; อย่าสมัครเข้าไปเบ็นทาส เสียก่อน แล้วก็จะเรียกร้องเสรีภาพ. เราอาจจะปลีกตัวออกมไได้ แม้เเรีภาพทาง ร่างกายน้้ คำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง ไม่มีใครบืบค้นได้. เมื่อไปเปรียบเทียบกับ เสรีภาพทางจิตแล้ว มันกลาะเบ็นเรื่องเล็กๆ เบ็นเรื่องเด็กเล่น มันค์ไม่ได้ให้ความทุกข์ อะไรมากมาย ถ้าจิจไม่มู่มสียเสรีภาพในทางผ่ายจิจ.

เดี่ยวน้้ เราม้วมุ่ง จ้อง สนใจ เรียกหากันแต่เสรีภาพทางกาย จนไม่ มองุูเเรีภาหทางจิต; จะเรียกร้องไปเท่าไร มันก์ไม่มีเสรีภาพ เพราะทางกายมัน ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก เราเียอีกที่เราไปหวังมาก เรียกร้องมาก เกินกว่าที่กวรจะ เรียกร้อง.

ถ้าคุณจะหมายถึงความหมายทางการเมือง ก็มองเห็นอยุ่เล้วว่า การเมือง ท้้โโกเเดี่ยวน้้ ก็ไม่ได้สูมเสียเสรีภาพตามธรรมชากิ เบ็นเรรภาพทางกายที่บัญติกันข้้นมา ใหม่ เพื่อความเรียกร้องที่มากกว่า ตมมี่กนเบ็นทาสของกิเลสตัแหามากขึ้น คือ ตนเอง เบ็นผู้สูญเสีมเลรีภาพให้นก่กิเลส เท่าไร ก็ไปเรียกร้องเสรีภาพทางกายจกกสังกมมากข้้น นี่เบ็นเรื่องที่นาหวัว.

ถ้ว่ว่กันโดยแท้จริงแล้ว เสรีภาพทางกายนี้ ธรรมญาติกีมีให้เพียงพอ เราก็อาจจะหลึกไปอยุ่ในที่ ที่แสวงหาเสรีภาพทางกายได้โดยไม่ยากเลย แต่เราก็ไม่อยากที่ จะหลึกไป เราจะกลันเข้าไปในสังคมที่ไม่ค่อยมีเเรีภาพ แล้วไปไ่วยกกันเรียกร้อง.

การมูญเดียเเรีภาพนี้ เพราะทำติกทางจิศใจก่อน แล้วก็เสียเสรีภาพ ทางจิต และเสียเสรีภาพทางกาย ทางวัตถุ ทางสังคม ทางอะไรเรื่อย ๆมา. ถ้ามี
 จะไมีรูสกสูมเสียเสรีภาพ. แล้วก็จะไม่มีใครเหยียบย่่าเสรีภาพของใคร ถ้าประพๆิธธรรม.

ทีนื้ การประพๆติธรรมน้้ คือ ความรุ้อย่างถูกต้องในเรื่องน้ อย่าไปหลงเบ็น ทาสของสี่งที่เรียก่าคุณค่า; แล้วคนน้นก็ไม่ไปเบ็นผู้บีบน้นผูออน ไม่อาจจะเบ็นนายทุน ผู้บีบค้น หรือเบ็นศ้กคินาผู้บีบคั้ หรือเบ็นอะไรผู้บีนคน้ได้ ถ้าคนนนนเตาไม่เบ็นทาส ของกิเลสตัณหา คือไม่ตูนเสียเสรีภาพแก่กิเลสตัณหา. ฉะน้ เขาเบ็นผู้หลง ผู้หลับหู หลับตา อยู่ใต้อิทธิหลบองวัตดุมากเท่าไร เฆาก็ จะสูญเสียอิสรภาพทางจิตมากเท่า
 ออกไป.

ถ้าจะแก้บับหาคราวเดียวหมด กีให้ทุกคนมีความรู้ถูกต้องในเร็องเหล่าน้้ มีจิตใจที่มุ่งต่อลวามสงบสุบอันแท้อริง บี๋ขหาก์จะไม่มี. สมเยน้เบ็นสมัยวักถุนิยม ถือเอาวักุุบ็นหล้กสำหรับชบคิกบั้มหาต่างๆ จิงรู้สึกแต่เรื่องทางวัตตุ หรียทางกายมาก เกินไป จนไม่มองเห็นเรื่องที่สิาคัญกว่า คีอเรื่องทางจิๆใจ.

ถ้าำสึบได้จิงว่า เรากำลังสูมเสียเสรีภาพทางกายจริง เราก็พยายามต่อสู้ให้ ได้มาชึ่งเสรีภาพที่ถูกต้องในทางร่างกาย; แล้วเราก็อย่ไปหลงต่อคุณ หรือค่า ของ เสรีภาพทางกายน้น ให้ม้นมากเกินไป จนกลายเบ็นคนที่หมายมั้นอะไรอย่างหนึ่ง ซึ่งจะ สร้างเรื่องใหม่ง้นมา ตำหรับจะเกิคเรื่อง. เดินไปให้ถุกทางตามทางกาย แล้ว์ก์ให้ไป ถูกจิงๆๆในเรื่องทางิิท แล้ว็กะออกไปได้, แล้วุูให้คีนะ เรากำลังไม่สูขเสีย เสรีภาหทางกาษ; แต่เรากิๆเอาเอง หรีอว่า ถำกัญติกเอาเอง; แล้ว้มีทางปลด เปลื้องได้ไม่ยาก ถ้าไปเทีรบกับตุขเสียเสรีกาพทางจิท แล้วปลคเปลื้องได้ยาก.

ถ้าคุณแสงงถึง นายุุน กับ กรรมกร แล้ว้ไห้ไปดูที่กรรมกร ชนกรรมาชีพ ให้ดึๆ เขาเสียเสรีภพพทางจิๆ ทางความรู้ที่ถูกต้อง จนแพ้แก่กิเลสทุกอย่าง เขาจึงได้ ยากจน, แล้วปรากฎเบ็นการสููมสียเสรีภาพทางร่างกาย ทางสังคม อะไรอย่างนี้. ความ จริงเขา สูมเสียเสีรีาพน่กิเลล แก่โมหะ แก่ความหลงผิคในนลาย ๆ อย่างหลายประการ

สังท่เร่ยกว่า "คณ" (ต่อ)
Đロよ







 ลงมา เืือขนนเก่พวกเรา.





































ถ้าจะเบ็นวิธีลัคส้น ในการแค้ไขบั้มหาอาชญากรรมต่าง ๆ ช้นเลวร้ายที่สุด ก็ ควรจะสอน กันบ้างถึงเรื่องนี้ อ่่าให้คนเราไปหลงใหลใน＂คุณ＂โกยเฉพาะคื่อ ความเอร็คอร่อยทางเน้้อนนังมากเกินไป จนประกอบอาชญกกรรม．ครุบาอาจารย์ มีปริญญายาวเป็นหาง กียังม่าผ่ายตรงกันข้ามตาย ：ผำยหญิงกโ่าผ่ายชาย ผ่ายชายก์ม่า ฝ่ายหญิง，เบ็นศาสตราจารย์ เบ็นอาจารย์ ก์ไม่ยกเว้น อย่างที่ข่าวหนังสีอพิมพ์มีอยู่． น้ไม่ไช่อนธพาสช้นเลว ก็เบ็นทาสของสิ่งที่เรยกว่า＂คุณ＂น้นมากถึงขนาคน้．
 ไม่ผัน โกยที่หักห้ามใจไว้ไม่ได้ ก็เพราะว่า ตกอยู่ใต้อำนาจบองสิ่งที่เรียกว่า＂คุณ＂ อย่างที่กล่าวมาแล้ว้นนแแหละ．

คำว่า＂กุณ＂ในที้นี้คุณต้องไส่อัญญประกาศไว้สสอ เบ็นคำบัญญิติเฉพาะ พิเศษ มีความหมายทางธรรมะ ทางศาสนา ทางปรัชญาที่สูงกว่าคำพูคกลางกถาก， คำว่า＂คุณ＂ให้ไต่อัญญประกาศไว้ทุกที เพราะพอกกอยุ่ไต้อำนาจหลอกลวงของสิ่งที่ เรียกว่า＂คุณ＂นี่ เขาจึงทำความชัว．

ทีนีกกัสับเปลี่ยนกัน หรีอ sublimate ให้ไปหลงในคุแความดี；ชั้คุณความดี สำหรับคนช้นนี้ก็พอจะชี้ได้ จนเขาไปหลงใหลในคุณของความดี่ ก็จแแคบัญหาเรื่องทำช้ว ได้．การท่าดีน้้าทำไปด้วยลวามหลงใหล ใน＂คุณ＂มากนัก มัน ก์ทรมานอตู่วยย ความลี นนแแหละ，จะต้องฆ่าตัวตายเพราะความดีนนเอง ซึ่งเคยมีคนม่าตัวตายโดย มีมุลเหตุอันแท้จริง มาจกกความดี ความอยากคี ความรักษาความดี อย่างนี้กีมีมามาก แม้ในประวิศาศตรร์ และแม้ในบัจจุบันนี้．นี่เพระะไม่รู้ดักสั่งที่เรียว่า ความดี，นีคือ กุณค่าของกวามดี ที่ใช้ผิก；ถ้าใช้เสึยให้ถูก ก็จะทำดีได้โดยบลอกภัย．

\section*{แท่ถึงอย่างไร ถ้าไปหลงในดุณค่าบดงมน ถิงแม้เบ็นความดีจริงแล้ว มัน} ก์ยังหนกก ยังแบกอะไรอยุ่ แบกของหน่กอย่ รี่
\[
\text { เெ } \ddagger \underset{ }{\prime}
\]

โมกขสรรมประยุกต์
มีพลอยมีอะไรก็มาแบกไว้บนบ่า ก็หน้กอยู่ จะต้องงักการกันอีกช้นหนึ่ง คือ ไม่หลงอยู่ ใน "กุณ" ของม้น ไม่แบก นี้ก็อยุ่เหนือคีเหนือชัว กีเลยไม่มีความทนทรมาน.

ทีน้จะช้้ให้หห็นไกลตัวเราสักหน่อย ขอให้ทุกคนสังเกศว่า เวลาไหนเรารู้ สึก เป็นสุขที่สุด ตามความรู้สึกธรรมจา; นีไปสังเกตกูเถอะ จะพบว่าเวลาที่เราไม่ได้ มีวิตกกังวลอย่ต้วยเรื่ลงความกี ความชั้ว เบีนเวลาที่จิจพักผ่อนโคยแเท้จริง กี่นาทีเท่าไร ก็ฑาม เวลานั้นค่าของความดี ก็ไม่มารบกวนเรา, ค่าของควมมชัวก์ไม่มารบกวนเรา; แม้เบ็นปุปุชนคนธรรมดา อยุ่ที่บ้านเรือนอย่างนี้ ก็มีเวลาที่ว่าง หรีอสบายอยุ่ได้ช้วครู่ ชัวขณะ โคยเหทุ่ท่าขาของความคีและความชัว ไม่มารบกวนจิตใจของเรา.

เมื่อถามชื้นมา ผมก็มองเห์นว่านี้คือสิ่งที่จะท้องพูคให้เข้าใจ ว่า เราะะไป เฉาประโฮธน์บองการที่อยู่เหนือีีเหนือบั้ว มาใบ้กันพลาง ๆ ไล้อ่างไร? ก็ค๋ออย่างนี้ ว่าแม้เต่เราอยู่ในระคับอยางนี้ ก็ อ่าไปเบ็นทาสบองค่า ของความชั้ และความคี ก์คือไม่ยินดียีนร้าย ไม่วิกกกังวล ในเร่องความช้ว หรีอความดี ไม่รู่สีกสะดุ้งหวาจผวา อยู่ค้วยการที่จะต้องรับผลของความชัว หรีอความดี เราก็สบาย.

ไปสังเกตคู้ ให้พบข้อเท็จจริงอันนี้เสียก่อน ว่ามีอยู่ามธรรมชาติชัวโมงไหน, ถ้ไม่มีช้วัโมงก็นาทีไหน ที่กุณสบายใจที่สุด ก็จะพบว่านาทีนน ไม่มีการรบกวนของ ความวิตกกังวลทางค่า หรือ"คุณ" ของความชัว หรีอความดี. นี่มันมีอยุ่อ่างน้แ้้ข แก่ไม่มองกัน.

ผมถือว่า มาตรฐานอันแท้จิิงของจิท หรือว่า จิเเดิมแท้ คือที่ไม่เบึนทุกบ์; แต่เราอยุ่ค้วยจิตชนิคนี้ไม่ได้น้น แล้วกก่ย่งน้อยลงทุกทีๆ ตามความโงของเรา ที่งิ่งโกกัยูง โร่มากขึ้น เพราะไปรู้ใน "ค่า" หรือ "คุณ" ของความดี และความชัวมากขึ้นคว่าเด็กๆ. เม่อยังเบ็นทารกอยุ่ไม่ใครจะะรู้จักเรื่องนี้ เพราะฉะนนก็มีความพ้กผ่อนมาก ไม่ถุกรบกวน ค้วยค่าของคีและชัว.
สั่งที่เร๋ยกว่า "คุณ" (ต่อ) ๒๗むむ

พอคนโตข้น ๆ จะรู้เรื่องค่าของคีชัวมากข้้น ยีดถือมากข้น จนไม่มีเวลาพักผ่อน จากการรบกวนของสิ่งน้ หรือมีอ้างก็น้อย เบ็นไปโคยอ้ตโนมติโโยไม่รู่สึกตัว; เช่น ง่วงนอน ก็นอนเสีย นี้เบ็นการพักผ่อน หรือหนีจากการรบกวนของค่าของความดี ของความชัว ด้วยเหมือนกัน. แต่เวลาที่ตึ่นอยู่แท้ ๆ คนสมยยนี้ยากที่จะปลีกจิตใจออก มาเสียจากการรบกวนของ "ค่า" ของความชั้ว และความดี.

ขอให้จำใว้สำหรับไปทกลองจู ทดสอบดู หรือปรับปรุงให้มีมากข้้น. ถ้า เรามา หัคเจริญสมาธิ วิบ๋สสนา ก์คมอเราหัดหาอุบายที่จะหลบหลีกการครอบงำบอง "ค่า" ของคีชัว; เช่นทำสมาธิ อยู่ในสมาธินีกี่ว่างเหมือนกัน คือว่างจากการรบกวน ของค่า ของคีและชั้ว, ถ้าบป็นวิบ๋สสนาก็หมายถึง ว่ารู้รื่รองน้้ด้จึ้น จนถึงกับตุดรากแห่ง ค่าของความดี และควมมชัวไปพลาง ให้น้อยลง ๆ แล้วจะหลุดพ้น; อย่างน้อยทำสมาธิ กีมีผลเหมือนกับเข้าไปอยุ่ในที่หลบที่หลึก ที่เร้น จากการรบกวนของค่า ของความคีและ ความชัว.

ข่ออย่าไปมองในทางที่ว่า ไว้ต่ตแก่เฉ่าแล้ว จึงจะไปคิคลึงเรื่องน้้ หรือว่า จะไปจัดไว้ว่าเป็นของกนบางคนเถิด อย่าเป็นของคนทุกคนเลย. อย่านน้ม้นก็ถูกเหมือน กันแหละ ตามธรรมคกาจะท้องเบ็นอย่างนน ตามธรรมชาติมันจะเบ็นอย่างนัน. แต่ เดี๋ยวน้เราต้องการจะให้คีกว่านน เร็วกว่าน้น หรือได้รับประโยชน์มากกว่านน เรจจึง เขยิบมาทางนี้ ให้การศึกษาของเรารู้อกลิ่งเร้นลับนี้ แล้าวรูิวิาที่ประเสริรูที่ธุด ที่จะ ทำให้เรามีใจคอปรกติสบาย ให้สมกับที่ว่า ยุคน้เจุรูดด้วยวิทยาการท้งหลาย มนุษต์ควร จะมีความทุกบ์น้อยลง.

เดี่ยวน้เรากำลังทำติก ถล้น หรือ ถลำ เข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจบีบค้น ของค่าแห่งความคีบั่ว หรือ ความร่ารวย และความยกกจนนี้ มีพูกกันอยู่แห่เรีอง ชนกรรมาชีพ กับ นายทุน อยุ่เรื่อยไป; มันก็เบ็นเรื่องรบกวนเส้นประสาท ให้วุ่นวาย

ให้หม่นหมอง จนไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้. ควรที่จะชวนนายทุนให้รูคค่าของค่าที่บีบค้น, ชวนคนจนให้รูค่า ของค่าของการบีบค้น, แล้วคำรงจิตให้ถูกต้อง ให้สบาย ให้สนุกสนาน ในการทำงาน, แล้วถอนตัวได้ พวกนายทุนเขาก็จะเกิกเมตตากรุณาเร็วกว่า ที่จะปล่อย ให้เบ็นไปตามบุญามกรรมของเขา.

น้ผมถีอว่า ปรมัตถธรรมอันสูงสุด หรือที่เรียกว่าโมกบธ่รรม ในที่นื้เอามา ใป้ประยุต์ได้ ในการที่ จะแก้บัญหาทางสังกม แห่งยุคบัจจุบัน ซึ่งมนุษย์แต่ละคนน มีมีนสมองอันฉลาจป่รากเปรียวย่งกว่ามนุษย์ในยุคก่อนๆมาก แต่วา ใซ้สมองผิด ก์ยึ่ง เบ็นอันตรายมาก คือใช้ความฉลาตสำหรับจะไปนลงใน "คุณค่า" ของสิ่งที่มี "คุณ"น้ มากกว่าแต่ก่อน.

เมื่อไม่มีไครถาม ผมก็จพพูคต่อไปอีก คือ อยากจะพูดต่อถึงคำว่า "ย้น" ตอน แห่งการกาวไปสู่จุดสูงสุด คือการที่จะอยู่เหนืออำนาจบีบค้นของสิ่งที่รียกว่า "คุณ". สำหรับช้นตอน นี้จะแยกออกเบ็น ๒ ประเภท คื่อ ข้นตอนตามเรรมชาติ เป็นไปเจงตาม ธรรมขาติ น้อย่างหนึ่ง, ข้นตอนตามที่เราจัจข้น ทำข้้นด้วยสติขมญมาของมมุษย์ นื้อย่างหนึ่ง.

ข้นตอน ตามธรรมชาติ ก็หมายความว่า เกิมมาแล้ว เติบโตขึ้นมา ผ่าน โลกไป ผ่านว้ยไป จนถึงเบ็นคนเม่าคนแก่ มันก็มีปีนตอนอยุ่ในต้วของมัน คือรู้อะไร มากบี้น. ถ้าโลกนี้ไม่ได้ต็มไปด้วยความเจริญชนิคหลอกลวงอย่างสม้ยน้้ คนเรามีอายุ, ตัก ๘๐ปี หรื่อ จ०० ปี ก็พอจะผ่านข้นตอนไปได้ทุกขั้นทุกตอน.

อย่างสม้ยโบราณ ครงพพุทธกาลโดยเฉพาะน้น ไม่มี่ส่งที่ยยยานมากเหมีอน เดี่ยว้น ฉ ฉะนน เด็กกีผ่านเด็กไป, หนุ่มสาว กีผ่านความเบ็นหนุ่มเบ็นสาวไป ผ่าน กวามเบ็นพ่อบ้านแม่เรือนไป ไม่ท้นจะแก่เม่าก็มองย้อนนถัง เห็นความจริงของชีวิตที่ ผ่านมา : มันระหกระเหินอยู่ด้วยการทรมาน บีมค้นอย่างเร้นลับ ก็มองเห็น คนแก่

เหล่านจ้มูออกไปบวซ เบ็นฤาษี มุนี อะไรต่าง ๆ หาหนทางออกให้เก่ชีวิต พ้นจากกวาม บีบคันของสิ่งเหล่านี่ นี้เป็นธรรมเนียมมาตึ่งแต่ร่อนพทธกาล.

ข้นตอนดังกถ่าว เบ็น ขนตอนตามธรรมชาติจัดสรรให ข้นตอนอนนนก้า ตงเป็นอยูเตียวน. ถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่ง ไม่ไปหลงใหลในความก้าวหน้าฆอง วัตถุทางวิทยาศาสตร์ประดิษส็ประตอย เขาก็เบ1นอิสระที่จะเบึ่นไบตามธรรมชาติ; แล้วก็ จะมีคนเก่ ที่เบื่อความซ้ำซากอย่างในโลก ออกมาหาความสงบ อย่างน้ด้เห้เหมือนกัน คือข้นตอนตามธรรมชาติก็ย้งมีอิทธิพลอยู่, อย่างน้อยก็ต้องมี ในความรูสึกของคนแก่. นีเรียกว่าขันตอนตามที่ธรรมชาติเบ็นไปเอง โคยไม่มีใครเจตนาจะจัตม้น.



 ทัองแม่ พ่แแม่กสอนใแ้เาา.

อม่าาห้ำว่า "สอบ" ต้งอบรม สอนนนมมนไม่าตาเร์ ; อบรมไม่ให้



 ใน "ฉุนล่า" ของกิน ของกาม ของกี่ยรกิ ของงิน ของทรัพย์ ของชี่อเสียง จะไรท่าง ๆ




ถ้ามนุษยชดดั้นตอนกันเสียได้ใหม่ในยุคน้สมมยน้้ แล้วจะประเสริริวศศษกว่า ยุคโบราณเสียอีก. ทำอย่างไรจะเบ็นอย่างนนนได้ น นีไม่มีใครบังกับใครไค้ เพราะว่า เราบูชาประชาธิปไตย. เราก็ฝากลวามคคความเห็นออนนี้ไว้ในทุกคน สำหรับไป พินิจิิจารณากูทัวยความสมัครไจ. เมื่อเขามองเห์นเบาก์จะสมตรใจที่จะจัคโลกกัน เสียใหม่ โดยการจัตัวเองเสียใหม่.

การจัตตัวเองก็คีอ อ่่าให้เบึนทาสบองส่งที่เรียกว่า "คุณ" หรือ "ค่า" ของสึ่งต่าง \(ๆ\) ที่ศนมี โดยเฉพาะอย่างยู่ง จากรสอร่อย จากสิ่งท่าง \(ๆ\) ที่กนมีนนนเอง ก็มีความ หวังได้ว่า จะมีธันติภาพที่แท้จริง \(ๆ\) เลยสำหรับโลกน้้ มีสนตตตุฯส่วนบุคคลเบ็นอย่างน้อย ที่แท้จริงๆ; เมื่อคนมีสันติสุฯ สังกมหรือโลก ก็มีสันิิกาพ ก็ควรจะถือว่าเบ็นจุด สูงสุดที่มนุษย์ควรจะหวัง.

ทีน้น ขอให้นึกท่อไป ในเมี่อเราต้องการจะจดข้นตอนให้เบ็นประโยชน์ที่สุด ก็จะต้องจับจุด ตั้งต้นของบั้ญหา ว่า มันมี อะไรที่เบืนมูลเหตุอันแท้จริง ที่ทำให้เกิด บัญหาเหล่านข้้นมา ในโลกนี้เวลาน้้? ก็กูจะเบ็นว่าเราไม่รูจจไปทางไหนกัน แล่วเรา ถิงกับไม้รูว่า เรากำลังอยู่ที่ไหน และมีบ๋ญหาอย่างไร; จิงได้บอกว่า วันน้มาพูดกันดู ให้เห็นว่า เรากำลังติคตรวนอยู่ ตังไม่หลุคออกไปได้. แต่ก็ยังคีอยู่ไม่นอยที่เรา พอจะมองเห็นว่า เรากำลังทิดตรวนอยู่ เบ็นตรวนของอะไร; และถ้าเราเปล้้องได้ ตามลำจับกีนับว่าคี นับต้งแต่ว่าะไม่ทำความชัวเบ็นอันยาค แล้วะะไปทำความดีอีก แล้ว็มีโอกาสอยุ่เหนือชัวเหนีอคีได้มกกขึ้น.

> เฉาละ เวลาของเรา ก็หมคแล้ว ขอบี่ดโรงเรียน.


\title{
โมกขธรรมมระยุกต์ \\ - ดด -
}

๒० เมษายน ๒๙゙จ๘

\section*{ทาง}

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย,
 ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อสั้ ๆว่า "ทาง".

\author{
ทางเรี่ยกโดยภาษาบาลี่า มคค แล้วก็เปลี่ยนมาเบ็นภาษาไทยว่า มรรค หรือมรคา เบ็นต้น.
}

ขอให้นึกถึงความมุ่งหมายหรีอเจฑนาอันแท้จริงของการบรรยายชุดน้ ที่เรียกว่า "โมกขธรรมประยุกต์" คือ จะเอาเรื่องโมกขธรรมมาประยุกต่ให้ใช้แก่ชี่วิตประจำวนน เพื่อจะแก้ข้อสงส้ยที่เขาพูดกันว่า ใช้ไม่ได้, เอาเรื่องของพระนิพพานมาเบ็นเรื่องชาวบ้าน หรือเบ็นเรื่องโลก ๆ ไม่ได้. แต่ผมก็ย๊งยืนย้นอยุ่ตลอคเวถา ว่าใช้ได้.

\title{
เราจะประยุกต์ธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้
}



















 หร่วิระมิพพาน.


แม้แต่เรื่องของ นิพพาน ก็เบ็นเรื่องที่เอามา ประยุกต์ในชีวิตประจำวนได้ โดยควบคุมให้ไม่เผลอ : อย่าให้โอกาสแก่กิเละกกคข้้น หรือความทุกข์เกิดข้้น มันก์ จะเป็นนิพูพานที่จริงยู่งข้้น เข้มข้นย่งงข้น ยีคยาวออกไป ยีคยาวออกไป จนถึงวันหนึ่ง จิกก์ถึงขนาทที่จะไม่ให้โอกาสแก่การเกิดของอวิชชา.

ต้องสนใจรู้รสของธรรมะ แล้วจะเกิดศรัทธา
สิ่งที่สำกัญที่สุต นันก์คือ ความพอใจ ในการที่ได้รับรสปาติของพระ นิหพาน อย่างนนนน้นแหละ คือศรัทธาจริง; ศรัทธานอกนนนเบ็นศรัทธาเพ้อๆ เพ้อผ้น แม้เต่เชื่อให้เด็คขาด ให้สุศสามารถอย่างไร ม้นก็เบ็นศรัทธาเพ้อผ้น ไม่เคยได้ชิมลอง ของจริง. เราได้รูรสของความสงบเท่าไร เราก็จะมีครัทธาในเรื่องของความสงบ หรีอ ในพระพุทธศาสนามากขึ้นเท่าน้น.

เดี่ยวน้้ เราก์ไม่สนใจว่าความสงบอยู่อย่างไร ไม่เบ็นที่พอใจ เพระะไม่ได้ รู้สึกสนใจ ก็เลยไม่มีศรัทธา; เพราะะะน้น กนพวกน้ แม้จพุดว่ามีครัทธา มันก็ เพ้อเจ้อ. ถ้าะพูดว่า พวกคุดท้้หมมดยังไม่มีศรัทธาเลย ก็อาจจะได้ คือมีศรัทธาแต่ คาดคเนตามเหทุผลว่าคงจะคีแน่ อะไรแน่ ก็มาสนใจพระพุทธศาสนา เชี่อพระพุทธ พระธรรม พระสงม์. ศรัทธาอย่านนี้ยงไไม่เบ็นรากฐูาน ท้องรูรสของความสงบ เสียก่อน. นี่เราค่อยพุงกันวันหลัง ที่เกี่ยวกับศรัทธา; จะยกตัวอย่ามมาให้พ้งว่า เมื่อไม่สนใจในธรรมะตวจจริง ตรัทธาก์ไม่เกิด คล้ายกกบไม่มีจุดต้าต้นที่เท้จิิง.

นี้การที่จะเอาพระนิพพานมาเบ็นเรื่องประยุตต์ประจำวัน มันก็ค้องคอยจ้อง ว่า เมื่อไรจิตสงบ ว่างจากตัวู - ของกู มัน มีรสบาติอย่างไร, แล้ว์รีรดดื่ม รีบเสวย ความสุจชนิคน้น ให้รูรส รุราติติ แล้วศรัทธา มันก็ จะลงราก แน่นแพ้น. เดี่ยวน้มราวาสก์ไม่เคยมีศรัทธาชนิกนี้ พระเณร กั้งหลายพรรษงแล้ว ก์ไม่เคยมีครัทธา ชนิดน้้ ขอยากไว้ให้พิจารณากันัดู่.

\title{

} คือเอาเืืองนน ๆ มาประยุกุต์เข้าไป ในเรื่องประจำวัน ในชีวิตประจำวัน มองให้เห็น จากความรูสีก แล้ว์ก็เพ่มความรู้สกกให้มันแรงข้้น, หรีอพูตอีกอย่างหนึ่งกีคีอว่าปฏิบติ ให้ริงยิ่งข้นไป ในบ้อน้ ให้มีรสูาติ อ่างน้น อย่าง รุนแรงมี้นในความรู้สีก, หรือะะมีความพอใจ ที่เรียกว่านันทะ ก็จะมีศรัทธารวมอยู่ในตัวนันทะนนเอง วิริยะ จิตตะ วิมังสา มันก็กากกันมาเบ็นหาง.

ขอให้มีลันทะ เสียก่อน นื้น้นทะคงเกิกจากสิ่งอื่นไม่ได้ นอกจากจะเกิดจาก รสอันประเสริรู่มี่มนนแผคงออกมาเบ็นการล่วงหน้า ไม่มากก์น้อย ; ฉะนน ขอให้ สนใจในรสบองลวามสงบ แล้ว็กัจะบ็นอ้นว่า เอาเรื่องพระนิพพานน้นแหถะมาประยุกต์ ได้ในชีวิกปปรจำว้น.

เรื่องโลกุตตระต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอให้เลิกคิด ให้เลิกเชื่ออย่างงมงายาามๆ กันไป ว่าเรื่องโลกุตทระกคกอยู่ที่ ไหนก์ไม่รู้ จะเฉามาใช้ในชีวิตปรรจำวันไม่ได้. โทษมันเกิดขึ้นเพราะไปแบ่งโลกิยะกับ โลกุตตระอย่างที่แยกกันยยุ่เหมีอนกับพ้าและดิน. เรื่องโกกิยะน้นขอให้ถีอ่านบ็นพื้นฐาน สำหรับุุกุชนที่มีอยู่แล้ว; นีถ้าจะให้กีกว่าน้นจะไปทางไหน ? กีคีอเขยบมมาทาง โลกุตตระ คีอเริ่มต้นด้วยการ เท้าใจโลก แล้ว็ก็ ถอนตัวบึ้นมาจากความทุกข์ ในโลก นี่นี่อโลกุตตตระ.

นี่ระบบชองผมสำหรับปฏิญิท หรือส่าหรับบฮกผู้อื่น มันแบ็นอยุ่อย่างนี้
 เพื่อคับทุกข์ ธ้น่้ำสุก ก็เพื่อคับทุกข์ ห หลักเกแฑ์มันเหมื่อนกันหมด เพราว่า กวามทุกข์มี่นตอมาจากที่เดียวกัน หรือสส่งเดียวกันท้้นน้น. ดวามทุกข์ของชาวบ้าน มาจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน, ความทุกข์บองนักบวบ หรือความทุกข์ของกนที่

ออกไปอยู่บ้า เบ็นฤาษี มุนี ก็มาจากกิเลส ตัณหา ลุปาทาน; เพราะฉะนน ท่าน จึงตรัสเบ็นระบบไว้ตายตัวว่า มันต้องเบ็นอย่างน : ความทุกข์คืออย่างนี้, เหตุให้เกิด ทุกข์คืออย่างนี้, สภาพไม่มีทุกข์เบ็นอย่างน้้, แล้วทางให้ึงคววามเบ็นอย่างนั้น มัน เบีนอย่างน้

ส่วนเรื่องทุกข์เพราะไม่มีเงินใช้ หรือทุกข์เพราะครอบครัวไม่เรียบร้อยนน เบ็นเรื่องพูดออกไปถึงเปลือกนอกสุด ; ถ้าไม่มีเงินใช้ แต่มีสติบัญญาไม่มีกิเลสตัณหา มันก็ไม่ต้องเบ็นทุกข์อะไร, หรือยากจนเกินไปกี้ไม่ต้องเบ็นทุกข์ก็ได้ ก็หาไปก็แล้วกัน, หรีอว่าครอบครัวไม่เรียบร้ยย ก็รู้กทำจิๆใจให้ปรกติ ก็แก้ไขกันไป. นี่เราจะไปแก้ ในเรื่องว่า ไปทุ่มเทหาเงินใหม่ หาครอบคร้วใหม่ หาอะไรใหม่อย่างน้้ ม้นก็เบ็นเรื่อง โลกมากไป ก็ยกไว้ให้เบ็นเรื่องของชาวโลกทัวไปดีกกว่า; อย่ามเกณท์ให้เบ็นเรื่องที่ พระพุทธเจ้จะต้องสอน หรีอจะต้องอะไรเฉย เบ็นเรื่องของชาวโลกระคับทัวไป ไม่ต้อง เกี่ยวกับศาสนาก็ได้ กระทังมันจะลงไปถึงระดับสัตว่เครัจฉาน มันก์ไม่ท้องไปเกี่ยวกับ เรื่องธรรมะระบบนี้กี้ด้.
 ก็รุเรื่องน้้ให้คีโดยมีความทุกข์อยุ่ แล้วรู้จักความทุกช์เสีย ก็จะมองเห็นสภาพที่ตรงกันข้าม โคยการกำนวณว่ามันตรงก้นข้าม, และบางเวลามันก์ได้เกิคขึ้นจริง คีอเวลาที่เราไม่มี คิเลสตัณหาน้นก็มีอยู่ ก็เรียนจากสิ่งนี้อีกทีหนึ่ง.

น้เบ็นอันตัคบทกันไปเสียที่า อ่าได้มามีบัมหาในแง่ที่ว่าเรื่องของ โกกุตตระนน ไม่เกี่ยวกับชาวบ้าน เพราะว่าโลกุตตระ น้น กีคือพ้นทุก์์ เหนีอทุกข์ คับทุกข์ ; ฉะน้น ถ้าใครมีความทุกช์คนนน้นจ่าเบื่นที่จะต้องเข้าเกี่ยวข้่องกับสิ่งที่เรียกว่า โลกุตตระ คืออยุ่หนี่อทุกฐ์.

ทีน้ใกรล่ะที่จะมีความทุกม์ยงไปกว่าชาวบ้าน:
กองอยู่ที่พวกชาวบ้าน ทั้งน้น ชาวบ้านก็ควรจะรู้เรื่องนี้ ฉะนัน เรื่องโลกุตตระคือ

りぁб
 คือหยาบ ๆ อยู่ ก็สนใจไปเรี่อย ๆ. เรื่อง อริยสัจจ ที่มันสูงสุดน้้ ก็เบ็นเรืองสำหรับ ชาวบ้าน, หรีอว่ารื่องโพชดงค์ ๓ง ประการ ที่ใกล้พระนิพพานเข้าไปเก็มทีแถ้ว ก็ยังเบ็นเรื่องบองชาวข้าน

เบ็นหลักเกณฑ์ที่ชาวบ้านอาจจะเอาไปใช้ได้เบ็นอย่างงี สำหรับให้บรรุุถึงพระนิพพาน ในฐูานะที่เบ็นกวามเย็น แม้สำหรับระกับชาวบ้าน.

ระหว่างทุกข์ ไปสู่ความไม่มีทุกข์ คือ "ทาง"
เอาละทีนี้จะพูคถึงเรื่อง "ทาง" ตามหวข้อที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้ เมื่อเข้าใจ เรื่องทุกข์ กับเรื่องไม่มีทกก์แล้ว ก็ให้ถีอว่า "ทาง" มันฮยุ่ที่ตรงน้นแหละ ตรงระหว่าง ทุกบ์ไปสู่ความไม่มีทุกบ่ตรงนนแหละลือทาง ก็กลายเบ็นเรื่องของชาวบ้าน หรีอเรื่อง ของคนที่มีทุกข์อีกนันเอง. มันต้องให้ "ประยุกต์" ลงไปอย่างน้ จีงจะมีประโยชน์ ไม่เช่นน้นกีเบ็นเรืองกัวหนังสือไปหมด. ใครมีความทุกข์ เอาความทุกข์ออกมาดู มัมรสของความทุกข์อยู่ด้วยสตตัสัมปขัญูญะ ก็มีความประสงค์ที่จะเดินออกไปเลียจาก กวามทุกบ์น้น ก็เรียกว่าเกินทาง; ถ้าเบ็นเรื่องของชิวิต กีเบ็นเรื่องที่ต้องขยายยาว ออกไป จนเบ็นการเดินทางที่กว้างขวาง หรีอมีความหมายพิเศษ เพราะว่าเบ็นการเดิน ทางของจิทใจ ไม่ไช่เดินค้วยเท้า.

\section*{ทางของใจ คือระบบปฏิบิต}

ตรงน้้อยากจะขอบอกหน่อยว่า คำที่ใช้อยุกำกวมอีกตามเคย ที่ใช้อยุ่ในภาษา ไทย กับที่ใช้อยู่ในภาษาบลลีหรีอภาษาธรรมะก็ต่างกัน; เพราะละนนเราก็รู้ไว้ด้วย เช่น คำว่า "ทาง" หรือ"มรรค"น้ กียีมมาจากชาวบ้าน ใช้อยู่ : เรียกถนนหนทางก็เรียกว่า ทาง; แผ่พอมาใช้ในภาะาธรรมะ มันกล่าเเป็นทางของใจ นันคือระบบของการบฎิบิต หรีอแนวหรีอสยยของการปฏิบิทที่มีอยุ่อย่างไร น้นเรียก่าทางสำหรับจิศใจดดิน. ถ้าทาง อย่างถนนอย่างทางรถไฟอย่างนน ก็เบ็นทางสำหรับเท้ามันดดิน วัตถุมนเดิน ล้อมันเคิน

อะไรมันเดิน; แต่อย่างน้อยก์ยังเหมือนกันตรงที่มัน มี่แนวเเ็นสายไปอ่าง่ามูกต้อง จึงจะไปถีงที่หมายปลายทางได้.

บังมีมกกไปกว่านนอีก ก็คืคว่า คำว่า "มรรค" ในภาษาบาลี หรือภาษา พระธรรม นี้ไม่ได้แปลว่า "ทา" อย่างเดียว มันก็ยังแปลกจนถึงกับว่า หมายถึงการเดิน ทางด้วย. มรรคเฉยๆ ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะม้นแบ็นเรื่องของจิคอย่างที่กล่าวแล้ว; แล้วมม่อเรียกว่า "ทาง"แล้ว ต้องหมายถึงการเดินทางก้วย ไม่ใช่มีตัวทางอยู่เฉย ๆ. อย่าง มรรคมีองล์ ๘ ความถูกต้องของทิมริ ความถูกต้องของสังกัปปะ วาจา กัมมันตะ อะไร ต่าง ๆน้น มันหมาตถึงประพๆติดยู่ ไม่ใช่เบ็นสักว่าตัวหนังสือ หรือคำพูศที่พูดใว้ จึงจะเรียกว่าทาง; ต้องหมายถี่งระบอบการปฏิบิิ ที่ปฏิบติอยู่อย่างน้น จงงจะช้้ว่า น้นแหละเบ็นตัวทาง ไม่ใช่คำพูคที่วงงไว้ หรือทฤษฐี่ที่วงงไว้ หรือปรัชญาที่ทีงไว้ กลาย เบ็นว่าตัวการกระทำลงไปจริงๆ ตามกฏเกแฑ์เหล่าน้นแหละ เบ็นตัวทาง.

ที้น้้ มันยังย่งไปกว่าน้นอืก ซึ่งกุณอาจจะไม่เชื่อ ว่าตามหลักบองหระหุทธ เจ้านี้ ท่านถีอว่า เมื่อเดินเสร็จแล้ว จึงจะเรียกว่าทาง: ถ้ายงแไม่มีการเดิน่ ไม่ ประสบความสำเร็จในการเดิน ต้งไม่เรียกว่าทาง. ถ้าเบ็นเรื่องทางวัตุุ ทางธรรมดาสามัญ พอเราสร้างถนนเสร์จ สร้างทางรถไฟเสร์จ เรากเรียกว่ามันมีทางแล้ว; แม้ไม่มีใคร เดิน แม้เบี่ดโล่งอยู่อย่างน้น กัเรียกว่ามันมีทาง มีตัวทางแล้ว. แต่ทางธรรมะ จะมี อย่างน้นไม่ได้; ต้องมีได้ จะเป็นทางได้ค่อเมื่อมี การปฏิบติถงไปแล้ว, แล้วจะต้อง ปฏิบิิ เเร์จนล้วจีงจะเรียกว่า มีทางแล้ว ไม่ใช่กำลังปฏิบติอยุ่ค้วยซ้าไป. เอาเถอะ อย่างน้อยเขากือว่า เมื่อกำลังปฏิบตตอยู่ กเเรียกว่ามีทาง แต่ยงไม่สมบูรณ์ ท่อเมื่อปฏิบิต แล้ว้งเรียกว่ามีทาง ; ต้วทงมันกลายเป็นว่า ทางที่ได้มีคนเคินไป่แล้ว 1 ฏิบติแล้ว มีผละล้ว นี้คืลตางที่สมบูรณ์.

\section*{ภาษาธรรม มีอะไร ก็ต่อเมื่อกำลังทำหน้าที่}

เมื่อพูคอย่างนี้แล้ว ก็อยากจะพูคไปเสียเลยว่ามันเบ็นหลักอันหนึ่ง ในผ้าย ธรรมะหรือผ่ายพระศาสนานี้ คุมจะจำให้แม่นยำว่า เราจะเรียกว่ามีอะไร ก็เฉพาะต่ลเมื่อ

สึ่งนกำลังทำหนาที่ ของมันอยู่. ส่วนภาษาโลก ๆ น้ ถ้าส้กว่ามีไว้ในครอบครองก็เรียก ว่ามี; แฑ่ถ้าภาษาธรรมะต้องสิ่งนนกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่. แล้วม้นคงจะประหลาจมาก ที่จะบอกให้ทราบสำหรับผูที่ไม่ทราบ หรือยังไม่ทราบว่า.

เรา มีตาต่อเม่อมนนมีการเห็นรูป พ้งดูเบืนเรื่องบ้าเต็มทีใช่ไหม จ จะเรียกว่า เรามีตาก็ต่อเมื่อมีการเห็นรูป; ในขณะที่มีการเห็นรูป จึงจะเรียกว่าตาได้เกิดข้นแล้ว ก็มีการเห็นทางตา มีอะไรไปตามลำดับของมัน. ธรรมดาอย่างน้เราไม่มีตา เว้นไว้แต่ เมื่อมันมีการเห็น. หู ก็เหมือนกัน ต่อเมื่อมันมีการพ้งเสียง จึงจะเรียกว่ามีหู หรือหูได้ เกิดข้น. จมูก ลื้น ก็เหมือนก้น มิได้ถือว่า เรามีตา มีทู มีจมูกอะไรอยู่ตลอตเวลา; เพราะมันเพิ่งเกิด; ตาก็เพั่งเกดดเม่อม็การเห็น, หูก็เพั่งเกิดเมี่อม็การไดยิน, จมูก ก็เพิ่งเกิดเมือม็การได้กลิ่น, ลั้นก็เพ่งเกิดเม่อได้ล้้มรส, ผิวหนงก็เพ่งเกิด เมือมี่ อะไรมาสัมผัสผวหนัง, ใจก็เพ่งมึเมี่ออะไรมาทำความรู้สก, นี่มันเบ็นของที่แยก ออกมาอย่างละเอียดอย่างน.

เมื่อตาย้งไม่ได้ทำการเห็นรูป ก็เรียกว่าตายังไม่เกิด มันก็มีดิน น้ำ สม ไฟ มีอะไรไปตามเรื่องของมัน, มีธาตุตาก์ได้ เขาเรียกจักษุธาตุ ประกอบอยู่ค้วยธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุอะไรก็ได้, มันมีส้กว่าธาตุ ยังไม่มีตัวตาเกิดข้น ซึ่งทำหน้าที่การเห็น ; จักเุนน้จะมีต่อเมื่อทำการเห็น ทำหน้าที่เห็น.

มรรกก็เหมือนกัน จะมีมรรด ต่อเมีอมีการเดิน เดินอยู่ หรีอเดินแล้ว สมบุรณ์กอเคินแลว, ที่พูคไว้เป็นคำพูดหรือเบ็นต้วหน้งสือ หรือเบ็นความรู้นน มัน สักว่าชื่อ ไม่ใช่ตัวจริง; เดียวนีเราจะมีมรรคกันจริง ก็ต้องเมื่อมีการปฏิบิตในส่วน นน ๆ อย่างถูกต้อง. ฉะนนคำว่ามรรคหมายถึงต้วทางด้วย, ตัวการเดินทางต้วย, และ เบ็นทางที่ได้เดินแล้วด้วย, ก็เรียกว่ามรรคอันแทจจิง.



มรรคมีองค์ ๘ ที่กำลังปฏิบติ บางทีเรียก ศีล สมาธิ บัญญา
เอาละ เดี่ยวน้้ เราก็พูดกันไปตามทฤษฎีก่อน เรื่อง อริะสัจจ้ที่ง ๔ เบ็น เรื่องทฤษฎี ก่อน ด้วยบอกให้รู้ว่า ทุกข์เบ็นอย่างนี้ \(\%\), เกิดมาจากเหตุของมัน กีคือ ตัณหา คือความอยากค้วยอำนาจความโง่ หรีออุปาทานยีคถีอค้วยความโง, ความไม่มี ทุกข์ หรีอคับทุกข์ ก์ คีอดับตัณหาเสีย, ทางให้ถ๋งความดับทุกข์ กีคีอปฏิิบติขอบ ถูกต้องยยู่ ธ ประการ; รวมกันเบ็นอันหนึ่ง เรียกว่ามรรก.

น่เบ็นทฤษฆีเพืยงแต่กล่าว ก็ได้, เบ็นเพืยงรูปคำกล่าวเบ็นทๆษฎี เบ็นหลัก ก็ได้, คือมีเหตุผลให้คำนวณมองเห็นตามไปได้ ก็เรียกว่าปรัชญา ก็ได้ แต่ยงไม่เบ็น
 พุคอยางปรัชญา. แต่พอมา ดีงคราวที่จะทำให้เบ็นประโฆชน์ เบ็นผลอะไรงื้นมา มัน กลายเบ็นเรื่องของมรรก.

แยกเอายริยสตัจัอันที่ ๔ มาศึกษาให้ดี ปฏิบติลงไป ก็เรียกว่ามรรก มันจึงจะเบ็นปฏิบิิ, แล้วก็ได้ผลจากการปฏิบิิ; ไม่เบ็นเพียงทฤงฏี หรือไม่เบ็นเพียง หลักปรัชญา แต่กลายรูปมาเบ็นการปฏิบต.

มรรคมืองค์ \(ธ\) ที่อยู่ในรู่ปทษษี ก็เบ็นทฤษฎีไปเท่าน้น, รู้ไป พูคไป คิดค้นคำนวณให้หหกุผลไป มันก็เบ็นมรรคมีองค์ \(๘\) ในรูปทฤษฎี รวมอยุ่เ็็นส่วนหนึ่ง ของอริยสัจ์์ ๔. แต่พอที่ จะเบ็นการปฏิบิิ ก็คึงเอามา แล้วรา กูว่าปฏิบตตอย่างไร
 มาอยุ่ในรุปของการปฏิบิต แล้วมนนคือเบ็นต้วจริงนนนเอง. ฉะน้น ตัวจริงมันเกิกข้น
nolw
โมกขสรรมประยุกต์
กีเมื่อม้นมีการประยุกุ์เสร์จแล้ว นี่เรียกว่าทางมีองค์ ๘ ที่เดินแล้ว เรียกว่าอัฏฐั้งคกกมรรค ที่ทำเเร็วแล้ว.
 พอ พูคแต่นื่อก์เบ็นทๆษฎี อธิบายโดยเหุุผลก์เบ็นปรัชญา แล้วเราก์ไม่ท้องการ มันไม่ สำเร็จประโยชน์. เราต้องการว่าจะปฏิบติลงไปอย่างไร ในส่วนที่เรียกว่าคีล ว่าสมาธิ ว่าบัญぬา; ปรับปรุงที่ม้นมีอยุ่ามธรรมชาติเดิมๆ น้ ให้มันดิข้้น ๆ คื้น ๆ. นี่จะเบ็น การเดินทางโดยแท้จริง เพราะม้นดีขึ้น ๆ คี้ข้นๆ.

เราอาจจะศึกษา เรื่องศีล สมาธิ บี๋มญา พร้ดมกันไปได้ กับเรื่อง อริยมรรคมีองล์ ๔ ประการ; เพราะมันเบึนสึ่งเดียวกัน คือเบ็นตัวการปฏิบิติด้วยกัน. พอมีการปฏิบิต มันก์มีการเดิน เพราะคำว่าปฏิบติกับกำว่าเคินนนเบ็นคำดียวกัน ; เราไม่ ค่อยรู้ เพราะเรไไม่ใช่เจ้าของภาษาบาลี แต่ถ้าเรียนบาลี เรากรูรู่วคคําว่า "เดิน" กับคำว่า "むฏิบตั" นน เบีนคำพูคคำเดียวกัน.
อาการที่จิตใจเดิน คือก้าวหน้าสูงขึ้นด้วยอำนาจปฏิบิตธรรม ที้น "เดินบองจิศใจ" หมายความว่า จิตใจมันสูงขึน ; ถ้ากูที่กายที่วาขา มันก็สูงจ้นไปตาม. แท่คำว่า "ศูง" ก็อีกนันแหละมันมีความหมายตามแบบธรรมะ คือม้น ใกล้ลวามดับทุกข่ย่งขึ้น \(ๆ\) อย่างน้้เราเรียกว่าสูงขึ้น. เดี่ยจจะไปเข้าใจ่าเบ็นวัตกุ พูนให้ มันสูงขึ้น เช่นพูนทรายให้มันสูงง้นๆ หรีอหล่อคอนกรีๆให้มันสูงขี้น ๆ อ่างนน มันก็ เบ็นเรื่องวัตถุ, แต่ถ้าเบ็นเรื่อง ทางนามธรรม ทางจิทแล้ว ก็คือใกล้ต่อความสงบ หรือ ใกล้ต่อพระนิพหานติ่งนน: อย่างนน้ราเรียกว่าสูสจ้น ๆ จนมันจะสูงกว่า คีอสูงกว่าโลก สูงกว่าระคับโลกทัว \(ๆ\) ไป.

นี่ก็ลองสรุปเอาเองคูว่า เดิน ๆ เกินนี้ตือท่าอย่างไร? แล้ว้ทำไปทางไหน? เมื่อมีการปฏิบติอยู่เล้ว์ก็เรียกว่าดิน กำลังนั้อยู่กุ้ด้ ยืนอยู่ก็ได้ นอนอยู่ค์ได้ เคินอยู่

ก์ได้; แต่มันคนละเดิน. แม้ว่าเดินจงกรมอยุ่มุนก็เคินส่วนร่างกาย; ถ้าจิตใจไม่ก้าว หน้า ก็ไม่มีการเดินของอริยมรรค. ถ้าิจตใจก้าวหน้า แม้นอนอยู่ก็เบ็นการเดิน; คำว่า "เคิน" ก็คีอ จิตใจเลื่อนระดับ ไปด้วยอำนาจของการกระทำ ประพๆติ นี้เรา เรียกว่าเคิน.

ทีนี้มามองกันใหม่ ว่ามันเจินกันเมื่อไร, ที่ไหน, อย่างไรร ควรจะกึอเสียว่า ชีวิตทังหลายเบ็นการเดินอยู่ในตัว แม้ชิวิตในรุปของวัตกุมันกียังแเบ็นการเดินยูู่ในต้ว; ถ้าไม่อย่างนนไม่มีวิวิต ไม่ใช่ชิวิต ไม่เบ็นชีวิก. ก็อ่างตรงหน้าเรานี้มีทันไม้เยะหมด น้นแหละคีอการเดินทางของมัน; ม้นโตอยุ่ทุกว้น ชีวิาต้นไม้น้นจริญเติบโตอยู่ทุกวัน กัเรียกว่ามันเกิน.

ข้นบื่อว่าชีวิทแล้ว้อ้อเคิน ; ถ้าไม่เคินมันก็หยุๆ มันก็ฑาย แต่ว่าชีวิต อย่างนี้เป็นเรื่องวัตถุ. เราก็เหมือนค้น ร่างกาต ของเรานี้ ต้้งต้นมาจกกไง่ในท้องแม่, แล้วันก์เติบโตร้นมาเรื่อยจนบัคน้้, ออกมาแล้วจนเติบโตอยู่ ทุกวันน้มนนก็เคิน, เกินอยู่นล้วในธ่วนร่างกาย เ่วนรูปธรรมส่วนร่างกายในฐูานะเบ็นชีวิต เบ็นความหมาย ของคำว่าชีวิต.

ที้นม้นไม่ใช่มีเท่สึ่งนี้สึ่งเดียว ยังมีระบบอี่น ระบบจิต ระบบสติบ๋ญญา; นันแหละ ตัวส่่งที่มันจะเดินโคยตรง โกยแท้จริงในที้นี้, คือจิทมันสูงอึ้นๆ มันใกส้กับ ความหลุดพ้นมากขึ้น ก็เรียกว่ามนนกคิน. คุณสมบิิของจิต สติบัมฉขาอะไรต่าง ๆ เหล่านม้นันกเเคิน คีอว่าม้นมากบึ้นๆ; เพราะว่าเราอบรมด้วยการกระทำที่เรียกว่า ภาวนาน้้. ภาวนาแปลว่าทำให้มันเจริญข้้น ๆ ฉะนน เอาเบ็นคำพุกสส้น ๆว่า เดิน นนนแหละลืดบีวิต ในทุกแง่ทุกมุม : ชีวิตทางโลกก็เบ็นเดิน, ชีวิตทางธรรมกเเคิน, ชิวิต ที่แท้จริง ชีวิทที่จะไปสู่รีวิทนินันกรนนนเขากเคิน; ท่อเมื่อ ถึงชีวีทนิรันคร น้้ จิงจะ ทุุคเกินได้.

เดินผ้ายกาย และผ้ายจิตตตองไม่ขัดขวางกัน













 สมมีรณน์.






 วิญญาณในที้นไม่ใช่วิญญาณฑา หู จมก ถิน กาย เบ็น วิญญาณ ในความหมายพเศษ เลงถงงระนพพานก ไ้ เคยม้คำเรียกพระน่พพานว่าวิญญาณ ก็มีเทมือนกัน.
















ระบบในพุทธศาสนา เบ็นการเดินจากปุถุชนสู่อริยะ
 ปุดัน ไปสู่ลวามเบึนหระอิิยเเาว;

mob
โมกขเรรมประยุกต์
 นี้กเคินจกกสภาพอย่างนี้ไปสู่ความเบีนพระอริเเจ้า คือไปห่างออกไปจากความเบ็นอย่างน้ ก็หมายความว่า ความเบ็นอย่างนี้ม้นจางลงๆ บางลง ๆ.

ที่เรียกว่า เบ็นปุดุชน กนหนาน้้ มันก็ บางลง ๆๆ จนกว่ามันจะสว่างใสแจ๋ว ไม่มีอะไรมีคมัวหรือบี่บบ้ง น้ในเรื่องที่กี่ยวกับความทุกข์ ความคับทุกข์ จะไม่มีอะไร เหลืออยู่เบ็นบั้ญหา ไม่มีม่านบังอะไรอีกต่อไป เคินจกกปุดุชนไปสุ่มระอริยเจ้า หรือว่า เดินจากความเบ็นปุถุชนไปสู่กวามเบ็นพระอริยเจ้า ถ้าระค้บสุดท้ายก็เรียกว่าพระอรหันต์ ไม่ถิถน้นกเเเรียกว่าโสดา สกิทาคา อนาคา ไปตามลำด้บ.

นิพพานของท่านเนล่าน้นก็สูงขึ้นตามล่าคับ คือมากชึ้นตามลำกับ ยาวนาน ข้นตามลำดับ; อย่างว่านิพหานของปุดุชน ที่เบ็นเอง ว่างเอง เย็นเองอูู่บ้าง พอ จะมีให้ดุบ้างน้้ มันก็มีอยู่ระคับหนึ่ง, พอเลื่อนไปสู่ความเบ็นพระอริยจ้า ก็มีมากขึ้น


แต่ชอบอกว่า บางกนเขาไม่อธิบายอย่างน้้ เซาจะห็นว่าอธิบายอย่างนี้บ็น เรื่องผิๆๆ บ้าๆบอๆ ก็มี; แต่ผมย้งี่นย้นอยู่วา อธิบายอย่านนี้ถูกกว่าหรีอกีกว่า จย่างน้อยก์ เบ็นบ่องทางที่จะให้เกิกการปฏิบต้ได้ง่ายกว่า หรือมีกำล้งงจจมากกว่า. กนจะได้มีกำลังใจสำหรับจะเดิน อย่าเาไปไว้วิยยไกลลิบ ไม้รุวว่กี่หม่นชาติก์พ้นชาติ ไม้รูว่าอุ่ที่ไหน; นิพพานไม่วุ่ว่ายยุ่ที่ใหน แล้ว์ก็ไมร่วว่อีกกี่หม่นชาศิพ้นชากิ. เกี่ยวนี
 สมมูรณ์ถึงที่สุคนหละ ; ใช้คำว่าสมบุรณ์น้น้นก็ประหลาคเหมือนกัน : สมบูรณ์สำหรับ ปุถุชนมันก็แค่น้น, สมบุรณ์สำหรับพระอริยเจ้าันกีแค่โน้น.

สรุปความเท่าที่พูคมาน้ ก็เพื่อจะใหู้้จักำว่า "ทาง" กันสียยที; ในที่สุด ก็มาคถ่าพบ อย่่ที่ทัวอองน้เอง เอามือจับลงไปที่ต้ว ร่างกายน้ ก็ อ้าว, พบว่า "ทาง"

ส่วนจิทมันก็เดินอยุทุกวัน ส่วนสติบัมญามันก็เคินอยู่ทุกวัน; เพราะฉะนน เรารวมเรียกกันว่าท้งหมดมันรวมอยุ่ที่นี่. เพราะจิท์ก็ไม่ปรากมได้ที่อื่น นอกจากที่ ร่งกายน้้ แล้วับัญญาก์ไม่ปรากฏได้ในที่อี่นนอกจากที่จิตน้น ก ก็เ囚ยเอามาใสไไ้ใน ร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนื้หมค.

ทุกเรื่องมารวพอยุ่ทุ่ร่างกาย ที่ยาวประมาณวาหนึ่งน้้ ฉ ฉะนน คูให้ดีๆ อย่าไปชะเง้อหาไปที่อีน มันจะน่าหว้ว ม้นจะน่าสงสาร เพราว่ามันอยุ่ที่นี ว่า "เพษร มีอยู่ที่หน้าผากแล้ว คนโ่งหาไม่พบ" จำอ้นน้ไว้เบึนคติ หรือเบ็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบ สำหรับเราจะได้รู้จักแสวงหาอะไรให้พบ, ให้พบตาพที่ม้นมือยู่ริง และมีอยู่ข้างใน.

\section*{สรุปว่า ชีวิตนี้ดินทางอยู่ตลอดเวลา}

สรุปความตอนนี้กว่า ทางมีลตู่นล้วที่เนื้อที่ตว ว ไม่เป็นแต่เพียงตัวทาง เฉยๆ แต่เบ็นตัวการเดินทางค้วย แล้ว้ก็เดินเสร็ทเล้วด้วย : มันมีเรี่องเกิดงิ้นเบ็นเรื่องๆ แล้ว้ก็เสรจไไเบ็นเรื่อง ๆ. อย่างที่นี่ เราก์มีหลักของเราว่า "เสร์จทุกวัน" การงาน การก่อสร้างการอะไรก์ดี เสร็ทุกวัน มันก์เสร์จเท่าที่มันเสร็จไปทุกวัน ม้นจริง.

ที่เขาว่าไม่รุ้จักเสร็จ หรีอเขารจจะเสร์จเมื่อนนเม่อน้้ เพราะเขาวางมาตรฐาน อย่างอี่น; ส่วนเราวางตามกฎมองธรรมชาติ ตามระเบียบของธรรมชาติมันเสร์ททุกวัน : พอเราต้้ใจท่ามันกีเกิกข้้น, พอเราทำเสรรไไปวันหนึ่ง จะเลิกจะบี่ดไพนอนนี่ มันก็เสร็จ ไปแล้ว, เสร็จเพราะว่าราเลิกกิด เลิกกระทำ เลิกยุ่งกับม้น.

ชอให้ถีอว่า ชีวิตน้เตินทางยยู่ทุกวัน หรีอทุกชัวโมง ทุกนาที ทุกวินาที เสร็จเบ็นเรื่องๆเรื่องๆไป ตามแต่ที่จะเบ็นเรืองเล็ก เรื่องใหญ่ หรีอเล็กมากใหญ่มาก;

๓od
โมกขธรรมประยุกต์
ช่งงูจะยู่งเห็นว่า ชีวิทน้คือตัวการเคินทาง แล้วก็ประยุกต์ได้ท้นที ไม่ท้องเก็บไว้ใน หน้งสือ ในทำรา ในพระคัมีีร์ หรือไว้ที่ไหนก์ไม่รู่. การเดินทางอยุ่ที่ตัวการกระทำ ประจำวัน, ที่ร่างกาขจิตใจที่กำลังประกอบก้นยยู่เคลื่อนไหวกันอยุ่ น้้เบ็นการเดินทางอยุ่.

\section*{การเดินทาง ต้องเดินให้ถูก}

ที้นี้ที่จะพูกท่อไปนี้ กีคีอว่าเคินให้ม้นถูก; เมี้อเบ็นการเดินอยู่แล้ว ก็เหลือ แต่ว่าเดินให้ถูก. เดินถูกอยางไรร ก์ไปเบี่กดูไปศิกษากุ เรื่องอริยมรรกมีองก์ ธ; บงที๋ก็เอามาสวดบทสวดมนต์แปลท่องกันอยู่น์ : สัมมาทิภฐั่ - ความเห็นขอบ สัมมา สังกัปโป - ความดำริบอบ สัมมาวาจา - พูดอาบอบ สัมมากัมมันโต - การงาน ขอบ สัมมาอาขีโว - ดำรงว์วตบอบ สัมมาวายาโม - พากเพียรบอบ สัมมาสติ -ระลึกyอบ สัมมาสมากิิ - ต้งใดมั่นขอบ. ตัวหน้งสึยท้งนนน; จะเห์นชอบ หรีอว่าจริงขิ้นมาอย่างไร; ที่าแต่ปาก เบึนตัวหนังสีอท้งนนน เพราะไม่ประยุกต์; ต้อง ทำให้มีความดูกต้อง อยู่ในสิ่งเหล่าน้้ตลอคเวลา จึงจะเบ็นอริยมรรคมืองค์ ธ อยู่ใน เนื้อในตัวศลอกเวสา.

ข้อหนึ่ง ว่าความเห็นชอบ - สัมมาทิมฐิ ตามตัวหนัสืือก็แปลว่าทิฏริชอบ; ทิภิे คือ ความเห็น. ความเห็นเบ็นคำกลางๆ เพราะว่าชิวิตย่อมมีความคิคความเห็น; น้ต้องคิจเห็นให้ชอบให้ถุก. เมื่อผูคว่า บอบ หรือ ถูกนี่ มันก็ ต้องแน่ว่าจะดับทุกบ์ไไ้,
 ความคิคความเห็นอย่างอื่นไม่จำเบ็น หรีอะะเรียกว่าไม่ม่ค่าก็ได้.

ความลิกลวามเท็นที่กับทุก์์ได้ ไม่ว่าทุกข์ชนิดไหน เบ็นความเห็นที่มีค่า หรือจำเบ็น; คังน้นจึงระบบไมยังกวามคิคเห็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์และความดับทุกบ์, พุคให้ส้ที่สุดก์ "คบบทุกช์" เท่านนแหละ. ถ้าจะแจกออกเบ็นรายละเอียดันกก็มาก ; ไปหาอ่านเอาเอง เฉพาที่ผมพูคหรีอเทศน์ มีผูิมพ์ไปแล้วก็มากรายแเล้ว ไปอ่านเอา เองถถะะ.

เตี่ยวน็ก็จะสรุปเอาแต่ใจความว่า ข้อหนึ่ง ความเห์นที่จะช่วยให้เกิดการ ปฏิบตทดับทุกบ์ ได้ น้เง็นความเห์นชอบ, กระทังการพอกพูนความคิดเห็นอนน้น ก็ เรียกว่าปฏิบิิชอบเหมือนก้น. ถ้าำสัมมาทิฏใิใหเกิคช้นให้เริมูง้น ก็เบ็นการปฏิบิิ ชอบอยุ่ในต้ว, เบ็นการเดินทางอยู่ในต้ว; จำกักขอบเขตไว้สกักนน่อย ไม่อยางน้นก็จะ ไปคิดมากเกินไปไม่ทันแก่เวลา. ไปศึกษามากเกินไป ไม่ทันแก่เวลา : ตายเสียก่อน ตายเสียเปล่า. รูจักจำกัคขอบเขต่ของการศึกษาความคิคความเห็นให้มันพอเหมาพพอคี ให้ทันแก่เวลาให้คับทุกข์ได้ก่อนเข้าโลงก์เบึนการดี; ให้กับทุกข์ได้เน่นไปกว่านนเท่าไร ก็ย่งมีกำไรมากเท่านัน.

ข้อสอง สัมมาลังกัปโป สังกัปไปปตัวนี้ แปลว่า ต้องการ ความหวัง หรือ ความใผ่ผ้น ก็ได้ นน้นคือส้งกัปโป. ทุกคนมีสังกัปโปอยุ่ตลอกเวลาเลย แต่ว่าไม่ค่อย จะชอบ คึอไม่ค่อยจะถูกต้อง ไปจัดเสียใหม่ให้ตรงร่องตรงรอย ให้กูกต้อง ให้คำรีที่ จะออกจจกกววมทุกข์ ; เช่นมีคววมทุกข์เพราะมันจมยยู่ในกาม ก็คำริออกจากกาม, หรีอบ็นทุกข์เพราะว่าไปโกรธ. ไปเกลียดอะไร ที่มันตรงก้นข้ามจากกาม นีค็ออกมาเสีย. แล้วความกำรุรูรีกี่โง่เขลา ที่ทำให้ลำบากโคยไม่ำเบ็น ที่เรียกว่าหิงสา ทำให้ลำบาก โกยไม่จีนบ็นแก่ทุกผ่าย กีดำริเพื่อจะอยกมาเสีย.

นี่จะเป็นประยุกต์โดยเร็วโดยค่วนที่สุดนก่พวกคุณ ผมบอกให้เลยว่ารีบไป คำริเอาสึ่งที่ไม่ำเเบ็นออกเสีย ; อะไรที่กุณเทำอยู่ มี่อยู่ ใช้อยู่ กินอยู่ อะไรก็ได้
 ต้องการ อันถูกต้อง ล้วนแต่เป็นไปไเพ่อดับทุกข์ตามหลักของสัมมาสังกัปโป.

\section*{} ไม่ใช่เฉพาะคำพูกถุกต้องหรือไพเราะแม้แเต่วิธิตูด เวลาที่จะพูด น้ำเสียงที่พูก อะไรก่ ต้องให้ถูกต้อง. แต่เมื่อหมายถึงประโยชน์อันสำคัญแแล้ว้กีคคคว่าไม่ทำลายประโยชน์

๑๑๐
โมกทีรรมม/ระยุกต์

















 ทีคววกระทำ แล้วักักระทํ.























มรรคมีองค์แปด กล่าวอย่าง ศีล สมาธิ บีญญาก็ได้



๓のlø
ถัคมาอีก \(๓\) อย่าง คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาบี่วว นี้เบืนศีล. ถัดมา อีก \(๓\) อย่างคือ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เบืนสมาธิ.

บ๋๋มฉามาก่อน เพราะมันแบ็นแสงสว่างนำหน้า ก็มกก่อน; แล้วศศธก็เคินซาม, สมาธิก็เคินตาม, กี ถ่งเสริมบับูฉาให้แรงขี้น คีล สมาธิ ก็แรงขึ้น วนเวียน ส่งเสริมกน้อยุ่ย่างน้้. โคยนลักแห่งการปฏิบิิต เราต้องพูคอย่างที่ พระพุทธเจ้าท่านตรัส คือตรัสว่า บ๋ญญา ศีล สมาธิ, - บैญญา ศิล สมาธิ, - บัญมา ศีล สมาธิ. แต่ถ้า เรา พูดอ่างทๆษฎี เบ็นตัวหนังสือ เบ็นปริยิท เราก็พูดได้ว่า ศืล สมาธิ มัญญา, - ศีล สมาธิ บัญฆา.

พอถึงทีที่จะสำเร็จประโยชน์จงิง คือเบ็นการปฏิบตึจริง มันกลายรูปเบ็น ม๋มญา ศ็ล สมาธิ, บัญญา ศีล สมาธิ เพื่อไม่ให้ม้น้าวากเข้าพง. เมื่อบ๋ญญามีอยู่ ศีล สมาธิ กูกดูตต้อง : ฉะน้นจึงเร็มจุดของการถูกต้องที่ปัญญา. การศึกษาของเราก์เพือ ให้ความถูกต้องแก่บัญฆา; แม้ในจุดเรี่มแรก กีต้องมีศีกถุกต้อง สมาธิถูกต้อง ในจุก เร็่มแรก, แล้ว้นันกุสุงข้้นมาตามลำกับไปทุกๆ รอบ. นี้เรียกว่า "ทา".

ที่พูคว่า "ประยุก์ๆ" นี้ ก็เพืงงเพื่อว่าให้พวกกุณมองกู ว่าทางอยู่ที่ไหน;
 ก็เรียก่าประยุกต์ได้ มิฉะนนนก็เบ็นเรื่องท่องจำอย่างนกแก้วนกุุนทอง.

\section*{ที่กล่าวมาแล้วเบ็นเรื่องประยุกต์ทางไปนิพพาน}

น้เรืองบั้มหาชองกนที่ว่าจะต้องเคินทาง จะต้องมีการเคินทางให้ม้นถุกต้อง แล้วเราทำการประยุกต์ค้วยการเอาหลักพระธรรมอันสูงตุคในพระพุทธศาสนา คืออริยมรรกมีองค์ ๘ ตำหรับไปพระนิพพานน้นแหละ มาประยุกต์ให้เบ็นสิ่งที่มีอยู่ในชิวิต
 เคินทางอยู่ในชีวิวประจำวัน เบ็นพระิิพพานในรรคัเรเร่มเรก นิพพานต้วอย่าง

นิพพานชั้วขณะอะไรก็ตาม ฉะนนก็มีการเดิน และการถึงอยู่ทุก ๆ ข้น และทุก ๆ ตอน นบว่าไม่เบ็นหมันเปล่า กูรจักประยุกต์.

เวลาสำหรับพูดก็หมดแล้ว ต่อน้ไปก็เบ็นเวลาสำหรับถาม ใครมีบัญหาอะไร ก็ถามเท่าที่ในขอบเขฑของคำว่า "ทางหรือการเดินทาง".

\section*{คำอธิบาย ตอบบัญหา}
(ถาม) ขอนมัสการพระคุณเจ้า กระผมขอเรียนถามว่า การที่คนเรามีสัมมาสังกัปโปนันจะต้องขว้างสึงที่ไม่จำเบ็นออกไปเสียนัน. คำว่าสี่งที่ไม่จำเบ็นนัน กระผมมีความ ข้องใจว่า หมายถึงอะไรกันแน่ อาจจะหมายถึงว่า ตัณหาในสึงที่หยาบ หรือไม่มีเหตุผล, หรือ ว่าจะเบ็นตัณหาที่ไมดีปรระการหนึ่ง. อีกประการหนึ่ง หรืออาจจะหมายถึงทางด้านวัตถุ ที่ไม่ จำเบ็นแก่การคำรงชีวิตนั้ เราต้องขว้างออกไป หรืออาจจะมีอะไร.


 เมี่ยดเบ่ยย.









๓๑๔
กามนี้มันทำไปด้วยกิเลสประเภทรากะ หรือโลภะ. ทั้งสองอย่างนี้มีส่วนเกินหรือส่วน ที่ไม่ควรจะเกี่ยวข้อง คือว่าทำให้เกิดกิเลส เกิดทุกข์ แล้วก็ไม่จำเบ็นต้องเกี่ยวข้อง.

หลักน้เบ็นหลักที่ควรจะมองให้เห็นและเข้าใจ : กาม น้น เบ็นเรื่องกิเลสกาม, พยาบาท นน ทำคนอื่นให้ำบาก เดือดร้อนเบ็นตายด้วยเจตนา คือทำร้ายผูอื่น, ส่วน หิงสา น้ข้อสุดท้ายมัน เบ็นโมหะ ทำตวเองด้วย ทำผูอนค้วย ก็ได้ ให้ำบาก ใหทุกข์ยาก โดยไม่มีเจตนา โดยไม่รูสกค้ว ; ผิดกันอย่างนี้. ฉะนนไม่มีข้ดขวางกับ หลักการอะไรหมๆ ; ถ้าถือเอาความหมายถูกต้อง.

ความรูสี่กใต้ผผ ของมนุษย์นน เมึนไปได้ใน ๓ ทางน คือทาง กาม แล้ว ก็ทาง พยาบาท หรือประทุษร้ายผูอื่น แล้วทาง วิหิงสา คือทำกันและกันใหลำบากโดยไม่ เจฑนา; อย่างแรกมาจากโลภะ หรีอ รากะ, อย่างที่ ๒ มาจากโทสะ หรือโกธะ, อย่างที่ \(๓\) มาจ่ากโมหะ หรื่อ อวิชชา ที่มันเหลือจากที่อื่น.

เรามุ่งหวังให้ออกมาเสียจากอันตรายทั้ง ๓ นี้ ก็เรียกว่าเบ็นความมุ่งหวังที่ชอบ หรีอที่ถูกต้อง ; ฉะนนถ้าจะเอามาประยุกต์ในเรื่องการงาน อย่าให้การงานของเราต้อง เบ็นไปในลักษณะน้. การงานหรือการศึกษาการเล่าเรียน; การงานก็แล้วกัน, เรียกว่า การงานก็แล้วกัน ที่ทำอยู่น้้ อย่าให้ถลำลงไป ใน ๓ อย่างน้ คือ ลุมหลงไปในกาม หรือว่า เบ็นไปเพอทำร้าย ประทุษร้ายผูอื่น, หรือ ทำผูอนหรือเราเองด้วย ใหล่าบาก โดยไม่เจตนา. นี้มีหลักอย่างนี้ คำถามที่ถามนน้นยไม่จับใจความทั้งหมดนี้ได้ จิง ถามอย่างนัน.

ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่า ส้มมาส้งกัปโป - ความประสงค์ หรือ ความหวัง หรือ ความต้องการ หรื่อความดำริ หรือ ความใคร่ แล้วแต่จะเรียกที่เบ็นไปอย่างถูกต้องนน คือ เบ็นไปเพอให้มันถอยห่างออกมาเสียจากกาม จากพยาบาท และ จากหิงสา.
(ถาม) ที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายว่า ซีวิตคือการเดินทาง แล้วก์ท่านได้ยกว่าการ เดินทางนั้น, ตัวทางนนนคืออริยมรรคมีองค์ ๘ กระผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า นอกจาก อริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว ย้งมีมรรควิถีอื่นอีกไหมครับ ที่จะเดินทางจากความทุกข์ไปสู่ความ ไม่มีทุกข์. เพราะว่าอย่างคริสตชนกับอิสลามิกชน หรือชนซึ่งอาจจะถือว่าคนไม่มีศาสนา หรือ ไม่ยีดถือว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ น เบ็นหนทางเดินจากความทุกข์ไปสู่ความไม่มีทุกข์น้น. อยาก จะเรียนถามท่านอาจารย์ว่า นอกจากอริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว มีมรรควิถีอื่นหรือไม่?








 กัหมна.



 มันก็นมกไไเอ.







 ศาสหนน้น จะไม่มีกรรกับทุกบ์ได้เลย.
















\section*{พุทธศาสนาน เรียกว่าศาสนาอี่น นี่ก็ต้องยอมรับว่าเขากมีระบบที่อาจจะเรียกได้า} "เบ็นอยู่โดยาอบ" ไม่มากก็น้อย ; ฉะนนจึงถือว่า สึ่งที่เรียกว่า ทาง ตามความหมาย ในพุทธศาสนาน้้ จะต้องมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเช่นเดียวกัน ในระบบนน ๆ.

ถ้ายึ่งไปนึกไปถึ่ง หลักอนหนึ่ง ที่มีอยู่ว่า "หลุดพ้นได้ เพราะศรัทธา, หลุดพ้นได้ เพราะความเพียร, หลดต้นได้ เพราะบญญา; ต่างกันเบ็น \(๓\) อย่าง อย่างนด้วยแล้ว ก็ย่งเบึนเครื่องรับรองว่า แม้ใน ระบบที่หลุดพนด้วตศรัทธา - กวาม เชื่ออย่างเฑ็มที่ กีมทางเหมือนกัน แต่เขายก เอาศรัทธา หรือสัมมาทิฎฐิเบ็นเบื้องหน้า. ระบบที่มีความเพยรเบ็นเบื้องหนา ก็มีเหมือนกัน กมีทาง, ระบบที่ใช้บ๋่ญญา เบ็นเบื้องหน้า กมีทาง เหมือนกัน.

นี่ตามความรู้สึกของผมถือว่า ทุกศาสนา ที่มีคำสอนสำหรับให้ทำลายความ เห็นแก่ต้วแล้วต้อง มี "ทาง" ต้วยกันทั้นน ตามสัดส่วนไม่มากก็น้อย; ถ้าทำให้หมด ความเห็นแก่ตัวไค้จริง ก็เรียกว่าสมบูรณ์ได้เหมือนกัน เพียงแต่มันไปเวียกชื่ออย่างอี่น ศาสนาที่ดีทุกศาสนามุ่งทำลายความเห็นแก่ต้วทั้งน.

แต่ข้อที่อยากจะให้สังเกตคูอีกหน่อยหนึ่ง มันมีอยู่ว่า ที่เรียกว่าศาสนาๆนี้ ไม่เหมือนก้นที่เรียกว่าศาสนาบางศาสนานน มิใช่ศาสนา ม้นเบ็นเพียงแต่ระบบปรัชญา ไม่เกี่ยวกับการปฏิบติก็มี ; แต่ ลืงอย่างนนเขาก็ยงพูคเรืองทำลายความเหนนก่ต้ว โดยระบบทฤษฎีหรือปรัชญา.

ส่วน พระพุทธเจ้า ท่านตรสศาสนาในฐานะ เบ็นการปฏิบต่ ; เราต้อง ปฏิบติ คือต้องเบ็นทัวการเดินทาง เดินทางจากความมีตัวตนเรื่อยไป จนถึงความไม่มี ต้วตน มีเท่านนเญง, แล้วสอนให้ทราบว่า ธรรมจามันก็ไม่มีต้วตนอยู่แล้ว. เรามัน โง่ว่า มีฑัวตน ; เพราะฉะนน้น เรารีบทำให้ฉลาดให้ถูกต้อง ให้ถอนความเห็นว่ามีตัวตน

ต่๐
เรื่อยไป ๆ. นันแหละคือการเดินทาง จนไปถึงความจริงซึ่งมันเบ็นอยุ่เองแล้ว่ว่า อ้าว! ไม่มีตัวศน มันก็จบกันเท่านน.

พุดโดยนยะนี้ เพื่อจะให้เข้ากันได้กับศาสนาอี่นลัทธิอนคนก่าา เคินทางจาก
 ลัทธิน้อยอะไรตามสัตตามส่วน. เราถีอว่า พุทธศาสนาสมบูรณ์ ในข้อน้ ทั้งในแง่ของ การวาง ทฤษฎี และ การปฏิบติ และการได้รับผลบองการปฏิบติ. เอาเป็นว่าการ เดินทางน้นอยู่ที่นัน อยู่ที่รู้แล้ววไฏิบัต แล้วได้ผลของการะฏิ้บิ.
(ถาม) อยากจะเรียนถามท่านอาวารย่ว่า ที่คำว่าให้ไมิบติตรรมให้อยู่กนนเน้อกับตัว น้ กินความกว้างๆ คือปมิบิทองค์มรรคใช่ไหม ?
(ตอบ) นนนแหละว่าปฏิบติตรรมทุงหมมด ศรุบแล้ว้ก็เหลือมรรกมีองค์ ธ หรีอว่าหลืออยุ่ที่ศีล ส่มาธิ บัญญา, เหลืออยุ่ว่าทำลายกิเลสให้หมดไปน้น เราต้องทำ ม้นอย่ ประพฤจิปฏิบิติอยู่นนแแหละ เรียกว่า อยู่ทีเนื้อที่ตัว. ถ้เราเรียแแต่พูด หรือ เรียนกันในโรงเรียน มันก์ไม่มี อยู่ที่เน้อที่ต้ว.
 อย่างนน คือกระทำอยู่ ในลกกษณะที่ทาลายหรือบ้องกันกิเลส ว่าอยู่ที่เนื้อที่ตัว. จัด ให้ดี แล้วก็จะมีอยู่ที่เน้อที่ต้วท้้งเวลากี่นและเวลาหลับ; เพราะว่าถ้าจัดไว้ดี ในเวลา ทึ่นแล้ว เวลาหลับก์ไม่เบีนโอกาสที่จะให้ผันไปในทางที่จะเบ็นกิเลส คือไม่มีกวามผิด พลาดในเวลาหลับ; แม้ว่าเราะะไม่ปรับคนที่ทำอะไรในเวลาหล้บว่า เบ็นเจตนาทำผิด

(ถาม) ท่านอจจารย์กรับ เราอาจจะกล่วได้ไหมว่า ตัวสมาธิคือสัมมาวายามะ สัมมาสทิ สัมมาสมาธิ นนแบ็นกำลังขององคค่มรรคได้ไหม? เพราร่าไม่ว่วที่ไหนๆ พอกมมือ
 ให้มรรคองค์ ธ ทังหมดไปได้.
(ตอบ) คือว่าคำว่าสมาธิคำหนึ่ง เบ็นชื่อของหมวตธรรม มันดึงเอาธรรมะ หลายชื่อ หลายสิบชื่อ มาสู่คำว่าสมาธิคือหมวดสมาธิ. แต่ถ้าว่าแยกไปเบ็นต้วม้นเอง อย่างเดียว ก็หมายถึงสมาธิล้วน ๆ ในชื่อว่าสมาธิ; เช่นในกรณีนี้ ส้มมาวายาโม ก็เบ็นกลุ่มสมาธิ, ส้มมาสติ ก็ เบ็นกลุ่มสมาธิ, แล้วส้มมาสมาธิ ก็เบ็นต้วสมาธิ ; รวมกันเบ็่นเรียกว่ากลุ่มสมาธิ.

เดี๋ยวน เราจะไปแยกอย่างนน ว่า อะไรเบ็นตัวกำล้ง กำลังงานกำลังแรง ม้นก็ได้แก่ ตัวสมาธิ. ทีน้ สติ แม้จะถูกสมมติอยุ่ในกลุ่มสมาธิ มันก็ทำหน้าที่อย่างอื่น เช่นรักษาคุ้มครองอะไรไปตามหน้าที่ ที่นอกไปจากที่สมาธิมีอยู่. ส้มมาวายามะ นน มันก็แยกตัวออกไปอีกอย่างหนึ่ง คือ ว่าไม่หยุด; ถ้าสมาธิมันเกิดหยุดกำลังมันเกิด หยุดก็ใช้ไม่ได้ ; จะต้องไม่ให้หยุด คือว่าต้องมีอยู่เรือย นี่แหละส้มมาวายามะ อย่าให้ ขาตตอน.

ในมรรคมีองค์ ธ นี้ อุปมาไก้แปลก ๆ ไปกิคเอาอง. ถ้าว่าจะ เบึนเรื่อง บองการเดินทาง ละก็ ก็ให้เบ็นเรื่องของการเดินทางไป; เช่นว่า ลัมมาทิฏฐิ เบ็น ความรอบรู้ ในแผนที่ ในท่ศตาง อะไรท่างๆ จนเกิค สัมมาสังกัปไป โี คือ อยากอะไป จริง ๆแล้วกไปปด้วย สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาษ์โว; นี่เบ็นการเคินไป. ฮัมมาวาจา เหมือนกับว่ามันมีปากที่จะช่วยการเดินทางให้สำเร็จ อย่าเกิคอันตรยะข้้น ในระหว่างทาง, สัมมากมมมนโต นี้ก็เหมือนก้บว่า มันเคินไปด้วยอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ. ถัมมาอาชีโว น้ม้นก็มีเเบบียงทางไปอย่างเพียงพอค้วย. สัมมาวายาโม กีว่ามันมีการ เคินที่ไม่หยุด, สัมมาสติ นี่ความระแวคระวังตี. สัมมาสมาธิ นี่บ็นกำลังมัน ความมันคง แห่งการเดิน นี้เรียกว่าทำจุปมาให้เข้าใชัด สำหรับคำว่าเดินทงงควรจะ เบ็นอยาานน้.

น้้มี อุปมาอีกมากมาย เช่นตกทะเลจะขี้นมาบนบก หรือว่าไฟไหม้อะ ออกมาเสียจากกองไไ น้ํุปมาอีกมากมาย. รวมความแล้วสมาธิเบ็นตัวกำลัง,

๓๒๐
โมกขโรรมประยุต์
บ้ญญาเบ็นแสงสว่าง หรีอเบ็นความคมกล้า, , ศี่ลนเบ็นรากฐาน เบ็นอูกรณ์ใน \(\boldsymbol{\varepsilon}\) ฆนแรก ๆ ทุกแง่ทกมุม.

อย่างในอุปมาที่เรพูกกันในวันก่อน เรื่องชิวิทน้้คือการลับคาบอยุ่เเมอ บญญาเบ่นดาบ ที่ได้มา มาลับที่ หนคอสมาธิ, घนอย่ขนแผนคนทถูกต้อง คอศิล แล้วจึงจะลับได้ แล้วคาบที่ได้มาอย่างไม่คม มันก็คมจันมา; นน้คืคือริยมรรค มีองค์ ๘ เหมือนกัน ในแง่นนในอุปมานน.




















 อย่าน้นไม่ได้ กเเ็นพวกบัดฆาวิมุตติ.






 จะบรรุุดได้อ่าสุุกวิิัสสก.







๓๒ね
โมกขสรรมประยุดต์
คนบางพวกเขา มีสมาธิเบ็นเบื้องหน้า เรียกว่าเจโตวิมุตต; ถ้าะพูด ให้พั่ง่ายไม่พืนเผือก็ว่า เฉโตวิมตติ หลุคพ้นด้วยอำนาจั้ญญาและกำลงงอตอันสูงสุด,
 ออกมาให้เห็น. ธกขวิบัสสกก็หลุจพ้นด้วยอำนาจของบัญญา แล้วิงงจะมือะไรน้อยไป กว่านนอีก แต่กีมี ศื่ล สมาธิ บัญญา นี้แหละ.

การหลุดพ้นมีค้วยบัญญาท้งน้น จะเบ็นพวกไหน ล้ามีการหลุดพ้น จะหลุด พ้นต้วยตัวบ๋ญญา แล้ว นอกนนเบ็นอุปกรณ์ เช่นสมาธีที่เบ็นอุปกรณ์, เช่น ศีล เบี้น จุปกรณ์; แม้การต้ดให้ขาค่ออกไป เราต้องถีอเอาความคมนี้เบ็นการตัคส่วนกำลังหรีอ น้ำหนัก หรีออุปกรณ์อี่นๆ นีกเรียกว่าอุปกรณ์ เพื่อให้ความคมทำหน้าที่ของมันสำเร็จ.

การกัดค้องคัคค้วยความคม ; การหลุดพ้นก็นลุดพ้นค้วยบั้ญญา ซึ่งเบ็นความ กม นอกน้นเบ็นอุปกรณ์แฝงอยู่เบื้องหล้ง ตมสมควรแก่บุคคล ซึ่งมีอินทรีย มีนิส้ย มีอะไรต่าง ๆ กัน. ทุกคนไม่สามารกจะบรรลุว้วยแบบเจโตวิมุตติ; แล้วอย่าลีมว่า แม้มรรุุค้วยเจโตวิมุตติกีมีบัญญาวิมุติรวมอยุ่ในนนค้วย เพราะ ตัวบ๋ษญาน้นเบืนตัวทำ หน้าที่ตัก. คำสอนหลังๆ มาใช้คำว่า สมถญาณิก วิบิสสนาญาม่กะ; อันแรกมี สมถะแรงกว่าเบ็นเบื้องหน้า, อันหลังก์มีวิบิสสนาแรงกว่าเบ็นเบื้องหน้า; นี้ก็หลักเกณฑ์ เกียวกับบัญญูาวิมุตติเจโตวิมุทติ.
(ถาม) อยากเรียนถามท่านอาจารย์ บึมหาสุดทายย สมมุติว่าอย่างผราวาสยย่านน้

 ก็หมกโอกาสที่จเดินทาง คือ เดินทางจากกวามุุกช์ไปสู่ความไม่มี่มุกข์.
(ตอบ) คำกามอย่างน้บีนคำถามที่จริง คือตรงตามที่มันเบ็นจริง; ก็ต้อง ทำความเข้าใจกันตามขันกอน ว่าการที่จะบัญญิติอย่างน้น บัมมติตอ่างน้ ว่าได้หรือไม่ได้




 ในทาง ก็ไม่มีเษหแแล้า．





\title{
โมกขธรรมประยุกต์ \\ - ■l『 -
}

๒๑ เมษายน ๒๕จจ๘

\section*{2 \\ เชิทาง}

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย, การบรรยายในบุดโมกขธรรมประยุกต์ เบ็นครงที่ ๑ย นี้ ผมขอกล่าวโดยหัวข้อว่า ตูมู่าง ง การพูดครั้น เบ็นการกล่าวในฐานะที่เบ็นบัญหาของคน |ต่อไป ตามเดิม; พูดสำหรับคนที่มีบญญหาว่า ใครจะเบืนผูช์ทาง ในเมื่อมีการเดิน ทาง ? แล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็ขอ อต่าไดลม เสียว่า เรา พูคกันในลักษณะของธรรมประยุกต์ คือพูดในลักษณะที่ จะใช้เบึ่นตัวการปฏิบ้ติ้ด้ คือช้ให้เห็นความเบ็น

ไปได้ ของการปฏิบติน้น ว่ามันมีอยู่แล้วที่ตัวบุคคลอย่างไร, แล้วจะต้อง
 ทาเพมเตมตตออปใหมากยงขน อยางเรเทานนเอง. เพราะฉะนน มนกเบน การพูดที่แปลกออกไปบ้าง คือไม่ได้เพียงแต่เอาหัวข้อในแบบแผนต่าง ๆ มาอ่านให้พ้ง หรือว่าอธิบายไปตามลำดับหัวข้อเช่นนั้น. ขอให้นึกถึงเรื่อง ต่าง ๆ ที่แล้วมา , ล้วนแต่บรรยายในลักษณะที่เรียกว่าธรรมประยุกต์ คือชี้ให้ มองเหนสม่งที่มีย่าริง หรีอกำลังเบ็นอยู่จริง หรือที่ไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรเลย.

ในว้นน้ก็จะพูดถึงสึ่งที่เรียกว่า ผูสู่ทาง แทนที่จะพูดว่าคน ผมพูตว่า "สึ่ง" ก็กงมีอะไรแปลกออกไปบ้าง จากที่เคยรู้อยู่ว่า ผูช้ทางมันก็ต้องเบ็นคน นนเบ็นการ กล่าวต่อจากการพูคในครั้ที่แล้วมา คือพูดเรื่องทาง ซึ่งมีความหมายเบ็นการเดินทางอยู่ ในฑัวทาง และฑ้องเบ็นการเดินแล้ว จึงจะเรียกว่าทาง มินะนน มันก็ย้งเบ็นอะไรก็ไม่รุ ย้งไม่ควรจะเรียกว่าทาง.

ทีน จะพูคต่อไปถึ่ง ผูชู่ทาง ศ้แสคงงาง หรีอ ผูน้าทาง แล้วแต่จะเรียก ว่ามีอยุ่อย่างไร ในลักษณะที่อาจจะประยุกต์ได้, คืออาจจะมีได้โดยแท้จริง โดยไม่ยาก แล้วก็จะสำเร็จในการเคินทางมากช้น.

\section*{เมื่อมีการเดินทาง พึงรูจักผูชี้ทาง}

ขอให้ย้อนไปทบทวนข้อกวามที่แล้วมา บางข้อบางประเด็น : ว่าการเดินทาง นนพูดได้หลายอย่าง, ว่าเดินจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์ กีมี, ว่า เดินจากความ เบ็นปุถุษนไปสู่ความเบ็นพระอริยเจ้ากีมี, รวมความแล้วมันก็เพื่อถึงปลายทางที่มนุษย์ ควรจะไปไห้ถึง ด้วยกันท้นนน. น้อาจจะมีข้อสงสัยข้นมาว่า ใครจะเบึนผูชื้ทาง ?

๓๒b
โมกขธรรมประยุกต์
แห่งหนึ่งค้วยรกยนต์อย่างในสมัยน้ ใครจะเบ็นผู้ม้้ทาง? ถาเบ็นอย่างสมัยโบราน ถาจ มีคนช้ทางเบ็นตอนๆไปก์ได้ หรือมีมากก็ถามเขาไปเรื่อยก์ได้; แต่ถ้าเบ็นอย่างสมัยน้ กูเหมือนไม่จำบ็น ที่จะต้องทำถึงงนาคนน เ เพราะหนทางม้นก็มีอยู่, แล้วแผนที่ ที่เขาแสคงไว้อย่างถุก้อง ซื้อมาสักแผ่นหนึ่งก์ได้ ก็เคินไปได้ จับรถไปได้, หรือว่า ตามทางเยกต่าง ๆเขาก็มีบ่าาเเขียนไว้ น้เราก็จุบ้าย ก็สามารถที่จเเดินไปไไ้้.

ที้น้ เม่อมันเบ็นการเดินทางข้างใน เราจะท่าอย่างน้นได้อย่างไร; หรีอ เรียกว่าเบ็นการเดินทางในทางธรรม ไม่ใช่ทางวักกุ. เราก์ต้องพิจารณาดูกันต่อไป ในการเดินทางธรรมปปฏิบติธรรม นี้ไต่ไปตามเนวธรรม ก็ อาศัยบุดคลเบืนผู้บอกทาง ช้ทางก์ได้ น้นส่วนหนึ่งท่างหาก. แค่ที่สิาคัญกว่าน้น ที่สาเร็จประโยชน์แท้จริง ก์คีอ ว่า ตนเองต้องทำหน้าที่สำกัญที่สุด ในการที่จะ ตลลชั้ทางให้แก่ตนเอง หรีอส้งกต ทางเอเองนี้เรื่อย ๆ ไป.

เม่อกล่าวโดยสิ้นิง ก็ควรจะถมมขึ้นว่า พระพุทธเจ้า่านเบ็นพระพุทธเจ้า
 ได้อย่างไร: เมื่อมีการตรัตรู้จริงยย่างนี้ ก็ต้องยอมรับว่า ท่านก็ต้องชิ้ให้แก่ตัวเอง;
 ในส่วนน้้ว่า พระพุทธเจ้ท่านเบ็นพระพุทธเจ้าข้นมาค้วยการก้นคว้า หรีอช้ให้แก่ตัวอง เรื่ยมา.


 เฉพาะ; แล้วามเรื่องราวน้นๆ ก็ปรากฎว่ามีอยุมาก มีจำนวนมาก. ใกรช้้ทาง ให้ท่าน! คำตอบนี่ ถ้าจูตามเรี่งราวแล้ว มันก็ต่างกัน; โดยส่วนใหญ่ก็ทอบว่า

มันเบ็นการแก่รอบแห่งนิสต่ย แห่งอินทรีย์ แห่งบารมี. เมื่อท่านไม่ประสงก์จะเบ็นถึง พระสัมมาสัมุุทธเจ้า และบารมีก็แก่รอบพอที่จะตรัสรูรธรรม เบ็นเครี่องคับทุกช์ส้นเชิง เฉพาะตน ท่านก์เบ็นกันอย่างนี้ เกือบจะหาผู้มี้ทางไม่ได้ เพราะมันเบ็นการแก่รอบ ของบารมีขี้นมาๆามล่าจับ.

\section*{แท่ถึงอย่างน้นก็มิได้หมายความว่า ท่านจะไม่เคยได้ยินได้พ้งเเสยเเญย แท่} แม้ว่าท่านจะไม่ได้ยินได้พังงสียเลย ท่านก์ยังมีความแก่รอบแห่งบารมีนนแแหละ เบ็นเกร่อง ทำให้กคดเรงสร้งในการบรรถุกวามเบ็นพระพุทธเจ้าในแบบน้้. น้ำเบ็นที่หวังกันอยู่ มาก ว่า ถ้าไม่มีทางที่จะรุ้ามพระพุทธเจ้า ก็ยัง มีทางที่จะรู้ด้วยตนเอง ในฐานะ บ้จเจกพุตธะ แต่ถึ่งอย่างนนเราก็จะท้องยอมรับว่า มีตนเอง นันแหละ เบ็นผู้นำ ตนเอง ซึ่งจะไม่มีอะไรนำเสียเลย มันเบ็นไปไม่ได้.
 ที่ว่า ตนเองนำตนเองนี้ ก็กุเห์นได้ง่าย ๆ ว่า ซีวิทแต่ละวัน มันเบ็นการ คิกษา, คือชีวินแต่ละวัน มันสัมผัสต่อส่งน้น ต่อส่งน้้ ต่อสิ่งโน้น ทางตา ทางหู ทางจมูก ทงล้้น ทางกาย ทางใจ ทุกอย่างเบ็นการศึกษา; ในเมื่อันชิมถองไปทั่ว \(ๆ\) ก็เกิกคววามรู้สููงข้นไปตามลำคับ. ตวามผ่านไปล้วยสติบี๋ญญาทุกวัน ๆ นี้ มนนก์สอนให้, หรีอว่าเป็นเหมือนผู้ช้้ทาง. พระบัขจจกพุทธะทั้งหลาย กีไม่ต้องการอะไรมากนัก; ท้องการเพืยงว่า จะไม่มีกิเสสรบกวนเท่าน้นเอง ไม่มุ่งหมายจะสอนใกร ไม่ต้งกนจะ เบีนพระศาสคา อะไรท่านองน้ เรื่องม้นก็เหลือน้อยเข้า. ฉะนน ขอให้อาใจใส่กันบ้าง เกี่ยวกับการผ่านไปในชีวิทประจำวนนน้้ มันจะสอนอะไรให้ได้บ้าง.


ความผ่านไปเบืนเรื่องๆ มันเบ็นอะไรที่เรยกว่า เบึนความเจนจัก หรือ ความธึมชาบ หรี่ที่เรียกกนว่า experlence นี้มีมีมาก, แล้วยังแบ่งแยกออกไปได้เบ็น experience ทางวัตกุ เรื่องรรรมคาสามัญ ไม่เกี่ยวกับสติบัญญญาอะไรมากมาย, กับอีก

 experience．
















ผู้ซ้้ทาง ที่เบ็นบุคคล
 dis Infantion 1
 －1 （2）















 เบืนท้าน.


























\section*{ \\ แม้มผู้บอกทาง ตนก็ต้องชีทางแก่ตนด้วย}



๓ต่

บอกเท่าบอก มันก็ไม่รุก็มี ; เพราะว่าผูพ้งอยู่ในฐานะต่างกันมาก. พวกเราจะอยู่ใน ฐานเอย่างไร็ไปปู้เอาเองของแต่ละคน.

ที่ว่าบอกแล้วข้าใจได้เเยในทันที นี้กีมี ; อย่างพระพุทธเจ้าทรงแเตง อนทตตลักขแสูตรแก่บัมจวคคค่ย กีทำให้เขาเบ็นพระอรหันต์ได้ในที่นน. นี่ค็ต้องหมายความ ว่าอาศัยู้ผูอก ที่เบ็นบุคคล ตู้มี่ที่เบ็นบุคคล กระทำแก่บุคคลที่ได้ขวนขวาย ช่วยทัวเอง ชัททงให้แกคคัวเอง เคินทางมาค้วยตนเอง ตั้งมากมายแล้วเหม่อนกัน ในสถานะอันหนึ่ง หรือในระยะแรก \(ๆ\).

พวกบับจวัคคีย กับพระสิตธัตถะผู้ออกบวชน้ ดูจะเป็นเพื่อนกันมากกว่า แล้ว่ค่อมจจงกลลางเบ็นพระศาสคากับลูกศิษย์ ห หมายความว่าบุคคลอย่างพระบั้มจวัคกียน้ เขาชิ้งางให้แก่ตัวเอง ขวนชวายด้วยตนเองเรื่อย ๆ มา ผิๆๆ ถูก ๆเรื่อยมาๆ จนได้พ้งคำ แสดงธรรมที่ตรงกับจุด ตรงกับเรื่องพอกีกกน กีเบ็นพระอรหันต์ได้.

ถ้าถือเอากรณือย่างนี้บ็นหล้ก ก็หมายคาามว่า เรานี่จะ ต้องหยายามบี้ทาง ขวนขวาย ช่วยตัวเอง มาตลอคเวลา หรีอพยายามทำเช่นน้นตลอดไปๆ ชู่งเบึนการ หาทางข้างใน ชื้ทางช้างใน คุ่ๆกันไปกับโอกาสที่จะได้พ้งจากบุคคลที่เบ็นบุคคลผู้จะ ชิ้ทงงข้างนอกมันไปตรงกันเข้า ก็คงจะได้ผลมากเหมีอนกรมีของพระบัญจวคคค่ย์นนก้วย เหมีอนกัน.

แต่โดยทั้วไปแล้ว การบื่ทางนนนเขึนแต่เพีเงการบอกให้ไปทำเอง. พระพุทธเจ้านระทานกัมมัฏฐูาน; อย่งที่เราเรียกกันว่ากัมม้ฏฐาน คือข้อบฏิบติให้ ไปปฏิบิิ แล้วไปปฏิบัติจนบรรลุมรรคผล หรือว่ายงไไม่บรรถุ มีข้อติดขัตก็มาทูลถาม ซักซ้อมบ่อย ๆ จนบรรถุ เรียกว่าอยู่ในรูปของการชี้ทางรโดยบุคลล เบ็นส่วนใหู่.
 นึกถึงคำที่ว่า ใครชั้ทงให้แกก่พระพุ่ทธเจ้า, หรือ่าใครช์้ทางให้แก่พระบับจจกพุทธเจ้า เหล่าน้ กียงมีอยู่ส่วนหนึ่ง.

\title{
๕ ยึ ะ と \\ ตองศึกษาหลกการชีทางแกตตเอง
}

ทีน้ กัจะแยกเอาออกมาโภยเฉพาะ ; เมื่อตะกี้น้ม้นรวมกันอยู่ เบ็นช์ทางตัวเอง ไปพลาง, แล้วก์ได้การชี้ทางจากผูอน่น พอเหมาะเข้ก็กรรรุ. เดี่ยวนเเราจะแยกออกมา เฉพาที่เบ็นลักษแะของ การบี้ทางให้แก่ตัวเอง เช่นพระพุทธเจ้า หรือพระบัจเกก พุทธเจ้าเป็นหล้ก และเม้แเก่บุคคลธรรมดาทั้ไปไ อยากจะเปรียบเทียบกับการเดิน ทางบนผีนแผ่นดินนี้ ด้วยรกยนต์ ด้วยแผนที่ ด้วยบ้ายบอกกรุยทาง หรือที่ธรรมชาติ มันบอกมันกรุยทาง อีกคร้งหนึ่ง แ แผนที่น้นเหมือนกับกรุตที่แสคงหนทาง, เราจู แล้วักเคินไปตามน้น.

น้ใน ทางธรรมะ น้ ก็ต้องมีกรุยทาง อย่างนน้นหมีอนกัน. แ่่จะรียกว่า กรุยธรรม กรุยของธรรม กรุยของพระธรรม ที่มันมีอยู่ในจิทใจ. มือะไรบางอย่าง ซึ่งทำให้เรามองเห็นอะไรเพื่มข็นๆ ไปตามกรุยของรรรมที่มีอยุ่ในชีวิต; แต่ข้อน้้จะไม่ สำเร็จประโยชน์ คือจะไม่มองเห็น ถ้ามาคอยแต่ว่าจะให้มผูอู่ำนาช้ททาง แล้วกร้ช้กันอย่าง ภายนอก. ถ้าเราจะมอง หรีอจะรอคอยแต่ว่า จะมียูอู่นมาบี้ทางให้เรา จกกภายนอก หรีอพูดให้พั้ง สอนกันอยุ่เรือยไปขอ่างน้ํ แล้วเรากัจะไม่มองเห็นกรุยธรรมะท้างใน ที่มันเบ็นของละเอียต ต้องสนใจมากเบ็่นพิเศษ.
 แต่อเเรียน หรือ ชอบแต่จะถาม ไปเสียยะพิก; อย่าทที่เราเห็นๆ กันอยู่ ที่อนกกโาม ที่นีกก็ๆาม ม้นมีเต่เรื่องพูกมากเกินไป จะเบ็นเรื่องเรียนก์ดี เรื่องถามก์กี มันมากล้นเกิน กว่าที่จะสังเกตเอาอง, คิดนึกเอาอง, เพราะฉะนนสส่งที่เรียกว่ากรุยของรรรมะในภายใน จิศน้น มันก์ไม่ค่อยปรากฏ ไม่ค่อยแเ่มแเจ้ง, ถีงแม้ว่าเราจะพูกกันให้มาก ถามกัน ให้มาก ถึงเรืองนี้เรื่องเดียวกันน้นเอง ที่มนไไปอยุ่ในการพุตการถามกะพึด; น้นยังหยาบ ถ้ทำจนชินเบ็นนิสัย. ขอให้เปลี่งนเบ็นหุบปไกกันให้มากเเข้าไว้ คือกิดนนกให้มากนนนเอง, ตังเกตให้มากพิจรรณใให้มาก, เหลีอสติกำล้จึงจะถาม.

ข้อน้้อย่าหาว่าผมพูกประชกประชันอะไร คืออยากจะบอกว่า เดี่ยวนม้นก็็ มีการถามกันมากเกินไป กีอเอาความสะดวกแล้วก็ถาม มากกว่าที่จะคิคเอาอง เพราะ ม้นง่ายดี. นี่หารู้ไม่ว่าการทำอย่างนนม้นจะเสียนิส้ย, เสียิิสยยในการที่จะพินิจิิจรรแา อย่างละเอียา คอยแต่จะถาม แล้วในโลกเขากีทำเบ็นกันแต่เพียงเท่านน้เสียเบ็นส่วนใหญ่ ในสม่ยน้้ เพราะว่าเขามีความรีบร้อนจะให้ทันแก่เวถา ทันแก่ประโยชน์อะไรต่างๆ.

การถามถ้าไปทำกับเรื่องที่ตรงจุดของความหถุดพ้น มันก์จะดี; แต่เดี่ยวนี้ เบ็นเรื่องที่พร่า. แม้ว่าจะมีการเรียนมาก พูตมาก ถามมาก อะไรมาก ก็ไม่เคยประสบ จุดมมษษลายทางที่เป็นความคับกุกข์ หรีอเบ็นสันติภาพ ของมนุษย์นน ; เร่องน้เบ็น เรื่องภายในส่วนตัวบุคคล มันลึกมันละอียยด่ยงไปกว่านนมาก. นี้ต้องทำให้ดีๆ ต้อง ปรับปรุงหลักการ หรีอวิธีการเสียใหม่ ว่าจะ มดงคูภายใน ให้มากกว่าที่จะชะเง้อหา ตู้ตอบในภายนอก; ถ้าจะถามก็ถามถึงวิธีที่จะมองคูในภายใน, แล้ว็รีบพพยายาม มองคูในภายใน.

ควรจะถือหลักว่า จะต็งคำดามลำหรับตอบเองให้มากที่สุค ; บัญหา
 กว่าแต่ก่อน. นับต้งแต่เกิดมามันมีอะไรบ้าง ก็ลองไล่มากู้ เหมือนกับถาม จนมันเกิด เบ็นรูปเบ็นร่าง เบ็นโครงร่าอะไรช้นมา : ว่าชิวิกน้มมนคำเนินมาอ่างไร, มันมีอะไร เป็นอะไร, อย่างไรเบ็นต้น. เดี่ยวเถอะก็จะพบเงื่อนง่าของธรรมะประเภทที่เรียว่า "เหตุผล". ความเบ็นเหตุและความเบ็นผล แห่งสังขารท้งหลาย หรีอบางทีก็จะพบกฎ ของความจริง เรื่อง อนิจจำ ทุกบํ อนตุตา ได้; ถ้ไไปท้งใจทำแรงเข้า บางทีจะไม่ต้อง เรียนอะไรมาก จะเกิจกลายเบ็นบัจจจกพุทธะไปเสียเกย.

\section*{พึงผืกสอบถามเหตุผลคำตอบจากตัวเอง}

เดี่ยวน้เรา มีความรู้ทางปริยตต ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ตรัสไว้อย่างไรเป็นหลัก, แล้วเรก็โเด้เรียนมาบ้างแล้ว น น้จงง เบืนการง่ายที่จะลามตัวเอง เรื่อย ๆไป ให้เข้ารุป

เข้าแนว เข้ารอย ที่เบ็นกรุยอันเดียวกันกับหล้กธรรม ข้างนอกเละข้างใน ม้นจะเบ็น เรื่องที่ตรงกันได้ ว่ากิเลสคืออะไร มันเกิดมาอยางไร เมี่อใดนี้ กีค่อย ๆรู้เอง. ทำไม เราจึงโง่ อย่างที่เรียกว่าบรมโร่ร ก็เพราะไม่สังเกตกวามรู้สี่กี่มี้นเกิกข้้นด้วยกนเอง ว่า เมี่อตากระทบรูป เรารู้สึกอย่างไร, แล้วค่อมามันรู้สึกอยางไร, ต่อมาม้นรู้สึกอย่างไร, แล้วมันเบ็นอะไร, ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปขาท; จนกระทังว่าเราได้มาเล่าเรียนเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ที่มีในพระกัมกร่ร์เรากีย่งมองไม่เห็น.

ผมเข้าใจว่า ความเคลบินในการที่จะไม่ลิตเอง ไม่ตอกต่องเอง นี่มันบัง บี่ดบังอยู่ตลอดเวลา จนกระทั้งว่าเขาบอกเรื่องน้นให้แล้ว บอก formula ของเรื่องนนน ๆ ให้แล้ว ก็ยังมองไม่เห็น. นึ่จะเรียกว่าอะไรดี; เรียกว่าการนำตนเอง การช้กจูงนเอง สอบสวนกนเอง ใกร่ครวญโคยกนเอง อะไรเบ็นต้น เหล่าน้้มนไม่พอ.

ถ้าอย่างไรก็ลองไปค้้งท้นกันสสี่ใหม่ เฉาหลักธรรม ในพระกัมีีร์ร็น็นหล้ก
 รุนแรง อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กำลังกิคอยู่ในใจน้้ เบ็นตววประเด์น; แล้วกลมองคูว่า น้ำไร นี่เกิคบื้นเพราะละไรเรื่อย ๆ ไป่. เดี่ยวมันก์ไปจบที่ๆาเห็นรูป หรือไูได้ยินเสี่ยง หรีอจมุกได้กลิ่น อย่างใดอย่างหนึ่งเบ็นแน่.

เกี่ยวน ้ กวามเบึนอตู่ข่งงมนุษฐ์ ในโลกนี้ มัวชะเง้อหาแต่ทางแห่งความ สนุกสนานเอร์คอร่อยทางวัตกุ ได้ความสนุกสนานเอ็คออร่อยอยุ่ ก็เคลิบเคลิ้มหลงใหลไป จนไม่ค้องการจะพบควาพจริงของสึ่งน้น ๆ ว่าเบ็นที่ต้งแห่งความอีคม้นถือมัน ค้วยอุปาทาน, แล้ว็เบ็นทุกป์ ก็ ต้องเบ็นทุกข้อยู่ที่งที่ไม่รู่วา เพราะธึคม้นลือม้นต้วยอุปาทาน. ที่จริงกนก็ร้องไห้เบ็น แล้วเบ็นทุกข์อย่างย่งงเบึน; แต่แล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นทุกซ์มา อย่างไร, เบ็นมาอย่างไร.

บัดน้ ได้รบคววามรู้หรีอแสงสว่างในเรื่องน้มากแล้ว คีออ่านหนังสีอเกี่ยวกับ เรื่องน้มามากแล้ว ก็ไปต้งท้นทำเสียใหม่ค้วยกนเอง เพื่อให้มองเห็นทุกครั้ไป ที่เกิด

\section*{ข้}

ผูชทาง
๓๓๕ั
เรื่องข้นในจิตใจ ; โคยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเบืนความทุกข์ร้อนอยู่ ก็ควรจะหยิบขึนมา เบ็นบ้ญหา หรือเบ็นเรื่องสำหรับศึกษา พิจารณา จะทำได้ง่ายกว่าที่เบ็นเรื่องสนุกสนาน เพลิดเพลิน.

เรื่องที่ได้สมใจ ได้ตามต้องการสนุกสนานอยู่นน ม้นยากที่จะหยิบขิ้นมา พิจารณาดู สู้เรื่องที่กำลังเบ็นทุกข์อยู่ไม่ได้; จะ เบึนทุกบ์อยู่ ต้วยเหตุ่อะไรก็ตาม ลือ เบีนตัวเรืองทีจะมาแยกแยะดู ว่า : ทำไมจึงรุสึกเบ็นทุกข์ я เพราะความคิคมันเดินไป อย่างไร ! แล้วทำไมความคิจจึงเดินไปอย่างนน ! แล้วมันมาจากอะไร ! จากอะไร ! ถอยหลังลงไป จนพบความโง่เขลา ความยีตมนนถือมันเพราะความโงเขลานน. แล้ว มันตังต้นที่ตรงไหน 9 ควรจะควบคุมกันมาตั้งแต่ที่ตรงไหน : เดี่ยวมันก็พบเรื่อง : การ สัมผัสเกิดเวทนา เกิดอวิชชา ในสึ่งเหล่านน. นี่พูตไปเบ็นภาษาธรรมะ ภาษาบาลี เสียหมๆก็พึ่งยาก แต่ก็คงจะพอพั่งออก เพราะว่าพงงกันมานานแล้ว.

ข้อน้หมายความว่า ถ้าใกรทำอยุ่อย่างนี้ กัเบ็นผู้ที่ชื้ทางให้แก่ทนเองอยุ่ตกอก เวลา จึงเรียกว่าชีวิกน้เบ็นการเดินทาง. ขอให้เบ็นที่ยุกกกนนเสียก่อนว่า ม็วิตนี้เบ็นการ เดินทางอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้สีกตัว เบ็นส่วนมาก; ฉะนน เราก์ ค่อตทำให้รู้ สึกตัว : ที่เดินทางนี้ เบ็นการเดินทางอย่างไรให้มากขึ้นๆ; ก็จะพบการเดินทางที่ เบ็นการช้้ยุ่ที่ต้วมันเอง, คีอจิทที่มีควมมรู้สกรอบข้านน้้ มันจะบอกจะตอบบัญหาได้ หรีอจะแเตคงบทบาทไก้รอบค้าน : ในฐูานะเบ็นต้วผู้เคินทางก็ได้, เบ็นตัวทางเสียเอง ก็ได้ เบ็นผู้ช้ทางก์ได้ อย่างน้เบ็นต้น.

\section*{คนมักไม่สนใจเรื่องที่มีอยู่ในตัวชีวิต} ยกต้วอย่างเรื่อง ปฏิจจสมุ่ปขาท ว่าเบืนเรื่งงที่มี่ตู่ในตัวชีวิตตตลอก เวลา. ที่ผมพุคอย่างน้นางกนเขาไม่ยอมพั้ง หรีอยอมเชื่อ ว่ารื่องปฏิจจสมุปปาท จะอาการนน้นันนเบ็นเรื่องที่มีอยุ่ในชีวิตตลอกเวลา ตลอกวัน ตลอกชีวิตเอง วันหนึ่ง

มีหลาย ๆ รอบ หลาย ๆ ปฏิจจสมุปปาท; แล้วคนก์ไม่เห็น เพราะกุไม่เบ็น, หรือที่
 เลวเหมือนก้น. ทำไมไม่บวนบวายให้กูเบ็น ? เพราะไปสนใจในเรื้องอี้น ที่ไม่มี ประโยชน์ทท่า. ที้น้ถ้าบ็นโชคร้าย คีอเกิจสอนในเรื่องนี้อย่างผิดๆ แล้ว ก์ไม่มีหวัง ที่จะจูใใ้เห็นปฏิจจสมุปบาทที่แท้จิง ที่อยุ่ในลักงแแของการเกิคข้นแห่งกองทุกข์ และ การคับลงแห่งกองทุกฐ์ได้.

\section*{เรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็เบ็นการเดินทาง}

ถ้าสอนปฏิจจสมุปขาทอ่างตีลธรรม เอาชาตี้นเบึนบัจจุบัน เอาชาติที่แล้ว เบ็นอตีศชาติ, ชาฑิหน้นเบ็นอนากต มันเบ็นเรื่องของกรรม; สอนศึลธรรมให้กลัวบาป กลัวกรรมอย่างนนก็ได้ : ให้ผลอต่างศีลธรรม ให้ลนกลัวบาปกลัวกรรมแน่นแพ้น ย่่งบี้น. แต่เดี่ยวน้เราไม่ต้องการอย่างนน เราต้องการกุชุวิรและความทุกข่อย่างะะเอียค เหมือนกับศึกษาวิทยาศาสตร์ ว่าทำไมจิงเกิกความทุกขึ้ช้นมาร แล้วมันจะคับลงไป ไก้อย่างไรร แล้วเราจะทำอย่างไร มันจึงจะกับลงไปร

นี้ไม่ต้องพูคถึงเรื่องกรรม หรีอเรื่องศึลธรรมในชั้ทต้น; แต่จะพูกถึงเรื่อง ถะเอียคลออที่สุด ที่เรียกว่า ปรมัตลธรรม คือเป็นเรี่องของตา หู จมูก ลั้น กาย ใจ ได้ร้บอารมณ์รูป เสียง กลิ่น รส โผยฐัพพะ ธัมมารมณ์แล้ว ปรุงกันไป ปรุจกันมา อยุ่ย่างนี้ เบ็นปฏิจจสมุปปาททุก ๆ กรณีไป; ถ้าสมบูรณ์ก็เรียกว่าบ็น ปฏิจจสมุปบาทที่สมบูรณ์โคยรอบหนึ่ง, ถ้าไม่สมมูรณ์ครึ่งท่อน มันก์ไม่เบ็นปฏิจจสมุปบาท โกยสมบูรณ์ อย่างตาเห็นรูปก็เกิคจักษุวิญญาณ เกิๆสัมผ้ส แล้ว็ก็เฉยเสีย เลิกกันไป,
 มันเบ็นเพืยงครึงทท่อน แล้ววมนไม่มีเรื่อง แล้วมนนก็จับไป.

เมื่อเกิกสสมผ้สถ้ามีอวิชชาเข้ามากกี่ยวข้อง ก็มีเรื่อง : ไปในทางให้เกิดเวทนา - กวามสุขความทุกข์ - มีความอยาก -มีความยีคมันไปตามระบบของตัณหา และอุบาทาน
\(\nu \nLeftarrow\)
ผูชทาง
- เบ็นความทุกข์เกิคข้้น ในล้กษณะใดลักษแะหนึ่ง ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะเหลือเกิน. อย่างน้เรียกว่า ปฏิจจสมุปขาทที่มีอยู่แล้วในตัวลน ในชีวิตของคน ซึ่งเบ็นการเดินทาง. ถึงเม้ ตัวปฏิจจสมุปบาท ก็เรียกได้ว่า เบ็นการเดินทาง, คือมันเคลื่อนเรื่อย ม้นมีเหตุ ปรุงแต่งผล - ผลกลายเบ็นเหตุ ปรุงแต่งผล ; อย่างน้้มาเรื่อย เหมีอนกับการเดินอยู่.
 ที่เบ็นความทุกข์จริงๆ. แต่เดี่ยวนี้ แม้เบ็นทุกข์อยุ่ ก์ไม่รุ่จักความทุกข์ ในฐานะที่ เบ็นความทุกข์ขริง ๆ จมอยู่ในกองทุกช์ ก็ไม่เห็นความทุกข์เถย.

ถ้ามันเบ็นไปได้ หรีอจะสมมติเอาก์ได้ ว่าเราจะกิกอุตริเบ็นน้กคิคนักค้น ชื้นมาแล้วสอคส่องจู : ว่าทำไมจีงคคคอย่างน้̆? ทำไมจึงรู้สีกอย่างน้? แล้วม้นสนุก หรีอมันไม่น่าสนุก แต่ละวันๆนั้. คุณลองทำตนแบ゙นนักวิทยาศาสตร์ทางต่ายจิต คูบ้าง ที่จะเรียกว่าเบ็นผู้ศีกษาธรรมในภายใน จะเบ็นการช้ททาง บอกทาง หรีอเบีคเผย ทางอะไร อยู่ในตัวการศึกษาน้นตลอคเวลา.

ถ้ากุณจะยกตัวอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาสักเรื่องหนึ่ง ว่ามันมีอยู่ในชิวิตที่ เบ็นการเดินทาง ไปสนใจกับมันแล้ว มันก็จะสอนให้ หรือจะเบ็นการชับอก อย่างน้น อย่างนี้ อย่างโน้น; อย่านนี้ก็่ายมาก. เราไม่ต้องคิคเองค้นเองทังหมด เพราะ มีหล้กที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้ว เพียงแต่เราศึกษาให้ถูกต้อง แล้ว็กา พิจารณาให้ถูกวิธีถูกหนทาง กูููเร็วเท้า, หรือพระตกาคตเบ็นแต่ผู้บอก เรารับบอก มาแล้ว ก็มาทำให้เบึนการเดินทางที่ถูกต้อง จนกำจักความทุกฐ์ได้.

นี่ก็ลองตอบเองดุที่า ใครเบ็นผู้ช้ทาง? พระพุทธเจ้าทรงชี้า้างนอก แล้ว ตนเองกี้ช้างใน ; แล้วึ่งกว่าตนองก์คือตัวธรรมะตามธรรมชาติ นันแหละ ชี้อีกีี หนึ่ง บอกอีกทีหนึ่ง ซึ่งคีกว่าใครๆจนเรามีหลักพูคได้ว่า "ธรรมขาติสอนนน้นแหละ
\[
\theta 3
\]

ย่งดูกว่าพระพุทธเจ้าสอน", เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีหลักอย่างนน พูดไปแล้ว พ้งไม่ถูก ; เดี่ยวก็จะหาว่า ผมนี่ดูหมิ่นพระพุทธเจ้า ทั่งที่เบ็นทาสของพระพุทธเจ้า.

ขอใหรูไว้เถอะว่า แม้พระพุทธเจ้าท่านก์ยอมวางหลักว่า "ธรรมชาติ สอนดักว่าพระพุธเจ้าสอน"; แต่เดี่ยวนั้ธรรมชาทิสอนไม่ได้ เพราะว่าคนนนเขายังโง่ เกินไป ท่านก็ช่วยเกลาช่วยโกลนให้ ให้พอเหมาะสำหรับจะไปรับคำสอนจากธรรมชาติ. นคื้อการชี้ทาง หรีอการ บอกทางในข้นต้น ของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องทุกข์ กับเรื่องดับทุกข์; เพราะท่านตรัสว่า "ฉันไมไได้บัญญัตเรืองอื่น นอกจากเรืองทุกข์ กับเรูองความดับทุกข์", เราก็ไค้รับมา สำหรับเบ็นแนวที่จะดูตัวจริงของธรรมะนน ๆ ด้วยตนเอง ; แล้วธรรมะนน ๆมันจะสอนให้จนถึงที่สุด.

นี่เรียกว่าธรรมะสอนหรือ ชี้ทางข้างนอกที่สุด พระพุทธเจ้าเบ็นผู้ธ้้ทาง ; ลืกลงไปอีกธิรรมะตามธรรมชาติเบ็นผู้บี้ทาง. ขอให้ทุกกนถีอเอาประโยชน์จากการ ชัทางทัง \(๓\) ประเภทน้้ ให้ได้ ให้ครบถ้วน ให้เต็เบี่ยม.

ความยากอยู่ที่ตนและธรรมชี้ทางแก่ตน
ทีน็กิพิจารณาดุว่าจะไปทำในตอนไหนหรีอส่วนไหน ที่ม้นยากหรีลถำบาก? กีเห็นได้ช้ด่วามันจะ ยากลำบากตรงที่ตนเองจะชึ้ทางให้ตนเอง จนถึงกับว่าธรรมะจะ กลายเบ็นผู้ช้ทาง.

พังจูให้ดี ๆ ว่า พระพทธ เจ้าท่านก็ช้ทาง ตอนหนึ่ง, ตว้อง ได้รับมา ก็ชี้ทาง ให้เก่ต้วเอง อีกตอนหนึ่ง, ทำไปตามนนเดินไปตามนน, ธรรมะจะช่วยชช้ว่วยบอก ช่วยสอนให้อีกทีหนึ่ง เบ็นข้นสุดท้าย.

การที่จะให้ ธรรมะช่วยชี่ช่วยบอกนี้ กมวธีการ หรีอบำเพ็ญความเพียรทาง จิตทางใจ อย่างที่เขาเรียกกันว่าทำกัมมัฏฐ่าน ทำวิบัสสนา อะไรเหล่านน ; แล้วถ้าทำ


ตัต
ไปถูกต้องงริง มันก็เบีนการเบี่ดเผสส่งที่ลีกซื้งขึ้นมาจริง คีอการเดินทางได้จริง แล้วก็ บรรณุปลายทางได้ริงง.

ควรรู้จักวิธีการที่ธรรมะช่วยชี้ทาง เรียกว่า ฌาน
ตอนน้้อยกจะบอกลึงคำพูคที่ส่ากัญอีกสักคำหนึ่ง คือ การเพ่ง พูคเบีน ภาษา ไทย ก็ว่าเห่ง พูกเบ็น ภาษาบาลี ก็ว่า ฉาน; พูกเบ็นภาษาบาลีก็ว่ามานะ, อ่านเบ็นไทย ก็ว่า ฌาน. คำว่า ฉาน นี้แปลว่า เพ่ง อาการที่เพ่งกีเรียกว่า ฉาน, แล้ว้ด้รับ ความ ลำเร์จในการเพ่ง ความสำเร็จออนนี้กี เรียกว่า ฉาน ; ฌานยังเบ็นไปได้ทังผฝ่ายสมถะ และผ่ายวิบ้สสนา นี่ลยยุ่งก้นใหญ่.

นมมนร้ายยู่กี่ที่วา ตามที่สอนกันอยู่นี่นื่อพูคว่าฌาน แล้วก็ เข้าฉานเบ็น สมาธิเบ็นอะไรไปเสียยย่าเดียว : เบ็นปฐูมมาน ทุติยมาน บ ทำนองนี้ไปเสียอยาาเดียว มันก็เลยเหลือนิดเดียว แล้วเหลืออยู่ในส่วนที่ไม่จำเบ็นด้วย ; เช่นว่า คนเบ็นอันมาก ไม่จำบบ็นจะต้องบำเพ็ญให้กิกมานสมาบิิทำนองนี้; แก่ทุกคนต้องเพ่งฌาน ต้องมีฌาน คีอต้องเพ่ง.

น้ก็พูตกันถึง การเพ่ง เหมือนอย่างเรา เพ่งคิด อะไรนี้ ก็เรียว่าฉาน, หรือ เมี่อราจะยิงบืนออกไป เรากีกํ้อง เล็งเห่ง นี่กี เรียกว่า ฌาน ในความหมายน้้ ตมมตัว หนังสือ ; เพราะำว่า ถาน แปลว่าเพ่ง. นี้กีเกิกแบ่งการเพ่งออกเบ็น ๒ ชนิด : คือเพ่งลงไปที่อารมถ์์ วี่วตตุสำหรับเพ่ง นื้อย่างหนึ่ง, อีกอยางหนึ่งเพ่งไปที่ความ จริงอันลีกขั้งของอารมณ์น้น ๆ.

อย่างเราพ่งไปที่อารมถ์ำหรับเพ่งในช้นแรก เช่นจะเบ็นดวงกสิแ หรีอแม่แต่ ลมหายใจก็ตาม เห่งให้จิไไปกำหนคอยู่ที่นน้น อย่างนี้ก็เรียก่าเพ่งลต่างวิธีปงงสมละ แล้วำจิทให้เบึนสมาธิ, มีผลได้รับกีคือ จิตเบ็นสมาธิ มึ่งเรียกว่า ฌาน น้นอีก เหมือนก้น. ถ้าอย่างเก่งก็เบ็นปฐูมมาน ทุติยณาน ตติยมาน จตุตถณาน เรื่อยไปโน้น; มันเบ็นสมาธิจู. แต่ไปเพ่งคูว่าไม่เที่ยงอย่างไร มีลักษณะอย่างไร, มีข้อเท็จจริง อย่างไร. เพ่งคูความไม่เที่ยเร็อยๆ ไป นี่เเรียกว่าฌานเหมือนกัน คือเพ่งเหมือนกัน แต่ไปจูข้อเท็จจริงของสึ่งนน ๆ; เขาเรียกว่าเพ่งถักษณะ.

เพ่งอย่างโน้นเรียกว่าเพ่งอารมณ์ ตามวิถีทางของสมถะ, อย่านน้เรียกว่าเพ่ง ลักษณะ ๆามวิถีทางของวิบิสสนา. อย่างโน้นให้ผลเบ็นสมาธิ เบ็นณานเบ็นอะไรไป ตมมเบบของสมละ, อย่างนี้ให้ผลเบ็นบ้ญญา เบ็นวิบัสสนา เบ็นความริ้เจ้ง ที่ทำให้ เกิคความเบื่อหน่ายคลายกำหนัต มันมีอยุ่ศองเพ่งอย่างนี้.

ในพระพุกธอุทาน ที่พระพุทธเจ้าดุทานเมื่อกรัสรู้ใหม่ ๆ : ยทา หดป ปาทัตว ธมฺมา นี้ เพ่งอย่างน้ เบ็นเพ่งวิบัสสนาท้งนน้ เมื่ใดธรรมปรารกฏแก่พราหมณ์
 ให้เกิกบัญญารู้ความจริง. พอธรรมะหรือความจริงปรากฏกกกำจัดกิเณณได้; เหมือนความ สว่างกำจัดความมืดได้ น้เบ็นเรื่องเพ่งให้รู้. นี่มีอยุ่ศองเพ่ง.

การเพ่งพิจารณานี่แหละจะเห็นทาง
ที่ผมบอกว่าให้ไปเห่งด เบ็นประจำว้น นีกี์ หมายถึงเพ่งอันหลัง ; พอ ส้กว่ากงมือเพ่ง สมาธิกีเกิกขิ้นโดยอัตโนมติ ตามสมควร ซึ่งเบ็นลักบณะของจิต เบ็น อย่างนั้เอง.

ที้น้้เรากีเพุ่งให้จริงๆ ให้ละเอียคลออ ในวิธีของการกำหนคลักษณะ มีความไม่เที่ยงป็นต้น; หมายถึงการที่มันปรุงแต่งก้น - ปรุงแต่งกัน -ปรุงแค่งกันน้้

ジ๔®
- เกิตข้นใหม่แล้วก็กลายเบ็นเหตุ - แล้วก็บรุงแต่งสึ่งอื่น - แล้วก็เกิดชินใหม่ - แล้ว กลายเบ็นเหตุ - แล้วปรุงแต่งสิ่งอื่น; เช่นการดูชีวิตถอยหลังลงไปตั้งแต่เดียวนี้ จนถึง เมื่อแรกเกิดใหม่เท่าที่จะนึกได้ เท่าที่จะมองเห็น. อย่างนี้ไม่ใช่เพ่งสมาธิ ไม่ใช่เพ่งฌาน; แต่ก็มีสมาธิรวมอยู่ในการเพ่งนั้น เพื่อเบ็นกำลังให้บ้ญญา ให้วั้สสนาเห็นไปได้.

ถ้า ทำอยู่อย่างน ก็จะเหมือนกับว่า คอยชี้ทางให้แกตว คอยจูงให้เดินถูก ทางอยู่เสมอแล้วอาจจะเร็ว; เพราะว่าศึกษาขึนมาจากข้างใน จากต้วจริงข้างใน ไม่ต้องจด ต้องจำอะไรให้มันเวียนหว้. เอาความจริงที่ออกมาจริง ๆ จากสี่งที่เบ็นอยุ่จริงนี้ มาเบ็น สิ่งสำหรับดู มันก็สอนให้. ฉะนน การช้ทางที่าีี่สุดน ม อยู่ที่การเพ่งในลักษณะ
 วิธีอย่างน้้ ตามมากตามน้อย ตามบารมีอะไรของท่าน ; ถึงแม้พระสัมมาส้มพุทธเจ้า ท่านก็ต้องใช้ธิธย่างน้้ ตามสติบัญญาอันใหญ่หลวงมหาศาลของท่าน.

นี้รา พวกลูกจ๊อกเหล่านี้ มันก็ไม่มีทางที่จะใช้วิธีอื่นได้ คือจะต้องใช้วิธี อย่างที่ท่านเคยใช้ จนให้ฑววเองเบ็นแสงสว่างแก่ต้วเองให้ได้ เรืองมันก็จะจบก้นเท่าน. สึ่งอื่นเบ็นแสงสว่างนนไม่ถึงที่สุๆ ; ให้ตววเองเบ็นแสงสว่างแก่ตัวเองนนแหละ จึง จะถึงที่สุด.

นี่คือคำตอบฆองคำถามที่ว่า ใครเบ็นผูช้หาง อยู่ที่ไหน หรืออะไร เพราะ มันไม่ใช่บุคคลเสียแล้ว.

เวลาสำหรับพุคก็หมดแล้ว ต่อไปนี้ก็เบ็นเวลาสำหรับถาม อย่าถามให้นอก ขอบเขต, ถามแต่ที่ควรจะถามเกี่ยวกับเรื่องน้.
(ถาม) กราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่า
เกิคข้นนี่ คือบางทีกว่าเราจะไปพิจารณาเห็นว่ามันเกิดขื้นนี่

เกี่ยวกับวงของปฏิจจสมุปบาทที่ มันเกิดข้นแล้ว จนเกิดทุกข์แล้ว

เกิดทุกข์อีก คือเราตามสังเกตมัน ไม่ทัน. บางทีเห็นว่า อย่างที่มีความทุกข์อะไรส้กอย่าง เกิดบื้นมานี่ เราเบ็นทุกข์กับมัน จนเรียกว่า สายเกินไปเสียแล้วท่จะไปแก้ไขมัน เราจึงจะเห็น วงของปฏิจจสมุปบาท.
(ตอบ) คำถามนี้ ถามถึงความไวของการเกิดของปฏิจจสมุปบาท จนกำหนด ไม่ได้ กำหนดไม่ทัน. ที่จริงเรื่องนี้ก็ได้พูดแล้ว ในการบรรยายครังแรกๆ ด้วยซ้ำไป ว่าเรามีบัญหาที่ว่า เราทำไม่ทันกับความไวของจิต, ความเกิดขึ้นแห่งจิตมันไวเกินจนเรา ทำไม่ทัน ควบคุมไม่ทัน. ฉะนนต้องนึกถึงคำบรรยายครงที่แล้วมาเบ็นใหญ่ เบ็นหลัก มันละเอียคพออยู่แล้ว, ในที่สุดก็ไปสรุปรวมอยู่ที่สติ.

สตินึ้ม้นเบ็นสิ่งที่ประหลาดที่สุด คือว่าเบ็นธรรมะสารพดนึก จะใช้ แกบ้ญหา อะไร ก็ได้ ใช้ในแง่ของการ บ้องกัน ก็ได้ เอามาใช้ในแง่ของการ รูสกกตัว แล้ว แก้ไษไปทนกววน ก็ได้ แล้วก็ใช้ เบ็นเครื่องระวังสังวร ต่อไปอีก ก็ได้

เรื่องปฏิจจสมุปบาท กีคือการเกิดข้นแห่งความทุกข์ภายในจิตใจของคน ใช้สติบ้องกนน นนก์คือ เราต้องรู้หลักทั้ ๆไป กระทั่งรู้ว่าเมื่อมีวี่แววอย่างไร มันจึงจะเกิดข้้น. ฉะน้นเมื่อเข้าไปเห็นรูป พั่งเสียง ดมกลื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง นันแหละ ต้องมีสติทต้งมน ต้งบ้อมต่อสู้ ไว้ต้งแต่ตอนนน

เราจะเบ็นผู้ปฏิบิตโดยหลักว่า จะมีสติ ในการเห็นรูป พ้งเสียง ดมกลิ่น ลิมมรส สัมผัสผิวหนัง รูสึกอารมณ์ในใจด้วยใจนี้ จะมีสติทำสิ่งเหล่านน ; นี้คือความ รู้สึกภายในน้น เราจะผิกสติ โดยหลักที่ว่า จะรู้สืกตัวเสียก่อนจึงจะมีการเคลื่อนไหว ทางจิต หรือ ทางกาย ก็ตาม.

น้เขาจึง หัดมีสติ โดยนะยะต่าง ๆ กัน กำหนดสิ่งนันสึ่งนี้ให้รู้ทั่วถึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ สัมปชัญญะบัพพะ แห่งมหาสติบัฏฐานนี้ เบ็นบทเรียน สำหรับผีก ว่าจะรู้สึกตัวเสมอก่อนการเคลื่อนไหว เมื่อจะกิน เมื่อจะเคียว เมื่อจะยก เมื่อจะย่าง (c) 9

เมื่อจะเหยียบบ เมื่อจะเหลียว เมื่อจะคู้ เมื่อจะหด อะไรก็ตามเถอะ ในส่วน อิริยาบท นันๆ A 4 \& ผกเบนขนแรก.

ข้อแรกว่า จะทำอิริยาบลให้เบ็นไปด้วยสติ คือ รู้สีกสติอยู่เสมอ จีงมีการ เคลื่อนไหวในทางกาย. นี้เม่อทำได้แล้ว ก็ขยับไปถึ่งทางจิต : ก่อนที่จะมี พฤติทางจิฑ ต้องมีตติก่อนเสมอ. นี่เบึนเหตุให้เรามีตติทัน ก่อนเต่ที่กายมนนจมี่พฤฑิ เบ็นไป หรือก่อนแต่ที่จิคมันจะมีพฤคิเบ็นไป. 'ที่การหัดแบบย่างหนอ เหยียบหนอนี้ กีมีผลอย่างนี้ ให้รู้วัวก่อนแต่ต่่จะมี่มตต่ทางกายและทาจจิต.

ถ้าผืกอยู่อย่างนีก็จะไม่ยาก ที่จรรู้จุดต้งต้นของปมิจจสมุปบาท ที่จะทั้งท้นข้้น มาในใจอยางไร เมื่อไร ที่ไหน โดยอะไร. รวมความแลล้วกว่า ไปผี่กหัดสติ โคยหลัก การที่วา : จะมีเติก่อนแต่ที่จะมีการเคลื่อนไหว ทั้งทางกายและทางจิต; พูคนี้ ง่ายแต่ทำยาก แต่ก็ควรพยายาม.

 สี่งที่เราทำไป มันแั่นทุกร์กรงไหน; อย่างเช่นว่า การทำอะไรของเงาลงไป กามหลักรรรม
 ตรงไหนเถย เขากเเงงไม่มาพิจารณากูเอง่ มันจะเบึนไบในรูปไน้น.
(ตอบ) ความทุกข์ ๒ แบบนี้หลอกมาก : ความทุกข์อย่างเจ็บปวด ที่ใคร ๆ
 อะไร. ความทุกย์ที่แท้จริง มัน อู่ที่ มันหมายม้นว่า เบ็นความเจ็บของเรา ก็เลย ทุกฮ์ในส่วนลึกส่วนวิมญาณแบ็นความหน้ก; แต่ก้ไมรูสสสกว่าหนัก เบ็นความเจ็บปวดด ยึ่งกว่าเจ็บปวค.

ความทุกข์ที่เท้จร้งอย่ยบ้องงลัง ความทุกข์เด็กเล่นอยุ่ข้างหน้า; ถ้ารูจัก มองในด้านลีกอย่านน้นละก์ จะเห็นว่าม้น ทุกบ์เพราะเราไปหมาตม้นว่าเข็นเรา หรื เม็นงองเรา แล้ว้มันหนักอยุ่บนจิฑใจ นี้เรียกว่ากวามทุกข์.

เช่นว่า ชีวิตนเบ็นทุกข่ แต่ทุกคนไม่รูสถ่ ว่าชีวิตเบ็นทุกษ์ เพราะเขาไม่ได้ มองเห็นว่า ชีวิตนี่ม้นเบ็นของหนัก; เพราะเรายึดถีอว่าชีวิตนี้ของเรา แล้วมันกี หนกอยู่ตลอดเวลา ที่มีความยีคถือ แต่ก็ไมรูสื่กว่าหนัก เพราะมันสนุกสนานไปเสียอีก. ต่อเมื่อมีการเจ็บปวดเกิดข้น นนันจึงรู้สึกว่าเจ็บปวด หรือมีความทุกฐ์, แล้วไปรุข้กัก ความทุกข์เด็กเล่นเสียเสมอไป ความทุกข์ที่แท้จริงก็ไม่รูจัก; ฉะนน เราจึงไม่เห็น อริยสัจจ์ทง ๔ คือความทุกข์ และเหตุให้เกิดทุกข์ ทั้งที่เราก็เจ็บปวดอยุ่ยสมอ.

เพราะว่าความทุกข์ที่แท้จริง ที่เบ็นอริยสัจจ์นน เบ็นความทุกข์ที่มาจากตัณหา มาจากความยีดมันทงนน ; ไม่ใช่เจ็บปวดเฉย ๆ. ฉะนัน จึงควรพูๆว่า เอาความ หนักเบึนเครืองส้งเกต กันคีกว่า; ถ้าเมอใดรูสถกหนกอกหนกัใจแลว ก็ขอให้ถือว่า เบ็นความทุกบ์ แล้วก็หาสาเหตุ หาต้นตอ อย่าต้องถึงกับเจ็บปวด หนักอกหนักใจนี มันมีความง่าย. แม้แต่สงส่ย ก็เบ็นเรืองหนกอกหนักจ, วิตกกังวล ก็เบ็น เรืองหนักอกหนักใจ, กระสับกระส่ายในทางจิต ก็เม็นเร่องหนกอกหนักใจ. เมื่อมีอาการอย่างน้ ขอใหถีอว่ามัน
ก็ไปศึกษาไปค้นมัน ก็จะพบต้นเหตุ.

การที่คนธรรมดาในโลกนี้ทั่วไปเขาไม่สนใจ นี้ก็ช่วยไม่ได้ เราไปบังคับเขา ไม่ได้ พูดกันแต่สำหรับเรา ที่มีความบริสุทธ์ใจในการที่จะช่วยตัวเอง. พูดภาษา กอมมินิสต์ว่า "ช่วยปลดปล่อยต้วเอง" ขอให้จริงเถอะ ให้ม้นมีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ที่จะ ปลดเปล้องตัวเองออกจากความทุกบ์ ก็ไม่ยากเกินวิสัยสำหรับคนธรรมดา; เพราะ ว่า พระธรรมน ้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ส่าหรับคนธรรมคา. ถ้าคนต่ำกว่าธรรมตา


เราจัด ตัวเรา อยู่ในชนธรรมจาทังนน้นเหละ
คือ พอทจะผื่กฝนอบรมได้ ก็ต้งใจซื่อตรงต่อการศึกษา; การผึกฝนมีอุดมคติเข้ามาประกอบต้วย คือ รู้จักละอาย

 เกิคยน เม้เบ็นสักแต่ว่าความหม่นหมองเท่านน ความหม่นหมองแห่งจิตใจเท่านน้น จับให้ ได้. ถ้ามันมากเกินไปนกก มันก็จะตายเสียแล้ว นก็ยากเหมีอนกัน ; เพียงสักว่า ความทุกซ์ ความทุกั์ความหม่นหมองตามธรรมคาน ก็จับให้ใท้ ต่อสูให้ได้ ให้ฉลาด ยูงงินทกทีในการแก้ไร จะได้บญญาในการบ้องกน้นวยสต. แท่อย่าลืมนะ ไต้พูต


 ท่วงที.




(ตอบ) หมาชควาวม่า มีความมุ้งุ่านแห่งงิท ทังที่ไม่มม่วทนา กุดว่าย่าง






บ้อปฏิบติน้นนกคคคอ ถ้าเกิด สุบเวทนา ก์มีสติรูว่าเบ็นลักว่าเวทนา. อย่า ให้มันคาราคาชังอยุ่ในจิทใจ จนเบ็นที่ตงแแห่งความยีคมันถีอมั้น. ทุกบเวทนา กูรู้ทนนควัน ว่าทุกขเวทนา อย่าบ็นที้ตแแห่งความยีคมันถือมันในทางไม่ชอบไม่รัก.
 แล้วเบ็นช้นที่ละเอียด ประณีต ไว เร็ว ทันควัน กับเรื่องฯองจิต. เมื่อมีผสสสะแล้ว ก็มีสติ นี่ไม่ใช่ว่าจะทำง่าย, มีเวทนาแล้วจงงมีสติ นี้กยงไไม่ใช่ว่าจะทำง่าย; มันมักจะ เลยไปจนถึงเบ็นทุกข์เสียก่อน แล้วจึงจะนึกได้ จีงจะมีสติ.

นี่ก็แปลว่า เราผื่กให้มันเร์จ้นมา ให้เร็วข้นมา; เราคยไปรู้สึกได้ ท่อเมื่อมีทุกป์ ก็ให้ม้นเร็วขึนมา : พอูู้สีก่ว่ามีลุปาทาน ก์ให้มีเติเสีย ; ถ้าได้แล้ว ก็เขยิบว่า หลลักว่ามีตัณหา ไม่เกิดอุบาทานก็มีสติเสีย, ถ้าเก่งกว่านน ก็พอมี เวทนา ไม่ทันเกิคต้ณหา ก์มีสติ เสีย. เงาเรียกว่าตักตอนปฏิจจมมุปขาท เสียเพียงเท่าน้น ให้ปฏิจจสมุปปาทมันค้วนลงกลางคัน ไม่ลงไปถีงความทุกฐ์ กีมีหลักที่สอนไว้ และ ปฏิบตต้วยเหมือนก้น คีอสติมาทันตรงไหน มันหยุดที่ตรงนน
(ถาม) กระผมอยากจะขอกรามเรียนถามท่านอาจารย่ ว่ามีข้องงงยยอยู่ในข้อที่ว่า จากที่กระผมได้ด้งท่านอาจารย์พูดมาเล้วนน้ : ถ้าสมมติว่าไก้มีการผืกกมน จนมีผมาธิหรื่อมีมาน


 เข้าใจว่า คีเจ็ดหหม้นจะมีเกิคช้นมาได้อยางไร. แก่กำพูกมีพูกกันมานานแล้ว อยากจะเรียน ถามท่านอาจารย่ว่า มันบ็นสาหหุุมาอย่างไร ถิงพูดช่นนี้?
(ตอบ) น้ออกไปนอกขอบเขต เอาละ แต่ก็อยู่ในเรื่องที่ควรจะรู้ สำหรับ

ในทางศีลธรรม; ไม่ได้ข้นมาถึงระกับปรมัตถธรรมอะไรนัก แต่วาะะคุงงิ้นมาก์ได้ ต้องอธิบาะเบ็นอย่างอื่น.

จะพูกกันในแง่ของศีลธรรมก่อน ก็ พูคให้มีกำลังใจมานะ พยายามอคกลัน อคทน คนเรา "ชัวได้ด้จ็ดที ดีได้เจ็จ็หน" ทำผิดพลาดคร้งแรกอ่าเพ่อท้อใจ ให้ต่อสู้ ต่อไป มันอาจจะดีได้ถึงเห็คหน แม้ม้นจะมีความผิกพลาดดึงเจ็ดหน ก็คงจะเท่านน.

น้ถ้า่าจะมาเบ็น ประโตจน์นกกต้มู่ปฏิบิิ เพื่อดับทุก์์ เพื่อไปนิพพาน ก็จะ รูปเคียวก้นได้ : ก็อต่าท้อลอย เมื่อความล้มเหลวกกคจ้นในคร้งแรก ท่อตู้รี่อยไป.

ทีว่าเอาเจ็คหนเบ็นหลักนี่ พ้งููกู้นมีเหกุผละะไรของเเาอยู่เหมีอนกัน หรือ จะเบ็นธรรมเนียมพูค ส่าหรับการพูคจาแห่งสมัยน้น เอาเจ็คหนเบ็นหลัก ถ้าเกินนน
 โลกๆน้้ ก็พยายามไปให้ถึงเจ็ดครังงเจ็กหน จะไปง่อเขาให้ดีกับราน้ ท่ำไปให้ถิง เจ็คคร้งเจ็คหน; นี่ไปง้อทีเดียวเขาไม่เล่นด้วย โกรธเสิยแล้วไม่ทำแล้ว. นี่เรืองต่ำ ที่สุดมันก์ยังเบ็นเสียอย่างน้ พยายามเจ็คครงงเจ็ดหน ให้วักถุประสงก์นนนสำเร็จงงได้.

เราต้องนึกถึง บออเท็จอริงที่ว่า มันไม่ ใช่เจ็ดหนจ้ำๆ กันอตู่อย่างเดียว คือถ้าเราไปทำเข้ากรงงที่ จ แล้ว้ม่สำเร็จ มันฉลาดาขึ้นโขทีเดีียว. เราใช้ความฉลาค
 จะเบ็นอย่างนั้ทุกกรง้ไไว เพราะละน้น คร้งที่ ๗ มันก็จะมากพอที่จะชนะได้.

ในอรรถกถาเล่านิทานสนุก ๆ ไว้ : คนหนึ่งบวช; แต่ก่อนบวชเขาเบ็น ชาวนา เขาเอาจอบเอาเครื่องทำนาไปช่อนไว้ที่ต้นไม้ บวชอยุ่ไม่เท่าไร อยุ่ไม่ได้ สึกไปหา จอบอีก ไปท่านาอึก, แล้วม้นเบื่ออีก เอาจอบไปช่อนไว้ บวชอีก พ พอกิงหนที่ ๗ เบ็นพระอรหันต์ได้. นีคีอมันค้องฉลาดขึ้นทุกที มันไม่ได้เท่าใดิมอยุ่รเร่อยไป.

ในการทำงานทางโลกๆ เพีอประโยชน์ทางโลกๆ ก็ถีอหลักน้สู้ไปอย่างดี ที่สุดกึง ๓ หน; แม้จะปฏิบิทเพื่อไปนิพพาน ก็อย่าเพ่อยอมเม้เสียในหนแรกๆให้ เจ็คหน หรือมากกว่า๓ หนก์ได้. แต่น้เขาคงจะถือว่า ได้ทำดีที่สุด คีที่ตุต ดีที่สุด
 ไม่ต้องถึง ๗ครั้ง ๗ หนหรอก มันเบ็นผลของการปฏิบติที่เพืยงพอ. ถือหลักเจ็กครัง เจ็ดหนนี้ ไว้เบ็นเครื่องชูใจ, รักษาน้ำใจไว้เบึนเครื่องต่อถู้เรี่อย ๆ ไป.

> เอ้า, พอดีหมดเวลาแล้ว บี่ดรงงรียนน.

\title{
โมกตรรรมมรรยุดุท
}
- ロー -

๒๒ เมษายน ต๓์๐สด

\section*{\(2 \rightarrow\) \\ W699M?}

ท่านนักคึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย, การบรรยายในยุดโมกขธรรมประยุกต์ เบ็นครั้ที่ ๑๓ ในวนนี้ ผมจะกล่าวโดยหัวข้อสั้น ๆว่าผู้เดินทาง ขอให้ทบทวนมาตามลำดับ.
 มาแล้ว; เดี่ยวนก็พดถึงสู้ดันทางกันบ้าง.



mato








หละักการทางศาสนา มีลักษแะประยุกต์อยู่ในต้ว
















 การตับทุกข่.







 คีดการบรงยายุุ่คนี่

\section*{ดูความคิดต่างกันของคำว่า "การเตินทาง"}









๓c゙も
โมกขธรรมมระยุกต์
อินคคีย คือรลกห้น หดุคอยกไปได้; แล้วไปอยุ่อย่างถาวร เข็นตัวตนลย่างถาวร น้เมึนหลักทั้วไป.

พระพุทธเจ้าท่านมีระบบของท่านประหลาด หรีอแปลกออกไป ว่าถ้า "โมกขะ" - หลุคออกไปได้, คือ หลุกออกไปจากความโ่ นั้นก์คือกับตัวตน, คับความคิคว่าศัวตนเสียให้หมต แล้วไม่มีตว่ใดรไปที่ไหนอีก ไม่ต้องไปอยุ่ที่ไหนอีก ไม่ไก้ไปอยู่อย่างถาวร เหมือนกับพวกโมกษะก่อนพุทธธาล. เขาไปไเมื่นตัวนนอย่างถาวร, รุ้เพืยงแเค่คำว่าพรหมกีมีไปอยุ่เบ็นหรหมถาวร, ไปออยุ่ยบ็นปรมากมนนกววร. ที้น้ พระ หุทธเจ้าท่านใช้คำว่า "ดับ" น้นแหละดือ โมกขะ; เภี่ยวนน้มันดับไม่ได้ ถ้าคับ ได้เมื่อไรก์กีอโมกขะ : คีอกับจากกามามปรุงแต่งของกวามคคคนึกเบ็นกัวเรา เบ็นของเรา
 ของสิ่งนี้.

แ่ถ่ถึงอย่างไร์กี ขอให้สังเกตตุในข้อที่ว่า มันมีลักษณะอันหนึ่ง ชึ่งเบ็น สึ่งที่เปรียบได้กับการเคินทาง ; จะเบ็นการเดินทางอย่างที่กล่าวใช้แต่กาะก่อน อย่างน้น ก็ได้, หรีอเบ็นการเดินทางค้วยจิทใดล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับร่างกาย ได้แก่การที่จิจมัน

 น้นมันมีอยุ่อย่างน้.

\section*{ใครจะเบ็นผู้เดินทางไปที่ไหน}

ที้น้ ก็คู "ผู้เดินทาง" จะได้เก่อะไร เอาคำว่าการเดินทางนี้เบ็นหลักสำหรับ ทำการประยุกต์ ให้มันมมีการเดินทาง. เรื่องทาง เรื่องผุ้ช้หาง ก็พุดมาพอสมควรแล้ว ที้นี ก็พูกถึ่ง "ตุเเกินทาง".

ตู้เคินทางคือใดร อยู่ที่ไหนเล่า? ถ้าจะประยุกต์กัน มันก์คือพวกกฺุ
 หรีอจัดให้เข้าไปในรุปนี้จีจจะเรียกว่าประยุกต์.

๓๔゙๓
ทีนี คุณจะยอมเบ็นผู้เคินทางหรือไม่ พ พูกกันเสียใหรูเรื่องก่อน. เอาละ, ใครยอมเบ็นผู้เดินทางก็จะได้พูดกันต่อไป. เมื่อยอมรับว่าเบ็นผู้เคินทาง ข้อแรก ก็จะ ต้องนีกถึง จุดหมายปลายทาง ว่าจะไปที่ไหนกนั ; เรื่องนี้กเเคยพุดมามากแล้ว ว่าจะ ไปที่ไหนกัน.

ต้องรู้ว่า เกิดมาทำไมก่อน จึงจะรู้จุดที่จะไปถึง
ข้อน้้้นข้นอยุ่กับความรูสึกของบุกกลนน \(ๆ\) เบ็นชน ๆ หรือเบ็นระดับ ๆ; คนที่รูจักโลกน้อย รุ้จักชีวิตน้อย เขาก็ตอบไปอย่างหนึ่ง. อย่างไป ถามเด็ก ๆว่า
 ไปข้างต้นเสมอ ว่าเกิคมาท่าไม, แล้วจึงค่ละเวียนออกไป ว่าสุดท้าย ปลายทาง นน น มน อยู่ที่ไพน.

ที่เกิดมาทำไม: ถ้าไปติดอยู่ ว่าเกิกมาเพื่อเล่น เพื่อกิน เพื่อสนุกสนาน อยุ่ที่นี่ กไไม้รูสีกว่าจะต้องไปไหน ; เพราะฉะนน พวกเรานึจงไม่ค่อยกิคว่าจะท้อง ไปไหน คิคอยุ่แต่ว่าจะอยุ่ทน่น, แลัวจะท่าอย่างไรจึงจะได้สนุกสนานเอร็คอร่อย เต็มตาม ที่เราท้องการ. ความคิคที่ว่าจะไปไหนม้นยังไม่มี มันคิดอยุ่แต่ว่า เพื่ออะไรที่นี่.

 เหมือนกับกำบี้นทุบดิน คือไม่มีทางจะผิดได้ แม้แเค่ลูเเด็กๆ ก็ได้ ลูกเดักตัวเล็กๆ นื่อะไรดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ บางทีม้นเบ็นขนมีี่จีที่สุคตักกระป่องหนึ่ง, ถุกกวาด ที่กี่สุดสักกระป๋องหนึ่ง, อะไรก็ได้ มันเบ็นที่ดีที่สุด ที่มนุษย์อย่างเขาจะคคดได้. ถ้ว่าโตแล้ว มันก็คงจะเล่อนสูงขึ้นไป; แค่เม้ว่าโตแล้ว มันก็ย้งมีหลายแขนง. ผู้แก่ผู้เม่า ก็ต้องการไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วแต่จิตใจมันจะรู้ศกไปถิงไหน ก็จะได้ มุ่งหมายที่จีที่สุดของแนวนนนแหละ ว่าเบ็นจุดหมายปลายทาง.

\title{
หลักโบราณแขาแบ่งจิตใจคนเบ็น \(๓\) ระดับ
}
 คนไวเบ์น \(๓\) ระดับ :-











 เรองเพศ.




 องุ่ที่ปุเรรมล่วน 9 .

๓๕๕
ระดับที่สาม จะมีถูงขนไปอีกพวกหนึ่ง ก็เรียกว่า อรูปาวจร พวกน้น์นว่า รูปธรรมน้มนันก้ยงมีเหตุบจ๋จัยบีบบังคับมาก แล้วก็หยาบ; เขาต้องการละเอียด เพราะฉะนน ขอเอาสึ่งที่ไม่มีรูปเถอะ ได้แก่พวกนามธรรม เช่นจิตเช่นวิญญาณอะไร แล้วแท่จะเรียก, เอาเบ็นพวกที่ไม่มีรปก็แล้วกัน แม้ที่สดเต่อากาศ คาวามว่างเปส่า ความไม่มีอะไร. ความถีอเอาภาวะทีไม่มือะไรนี้ เบีนที่พอใจแห่งจิต; สูงสุดถึงข้นสุดท้ายเรียกว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ - จยุ่ค้วยความรุ้สึกที่เหมือนกับฑายแล้วก็ไม่ใช่เพราะยังเบ็นอยู่ แท่ว่า จะว่าเบ็นอยู่ มนนก็เหมื่อนกับตายแล้ว เพราะมันไม้รูสึ่กต่อสิ่งที่เบ็นรูปธรรม อย่างน ก์ไปในทางอรุปาวจร.

อรุปธรรมอย่าง สมยน ก็ได้ดก่ : พวกบุฯ พวกกุศล พวกเกียรติยศช่่อ เดืตงที่ยาพลใจกนอตู่; แท่ไม่มีใครขันไปสูงถึงกับว่า เอาอากาศ ความว่างเปล่า, หรือเอาอากิญจัญぬายฑนะ - ความไม่มีอะไรนึ่มาเบ็นหลักสำหรับกำหนดจิต. ครังพุทธกาล คงจะมีมาก พระพุทธเจ้าก็ได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนส่วนน้้.
 นน เขารูจักกันเพียง \(๓\) ระค้บเท่านน : คนเรามีระดับที่ บูชากามารมณ์ นั้ระคับหนึ่ง, แล้ว บูชารูปธรรม อันบริธุทธ์ ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์น้อย่างหนึ่ง, แล้ว ขูชาอรูปธรรม

 เบืนสิ่งที่กีที่สุค กันมนแล้วท้งงน้น ตามยุลตามสมัย แห่ผู้คคคค้นและปฏิบตตในเรื่องทาง จิๆใจก็มาสูงธุคอยู่เพียงแค่อรูปาวจร ในข้นแนวสัญญานาสัญญายตนะ ; ชึ่งกล่าว ได้ว่าเบ็นบทเรียนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ได้ทรงศึกษากับตาบส แล้วก็ทรงสถักท้งไป เพราะ เห็นว่ายังไม่จริง ตังไม่ลุงตุคจริง จึงไปพบการตรัสรู้ของท่าน ที่ท่านพอใจที่จะกล่าว่า มันเบ็นการส้นสุดหรีอสูงดุจริง.

สิ่งดีที่สุดหรือนิพพาน ขึ้นอยู่แก่ชั้นจิตใจของคน ชนนเห่งจิตใจมันมีอยู่อย่างนี ; เพราะฉะนน ส่งทดทสยดทมนษรุดวรจะได้


พวกที่เบ็น ช์นกามาวจร ถ์ว่ากามารมณ์ ที่สมบูรณ์ที่สุดนันแหละ คือถึ่ง ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ ก็เท่านน ก็ยุติเท่านน. นี่ระวัง พ้งดูให้ดีว่า พวกเราจะอยู่ ในระดับไหน.
 ไม่เกี่ยวกับกามนันแหละ เบ็นสึ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้. ที่เซาเรียกก้นว่ารุปฌาน รูปสมาบติ น้้นม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของคนธรรมดาแล้ว ; คนธรรมดามนเกี่ยวก้นอยู่แต่ ช้นกามาวจร น้้พอถามเข้า เขาก็บอกว่า รูปณาน รูปสมาบตินน้นแหละ คือสึ่งสูงสุด ทรือนิพพาน.

เขาเรียกกันว่า "นิพพาน" กันทั้นน จะถึงระดับหรือไม่ถึงก็ฑาม เอาคำว่า นพพานใช้เบ็นช่อบองฝึ่งสูงสุด คือมีความสุฐที่สุด นะนน กามารมณ์กเคยเบีน นพพาน, รูปฌาน รุปสมาบตึ ก็เคยเบึนนึพพาน เคยถูกเร์ยกว่านิพพาน.

อืกพวกหนึ่งเซาเอา อรปปธรร คือนามธรรมนที่บริธุทธ์ มีระสีกอยู่แต่ในนาม
 เหมือนกัน.

> นิพพานของพระพุทธเจ้คือ โลกุตตรูมิม นเมื่อถามว่า ส่งใดเบึนสั่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้? กขนอยู่กับจิตของ มนุษยว่าเขาอยู่ในภูม้ใหน. พอมาถึง เื่องของพระพุทธเจ้า ท่านก็เปลี่ยนมาเบ็น โลกุตตรูม คือการที่ มจิตใจอยู่เหนึ่อโลก ต่างหาก ; ความหมทกิเถส และมีจิตใจ อยู่เหนื่อโลกน้ เบ็นสี่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้.

ゅ๕゙め

การที่เราเอาสึ่งเหล่านีมาพูด มันก็เบ็นเรี่องพูคเผื่อไว้ท้งน้น เผื่อล่วงหน้าไ้ ทังนนเพราะมันยังไม่ถึง ；เอามาพูคกันพลางน้ เพื่อใหรูว่าสิ่งทล่ที่สุดทมนุษย์ควรจะได้ นนอถู่ที่ไหน จะไปกันทางไหน，แล้วก็พุดในลักษณะที่มันจะเป็นเรื่องการปฏิบติให้ ถึงได้ ไม่ใช่เรื่ยงปร้ซไป่า．

นือุคมคติของเรา ควรจะมีอยุ่อย่างเค็ๆชาคและตลอคกาลว่า＂เกิดมาเพื่อ＂
 ก็เบ็นเรื่องคาดคะเน เบ็นรูปของปรัชญาน้อย ๆ หรือว่าไม่เบ็นก็ได้ ；เพราะเราคาจา คะเนแบบที่มีหลักอันหนึ่งษึ่งเด็ดขาดอยู่ว่า＂มีความทุกช์ แล้วก็ต้องการจะส์นทุกข์เท่านน， ตัองการจะสนทุกน์ตอไปเท่านน้＂ไม่มาม้วเถียงอยุ่ว่า＂ทุกข์หรียไม่ทุกข์คื่ออะไร＂ไม่มา ม้วเถียงอยู่อย่างนิ้

ตูเคินทาง หรือว่า ชีวิตที่เดินทางน้ จะไปลืงจุดสูงธุคที่มนุษย์ควร
จะได้ ；เราจะไม่ใช้คำว่าความธุขหรืออะไรทำนองนน แต่ใช้คำว่า สึ่งที่สูงสุด


\section*{ใครคือผู้เดินทาง}

 ทีนี้ เราคืออะไรก็ยังไม่แน่ ：เถี่ยวก็ว่าตัวเราก์มิได้มี，เคี่ยวค้วเราก็มีอยู่อย่างสมมติ； ก็อยากจะพุดอย่างสมมติก่อนว่ามีตัวเรา แล้วเราเบ็นผู้เดิน．

อยากจะขอให้กุกนนอย่างะะอียมตสักหน่อย จนถึงกับว่าจะจูได้กว้างหรีอสุง ซึนไปถึงถุดมคติ จีงอยากจะแบ่งเบ็นชัน ๆสัก ๓ ช้นว่า ：ข้จเจกบน คือกนหนึ่งๆ นีเดินไป．อีกชั้นนนึงก์ สังคมมนุษย์ ซึ่งมีอยู่เบ็นสังคม ๆ หลาย ๆ สังคม นี้มันเดินไป．

ทุอีกทีหนึ่งเบ็นอันสูงสุด กีใช้คำว่า มนุษยชาติ, มนุษยชากิคือไม่ต้องแยกเบ็นสังคม


ถ้าดน ๆ หนึ่งเดิน ก็หมายความว่า คนนะะกี้บน ๆ ถูงขึ้น ๆ ไปกว่าะะถิงจุด ที่เขาต้องการ. ทีน ถ้า สังดมเกิน ก็คีอว่า สังกมมนุษย์คี้มี้น ๆ ๆ จนไปถิงสันติภาพ ตามที่ต้องการ. ถ้ามนุษตชาติเกิน นี้ก็ไปดึงจุคสูงสุด ที่วามนุษย์กวรจะไปลึง ในฐานะเบ็นมนุษย์เนมือนกันหมค; จะมีกี่สังกมกี่อะไรก็คาม เบ็นมนุษย์กนเทียวกันหมค แล้ว้ก็เคินสุจง้นไปถีงจุคนนน

ถ้ากนใจแลบ ก็พุตว่า ตัวกูๆ ๆ น้เคิน, คนช้นต่ำช้นบุดุชน กีต้องรู้กีก อย่างนน้. ถ้าใจกว้างไปสักหน่อยมันกว่าหมุ่มนุษย์ สังคมมนุษย์หน่วยหนึ่ง ถังคม ทนึ่งนเกิน คีอเลื่อนไป เห็นแก่ส่วนรวมบ้างก็ยังดี. ถ้ว่าใจสูงสุค จิิงก็จะไม่แบ่งแยก เบ็นตัวมู หรี่ว่าเบ็นสังคม หน่วย หมู่ แท่ว่ามนุษ่ถี่งหลาย นี่แหละเคิน. มันเบ็น สึ่งทีน่าพิจารณาหรือน่าพังกว่า ถ้เราจะไช้กำว่ามนุษยชาตินีเคิน.

จุดปลายทางในการเดินของมนุษยชาติ ขอพุดกันตรงนี้ให้เสร์จไปเสียที่ก่อน ที่ว่ามนุษยชาติเดินน้ไม่เกี่ยวกับ ธรรมะนี่; แท่กก้ท้องนิกถึง. อย่างพวกกุด อย่างน้อยก็เคยเรียน biology เรื่องชีวิต วิทยา หรีอว่าพวกชีวะทั้งหลาย. พิจรรณากู : มันค้ง้้นง้นมาาอ่างไร จนกระทัง
 - เบ็นลัตวสส่เท้าทั้วไป - กระทั้งเบ็นคน ; แล้วคนท้งหมดนี้จะไปไไหนกัน. มันก็ ต้องวิวัฒนาการ เรื่อยไป จนลึงสูงสุด ; นีต้องแยกออกเบ็นว่า ทางวักถุหรือว่าทาง จิกใจ.

ถ้าููคว่าทางวัตถุ ดู้มม่ค่อยมีความหมายหรีอประโยชน์อะไร; เรียกว่ามนุษยน้
ท้งหมคน้้ จะวิวัผนาการไปมี่รูปร่างอย่างไร ไปกินอยุ่กันอย่างไร อะไรกันอย่างไร

๓๕゙ళ
























ถ้าเบ็น ศาสนาอื่น โดยมากกกกล่าวไว้ในรุปมีคัวตน มีกาเวิยนว่ายยายเกิด ในที่สุคก์ไปอยู่กับหระเจ้า; นึ่จุดจบอยุ่ที่พระเจ้า แล้วก็มี ความหมายคล้าย ๆ กัน กับคำว่านิหพาน คือมันหมกบั้ษหา หมคความทุก์โกยประการท้งปวง. ฉะน้นเรา อย่าไปยีคถีอคำพูกเปลีอกย่อยที่มันแยกกันส่วนเปลือก; เอานื้อในของกำพุคนน กีคือว่า ไปจบลิ้นลง ที่ ตวามหมคทุก์์ อยุ่อยางไม่มีความทุกฐ์ ไม่มีบี๋ญหาอะไรเถย เบ็นการ ถาวรตลอกกาลนินันกรนี้บ็นจุุกจบ.

ที่ว่ามนุษษชาติจะต้องเคินไปอย่างนี้ แล้วก็ไม่ต้องพูคถึงกันอีก ; ถ้าพูตถึง ก็พูดถึงอึกนิดหนึ่งว่า ถ้าคนนี้ไม่ลีง ก็ ขอให้ลูกหลานม้นดึง เพราะมม่อเราพูคว่า มนุษษชากิแล้ว เรไไม่ากักัเวลา ว่าศตวรรษน้หรีอศตวรรษไหน คือมนุษย์ก็แล้วกัน. มนุษย์ทยงหมคเหมือนกับคน ๆเกียวกันก์ไม่ษากตอน มีการสืบพันธุ์อยุ่รี่อย มันก็มีการ เดินไป มีความก้าวหน้้ไป. พ่อแม่ไปไม่ลึ่ง ลุกหลานเหลืออยู่กีไปต่อไป คือเริญริ้น ทางจิทใจท่อไป จนมนุษย์ก็แล้วกันได้ลุดุงสภาพอันสุงสุคนี้. นี้เรียกว่ามนุษยชาติเข็น ตัวตู้เคิน แล้วกโเคินอยุ่ค้วย แต่ว่เคินอย่างไรนน เคี่ยวค่อยพูกกันดีกว่า.

\section*{จุดปลายทางในการเดินของบ้จเจกชน}
 ของมนุษยชาตีทงหมต ว่าเบ็นคน ๆเดียวกัน กีเพราะว่าบัมหาเฉพาะหน้าจุจะมีอยุ่ที่ตงงนี้ คีอแต่ละคนแยกออกจกกหน่วยสังกคม, จากสังกมมาเบ็นหน่วย ๆ ของตัวตน ของเรา; เหมือนที่เรามาเล่าเรียนศึกษา มาบวช มาพั้งกนอยู่ที่นี่ก็เพื่อเห็นแก่ต้วศน ของแต่ละกน ทั้งนน ที่จะมองกันในแง่งี่ว่าบั้จจกชชนคนหนึ่งๆ เบ็นผู้เดิน.

ถ้าถามว่าเคินไปไหน มีอะไรเบ็นจุดหมายปลายทาง 9 คำทอบที่ถูกต้องที่สุด มันก์ไปไที่จุดจบ ที่ว่ามนุษย์ะะไม่มีบียหาอีกต่อไป. นี่ก็อยางเเคียวกันกับที่มมุษยชาติ เป็นผู้เดิน; แต่ที้น้ามข้อเท็จจริงมันไม่เบ็นฮ่างน้น.

๓b๑
กามข้อเท็จจริงมีอยุ่ว่า กนๆน้น เขามีจิตใจอยู่ในระคับไหน เขาก์มุ่ง หมาตแต่เพียงระดับน้น, แล้วเาก์เคินไปที่น้น ไปหาจุกนนเท่าน้น ไม่ไปจุดสูงสุก; เว้นเสีแแต่ว่าบังเจกชนบางคน ซึ่งมีอะไรแก่รอบแล้ว มีการศึกษา มีการผ่านโกกมา ออ่างโชกโชนแล้ว สมมูรณ์แล้ว ต้องการจะมีจุจจบ เขาก์เลือนไปจนถึงจุดจบได้. แต่ ถ้าคนธรรมาาแล้ว มันก็จะต้องอฺุ่ที่ทรงน้้ คืออยู่ตรงที่ระกับแห่งจิทใจของเขาอยู่ในกุมิ ไหน : อย่าผู้อยุ่ในภุมิกามาวจรอย่างน้ำอยุ่ที่นี่ เขาก็บูชาสึ่งอร็ดอร่อยสนุกสนาน เพลิกเพลินทางวัตถุ ทางเนื้อทางหน้ง.

กุณก็เอาไปคิคเอาอง พิจารณาเอบอง ว่ากุณน้นอยู่ในพวกไหน ในววาน้้ด บ้จจุบันน้้ อย่าเข้าใจว่าบวขเบ็นตระแล้วจัตอะหลุดไไนิพพาน; มันอาจจะอยุ่ในกุิิ กามาวจรอยุ่ามเกิมก์ได้ เว้นไว้แท่ว่าเขารุ้เรื่องน้แล้ว ก็มุ่งมมายที่จะไปจริง ๆ มันจังจะ
 เพราะยังต้องการจะสึกออกไปมีถูกมีเมีย มีความกระหายจนจีวรร้อน กีเพื่อกามารมณ์ ทท้ส้น น้นแหละเรีกว่า อฺ่ในกูมิกามาวจร.

เรามื่อตังไม่บวช หรือบวชแล้วกลับลึกออกไปกีตาม เที่ยวบูชาอะไรเบ็น สรณะ, ยังไม่ร้จกกนิหหาน ก็ย้งไม่อาจจะบูชาหรือมุ่งหมายพระนิพพานเบ็นสรณะ,
 ขึนไปเท่านนนอง. ฉะน้น การเดินทางของคนตามธรรมดาโคแแท้จิง ก็ไปที่นัน : ไปที่ เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ อันสมบูรถ์ที่ธุกนน้นเอง ซึ่งเรียกได้ว่าเบ็นภูมิกามาวจร แม้มีเกียรติกิมีเพื่ไได้สั่งที่เรียกว่ากาม ไม่ใช่เกียรติอันบริสุหธิ์หรือสูงสุตอะไร. นี้เราอยู่ ในภูมิกามาวจรแล้วิทมันก็มุ่งหมายเบ็นแต่เพียงผลสุดท้ายของกามาวจร นี่เดินททงไปที่น้น.

ทีน้ ถ้าเราเกิดอยากจะให้ได้ สิ่งที่ดีที่สุด ที่มนุมย์ควรจะได้ เราไม่ยอม กักตัวเอาไว้เพียงเท่าน้น เราชะเง้อหาว่ามีอะไรอีก - มีอะไรอีก - มีอะไรอีก - ที่ไหนอีก ;

๓bla
โมกหธรรมมระะยุต์



 กัหมมัับทา.




\section*{จุดปลายทางในการเดินของสังคม}






 ต่องการ เพราะะะยน มันั์ชวนกันเคิน.






แคบ ๆ ไปดูสมาคม คูตังคม จูบริษัท คูอะไรไปเองก็แล้วกัน จะเห็นว่ายากที่ส้งกม ชนิคน้้ จะมุ่งหมายไปไกลจนถึงนิพพาน.

ทีน้ กีมี สังคหอีกประเภททนึ่ง ชึ่เเากีไม่เรียกว่าสังคม ควรจะเรียกว่า อาศรม มากกว่า; เพราะว่ากนที่มีความคิคเหมื่อน ๆ กัน ต้องการอย่างเฉียวกัน แล้วก็ ออกไปหาโอกาสหาหนทางที่จะบรรลุวักุประสงค์อันน้น ; เช่นมาบวชเบ็นพระพร้อม ๆกัน
 แต่ว่ากำว่าสังคมในภาษาพูดในบบ้จุบันนี้ ไม่ได้หมายอย่างนี้ ไปหมายถึงสังกมหรือระบบ สังคมทางการเมือง ทางอะไรเสียหมค; ถึงอย่างไรก็ดี เราก์ยังพูคได้ว่า การที่เอา มนุษย์ที่มีกิเลส หรีอยังมีกีเณส มาผูกพันกันเบ็นสังคม เพื่อจะให้ทำอะไรดีที่สุด หรีอ ไปสูจจทที่สุ่งที่สุด น้ยากอยุ่มาก.
 มารวมกันเบ็นสังคมก็คงจะดี หรีอจะง่ายบ้าง. แต่แล้วเราจะเห็นได้ว่า บั้จเจกชนเดิน ไม่เหมือนก้น บัจจจกชนเคินคล่องตัวบบึนอิสระ ไปได้เร็ว ไปได้ด้กล ไม่มีใครบัคคกอ พอรวมกันแบ็นสังคมแล้ว ก็ยากที่คนหนึ่งจะเดินแยกปลีกตัวออกไปได้ มันถูกกึงไว้,

 เวีงนฮยุ่ในวิกฤตกาลของโลกน้เอง.

สุดปลายทางที่สูงสุด คือมีจิตใจเหนือทุกข์
รวมความแล้วก็็ได้เบ็น \(m\) พวก : บ้้จเจกช่น คนหนึ่ง ๆ จะเดินไป; จุดหมาย ปลายทางก็อยุ่ที่นนนแหละ ที่จุจจบของมนฺฺุย์. ลังกม เดินไป มันเคินไปยาก เคินไป ลำบาก; แต่ถ้าหกกเคินไปได้ กีไปที่นึน ไม่ไปที่อื่น. ที้น้ ถ้ามนุษยชาติ ทั้งหลาย เคินไปได้ มันก์ไปที่นัน ไม่เดินไปที่อื่น. น้จงจงเบ็นสิ่งที่ควรจะยอมรับกันเสียทีว่า

๓b๔
โมกขธรรมประยุกต์
 เหนือบ๋๋หา เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวง.

ถ้ายุติกันอย่างที่กล่าวมาน้แล้ว ต่อไปก็จะศึกษากันง่าย จะศึกษาธรรมะได้ง่าย ผู้พุคู้ตอนก็พูค่ายสตอน่าย; เพราะเราจะไปย้งจุดหมายปลายทาง คีอ ที่คี่สุคที่ มนุษย์ลวรจะไล้ เม่อเรียกอย่างกำบั้นทุบคิน แล้วกี่เจาะจงลงไปที่งวามที่มจิตใจสู่ง


บทนิยามอย่างนี้ ก็พอจะมีใดความที่รักกุม รวบความหมายไว้หมกสิ้นว่า
 ธรรมยาตั; เช่นในโลกน้มี ฐูป เสียง กลี่น รส โผฏรัพพะ ธัมมารมณ์ มีนนนมีนี่ ที่มนุษย์ปปรงแแก่งขิ้นก็มี ที่มันเบ็นอยุ่เดงตามธรรมชาติก็มี ล้วนแต่ บีบล้นจิจใจ เรา ไห้ไปม้ว หลงรัก มันอยุ่บ้างง, ไห้ไปม้ว หลงเกลีaค หลงษังมันอยู่บ้าง, หรีอว่าไห้ไปม้ว สงสัต ถังเล สนใจ ไม่รุว่าษะเอาอย่างไรกันแน่บ้าง อย่างนิกมี่. อย่างน้้เรีกว่าจิตใจ
 คนชนิคน้้. นี่เรีกว่ากนที่อยุ่ในโลก อยุ่ภายไต้อำนาจของปรากฏการณ์ในโลก.
 ต่างๆ ในโลกไม่มีมิตธิหลบังลับจิตใจ เราอีกต่อไป ก็เรียกว่า โลกุตตระ คืออยู่เหนี่อ โลก; น้นคือจุดหมายปลายทาง; แล้วการเดินไปก็เคินไปสู่ที่นี่. ผู้เคิน สรุป แล้ว่กีคีอ ถู้ที่มองเห์นทุกบ์ เห็นภัย เห็นโทษ เห็นอันตรายอยุ่เฉพาะหน้า น้นแหละ คีอผู้เคิน.

ที่คุณมาศึกษาเล่าเรียนกีเพราะเห็นกัยของการที่ไม่มีความรู้ ความยากจน หรือความไม่มีอํานาจวาสนา ความขาคแคลนอะไรต่างๆ; ฉะนน ผู้เดินกีคีคผู้ที้ต้องการ อะไรอย่างหนึ่งแน่ มันจะสูงหรือต่ำก็แล้วแต่สถานะ. ผู้เดิน คือผู้ต้องการจุคหมาย

๓b๕゙

ปลายทาง มีอยู่เบ็นชน ๆ คต่างที่ว่ามาแล้ว; แล้วเราก็รวมอยุ่ในพวกนน อยู่ในพวก ที่ทนอยู่ไม่ได้และท้องเดิน.

นี่เอาไปประยุกต์กันให้ได้ คือให้ตรงกับเรื่องราวของพระธรรม ที่กล่าวไว ในล้กษณะเปรียยเหมือนการเดินทาง.







 มัเงงงเกินิกดไไ้.

\section*{การเดินทางที่ดีมีหลายแบบ}




 กวรดินในแบบน้้ ในแบบทางจิททางิมขาด.



ลงข้างทาง วกไปวกมาเที่ยวหลงใหลในอะไรๆ ซึ่งมีอยุ่ข้างๆ ทางนเนแหละเสียเรื่อย มันช้าเหลีอประมาณ กว่าจะไปถึงปลายทางได้นน มันช้าเหลือเกิน นี่ว่าเดินวกวน เดิน แวะวก, อีกพวกหนึ่ง เคินกลับหลัง มันไม่รู้อะไรถึงขนาดที่วาเดินไปคนละทิศละทาง
 ก็ไม่มีวันจะกิง.
 ปลายทาง อย่างรวกเร็ว อย่างถุกต้องนี้กีเบึนสึ่งที่น่าปรารถนา, อึกทางหนึ่ง เดินไปม้ว แวะวก แวะวก แวะวก ไม่รู้จถี่งเม่อไร, อีกทางหนึ่ง เดิยย้อนกลับหลัง ไปยังทิศทาง กรงกันข้าม ย่งไม้รู้ว่าจะมีนวังเม่อไร.

เปรียบเทียบทุกับการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน นักศึกษา นิสิต ในมหาวิทยาลัยนีกเด้ด บางคนกเเรียนจรงง ไม่เหลวไหล ไม่มีตัญชาติแห่งคนเหลวไหล เขากี เคินคึ่งคือว่าเรียนเร็ว. บางกนชอบนันชอบนี่ แวะวกงานอคิเรกอะไร่างๆ นอกเหนือไป จากการเรียน มันก์ช้า, บางคนย่งไปปว่าน้น คือเหลวไหล ถอยหล้ง จนต้องล้มละลาย ไปไนการเรียน. นึ้การปฏิบิติธรรมะทางจิตใจพื่อบรรลุโลกุตตรธรรมนี้ ก็เบ็นอย่านน้น : เดินตรงไป, และเดินแวะวกต้วมแต้รมอยุ่ที่นี่, แล้ว่ก็คินอยหลังเลย.

พิจารณาดูสึ่งแวดลอมที่ทำให้มีวีธีธดินทางต่างกัน ทำไมเบ็นอย่างนี้? มันก็ บืนอยู่กับเหตุบ้จจอัย ในบุคคลน้น ๆ ที่เรียกว่านิสัย
อุปนิส้ย ; บารมีอะไรก็แล้วแต่จเรียก โดยเนื้อแท้แล้วก็คีอเนตุบ้จจัยที่ปรุงแเ่งก้นอยู่ เบ็นสิ่งที่สมมติเรียกก้นว่บบุคคลนน ๆ เหตุบ้จจัยน้มีมาก ภายใน กีเช่นว่าจิตใจหรือ กรรมพันธุ์ อะไรที่ดี, ภายนอก กีคึอ สิ่งแวคล้อม นับต้งแต่บิคามารดา ครูบาอาจารย์ สึ่งเวดล้อมท้ทหลายที่มันปรุงแต่งคนนนมิ้นมา ให้มีจิจใจอย่างน้นๆๆ ต่าง ๆ กัน; ฉะนน การเดินน้นมนก์ต้องต่างกันแน่.


เรืองที่จะแวะวกหรื่อ เดินช้า หรีอถึงกับ เดินถอยหล้งนี้พราะว่ามีเหยอล่อ ในโลกนี้มันมีเหยื่อล่อ; พูตเท่านุกุณก็พอจะนึกได้แล้วว่า ในโลกนี้มีเหยื่อล่อ คือ มนุษย์แห่งยุคบัจจุบนนน้กำลังติดเบ็ดของเหยื่อล่อ ที่ตัวเองได้พยายามคดดคนประด้ษฐ์ ประดอยข้้นมา จนเหลีอที่ตัวเองนั้นแหละจะเอาษนะมันได้. มันมีกวามหมายเท่ากับว่า ถ้าเบ็นไปได้ นันคือ "เขียนเสือให้ววกล้ว"; เขียนเองแล้วกล้วเอง. มันเบ็นเพียง เรื่องหลอก ๆ ข้นมาให้กล้ว : เขีตนเสือให้ต้วเองกลัว, เขียนรูปผีข้้นมาให้ว้อเจง กลวว, อีกทางหนึ่งมัน เบียนรูปเนอที่ารักข้นมาให้ต้วเองรัก ; ก็เบ็นคนโ่่ เหมีอนกับวัว.

ผมพุดมากไป ก็ต้องมีคนคิดว่า ผมนี่เกิดมาสำหรับด่าคนอื่น ผมก็ยอม แท่ษอใท้พึ่งสักหน่อย ่่าคำพี่พูตไป ที่เขาเรียกกันว่าด่ากนอื่นนน มันว่าอย่างไร, เท็จจริงอย่างไร, จะมีประโยชน์ที่ตรงไหน. ตามความรูสึกของผมนน รัสึกว่า "เบ็นอาจารย้" นน มีหน้าทสำหรับด่ากน ; การเบ็นอาจารย์คือการรับหน้าที่สำหรับ ด่ากน ไม่ใช่เบ็นอาจารย์เพื่อจะสร้างกวามเคารพนบบถือ และทำนาบนหลังถูกิษย์ ซึ่ง อย่างนี้เาจะเรียกว่าอะไรก็ธุคแท้ ผมไม่เรียกว่าอาจารย์ ถ้าทำนาบนหลังถูกศิษย์.

อาจารย์ที่แท้ม้นต้องถีอว่าเกิดมาเพื่อด่ากน ด่า นี้ในอัญญประกาศ คือว่า เพื่อช่วยชำระชะล้างขูดเกลาอะไร; ฉะนน้ จึงพูดไปอย่างนี้ แล้วพูดกว้างไปที้งโลก มนคล้ายกับด่าคนที้งโลก. เพราะเดี๋ยวน้ คนทงโลกเขากำลงหลงเข็นววัโ่ ค้นคว้า ประดิษฐ์ประดอยแต่านเดียว คือด้านที่จะทำตัวเองให้โง่หนกขน ให้หลงใหลใน เรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่หนักข้น.

สั่งยวยวนทางกามารมณ์ แต่ก่อนนี้ไม่มากอย่างเตี่ยวน้ เดี่ยวน้ กำลังสูงสุด แล้ว, เครื่องมอทจะประหัตประหารกัน ก่อนนี้ไม่มากอย่างนี้ เดี่ยวนี้ กมากที่สุด, แล้ว ยังมี่สิ่งที่ทำให้เสียเวลาเปล่า คือระบบการศึกษาตัง \({ }^{\prime} \mathfrak{c}^{\prime}\) เปอร์เซ็นต์น้้น เบ็น

๓b」



\section*{คนส่วนใหญู่เดินทางผิด คนส่วนน้อยก็ผิดตาม}





















๓๖छ
เกี่ยวน้้เราดกอยู่ภายใต้อิทธิพส อันน้้ คีย "เตินหางใหญู่" ไปเผียทุกกรณี, แล้วยงเอเมาใช้ เบ็นเคร่องอ้างแค้ตัวอย่างโิเเขลาค้วย; เช่นสูบบุหรี้นละไม่ได้ แล้วก็ อ้างว่า เพราเพื่อนเขาสูบ นี่มันโง่เท่าไร. กินเหล้าน้้ละไม่ได้ เพราะว่าเพื่อนเขากินกัน; ทำอย่างไรได้มีเพื่อนมากเขากินกัน. นี่ลักษณะของ " \(ท\) งใหญ่" แล้วไปจรเข้าแล้ว; แท่นี่กีะงงไม่ใช่ใหฌ่มาก เรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่นี้ ยงงไม่ใช่ใหฌ่อะไร เรื่องกามารมณ์เรื่อง อะไรนนนมันใหญ่กว่า.

ถ้าจะเดินให้ดี ไม่วกวนละก์ อ่่าไปเกินทางใหญ่ ชนิคนี้; เกินทางที่
 ทางใหญ่ น้นมันเต็มไปล้วอเสน่ห์ เครื่องดึงกูกนานาชนิดสองข้างทาง, หรีอว่าแยก ไกลออกไปจากริมทาง; คนก็เสียเวลา. เม่อต้องการจะเดินไม่วกวน ก็เดินให้ตงง ทางที่พระพุทธเจ้ท่านตรัสไว้ เรียกว่ามรรด หรือมัตติมาปไิปทา ที่เราได้พูกกัน อย่างละเอียคแล้ว ในการบรรายยกร้งก่อนๆ เรื่องมัชณิมาปฏิปททไไปทบทวนคุใหม่ตามที่ บันทีกไไ้.

วนนน้เราพูกเร็่อง "ผู้เดินทาง" คีอผู้ต้องการอะไรส้กย่างหนึ่ง แล้วกกเดิน : เดินในรูปบั้จจกชน ก็เห็นอยู่, เดินในรูปสังคมก็เห็นอยู่ง่าย ๆ; แต่ใดินอยู่ในรูป มนุษยชาตีน้เห็นยาก. มนุษยชาติกำลังเคินไปไหน เวลานี้ คุณคูเถอะ กำลังจะลงเหว; มนุษษชาติทง้หมดในโลกนี้ เอาแต่เพืยงโลกนี้ ไม่เอาโลกอื่น กำลังจะเจินลงเหว หรีอ ไกลต่อพระนิพพานยิงบื้นไปอีก. น้คือยู้เดินทางที่อยู่ในสภาพน่าหวาดเสียว น่าสงสาร น่าสังเว กระทังน่าขบข้น.

ขอให้เราเบ็นผู้เดินทางที่ก็ก็พอแล้ว. เอาละ เวลาสำหรับพุดหมคแล้ว เหลือ อย่่เบ็นเวลาสำหรับถาม ใครมีบัญหาอะไรก็ถามได้.

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}



\author{
(ตอบ) ถ้าสงกรามโลกคร้งที่ \(m\) เกิดช้้น คือมันเบ็นอย่างไร คือตายกัน หมจโลกอย่างน้หหรีอ ใ
}
 ไม่บรรจุลุงุดุน้นกี้เก้.
(ตอบ) อ้าว, ก็ถ้าวาตยกันหมด ม้นค็จบกัน มันจบโดยอัตโนมิต. สงคราม โลกครังนี้กิคขึ้น แล้วตายกันหมดไม่มีเหลือ มันจบโกยอัตโนมิติ.

ทีนี้ ถ้ว่ว่สงครามโกกครังที่ ๓ เกิคข้้น ตายกันมากพอสมควร มันก็คงจะมี ผลคีบ้างหมื่อนก้น. ๆามเรื่องที่เฮากล่าวไว้ในพระกัมกรร่ว่า ยุกมิคสัญมี ม่ากันเกีอบ หมกโลก เหลีออยู่แต่กนบางกนที่ไปหลบอยู่ไต้. พอออกมาจากที่หลบกีสัเงเวช จงทท้งท้น ใหม่: คนที่เหลืออยู่ไม่กี่กนท้งต้นใหม่ กลาะเบ็นทางดี เดินถุกทางต่อไป.

เราจะเห็นได้ว่า การที่โลกมาถู่สงตราม ตกอย่ในความครอบงาของสงคราม มากข้้นๆ ก็เพราะว่าเดินติกทาง, เคินผิดทางมาเรื่อยๆ จึงมาสู่บับจัแแห่งสงกราม เบ็นสงครามใหม่ครังที่ จ ครังที่ ะ แล้ว้ก็มีสงกรามย่อย \(ๆ\) อีกมาก; นี้คีกการเดิน ผิจทาง. การเดินผิจทางแล้วํกูกงโทษรุนแรงสาสมกันนี้ คงจะมีประโยชน์บ้าง คือทำ ให้นึกได้; ถ้ามิเช่นนนนก์ตายหมดเภย. เอ้า, คีหหมือนกันจบโดยอัตโนมีติ เล็งไว้ในแง่จี อย่างนี้ ไม่ต้องกล้ว; เราไม่กล้ว ไม่เบ็นทุกข์ ไม่เบ็นร้อน ไม่เบ็นห่วงเรื่องสงคราม. สงกรามจะมาสอนให้ก์ได้ หรือมันจะเกิกบัญหาหมด ตายกันหมดท้งโลกก์ได้; ไม่มี ตัวกุ - ของกู แล้วจะกล้วอะไร.

๓๗゙の
(ถาม) ย้งมีอีกข้อหนึ่ง ที่ท่านอาจารย์บอกว่า พระพุทธเจ้าเห็นว่าส็งที่สูงสุดกีคืคว่า อยู่เหนือโกกน้ใช่ไหม ?
(ตอบ) เรียกว่าอยู่เหนือโลก คือโลกุตตระ.
(ถาม) ก็อยู่เหนือกามารมณ์อะไรสึ่งเหล่าน้ำ ใช่ไหม?
(ตอบ) เหนือทุกอย่างที่มันเบ็นเรื่องโลก.
(ถาม) ถ้าอย่างนน ถัาทุกคนถีงจุคนน กี้หมายความว่าใลกเราก๋จะไม่มีการสับ พันุ์ท่อไป มนุษย์ก็ต้องตายหมด.
(ตอบ) นี่มันเบ็นข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งต่างหาก คือมันเบ็นไปไม่ได้ ที่คน จะมารุ้เรื่องน้้ พอใจเรื่องน้ พร้อมกันท้้งโลก; ฉะนน ไม่ต้องกล้ว ที่จะมาพอใจเรื่องนี้ พร้อมกันท้้งโลก แล้วไม่มีการสีบพ้นธุ์ แล้วสูมส์นไป น้ไม่ต้องกลัว.

เดี่ยวน้้ ไม่เห็นอย่างนี้ ชั่งเคินไกลออกไป จีงต้องมีคำสอนชนิกนึ้ึืนมา.
แต่ต้าว่าโดยที่แท้แล้ว มันย้งถีกมากกว่าที่กุณมองเห็นมากทีเดียว คำว่า "เหนือโลก" ในระกับแรกๆ : ชั้นพระโสดา สกิตาคา นี้เขาก์ยังมีการครจงเรือน มือะไรได้: แต่เขาไม่ได้ทำอย่างจิทใจที่โสมมเหมือนบุดุชนรรรมาสามัญ ที่เกี่ยวต้องกับการสืงพ้นธุ์ ก้วมจิทใจอันโสมม หลงใหลในกามารมณ์ชึ่งเบ็นเหยื่อ เบ็นค่าจ้างของธรรมชาติ. คนโร่ เหล่านี้ทำกิจกรรมที่สกปรกไม่น่าทำน้ ทำได้อย่างหลงใหลทีเดียว.

ไม่ท้องกลัวการสูมูันธุ์ เพราะว่าแม้เต่พระอริยเจ้าร้นต้น ๆ ท่านกัยังมีการ สึบพ้นธุด้วยจิทใจที่บริสุทธ์ เพื่อการสีบพันธุ์อันบริสุทธ์์. คนที่หลงใหลในเรื่อง กามารมณ์ น้นแแหละ เบ็นกนทำโลกให้สกปรก ท่าโลกให้วุ่นวาย; ฉะน้น เปลี่ยน เสียได้กีดี, รีบเปลี่ยนกันเสียได้กีกี, ไม่ต้องหลงใหลในกามารมณ่. แม้ที่สุคแต่เรือง การสึบพันธุ ขอให้เบีนไปค้วยเจฑนา หรีออุคมคติก็เล้วกัน; ไม่เบ็นเรื่องหลงใหล ก์ไม่มีกิเสสตัณหาที่สกปรก เบ็นสิงที่ทำได้. เรื่องนี้ได้มีวางบทบัญมูิตไว้ในพระศาสนา

๓があ
โมกขสรรมประยุกต์
ทุกศาสนา ：ไม่ต้องการให้สาวกแห่งศาสนาน้นๆ หลงใหลในกามารมณ์，กระทัง ท่าการสีบพ้นธุ์โดยบริสุทธิ์ โคยอุดมคติก็ได้；เพราะมันเบ็นสึ่งที่หลึกไม่ได้．

การที่จะถึงจุดที่ละเว้นได้จากสิ่งน้พร้อม ๆ กันทุกคนในโลกนี้ มันเบ็นไป ไม่ได้；เพราะะะนน เมื่อย้งต้องมีอยู่ มีการสีบพัเธ์อยู่ ก็ขอให้มันถูกก้อง อย่าให้มี บัญหาเกิคงื้นมาเพราะเหตุน้ เง่าว้อน อะไรเณย ทำให้เบ็นโลกที่น่าอยู่ น่าดู．เมื่อใครอยกกะะยุดการสืแพันธุ่ ไม่เกี่ยวข้องก์ทำได้，เมื่ใคระ้งต้องทำ จำบบ็นจะต้องทำก์ทำไปอย่างถูกต้องเท่านนเอง．

เดี่ยวนี้ คนไม่ได้มุ่งหมาอจะมีการสึบพันธุ์อย่างบริสุทธิ์ทรีอถูกต้อง เขามุ่ง หมายกามารมณ์ท้งนน ；เรี่องเพศกลายเบ็นเรื่องกามารมณณ ไม่ไ่เเป็นเรื่องการสีบพันธุ์ อันบริธุทธ์．สัตว่เรร้จฉานยังคีกว่า มีบี้ญหาน้อยกว่า มีความทุกข์น้อยกว่า ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการสึบพันธุ่．มนุษยยีงกลลำลีกลงไปทุกทีในเหวบองกามารมณ์ ；ทีได้มีการ เบียดเบียนม่าพันกัน จย่างไม่น่าจะม่าพ้้นกัน ยึ่งๆ ขึนทุกที กีเพราะว่าพลัจตกเหว กามารมณ์หนักช้้นไปกว่าก่อน，ก่อนเพียงแก่ ๔๐－๕๐ บีน ไม่ต้องมากมาย เพียง แค่ ๔๐－๕๐ ปีนี้ มนุษยแม้ในประเทศไทยน้้ พลัดตกลงไปไนเหวกามารมล์ส่งกว่า แ่่ก่อน มีผลเกิคข้นมาเบ็นการม่าบ็นการอะไร ที่มันเหลือคาคเหลีอผ้น นี้เบ็นธรรมคา ไปแล้ว．

ขอให้ถึอหลักพระศาสนาเถิด ศาสนาไหนก็ได้ ไม่เบ็นทาสของกามารมณ์ มีการสึบพ้นธุ์อย่างถูกต้อง ก็จะมีมนุษย์พอดี ไม่มีนัญหาเรื่องคุมกำเนิด แล้วไม่มีอะไร อีกหลายอย่าง ซึ่งเบึนความทุกร์ร้อน．


























๓ぃ๔๔
โมกขธรรมม/ระยุดต์
ทั้นน้นเพราะว่าเราได้ก่อความยุ่งยากกันเกิดขนภายในสังคมข้นเอง ซึ่งเงื่อนไขอันนี้ ท่านอาจารย์ กีเลยพอจะสรุปได้า มนุษย์นั้นกำลังจะเดินไกลออกไปจากนิพพาน. ทีนีไม่ทราบว่ากระผม เข้าใจทามที่ท่านอาจารย์กล่าวถูกท้องหรือไม่?


(ตอบ) ถูกท้อง.















 ขงงค่าว่านพพาน ธั่งแแล่ายยน.


๓๗む























เพื่อประโยชน์ของตนคนเดียว เขาก์ำได้; ถ้ามีมนุษยรรรมแล้ว จะยอมตายหลายครัง หลายหน เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้อื่อจำนวนมากไว้ได้. นี่ตรงกนข้ามอย่างนี้สมอ.

นีก็ถองไปศึกษาเรื่องกำว่า "มนุษต่ กันให้กีๆ อีกที มีจิตใจสูงน้นสูง อ่่างไร. ถ้เราเรียนธรรมะ ศึกษาธรรมยอย่างนี้ ก็เพื่อกวามเบึนมนุษยยค้วยเหมีอนกัน จะได้มีจิตใจสูงค้วยอำนาจของธรรมะ ที่เรารู้จากปฏิบิต ให้อ่สูงเนนือบ้มหาท้งปวง. ถ้าแต่ละคนมีธรรมะแล้ว โลกนส์เหลีอที่จะกล่าวได้ว่า มีลันติสุ่ ส้นติภาพอย่างไร; นี่ย้งไม่เคยได้รับถึงขนาคนน.
 ตามแบบนบับของฐาวอินเดีย ซึ่งเบ็นต้นตอของสติบัญญาของวัฐนธรรมเบบนี้ สายนี้ เขาว่าพนุษยุยุกหนึ่งมี ศีลธรรมสมบูรณ์ เรียกชี่อว่า กถดายุด ท่อมา ศีลธรรมนอยลง เหลือเพี่ยงสามในสี่ เรียกไตรดายุด. ท่อมามนุษย์มี ศี่ลรรรมน้อยลง เหลือ เพียงครึ่งหนึ่ง เรียก ทวาปรยค. อย่าเอาชื่อเบ็นหลัก จำไม่ค่อยได้ แต่ที่จะจำได้ แม่นยำกคคคคว่า ต่อมามนุษยีมีตีลรรรมเหลือเพีตงหนี่งในสี่ ของที่ควรจะมี กีเรียกว่า กลิยุค.

กลียุดนมีมระยะธาวหลายพันบี พระพุทธเจ้าใด้อุบตตข้นมาในโลกนี้ ใน กลียุ円 คือในที่มนุษยมีคีสธรรมเหลือเพึยงหนึ่งในสี่ แล้วจนกระทังบัดน้กี่ยังเรียกว่า กลียุค ; แล้วังต่อไปอีกนานข้างหน้าก์ย้งจะเรียกว่ากสียุค จนกว่ามนุษย์จะมีศีลธรรม ย้อนกลับหถังไปมีเบ็นหนึ่งในสอง หรีอสามในสี่ หรือเต็มหน่วยอีกทีหนึ่ง.

นิเรามองเห็นโดยประวิศศาสตร์ ที่เราพอจะเรียนได้ว่ามันถอยหลัง คื่อมีคีล ธรรมน้อย น้อยลง ๆ มาทุกยุคทุกสมัย. เดี่ยวน้ศีลธรรมเปล่ยนแปลงไปทามความ ต้องการของกิเลสตัณหามากข้น มันเบ็นกลียุคอย่างร้ยยเลย กลี นืแปลว่า ขั้ว หรือ ร้าย. จึนทำกันไปอย่างนี้ จะเบ็น กลียุล ที่รุนแรงบั้น รุนแรงบิ้น, ศืลธรรมเหลีอ่





\section*{}









 เมมีอนกัน.
 ต่อไป.





๓๗๐
โมกขธรรมประยุกต์
 ประสบความล้ม้หคว หรือ่ามีคความมันคง หรือว่าถึงปลายทางได้เท่ากัน ขอไห้ท่านอาจารย์ ช่วยวิจารณ์ข้อน้.
(ตอบ) กฏเกณท์อย่างที่ว่าน้น กล่าวไว้ถำหรับเบ็นหลักทางวัตถุธรรม เหมือนอย่างเรื่องไฟพ้าที่ไม่เห็นตัวเห็นตนนี้ ก็ต้องจักเบ็นวัตถุธรรม. ความเร็วสุง มีเนื้อหน้งน้อย ความเร็วต่ามีเนื้อหนังม่ก; แต่ทางจิตใจนี้ ถ้าจะให้เข้าก้นกับหล้กอันน้้ กีต้องเรียกว่าหาช่องอธิบาย.

เรื่อง อาศรมสี่ บัญดัตี้บนโดตบ้อเท็จจริงตามธรรมชาติ ที่เก่ยวกับ มนุษยเรา; ฉะน้น จิงเห็นว่า ควรจษยอมรับกันว่า วัเเด็ก นี้เบ็นสังคมอันหนึ่ง ธังคมเด็ก ควรจะเตรียมตัว ให้ดีที่สุด สำหรับ เบ็นเก็กดีที่มุ่ อย่าชิงสุกก่อนท่ามเหมือนเด็กสมัยนน้. ต้้งแต่เกิคมาจนถึงความเป็นหนุ่มสาว เขาเรียกว่า อาศรมพรหมจารี.
 อย่าเบ็นบิดามารคาสีเสือ เที่ยวบินลอยไปลอยมา ทังสูกไว้ามบุญตามกรรมเหมือน สมัยน้จิ.

ทีน้ พอถึงวัยที่มนผ่านไปพอสมควรแล้ว เบ็นพ่อบ้านแม่เรือนสูงสุดแล้ว จะเป็นวัยที่ควรพักผ่อนบ้าง เพราะธรรมชาติมันเรียกร้อง. คนอายุ ๕๐-๖๐ ปีน ธรรมชาพิมันเรี่มเรียกร้อง ให้เกิดการพักผ่อนแก่ส้งขารน้้ มันก็ควรจะมีการพักผ่อน ที่เรียกว่า อาศรมวนปรัสถ์ หรือว่าเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องที่มนนคีกว่า ซึ่งมีไว้คู่กัน ; ออก ไปหาความสงบ กีทำให้ม้นจริง.

พอเสร์จแล้ว้กไไม่ให้เสียชาติเกิด ก็ทำตัวให้เบ็นแสงสว่าง เบ็นผู้เจกของ ส่องตะเกียงบ้าง ก่อนแต่จะแตกกับไป เรียกว่า อาศรมสันยาลี.


๓లిళ นี่เขาจัดไว้าเล้ว เบ็นทางลัดที่สุดแล้ว เบ็นวิธีที่ทำให้เร็วที่สุดแล้ว จึงได้ แบ่งมันออกเบ็น ๔; อย่าให้มนนปนก้นยุ่ง จนไม่รูว่าจะทำอะไรเมื่อไร. ฉะนน ถ้า ทุกคนจัดชีวิตของตนให้ถูกต้องตามหลักของอาศรม \(๔\) ก็คงจะทันเบ็นแน่นอน ในชัว อายุคนเรา; เอาละสมมติว่า ธ๐ ปีจ๐๐ ปี เบ็นอย่างมาก นี้จะทันเทีนนแน่นอน ผ่าน ไปได้ทัง ๔ อาศรม ก็เรียกว่าเบ็นการล้ดสันที่สุดแล้ว โดยการบัญญิตถลักอันน้ไว้. ถ้าไม่ถึอตามหลักอ้นน้นันนแหละมันจะโอ้เอ้ อุ้ยอ้าย แกว่งไปแกว่งมา ไม่พบกันกับความ สำเร็จ ก่อนแต่ที่ว่าร่างกายนม้นขะแต|รตับ.

ถ้าพูคถึงความเร็วสุงความเร็วท่า ผม่านี่แหละมันเบ็นการถักที่พอคีแล้ว ไม่สูง ไม่ท่า ไม่เร็วไม่ช้า; แต่พอกีที่สุคแล้ว เรียกว่าทันในชีวิตน้. เมื่อมองเอา ประโฮชน์อ้นน้แล้ว ก็มองเห็นว่ามันเบ็นทางลัคที่คีแล้ว ทันแก่เวลาแล้ว. อย่ากิคอะไร ให้มากไปกว่าเบ็นพรหมจารีที่ที่ที่สุต ตถอกวัยพรหมจารี, แล้วเบ็นพ่อบ้านแม่เรือน ที่ดีที่สุด. อย่าเบีนอย่างพ่อบ้านแม่เรือนโดยมากสม้ยใหม่น้ ซ็งก้าวก่ายที่สุด ที่จะให้ผูู้หญิง ไปชิงท่าหน้าที่ของผู้ชาย เสมอเหมีอนผู้ชายน้้ ลูกจะกลายเบ็นลงงไปหมค ไม่มิไกรที่จะ เลูงงคูแลลูกให้ม้นดีอย่างมนุษย์ เพราะพ่อแม่มันไปชิงกันทำงาน นอกลู่นอกทางนี้

เรื่องความติลพลาคบลงมนุษฮ์นี่ ใครจะค่าผม ผมก็ยอมรับ คือผมค้านว่า สิทธิมนุษษชนที่เรียกร้องกัน ให้หหมือนกันระหว่างสตรีกับบุรุษน้้า. ที่พุคน้ก็คงจะได้ ยินไปไกล: ใครจะค่าก็ได้. นี่เบ็นทางล้ด เบ็นเรืองห้ามล้อ เบ็นเรื่องคด เบ็น เรื่องทำให้มนุษยนี้ไม่ก้าวหน้ไไป. ผู้ชายควรทำหน้าที่อย่างผู้ชาย ผู้หฌิงทำหน้าที่อย่าง ผู้หญิง ให้สมบูรณ์ที่สุก แล้วมนุษย์ก็จะมีพีชพ้นธุ์ที่ทีต่อไปในอนาคต; เมื่อพืชพ้นธุ์ ดีแล้วจะงถกงามเร็ว แล้ว็ก็สมารถจะบรรถุความสูงสุดของพระธรรมได้ทันแก่เวลาเบ็น แน่นอน.
(ถาม) มีบีษหาที่เก่ยวเหื่องกับบัญหาน้้ คือผมถามสึงทางลัด หมายลึงทาพที่สสะ ออกจกกเรือน คือเบ็นหนทางอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่าําเป็นจะต้องผ่าน.
(ตอบ) เข้าใจเล้ว คือว่าไม่จำเบ็นจะผ่านไมาตามลำจ้บใน ๔ ชันนน จะมี ทางลัต.

อย่าง่า มีเด็กคนหนึ่ง ก้าวหน้าถึงขนาคเบ็นพระอรหันต์ ต้้งแต่อยุุไม่ถึง ๑๔ ขวบ; นี่เบ็นเรื่องกล่าไว้ในพระคัมภีร์ ไม่ใช่ผมเคยเห็น มีกี้งหลายองค์ พระ-


นีถ้าว่าจะเอาก้นให้เร้วกว่า ก็ต้องเรียกว่าเบ็นกรณณิเศเษามสมควร. ถ้าว่า คนหนุ่มคนหนึ่งเขาเห็นว่า การทำไปตาพน้นตามที่เขาทำกันนน ม้นไม่มีสาระอะไรนัก ม้นไม่วิวศษอะไรนัก; เขาอยากจะให้มนดคเร็วๆ เขาจึงทะลักออกมาบำเพ็มยัววบ็นผู้ ก้าวหน้าในทางธรรม ในอันดับที่ผ่านวัยพรหมจารี วัยคดหัสถ์มาโคยเร็ว กีทำได้แต่ก็ น้อยมาก. เราเห็นพระอรหันท์ที่ไม่ผ่านการครองเรือนน้อยมาก จำนวนน้อยมาก แต่
 นอยที่สุตต้องเบ็นคนห้วดี. นี่ไม่ใช่คำหยาบอะไร คำธรรมคา นี่าหววดี มีมันสมอง พิเศษ มีควมมเป็นอ้จฉริยะอะไรบางอย่าง. เกิกได้ยินได้พังธรรมเข้า มันสว่างไสว โปร่งไปเลย คนเนล่านี้กีเบ็นพระอรหันต์ได้ โกยไม่ผ่านการครองเร็อน ก็เบ็นข้อยกเว้น พิเศษ.

ถ้าเราอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลิิเศษกก็พยายามศึกษาชิ ว่ากนเนล่าน้้ เขามาได้อย่างไร ผ่านมไได้อย่างไร; เราก็อุทิศ เรียกว่าดุทิศ ภษงานี้ขาเรียกว่าอุทิศ ; อุทิศชีวิๆน้้ไม่ไปยุ่งกับเรื่องเสียเวลาเปล่า อย่างเรื่องครองเรีอนเบ็นต้น แล้ว้พยายามเดิน ตามแบบนี้ให้จิงจจังเถอะ ก็คงะะไปได้ เรียกว่าเบ็นทางลัดที่สุคแล้ว.

นี่ผมก็ย้งอยากจะร้นบ้าง เพราะชอบรนนก้นทุกคน ว่าผมกียังผ่านมา ผ่าน อาศรมทั้ง \(๔\) มา; แม้ว่าไม่ได้ไปผ่านอาศรมคฤดัสถ์ด้วยการไปมีลูกมีเมียโดยตรง แท่ กีผ่านมาโจยจิๆใจ เบ็นการผ่านโคยจิๆใจ. เรารูรูรื่รองน้น หรีอว่าเอือมระอาเรื่องน้นได้

เท่ากับผู้ที่เคยผ่านมาโดยตรงเหมือนกัน ; จะเรียกว่าไม่ผ่านก็ได้มันผ่านมาอย่างสายพ้าแลบ ผ่านมาโดยทางจิตใจ.

ถ้าเมื่อเบ็นเด็ก ๆ มีบุญมีกุศล เกิดในตระกูลที่ดี อบรมดี ฉลาดเร็ว แล้ว เร็วจนสามารถผ่านชีวิตครองเรือนไปได้, แล้วไปอยู่ในแบบวนปรัสถ์ ค้นคว้าทางจิตใจ ในที่เงียบสงบ มันก็เร็วกว่า; ฉะนน จะเหลือเวลาสำหรับออกมาเบ็นส้นยาสี เที่ยวแจก ของส่องตะเกียงได้มากมายหลายสิบบีทีีเคียว เบ็นชีวิตที่อุกมคติธุงสุด ขอให้สนใจกันบ้่ง.

\author{
ถูกแล้วมีวิธีล้ด แต่ก็ไม่ใช่ล้ดอย่างอึ่นไปได้ นอกจากอย่างนี้ คุณสงสัย อะไรถามอีกก็ได้ เกี่ยวกับข้อนี้.
}
(ถาม) หมคสงสัยแล้วครับท่านอาจารย์ มีอีกข้อหนึ่งที่ท่านอาจารย่ว่า "ทางใหญ่ อย่าเพ่อจร" น้น ก็ท่านว่ามนุษยชาติกำลังจรไบในทางใหญ่คือวัตถุนิยมอย่างสุดเหวี่ยง. ผมมี ความคิดว่าที่เบ็นเช่นนนก์เพราะว่ามนุษย์อยู่ในส้งคม แล้วก็มนมีกฏความจริงข้อหนึ่งที่ว่า มนุษย์ ทุกคนถูกสังคม socialize คือประเด็นแรก เขาถูกบังคับให้จำยอม, อีกประเค็นหนึ่ง คือท้วเขา เองนนสมยอมกับสภาพที่สังคมกำลังทำอยู่ เช่นว่าการหาเกียรฑิยศ หาเงินทอง หาชื่อเสียงนั้น. ผมคิดว่า ถ้าเขาไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง เขาคงไม่กล้าพอที่จะปฏิเสธ เพราะว่าใคร ๆ ในโลกน้เขา ก็ทำกันทังนน ; ถ้าเราไม่ทำแล้วก์โง่ หรืออะไรทำนองนน ผมมีความคิดเห็นเช่นน้ คือถูกสังคม ผลักค้น.
(ตอบ) นี่คือบัญหาจริง บัญหาที่มีอยู่จริงเฉพาะหน้า จริงสำหรับคนหนุ่ม สมัยนี้ แต่ขอให้มองดูให้เห็นว่า จะจำยอมหรือสมยอม มันไม่ใช่ข้อแก้ต้วท้้นนน บอกให้ว่า "ระวังทางที่เขาไปกันมาก ๆ นนแหละ มันไม่ได้หมายความว่าจะไปสู่ความรอด ของมนุษย", เมื่อเราต้องการจะไปสู่ตวามรอด เราก็ระวง เราก็ต้องใช้สติบัญญา อะไรต่อสู้ ; อย่างน้อยก็คึงตัวเราเองออกมาคนหนึ่งก็ได้. นี้คึอเราเข้มแข็งพอ ถ้าเรา ไปอยู่ในท่ามกลางสังคม แล้วถูกสังคมดึงไปนี้ ถ้าไปเบ็นถูกในทางผิด คือถูกน้อย เกินไป ก็เรียกว่าเราไม่แข็งแรง ไม่เข้มเข็ง ไม่เบ็นต้วเอง ไม่อะไรทำนองนน.

๓ส゙ぁ
โมกขสรรมประยุต์
เกี่ยวน้้ ประชาธิปไตย ทำไมไมม่รูักดใช้ประโยชน์ของประชาธิปไตย, ทำไม เราจะท้องไปยอมให้เขาพาเราไป. เราก์มีสิทธิที่จะมากนเจียวได้ หรีอคึงคนอื่นมากีได้; ก็พยายามต่อสู้ พยายามพิสูจน์ ด้วยการว่า "ฉ้นไม่ยอมเคินทางใหม่กับแกแลล้ว มันเบ็น อย่างน้นๆ ควรจะทำอย่างนม่ากกว่า". ถ้าไม่อย่างน้นแล้ว มันก็จะเบ็นการช่วยกัน สร้งทางให้ม้นใหญ้ข้นไปอีก มันกีไปจบลงค้วยวักถุนิยม ที่ทำลายมนุษย์แหลกลาญ ไปหมด.
 เท่าน้น คุณจะเอก์ได้ ไม่เฉาก็ได้; ส่วนจะเอาได้ หรีอเอาไม่ได้ถำหรับคนท้งหลาย ม้นก็เบ็นบัญมาอื่นอีกก่างหาก. แก่นข้นอแนะ ขอเสนอ ขอพิสูจน์ในทางว่า นี้เรากำลัง เกินไปสู่หว แล้วคนทีหลังบางกนกีย้งอยากจะเดินไปตามรอยนเนอีก คอยคูให้กี.

ล้าจะทำประโฮชน์ เพื่อมนุษยชาติกนจริง ๆ แล้ว น่าจะเบ็นการค่อสู้ใน ส่วนนื้แหละมากกว่า; ถ้าสมมต่าจะเบ็นพระโพธิตตรว้หรือเบ็นอะไรมาร่วยโลก แล้ว มันก็จะท้องทำข้อน้แหละ จึงจะสมกับชี่อว่าเบ็นผู้ช่วยโลก คือให้โลกรดคจากเหวแห่ง วัตดุนิยม.

ทางใหญ่ น้นเขา หมายลึงกามารมณ์ เรียกเต็มที่ว่า กามสุข้ลลิกาบุโยค ที่ชอบกันมาก; เพราะว่าตัตว์ท้งหลายมันต้งอยุ่ในกามาวจรภุมิ นี่ถ้าเราจเกิดข้นมา ทีหลัง เรากูกูให้คีว่า ที่มันเคินกันไปจนทางเตียนโล่งใหม่นน , มันต้องไปสู่อะไรอ้นหนึ่ง ที่นิยมกันมาก \(ๆ\) เท่าน้น ไม่ใช่บองรริงเสมอไป; คำพูคคำนี้มีคามมม่งหมายอย่านน้.

\author{
หมดเวลาแล้ว พอที บิดโรงเรียน
}

\title{
โมกขธรรมประยุกต์
}
－の®ロー ๒๓ เมษายน ๒๕๐๐

\section*{มาร}

ท่านนักศึกษา ผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย，
ในการบรรยายบุดโมกขธรรมประยุกต์ เบ็นครั้ที่ ๑๔ นี้ ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า มาร หรืออุปสรรค．

ขอให้ ทบทวน ถึงเรื่องที่ได้พูดกันมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญู่สรุปได้ว่า
 ชวตเบินการเดินทาง；แม้ว่าเราจะได้เพ่งเล็งชีวิต ในลักษณะที่เบ่นวิวัฒนาการ อยู่ตลอดเวลา นันก็ยังเบ่นสั่งที่มีความหมายเช่นเดยวกับการเด้นทาง คูอว่า ความงอกงามทั้งหลาย นมนเบ็นเหม่อนกับการเดันทางไปยังจด ๆ หนึ่ง．เรา
 กเดพูดกนมาถงเรอง ทาง ซงม การเดน มผูขาง แลวกมมผ้เดิน เดียวนกี จะพูดถีง อุปสรรคบองการเดิน ซึ่งจะเรียกกันโดยโวหารสมมติว่า มาร．

\title{

}

ขอให้นึกถึงคำว่า "ประยุกต์" ที่เราช้เบ็นหลักส่าคัญสำหรับการบรรยายชุดน้้ ว่าจะเอาเรื่อง หรีอ คำ ในภาษาธรรมะในช้นที่เบ็นเรื่องของความดับทุกฐ์ หรีอความ หลุดพ้นน้น เอุามาทำความเข้าจกกัน ถิงกับให้ปฏิบติได้ คือต้องรู้กักม้นอย่างถูกต้อง แล้วก็ปฏิบิทิ้ด้ ตามหลักที่ควรจะปฏิบิตตอย่างไร.

\section*{ความหมายของ "มาร" มีหลายระดับ}

สำหรับคำว่า "มาร" น้ กเเบ็นคำที่ท่านทั้งหลายก์ได้ยินกันอยู่แล้วบ่อยๆ แล้ว ก็มีความหมายแเตต่างกันไป ตามความูู้หรีอการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา ในระดับที่ต่าง ๆ กัน; แต่ถึงอย่างไร็คีกี ก็คงจะมีความหมายหมีอนกันหมคอย่างหนึ่ง ก็คีอว่า เบ็น

 ก็ยังกำกวม. ถูกเด็กๆ โๆขึ้นมา ก็ถุกสอนให้รุจักกำว่า "มาร" ในฐานะ เบ็นยักษ์ เบึนมาร เหมีอนกับรุปภามที่เขาาขียนอ่างนนนเบ็นส่วนใหญ่, ต่อมาจงคค่อยรู่ว่า อะไร ที่มันเบึนม้าศึกบัดขวาง หรีอว่าท่าลายนี้ เราก็เรียกว่ามาร จนกระทังพูกเบ็นว่า คนนน ม้นเบ็นมารของเรา; นี่ก็พูคเบ็น. ยื่งได้ยินได้พั้มากขึ้นไปอีก กี่งรู้ความหมายชอง คำว่ามารน้ม้นหมายลึงผุ้ที่ เป็นอุ้สรรค ขัคขวาง หรือเบ็นผู้ทำลาย; ฉะนน ไม่จา เบ็นจะต้องเบ็นยักษ์ที่นากกลียค น่ากล้ว อย่างที่เคยเห็นในรูปภาพก์ได้ คือเบ็นคน ธรรมดาสามัฉบบ็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ได้ แล้วบางทีกีเปีนผู้ที่มีููปร่างสวยงาม มาใน ลักษณเที่เบ็นมยยานลอกลวง อย่างนั่ง่งเบ็นมารได้ลิก.

ในพวกอื่นชนชาติอ่น แม้ในประเทศอินเดีย เม่อพูคถีงคำว่า "มาร" นี้ เขามิได้ถือก้นว่ามีรูปร่างน่าศาหน้าเลีียา มันกลายเบ็นสวยงามอย่างเทวดา; มารชัน





คำว่า "มาร" เบ็นได้ทั้งููปธรรม นามธรรม










 ยaxuypme.



 เรวมาเัะยาน


\title{

}










พิจารณาดูมารที่มาประจญูพระพุทธเจ้า




























 หละยเร่าง.





นิ่ลอง จับใจความสำลัญบองสิ่งที่เรียกว่า "มาร" จู ว่ามันได้แก่ละไร. เคี่ยเเราจะเข้าใจคำว่ามารดิขึ้น ตวามคิล ที่น้อมไปในทางที่ไม่อยากจะทำลวามคี หรือ ว่าทำมาแล้วก็อยากจะเลิกเสีย นี่ส์เบ็นมาร, ครันเบ็นผุ้ประสบความสำเร์จในส่วนตัวแล้ว
 คิคว่าหยุดเถอะ ไม่ทนทำต่อไปอีก ก็เบ็นความคิกที่เบ็นมาร.

ทีนี้ เมื่อมันเบืนส้กว่าความลิก อย่างน ้ จะเขียนรูปร่างได้อย่างไรเล่า. คุณ ต้องเห็นใจ ผู้เขียนภาพ หรีอบี้นภาพ หรีอสลักภาพบ้างชิ ; เขาจะเปียนภาพความ รู้สึกกิดนึก ชนิดที่เบ็นมารนานาชนิดนน เบ็นรูปร่างอย่างไร. มันเขียนไม่ได้ เพราะ เบ็นนามธรรม ฉะน้น ตัองวกมาหาพวกรูปธรรม ถีอเอาความหมายได้อยางไร แล้วหา ภาพเอามาเปรียบ : ร้ายกาจ็เงิยนให้มันน่ากลัว เขียนเบ็นยักษ เบ็นมาร เบ็นส้ตวร้าย เบ็นอะไร่างๆ. นีเราจิงเกิกความคิก ความเข้าใจอะไรฑ่างๆ เกี่ยวกับว่ามารนี้แหละ หลายอย่างหลยยชนิด จนถึงกับสับสนไปหมด.

\section*{ความหมายของ "มาร" ก็คืออุปสรรค}

นเรา จะพูคกันดิงเรื่อง "มาร" ในฐานะเบื่นลุปสรรร ของการเดินทาง เพือการประยุกต์พระธรรมให้าเร็จประโยชน์ในส่วนที่ต้องประพฤติปฏิบิ ในส่วนที่เบ็น
 พระพุทธเจ้ากีมีผูงถิงขนาคน้น, อ่างเราธรรมากัมีมี่าลงมาลิงขนาคนี้, แลแแม้เต่วา ในระจับคนธรรมจาสามัญนี้ มันกกฮังมีหลายข้นหลายระคับ หรือหลายชนิจเหมือนก้น.

ถ้าเรามู่งหมายแเ่เพียงว่าจะคึกษาในมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จ น้เบ็นจุด ปลายทางเพียงเท่านี้ เรื่องมาร มันกกีีมยุ่เพียง แล่ลวามเหลวไหลในการเรียน เท่าน้น; แต่ถ้าเราวางจุดหมายไล้ไกล ว่าจะลิงจุดที่จีที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงได้ ที่ไค้กล่าวแล้วใน การบรรยยยครงงี่เล้วมาน้้ ที่ถัดไปอีกคร้งหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่ามารมันก็มีมากขึ้นกว่าที่เพืยง







\section*{ศึกษา "มาร" ตามที่กล่าวในคัมภีร์}











ชนิที่ดนึ่ง เขารียกว่ากิเสมมาร - มาคคึดกิเงส, ชนิดกี่สอง เขารียกว่า





ประยุกต์เอาไปอย่างไร ก็ทำได้ตามชอบใจ: แต่เดี่ยวน้้เราจะมีวิธีเระะยกต์ให้เข้ากับ เรื่องที่ว่าชีวิตเบ็นการเดินทาง ไปสุ่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพาน อย่างที่กล่าวแล้ว. (กู้น้ดีในห้าอยางน้้ สามอย่างแรกนน ม้นเบึนส่งที่เกี่ยวกับตนเอง หรีออยู่ ในตนเอง คีอ กิเลส ของเราเอง; เบญจบนธ์ คือนามรูปของเราเอง, มัจจุ หรือความ ตายมันก็มีอยู่ที่วัวอง หรือที่ชีวิรนนนเอง. นี่มาร ๓ ตัวแรกมันก็อยู่ข้างใน ชึ่งกล่าว ตามตัวนนังสีอที่เพ็นชัดๆ อยู่. มาวที่สี่ ที่เรีกก่าเหวปุตตมาร นี้ ก็ยอมรับว่าอุ่ยุ้าง นอก, เขายอมรับว่าอยู่ข้างนอกไปทีก่อน คีอว่าจะพูดกันไปตามต้วหนังสีอนี้ ที้นี่า่างที่ห้า ที่เรียกว่า อลิสังบารมาร คือกรรมหรือการกระทำน้้ เราจะไม่พูคว่าอยู่ข้างนอกหรืออยู่ ข้างใน มันนื่องกันท้งข้างนอกและข้างใน ทีน้้ดูกันทีละอย่างโดยละเอียค : -

\section*{กิเลสมาร เบ็นเรื่องเกี่ยวกับสติบัญญา}

มารที่ ๑. กิเลสมาร เบ็นเรีองของระบบวิมฆาณแกี่ยวกับความรู้นรือผติ บั๋ญญา ไม่ใช่เรื่องจิตใจโดยตรง. ถ้าเรื่องกายกกบจิศใจโดยตรง เราเรียกว่า ชันธมาร
 หนึ่งต่างหาก แม่ม้นก์ไม่ไช่จะแยกออกไปได้เด็ดขาจ จากเรื่องกายกับใจ เดี่ยวเราจะ เห็น่ามัมนแยกกันอย่างไร.

กิเลล คือ ความรู้สีก ความคิคศาวมนนกก ที่ชั่วร้าย มีแม่ ของมันกี คืออวิขยา คือความไม้รู้ แล้วคลอคถูกออกมา เบ็นคววมคิดความรู้ตึกอันช้วร้ายหลาย ๆประการ; ที่เรารู้จักกันดี ก์คือโลงะโทสะโมหะ หรือจะมี่ื่อเรียกอย่างอี่นก์ได้ ออนนี้าากิด ขึนแล้ว มันก็เบ็นมารอยู่ในตัวมันเองโคยอัศโนมติ. เมื่อเกิคข้นในจิตใจ มันก็มิจิจจ ที่มืดม้วเร่ร้อน หม่นหมอง ทนทรมาน แล้วกกิเคินผิดทาง เหมือนกับเมื่อกิเลสชนิกน้้
 ชนิดหนึ่งเกคคข้น เราก็เรียนหนังสือไม่เด้ คือไม่เดินทางไปได้ ในความมุ่งหมายของ

นักเรียน. ที่เกิดข้นในใจเก่คนธรรมดาที่เขาจะก้าวหน้ในหน้าที่การงาน หรีอจะบฏิบิต เพื่อมรรก ผล นิพพาน มันก์เคินไปไม่ได้. นี่กิเลสมารมันเบ็นอย่างน้้ แล้ว้กีไม่ได้อยู่ ที่ไหนโจยแท้จริง นอกจากในจิๆใจของบุคคลนนนแหละ. เดี่ยวนีกา้างไว้ทีก่อนว่าจะเป็น มารชนิดไหนที่จะมาผจญพระพุทธเจ้า จากสวรรค์ช์ชันรนิมมิตตวสวัตฑี.

ขันธมาร เกี่ยวกับเรื่องทางกายและจิต
มารที่ ๒ ที่เรียกว่า บันธมาร นี่คีอเอาความหมายตามตัวหนังสือ ก็คือ เบญจบันธ์ : รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เหลือเอาแต่ที่สำคัญก็คือ กาย กับใจ. บพที่างกาย ของเรา เบืนลุปสรรด คือเบ็นโรคทางร่างกายหรือมี่างกาย ไม่สมปปะกอบทุพพลภาพ ร่างกายของเรากีเบ็นมาร กระทังเบ็นมารแก่การศึกษาของเรา หรีอการก้าวหน้าของเรา. ถ้าว่าใจมันเกิดบกพร่อง มีระบบประสาทหรือระบบจิฑ ความกิกนึกอะไรต่าง ๆ ที่ม้นทำงานไม่ถุกต้อง เบ็นไปไม่ได้ ส่วนนมมนกัเบ็นมาร; อ่างว่าเบ็นคนบ้า เบ็นคนบอ เบ็นคนอะไรต่างๆ ที่จฑไม่สมประกอบ หรีอว่าร่างกาย มัแมม่สมประกอบรวมกันเข้ากเเบ็นขันธมาร ซึ่เงากีมีกันอยู่บ่ยย ๆ ใช่ไหม. เตื่ยวมัน ขัตข้องที่ตรงนน ขัตข้องที่ตรงนี้ ต้องกินยานคนหลับกันบ่อย ๆ ; อย่างนี้ไม่ใช่กิเลส แผ่เบ็นความไม่สมบูรณ์ ความไม่มีสมรรถภาพ หรีอว่าความชำรุดอะไรของร่างกายกับใจ โดยทรง.


มัจจุมาร คือความตายทั้งรูปธรรมนามธรรม มารที่ ๓ มัจุุมาร คือ ความตาย นี้เราไม่ต้องอธิบายก์ได้ ถ้าตายก็จบ เรื่องไม่ต้องเคินกันค่อไป; แต่ถ้าจแแยกความตายออกเบ็นความตายทางนามธรรมอีก มันก์ไค้เหมีอนกัน คีอความเลิกคิคนึกที่จะทำต่อไป ล้มเลิกความคิคหรือโครงการอันน น อยาานน้เบ็นต้น มันก์เบ็นความตายได้เหมือนกัน. แม้่าไม่เมี่กววกับคิเลส บางทีเราก็ เกิคเลิกความคิคโกรงการอันหนึ่งๆ ก์ได้ สงเคราะเ่เข้ในความตายนี้ได้เหมือนกัน.

๓Eしळ
 คำเิินน้น ๆ ใหัมนบยุดระัักลง.
 เทวปุตตมาร หมายถึงการขัดขวาง ทาง กาม กินเกียรติ







\section*{}





 กัวงกันท้าเนน






ด้วยกัน ; ฉะนน คนที่ต้งใจจะทำดี ก็ยังมีเทวปุตตมาร มาคอยทำลายล้างขัดขวาง: ถ้าไม่ใช่พวกทำดี เบ็นพวกที่แสวงหาเหมีอน ๆ กัน มนนก็ย่งขัดขวางกันใหญ่. ถ้าเราจะ แปลคำว่า เทวปุตตมารที่เบ็นคน ๆ ให้เบ็นธรรมาธิษฐาน ก็ควรจะเล็งถึงการแย่งชิงกัน ในการได้มาซึ่งกาม การแย่งชิงกันเพือการได้มาซึ่งกามจากภายนอก นีก็บ็นเทวปุตตมาร. อภิสังขารมาร เกี่ยวกับผลของกรรมชั่ว

มารที่ ที่เรียกว่า อกิสังขารมาร น้ไปไกลเลย ตามตัวหนังสื่อเขาแบลว่า ปรุงแต่งอย่างย่ง อธิบายกันว่ากรรม :: กายกรรม วจึกรรม มโนกรรม ที่ม่วิบาก, ที่จะเบึนมารก็คือวิบากผ้ายชัว ; เพราะฉะนน จึ่ง หมาตถึงกรรมชั่ว กรรมไม่พึ่งปรารถนา.

ในบางกรณีเราได้รับ ตลกรรมเก่า หรีออะไรที่ได้ทำไว้เข้า มาแทรกแช่ง ทำให้กิจการที่เรากำลังทำอยู่นนล้มละลายหมต ; ถย่างน้แบ็นต้วอย่างของสิ่งที่เรียกว่า กรรมวิบาก. กรรมวิบาก แปล่าวิบากแห่งกรรม คือผลแห่งกรรม ไม่ท้องเอาชากิ อี่น ๆ หรอก ในชาติน้เวาทำอะไวเสียหาย เสวๆเข้าไว้ แล้วยังไม่ทันจะให้ผล; ที้น
 พอมาทังท้นท่าเรืองอี่น จะทำให้ที มันก็ประจวบเหมาะเรื่องทำช้ว้ว้น้นนมนนให้ผงข้นมา คีอมันปรากฎออกมา มันก็ทำลายกีดขวางอะไรหมด.

ที่เรากำลังทำจึอยุ่ แม้ว่าเราจะเปล่ยนจิทใจ จะเบ็นผู้ท่าดีต่อไป ไม่ทำอะไร เลวๆ อีก ผลน้นกียังตามมาขักขวางไว้ ตามสมควรแก่กรณิ. นี้เราเรียกว่ามาร คือ กรรมวิบาก หรือผลของกรรม หรีอเรียกว่าอกิสังขาร กีคือผลกรรมที่มันจะปรุงแต่งต่อไป ให้เบ็นอย่างน้น ให้เบ็นอย่างน้้ มาท้นข้าเมื่อไร มันก็ปรุงแต่ง. ทีนีม้นปรุงแต่ง ไปในทางที่จัดันนกับความต้องการของเรา กีต้องเรียกว่ามาร; กรรมตามทันก็มาเบ็น มารด้วยเหมือนกัน. น้คูให้ดีก็จะเห็นว่ามารน้้ไม่ใช่คน หรือไม่ใช่กิเณส ไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่ความตาย ไม่ใช่พวกนักเลงปัดคอกน แต่เบ็นกรรมบองตนเอง.
























แม้ว่าการไม่มีมาวนม้มันน่าปวเระน'ยย่างยู่ง แท่ก็ อต่าคิดว่าชีวิตทงทลาย จะปราศจากมาร ; ถือกันง่าย ๆว่า แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องต่อสู้ผจญมารกัน ตั้งแต่ต้นจนปลาย จนวาระสุดท้ายของการที่จะปรนนพพานอยู่หยก ๆ แล้ว ก็ย้งมีมาร.

เบ็นอ้นว่า มาร นนแหละคือสึ่งที่เรา จะต้องตนคีเผชิญหน้า กับมัน แม้ไม่มี ใครชอบ แต่ก็ผืนความจริงไปไม่ได้ ฉะนน สึ่งที่เรียกว่ามาร หรืออุปสรรคทั่งหลายน กือสิ่งที่เราต้องยินดีพบมัน เผชิญกับมัน ต่อสู้กับมัน. นี่พูดอย่างนกเลงที่สุด จะเอา ความหมายทางโลกๆก็ได้ ทางธรรมก็ได้; ฉะนน ต้องส้ก้นให้บนะ. ถ้าม้วหลบ หลีกอยู่มันก็มีมากข้น ต้องสู้มนให้ชนะทุก ๆ ตัวมารไป.

\section*{อุปสรรคมาทำให้ฉลาด ต้องยินดีต่อสู้}













เราควรรู้จุกสสงงที่เรีกว่ามาร ในฐูานะที่เบ็นอุปสรรคทุกชนิคเถย ไม่ว่าอะไร; ถ้าเบ็นอุปสรรคแล้วละก็ถีอว่าเบ็นมารได้; เพราะว่ายงมีมารที่นอกไปจากที่กล่าวมา แล้วือก คืออุปสรรคตามธรรมชาติ ที่มันััดขวาง หรีอทำกยยอุ่ตามธรรมชาติ เหมือน กับที่เราเห็น ๆ อยู่ในโลกน้ : น้ำท่วมบ้าง แผ่นดินถล่มบ้าง หรีอ่วดินพื้าอกกาศมัน แปรปรวนตามธรรมชาติบ้าง เมื่อมันไม่ทรงกันกับความประสงค์ของผู้ใด กีถือว่าเบ็น อุปสรรคหรีอเบ็นมารของผู้น้นแหละ แต่เราไม่เรีกว่าขันธมารหรีออะไรมารใน ๕ พวกน้.

มารใน ๕ พวกน้นมุ่งหมายเค่ที่ถี่ยวกับคนโดยตรง เบ็นภายในใจของกน หรีอ่าในช้นที่เรียก่าไม่ใช่ธรรมชาติ ไม่ใช่ปรากฎการณ์ตตมรรรรมชาติธรรมตท; แษ่ แม้ว่ามันเบึนปรากฎการณ์ตามธรรมชากิธรรมดา เช่นฝนกกในเมี่อเราไม่ท้องการจะให้
 ของคำว่ามารขึ้นมาได้.

ปฏิบึตธธรรมโดยถูกต้อง จึงจะเอาชนะมารคืออุปสรรคได้ ทีนี้ คึจบข้องตุกันว่า สึงที่เรียกว่า "มาร" น้ ตามตัวหนังสือก็แปลว่า "ทำให้ตาย" นี่เราเล็งถิงอุปสรรคทั้งหลาย ; นม้ไม่ลีงตายเราก์เรียกว่ามาร คือมัน ตายของความจีที่ควรจะได้ ไม่ใช่ตายของรีวิศร่างกาย. เช่น กิเลสมาร นี้น้ไม่ต้องเสีย ชิวิตหรอก แต่เรียกว่ามาร เพราะมันทำให้เกิดอุปสรรค เกิคความเป็นไปไม่ได้ของการ บรรถุความดิ. บันธมาร นี์กีไม่ได้ทำให้ายหรอก แก่ม้นทำให้ไข้ประโยชน์ไม่ได้. หรือ มัจุุมาร จะหมายถึงความตายก็ได้ ตรงตามตัวหนังสือ แค่หมายถึงการ ต่ายแห่ง โครงการ หรีอกรรมที่กระทำนี้ ก็เรียกว่ามัจุุมาร ไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงตายของ
 แต่มันทำให้ ตายในความหมายอีน. กรรมหรือ อกิลังบารมาร ก็ไม่ได้ทำให้ตยยอย่างที่ ว่าส็นชีวิต แต่ทำให้เสียหาย ความจีที่ควรจะได้หรีอส่งที่ควรจะทำก็เถยเบ็นมาร.











 ที้มมยยปสยบาง.










๓もฝ
โมกขธรรมมระยุดทา










 หรี้หนยกรรม.










ที่เรา ロะไม่พบกับมาวน้นไม่มีหวัง หวอก; เพวะะมันมียยุ่แส้งไในท่ทุรเหน ทุกแห่ง กระทังในเนื้อในทัวของเรา ในขันธ์ของเรา ในจิตของเรา ในอะไร ในสันคาน ของเรา มันก์มีกิเลส คือความเกยชินแห่งกิเลส ที่สะสมไว้; แล้วใครจะเบ็นผู้พ้น จากมาระ มันก็เช่นเดียวกับบัญหาที่ว่า ใกรจะเบึนผู้เดินทางนน.

ที้น้ จิตที่ประกอบอตู่คว้วสติบับูญา ที่มันต้องการจะก้าวไปตามทางที่ถูก ตัองน้น จะไปกีงงจุดหมายปลายทาง ที่อยุเหนือบัญหา เหนืออุปสรรก เหนืออะไร ท้งปวง กระทังว่าแม้เต่ความตาย ก์ไม่มีความหมายเบ็นอุปสรรคหรือเบ็นมาร, ทั้งกิเลส ก็ไม่อาจจะเกิกข้้นย่าสิจิตใจ มันกูกเก็บไว่ที่ไนนก์ตามใจมันเกอะ แต่อย่ามากกคจึ้นใน จิทใจ แล้วำคนเราให้เบ็นทุกบ์เดือกร้อน.

ขอสรุปส้น ๆ อีกทีว่า มาร หรืออุุไสรรค น้้ คือส่งมี่มี่ว้สำหรับ ทำให้เรา ฉลาด ทำให้เราสมมารถ แล้ว่่ามันให้ตาย เท่าน้นเอง; ถ้าไม่อย่างน้นความเบ็น มนุษย์ของเราจะไม่มีความเบ็นมนุษย์ คือมิจิๆใจสูง มีสมรรถภาพ มีคุณธรรมอะไรต่างๆ. ที่มีครามเป็นมนุษยก์เพราะว่าผ่านสึ่งเล่าน้้ไปได้; เพราะะะน้นจึงถีอว่ามารเบ็นสึ่งที่มี ไว้สำหรับทำให้คนเราบ็นมนุษยี่ทเต็มเบี่ยม โดยผ่านสึ่งเหล่าน้ไปได้. ควรจะสนใจ จย่างเดียวกันกับที่เราสนใจส่งที่เรารัก หรีอพอใจ หรีอสนใจ; ถ้าเรามัวเกลียดมารอยู่ไม่มี ประโยชน์อะไรเลย ถ ถ้าว่ากลียดมารจริง ๆ มันกีต้องพยายามทำให้ม้นหมดไป เกลียค กล้วเฉยๆ น้ไม่มีประโยชน์

เม่อตะก้พูคค้างไว้หน่อยหนึ่งว่า เกี่ยวกับพญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าน้น แหละควรจะเข้าใจถูกต้อง; ถ้าใกรจะะ้งข้าใจไปตามตัวหนังสีอ ว่ามาจากสวรรค์ มา ผจญพระพุทธเจ้า ตรงตามรูปภาพที่เปียนตามฝาผน้งโบสถ์ ก็ได้ ก์ไม่เสียหายอะไร. เขา จะได้ผยายามที่จะปรับปรุตตัวองให้ชนะมาร ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า; ก็ย์งดีกว่า ที่ว่าจะไม่รู้จัก ไม่สนใจ หรือไม่มีเบ้าหมายอะไรเสียเดย.












 ที่ม็นุุมมกคิ.











เอาละเวลาสำหรับพูกก็หมคแล้ว เหลีอเวลาสำหรับกาม ใกรมีบ้ญหาอะไร ก็กาม

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) ท่านอาจรย์ถามว่า จะไรเน็นเหทุให้เกิกมารท้ง ๔ั หรือว่าธะไร่าใาให้ มารทัง ๔ เกิดข้น?
(ตอบ) ถ้ากามอย่างนี้กเบ็นเรื่องใหม่อีเเรื่องหนึ่ง ผมอยากจะตอบให้ตรง กับข้อเท็จจริงว่า สิงที่จเเียกว่ามารน้น มัน มี่อย่พร้อมแล้วตามธรรมยาติ, จะเรียกว่า
 เกิดจริง ยังไม่ได้เกิคจริง ๆกว่าจะมีคนที่ไม่รุ้ หรีอจะพุค่าย ๆว่า คนโ่ กนใดคนหนึ่ง ไปปะทะกันเท้ากับสึ่งน้น ที่มีอยุ่ามธรรมชาติ มันกีมีกรเกิดขึนแแ่งมารขึ้นมาทันที ใน กรณนนนน ๆ เพราะกำว่า มาร นี้ จะมีต่อเมื่อม้นทำหน้าที่เขึนมาร.

กิเลสยยุ่เฉย \(ๆ\) ไม่เบ็นมาร จนกว่าจะทำหน้าที่ขัดกกอ ข้ดขวางทำลายแเก่บุกกล ใดบุคคลหนึ่ง จิตใจตองเฮาสียไปน้้ จีงจะเรียกว่ามารได้กกิคข้นแล้ว; ครั้นมารได้เกิกข้น
 หรีอผจญมารขึ้นมา. ถัากุกสอนให้ลลาดมาแต่ในท้องแล้วกคจะไม่มีมาร จะผ่านพ้นไป จากมารทุกชนิด.

เดี่ยวนี้ควมมที่ไม่ได้รับการสั้สอนหรือฉลากมาแต่ในท่อง มันก็มาพบกันเข้า กับสิ่งที่พร้อมที่จะลุกบึ้นเบ็นมาร; เมื่อเ็็นคังน้แเล้ว จะเรียกว่ามารน้้มันเกิคมาจกกอะไร9 จะเรียกว่าเกิดอยุ่ตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติ มันกูกูกนอย. ม้นเกิดข้นเพราะความ ไม่รุ้เท่าของคน ความยังไม่รู้ของคน; มันก็ต้องเกิดมาจากอวิชชาอยุ่นนนเอง ออกมา เบ็นรูปท้ณหา ถุปาทาน เบ็นอะไร์ก้ได้ แล้วกโเบ็นมารเต็มตัว, ไม่มีสี่งเสวร้ายออนไหน ที่จะไม่เกิคจากอวิชชา. เดี่ยวนนเรายังมีอวิชชา แล้วกค้ต้องพบกับสิ่งที่เรียกว่ามาร; นี่

ยิชชามันปรุงพื้น หรืออวิชษามันพาไปไามาร ในฐานะที่เบึนกิเณสมันกัเกิกตามแบบของ กิเลส อย่าทที่เราเรียนรู้กันยู่เล้ว.

พูคให้ตรงตามหลักชองพุทสศาสนาก์ว่า ทุกอย่างเกิดงาจากตัสสะ ที่ ประกอบไปด้วยอวิชชา; นี่เบ็นคำตอบที่ถุกอย่างกำบี้นทุบดิน ไม่มีทางที่จะผิดในกรณี ไหน ๆ : มารเกิกบึ้นมาจากผัดสะ ที่ประกอบอยุ่คว้ยอวิชชา. ในขณะใดมีการสมผผัส ทางตา ทางทู ทางจมูก ทางล้น ทางกาย ทางจิท อะไรก็ตามนี้ สัมผสนน้ปประกอย
 มันก็ออกมารังควานก่อน.

แม้ที่สุคแต่ว่าชันธ์จะเบ็นมาร ก็เพราะมันมีอวิชชาในการที่จะบืองกันรักษาชันธ์ หรีอมันจะถอยหลังไปเพราะกรรมอะไรแต่ปางก่อน มันก็มาจากอวิชชาทังนน.

เทวปุทตมารถ้าเบ็นคน ๆ ด้วยกันมาเล่นแกถ้งก้น มันค็เพราะอวิชชาของเรา นันแหละสร้างศัตรูจ้้นมา เบ็นความเขลาของเราองคตรููจีงเกิคข้้น กเเรียกว่ามันมาจาก ผัสสะที่กระทบด้ายอวิชชาท้งนนน.

มาร คือ กรรม หรีอกรรมที่เบ็นมาร ก็ มาจากผัลสะ ที่กระทบด้วยอวิชชา.
น้เบ็น หลัก สำกัญอันหนึ่งในหระพุทธศาสนา ว่าให้ ต้งต้นบบ๋ญหา ต่าง ๆ ลงไป ที่ตัสสะที่ประกอบค้วยอวิธ่ขา; เราจะพูคให้ลยยน้นไป ก์ไม่มีประโยชน์อะไร. ถ้าเบ็นเรื่องที่จะประยุต์ได้ apply ได้ ก็ให้ดูตรงจุดที่ว่า มีตัสสะ แล้วก็ ประกอบอยู่ว้วย อวิธบ่า เบืนจุคต้งต้นของบั๋ญหาทุกอย่าง หรีอมารทุกอย่างเสย ; รายละเอียคพุดกัน กี่ช้วโมงก์ได้ โดยหววข้อก็ตอบอย่างนี้ ว่าความโงของคน มันสร้ายยกษ์สร้างมาร สร้าง อะไรต่าง ๆ ชึ้นมา เพราะันมีผสสสะค้วยอวิชชาในสิ่งต่าง ๆ.

ขอให้ต้งคำถามว่าอุปสรรคเกิดชื้นเมี่อไรก็แล้วกัน, อุปสรรคมี่มันเกิกข้น เมื่อไร? ตอบโดยสามัดส่านึก คุณจะตอบว่าอุปสรรคเกิดข้้นเมื่อไร ก็ต้องเบ็นเรื่อง

เฉพาะคน เฉพาะกิ่น เฉพาะเวลา; แต่เบ็นอุปสรรคแก่คนบุาคคนก์มี. อุปสรรดเกิกนี้นเมื่อเรามีดวามต้ลงการ แล้วก็

เพราะอย่างน้นม้นไม่เบ็นฉุปสรรกแก่บางคนกีมี ไม่มีความมู้เนีดงหอ ที่จะคำเนินไปสู่ลวามสำเร์จได้ คือยากความรู้ ก็เบ็นพวกอวิชชา; ก็แปลว่าการก่อข้้นมาด้วยอำนาจรองอวิชชา น้อ่อมพบฮุปุสรรคเสมอ, ถ้าก่อข้้นมาค้วย บั๋ญาต้วยวิชชา มันก์ไม่ประสบอุปสรรก ไม่รู้น้นหายไปไหนหหมด.
 เพราะดะน้น จึงมีอวิชชาเสียเรื่อยไป. อุปสรรคทั้งหลายเกิคมาจากกวามไม่เพียงพอ ของ
 จันมา ที่นัน เม่อนนน. ด้าเรารู้ ถึงนนาคว่าไม่มีละไรที่ลวรจะต้องการ ไม่มีละไร ที่ต้องได้ จ่าเบี่นจะต้องได้ อย่างน้ จะไม่มีอุปสรรลเลย แ แล้วความจริวินก็เบ็น อย่างนน ในโลกนี้ไม่มือะไรที่ลวรจะต้องการ หรีอควรจะต้องได้ ก็ไม่มีอุปสรรค; แก่เกี่ยวน้เราไม่อาจชะรูสตีกอ่างหน้นได้.

ความจริงมันยังมีลีกเสับอยุ่ตรงที่วา ลิ่งที่ศวรจะต้องการ กวรจะท้องได้นน เรามีไล้ กินได้ ใช้ได้ โละไม่ต้องมี่วามมููสีกว่ากูต้องการ หรือกู้องได้ ; ถ้าอ่างน้ มันมีค่าเท่ากันกับว่า เราไม่ต้องการ เราไม่ได้อยากได้. อย่างนี้เลยกลายเบ็นว่า ร่างกาย วาจา ใจ นม้นเกคลีอนไหวไปอย่างถูกต้อง ค้วยอำนาจของสติบิญぬา มันเลยไม่มืจุปสรรก ไม่ประสบอุปสรรค หรีออุปสรรคไม่อาจจะกกิกข้นได้ กลายเบ็นธรรมกาไปหมด; จะมี อุปสรรคก็เบ็นธรรมดา จะไม่มีอุปสรรคก็เบึนธรรมคา. มันเบ็นความสมดุกย์ที่ชอบกล ระหว่างความที่ยคถีอกันว่าความได้ หรีอความเสีย ความแพ้ หรือความชนะ บุญหรือ บาป สุรหรีอทุกข์ เหล่าน้้ไม่มีความหมฺายแกิจิศซนิดน้ ม้นอยุ่ตรงกลาง เบ็นสมดฺุย์ ไม่มีอุปุรรรก อุปสรรคน้นคือไม่ได้ตามที่ต้องการจะได้ พอไม่ต้องการจะได้อะไร มันกีไม่มีอุปสรรก.

เพื่อไม่มีจุปสรรค จงทำจิทให้อยุ่ในสภาพที่ซรงตามที่เบ็นจริงว่า "สังขาร
 ทงหลายทงไวง เบนนสงทไม่าเอา ไม่น่าเบ็น, ไม่จำเบ็นจะต้องเอา ไม่จําเบ็นจะ ต้องเน็น" ถ้าต้องเกี่ยวข้องกับมันโดยกิน โคงเช้ อย่างที่เขาเรียกว่า "มี -เบ็น" น น ก็ค้วยจิทใจที่รู่วา น้ม้นก์ไม่น่าเอาไม่น่าเบ็น ; ทำไปตามกวามรู้สกที่อยีเหนีคสึ่เหล่าน้้ จะยกตัวอย่างกีลำบาก เพราะม้นไม่มัตัวอย่างที่เราจะเห็นก้นได้; ถัยกตตวอย่างพระอรหันต์ ก็เหมือนกับว่าอาเปรียบ แต่กีจำบ็นอย่ยี ที่จะต้องยกตัวอย่างกัวอพระอรหันต์ ม มิจิๆใจ อย่างพระอรหนต์แล้วไมีมุอุบสรรก แล้วกีไม่มีมาร. ถิงแม้ว่ามารจะมาผจญพระพุทธเจ้า มาผจญพระอรหนต์์ก็มีค่าเท่ากับไม่มี เพราะว่าท่านไม่ได้ท้องการอะไร, ไม่ได้ท้องการอยู่, ไม่ได้ต้องการตาย, ไม่ได้ต้องการได้, หรือไม่ได้ค้องการเสีย, ไม่ได้ต้องการแพ้, ไม่ได้


อย่าข้าใจว่าการที่พระอรหนัต์ หรีอพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพาน คือายยงไป น้้บ็นเรื่องของมาร; กนโดยมากเข้าใกกันอ่างนนน จนนพุดกันว่าแม่แต่พระพุทธเจ้า กีไม่พันจกออ่านาจแห่งมาร คือกวามตายอย่างนี. ผมลีอว่าพุดผิก คีอมันขัตกกนไปหมต กับหลักทังงหลายไนพระพุทธวจนะ ; เพราะว่าความตายไม่มีมีความหมายาำหรับท่าน. เพราะละนน ความตายจะเบื่นมารได้ก็เฉพาะผู่ที่ความตายมีความหมายเท่าน้น : เหันเบีน กวามเสีย เห็นเบ็นความตาย ซึ่งมันตรงกันข้ามกับความอยุ่หรีอความไก้․

มารน้นเกิดมาจากความคิดค้วยอวิชบา ที่อยากจะได้ อยากจะอยู่ อยากจะ เบ็นต่าง ๆ; มารมาผจญพระพุทธเจ้าตอนท้าย ๆ นี มันกล้ายกับเรื่องล้อกันเล่น มาทีไร พระพุทธเจ้าท่านกีรุ้ทกทีว่า มารคือความคิดที่มันหลือซากอยู่ มาล้อเล่น มาทูลว่าให้ ปรินิพพานเสียเถิด แก่มกกแล้ว. แต่เขกกเแ่งให้มีข้อความว่า พระพุทธเจ้ท่านตรัสว่า "ฉันฟิ้, ฉันรุ้ววลาของฉันเอง" นี่ก็เบ็นเรื่องไม่มีมาร.

ขอให้คูให้ดีๆ; เพราร่าเราน้นแหละจะสร้างมารขึ้นมา. อวิชชาน้มนน สร้างได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไร ที่อวิชชาจะสร้งไม่ได้ ม้นสร้างได้ทุกอย่าง ในบรรกาสิ่งที่ ต้องสร้าง ม มันทำไม่ได้อยางเดียว คีอสึ่งที่ไม่ต้องสร้าง สิ่งที่ไม่อยุ่ในกฎของเหกุผล หรีอว่าบัจชัน้ อวิชชาทำไม่ได้ นอกนนแแล้วมนนมีแต่เรื่องที่ไปตามเหตุตามบั้จัย มีเหตุ

มีบัจจัย มีการปรุงแเ่ง อวิชชาสร้าได้ท้ทน้น สร้างพระเจ้าก็ได้, แต่อย่าพูดไป เคี่ยวเขาจะโกรธเอา; เพราคคำวาพระเจ้ามีหลายความหมาย ที่แ้้้น้นอยู่หอกวง ของอวิชชาก็มี. พรเจ้าเท่าที่เขาถีอ ๆ กันอยู่น้น็็นพรเเจ้าสมมิ พระเจ้าบุคคลอะไรน้้ อย่างน้้อวิชชาสร้งได้; แท่อย่าพูคไปได่ยี่วเขาจะโกรธเอา, แล้วกก็บไว้ก่อนกี่มีประโยชน์
 จะได้วักบุญ จะได้ก้้งหน้ท้าทตาท่ำแต่ความี่.

เดี่ยวน้้ เรามาพูคกันทีเดียวหมด ว่าไม่ว่าอะไรอวิชชามันสรัางท้งนน คี ช้ว บุญ บาป สุข ทุกฮ์ อะไรกี่ตาม ไปให้ความหมายแก่มันในรานะเบ็นที่ท้งแห่งความยยคถือ ว่าดี ว่าชัว ว่าบุญ ว่าบทป ว่าสุข ว่าทุกฐ์ แม้กระทังว่าเกิคว่าตายอย่างนี้ มันก์ด้วยความ รุไม่จริง ของคนนน้นอง สรัางความหมายนานาชนึดบื้นมา แล้วสึงเหล่าน้นก็พลอยไม่ จริงไปตามอวิชชา เป็นของมายาหรือไม่าริงไปกามอวิชชาเหมีอนกันหมก; แต่เมื่อ
 เอร์กอร่อยอยุ่ทเน้้อที่หนัง ที่ตาที่หู นี้เหีนเบีนของจริงเสมอ เพราะไมูรัว่ามันเบึ่นอวิชชา หรือเบ็นมายา. ฉะน้น เดี่ยวนื้คนเขาบุชาความเอร์ดอร่อยทางเนื้อทางหนังน่่ว่าเบ็นสิ่ง

 ระวังไห้คือย่าไห้บ็นอย่างนี้.

\section*{ล้าเบ็นพุทธบริษทท ก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้า ถ้าเคินตามพระพุทธเจ้า} กีมีความหมายอยู่ที่ว่า ช่นะมาร; พระพุทธเจ้ชนะมาร ฉะน้น พุทธบริษททั้งหายย ก็พากันชนะมาร ชนะมารไปตามลำคับ ต้ง่แเต่ต้วเล็กตัวน้อยเรื่อย ๆ ชั่นไป จนชนะมาร ถึงที่สุต แบบเดียวกับพระพุทธเจ้า เยีกว่าอยุ่เหนือไปหมด : เหนือเกิค เหนีอตาย เหนีอทุกอย่างที่มันมีอยู่ หมกบับหาหมกจุปสรรค. เดี่ยวน้เรามีอุปสรรคงนาจหนัก คือวนเว่ยนอยู่ในอวิชชาน้ วนเวียนอยุ่ในวัฏฏสงสารของอวิชชานี้มุ่อุสรรคอย่างหนัก ที่สุด เบ็นมารอย่างไม่รุ้สีกว่ามาร.

\title{
โมกขธรรมประยุกต์
}
- ©

ゅ๘ เมษายน घ๕์อส

\section*{ตน หรือ ตัวตน}




ขอให้ทบทวนไปลึงการบรรยยในครั้ที่แล้วมาว่า เรได้พู้กกัน
 ถงเรองซวตนนวามนคอการเดนทาง แลววกมทางมีผชทาง แลวกมผผดนทาง และได้พูดถึงอปสรรคที่เรียกว่ามาร. คำว่า "การเดินทาง" น หมายถูงวิณนา
 เบ็นการเดนทาง; เช่นว่ามี่างกายที่ลขน ๆ ทุกยุค ทุกสมย, พูดถึงจิตใจ ad กมสมรรถภาพมากขน. แตนเรายงไมถอเอาวาเบ่นวัตถที่ระสงค์ที่ตรงน์

\section*{๔on)}
 จะสร้งชีวิตแบบที่ดี หรือที่เรียกกันว่าสูง หรือประเสริรูยง่งๆ ขึ้นไป
 การเดินทาง. ในการเดินทางมันกีมีอุปสรรคมีอันราย ซึ่งจะเรียกว่ามาร ก็มีที้งทางกาย ทั้งทางจิต ทั้งทางสติบัญมา; ต้องมีการกรรทำที่ถูกต้อง ตามสีงที่เรียกว่าธรรม คือปรระตติธรรมเบ็นต้น จึงจะผ่านอุปสรรคเหล่านั้น ไปได้.

















แล้ว้ก็งังไช้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้. เมือผมประมวลดูแล้ว ก็รุสีก่าล่าบากเหมีอนก้น ที่จะพูคเรืองอันยีคยาวนี้ แล้วไม่มีวักถุอะไรมาเสคงให้คู้ได้น้ม้นล่าบาก; แท่ลึงงอย่างไร ก็จะพยายามพูคในวันน้้ เฉพาะในส่วนที่จะเบึนประโยชน์ได้ แม้ว่ามันจะเบ็นเพียง ความรู้ร.

พิจารณาดู วิธีสอน เรื่อง ตัวตน ของพระพุทธเจ้า
ในข้อแรกอยากจะให้นึกถึงเรื่องในพุทธประวต่ ที่จะช่วยให้เข้าใจเรื่องน้ได้ อยุ่มากทีเดียว กีอ :- เม่่อกนหนุ่มกลุ่มหนึ่งเขาเที่ยวกิกตามหาหญิงงามเมืองที่คคโกงเขา ค้วยการลักกครื่องประกับของเขาไป เมื่อเชาผผถอ, เจาตามไป ๆ จนพบพระพุทธเจ้า เข้าโดยบังเอิญ เมื่ออยู่ตามสวนสาธารณะหรีออะไรด้วยกัน. พระพุทธเจ้าท่านตรัสถามว่า ไปไหนกัน ! ไปที่าใม \% พวกนนเตาก็ตอบว่า เที่ยวาามหาผู้หญิงอย่างที่ว่ามาแล้ว.

ที้นืพระพุทธเจ้ท่านตรัสถามว่า เที่ยวตามหาสู้หญูงดิ หริ่ว่าเที่ยวตามหา
 โคยที่ไม่รู้วา อะไรอยู่กีไหน ต้วองอยู่ยี่ใหน ; แต่ก้ต้องตอบว่าหาต้วอองคีกว่า จง ไจ้ตอบว่าหาตัวองกีกว่า. พระพุทธเจ้ท่านจงงตรัสว่า ถ้าอย่างนนกก็นังลง จะได้ ช่วะ กันตามทา "ต้วเลง"; แล้ว่านก์สังสอนตามเบบวิธีที่จะมีประโยชน์มากที่สุด สำหรับ
 สาวกของพระพุทธเจ้ไไปณย.

บัญหามันมีอยุ่วา "เที่ยวหาตนเอง ไปตามหาตนเองกีกว่า" คนหนุ่ม
 มันเสียเหลี่ยมนักเลง ก็เอาข้างตัวเองไว้ก่อน จึงได้ร้บคำอธิบายเรื่องนี้ แล้วราย ถะเอียคของเรื่องนีคีไม่มี ว่าตนเองคืออะไร, ตามหาอย่าไร, อะไร, มีแต่กล่าวว่า พระพุทธเจ้ได้ตรัสโอวาทไปพักหนึ่ง แล้วเขาก็ได้เปลี่ยนเบ็นคนละคนไป คือเบ็น พระอริยเจ้.

การเบ็นพระอริยเจ้า นับต้งแต่พ้นโสกาบันข้นไปนี้ เบ็นการ กลนความวู้สก ว่าตน คือทำให้มองเห็นว่า ไม่มีตัวตน. นี้กาม่า ถ้าอยางนนในกรณน้้น้น ในรายของกน พวกนี้ หนุ่มพวกน้เขาพบต้วตนหรือเปล่า ถ้าไม่พบตัวตน มันก์เบ็นเรื่องตลก ; เพราะว่า ได้ตกลงกับพระพุทธเจ้ว่าจะแสวงหาตัวนน. แต่ถ้าบรรถุธรรมะ เบ็นพระอรยยบุคคล ก็ต้องเรี่มเห็นความไม่มีตน หรีอหมดตัวกน.

เรื่องน้คงจะเบ็นบัญหาแก่พวกกุกทุกกนเหมือนกัน คีอมันเกิกเบ็นบั้ญหาชิ้น มาในตัวมันเองจาก พระพุทธภาษิต ทังหลายที่ตรัดไว้มากมาต เรื่องเกี่ยวกับตัวตน; ผ้ายหนึ่งกล่าวอย่างมีตัวตน : "ตนเบ็นที่พ่งของตน, ตนเข็นที่รักของตน, ตนเบ็น คต่ของตน, ให้ผักตน, ตนผ้กดีแล้วก็จะไต้สั่งสูงสุด" นีเบ็นพุทธภาษิตต่านที่มีความ หมายอยุ่ตรง ๆ ว่ามันมีตัวศน.

อีก ทางหนึ่งเขาาเคกว่า ดนัตตา มิใช่ตน ; ถ้ามิใช่ตน มันก์มีแแ่ส่ง่งอื่น ซึ่งมิใช่ตน ก็หมายความว่าไม่มตัวตน จะเข้าจกกันอย่วขไร? นี้บางกนอาจจะโกรธ เสียแล้ว ว่าตลมแตลงอย่างน้้เช้ไม่ได้; ถึงพระพุทธเจ้าตรัสกีเกอะ เราไม่ยอมรับ เพวาะมันตรงกันข้าม มันกกบแดคงยย่างน้: ฉะนนเวาึงงเยร่าเรื่องตน กับเรื่คง มิใช่ตน นี้ เบืนเรื้องที่ยาก.

ถ้จะประยุกต์กนนในข้อน้กี่อนก์เพียงแต่จะบอกว่า ตามลวามรู้ถีกสามัณสำนีก ของคนท้วไป รูรสกกว่ามีตน มันมีตัวกูอยู่ เพราะฉะนนตนมันก์ต้องมี; น̆ต้องพูค อย่างมีตัวตน กันให้มีประโยชน์ที่สุก. ทีน้้ต่อ เมื่อมีเตตบ๋ญญาลืกสึ้ง ในเรื่องนี้ เห็นทะลุ ปรุโปร่งในเรื่องน้้ ความรู้กีกจึงจะเกิคบื้นมาว่าไม่ใม่ตน ไม่ควรเรียกว่าศน, ที่ว่า มีอยู่นนแหละไม่ควรจะเรียกว่าๆน, แล้วกกหมคบัญหาไปได้.

เรารู้สึกว่า มีตัวตน ในสิ่งที่มิใช่ตัวตน
ทีนี้ทำอย่างไร จึงจะมีบัญญูกกึงนาดน้? แล้วพวกเราท้งหมดที่น้งอยู่ที่นี่
ก็มีความรุ้สีกว่ามีตัวตน แล้วกกรักตน ก็แสวงหาประโยชน์ไห้แก่ตน ; อุกส่าห์เล่าเรียนก้น


बの०
เบ็นการใหญ่ แม้ที่มาที่วัดนี้ กีเพื่อประโยชน์แก่าน คต้าย ๆ ให้ตนได้ประโยชน์อะไร มากออกไป จิงได้ทนลำบาก, แล้วกมาอยู่ในลักษณเที่ผึกฝนศน ให้กลาะเบ็นศนที่ได้ ผืกถึงที่สุด ตามความรู้สึกแท้จริงของเรา, นี่กีมีตน. ถ้าพูคว่าไม่มีตนเดี่ยวนี้ ตังแต่

 เสมอ: ความคิดที่ปรุงแต่งสิ้นมาทีไร มันแบ็นรุปมีมตัวกนเสมอ. นี่คือ บ๋ฏหาที่ต้อง ประตุกต์ กีอรู้ให้จริงลงไป ใน้เค์กบาคลงไป แล้ว็กี่าให้หมดบับหา.

เท่าที่กล่าวมมแล้ว ก็สรุไได้ว่า โดยความรู้สูกของสามัมสำนึก เราม้นมมตัวกน อยางร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ไม่นีกเบ็นอย่างอื่นได้ ไม่รู้สึกเบ็นอย่างอีนได้; แต่แถ้ว ที่เรา ติตว่าเบืนตัวตน นั้นแหละ เบึนเรื่องเหลว คว้าง อย่างที่เรียกว่ามายา หรืออะไรก็แล้วแต่
 ที่จะตอบว่าไม่มัตัวตน มันกระอักกระอ่วน เพรารุ้สกกอยุ่ว่ามีตัวตน ; ถ้าจะทัคบท
 ตัวตน.

\section*{พระพุทธเจ้า ตรัสโดยทิฏฐธัมมิกโวหารบ้าง สัมปรายิกๆ บ้าง}

ตรงน้ำอยากจะพูตสำหรับผู้มาใหมออกกริงหนึ่ง เกี่ยวกับโวหารที่ใช้กันอยุ่ใน การพูคจา; ช่วยจำคาา ตต คำนี้ไว้ให้ดี : คำแรกเรียกว่า ทิภริธัมม่กโวหาร เบ็น โวหารของการพูดจา ชนิดที่พอพูคออกไปคนพง่งถูกทันที เดี่ยวนี้ทันใดนันเอง ; เพราะ กนธรรมดาสามัญหัวไป เขากุพุคจกก้นอยุ่ค้วยโวหารน้้ มีความหมายอย่างนน้ เรียกว่า ทิฎฐูธัมมิกโวหาร. ที้นีอีกอันหนึ่ง เซาเรียกว่าสัมปรายิกโวหาร เบ็นโวหารอื่นไป หมาส้นเซิงจกกโวหารที่คนธรรมดาเขาพูกกัน. โวหารสองโวหารนี้ใช้พูดกันอยู่ในประเทศ อินเดีย ในหมู่คนที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้น้นนอง. พระพุทธเจ้ท่านจะตรัสตอบโดย

ทิ』ฐุธัมมิกโวหารก่อน; น้้เขว่าไม่ใช่. ไม่ไช่, ก็กมมอ่างนน้น ถามอย่างให้จิงกว่าน้น, ถ้าแค่นนกีไมม่อ้องมาถามชิ เพราว่ารู้อยู่เล้ว.

เช่น มีคนไปทูถกามว่า วรรณะสส่นมมนนสมอกันหรอต่างกัน? ท่านก็ศรัส
 ศูทร วรรณะเวศย์นน เขาไม่ได้นับถีอกันมิไช่หรือ. คนน้นจึงทูลย้อนว่าไม่ได้ถามอย่างนน ไม่ใช่กมอย่างที่เห็น ๆก้นยูู่ หรีผพูกๆ กันอยุ่อย่างน้น; ถามที่มันจริงกว่าน้น อื่นไป จากน้น กีคีอโวหารหรีอความจริงของนักปราชญ์นนเอง. เมื่อกามอย่างนี้ ท่านก็ๆรัส ตอบว่า ก็ดูเอาเองก็แล้วกันว่า ถ้เขามาทำบาป เขาได้บาปเหมือนกัน, ทำกุศลได้กุศล เหมือนก้น. ทำกิเลสให้หมกีกเบ็นพระอรหัน์์เหมือนก้น, อย่างนื้ะถื่อว่าต่างกัน หรือเหมือนกันอย่างไร กีคุเอา.
 ต่างกัน ; ถ้าพูคอย่าง ธัมปวาติกโวพาร วรวแเท้ง ๔ มันก็ไม่ได้ต่างกัน คือเบ็น สึ่งหรือเบ็นสัตว่อะไร ที่มันเบ็นไปฑามเทฑุ ตามบั้ขัย ตมมกรรม ตมออะไรเหมีอนกัน.

นี่เราจะเห็นได้ว่า ถ้า มูคอย่างทิมฐัุัมมิกโวหาร แล้ว ตัวคนมันมี มันมือยู่ ในความรู้สึกบองเราอง ต้องไปเชื่อใครเล่า นี่ทัฐฐับมม่กะ แปลว่าเห็นแล้วในธรรม น้นเอง ในสึ่งนนเอง แล้วก็พูดกันอย่างนนท้งน้น แล้วพอพูคกิงกีเข้าใจก้นทุกคน ว่ามี
 ถ้า ููคอย่างหระอริยเจ้า ผู้เห็นความจริงลีกช้้งไปกว่านน มันกลายเบ็นโวหารอืน, ผิคไป จากที่เขรู้หรีอพูงกันอยู่ กลายเบ็นว่าไม่ใช่ตน ; ที่ว่าตัวๆน ๆ ๆ อยู่ตลอกเวลาน้นแหละ ที่เแ้ม้นมิใช่ก้วกน.

ทีน้ ถ้าู้รู้ท่านมาบอกคนไมู้รู้าห้รู่ว่า ให้รู้เหมีอนที่ท่านรู้ ม้นจะเกิบบัญหา อะไรข้้น คุณลองดู มันเหมือนกับนิทานเปรียบว่า เต่ามันเล่าเรืองบนบกให้ปลาพ้ง

ปลามันจะหห้งได้คร่างไร, ม้นจะรู้ได้อย่างไรว่าบนบกมือย่างนึ้ๆ ๆๆ. ปลามันก็ สันหัวเรี๋ยย พูดไปทีมันว่าโกหกที, พูดไปทีมีนว่าโกหกที; นี่คือพวกคนธรรมดา สมมัญทัวๆไป เขาจะค่าพระอริยเจ้ว่ว่โกหกๆ โกหกอยุ่เร็อยไปที่วไไม่มีตน ไม่ใช่ตน ; เพระะเราม้นรู้สีกตนว่าอยู่เณมอ อย่างนีอยกุณกีค่าอยุ่ในใจ ไม่กล้าค่าออกมาให้เสียมรรยาท แต่ในใจมันไม่รู้สึกเช่อ มันกีคีอเท่ากับค่าอยุ่แล้ว ข้อที่วาไม่ใช่ตน.
 เราได้รับประโยชน์จากความรูของพระพุทธเจ้า ที่ว่า "ทุกสิ่งไม่ลวรจะถือว่าเบึนตัวตน".

 ไม่มี สึงที่เรียกว่าของกูก์ไม่ท้องพูดกึง คี่อมันจะไม่มีไปด้วย. เดี๋ยวนน้เรไไม่อาจจะเห็น
 นี่ โน่น ของกู, น้นของสู นนนของคนอี่น, เบ็นผ่ายที่ตรงกันข้ามอยุ่ ; พอประโยชน์ ขักกันมันก็ทะลลาะวิวาทกัน ทำอันตรายแก่กันและก้น นี้กเบ็นทุกข์ ลำบาก เคือกร้อน คัวยกันทังสองผ่าย นีโโษษของการที่มัตัวกู มีตัวานน.

ตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่มีอะไรเบ็นตัวตน
เมื่อกล่าวไปตามหลักของพระพุทธศาสนา ก็กล่าวอย่างนี้ ว่าตามศวามรูสสก คนเรามีตัวตน พอรู้อิรงกึึงที่สุดเข้า กลาะเบ็นไม่มีอะไรที่ดวรจะเรียกว่าตัวตน.

ที้น้้ คุณอย่าเอาไปปนกันเข้ากับลัทธิอื่น หรือศาสนาอ่น ที่เบ็นคู่แข่งข้นกับ พุทธศาสนา หรีอเบ็นอะไรกันก็ตาม เขายังมีลัทธีอี่นหรือศาสนาอี่น ที่พูคเบ็นทำนองว่า ให้มีตัวศนให้จนได้ : เอาละก้ว่วาอันน้้ไม่ใช่ตน อันอื่นที่ดีกว่าน้นจะเบ็นตน - อันอีน ที่กีกว่าน้นจะเบ็นตน - อันอี่นที่ดีกว่าน้นอีกจะเบ็นตนเรื่อยไป, จะเบ็นตนที่เขาพอใจ ว่ามันมีสี่งที่เบ็นศนอยู่ ; อ่างนี้มนตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา.

บางทีในตอนแรก ๆ กล่าวเหมืคนกันด้ายนะ เช่นว่ากายน้้น่างกายน้ เนื่อหนัง ร่างกายน้้มิใช่ตน ; เขาก็กล่าวเหมือนกับพุทธศาสนากล่าว ว่า ร่างกายนี้มิใช่ตน แล้วโดยเฉพาะ บางพวกในยุคบัจจุบันน้้ ซึ่งเขาจะปรับปรุงแก้ไขลัทธิอะไรของเขาใหม่ เสียแล้วก์ไต้. เขาก็พุต เซายีนย้นว่า เขากีรูจักว่าเวทนามิใช่ตน สัญญามิใช่ตน สังขาร ก์มิใช่ตน วิญญาณ ฑา หุ จมูก ล้้น กาย นี่กิมิใช่ตน ; แต่เขามีอันอื่นที่เบ็นตน จะเบ็น ตัวทำหน้าที่ทางเวทนา ส้ญญา ส้งษาร วิญญาณ หรือที่ว่าจะสิงในกายนด้วย. นี่เขา ยังมี่ตนเหลืออยู่เรื่อยไป ตนน้มนกก็ พ้นไปจากเบญจบนธ์นี ไปมีต้วตนที่ถาวร อยู่ ตลอกนิรันดร นนไม่ใช่พุกธธศาสนา.

ตอนน้้คณที่เคยอ่านหนังสือกามนิต ก็ไปอ่านกันเสียใหม่กีได้ ตอนที่กามนิต จะตาย เขามีความรุ้สีกอย่างไร ทั้งที่เขาอยากจะมีตน แต่มันกีมีไม่ได้ มันก็กับไปๆๆๆ ค้วยอำนาจของความไม่มีฑนของธรรมชาติ ; เมื่อพวกพรหม หรือพวกอะไร จะดึง ไว้ไห้มีตน กีกีงไว้ไม่อยู่.

แต่เรไไม่องการจะรู้ หรีอศึกษาให้ลยยเกิไปลึงนน ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์แล้ว; รุ้วว้แต่เพียงว่าคนพวกหนึ่ง สมัยหนึ่ง ยุกหนึ่ง เขามีความเชื่ออย่างน้น แส้วก็เหลื่ยยยู่ จนกระทังงทุกวันน้้ เขาสอนอยู่อย่างนน. ฉะน้น เรื่องน้้มันก็มีที่การขัดแย้งกันอยุ่เรี่ยย
 ความจจงง นี่กำหนจข้อความนน้วว้ให้ดีๆ ว่า "ความรู้ถีก่าเบ็นตววเบ็นตนนี้ จะเกิด รู้สูกลยู่ตลอคเวลา ที่เรายังไมู้รู้ววามจริง"; พอรู้ความจริงชื้นมา จะไม่รุสสกอย่างนัน; แล้ว์ก็เฺยว่างจากตัวกนไปหมค ไม่ว่าอะไร ไม่ใช่ต้วตนเลย ก็เรียกว่ว่างจากตัววนไปหมด ก็ไม่เกิดคววมรู้สึกว่า นี่ตัวกู นนนของกู อย่างที่เคยรู้สึกมาแต่ก่อน มันเปลี่ยนตรงกันข้าม อยางนี้

ที้น้ พอกนที่เห็นอย่างน้แล้ว ที่เรียกว่าเบ็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา

 พระพุทธเจ้า ท่านจะท้อง ตรัลับัดนที่เงามีตววตนเต็มปรี่ อยุ่ย่างนี้ ท่าน ก์ต้องพูคใน กาษาทิฏธิธันมิกโวหาร "ตนแหละเบ็นที่พึ่งของตท ใครอึ้นจะเบ็นที่พึ่งแก่ตนได้" อย่างนี้ "ใหรักตนให้สงวนตน, ให้ถอนตนออกมาเสียจากเหว จากนรกอะไร, แล้วก เม่อผี่กตนได้ดัแล้ว ก็อะได้รับสิ่งดีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้ร้บ". ท่านก็ต้องพูต
 ท่านกีต้องพุดอย่างน้น.
 ครุบาอาจาร์์ช้นสูง ชั้นสวมม่ของร่ายเวทานกะ ซึ่งเขาพยายามจะให้พุทธศาสนาน้้หมือน กับเวทานตะ. เขาก็พยายามที่จะช้ว่า รูป เวทนา สัญฆา สังยาร วิญฉาณ ม้นมิใช่ตน
 น้ผมก็กามว่า "อะไร ที่เรียก่าอะไร" ในคัมภีร์ของพุทธศาสนาที่เรยกว่าอะไร เ เขาก็บอก



 นนนแหละ รวมอยู่ไน ๕ ขันธ์นนนแหละ. ในที่สุดเรากูพูกก้นไม่ได้ แล้วโคยมรรยาท เราก์ไม่ \(เ\) เลากันให้มากไปกว่าน้น คือไม่ถิงกับทะเลาะกัน ; ถ้ไปไม้วทะเละกกันก็บ้าเลย เขาก์ไม่ใช่ผู้ที่เบ็นอ้นธพาล ที่จะมาทะเลากกบ้ผู้อูน แล้วเราก็ไม่ท้องกรรจะเบ็นอันธพาล จะไปเถียงหรีอทะเละกกบ้ผู้อน่ กี. ก็สรุปความได้ว่า บุ๓ธศาสนาจะไม่ยอมให้ส่่งใด ควร เรียกว่าตัวตน.

ทีน้ทาง ต่ายโน้น เห็นได้ชัจเลยว่า เขาอยากจะให้มีจิต หรือมีอะไรก็สุดเท้ แต่เขาเรียกว่าอาตม้น ; อากมันคือตน คือตัวศน น้นแหละมีอยุ่ เบ็นผู้ขข้ามาสู่างกางยน้

ซึ่งมีรูป มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอะไรอยู่ มาโง่ มาหลง มาติก มาจมอยู่ที่นี่ จนกว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข แล้วมันก็หลุดไปได้จากสึ่งเหล่าน้้ ซึ่งเราก็็ววรจะ เห็นอยู่ว่ามนนเบ็นเพียงสติบ๋ญญา ของจิต หรือจิตที่มีสติบัญญา. สติกัญููนนทำให้ หลุดไปได้ จากการที่ถีอว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นืเบ็นตัวตนของเรา.

ควรจะหยุกกันแก่นนไม่มีตัวตนอีก เขาก็จะให้มีตัวตนอีก; ฉะนนคุณก็ ควรจะทราบไว้ แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงกัน. บางทีจะเบ็นเอามากถึงกับเถียงกันในระหว่าง กันเอง ในชาวพุทธกันเอง แล้วทะเลาะกัน; นี้ อย่าไปเลียงกันกับผ้ายที่เชามีตัวตน แล้วกีย้งมี่ที่รวมแห่งต้วตนทำนองพระเจ้า พระเบ็นเจ้าต้วศนธรรมดาของคน ๆ หนึ่ง เบ็น บัจเจกชน นี้ก็เรียกว่าอาตมัน หรือเรียกเบ็นบาลีว่า อตฺตา น้มีต้วตนใหญ่เบ็นสากล ทัวไปหมดก์เรียกว่า ป-ร-ม อัตตา หรือปรมาตมัน. ถ้ามีพระเจ้า มีพรหม มีอะไร เขาก์ไปอยู่ที่นั้น อยู่ที่ปรมาตม้น เขาไปจบที่นัน เบ็นนิรันดรที่นั้น คือไปอยู่อย่างนิรันดร, มีการอยู่อย่างนิรันดร.

ทีนี้ ของเรามันกีว่า ว่างอย่างนิรันดร คือไม่มีต้วๆนอย่างนิรันดร ; ส่วนรูป เวทนา ส้ญญา ส้งขาร วิญญาณ มันก็กระจายออกไปเบ็นธาตุ : ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุถม ธาตุอากาส ธาตุวิญญาณ หรือว่าจะเบ็น รูปธาตุ เวทนาธาตุ สัญญาธาตุ ส้งฐารธาตุ วิญญาณธาตุ ก็ไก้ท้้นน ม้นเหลื่อกระจายลงไปเบ็นธาตุ ไม่ใช่เบ็นตัวตน หรีอเบ็นพระเจ้าอะไร. กนโบราณเขาก็พูดเบ็นว่าตายลง ดินก็ไปเบ็นดิน น้ำก์ไปเบ็นน้ำ ไฟก์ไปเบ็นไฟ ลมไปเบ็นลม จากาสก์ไปเบ็นอากาส ; แต่ทีว่าวิญญาณไปเบ็นวิญญาณ ธาตุนน เขาพูดไม่เป็น บู่ ย่า ตา ยาย เราพูดไม่เบ็น.


นี่เบ็นเหตุให้เราเห็นได้ว่า คนบางพวกเขา ไต้รับคำสั่งสอนอย่างผ่ายโน้น อย่างผ้ายมี ตัวตนแน่นแพ้น เหมือนกัน. อ้าว! มันกลายเบ็นเรื่องประวัตศศาสตร์ไปแล้ว ไม่ใช่ประยุกต์แล้ว คือจะบอกว่าลัทธิธินดุที่สูงข้นเบ็นละทธิพราหมณ์ ลัทธิอะไรนม้นมาก่อน

बのb
โมกขสรรมประยุกต์
มาสุ่แผ่นกินแเวนน้ก่อน แล้วเขาก็เถยตอนไว้ในรูปน้น กระทั้งภาษกก็ภาษาของคนพวกน้น ก่อน มาก่อน จึมมาเบ็นภาษาสันสกฤต. ถ้ากุณยังไม่เข้าใจหรือไม่ทราบ ก็ระวังหน่อยนะ ภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลีน้น ไม่ใช่อ่นเดียวกกน พ พวกพราหมณ์ พวกอะไรที่เขาเบ็น กรูบาอาจาร์ยนนนเขาใช้ภษาสันสกฤต แล้วขามาก่อน ฉะนนเเาาสอนภาษาส้นสกฤต ให้แก่คนที่อยู่แถวน้ก่อน แล้วเาก็เเาวัมนธรรมอย่างอินเทียมาให้. เขาสอนศาสนาให้ อย่างที่เขาถีออยุ่: นะน้น เขาก็สอนเรื่องตัวตน มีทัวกน เวียนว่ายตายเกิด เรื่อยไป จนกว่าจะไปอยุ่กับพระเจ้า หรีอพระพรหม หรีออัตตาใหฆ่ บรมอัตกา.

พวกบรรพบรุษของเรา เกงได้รับคำสังสอนอย่างที่กล่าวน้้มาแล้ว คร้น
 ได้ง่าย มันเห็นได้ง่าย มันตรงกับสัมชา๓ญาแロะไรทุกอย่าง แล้วเากร์รู้กออยู่อยางน้น แล้วก็พุกกันอยุ่โคยโวหารอย่างน้น ท้งบ้านท้งเมืองทัวไปหมด. น้ บ๋ญหา มันมาตกอยู่ แก่พวกเรารุ่นน้้ ทีต้องการ จะศึกษาพุทธศาสนาให้รูจริง ในขอที่ว่าไม่มตัวตน มันกี เสยต้องศึกษากันอย่าที่เรียกว่า ตรงกันข้าม. ฉะนัน ผมจึงพูคให้พ้งในลักษณะอย่างนี ให้มันเข้าใจได้ จะให้ม้นมาประยุกต์ในทางประวิศศศาสตร่ก่อน แล้ว์ก็จึงมาถึงเรืองของ การปฏิบติ.

การศึกษาเรื้องไม่มีตัวตน
จำต้องอนุโลมตามความรู้สึกสามัญสำนึกก่อน ที้น์ก็จะนึกกันออกไปถีงข้อที่ว่า พุทธศาสนายอมรับท้ทว่ามีตววตน แล้วถ์ ฮืนธันทั้งในข้อที่ว่ไไม่มีตัตน. เราจะถีอว่าพุทธศาสนาพูดอย่างไรกันแน่, นี้พูต อย่าไรจงจจะไม่มักกันกับข้อที่พระพุทธเจ้ท่านตรัสชวนคนหนุ่มพวกน้นว่า มาหากนกัน. ท่านตรัสชวนคนหนุ่มพวกนนว่า "มาหาตนกันนา, มาแสวงหาตนก้นนา"; มันก็มีบับหา ที่ว่า เขามีความสนใจข้้นมาอย่างไร! แล้ว่านใช้โวหารอย่างน้ว่า "มาหาศน" นีมน

เบ็นโวหารชนไหน ？เราจะต้องถือว่ากนหนุ่มที่เบ็น ชาวบ้านธรวม円า ก内ุ่มน้น เขา ก็ต้องมีการศึกษา ได้รับการอบรมส้งสอนในทางล้ทธิศาสนา ว่ามีตัวตนเบ็นแน่นอน ตามธรรมเนียม ตามแบบของบุคคลทั่ไปไนยุคนน ；ฉะน้น เมื่อพระพุทธเจ้าท่าน ตรัสว่า มาหาตนก้นซิ พวกนั้ยยินดีรับทันที ยีนดีที่จะสละแก้วแหวนเงินทอง ที่ผู้หญิง คนนนเขาขโมยไป．เขาคงจะรู้สึกว่าตัวๆน ๆ ที่เราเคยรุ้เคยได้ยินได้พ้งกันมาก่อนนน แหละ เราจะได้พบกันคราวน้แหละ โดยครูคนน้จะเบ็นผู้ช่วยให้พบต้วตน；ฉะนน จึงมายอมให้ทำการแสวงหาตัวศน．

ทีนี้ เมื่อมีการแสวงหาต้วตนกันเข้า กลับพบว่าไม่มีตัวตน กีเบ็นเรื่องที่ น่าหว้ว เพราะว่าจุดหมายของการแสวงหานนคือความไม่มีตัวตน，หรื่อจะพูดว่า ＂หาตนคีกว่า ก็หาจนพบว่าไม่มีตัวตน หรีอจะเลยไปถีงว่า ผื่กตนดีกว่า ก็ผึ่กๆๆ จน ๆนม้นหมดไป นันแหละผื่กตน；ฉะนน คำว่า＂ได้ตนมา＂หรือได้สิ่งที่คีที่สุดที่ฑน ควรจะได้น้ ก็ กลาะเบึนความจริงที่ว่าไม่มีตววตน．พูคสัน ๆ ก็ว่า หาตนจนพบ แล้ว เอาสึ่งที่พบสูงสุดนน้นแหละมาเบ็นััวตน；เช่นว่าพบความไม่มีตัวตน จนจิตไม่มีความ ยึกมันถือมันก็เลยบรรลุนิพพาน ไม่มีความทุกข์เถย ก็เอาน้เบ็นตัวตน มันก็เบ็นได้．

ในธั้นแกก มันกเบ็นได้ คือเอานิพพานเบ็นตน โฤยมากหมายไร้ หรือ โกยรังไม่เข้าจจถีงที่สุด；ฉะน้น การปฏิเสธครังสุดท้าย ใน พระกัมกีร์รางพุทธธาสนา ก็คือ ปฏิเสธ นิพพาน นนนแหละว่า ไม่ใช่ตน，ไม่ใช่ตขของนิพพาน，ไม่ใช่นิพพาน เบ็นตนของเรา，ไม่ไช่นิพพานเบ็นศนของนิพพาน，ๆนของเรากีไม่มี ๆนของนิพพาน ก็ไม่มี；นึ่การพบตนคือพบอย่างนี้，ผีกตน กีคีอผืกจนรู้กิกอยางนี้；ทำขนให้เบ็น ที่พึ่งของกน ก็เบ็นคำพูกสมมติไปทันทีว่า เอาศนสมมตินืมาเป็นตน เอามาเบ็นที่พื่ง ของกน ความดับทุกฐ์หรื่อนิพพานกีเบ็นของสมมต่าเบ็นตน．

เราไปแยกเอเองเถอะว่า ในประโยคไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่าททิมรู－ ธัมมิกโวหาร พูกกับชวบบ้านธรรมดา；ถ้าอย่างในสมัยน้้ ก็เรียก่าคำพูกประเภท









 มีบีญหาว่า ถ้าไม่มีตน ทำให้หมดกำลังใจ ต้องพิจารณาใหถถูก




 ประเทศตาาิ เพระจงทำให้คนไม่ม่าะะไร ไม่ทัองการะะไร ไม่ทัตะไร หรีอว่าไม่มี กาาล้เจงะทำะ:ไร.





ข้อน้ ผมยืนยนเต็มที่เลยว่ามันไม่ใช่อย่างนน ; ความรูเรื่องไม่มีตัวตนนี้ไม่ได้ทำใคร ให้หมดเรี่ยวหมดแรง ที่จะทำการทำงาน. ความรุรี้ถ้ารู้กันจริงแล้ว จะทำให้ทำงานสนุก ทำงานไม่เหนึ่อย หรีอว่าทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตน เบ็นการทำงานที่ประเสริฐกว่า, แล้ว ความรุ้น้น้นประเสรีฐที่สุด ตรงที่ว่าจะนำมาซึ่งส้นติภาพแก่มนุษย่.

มนุษฺจะไม่มีสันติภาพ ที้งโลกและตลอกกาลนิรันดร ถ ถ้ามีตัวตนจัดแล้ว ไม่มล่นติภาหไล้ คือพอเกิกข้นเท่าน้น ในภายในของคน ๆ หนึ่งกีไม่มีส้นติสุงแล้ว เพราะพยย๋กถืออันน้เบ็นหลัก มันเห็นแก่ตน เห็นแก่ต้ว ชิ่งเป็นศัตรูอนร้ายกาจ ของมนุษย์. ความเห์นแก่ตัว เบ็นสีงที่ลวรัายที่สุดของมนุษย์ ทำให้เกิดดวามโลภ ความโกรธ ตวามหลง แล้ว่าท่าให้เคือกร้อนกันไป่ม้้ัโลล ตลอกกาลนิรันตรเหมือนกัน. ถ้าเข้าถิง ลนัตตา โดยถูกต้อง ต้องใช้คำว่า "โดยถุกต้อง"; กุณต้องชีคไว้ว่าโดย
 ทังเ่วนบุคคคและส่วนรามของสังคม.

ที่ว่า โกฮไม่ลูกต้องน้น คือโกยมิจจาทิมฐิ โกยอันธพาสน้น เหมือน พวกจิต่างอันธพาลนน เขาว่าเอาอย่างนน้มม่มีเหตุไม่มีผล, ว่าจิตว่างแล้ว้วนกก็กอบโกย เห็นแก่กน ไม่ท้องถีอธรรมะอะไรเมื่อิจว่าง. ที่แท้ถ้า จิตว่าง แล้ว ท่ายย่างนนไม่ได้ เพราะจิตมัน ว่างจากความเห็นแก่ตน ว่างจากความหมายมั้นว่าเบ็นตัวศน หรือเบ็น ของทน ฉะน้นจิทว่างมันทำอย่างนน้ไม่ได้ จะทำได้แต่ที่ถุกต้อง บริธุทธ งดงาม เบ็น ธรรมอะไรนน. แก่กีีพวกจิศว่างอันธพาล ที่เข้าใจคำว่าจิต่างผิด ที่เขาไปเขียนค่า เจียนล้อ ว่าพอิิตว่างก็จะไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ปรรเทศชากิ อย่านน้ก็จะอย่าง เคียวกัน หรีอความหมายเดียวกันกับที่วา ถ้าเห็นอนตตาแล้วกกจะไม่ทำอะไร ที่เบ็น ประโยชน์แก่ตัวเอง หรีอแก่ผู่อี่น. นี่ในที่สุดมันกีเหลือคาราคาซังอยุ่ เบ็นสิ่งที่เข้าใจ ไม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่ถึง : ความรุ้ไม่ถึง, สติบ้ญฏาง้ไม่ถึง ก็ย็งมีตัวๆนอยุ่เรี่อยไป.

เรืองมันก็เหลีออยุ่ว่า ต้อง ทำให้เป้าใจ ทำใท้เข้าดึง ทำให้มองเท็น นับท้งแต่ต้อเท็จจริงอันแรก ว่าไม่มีอะไรที่กวรเรียกว่าตัวศน, แล้วข้อเท็จจริงอันที่สอง กีคีอว่า เม่อคนมีความรุ้สึกถถงข้นนน้แล้าจะไม่มีความทุกข์เณย, แล้วข้อเท็จจริงอันที่สาม ต่อไปอ๊กกีค๋อว่า เขาจะเบึนคนที่ท่าประโยชน์ผู้อนไค้มากที่สุด เพราะไม่มีความเห็นแก่ต้ว. เรื่องที่เราจะประยุกต์ กีควรจะเบ็น ต ข้อน้้ คือ:-

ข้อี่่ ๑. ทำการ ศึกษาในภาะใน จากกวามรู่ถิกก โคยตรงในภายในทุก เรื่องทุกราว จนเห็นว่า อ้อ, นี่มนนเบ็นธรรมชากิปรุงแท่งของจิต เกิกความมุรุสกกิ้้นมาว่า ตัวตน เบ็นมายา; แต่เมื่อไม่รุ่วาเบ็นมายา มันกีย่กม้นเบ็นตัวตน เราคีเบ็นทุกข์อยุ่ทุกที ทีมันเกิคข้น จนถึงกับพูดได้ว่า ทุกทีที่ตัวตนเกิกเบ็นความรู้กกขึ้นมา แล้วเราก์ต้อง เป็นทุกบ์ทุกทีเหมีอนก้น.

 ในภายใน ความรูสัสึกชนิคน้ เขึนตัวตนที่ตรงไหน แล้วกิกข้นมา แล้วมัน เศาลน อ่างไร. นีเรียนจกกข้างในน้้ แล้วปรยยุตต์ต่อไป ก็คึอว่า คอะเผ้าคูว่า เมื่ไม่
 ความรู้ถีกอันน้้ พอเราสล้ดออกไปได้ ม้นก็สบายบอกไม่กูกอีกเหมีอนกัน, ความไม่มี ตัวตนอยู่ในจิต มันสบาษบอกไม่ถูก.

ข้อที่ ๓. ถึงข้อที่เกี่ยวกบบผู้อื่น คนที่มีจิตอย่างนี้ เอาตัวเองเบ็นหลัก ก็แล้วกัน ว่าจะมี้กียจไหม, จะนอนเสียไหม, หรือว่าเมือไม่มีตววศนนี้แล้ว มันจะมีเมตตา กรุดาท่อููอน โคออัตโนมิต. เช่นพระพุทะเจ้าหรีอพระอรหนนต์ท้งหลาย ท่านก์ไม่ได้ ชี้เกียจ ไม่ไค้นอนเสีย ไม่ได้เห็นแก่ความมุขส่วนต้ว ม้นมีกำลังอะไรอันหนึ่ง คือ กำลัง ที่ว่างจากตัวตน นน้นแหละ เชื้อเชิญท่านไป ช่วยทำประโยบน์แก่ผูอ่น ; พูคอย่าง สัมปายิกโวหารสูงตุด ก็ต้องปอกว่า ความว่างนันแหละคือเมตตากรุณาสูงสุด.

ผมเคยพูต แต่ทุกคราวไม่มีใกรเข้าใจ รวมทังคนช้นครูบาอาจารย์ ; แม้พวก ฝรังช้นครูบาอาจรย์เขาก์ไม่เข้าใจ เมื่อพูคว่า ความว่างนันแหละคือเมตตากรุณาถึงที่สุด ; เพราะเขาพูคว่าต้องมีคน๒ คน คนหนึ่งเมทตาและอีกคนหนึ่งรับการเมตตา มีทังตตองตน สองตัว จึงจะมีเมตตาขึ้นมไได้ และรักใคร่อะไรกันให้ถึงที่สุด. นี่กีไปตามเบบนน้นแหละ: มีต้วตน ; แต่เราบอกว่า พอว่างจากต้วกนเบ็นธุญญตา จิตเข้าถึงสุญญตานี้ ความเห็นแก่ ผู้อื่น ความรักผูอื่นนนนเบ็นอัตโนมิติ แล้วก็ถงที่สุด นี้กไไม่มีทางจะพิสุจน์; เพราะว่า เขาก์ยังไม่หมดกิเลส เรากีไม่ทำให้เขาเข้าจจได้ ในเรื่องของการหมงกิเลส ก์ได้แต่ ฝากไว้. เรื่องน้้ดงถึ่งได้ฝากไว้ ให้พวกคุณ เอาไปคิก คูก็เล้วกัน : พอไม่เห์นแก่ตวว เมื่อไร น้นแหละลือเมตตาถิงที่สุด; นี้เรียกว่าเรื่องตัวตน หรือมิใช่ตัวตนน้้ มัน เกี่ยวพนนกันจนกระทังกีงเรื่องสันติภาพ สันทิสุข ของมนุษยชากิ คือมนุษย์ท้งหมด.

สรุปความกันเสียทีกว่า ไปสังเกตตูให้ดี่วา ที่เราจะต้องพูดตามคววมรู้สิก หรี มูคกับลนที่ตมี่งวามรู้ฝึกแบบมีตวตน ก์ต้องพูคว่ามีตัวตน; เราก็อยุ่ในพวกนน และเรก์ไม่อาจจะมองเห็นความจริงหรีอข้อเท็จจริงอะไร ของพวกที่หมกกิเลสตัณหาได้ จึงต้องพยายามต่อไป ตามที่ท่านแนะไว้ ว่าให้พิจารณาอย่างไร จึจจะเห็นว่า อ้าว, ม้นไม่ใช่ตัวกน มีแเต่กรรปรุงแต่งของ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธากุมม ธาตุอากาส ธาตุวิมญาณ หรือว่าธาตุุูป ธาตุเวทนา ธาตุสัญฆา ธาตุสังขาร ธาตุวิญฆาณ เป็นต้นแล้ว กีเลยเบ็นเรืองสูงสุดในพุทธศาสนาไป.

เดี่ยวน้้ผมก็จะกำลังทำผิคก์ได้ คือทำผิคตรงที่ว่า เอาเรื่องสูงสุดมาพุขเบ็น เรื่องเบื้องต้น แณะพูคแก่พวกกุณที่กำลังจะเริ่มการศึกษาอย่างน้้; แต่ผมกีไม่ทราบว่า จะทำอย่างไร เพราเรื่องมันเนื่องกัน แยกกันไม่ออก. คุณจะทราบหรีอไม่ทราบก็ตามใจ ตามข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ได้มีตัวคน ; แต่เดี่ยวนุ้คุณก็มีความรู้สีกอย่างกนธรรมคาสามัญ กีว่ามีตัวตน กีต้องสอนกันต่อไปว่า ให้รักตน ให้พยายามช่วยตน ถอนตน เหมือนกับ

๔6しゃ.
โมกขธรรมประยุต์ ที่หมายมันบ้นมือไว้ : จะเล่าเรียน จะประสบความส่าเร็จในการเรียน ในการงาน ในการเบ็นพลเมืองที่จีของปประเทศชาติ. แต่ถ้ามันเบ็นทุกร์เพราเหตุนนละก็ รีบสนใจ เรื่องนี้ : สนใจเรื่องที่มีหมายมันเบ็นต้วศน, แล้วกรีบีีอเอาประโยชน์ให้ไต้ ตรงที่ว่า ถ้าาตมมีตัวขนอยู่ กีช่วยตัวตนให้ได้เสียก่อน.

เดี่งวนน้้ อยากจะไปช่วยพวกชนกรรมาชีพกันใช่ไหม ? ช่วยตัวตนได้หรีอยังร
ลัทธิที่มันทำให้ถกิกแบ่งแยกเบ็นนายทุน เบ็นชนกรรมาชีพอะไรนี่ ก็กูเอาเถอะ มันก็คือ เรื่องต้วศนท้งตุ้น แล้วเราย้งไม่รู่ว่าเราอยุ่ที่ไหนสักที; เรามีจุตยนอยู่ตรงไหนก์ไม่รู้, ตัวตนบองเรา เราก์ไม่รู้จัก ตังแก้บ๋ญหาของตวก็์ไม่ได้, แล้วก็จะไปช่วยผู้อื่น มันก็ เบ็นเรื่องน่าหวัว พอๆ กันกับที่พุดว่า คนหนุ่มพวกน้นขาจะไปตามหาผู้หญิง ไม่ตามหา กัวเองให้พบเสียก่อน.

ขอให้หมจบ้มหาสำหรับจะทะเละกันในเรืองนี้สสยที่าว่า ถ้า พูคอย่างทิฏฐิธัมมกโวหาร ตัวตนมี ; แต่พูคอย่างลัมปราติกโวหาร ตัวตนไม่มี ให้รู้จักเสียท้งสอง อย่าง. นี่เบ็นการประยุกต์ลัทธิคำสอนเรื่องอัตตา เรื่องอนัตตา อ่างดีที่สุดอยุ่ที่ตรงนี้. วนน้้ก็กล่าวไว้เพียงหลักใหญ่ๆ ที่เ็็นใจความลำกัญ ซึ่งมีอยุ่อย่างน้้ รายณะเอียคปลีกย่อย น้นมีอีกมาก ไปติกตามศึกษา แล้วจะค่อย ๆเข้าใข่งข้้นไปตามลำกับ.

เวลาสำหรับพูดหมคแล้ว เหลีออยุ่เบ็นเวถาสำหรับถาม ฉะน้นถ้าใกรมีความ สงตับจะถามอะไรก็ถามได้ ในขอบเขตของประเด็นที่ว่า ตัวกนหรือมิใช่ตัวตน.

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) ที่อาจารย์บอกว่า กหที่ละตัวกนไก้ขชช่วยเหลือสังคม ไม่เห์นแก่คัว เห็น แก่ประโยชน์ของคนอื่น แล้วจะเอาอะไรมาวัดว่า คนที่กระทำตัวเพื่อเห็นประโยชน์แก่สังกม ไม่มี ตัวกน อย่างงร่นพวกที่ไปช่วยเหลือชนบท ไปช่วยเหลืออะไร่ออะไไร ทำเพื่อกนอื่นทุกอย่าง แล้าราจะบอกได้อย่างไรว่า เขายังมีตัวกนอยู่ ที่อาจาร์่ว่ามีตัวกน.

Glw










































 ตาวขนยีขมันในคาวามคี.
 ไต้มากที่สุด













 น้นกีกัวตนนบบ่เร่า．








बbை
โมกขรรรม/รงยุดต์
ถ้าตนมันไม่มีแล้ว ตนก์ไม่ไก้้กูกคู้หญิงต้ม ; เพราะคนหนุ่มเหล่านนเขาโกรธจัคว่า ผู้หญิงต้มเฉาของไป. นี่เพราะเขรู้ฮูปมมาว่าโดยเน้อแท้เขาก์ไม่มีตน หรีอเห์นว่าของที่ ผู้หญิงจโมยไปน้นม้นก์ไม่มีสาระะะไร ไม่ไช่ของศนอะไร ก็พบความจริง ความคี ความ ไม่มีทุกข์อะไรกว่า แล้ววริงด้วย แต่มันมีความหมายเบ็นไม่มีตัวตน.

มาหาตน กันเถอะ แล้ว็์จะพบว่า โดยแท้ริงนน้นตนมิได้มี มันมีเต่ ตนโดยสมมติอย่างที่ามมาแล้ว ก์ได้พบ "ตนสมมต"; ว่าแบ็นอย่างไร; เมื่อก่อนน้้
 จै้นมา. เดี่ยวนี้ก็พบๆนชนิดน้ เห็นโดยประจักษ์ชัดเลยว่า มันแบ็นตนที่สมมติโดย ไม่รู้สีกว่า สมมติค้วยอวิชชา; เมื่อพบตนอ้นน้้แล้ว้ก็พบอันที่ ๒ ว่าโคยแท้จริงแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่ควรจะเรียกว่าตน. นี่จึสสรบความว่า หาตนไป หาไปๆ จนพบว่า อ้าว, โกยที่แท้นนม้นไม่มึๆน นี่คีอผู้รู้ความจริงของสึ่งทั้งปวง.

คนหนุ่มหมู่นนกำลังหลงอยู่ค้วยตัวตน หรีอของตน เจ็บแค้นอยู่ว้วยการที่ ตัวตนม้นถูกหลอกถูกลวง น้นจึงมีความทุกข์ เบ็นผู้มีความทุกฐ์ ถ้าความรู้สึกอย่างนน ย้งอยู่ม้นกีมีความทุกฐ์ คือเคินก้าวหน้าไปเรื่อย ไหลไปไม่มีทีสนสุต พอมาเห็น อ้าว, ว่า นี้ไม่มี ไม่มือะไร ไม่มีอะไรเบ็นสาระจริง แล้วกก็บวร แล้วกกุถุกส่งไปธั้สอนลิทธินี้ท่อไป. ตามเรื่องราวบ็นอย่างน้น เลยกลายเบ็นการได้สึ่งที่จริงที่ดี ที่ควรจะได้ ที่มีประโยชน์ ใหญ่หลวงแก่ทนเอง และแก่เพื่อนมนุษย์.

ขอให้ถือว่า คำพูกประโยคน้เบ็นส้มปรายิกโวหารอีกเหมือนก้น คือกำพูก ประโยคที่วา "หาตนจนพบว่าตนไม่ม่" นี่มนนเบึนคำพูคแบบสัมปรายิกโวหาร; ถ้าเบ็น ทิฎฐธัมมิกโวทาร ก็พบตนอะไรที่คีกว่า ที่วไได้ไปสวรรค์ได้ไปอะไร กีกว่าผู้หญิง อย่างนี้ ก็ได้ แต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเพียงเท่าน้น ท่านไม่ตรัสในรูปน้น.
(ถาม) นิพพานโดยมีตัวทนนี่ หมายความว่าอย่างไร? แล้วกอีอีกรเแีหนึ่งที่ท่าน อาจารย์บอกว่า การที่ไม่มีตัวกน แต่มีการสลายเบ็นธาตุดิน น้ำ ลม หรือไฟ นื้จะไม่เบ็นการ แสดงว่า เราศึวว่าธาตุเหล่านีมีตัวตนหรือเปล่า?
(ตอบ) ถ้าจะไปก้นใหญ่แล้ว. นิพพานนนจะมีคนพวกอื่นต่างหากเขาถีอว่า น้นแหละต้วตนไปเข้าถึงนิพพาน แล้วก็อยุ่กับนิพพานนนนิรันดรไปเลย นนเบ็นตัวตน; แต่พุทธศาสนา ไม่ได้สอนอย่างนน. นิพพานคือภาวะอันหนึ่ง ที่ไม่มีความทุกบ์เลย จะมาปรากฏแก่จิต เมื่อจิตนนหมดความยืดนนถือมน้นว่ามตวัตน ในสิ่งใดก็ตาม. นิพพานขนิดที่เบ็นตัวตนหรือม่ตัวตนน้้นเอาไว้ให้พวกอื่นเขา; แต่พวกพุทธบริษททเราน้ นิพพานคือดับเย็นสนิท แห่งความยีดมันถือมันว่ามีตัวตน ไม่ทุกข์ไม่ร้อน เพราะตัวศน อีกต่อไป นี้เรียกว่านิพพาน.
แล้วที่ว่าคน มนุษย์์้ไม่มีตัวตน กิคือเดี่ยวนั้น เบ็นเครื่องจักรอะไร อันหนึ่ง ที่ประหลาดที่สุด ประกอบข้นมาค้วยธาตุหหาย ๆ ธาตุ แล้วแต่จะเล็งถึงธาตุ หมวดที่มีชื่อว่าอะไร เช่นธาตุ \(๖\) มีชี่อว่า คิน น้ำลม ไฟ อากาส วิญญาณน้้ะธาตุประกอบ กันอยู่ ออกมาเบ็นรูปเบ็นร่างมีความรู้สึกคิดนีก มีความอะไรต่าง ๆ ได้. หรือเขากล่าวอีก อย่างหนึ่งว่า มีธาตุ ๔ ธาตุ เบ็น ธาตุรูป ธาตุเวทนา ธาตุสัญญา ธาตุสังขาร ธาตุ วิญญาณ นี้ก์มี ; ให้เห็นว่าเบ็นกลุ่มของธาตุ ประกอบอยุ่ด้วยธาตุ เมื่อมีเหตุบั้จัยอะไร เหมาะสมแล้วมันก็ประกอบกันอยุ่ได้ แล้วก็ทำหน้าที่อย่างนนได้ เช่นรู้สึกคิดนึกได้ กินได้ อาบได้ ถ่ายได้ อะไรได้ ให้เห็นว่าเบ็นเพียงธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ของธาศุหลาย ๆ ธาๆุ ที่มันจะต้องมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างนัน.

ตอนน้้มม่เห็นว่าส่วนไหน หรือธาตุอันไหน จะเบ็นตัวตนของเราได้ เพราะ มันเบ็นส้กว่าธาตุตามธรรมชาติ แล้วมันเบ็นไปตามเหตุตามบัจจัยของมันเอง. ตัวตนน้ มีเพียงสมมติ เหมือนก้บว่าเราสมมติว่าเรือนหลังหนึ่ง รถยนต์ค้นหนึ่ง เรือบินลำหนึ่ง มันเบ็นเรื่องสมมติให้แก่กลุ่มของส่วนต่างๆ ที่ม้นบระกอบกันเข้าเบ็นสึ่งนน; แม้รถยนต์
























สามัญทัวไป. ฉะนน อย่าได้ถือว่า แม้แต่การออกบวชนี้ เบ็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัว, หรือว่าแม้ว่าการเบ็นพระอรห้นต์นน้น เบ็นการหลีกออกไปหาความสุขส่วนต้ว เจตนารมณ์ อันแท้จริงไม่เบ็นอย่างนน.
 ทำได้ แต่าูมีน้อยเหลือเกิน พระอรห้นต์ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับใครในปรรวิตกก็มนนอยมาก หเทำยยาก : เพราะว่าการเบ็นอยู่ของท่าน เพียงแต่เที่ยวเดินให้คนเห็นเท่าน้น มันก็ เบ็นประโยชน์เสียแล้ว : เบ็นต้วอย่างที่ดี คือเบ็นบุคคลที่แสกงความไม่มีความทุกข์เยย อยุ่ที่เน้้อที่ต้วไปทุกกระเบียคน้้ว เพียงแต่คนเห์นเข้าม้นก็มีประโยชน์ เขาสนใจ ไต่ถาม ติดตามเอาอยาง. แต่แล้ว่านก์ไม่ทำเพียงเท่านน ท่านก์ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ เหมือนกัน แม้เรื่องเจ็บไข้ได้บ่ววยก์ยงช่วยยได้; ไม่ต้องมีบีบูหาในข้อนี้.
(ถาม) คนเรททุกคนที่อยู่ไนสังมมุุกวนน้น้ เวสาที่จะทำอะไรมักจะมีเรงจูงใจที่ ให้ทำอะไรทุกคนไป ซึ่งแรงจูงใจอันน้น ส่วนมากเบ็นแรงจูงงใจที่มาจากกน ที่ว่าจะให้กนดี ทนมีเกียรทิ มีชี่อเสียง มีกิน มีให้ พีอยู่ดัวยกนท้้นนน ; เพราะฉะน้น คนที่จะคคคทำเพื่อสังงม กัเหมือนกัน ก็ถ้ามองอึกแง่หนึ่งเขาก์เพื่อคนเอง เพราะว่า ถ้าเราทำเพื่อสังคม สังคมกกี้น สังคม
 ๆนทงนน.
 จูงอะไรี่ว่าให้ห่านทำความดี คือว่าทำพื่ออย่างโน้น เพื่ออย่างน้ เพื่ออะไร, หรือว่า























 ไม่ได้นี่คแรา.

(ถาม) บูญหาเมื่อกที้างอย่ คือว่าความคิตนเบูนตัวช้ห้หห้นว่า เราจะทำพถติกรรมอะไรต่อไปในข้างหน้า การที่หถายคนนม่ศาศึษาธรรมะ กเพือจะตองการหลูพมนเพอต้วเอง


 ตัวตนอยูแล้ว ไม่ทราบว่าความคิดอ้นน่ จะถูกหรูออย่างไรผมไม่ทราบ?


















ที่ามาสวนโมกฮ์ มาเจอะกันเข้กับคำสอนที่ว่าไม่มีตัวตน นนเห็นจะไม่ถูก ละมัง ทุกคนเบ็นพยานได้ เมี่อตเกี้ผมพูคว่าอะไร ผมพูคว่าพุทธศาสนานิสอนเรื้อง มีทัวตนหรือไม่มีต้วตน; ก์ได้พูคถึงเรื่องต้วตน ซึ่งจะต้องมีอยุ่สำหรับคนธรรมจาสามัญ ให้วักๆนคือว่าช่วยให้มนดด้ื้น ๆ นี้ในผ่ายที่มีตัวตน กีต้องการจะปรับปรุงให้มนนเบ็น ตัวตนที่ไม่เป็นอันตรายนัน มิฉะน้นแล้ว มันจะตกไปในผ่ายที่เบ็นอันตราย คือมีกิเลส มากเกินไป. นี่กีปรับปรุงใใ้เบ็นตัวตนที่มีกิเสสน้อยลง มีสติบัญぬามากข้น แต่ยังเบ็น ตัวศนฮยุ่นนแนละ.

การมาที่นี่ ก็มาเพื่อหาโอกาสพ้งคำแนเนำสังสอนของพระพุทะเจ้า. ที่เอา มาพูดให้้้้ ว่าเราจงรู้ความจริงในข้อน้้อ่างนี้ แล้วเราทำอย่างน้้ แล้วเราก็จะควบคุม ตัวตนส่วนเกินได้ เหลืออยู่แต่ส่วนที่พอดี ไม่ทำให้เบ็นบัญหยยุ่งยาก ให้เล่าเร็ยนไปได้ อย่างสะดวกดาย มีความสุขในการเรียน ไปตามแนวที่มนไม่มากไม่น้อย. ส่วนข้อที่ว่า จะฮึคฮัดมุ่งจะเอกกันตต็มที่คววยตัวศนนน กีทำเบ็นอยุ่แล้วนี่ ทำเองงยุ่แล้ว ทำบ็็นอยุ่แล้ว ไม่ต้องมีใครสอน; ถ้าชอบอย่างนนก์ได้หมือนกันแหละ ลองกูก็เล้วกน้น. พร้อมๆ กันนนให้สังเกตตู่ให้คี ๆ ว่ามันเบ็นอย่างไรบ้าง มันจะทรมานตนมากเกินไปละมัง มันจะ เผาณนมากเกินไป มันจะทำให้ฮีดฮัดมากเกินไป; พอผิคหวังหน่อยก้ร้องไห้บ้าง ม่า ตัวตายบ้าง ม่าเพื่อนตายบ้าง ตัวตนที่เบ็นส่วนเกิน มันเบ็นอย่างนนน.
 คีอเหตุการณ์ที่มันปรากฏออกมา หรือว่าที่มาอยู่ในหน้าหน้งสือพิมพ์อะไรน้ มันพิสุจนน. เดี่ยวน้้มันมีทัวศนที่เกินมาก ที่ฮิคตัดมาก ที่ไวมาก; เพราะนะนนคคนหนุ่มสาวจิงม่า กันในล้กษณะที่แต่ก่อนเขาไม่ม่ากันหรอก. เขาหัวเราะเยาะได้ในเรื่องอย่างที่คนเดี่ยวน้ ม่ากัน, สมัยบู่ ย่า ตา ยาย เขาหัวเราะเย่าไไ้ สมัยที่หญิงสาวม่าตัวตายน้ สมัยก่อน เขาหัวเราะเยะไได้, ที่คนหนุ่มม่าต้วตายน้นแหละ สม่ยก่อนก์เป็นคนหนุ่มที่หัวเราะยาะได้; คนหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่อาจจะหัวเราะเยาะได้ เพราะไปหลงตัวตนในส่วนเกินมากเกินไป

นะนน้นธรรมะอาจจะช่วยได้ในข้อน ม มาที่นี่ก็จะพูดก้นถึงเรื่องน้ เร่องส่วนน้ไปควบคุม ตัวตนเสียใหม่ให้ดี.

 ร




 หรีอสังคมหรีอว่าทิฏฐรัมมิกโวหาร เปาก็เอาความรู้สึกหรือความรู้ของส้งคมนนนแหละเบีน หลัก. ที่นื้คนม่าเขาเอาความรู้ข้ข้อท็จจริงของเขาเจงเบ็นหล้ก; ถ้าเราบริสุทธ์ใคนะ คือเงรู้ว่าคนน้้ไม่ใช่ภิกษุแล้า ไช่ไหมง คือว่าเาม่าคน เขาไม่ได้ม่าภิกษุ เพราะฉะนน เขกกฑฑ้องรู้ว่าคนน้้มม่มีความเบ็นภิกษุ เพราะะนน้นเาก์ถีอเบ็นว่า เขาม่าอันธพาลอะไร กนหนึ่ง มันก็คนละเรืองชิอย่างนน. คนนนเขาอาความรุ้สีกที่เกิดมาจากความรู้กกคจิงๆ ของเขาเบ็นหลัก ฉ ฉนนนผลที่กิคขข้นแก่จิๆใจของเขามันกเต่างกัน. ส่่วนส้งคมเขาไม่รู้



ที้จจพุดใน้มันเกินธรรมกาไปบ้าง : คนที่ไปม่าเขา เขาก์คิคว่าเขาทำถูก เขากลายเบ็นได้บุมไปเพราเขาทำกุก. ทีนส้สังมกโ์พลอยได้บุฯม คือพลอยเสียยดค้วยการ ที่มีคนถูกม่า ก็เลยได้บุดกันท้งสองผ่าย.
เอ้า, ต้องมี่ดโรงเรียน เวถหมดแล้ว ไว้พูดกันวันหลังอีก.

\title{
โมกขธรรมมประยุกต์ \\ - 田旬 -
}


\section*{โลกธิรม}
\[
\begin{aligned}
& \text { เมีนคร้งที่ จ่ แล้ว }
\end{aligned}
\]



สำหรับผู้้้าใหม่ก็กอออ่าได้ตืมเสียว่า เรากำลังพูตเรื่องโมกขธรรมน เปืนซุตๆ อยู่ ฉะนันน จึงต้องพูตติตต่อกันไป, แล้วกโููดในลักษแะที่ว่า จะเคว
 ประจำว้นไต้อย่างไร.

\title{
ให้ศึกษาธรรมะขั้นสูงก์เพื่อใช้ได้ทั้ง ศีล สมาธิ บัอญา
}









 ของหนกี่ม.












พวกกุดมะเห์นได้ว่า มันจําบ็นอ่างยี่ง ที่จทต้องท่าความเร้าใจกันให้อน้้:
























\title{
 ข้อน่อาจจะสรุปความไดว่า เมื่อ จิตว่างจากความธุดมนถูมนนแล้ว เบ่ง
}
 เบึนจิตที่มีสมรรถภาพที่ทำอะไรได้ตั้งแต่ต้นจนปลาย, แถ้วก็ยงมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งว่า เราจะไมมความทกช์ยลย ตางแต่ต้นจนปลาย แม้ว่าเราจะต้องทำสองอย่างพร้อม ๆ กันไป. สองอย่างในที่นกคตือ ศึกษาเล่าเรียน หรือประกอบอาชีพ หร็ออะไรก็ฑาม ตามความจำเบ็นที่จะต้องอยู่ในโลก ในส่วนร่างกายนี่ ก็เรียกว่าเบ็นอย่างหนึ่ง หรือหน้าที่ อนหนึ่ง ; ส่วนอีกอย่างหนึ่งนก็คื่าว่า เราจะต้องมธรรมะ ที่าให้เราไมต้อง เบึนทุมข ไม่รูสกเบ์นทกข์เพราะเหตุนน ๆ; หร่อจะเรียกไปเสียอีกอย่างหนึ่งว่า เรา ต้องการจะศึกษาธรรมะ พร้อมกันไปจ้วยกับการทำหน้าท่่อย่างซาวโถก คือทำอาชีพ.













คนแก่ๆ ก็จะอิจฉาเด็กๆ ริษยาเด็กๆ ว่าเด็กนี้จะเอามากเกินไปแลล้ว. ม้นไม่ใช่อย่าง นนหหรอก อย่าไปคิดกันอย่างนัน; ให้ได้ดีที่สดเท่าที่เราจะทำได้ก็แล้วกัน ในข้อที่ว่า จะก้าวหน้าไปเรื่อยแถะโคยเร็วที่สุด แล้วโคยไม่ต้องมีความทุกข์ด้วย คือไม่มีความผิค พลาคต้วย. นี่ถ้าต้องการอย่างนิกนนจริงๆ แล้ว ดวามรู้เรื่องไม่ยคมม้นกือม้น นันแหละ
 สถานะของศน.

เด็กๆ ก็ไม่จำเบ็นจะต้องเบ็นทุกข์ร้องไห้ เพราะสอบไล่ฑก, แล้ว็จจะไม่เกิด เด็กๆประเภทที่พคบื้นเข้าขุ่ครุ ว่าน้ถ้าลงกะแนนให้กูตอบตก แล้ยิงเลย ; นี่เขาว่า เบ็นเรื่องจริง แล้วกีมีหหายแห่ง. เด็กๆเดี่ยวนี้เบ็นถึงงนาคนี้แล้ว ไม่ใช่นิยาย; เด็กชนิดน้้ไม่น่าจะมี. ที่มีเพราว่าเเาไไปยีกถีอมากเเินไป เมื่อตัวไม่มือะไรดีจะต้องสอบ ตก เเาก็ไม่ยอมตก. ตามที่เขายืนย้นได้น้้ มีมากกว่า \(๔-๔\) รายที่มีอย่างนี้ นี่เบ็น ของใหม่ ของแปลก ของเพึ่งมี คียความยีคมันที่สูงเกินไป. อีกทางหนึ่งก์ไปร้องไห้ ร้องห่มเสียใจ จะกระโดคน้ำตายกีมี เพราะ่าเด็กเขากำลังม่่งมั้นมากเกินไปไใการเรียน ด้วยการเห็นแก่กน พอสอบไล่ตกก็ละอยย มีความยีดมันมากเกินไป่ อยากม่าตัวตาย ; ตำรวจคยช่ายเด็กชนิดนี้ที่สะพานพุทธ ๆ ของโรงเรียนแห่งหนึ่งบีละกน ะศ คน นี้กีเบ็น เรื่องจริงไม่ใช่เร่เองนิยาย.
 แส้วกก็จะม่าตัวตาย กระโดคน้าตาย หรือจะม่าคนอื่นตาย มันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ เสียแล้ว. นี่ต้วอย่างมีอีกมากมาย แค่เอามาเล่าให้พ้งบ้าง พอเบ็นคครื่องแสคงให้วุว่า ม้นจำเบ็นแล้ว ที่มนุษยยู้มีมมันสมองฉลาคปราคเปรื่องอย่างสม้ยนี้ จะท้องมีความรู้อีก


ก่อนน้เขาไม่อีคมันถีอมันกกินไป่ เพราะเขาฉลาดน้อย เดี่ยวน้ม้นฉลากมาก ถูกอบรมทางอี่นให้ฉลาคมาก; ฉะน้นความยืคม้นถีอมัน มันก็รุนแรงหรือแหลมกมมาก

จึงมีการกระทำที่ไม่น่าดูมากข้น. แม้การประกอบอาชญากรรมของอันธพาลต่าง ๆ ตาม ถนนหนทางทั้วไปทั้งโลก เนื่องด้วยทางเพศเบ็นส่วนใหญ่น้ ก็มาจากความยึดมัน ถีอมันน้้ท้า ถือมนนทงนน.

น่าจะมองเห็นกันเสียบ้าง ว่าเรื่องความไม่ติดมันถือมนน้ี้ เบ็นเรื่อง ที่ควรศึกษา ก้นแล้ว, มันถึงยุคถึงสมัยที่ว่า กนเราควรจะศึกษาเรื่องนี้กันแล้ว. อย่า ได้ไปคิดในทำนองที่กลับกันอยู่ ว่ายุคนี้สมัยนี้ ต้องพูดกันแต่เรื่องความเจริญก้าวหน้า ทางวัตถุ ทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง ทางอะไรก็สุดแท้ ให้ม้นก้าวหน้ากันตะพึดไป; แล้วมันถูกครึ่งเดียว. ยุคนี้เบ็นยุกที่แข่งขันก้นมาก เพราะต้องการก้าวหน้ากันมาก; แต่พร้อมกันนนก็ อย่าได้ทำลาตต้วเอง ค้วย จึงต้องมีความรู้เรื่องธรรมะในขนนสูงนี เพื่มบี้น อีกส่วนหนึ่ง อย่างที่เรียกว่าจำเบ็นทีเดียว จำเบ็นยึ่งกว่าสึ่งที่แล้ว ๆ มา.

ผมมองเห็นอย่างน้ แล้วจึงได้เริ่มพุดเรื่องที่เขาเรียกกันว่า โลกุตตระ แก่ นักเรียน นักศีกษาเรื่อย ๆ มา หลายบีแลล้ว. เมื่อสัก ๒๐ บีมาแล้ว ก็ได้เริ่มพูๆ แก่บกกล ชันที่จะได้รับการแต่งทั้งเบ็นผู้พิพากษา ไม่ใช่เด็กแล้ว อย่างนันกียังถุกติ ถูกตำหนิ ถูกเยาะเย้ย โดยบุกกลบางพวกว่าเอาเรื่องโลกุตตระมาสอนผู้พิพากษา ซึ่งม้น ไม่เกี่ยวกันเลย ; เขาว่าอย่างน แน่เรามันกลับเห็นเบ็นอย่างอื่น ว่าอย่างน้อยที่สุด ผู้พิพากษาก็ควรจะบังคับกิเลสได้ ไม่มีอคติ, อคตินนมันมาจากการย่ดมันถือมันมาก เกินไปเหมือนกัน อย่างนี้เบ็นก้น กีได้พุๆมาเรื่อย ๆ จนกระทั้งวันนี้.

วันน้กำลังจะพูคเรื่องโลกชรรม ให้ทุกคนรู้จักให้คี แล้วเอาชนะให้ได้ -出 เทาที่ตัวเองจะเอาชนะได้ พอเหมาะสมแก่สถานะของตน หรีอแก่ว่ยของศน หรีอแก่ หน้าที่การงานของตน.

เรื่องโลกธรรม เบ็นเรื่องเกี่ยวกับ "ของตน"
ในครงที่แล้วมา พูกเรื่อง คูให้กีแล้ว้ไม่มีตวตตน แก่ความมูรสกกบองเเายังมี ตัวทน แล้ว์กำไปในล้กษณะที่จะใน้มนนถูกข้อเท็จจริง ที่ว่าตามธรรมชากิที่แท้ชิงมมนไม่มี

ตัวตน; แต่ความรุสสกกของเรามันมีตัวขนอยุ่เร่อย แล้วจะทำอย่างไร มันจึงจะกูกกัน ก้บข้อเท็จจริง ระหว่างกวามรู้สึกของเรากับธรรมชาติอันแท้จริง ซึ่งได้พูคกันไปแล้ว พอสมควรในครัทที่แล้วมา. วันนี้มันก็เบ็นเรื่องที่เน่องกัน หากแเต่ว่าเขยบออกมา เบ็น เรื่องที่เกี่ยวกับของตนด้วย. เมื่อวานเบ็นเรื่อง "ตัวกู" มากไป, วันน้เบ็นเรื่อง "ของกู" โคยทรง.

ที่เรียกว่าโลกธรรม นี้บางคนอาจจะษังไม่ทราบ โลกธรรมกีกแปลว่า สิ่งที่ จะต้องมีอย่เบื้ธธรรมดาในโลก ไม่วิเศษวิโสอะไร คือจะต้องมีตามธรรมตาในโลก อย่าง "ไม่วิเศษว่โสอะไร"; พิ่งคูให้ดีๆ. แต่เราก็จะให้ความหมายคุณค่าแก่มันอย่าง วิเศษ กระทังในทางบวกและทางลบ : ทางบวกก์รักมาก พอใจมาก, ทางลบก็เสียใจมาก จะม่าตัวตาย. สึ่งที่เรียกว่าโลกธรรม หรือที่จะต้องมีอยุ่เบ็นธรรมดาสามัญในโลกน้น เขาจัดไว้ ๔ คู่ คือ : การได้ลาภ และ กรรไม่ได้ลาภ คือ การได้ กับ การเสีย นันเอง คู่หนึ่ง, แล้วก็การได้เก็ยรติ กับการไม่ได้เกียรติ หรีอมียศ กับไม่มียศ นันเอง คู่หนึ่ง, แล้วโกการได้สรรเสริญ กับการได้นินทา คู่หนึ่ง, การได้สุข กับการ ได้ทุคข์ อีกคู่หนึ่ง, เลยเบ็น ๔ คู่.

พิจารณากูให้ดีค้วยกันทุก ๆ คน ว่ามันมีความหมายกี่มากน้อย มันมีค่า กี่มากน้อย สำหรัเเราโดยเฉพางก์ได้. การได้สั่งที่เราต้องการ กับการไม่ได้สั่งที่เรา ต้องการ นื้มันมีความหมายแก่เรากึ่มากน้อย ?

คู่ที่ อ. การไก้ตามต้ลงการ ทำให้เราลิงโลกลืหตัวเบ็นบขาเบ็นหลัง และทำอะไรอย่างไม่น่าดู่ตอไปอีก จนกระทังเบ็นความทุกช์ชนิดที่ไม่รู่สีกตัว. ที้น่ ส่วน ไม่ได้ การไม่ได้ มันก์เบ็นทกก์แบบหนึ่งเหลือประมาณ กี ขบกักเลาโดยตรง เผาลน เอาโคยกรง; มันก์เบ็นทุกช์เท่ากัน แ่่มันคนละแบบ.

คู่ท่ ๒. ไก้ยศ กับเลื่อมยศ หรือได้กกียรติกับเสีเกียรตึน้้ เกือบจะไม่ต้อง อธิบายแล้ว; เพราะเกิคมาจนโโเท่าน้้ มีกรศคกษาในรรกับมหาวิทยาลัยยย่างนี้ กีก่อย









 มัเงถี่กี่มกนน้อร ,




\title{
"โลกธรรม" ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย; ทำความเสื่อมเสียแก่จิตได้มาก
}














 มัน ต่งทำใ้เลื่มมเสียในทางจิศใด ทางงิญฆาน ไกถออกไป ไกฉออกไป สิบท่อ กันไปอีกหตทยเร่อง.



 พิจรรแทู่ไปไเฉมะะุ่ :-





 เบีนส้งของเบ์นอะไรต่าง ๆ หรือเนึ่องต้วยสูงของ, ยศนเบ็นนามธรรม เกี่ยวกับ
 อาจจะไม่เห็นว่าเบ่นลาภ และจะห้วเราะเอา. สำหรับผูใหญ่จะต้องเบ์นอย่างโน้น อย่างโน้น ; พวกลูกเต็ก ๆ ได้รับคำยกยอสักคำหน่ง ก็ดีไจลิงโลด แต่ถ้าไปยกยอผู้หญ่ อย่างนน มันก็ไม่เห็นเบ็นยกยอ หรือเบีนเกียรติอะไร มันคนละระดับอย่างน. ฉะนน
 ยังมีส่วนที่อยากจะได้ ยงมีส่วนที่อยากให้เขายกย่องสรรเสริฏอยู่นนเอง ; ทำให้เรา ดูก จับเช่ค หรือว่า เชิตตวเองอยู่โดรไม่รสถกต้ว มีความทกข์ความสุขข้นๆ กง ๆ ค้วย, แล้วทำถายคุณธรรมอันสูงสุต ที่จะเจริษงอกงามไปไนอนาคตด้วย, ถ้าชนะเสียได้จะ เบ็นอย่างไร.

เรืองนินทากับสรรเสริญ ก็ไม่ค่อยต่างกันนัก ที่จิิงมันค็เกี่ยวกับยศ หรือ เกียรติยศอย่นันแหถะ. นนทานี่ขาไม่ให้ยศ ไม่ใหเกียรติแก่เรา แต่ เขาแกล้งว่า แล้ว เกนจำเบ์น ไปด้วย. สรรเสรญนเขากยกย่องเรา แล้วก็มีส่วนที่จะเกินจำเบ็น ไปด้วย; แต่เราก็ชอบ ทังที่รูว่าเขาสรรเสรญเกินความจริง เราก็ยงชยบ. น้อยคน ที่จะคัจค้านว่านเกินความจริง เพราะมันชอบนี่ มันชอบสิ่งที่เรียกว่าสรรเสริญู.







 แค้วมีได้ทังจิงและเท็จ : สรรเสริญเท็จ นินทาเท็จ ก็มี, สรรเสริญจริง นินทาจริง

๔๘๔
มันก็มีอยู่นมือนกัน. แต่เราทนไม่ได้ท้ง ๒ อย่างเมื่อกลายเบ็นคนที่ถูกเชดอิกแบบหนึ่ง; ไม่ใช่มาจับตัวเชิด แต่เชิดด้วยทางให้ความหมาย ให้คุณค่าทางจิตใจ. เขาอาจจะเปียน บทความสรรเสิิม หรือนินทาหรืออะไรน้้ มันก็ทนอยุ่ไม่ได้ มันกีต้องกระโดดโลคเต้น : สรรเสริมก์โลเเต้นไปอย่างหนึ่ง, นินทาก์โลกเต้นไปอีกอย่างหนึ่ง, อยุ่นึ่งไม่ได้. ช่วยสังเกตกูให้คีๆ อย่าทที่าลำลังพูคอยู้น้ หรือไมุ่ หรีอว่าการเอาชนะสิ่งที่เรียกว่าโกกธรรมน้้ มันจำบ็นไหมสำหรันเราเม้ที่ยงง อยุ่ในปฐมมัย ยังเบ็นชาวบ้าน

ข้อสุตท้ายที่ว่า สุบ และ ทุก์์ นี่ กล่าวไว้กว้าง \(ๆ\) ในความหมายไหนก็ได้ มัน เบ็นเรื่องหลอกลวง เหมือนกัน. ความดีไจ เสียใจ เบ็นสุข เบ็นทุกข์ เรียกว่าเบ็นความ รุรสกของจิท ที่ม้นต้องเบ็นไปตามเหตุตามบัจจัย ที่เข้ามาปรุงแต่ง; แม้แต่ความโงที่สุด มันก์ให้ความสุฯได้ พร้อมกับที่มันก์ให้คววมทุกู์ได้. ความไม่จริง มันก็กลายเป็นทุกช์ได้ คล้ากับว่ามันเบ็นความจริงเพราะเราไม้รุ้; เซ่นเราถูกหลอกให้เน็นสุฯให้คีใจ ให้เบ็นสุข นี้ก็บ็นสุฯเเียเหลือประมาณแ : หลอกว่ามีอย่างนน มีอย่างนี้, ได้เลื่อน ได้ลากอะไรอย่างนี้ ก็เบ็นสุฯ ท้้ทท่ถุกหลอก.
ความสุบ นนก็ถูกหลอก ดวามทุกบ์ ก็เหมือนกัน ลูกหลอก : ถูกหลอก ความรุริสกสุข หรีอความรุ้สึกทุกข์น้ มีได้ท้งจริงและมีได้ท้งหลอก; แ่ถ่งงอย่างไร มันก็ ไปหลอกข้นสุดท้ายอีกทีหนึ่ง แม้ที่เรียกว่าจริงแล้วนี่. ที่เราเป็นทุกข์จริงๆ มีเหกุผล
 ไปตามอำนาจบองอวิชชา ที่ไม่รูวาสึ่งเหล่านี้ ม้นต้องเบืนอย่างนี้อง, อยู่ในโลก มันต้องเบ็นอย่างน้เอง.

\section*{นิ่ขอให้ นีกให้ทันกววนทุกที่ไป "มันอย่างนี้เอง, ในโลกมันอย่างนี้เอง"}

คีอ ตามกฎเกณท์ของอิทัปข้้จจยตา, ม้นอย่างนี้เอง อย่างนี้เอง ไม่เบ็นอย่างอื่นเถย.

\section*{คนติดรส "โลกธรรม" จึงไม่รู้จักว่าเบ็นของหลอก} ที้นความที่มันจะขักกัน ก็ตรงที่วา เรามันติกในรสบองโลกธรรม ในส่วน ที่ม้นเอรคอร่อยแก่ความรู้สีก ; เช่นเรื่องได้ลาก ได้ยศ ได้สรรเสริญ แล้ว์กด้ค้ความธุข นีมันก็ติค : ติคในค่า ในความหมายของสึ่งเหล่าน้้ ยิงกกว่ายาเสพติดใดๆ. ไปคูให้ดี; เราขยะแขอยยาเสพติด ว่าติคผื้น ติกฮโโรอินอย่างนี้ ก็ๆยะแขยงกันมาก; แก่แถ้วททีการ ที่มนคิกอะไรที่ร้ายไปกว่าน้ ลึกซึงไปกว่านน มาต้งแต่อ้อนแต่ออกก์ไม่เห็น ไม่มองเห็น. เราติกในรสบ่าติบองการได้ลาภ ได้ยต ได้สรรเสริญ หรือได้ถุบ ได้ความรุ้สีกว่ากู เบ็นสุขก์แล้วกัน; เท็จหรือจริง ย้งยีนหรือไม่ย้งยีนกีไม่อยากจะรู้. นี่ระวังให้ดี; มันเบ็นของจริงหรือเบ็นของหลอก, มันเบ็นของที่จําเบ็นจะต้องมี หรีอไม่ต้องมีกีได้, ขอให้คิกุุให้ดี.

ข้อเท็จจริงนน ต้องการจะให้อยู่อย่างสมคุงยคคืออยุ่ตรงกลาง : ความรู้สิก ว่าได้ก์กำอะไรไม่ได้, ตวามรู้สีกว่าเสียก์ทำอะไรไม่ได้ คือไม่มีการได้ ไม่มีการ เสีย อยู่เรื่อยไป; เห็นเต่ว่าทุกอย่างมันเบ็นอย่างน้นเอง มันเบ็นอย่างน้นเองเท่ากัน แหละ. แท่นเราไม่อาจจะเห็นว่าเท่ากัน คึอได้กำไรกับขาจทุนน้้ เราจะไม่เห็น ไม่รู่ถึกว่า มันเท่ากันได้เลย ; เพราะเาม้นยังเบ็นคนธรรมดาอยู่ จนกว่าจเเบ็นผู้มิจิใจสูงกว่า ธรรมคาเบ็นพระอริยเจ้า โคยเฉพาะช้นสูงสุด จึงจะเห็นว่ามันเท่ากันหมด ได้หรือเสีย.


\section*{ควรผืกรู้เท่าทันความจริงกันบ้าง จะอยู่อย่างสมดุลย์ \\ } ไก้มาเกินกว่าลงทุน เท่าน้นหนอ จะรู้ถีกอย่างนี้ไ้้ด้ไหม? มันเบ็นแต่เพียงการที่ได้ กลับเข้ามา เกินกว่าทุนที่ลงไปเท่าน้นหนอ ไม่มีอะไรมากกว่านน. หรือถ้าม้น ขาคทุน กีเอ้านี่มันก็ เพีะงแต่ได้มา ไม่ถึงทุน เท่าที่ลงไปเท่าน้นหนอ; "หนอ" นี้กีอความ

หมายของคำว่ไม่สนใจอะไร ไม่มีความหมายอะไร แล้ว์ทีำต่อไปอีก เดี่ยวมันก็มี ขาดทุนกำไร ขาจทุนกำไร ไปเรื่อย \(ๆ\).

ถ้าเขา มีจิตใจปรกติ แล้วคคอย่ากล้ว มัน จะต้องมีกรณีที่ ได้กำไร นนนแหละ มากกว่ากรมีที่บาดทุน; การได้กำไรจะมีมากครังกว่าการขาดทุน แล้วคออยู่ไปได้ โดย ไม่ต้องกล้ว ว่าไม่มีอะไรจะกิน ขอให้ใจคอปรกติกีแล้ววกัน. ถ้ไได้กำไรมกาก็มีใจคอปรกติ อย่างเดิม, แล้วก็มองเห็น่ามันเบ็นเพียงแเ่ได้มาเกินทุนที่ลงไปเท่าน้นหนอ. หรือว่าใน กรณีนี้ม้นได้มไมม่ครบทุนเท่าน้นหนอ; คนชนิคนี้ไม่มีการขาคทุน มีแต่ได้เรื่อย คือมัน ได้ความฉลาทที่มีค่ามากกว่าเงินไม่กี่หมื่น กี่แสน กี่ถ้าน อะไรน้ มันเบ็นของเด็กเล่นไป. ส่วนที่เขาได้จริงคือได้ความเฉลียวฉลาคที่จะไม่อิกมั่นถือมันอะไรอย่างนี้. ฉะน้นคำไร ก็มาท่าให้เขาฉลาด บาดทุนก็หาท่าให้เบาฉลาค ; มันเบ็นการได้หมดอย่างน้้ จะดี หรือไม่คืลองกิคคู.
 โงกักกานลงไปอีก, ขาจทุนมาก็ทำให้เขาโง ดักคานลงไปอีก; เพราะเขาะะมีความ รู้สึกที่มึดมน กลักกลุ้ม รุ่มร้อนอะไรต่าง ๆ : กำไรก์โง่ ขากทุนก์โร่ คือ จมลง ไปในนรก. นีถ้าว่าเบ็นคนที่อยู่ตรงกลาง ก็ มองเห์นโลกธรรม อันน้้ แล้วไม่มีความ ยึกม่นถีอมน เลยกลาะเบ็นคนที่จะไม่เสียอะไรอีกต่อไป มีแต่ได้; แต่ว่าได้อีกแบบหนึ่ง คือไล้ลวามอยู่เหนือบ๋มมหา เหนีอกวามทุกข์ เหนืออะไรทุก ๆ อย่างนนนเอง.

น้เบ็นเรื่องได้ลาภหรือไม่ได้ลาภ ที่เรียกว่า การได้ หรือ การเสีย เราควร
 ในวัยุรุนก์มี; เราควรจะคำรงศนนยู่ในสถานะอย่างนี้ไหม ต่อสึ่งที่เราเรียกว่าได้หรือเสีย! หรือว่าพอได้มาละก์ จะหัวเราจจนปากลีกเล่ย, เสียไปก็ร้องไห้จนไม่รุ้ว่าจะเอาน้ำกาไปทำ อะไรไหว; ไปคิกุุก็แล้วกัน. ถ้ามองเห็นว่า เราควรจะปรกคิเหมือนก้นโว้ย ถะก็ท้อง

\section*{โลกธรรม}

๔๔(ળ)
ช่วยรับรองว่า ที่ผมพูตให้พวกกุณพึงนี้ ไม่ใช่เรืองบ้าบออะไรแล้ว, เอาเรื่องอยุ่เหนือ โลกมาพูตให้คนหนม่มพั้ง นี้ไม่ใช่เรื่องบ้าบออะไรแล้ว; เบ็นเรื่องที่ควรพ้ง และควรรุ้ว้ แต่เดี่ยวน้้ ตมมี่ฟันควรจะรู้ได้.

จำววล้น ๆว่า เราต้องการภาวะสมคุลย์ คือ มัชฌิมาปฏิปทา ไม่บวก ไม่ลบ ไม่ negative ไม่ positive มันอยู่ที่สมคุธ์ไม่หวันไหว แล้วกีปรรกติสุฯ.

พิจารณาให้รูจักว่า ดี - ชั่ว เบ็นเรื่องยึดมันถือมั่น นีอยากจะพูดอีกนิดหน่อยว่า จะมีวิธีมองอย่างไรจีงจะช่วยให้สมุุอย่งยง ? ก็คืออย่างที่กล่าวแล้วที่ว่า สุบนันก์อย่างน้แอง, ทุกม์มนก็อย่างนนเอง คือเบืนเรื่อง ไปตามกฎบองการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุบัจจัยอย่างนน้อง. ทีนี้กัยงมีอีกแง่หนึ่ง ที่จะมอง นี้เราจจจักเบ็น ๒ กลุ่มเสีก็แล้วกัน ธ ชนิคน้้ จักเบ็น๒ กลุ่ม : เบ็นอิฏฐารมณ์ คือ คี น่ารัก น่าพอใจ, เบ็นอนิฏรูรมมณ คือ ชั้ ไม่น่ารัก ไ่่น่าพอใจ; มีอยู่เ ๒ลุ่ม.

ต้องจูให้รู้า คีกับชัวน้้ม้นต่างกันอย่างไรเท่านนเเอง. ถ้าเห็นว่าต่างกันอย่าง พื่ากับคิน มันกีเบ็นคนธรรมคา, หรีอบางทีอาจจะธรรมคามากเกินไปกีได้ คือได้อยางใจ แล้ว้ก็พอใจ ไม่ได้อย่างใจเล้วสโโกรธ. น้เบ็นเรื่องท้นเหตุ เบ็นต้นกำเนิดของสิ่งที่ เรียกว่าาี หรือว่าชัว; ชัวในระกับความรุ้สึกธรรมคาสามัแสัต์ แล้วจะเห็นว่วมีความหมายเหลือเกิน.


ผู้เจาเขาเนะให้ดุ ให้สังเกกุุว่า : ที่ว่าดีนี้ ถ้าไม่มีมั่วมาคอยเบ็นผู้เทียบ

 น้ำหนักของช้วมันปรุงแเต่งขิ้นมา. ชัวก็เหมือนกนนอีก ถ้าไม่มีคีมาเบ็นคู่เปรียบอยู่ข้าง ๆ มันก์ไม่รุ้ว่าจะชัวอย่างไร; นี้สมมติบบฉฝต่ว่าดี พอไม่ใช่อย่างนี้ก็สมมติบัญมิต่วาชัว.

เรื่องได้เรื่องเสีย นี้ก็เหมีอนก้น มันมีกี่เทียบ ให้มันกกคความหมายแก่คำว่า "ได้" หรีอคำว่า "เสสย". เรื่อง ได้เกียรติ หรือเสียเกียรติ ก็เหมือนกัน; มันมีคู่ เทียบให้ผ่ายตรงกันข้ามเกิคมีความหมายข้้นมา. นินทา กับ กรรเสิรญ ก็เหมีอนกัน อีกแหละ เพราะม้นมีสรรเสริมเบ็นคู่เทียบ จิรรูสสกเคือคร้อน เม่อถูกนินทา; รู้ความหมาย ของนินทา เบ็นอย่าที่ว่า อนิมร่ารมณ์เสีย. สุบทุกบ์ก็เหมือนก้น ถ้าไม่มีทุกข์มา กอยเทียบข้างอยู่ สุขก์ไม่มีความหมาย ทุกข์ก็ไม่มีความหมาย ถ้ว่าสุขน้ไไม่มาคอยเทียบคู่ อยู่ข้าง ๆ.

ทีนม้นก็น่าหัวเราะไหม ที่เราไปหลงสิ่งน้น เพราะสึ่งตรงกันข้ามมันช่วยทำ ให้เกิคค่าขึ้นมา; เช่นเราทิดในความดี ถ้ถรามองเห็น ก็จะรู้ว่า อ้าว, คีนีกเพราะว่า ชัวม้นช่วยสร้งงั้นมา ให้มีควมมหมายเบ็นความดี มีชัวบบ็นคู่เทียบ ก็เลยรู้สีกว่า เรามัน หลงของปลอมเข้าไปถน้ดใจแล้ว คีอหลงของดีที่ของชัวม้นช่วยเบ็นคุ่เทียบสร้างความหมาย จึ้นมา, หรีอว่าไปหลงของชัว ที่ของดีมันช่วยเบ็นคู่เทียบ สร้างให้เกิกความหมายขึ้นมา.

ข้อน้เองเบ็นเหทุให้พระอริยเจ้ท้งหลาย มุ่งไปในทางที่จออยู่เหนือดี เหนีอชั้ อ่่าให้ค่าของดีหรือมั่วมาบีบค้นน้ำใจได้ เบ็นจิทใจอันใหม่ ที่ชัวก์ไม่มาทำอันตราย อะไรได้ กีก์ไม่มาทำอันตรายอะไรได้. พุทธบริษัทก็ควรจะรู้ข้อน้้ไ้ มิฉะน้น จะเลว กว่าคริสตียน; น้ผมเคยพูคบ่อย ๆ คัมก็ร้ไบบิลใบแรกรองคัมกรรไบเบิถนนกก็มีพูคถึง
 ร้เรืองกีู้้เรื่องช้วเข้า มนุษยก์ค้องตาย คือ ต้ลงตกอยู่ภายใต้ตวามทุกบ์ทรมาน ที่เกิลมาจากการยดอือคี - ทั่ว. พุทธบริษทก์มีสอนอย่างน้ เบ็นความสำคัญ เบ็น หลักใหญ่ในพุทธธาสนา; แก่พอจะอามาพูดให้พ้งกันบ้างนี่ เขาก็หาว่าเราเบ็นบ้า เอาเรื่องที่ไม่ควรสอนมาบอกมากล่าวแก่คนเหล่านี้ ที่ยงเเ็็ก ๆ เด็ก ๆ อยุ่ หรีอเบ็นมราวาส ครองเรือนยยู่.


\section*{ทำใจ่ให้อิอรระจาก "โลกธรรม" จะไม่ต้องเป็นทุกข์}






 หรีอฮอางนน ะ พมว่าไม่เิินไป.




 น้อยๆ ที่พธธะทำได้ เบ็นขัวอย่าง หรีอเอาษนะมันไก้.
 ประยุกต์ ให้แก่ชัชัตบระจำวันแม้ชองคนชาวบบ้าน หรีอกนหนุ่ม หรือแน้กระทังเต็กๆ



ต่าไล้เแ้าไจว่า การที่เราวะเดานนะโลกลรรม คีอสี่งทีมยยู่าคลื่อนไป



๔๕๐
โมกขธรรมประยุกต์
ทำให้หมดกำลังงาน กำลังแรง ที่จะกระตุ้นให้ทำความดี หรีอให้หนีความชั้ว แต่เบ็น การทำให้เราได้ผลในข้นสุดท้ายไปเลย.

เพราะว่าความดีมันก็มีเท่านแแหละ คือที่จะทำให้เบ็นทุกข์นี่แหละ ; ถ้าเรา ชนะความดี ก็ไม่เบึนทุกข์ หรือเราจะพยายาม เอาชนะความดี ก็เพอจะไม่เบ็นทุกข์, ถ้าเรา เบึนทาสบองความกี เรา จะต้องเบ็นทุกบ์ ชนิดใดชนิดหนึ่งอยุ่อย่างลึกซื่ที่สุด. ส่วนที่เราไม่มีความทุกข์ เราไม่เบ็นทาสของความชัว ความชัวทำอะไรไม่ได้ นี้ก็เห็นชัต อยุ่แล้ว; แต่ก็อย่าเข้าใจผิด กลายเบ็นเรื่องหวาจเสียว หวางผวา นอนไม่หลับไป เสียอีก. อย่างที่เห็นเบ็นทัวอย่างอยู่แล้วว่า เบ็นโลกเส้นประสาทกันอยู่โดยมากนน้น เพราะ ค่าของความดีก็มี, เพราะค่าของความชั่วก็มี, เมื่อยึดถือแล้วก็ต้องให้เบ็นเรื่องวิปริต แก่จิตใจได้เท่ากัน. รูเรื่องลำว่าค และ คำว่าช้วเสียให้ถูกต้อง จะได้ดำเนินไปถูกตรง ตามที่ธรรมชาติต้องการ; ละชัว เสีย แล้วก็ไม่ไปเบีนทาสของความดี แล้วก็ อยู่เหนือสง่งทง ๒ น กี่คือนิพพาน, อยู่เหนือดีเหนือชัวนน เรียกว่านิพพาน.

เวลาสำหรับพูๆหมดแล้ว ทีนี้ก็เบ็นเวลาส่าหรับถาม

\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) ท่านอาจารย์ครับ ยังมีบัญหาค้างอยู่จากเมื่อวาน อยากจะให้ท่านอาจารย์ ตอบ บ้ญหามีว่า ที่ว่าตัวตนไม่มี มีแต่ความไหลเวียนของธรรมชาต คือธาตุทั้ง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาสธาตุ วิญญาณธาตุ อยากจะถามว่า แท้ที่จริงส์งทัง \(๖\) นี้คืออะไรครับ ?
(ตอบ) สึ่งท้ง ๖ น้ได้พุดมาแล้วว่า ไม่ใช่ทัวตน และเราก็ได้เรียกว่าธาตุ. ถ้าถามว่าคืออะไร ร ก็ต้องคือธาตุ. นึ้งไม่ถู่ก ก็ต้องพูดก้นท่อไปอีกบ้าง. แต่ข้อสำคัญนน คือนี่เห็นหรือยังว่า มันไม่ใช่ตัวตน คือไม่มีความหมายที่จะเบ็นตัวตนของเรา หรือของมัน หรือของใครก็ตามใจ.

ที่เรียกว่าเบ็นธาตุนน คือเบ็นไปตามธรรมชาติ ไปตามกฏของธรรมชาติ; มีกฎธรรมชาติอันหนึ่ง ที่จะระบุลงไปตรงได้เลยว่า คือกฏเร็องอิทัปบั้จจยตา เมื่อสึ่งนี เข้ามาถึง สึ่งนี้จะต้องเกิดข้้น. เมื่อสิ่งน้เข้ามาถึงสึ่งนี้จะต้องเกิดข้นน้ มันเบ็นกฎเหมือน กับกฎวิทยาศาสตร์อย่างนน ; แม้ทางวัตถุสึ่งที่เรียกว่าธาทุ ก็คือสึ่งที่เบ็นไปในลักษณะนน มีการทรงต้วอยู่ค้วยการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ไปเอาม้นมาตรงที่มีลักษณะอย่างไร ; โคย ส่วนใหญ่ เอาคุณสมบติอันนนมาเบ็นเจ้าของชื่อ เช่นว่า ธาตุคิน ธาฑุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุอากาส ธาตุวิญญาณ.

คำว่า"ธาตุ"เบ็นเรื่องใหญ่มาก ยืดยาว พิศดารมาก เคยพูดไปแล้วโดย ละเอียดที่สุด ในการบรรยายชุดหนึ่งเรียกว่า ปรมตตลภาวธรรม ถ้าเขาพิมพ์ออกมา เมื่อไร ก็ลองอ่านๆู เบ็นการบรรยายตั้ง ๑๐ กว่าครง เรื่องธาตุ.

ทีนี้ สำหรับเคี่ยวนีกก่ว่า สึ่งที่ม้นมีตัวอยู่ ชัวครู่ๆๆ คึอไหลไป - ไหลไป ไหลไป; พวกหนึ่งมันมีลักษณะอยางหนึ่ง เขาก็เอาลักษณะนนแหละเบ็นคุณสมบิิ. เช่น ธาตุจิน คือคุณสมบิตี่รุกเน้อที่ หรือกินเนื้อที่, ธาตุน้ำคือกุณสมบิิ ที่ทำให้กาะกันอยู่ ไม่ให้แยกก้นไป, ธาตุไฟคือว่า เผา เผาให้ไหม้หรีอว่า ร้อน หรีอเผาให้ใหม้, ธาตุณม ก็คือว่า ระเหยได้ ลอยได้, อากาสธาตุกีที่ว่างสำหรับบรรจุสึ่งท่าง ๆ, เหลือแต่ วิญญาณธาตุ ที่เบ็นของแปลกประหลาต คือเบ็นธาตุอันหนึ่ง ซึ่งสามารถจะสร้างความ รุ้สกก รู้สึกได้. เบ็นสักว่าธาตุตามธรรหชาติ มีเหตุบ้จจัยปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลง ไปตามเหตุ ตามบ้้จจัย อยู่เนืองนิจ เมื่อใดมีคุณสมบตตอย่างน้นเรียกว่าธาตุนน, เมื่อใดมีคุณสมบิตตย่างนี้ เรียกว่าธาตุน้

ถ้โคยแท้จริงแล้ว้ม่อาจจะช้ว่า อะไรเบ็นธาตุอะไร มันรวมก้นอยุ่หมด โคยเฉพาะพวกรูปธาตุน้ กียังรวมกันอยุ่นนนแหละ เช่นในก้อนหินก้อนนี้นมีทีธธาตุกิน คือส่วนที่มนนินเนือที่, ธาตุน้ำคือมันมีน้ำปนอยุ่ที่ทำให้อณูเหล่านี้เกาะกันอยู่เป็นก้อนได้

๔๕冖






 มัแน็นราตุอะไรอีกอันหนึ่ง ชับช้อนม่า.









 ตามธรรมษ่ติ.





(ตอบ) นี้มนนแึนคำถามที่ใหญ่ที่สุคละ ถ้าถามว่าจะเอาชนะโถกธรรมได้ อย่างไรนี้ ก็เท่ากับถามว่าเอาชนะกิเลสได้อ่างไรเหมือนกัน. แล้วกีีมีแต่พระอรหันต์ พวกเดียวเท่านนแแหละ ที่เอาชนะโลกธรรมได้, นอกน้นก์พ่ายแพ้อยู่ หรือพ่ายแพ้อยู่าย้าง ไม่มากก็น้อย.

พอถาม่าจะเอาชนะอย่างไร; ก็เบ็นบัญหาที้งท้นไปตังแต่ของคนที่เบ็น ปุถุชนช้นต้นที่สุด ซึ่งไม่รุ่จักแม้เต่ว่าโลกรรรมคืออะไร, ไม่รู้อีกว่ามีโลกธรรม หรือ มีถี่งที่เรียกว่าโลกธรรมอยุ่าวขซ้ำไป. นึ่คอยแต่จะคีใจเม่อถุกใจ, เสียใจเม่อไม่ถูกใจ, มีแต่คอยยย่างน้้ คองวิ้นคอยลงอยู่แต่อะไรก์ไมรู้. เทาก์ไมมู้จักัโลกธรรม จนกว่า เยาจะสังเกตเห็น หรีอว่าจะได้ยินได้พ้งก่อน แล้วไปส้งเกตเหื่นทีหลังก์ได้ ว่ามันมีสึง ที่ทำให้ความรุรสสกของเราขึ้นลง ๆ อย่านนี้.

กิต้องตอบอย่างกำบีนทุบดินเท่าน้นละ ก็ทำอล่าให้อ้องคีใจหรือเสียใจ นี่มี่ท่าน้เอง. ที่เราคอยเสียใจพราะอะไร ก็มาดู กันใหม่ อย่าให้ม้นเสียใจ หรือให้เสียใจน้อยลงๆๆ, ที่เคยดีใจหลงใหล หลงรัก ก็อย่าให้ไปหลงรัก หรือหลงใหล ให้มันหลงใหลน้อยลง ๆ จนไม่หลงใหล. นีเบ็นหลัก ที่ผิดไม่ได้ จะไปบอกกันโดยรายละเอียคเฉพาะคน นี้ก์ยกก ; บอกกลาง ๆ ก็เบ็นอย่างนี้.

ให้รูรักส่งน้้ว่าม้นมีอยู่อย่างน้ ทำหน้าที่อย่างน้้ แล้วเรากูถูกมันกระทำอยู่ อยางนน้ ๆ คงจะเกิกความกล้วบ้้นมาบ้าง ความละอายข้้นมาบ้าง แล้วัก็ระวัง ระม้คระวัง
 ในคร้งที่ ต ของชุดนี้ นนนแหละจะบ็นเครื่องมือสำคัญที่สุด ของการที่จะควบคุมโลกธรรม, หรีอว่าที่เท้คีอคควบคุมจิจไไม่ให้หวันไหวไปตามโลกธรรม หรีอว่าควบคุมบ้องกันโลกธรรม ไม่ไห้มาครอบงำจิๆ. ผลมันเท่าก้น รูจักกเข็ดหลาบ รูจักเกลียค รู้จักกลัว ความ น่ากลียยคอ้นน้้ แล้วสติมินกีเร็วข้นๆๆ จนเราพอมีเติทันท่วงที; ทีนี้ความเคยชิน ชนิกนนนมันก็น้อยลง ๆๆๆ จนไม่มีเหลือ คือไม่ยินดียิินร้ย แก่โลกธรรมอีกต่อไป. ตติแผ้ว; แต่เดี่ยวน้้อามาพูงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกธรรม เอาชนะโลกธรรมให้ได้.

สรุปแล้วมีสติทันท่วงที เมี่อสี่งที่เรีกก่าโลกธรรมนนนแหละ มันจะเกิขข้้น แล้วจะย่ายี่อิท โดยเฉพาะอย่างย่ง เม่อตาเห็นรูป เม่อหูได้ยินเสียง เม่อจมุกได้กลิ่น
 หลักเดียวกันหมด; อะไรๆ ก็ตามมันต้องเข้ามาทางทวาร คือ ตา หู จมูก ลัน กาย ใจ. มีสคีที่นนให้เพียงพอ และทันแก่เวลาเท่านนอง. คำซอบที่เบ็นใจความกีมีเพียงเท่าน้.
(ถาม) อยากจะให้ท่านอาจรช์ช่วยยกกัวอย่าง ที่ท่านอาจรย์กล่าวไว้ว่า คนเบ็น โรกเส้นประสาท อาจะะเกิจจากค่าของคคามตีได้ด.
(ตอบ) เมื่อตะกี้ได้พุคว่า คนเบ็นโรคเส้นประสาทน้น ก็เพราะยืกมัน ถือม้นได้ ทังในค่าของความดี และล่าบองความชั้ว. นี้ก้ไม่มีอะไรที่น่าสงสยย เมื่อ ยีคม้นถือมั้นในความหมายบองคำว่าความกีมากไปมันก็กลัวจะไไม่ได้ดี กลัวจะเสียความดี จะไม่พอ ; ไปวากความดีไว้สูง แล้วไม่ถิง่าย มันก็เบ็นโรกเส้นประสาท ก็มีเท่าน้. ทีนี้ ไปวากค่าของความชัวไว้มากไป กีรูรสีกว่ามันเอาไม่ไหว, ถอนออกมาไม่ได้ เลยยอมเบ็น คีอยอมแพ้แก่ความชัว ทรมานใจอยุ่ค้วยความรู้สึกรบกวนแต่ว่าต้วมันช้ว มันไม่มีความดี เสียเลย ; อย่างน้กเบ็นโรกเส้นประสาทเหมีอนกัน คือมันผิคปรกติ หรือไม่สมกุล่ระหว่าง ความหมายของสส่งท้งย น้ม้นเท่าๆกัน. คีกับชัวน้มันเท่ากัน ในรูานะที่ว่ามันเบ็นคุ่เทียบ ให้แก่อีคผ่ายหนึ่งมันเกิกความหมายไิ้นมา. หลงดีหรือบ้าคี มันก์ไปอีกอย่างหนึ่ง, หลงชั้ว หรือบ้าชัว มันคีไปอีกอย่างหนึ่ง, ใช้ไม่ได้ท้ง ๓ อย่าง.

แต่ไม่ได้สอนให้เลิกทำกวามดี ไม่ได้แนะให้เลิกทำความดี เพราะราถือ


เท่านนนเอง ไม่ยึดมันถีอมันจนนอนไม่หลับ, จะได้อะไร จะมีอะไร ก็ไม่จำเบ็นจะท้อง ยึตมันถือมัน. ทำดีก็เหมือนกัน ก็ทำไปซิ จะทำไปเท่าไรก็ได้ทำไปเถอะ แต่อย่าเอา มาแบกไว้ในจิตใจ มันเบ็นของหนักเหมือนกัน เหมือนกับความชัวเหมือนกัน.

ตรงนี้ที่อธิบายยาก ที่จะให้คนหนุ่ม ๆ เข้าใจความดี ในฐานเที่ไม่ควรหลง ใหล คือยึคถือมัน; แต่ว่าให้ทำในสึ่งที่เรียกว่า ตวามคีอยู่ อย่างสุคความสามารด เรื่อยไป. เมื่อานก็ถามถึงเรื่องสิ่งกระตุ้นเตือนใจให้ทำอะไร ว่ามีอยุ่ยอย่าง คือด้วย ความยึดม้นถีอม้นด้วยอวิชชาก์ได้ แต่น้นไม่ไหว เบ็นไปเพื่อกวามทุกข์; ให้ทำไป จ้วยความกระตุ้นบองบ้มญา ของความรุ้ที่ถุกต้อง รุ้สึกผิคชอบชั้วี แล้วก์ทำไป แล้วสนุก ว่าได้ท้าในสิงที่ควรทำ กีมีความสุขได้.

นี่เราต้องทำดีด้วยเติบ๋ญญา ที่รุว่าอะไรเบ็นอะไร อะไรควรทำ อะไรไม่ ต้องทำ; ให้ถือว่า ความดีนน เบ็นเครื่องมื่อ หรีอเบ็นอุปกรณ์ หรีอเบ็นยานพาหนะ ไปลืงจุดหมายปลายทาง. ดุดหมายปลายทางอยู่ยี่ไหน? อยู่ที่ตรงหนนีอดี พ้นด์ได้; ก็น่าหวัว จี่ยานพาหนะคีอความคี ไปสู่ที่ที่เหนีอความคี ไม่ท้องขี้อะไรอีกต่อไป. เคี่ยวนี้ ไม่ได้พูคไไปท่านองให้หยุดทำความดี; เพียงแท่กลัว่ว่าจะทำความกีจ้วยความยียม้นถีอมัน เกินไป จนเบ็นทุกฐ์ แต่ก็ให้ทำความดีไปด้วยสติตัมปไัญญะ ด้วยความรู้สกกลิาชอบชัวกี
 ย่งง่้นไป - ย่งชื้นไป จนกว่าจะถึงระกับหนึ่ง ซึ่งไม้ต้องการอะไรทำนองนี้ นีเเยยกว่า อยู่เหนือคี.

อยากจะบอกลักนิดหนึ่งก์ได้ว่า แม้เดี่ยวน้้ ยังหนุ่ม ๆ อย่างนี้ ยังทำอะไรวุ่นวาย อยุ่อย่างน้้ในบางกรณี ลองทำตนให้อยู่เหนือคีดู้าง ก็่จะไม่มี่ววามทุกบ์ ไม่มีความ ลำบากไค้เหมือนกัน; มันมีความดี ที่เพื่ที่กคินอะไรอยุ่บางอย่าง นี้เราไปหลงกับมัน ไปเบ็นทาสของมัน. ลองชนะความีีเล็ก ๆ น้อย ๆ ประเภทนี้จู่อ่อน โคยเฉพาะอย่ายย่ง

๔๕る
โมกขรรรมมรระยุตต์
ก็อยากจะเบี้นห้วหน้าทีม อยากจะเบ็นหัวหน้ำุมมุม. อยากจะมีเกียรติอะไรบางอย่าง ที่ไม่ จำบ็นจะต้องทำก์ได้; ก็ละเลิกความรู้สกกประเภทนี้เสีย ก็จะเข้าใจคำว่าเราไม่เบ็นทาส ของความดีไปเสียทั้งหมด. ต่วนความดีที่เบ็นประโยชน์อ้นแท้จริง ก็ทำไป ดี น้คือ เบืนประโยชน์เก้้อกูล ทั้งแก่ตนเลงและผู้อื่น, ชั่วนนมันไม่เบ็นประโยชน์เกี้อูล ทั่งกก่ตนเองและผูอ้อน มี่เท่าน้น.

ที้นี่ เมื่อมันถึงข้นที่ว่า ไม่ต้องการได้ประโยชน์แล้ว จิตมันก็สลัคไปหมด แม้แต่ส่สทท่เรียกว่าความดี ม้นก็สบายแล้วมีความสุข แบบอื่นไม่ใช่ความสุข. อย่างโลก ธรรม ความสุทท่่พูคถึงในโลกธรรมน้ เบ็นความสุขที่นี่อยู่อย่างในโลก ๆ อย่างเบ็นไป ค้วยอำนาขของอวิชฯา; ถ้าวาหมจโลกธรรมแล้ว อยู่เหนือโลกธรรมแล้ว ก็มีความสุข หรีอความรู้สึกอะไร ที่มนนุุ้สึกเบ็นสุฯ เกิดงื้นมาอีก มันไม่ใช่พวกน้แล้ว มันเบ็น ความสุ๊ประเภทอี่น. มันเหลืออยุ่เท่ว่า สุมเวทนาที่จะเกิงขึ้นจากภาวะอันน้้ หรือความ รู้สึกอ้นน้้ ซึ่งเบ็นสุขเวทนา ที่เบึนไปตามเหทุตามบั่จัยของเวทนา. พระอรหนันต์กีมี เวทนา แท่ท่านไม่ร้อนเพราะํํานาจของเวทนา.
(ถาม) บัญหามีว่า ถ้าทำความั้วเม้ว ไม่ยึคมันจะได้หรือไม่ใ
(ตอบ) ถ้าทำความชั้วแล้วไม่ยี่คม้น มันเบ็นคำถามที่มี่นัญหามาก คือแยก ไค้เบ็น ๒ แพร่ง \(m\) แพร่ง.

เอาทีเเรกก่อน ว่าตามธรรมคาสามัญ คนมีความยิดมันถีอมัน แล้ว้ไปย่กมัน ถีอมั้นอะไรเข้า แล้วกทำความชัว หร์อไปยึคมันความชัวนน ว่าจะเบ็นประโยชน์
 ความชัวเพราะความย่กมันถีอมัน; พอทำเสรรจลงไปแล้ว มันก็คงจะต้องยืดมันถือมัน; ผลของการทำความชัวนนต่อไปอีกแหละ. นี่ให้เห็นข้อเท็จจริงตามธรรมจาเสียก่อน ว่า


ถ้าทำความชัวไปแล้ว จะเปลี่ยนเบ็นความไม่ยุมมันถีอมั้น นี้มเบ็นเรื่องพิเศษ แล้ว แล้ว์กเป็นบ้มหาที่จแแยกไปทางไหน. ถ้าคนที่ทำความชัวเกิกรูรึกตัวกลับตัว มันก็ต้องคิกก้นใหม่ในรุปอื่น; ถ้เเขาอยากจะสล้ดไปป่ายๆ โคยว่าไม่ย่กมันถีอมั้น เขาก์ต้องเบ็นพระอรหนต์เท่าน้นแหละ มันต้องกลับตัวมาก ถึงขนาคเบ็นพระอรหนน์ จึงจะไม่ย่กมันถีอมันในความชัวนนนได้; ไม่ถึงนนนมนนกเบ็นการแกล้งทำ เบ็นเล่นละคร เล่นตลก; มันก็เอาชนะความชัวไม่ได้ เอาชนะความทุกข์ไม่ได้.

เรายย่าไปคิดเล่นตลกว่า ทำความช้วแล้วไม่ย่ดมัน, ทำความชั้วแล้วไม่อา เปรียบ อย่างน้ทำไม่ไไ้ อย่าไปทำขข้า มันกลับกันไม่ได้. ม้นจะท้องไปตามรเคับของมัน คือไปยุดมันต่อๆๆไป; เพราว่าทำความชัวด้วยความอึคมัน, มันอยากได้อะไร จีงทำความชัว แล้วก็ยีงมันสึ่งที่ได้มา เพราะการทำความชัวน้นอีก ก็ไม่มีที้สสสุด.

ทีนี ทำความชัวแล้ว เสวยทุกข์รับโทษเพียงพอแล้า อยากจะสลัดออกไปเสีย ค้วยว่าเราไม่ยีมมันความสุขความทุกข์ แล้วบ็นอย่างพระองคุลีมาลกีได้; อย่างอี่น กีไม่มีทาง. นนคคือ มองเห็นเรืองไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรไปทงโโน้น เข้ามาเทรกแซง ตัดบทกันที่ตรงนั้น; ไม่ใช่เรื่องของกนธรรมภาในโลกจะทำอย่างนนได้. แต่ถึงอย่างไร ก็ตาม ถ้าเปาทำได้ ถ้าเขาสามารถจะทำได้ มันก็บรรเทาไป, บรรเทาความทุกข์ร้อนไปได้ ตามส่วน. อย่างไปนอนอยู่ในๆะรางแล้วอย่างนี้ ก็เกิดบรรเทาความยีคมันถีอมัน กียังมี ความทุกจ์น้อยกว่าคนที่ไม่บรรเทาความยึดมันถึอมั้; ถึงอย่างไรมนก็เเ็็นประโยชน์อยู่บ้าง.

ที่ถมว่าทำอย่างไร มันกัต้องทำอยางพระอรหันจ์ทำ; ทำได้หรือไม่ ม้น แล้วแเท่กรณี สิ่งแวคล้อม หรีอว่าอุปนิส้ยจิตใจคนน้นจะเบ็นอย่างไร.

> (เวสยางมีเหสือ เมุ่อไม่มีไกรถาม ท่านอาจารย์จีงพูดต่อ)

ผมจะพูงต่อให้หมจเวสา คืออยากจะเน้น จยากจะย้ำ ถีงข้อที่เรียว่า "ประยุกต์" นันแหละอึก. คำว่า ประยุกต์น้้น้องปรับปรุะ ไม่ใช่ว่าไปหติบมา \(\theta 3\)

แล้วใช้ได้ทันที ; มันฑ้องเอามาทำการปรับปรุงให้เหมาะแก่ทุกอย่างที่จะต้องปรับปรุง : ให้เหมาะแก่ตนเอง แก่เหตุการณ์ แก่เวลา แก่อะไรต่าง ๆ กระทั้งว่ามันเหมาะแก่สังคม ก้วยซ้ำไป. ถ้ามันมาข้ดขวางสังคมอยู่ แล้วมันก็ไม่มีช่อง ไม่มีโอกาสที่จะทำไปได้ ฉะนน เราก็ควรจะหาพวกบ้าง คือ นกศึกษาที่จะปฏิบติ ศึกษาธรรมะ ให้ได้ร้บผล ในระดับน้เร็วๆน้้ ควรจะหาพวก ใหมส้งคม มีหน่วย มีกลุ่มอะไรข้นมา เพือ ใหมีคนเห์นด้วย แลววเข้าใจเพม่ขน้น จะได้ไม่มีอุปสรรคมาก เพราะเรายังต้องอยู่ ในสังคม มิฉะนน้น ก็จะต้องหนีไปอยู่คนเดียว.
ถ้าจะอยู่ในสังคม แล้วก็ประยุกต์พระธรรมในระดับสูงนี้ ก็ต้องหาเพื่อน

หาพวกทำความเข้าใจในสังกม ; อย่างน้อยก็พวกเราที่นี่ก็หลายสิบคนแล้ว. ขอใหมม หว้งว่า ในหลายสิบคนน้้ จะพยายามใช้พระธรรมในพุทธศาสนา ในช้นที่ เบ็นเนื้อเบ็นต้วแท้ของพระศาสนานนให้เบ็นประโยชน์ เราจะได้รับประโยชน์มากกว่า เร็วกว่า ฝูงกว่า ดีกว่า ที่จะปล่อยไปตามที่เบ็น ๆ กันอยู่แต่ก่อน ซึ่งเรียกว่าตามบุญ ตามกรรมเกินไป.

ความประจวบเหมาะม้นหายาก ต้องปรับปรุงกันดีกว่า จงพยายามซักซ้อม ซักถาม คุ้ยเขี่ยให้กันเองเรื่อย ๆ ไป ธำหรับบัญ่หาที่มันกระทบหรือผืนความรูสึก ; โดยเฉพาะอย่างย่่ง หลักที่า "ไมมม้วตน" ไม่มีทัวตนนนันแหละ เอาไปคิตกนนใหม่ แล้วก็เลยไปก็ เรื่องเหนือดีเหนอชัว จะอยู่กันอย่างไร, มีจิตใจที่อยู่เหนือได้เหนีอเสีย เหนือกำไรเหนีอจาดทุน จะอยู่ก้นได้อย่างไร.

เดี่ยวนีเราก็มีบ้ญหาอยุ่ที่ตรงน้ : กล้วเสีย -อยากไต้; ถ้าเบ็นนักเรียน ก็อยากสอบได้ กลัวสอบตก ; ถ้าอยากอย่างนนก็ เหนม่อยเปล่า ๆ, กล้วก็เหนื่อยเปถ่า ๆ; เพราะว่ามันไม่ต้องอยาก ไม่ต้องกลัว แต่ต้องทำไปต้วยจิตใจที่สมดุลย์ที่ประยุกต์.

นี่ขอให้นักเรียน นักศึกษา นิสิตอะไรก็ตาม รู้อักใบ้เคล์กอันนี้ของธรรมบาติ คือการทำความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวง อย่างเร็วที่สุดได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพรารรู้จักใช้ ยอกของธรรมเของพระพุทธเจ้า คือมีความมันคงไม่หวันไหว ทำไป. อะไรเกิคข้น เบ็นเรื่องได้เรี่องเสียก์ไม่นวันไหว; ทำไปอย่างนนนเรื่อย, แล้วถ้าว่าทำไปโดยความไม่ หวันไหวจริง ก็จะมีแต่สิ่งที่เรียกว่าได้ นันแหละ ที่กวรจะได้ จะได้แน่นอน ไม่มีเสีย. ฉะน้น ไม่ต้องกล้วว่า มาเรียนธรรมะ เรียนพุทธศาสนาแล้ว จะเสียหายแก่าร ตึกษาทางโลกๆ มันไม่มี.

เอาณะ เฉกาหมคแล้ว มี่โรงเรียน.


\title{
โมกขธรรมประยุกต์
}
- ாயை -

๓๐ เมษายน ๒๕์๑ส

\section*{กาม และ กามารมณ์}

ท่านนักศึกษา ผู้มึความสนใจในธรรม ทั้งหลาย,
 ซึ่งผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า กาม และกามารมณ์.

ในฐานะที่สั่งทั้ง ถะ นี้ เบ็นบ้ญหาสำหรับคน : คนยังไม่รู้, คนยังเอา บนะมันไม่ได้ จึงถึอว่าเบ็นบ๋ญหาสำหรับคน ; ดังนั้น จึงควรจะศึกษา หรือทำ ความเข้าใจกันโดยละเอียด. ขอเตือน ไว้ทุกครั้งว่า เราจะพูดกันในลักษณะ ที่เร็ยกว่าประยุกต์ หรือธรรมประยุกต์ คือเอาธรรมะมาใช้ให้ได้; ฉะนั้ จะอธิบาย หรือจะวินิจฉะย วิจารณ์อะไรกันแต่ในทางที่จะใช้มันให้ได้, ราย ละเอียดอย่างอื่นต้องเว้น เพราะมันมากมาย ต้องพูดกันตั้งหลายครั้ง.







กาม หรือ กามารมณ์ โดยเฉพาะนี้กี่ เบ็นสถ่งที่ยูกพนนคน หรีอว่าถึงกับจับเอา กนเบ็นทาสของม้น, หรือบางทีก็มองคูในแง่งี่าว่า มันทรมาน เรียกว่าเ็็นการถูกกามารมณ์ น้จบกัดหรีอเกี้ยวกิน. การหลุดพ้นออกไปได้จ้ากอำน่าจของส่งที่เรียกว่ากาม ม้นอยุ่ใน ระกับความหลุคพ้นเดียวกันกับนิพพาน, หรือว่าต้องนิพพาน จึงจะหดุดพ้นจากกามารมณ์ หรือหลุดพ้นจกกกามารมถ์โกยส้้นิชิงน้นีเเรีกกว่านิพพาน. ในระคับของบุคคลผู้บรรลุ นิพพาน หมายความว่าเรีกว่าหลุดพ้นจกกกามารมณโโคยส้นเชิง แ แม้ว่าจะมีทางแย้งว่า หลุดพ้นจากกามารมณ์ แต่อันอื่นยังเหลืออยู่ ฮังไม่หลุดพ้นนี้กีไค้หหมือนก้น แต่ข้อ เท็จจริงน้น ถ้าหดุกพ้นจากกามารมณ์ในทุกความหมาย ในทุกช้นในทุกระคัมแล้ว ก็เบ็น เรื่องหดุดพ้นจกททุกสิ่ง.

นื้ราเรียกว่าบัญหาของคน อย่างที่กล่าวสึงในคร้งที่แล้วๆ มา ว่าบัมหาของ มนุษรที่อยุ่ที่นี่าว้วเรื่องหนึ่งเหมือนกัน; เรื่องนี้ก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยาก เพราะกนแต่ละคน กีเริมรั้จักิพิษสงของกามารมณ์ และคววมผูคพ้นของกามารมณ์ ตลอคกึงความเผาณนของ สึงน้. นีเเรจึงเอามาพุด ในฐานะเบ็นเรื่องหนึ่งของการบรรยายุุดนี้.

\section*{กาม, กามารมณ์, ความหมายต่างกัน}

หัวข้อก็มีสี้น ๆว่า กาม และ กามารมณ์; ถัาย้งไม่คยเรียนบาลี ก็อาจจะ สับสนบั่ง เพราะการพุคขาก็มักจะสับสน. น้เรารุ้กวามหมายที่ากัดตายตวไว้วบ็นข้อแรก:-

ถ้าเรียกว่า กาม หมายถึง ความรูสื่ก ที่เบ็นเช่นนน้น ถ้าเรียกว่า กามารมณ์ หมายถึง สึ่งที่มาท่าให้กิตความรูสึก เช่นนน ；เพราะฉะนนจึง มิใช่สน่งเดียวกัน แต่ใน
 รู้ว่าเบ็นนามธรรม เบ็นความรู้สึกอันหนึ่ง เบ็นไปในทางที่จเขข้ามา หรีอเข้ายคกี่อ เข้ากอดรัด พ้วพ้น แล้ว็ก็มีกรเเสวยสุขเพรากการกระทำเช่นน้น มีชี่อเรียกอย่างอึ่นอีก หลายอย่าง ：แต่ชื่อีี่สากัมที่สุคคือกำน้้ํำว่า＂กาม＂เฉย ๆ．

ส่วนคำว่า กามารมณ์ น้น แปล่า อารมณ์แห่งกาม คือส์่งที่จิจมันจะไป เกี่ยวข้องพ้วพ้น ในฐูานะน่ารัก น่าพอใจ แล้ว็ก็เกิกความสู้สึกททงกามขึ้น เบ็นข้นแรก เบ็นข้อแรก，แล้ว้ก็เหลืออยุ่เบ็นความเคยชิน เบ็นส้มめา เบ็นอะไรท่าง ๆ ที่จะน้อมไปหา อารมถ์อย่างน้้ มีช่่อเเรียกเทนอีกหลายชี่อเหมือนกัน เช่นคำว่า กามคุก เบ็นต้น， กามคุดค็หมายถึงกามารมณ์，กามคุณ คือสึ่งที่มีกุดค่าทางกาม ให้เกิดความรุ้สึกทางกาม เรียกว่า กามคุณ．

พิจารณาดูความสัมพันธ์ของ＂กาม＂กับ＂กามารมณ์＂
 กันอต่างไร，มันท่าให้เกิบับมหาอันแสนจะยุ่งยากลำบากชับช้อนข้นมาอย่างไร，ให้เข้ใจ ถึงฯนากที่ว่า เอาไปใช้เบ็นประโยชน์ได้จึงจะเรียกว่าประยุกต์．

เมื่อููตถึงตอนน้ ก็จะต้องทำความเข้าใชกันมาต้งแต่ต้น แรกเรี่มเดิมทีทีเดียว ว่าสึ่งที่มีชีวิกในระด้บที่มีรูปร่างสมบูรณ์ อย่างพูคว่าธัตวปประเภทมีกระดูกส้นหลังกัน
 บินไปในยากาศ．สัตว์ประเภทที่มีกระกูกสันหล้ง มีมันสมอง กีย่อม มีอวยวะ

























๔๖๔
โมกขสรรมประยุกต์
 เรียกว่ารู้สีกต่ออารมณ์ในจิขเอง.

ทั้ง \(๖\) คู่น้ให้ถือว่ามันเบ็นพื้นฐูานของสั่งที่มีมีวิต ชึ่งจะท้องคู่กันมากับชีวิต ; ถ้ามันไม่มี มันกีไม่มีทางท่าะจำรงชีวิต หรือเบึนอยู่อย่างมีชีวิทที่สมบูรณ์ได้ หรือบัญหา มันก์ต้องเกิดข้นกับสิ่งเหล่าน้้ เบ็นช้น ๆ ช้น ๆ ไปทีเดียว. ขอให้สังเกตคูให้คี ต้งก้น ที่ตา ทู จมูก ลิ้น กาะ ใจ; นี่เรยกว่าเบึนอวัยวะ หรือส่วนของอว้อวะที่จะทำกวาม รู้สึกในภายใน ในทางธรรมเขาเรียกว่า อายตนะภายใน คือสึ่งที่จะทำการริตต่อ เบ็น ส่วนที่อยู่ข้างใน. รูป เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพหะ ธัมมารมณ์ ที่จะมาขข้ากู่กันกกเรียก ว่า อายตนะภายนอก : สึ่งที่จะมาติกต่อภายนอก อยุ่ายนอก มีอยู่เบ็นธรรมดาน้น เบ็นเรื่องรรรมชากิ; เราไม่ต้องเรียนรู้ไกลไปลลงททงงจิควททยาอันลึกลับซับซ้อน.

เรื่องของเราก็มาต้งต้นอยุ่ที่ว่า คนเรานี้กีมีอวัยวะสำหรบบรู้สีก \(๖\) ประการนี้,
 เรารู้ไม่ได้ เพราะว่าเรามีเพืยงตา หู จมูก ลิน กาย ใจ ไม่ท้องไปนึกถึง เมื่อรู้สึกไม่ได้ ก็เท่ากับไม่มี, ไม่มีบีบูหนากเเรา. ที่มีบัญหาแก่คนก์คือ \(\varsigma\) ประการน้้ : ข้างใน ก็คีอชุด ตา หู จมูก ล้น กาย ใจ, ข้างนอก ก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏั้พพะ ธัมมารมณ็. ผมขอร้องให้ช่วยจจจำไว้ให้แม่นย่า จะกุมค่าในการจจจำ คือ การศึกษาธรรมะทงหหลาย



ที้น้้เรากีมีอายตนะภางใน คือ ตา หู จมูก ล้้น กาย ใจ, มีอายตนะ
 อะไรข้น นี่เรียก่าตามกฎของธรรมคา กีคือเกิดความรุ้ส์กขึ้น ตามหน้าที่ของอวัยวะน้น \(ๆ\).

ยกตัวอย่างเช่น ตา เมื่อได้ ธัมผัส กันกับ รูป ข้างนอก ก็ เกิตการเห็น ทาง ตาง้นมา นี่เรียกว่า ัักขุวิมญาณ - การเห็นทางตา. จักษุกับรูปเนื่องก้นเข้า ก็เกิดการ

เห็นทางตา คือจักชุวิญญาณ; ๓ ประการนทำหน้าที่ ครบอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่า ผัสสะ หรีอจะเรียกเต็ม ๆ ก็ว่าจักขุสัมผัส. พอ มีส้มผัส อย่างนี้แล้ว ก็มส่ำงที่เรียกว่า เวทนา; เรียกชื่อเต็ม ๆ ก็ว่า จักขสัมผ้สสชาเวทนา - เวทนา ที่เกิดมาจากการสัมผัสทาง จักษ : นี่มีความรูสึกสบายตา ไม่สบายตา คือถูกตา ไม่ถูกตา เบ็นสุบหรือเบ็นทุกข์ เพราะการเห็นนน้ น้เบ็นของธรรมดาสามัญที่สุด แต่เราไม่สนใจ เพราะเราไม่รู่ว่าจะ สนใจไปทำไม ; แต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องธรรมะแล้วฑ้องสนใจ ให้รู้จักเวทนาที่เกิดอยู่ทางตา.

เวทนาน จะมีเรื่องต่อไป ถามาจากการส้มผสส้วยความโง่ คือการเห็น ด้วยความโง่ มันก็เกิดเวทนาทางตา ที่ทาใหเกิดกิเลสตัณหา จะมีความทุกข์ในที่สุด. น้ถ้าว่าเห็นหรือตูต้วยสติบัญญา เวทนาเกิดข็นมา ก็กลายเบ็นเวทนาที่ไม่ทำให้เกิดกิเลส ตัณหา, ให้เกิดความรู้ในการงาน ในหน้าที่การงาน หรืออะไรที่จะต้องทำอย่างไร. ในเรื่องของตาเบ็นอย่างไร ; เรี่องของหู จมูก ล้น กาย ใจ ทั้ง \(๖\) อย่าง ก็เบ็นอย่างนน. เดี่ยวนน้เรายกตัวอย่างทางตา.

ทบทวนอีกทีว่า มันมี ตา อยู่ข้างใน แล้วกีมมูปูป อู่ข้าางนอก พอถึงกันเข้า กีเกิด การเห็นทางตา เรียกว่าจักุุวิญฏาณ, ๓อย่างน้คือตากับ รูป และ จักุุวิญญาณ ถึงกัน นี้กีเรียก่า จักุุัมผัส คือการถุคต้องก้นระหว่างสึ่งข้างนอกข้างในโจยสมบูรณ์. ตอนนีถ้าว่ามันโงไป คือปล่อยไปตามเรื่องตามราว ไม่มีสติบัญญาอะไรเช้มา ม้นจะเกิด เวทนาสำหรับหลงใหล : เวทนาน่ารักก์ไปหลงรัก ; เวทนาน่ากลียต น่าโกรธ ก์ไป หลงโกรธ.

นี่ในผ่ายที่เบ็น เวทนาน่ารัก นันแหละ จะให้เกิกสึ่งที่เรียกว่ากาม ซึ่งมา จากรูปที่สวยงาม ชึ่งบ็นกามารมณ์ทางตา ก็มาเกิดความรู้สกกี่เรียกว่ากาม ; ถ้าอยาก ไปตามอำนาจบองกาม น้น ก็เรียกว่า กามตัณหา ตัแหาก์ให้ เกิดอุปาทาน อุปาทาน กัให้ เกิดภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ มีลวามทุกบ์ เบีนแถวไปเลย. ที้น้ในส่วนที่














 ทุ จูก ล้น กาย ไแเลย เช่นิิขขานหกเบ็นต้น.
 ก็แล้วกัน : -

จันดับที่ ๑. เราจะรูว่าเวา มีส่งที่จะให้เกกความรูสึก, และเกิตความรูสึก ได้ \(๖\) ทาง \(๖\) อย่าง ๖ลักษณะ แล้วแต่จะเรีย่ก : ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิน ทางกาย ทางใจ. ทุกคนมีอย่างน แล้วอันนแ้หละจะเบึนบ้ฌหาของคน นับต้งแต่าพอกระทบ แล้วมันต้องรูสึก ; นี่ม้นห้มไม่ได้ กระทบแล้วมันต้องรูสึก, มันก็รสสึก.

อันดับที่ ๒. น้้อยากจะเรียกมันว่า อาหาร : จากความรู้สึกธรรมดาสามัญ ไม่เกี่ยวกับกามน้นแหละ มันมาเบ็นฮาหารในอันคับที่ เอ คือ ทำให้เกิคความพอใจ เหมือนกับอึ่ม อึ่มทางตา อี่มทางหูอี่มทางมมูก; ไม่ต้องเบ็นกามารมณ์ ยังไม่เบ็นกามารมณ์ มันเบ็นส้กว่าอาหาร; เช่นกินข้าวกินปลาก็กินเบ็นอาหาร ยังไม่้รุ่รื่องอร่อย, พั้งเสียง ก็ได้อิน หรีอเบ็นการกระตุ้นบ้าง. ฉะน้น เด็กเล็กๆ ๆ ตัวเล็ก ๆ ชอบดูดอกไม้เบีนพวงๆ มาเขวนโตงเตง ๆ อยู่น้้น้นันกเเบ็นเรี่องอาหารทางตา; อาหารทางทุ : การขับกล่อม; กระทั้งทางจมูก ทางล้น ทางกาย ทางใจไปไลย ; ตอนนี้กัยงจะไม่เรียว่ากามารมม์ แม้จะ เบ็นความอี่มกี่อื่มอย่างกินอาหาร ยังไม่ใช่กามารมณ์. แล้วนอกจากจะมีอาหารทางปากกกิน เข้าไปอ็่มกระเพาะแล้ว ย้งมีอาหารทางตา ทางหู ทางมูก ทางลิ้น แล้วกโกางกาย ทางใจ.

คำว่า "อาหาร" น้แแลล่า ทำให้เกิคผลต่อไป นำมาซึ่งผล คือเบ็นบั้จัย ที่นำมาซึ่งผล แล้วมนนก็มีอะไรต่อไป ให้เบ็นนรื่องเบ็นราวไป : เกิกสึ่งที่เรียกว่านามรูป
 ใจขื้นมาโดยสมููรณ์ คือเมื่อมีการทำหน้ที่. ฉะน้น เด็กทารกมันกีกินอาหาร แล้ว้วีมี การเติบโ๓ขึ้นมาท้ง z ทาง; คือเจิิมแก่กล้า้้นมาทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางส้้น ทางกาย ทางใจ; อย่างนี้เราจะเรียกแเ่เพียงว่าฮาหารที่กินเข้าไปไทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ.

อันดับที่ ๓. นีมีความหมายพิเศษ กลายเบ็น เหยื่อล่อ นอกออกไปจาก อาหารเบ็นความอร่อยมีอัสสาทะย้วยวนใจ; ส่วนนีกีเรีกว่าเบ็นเหยือ แล้วมากลายเบ็น สึ่งที่เรียกว่ากามารมณ์. เหมือนเรากินข้าว ถ้กินเฉย ๆ กินตามมีตามได้ มันก็เบ็น อาหารธรรมกา พออึ่มมันก็หยุด; ทีนี้ถ้ามนนกกิกเบ็นอาหารอร่อย อร่อยอยาางยึ่งน้้ มันกีเกิน ความหมายของอาหาร มันกถาะเบ็นเหย่อ กินแล้วกนอีก กินแล้วิกินอีก ท้องจะแตกแล้ว มันกียงอยากกิน อยุ่นนน. กวามหมายส่วนน้ไม่ใช่อาหารแล้ว กลายเบ็นเหยื่อแล้ว. นี่ สึ่งที่เรีกว่า กามารมณ์ มัน อยู่ในระคับนี้ คือ เหยื่อทางตา เหยื่อทางหู เหอื่อทาง

จมูก เหยื่อทางลิ้น เหยื่อทางกาย เหตื่อทางใจ มีรสอร่อยที่สุด ที่เรีกว่าอัสสาทะ หรีอเสน่ห์ของม้น.

สึ่งที่เคยเรียกว่ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเฉย ๆ มาแต่ก่อน เดี่ยวน้มัน มา กลายเบ็นกามารมณ์ ไป. พ้นจากวามรู้สีกธรรมดา พ้นจกกความเบ็นอาหารตาม ธรรมดา มายยุ่ในรูปของกามารมณ์; อารมณ์ทางตา อารมณ์ทางหู อารมณ์ทางมูก อารมณ์ทงงส์น อารมถ์ทางผิวหนัง อารมถ์ทางใจ ถ้วนแต่กลาะเบ็นกามารมณ์. ฉะน้น คำว่ากาม อยู่ที่ระตับน้้ ความรู้สูกกี่เบ็นกามนน คือ ความใดร่ ความอยาก ความ กระหาย ไปในเสน่ห์หรือความอร่อยของสึ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ ; นี่บูญหามันอยู่ที่ตรงน้้.
ถ้าเป็นเพืยงความรูสสีกธรรมดา ก็ไม่มีอะไรเบ็นเพียงสึ่งจำเบ็นสำหรับส่งที่มี

ชีวิตจจต้องมี แล้วๆามันก็เห็นรูป หุม้นก็ได้ยิยเสียง ไปตามเรื่อง น้แบ็นความหมาย
 อาหาร, ความหมาย ระดับ ๓ เบ็นกาม เบ็นกามารมณ์ เบ็นระคับที่เบ็นตัวบัมษหาลึงที่สุด ถ้ามันเบ็นเพียงเรื่องความรู้สึก เรากีมีนัมดาเพียงทำให้มันเกิกสมรรถภาพในทางความรู้สึก มันก์ไม่เท่าไร; ถ้ามันเบ็นอาหาร เราต้องการอาหารเขาขวนขวายหามาเพียงเพื่เบ็น อาหาร เท่าน้มันกีไม่เท่าไร; แต่พอมายู่ในรูปกกมารมณ์แล้ว ขวนขวายกันยย่างไม่รู่อิ่ม ไม่รู้พอส่มหัวจ่มท้ายไปค้วยกัน. นี้คือบั้มหา ที่เรียกว่ากามหรีอกามารมณ์.

นี่คุณรูรัจักยยก \(m\) ส่วนน้ให้หด็ดขากออกไปเสียก่อน เพราะมัน \(\square\) อย่างเหมีอน กัน : อ่่างแรก เบ็นเพียงคววมรูรูสึก ตามธรรมชาติ ของสิ่งที่มีชีวิท, น้ช้นต่ลมา มัน เบืนเพีตงอาหาร ที่เราต้องมี ต้องกิน ต้องใช้ ทนอยู่ไม่ได้ เราต้องการจะเห็น ได้ยิน ได้พ้ง ในลักษณะที่เบึนอาหาร, ต่อมา มันกลายรูปเบ็นกามารมณ์ ในเมื่อมันมีรตอร่อย มีเสน่ห์อะไรท่าง ๆเรียกว่ากามหรือกามารมณ์. คนก์เบ็นทาสของกามารมณ์โดยง่าย เพราะ ว่ามันมีสี่งทีเเียกว่ารสอรอยหรือเสน่ห์.

\title{
การสี่บพันธุ เบ่น ธรรมชาติ
}






 ศูงสุดทงงตามมณ์.














 มันเกิกบัญหาใหญ่หลวงเบ็นภูเขาเลากา คือม้นไปิิจในรสของกามารมณ์เกียวกับการ สึบพันธุ์ แล้วมันก็แยกออกมาเบ็นกามารมณ์ ซึ่งแสวงหาเมื่อไร็ได้ แต่สัตร์ทำไม่เบ็น สุน้ข วัว ควยย อะไรก็ตาม ทำไม่เป็น ที่จะแยกกามารมณ์ออกมาจากการสืบพันธุ่ แล้วมา ลุ่มหลงม้วเมากันกับเรื่องกามารมณ์อย่างกนน้้ ทำไม่เบ็น.

ใหรู้ความแตกต่างกันใหม่หลวง ระหว่างสัตวักับคนในข้อนี้ไว้ก่อน แล้วก็ จะเข้าใจเรื่องน้ คนสร้างความรู้สึกทางเพศ เพศหญิงเพศชาย แล้วกรูปูป เสียง กลิ่น รส โผฏปัพพะ ธัมมารมณ์ ที่เบ็นความหมาย่ทางเพศหญิง เพศฐาย, แล้ว้ที่ร้ยกาจ ที่สุดก์คือยางโผฏฐัพพะ สสมผัสตางผิวหนังระหว่างเพศนี้เขาสร้างสรรค์รึ้นมาได้ โคยไม่ เกี่ยวกับการสีบพันธุ์; ฉะนนบัญหามันจึงมากออกไปจากการสืบพันธุ ร้อยเท่า พนเท่า หม่ื่นเท่า แสนเท่า ล้านเท่า จนพูคออกมาไม่ถูก.

เดี่ยวน้นวกกเราก์รรังให้ดี มันเบ็นทาสของกามารมถ์ในความหมายอันน้้ ยิ่งกว่าที่จะมีบัญหาทางเรื่องการสืบพันธุ์ นน้นมันเรื่องชัวครุ่เดี่ยวเดียว แล้วนานทีปีหน
 ทุกชัวโมง. นี่ค่าว่า กาม กับคำว่า การสืบพันธุ์นน ไม่ ใ่่อนเดียวกัน เมื่อกล่าวตาม หลักของธรรมะ.

ที้น้ การศึกษาของพวกกุณ ที่ตามกันฝั้ง อาจจะเอาไปปนกันก็ได้ : ใช้คำ คำที่มันปนก้น ท้งกามารมณ์และท้งการสีบพันธุ เลยแยกไม่ออก เถยเข้าไจไม่ได้. นี้ตาม หลักธรรมะจะท้องเข้าใจในลักษณะที่มันแยกก้นได้; กามารมณัก็เบึนส่วนกามารมณ์, การ
 มากจะท้องเล้ยงถูกเล้ยงอะไรกนันไปเท่าน้น. ทีนกามารมณน้นม้นจ้บใจมาก เมื่อเบีนทาส ของกามารมณ์ แล้วโไม่อยากจะสืบพันธุ์ เพราะรุ้ว่าการสืบพ้นธุ์ออกมาเบ็นลูกเบ็นหถาน

มันลำบาก, ต้องการจะมีแต่กามารมณ์ล้วน ๆ น้อยคร้งที่จะฑ้องการให้มีการสืบพ้นธุธเบ็นถูก เบ็นหลาน ; ยิ่งเที๋ยวน้ละกี่ยู่งมุ่งหมายแต่เรื่องกามารมณ์กันทั้งโลก ก็มีบัญหาในค้าน ของกามารมณ์นี่มากมาย เบ็นภูเขาเลากา ไม่เกี่ยวกับการสืบพ้นธุ์ แยกออกจากกันไม่ก่ปี่ปี.
- ความรักเพื่อการสืบพันธุมุนความหมายหนึ่ง ความรักเพื่อกามารมณ์นน ม้นอีกความหมายหนึ่ง. ทีนี้ คนหนุ่มคนสาวเบ็นทาสของความรักในด้านกามารมณ์ แล้วกี เลยมีบัญหามาก ก็ทำนิกคิดร้าย เพราะบัญหาอันน้้; จะไปใช้ในทางถูกน้นกูเหมือน น้อยมาก เบ็นเรื่องเผลอไม่ได้ เบ็นเรื่องที่พอควบกุมไม่อยู่แล้ว็กเบ็นเรื่องวินาศ วินาศ ทางจิทใจ คีอเบ็นทาสของกามารมณ์ แล้ว์ก็เบ็นทุกข์เบ็นร้อนไปตามแบบของกามารมณ์.

ธรรมชาติ แฝง กามารมณ์ไว้กับการสืบพันธุ์
นี่จุดของเรื่องที่เราจะพูกกัน มันก็อยู่ที่ตรงนน้ คีอความรุ้สิกในทางกาม ไปรู้ ของจริงเอาในเมื่อมันเกิคความรู้สึกน้น ๆ ข้้นมาจริงๆ. นี่ขอย้าอีกครังหนึ่งว่าจะบีน ธรรมชาติ หรืออะไรก็ตามใจ จะเบ็นพระเจ้ที่ถูงสุตกว่าสึ่งใดก็ตาม แผงกามารมณ์ไว้
 ค่าจ้าง; ถึงเม้ว่าจะถูกหลอก กินแต่ค่าจ้าง ไม่ทำการสีบพพนธุ่มากเข้า มันก์ไม่เป็นไร มันกียังมีการสืบพันธุพอสมควรที่จะให้ส้ตว์ไม่สุมพ้นธุ. ถ้าไม่มีความรู้สกอันน้้ ไม่มี
 ของธรรมชาทิ หรีอของสี่งลีกลับอะไรอันหนึ่ง เอาสึ่งที่เรียกว่ากามารมณ์ มาผูกไว้กับ การสีบพ้นธุ์ ทังที่มันเบ็นคนละเรื่องกัน. ฉะน้น กนตกเบ็นทาสของกามารมณ์ ก็สมัคร ทำหน้าที่สีบพ้นธุ่ ซึ่งไม่ชวนให้ทำ; พุกกันตรงๆ ก็ว่า เราพ่ายแผ้แก่ธรรมชาติส่วนนี้ อย่างลึกซ้้งอย่างไม่รู่สึกตัว เราจึงเบ็นทาสของกามารมณ่. ที่จิงก์คีอเบ็นทาสของอะไร อันหนึ่งก์ไม่รู้ ของธรรมชาติหรือของพระเจ้ออะไรอันหนึ่งก์ไมู่รุ้ ที่ใช้กามารมณ์เบ็น เครื่องผุกพันธุ์ตักร์น้้ จะเรียกว่าบ่วงกามารมณ์์ หรือบ่วงของกามเทพ หรือบ่วงของอะไร

๔(2)め
แล้วแเ่่จเรียก; แต่มีความหมายเบ็นการตูกพันธุตัต์ไ้ววกบักามารมณ์ จะไช้ให้ทำอะไร ก็ได้ แล้วช้ให้ทำส่งที่ไม่น่าทำ ไม่ชวนทำ คือการสีบพ้นธุ์ย่างที่กล่าวแล้ว.

ทีน้น แม้ไม่เกียวกับการสืบพันธุ์ กี มีการลุ่มหลงในทางกามารมณ์ กันเบึน
 ของคนที่มีความโร่ แล้วตกอยุ่ภายใต้ออนน้ ; สัตวัเใร้จฉานเบ็นน้อย หรือน้อยที่สุด คนนี่ เบ็นมากที่สุด ย่งฉลาคเท่าไรย่งม่ากเท่าน้น เพราะมันฉลาดในทางโ่ คือฉลาดในการที่ จะเบ็นทาสของกามารมณ์ : รูจักัหานันหานี่หาโน่น ประดิษร์ประดอยน้้นนี่มาให้อร่อย ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลั้น, แล้วกคอร่อยมาทางกามารมณ์สมผผัสผิวหนัง.

กูให้ดี สม้ยปู่ ต่า ตา ยาย เนาไม่เบืนทาสทางกามารมณ์กันมากเหมือน ตุดง้จจุบัน และยุคต่อไปก็จะเป็นทาสทางกามารมถย่ยงข้นไปกว่าบ้จจุบันเสียอีก เพราะมี ประดิษฐ์ประคอยเหยื่อของกามารมณ์รุนแเรงข้นทุกที. ที่เบืนอยุ่จิงตามธรรมชาติน้น จะน้อยมาก จะมีความรู้สึกน้อยมาก ; รู่สึกเฉพาะเม่อถึงคราวที่จะสุบพันธุ เม่อมันึึงเวลา ที่จะทำการสีบพันธุ์กีรุสสก. ถึงคนก็ มันเหมีอนกันแหละ แต่มันกิกวิวิมนาการ ให้ รู้สีกได้นอกดุุการสืบพันธุ์ แส้วกรุรุนรงข่งข้นทุกที เพราะม้นสมองมันพัมนา ม้น develop มากไป จนกระทังสามารถจะมีความรู้สึกทางเพศ โดยอวัยวะไม่ต้องถูกต้องนี้ ซึงสัตวัมันทำไม่ได้. น้พููมมาพอเบีนต้วอย่างให้รู้ว่า พวกเรานี้เบ็นทาสของกามารมณ์ อยางไร และเพิยงไรด้วยย

มนุษยตองไมเบนทาสของกามารมณ ถาสมมติว่า เราไม่ต้องเบ็นทาสของกามารมณ์เหล่านี้ พวกกุณจรว่าอย่างไร จะว่าดีไหม ห หรีอจะว่าไม่เบ็นรสไม่เบ็นชาติเลย ไม่เอาเล้ว ไม่มีวสไม่มีชาติเลย เหมือน ที่กนธรรมดไขาพุกกัน หรีอเขารู้สึกกัน ว่า จะต้องละห่าจจากเรื่องกามารมณ์ กีสันหัว ไม่มีรสไม่มีชาติ ไม่เอา; เพราะฉะนน จึงไม่ต้องการไปนิพพาน เขาว่าอย่างน้น แล้วอะไรเบ็นเครี่อผผูกพ้น ก็คือรสของกามารมณ์.

เดี่ยวน้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่จะหลุดพ้นออกมาจากอำนาจของกามารมณ์；ถึง คุณไม่ต้องการผมก็พูด เพราะมีหน้าที่ที่จะต้องพูด ในรานะที่เบ็นธรรมะ ในพระพุทธ ศาสนา คือ ให้รู้เท่าทัน ส่งน้้มต้งแแต่ต้น ว่าบ็นอายตนะภายในกับภายนอก มีการสัมผผส เกิควิญぬาณ เกิคเวทนา，แล้วเบ็นช่องทางของอวิชชา ที่จะเข้าไปยีจจับเอาเวทนาน้น อย่างโึ่เขลา，แล้วเกิกกิเลส เกิคตัแหา แล้วกเเป็นความทุกข์．พระพุทธตาสนา ต้องการจะดับุุกบ์；เพราะะะนน มันหลีกไม่พ้น ที่จะต้องพูตถึงเรื่องนี้ คื่อที่ จะต้อง เอาชนะกามารมณ．

จะพูดต่อไปเสียให้อบก์ได้ ว่าถ้าไม่มีกามารมณ์แล้วม้นจะไปกันทางไหนต่อ ไปอีก ถ้ามีการสัมผัสทางตา หู จมูก ลื้น กาย ใจ．ในแง่ของกิเสส ต้แหา กามารมณ์ น้นกีไปทางกามารมณ์ น นี่ถ้้ไม่อย่างนันล่ะ จะไปทางไหน คนจะตายหรืออย่างไร？ มันก์ไม่ต้องตาย．การสัมผสสบองอายตนะ เป็นคู่ \(ๆ\) เหล่าน้้ มันก็ กลายรู่เบ็นการกึกษา ซึ่งทำให้เรารู้อะไรมากข้น เกี่ยวกับบัญหาต่าง ๆ ของคนอีกนันเอง．ฉะน้น อย่าลืม มองให้คีว่า บางทีการสัมผ้สทางเพศทางอะไรก์ตาม น้นถ้ามันเบ็นไปเพื่อกามารมถ์ก็ เบ็นไป；แก่ถ้ไม่เบ็นไปเพื่อกามารมณ์ มันก์ทำให้ฉลาด ให้รู้จักความจริงของเรื่องนี้．

เรื่องของการสีบพันธุหุรือของอะไรทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับรูปธรรมนามธรรม ทุกอย่าง มันเบึนการศึกษา สำหรับที่จะทำให้เราฉลากในการที่จะอยู่ในโลกนี้；ฉะน้น อายตนะเหล่าน้้มนกียยงมีประโยชน์ ：ตา หู จมูก ล้้น กาย ใจ ที่คู่กันกับ รูป เสียง กลื่น รสโผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์น้้ มันยังมีประโยชน์สำหรับให้คนฉลาคในแง่ของการศึกษา． แต่เราไปไช้ในแง่ของกามารมณ์สียเสมอไป เพราะมันไม่อึ่มไม่พอ；แม้อย่างนนนมัน กีย๊งมีบางส่วน บางอย่าง บางเวลา เจียคออกมาเบ็นเรื่องของการศึกษา，รู้เรื่องนีดี ข้น แม้จะอยู่ในโลก เบ็นเรื่องการศึกษาอย่างโลก ๆ．

ที้น อีกทางหนึ่งที่สูงไปกว่า ก็กลายเบ็นเรื่องการศึกษาในทางธรรม คือทาง ศาสนาโดยตรง ถ้าไม่มี่ส่งน้เบ็นเรื่องสำหรับให้ศึกษา ก็ไม่เกิกระบบศาสนา ที่จะชนะ

กามารมณ์ได้; ฉะน้น การที่จะมีบทบัญญิกิเกี่ยวกับการเลิกละกามารมณ์ทางศาสนาน้ ก็หมายความว่ได้ผ่านเรื่องน้้มาแล้ว. กามารมณ์น้นเองเบ็นสิ่งที่ให้การศึกษาแก่บุคล ที่จะไม่เบ็นทาสของกามารมณ์; ก็เถยกลาะเบ็นสึ่งมี่มีคุณค่า ไปในทางให้การศึกษา จนกระทังรู้ยูงข้นๆ เกี่ยวกับกามารมณ์, จนรู้วมีมววามเลวทรามมากที่สุด, มีค่าให้ ความเอร็คอร่อยน้อยที่สุด, กลับตรงกันข้าม คนเหล่านีนโกหลุดพ้นไป จากความเบ็น ทาสของกามารมณ์.

นี่ปุถุชคนธรรมภาในโลกน้้ เขาก์เห็นตรงก้นข้ามว่า น้อว่อยที่สุดประเสริฐ ที่สุด มีค่ามากที่สุด ได้กำไรเกินค่า ที่เราลงทุนไปอย่างน้ มันก็กุ่มหลงอยุ่ในกามารมณ์ กีแยกทางกันเดินที่ตรงนี้. พระอริยเจ้าเห็นว่า กามารมณนน้ืีโโษษ มีอันตราย มีความ เลวทรามมากที่สุด ให้ประโยชน์นิคเคียว หรีอแทบจะไม่มี; แต่กนธรรมคาเขาเห็น ตรงก้นข้าม ว่ามันเบ็นประโยชน์ เบ็นของสนุกสนาน วิเศษมหศศาลอะไรไปตามเรื่อง.


\section*{รูจจักกลไกของชีวิตให้ถูกต้อง จะชนะกามารมณ์ได้}

นึ่การที่จะชนะกามารมณ์ ก็ไม่มีอะไร นอกจากรู้จักสิ่งนี้อย่างถูกต้อง ; อย่างถูกต้องนี้คืคืออยางที่ว่ามาแล้ว ว่ารู้ว่ามันเบีนเพืยงอะไร : เบ็นเพียงสี่งที่จะต้อง มีประจำอตู่ในสถ่งที่มี่บิต เพื่อการสีบพหนธุ์, มัน เบ็นเพียงสักว่าตวามรู้สิก ชนิคนน ซึ่งก็เรียกว่าธาตุ้ว้ะเหมือนกัน. เมื่อวานนี้กีมีพุกกันเรื่องธาตุ ว่าธาตุกีออะไร กียงไม่ จบ มันยากที่จะอธิบายว่าธาตุน้้คืออะไร ธาตุคิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุอากาส ธาตุวิมญาณ ธาตุรูป ธาตุเวทนา ธาตุัมมา ธาตุสังขาร ธาตุวิญดาณ; เดี่ยวนน้อยากจะบอกอีก ๓ ชื่อ คือว่า กามธาตุ รูปธาตุ และ อรูปธาตุ. สึ่งที่เรียกว่า กามธาตุน้นมีอยู่ แล้ว ทำให้ เกิกความรู้สึกทางกาม แก่ส้ตวรี่ถีมีความเหมาะสมที่จะรูสสึกทางกาม, แล้ว้วูปธาตุก์ให้ เกิกความรู้สึกทางรูป ไม่เกี่ยวกับกาม แก่ล้ตวที่มีความเหมาะสมที่จะรู้สีกทางรูปล้วน ๆ, แล้วอรูปธาตุให้เกิกความรู้สกกี่เกี่ยวกับไม่มี่รูปนี่กีเบ็นธาตุเหมีอนกัน.

คำว่า "ธาตุ" น้หมายถึงอะไร ม ม้นไม่ใช่วัตถุธาตุ มันเบ็นอะไรก์ไม้รู้ แต่ ว่า เบ็นตามธรรมชาติ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไปตามความหมายของ ธาตุนั้ ๆ; ฉะนน้ ม้นมี กามธาตุ อยู่ สำหรับ ทำให้เกิดความรู้สีกในจิตใจบอง มนุษย์ เบ็นไปในทางบองกามารมณ์. ถ้ามองเห็นสักว่าเบ็นธาตุอย่างน้้ มันก็คลาย ความหลงใหลในรสอร่อยของกามารมณ์ ว่าเบ็นเพียงการปรุงแต่งของสึ่งที่เรียกว่าเบ็นธาฑฑ, มีรสอร่อยมากสำหรับหลอกให้ส้ตว์หลงใหล โงเขลา ยอมล่มห้วจมท้าย เบ็นทาสขีข้า ไปเสียทีเดียว.

ธาตุ : ธา- ตุน้ ม้นมีอยุ่ตามธรรมชาติ แต่กนไม่ได้มองเห็นเบ็นธา- ตุ ทามธรรมชาติ ไปโงหลงในสิ่งที่มนนแสดงออกมาด้วยอวิชชา เลยกลายเบ็นทาส ทาส บ่าว ทาสขีข้า ของสึ่งที่เบ็นส้กว่าธาตุ-ธาตุ-ธา- ๆุ. โดยสรุปส้นที่สุด น้้คือทาง ออกมาเสียจากความเบ็นทาสของกามารมณ์ หรือของกามก็ได้.

คำว่า กาม กับคำว่า กามารมณน ได้พูดแล้ว ว่ามัน เบ็นคนละอย่าง ไม่ใช่ส่่ง เดียวกัน; แต่ว่ามันประหลากตรงที่ว่าถ้าม้นแยกกันอยุ่มนทำอะไรไม่ได้ มันทำหน้าที่ อะไรไม่ได้ กามกับกามารมณ์จะฑ้อง มาสัมพนธ์กัน จืงจะทำหน้าที่ อย่างนี้ขมาได้ แล้วมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรข้นมาได้ : มีความรู้สีกที่เบ็นความใคร่ แล้วก์มีกามารมณ์ที่เบ็น วัตถุตำหรับความใคร่นน ๆ มันจึงเบ็นเรื่องกามโดยสมบูรถ์ ที่มีรสชาติทำให้สัตว์ทั้งหลาย หลงใหลอย่างยู่ง.

พอรู้ความจริงข้อน้ ว่ามันเบ็นเพียงเท่านี้เท่านน ไม่มากไปกว่านี้ ; เบ็นการ ปรุงแต่งตามลักษณะของธรรมชาติล้วนๆ ให้เกิดความรูสึกแก่จิตใจของส้ตว์ผู้โงเขลา ก็ ลุ่มหลงกันเหลือประมาณเท่านน ; พอมองเห็นความจริงอันนีแล้ว ความโง่หลงมันจางไป มันก็ไม่ลุ่มหลง, ลุ่มหลงน้อยเข้า จนกระทังไม่ลุ่มหลงเลย. นี่ก็ด้วยอำนาจของธาตุอีก ธาตุหนึ่งค้วยเหมือนกันคือ ธาตุนิพพาน ธาตุนิโรธ ธาตุของสติบัญญาสูงสุด ที่เข้ามา

ตัดความโง่ออกไป ก็เรียกว่าธาตุเหมือนกัน; นิโรธธาตุ จะด้บการปรุงแต่งของสังษาร เหล่านี้เสีย ; ทำให้กามธาตุหมดความหมาย รูปธาตุหมดความหมาย อรูปธาตุหมดความหมาย ด้วยอำนาจของนิโรธธาตุ.

ที่ผมเอาคำแปลก ๆ ที่คุณไม่ได้ยิน แล้วยังเจ้าใจไม่ได้นี้มาพูต เพราะมันจำเบ็น จึงพูดให้ได้ยินไว้ก่อน แล้วกไปขิดตามหาความหมายและคำอธิบายเอาเอง แล้วเรื่องมันก์ จะมีเพียงเท่านี ; โคยใจความ โดยรายละเอียดปลีกย่อย มันมีอีกมาก.

น้เราพูตในฐานะเบ็นบ๋ญหาของคน ซึ่งติดอยู่ในบ่วงของกามารมณ์ ถอนตัว ไม่ข้น ทำอย่างไรจะถอนออกมาได้ จ เขาก็อาศยยความรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านรูท่านสอน ไว้ ทำให้ออกมาเสียได้; การัออกมาเสียได้เรียกว่าโมกขะ, ธรรมะที่ทำให้โมกขะน้ เรียกว่าโมกขธรรม. เราเอาโมกขธรรมมาประยุกต์ตามสมควรแก่ฐานะของเรา; เราย้ง เบ็นพระอรหันต์ไม่ได้ แต่เราก็ อย่าเบ็นทาสของกามารมณ์ ให้มันมากนักเลย ก็จะมี ความทุกข์น้อย จนกระทั้งว่ามีความทุกข์น้อยลง ๆ จนรู้เท่ารูทนนแล้วก์ไม่ต้องเบ็นทุกข์.

จงแยกกามารมณ์ออกมาเสียจากการสีบพันธุให้ได้ แล้วก็มีการสื่บพ้นธุ์ที่ บริสุทธิ์ แล้วก์ไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์ชนิดที่ม้นทรมานหรือเผาลนจิตใจ จนกระทังต้อง ฆ่าตัวซายเพราะกามารมณ์นนเอง. มันน่าแปลกไหม ที่เรารักมันหลงมันนัก มนน กลายเบ็นเครื่องม่าเราเอง คือสึ่งที่เรียกว่ากามารมณ์หรือกามเทพหรืออะไรแล้วเท่จะ เรียก ; เรียกภาษาธรรมดาๆก็เรียกว่ากามคุณ. กามคุณ แปลว่าสึ่งที่มีคุณหรือมีค่าเพื่อ ความใคร่หรือกาม, มีอยู่ทั่วไป เกี่ยวข้องกันอยุ่ทั่วไป ไม่มากก็น้อย. ระวังให้ดี ; อย่าให้ทุกข์ภยมมนเกิดข้นเพราะสิ่งนี้ ก็จะเรียกว่าสามารถประยุกต์ได้ สำหรับโมกขธรรม ส่วนที่เกี่ยวกับกามหรือกามารมณ์.

เวลาสำหรับบรรยายหมกแส้ว เบ็นเวลาสำหรับถาม จะถามหรือไม่ถามก์ สุดแท้ นี่ฝนมันตกมาอย่างน้้ จะถามก์ได้ผมไม่ษัดข้องอะไร หรีอว่าจะหนีฝน เลิกก็ได้.

\section*{คำอธิบาย ตอบบัญหา}
(ถาม) อยากเรียนถามอาจารร์ว่า ความธัมผันธ์ระหว่าง กามธากุ รูปธธาุ และ อรูปธธาุุ ไม่ทราบมีความลัมผันธ์กนนอย่างไร หรี่อว่าแยกเบ็นประเด์นไปเลย ?
(ตอบ) ธาฑุท้ท๓ นม้มันเบ็นเรื่องอี่นมากไปกว่าเรื่องกามหรีอกามารมณ์ ถ้า ถามแล้วจะให้ตอบก์ได้.

ถ้าว่าส้มพันธ์ มันก็มี ๒ ความหมาย ; ถ้จะให้ม้นส้มพันธ์กันระหว่างกามธาตุ รูปธาฑุ อรูปธาตุ น้้้องอธิบายไปอีกอย่างหนึ่ง; แต่ถ้าจะเอกกันตามที่เบ็นตัวบ้ญหา อยู่จิิงแล้ว มันคือสัมพันธ์กบัคน สัมพันธ์กับจิๆใจของคน. ถ้ากามธาตุเข้ามาสัมพ้นธ์ กับจิตใจของคน จิทใจจะรู้สึกไปในทางกาม; เมื่อไรก็ตามใจ เม่อมีการเสวยอารมณ์อัน ใดก์ตาม ถ้ามันบป็นที่ก้งแห่งกามธาตุ กามธาตุก์เข้ามาเกี่ยวข้องได้. ความรู้สึกก็ปปุง เบ็นความรุ้สึกี่เบ็นกาม ก์ไปามเรเององของกาม; นีเรียกว่ามันสัมพันธ์กับคน กามธาตุ นี้สัมพันธ์กับคนหรีอชีวิตจิตใจของคน.

บางเวลา มันไม่ใช่เบ็นโอกาสของกามธาตุ เบ็นโอกาสบองรูปธาตุ เข้ามา สัมพันธ์กับจิทใจของคน จิตใจของกนคนน้น เวลาน้น ก็จะไม่เยแสกกบกาม ไปสนใจ กับรูปธรรมที่บริสุทธิ์ สงบอยุ่ด้วยความหมายของรูปธรรมที่นริสุทธิ์ ; เขาก็เพลิคเพลิน ไปในทงคววมสงบนน้น เช่นเดียวกับคนมันมีความรู้สึกรุนแรงทางกาม จนเหน็ดเหนี่อย เมื่อยล้า ต้องการพักผ่อนมันก์ไปอยู่กับความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับกาม. แต่ว่าคนชนิคน้้ม้น เบ็นน้อย; เพราะฉะน้นจงงไม่เรียกว่าอยู่ในระคับที่จะเรียกว่า เขาอยู่ด้วยรูปธากุ. เรื่อง น้้เสยเอาไปไช้แก่พวคผู้ที่บำเพ็มเพียรทางจิทใจ เบ็นฤาษี มุนี โยคี ง่วนอยู่แเ่กับความ
 กับจิशของกนชนิดน้น.


ทีนี้ อรูปธาตุก็กล้ยกกัน แต่ว่าลเอียดประณมตสูงข้นไป่า เบ็นนามธรรม ล้วน เช่น ความว่างเบ็นต้น; ยกต้วอย่าง บางทีเราอยากจะอยู่ว่าง ไม่อยากจะคิคอะไร เลย ไม่มีความรูรสกกอะไรเข้ามาในใขเลย มันก็อยากจะนอนเสียมากกว่า. แเ่ท่เขา มุ่งหมายส่วนใหญ่หมายถึงบุคคลผู้มีจิใจสูง มีจิตใจไปอยู่กับส่งที่เรียกว่าอรูปธาตุ, เช่น อากาศ เช่นวิญぬาณธาตุ หรือความไม่มีอะไรอย่างน้เบึนต้น แล้วพอใจอยู่กับสิ่ง เหล่าน้น น้นเรียกว่าเพราะอาศ้ยยรุปธาตุ เข้าไปช่วยปรุงแต่ง นี่กีส้มพันธ์กับคนทั้ง ฐ ธาตุ.

แต่ทีน้้จะให้พูดว่าท้ง \(m\) ธาตุน้น มันสัมพันธ์กันเองอย่างไร ก็พอจะพูคได้ เหมือนก้นแหละว่า กามธาตุหน้กเข้า มันก์เอือม ก็เบ็นเหตุให้สนใจในรูปธาๆุ ไม่เกี่ยว กับกาม. ทีนีไปสนใจอรูปธาตุหนักเข้าๆ ก็รูว่ารูปธาตุนี้กัยงหยาบ ยยงโยกเยกมาก มันมีรูป; อยากใหละเอียคกว่านน ก็มาสนใจกับรูปธาตุ ก็เลยละเอียคไปกว่า ระงบ ย่งข้นไปกว่า; ถ้าพูกถึงเป็นความสุฯ ก็สุฯที่ประแีตยู่งขึนไปกว่า.

เราพูกได้เถยว่า กามธาตุผลักคันให้ไปสนใจในรูปธาตุ เมื่อกามธาตุมัน ถึงจุศูงูุดหรืออี่มตัว หมดทางไปแล้ว. นี่รูปราตุก็เหมือนกัน เมื่อกีงจุดสูงสุดหมด ทางไป แล้วมนนก็ ผลักคันให้ไปสนใจในอรูปธาตุ ได้. ที้น้้ามาถึงข้นนน้แล้ว้ยังมอง เห็นว่ไมม่ไช่สูงสุด แล้วมนนก็จะน้อมไปหานิโรธธาทุ ที่มีความหมายเบ็นนิพพานคือหยุดดับ หรือจบสิ้นเชิง เพราออำนาจความรู้แจ้งในส่งที่เรียกว่าธาตุน้้บ็นลำคับ ๆ มา.
(ถาม) อยากจะเรียหถมมท่านอาจารย่ว่า ในพระพุทธศาสนาของเราน้แม่งพระ-

 กามารมถถของพระโสคาบัน.

\section*{(ตอบ) พระโสคาบนนเรื่มละในหางโมหะเบ็นส่วนใหญ่ ละได้บางอย่าง} ที่บ็นส่วนโมหะ เช่นสักกายทิมริ วิจิกิจฉา สีล้พพตตปรามาส แต่ก็ย้งละกามราคะ

ไม่ได้; แท่น์คีไม่ใช่หมายถึงกามารมถ์ชนิคเลวทราม หลงใหล เหมีอนกับของบุดุชน ธรรมดา แต่กี่ยังคงเรียกว่ากามหรีอกามราคะ คือการยินดีในกาม : เบ็นเพียงความรัรัสี ว่ามันเบ็นเหมือนกับอาหารชนิคหนึ่ง หรือมันเบ็นธรรมดาอย่างน้ชนิดหนึ่ง; ฉะนน เมื่อมี การสึบพันธุ่ มันค์ต้องมีความรู้สึกอย่างน้ มีกามราคะในระกับทั่พอมีสัคส่วนเกี่ยวกับการ สีบพ้นธุ์; ไม่เหมือนกับบุถุชนธรรมดา ที่มีกามราคะในส่วนเพ้อจนหลงใหล จนเบ็น สิ่งที่เบ็นอันตรายไปเลย.

สรุปความกี่าา พระโสคาบันไม่ได้มีกามรากออย่างบุดุชนมี แต่มีทามสัคส่วน ที่จะพึงมี แล้วถ้าม้นยังเนื่องอยู่ค้วยกับการสีบพันธุ์้นน มันกีเป็นสส่งที่ยังแยกกันไม่ได้ นันเอง มันมีเท่าน้้

ฝนจะหนกรึ้รนแล้ว จะต้องหยุดแล้ว มีตโรงเรียนก่อนเวลา.

- 日r


\section*{การาเนะ}





 แต่ว่าสีงนรกร่าวโดยทางจิตใจแผวมนเนเนไปเองโดยตลอต ต คือไม่ต้องแยก จากก้น.


はNo

\section*{ศึกษาให้รู้ลักษณะของคำว่า "ชนะ"}



 กนโฟ,





 หรีจโลกุกตรรรรม เป็นก้น.

อีกทางหนึ่ง กนทุกกนโคงเฉพาะอ่างงง่งคนนนุ่ม ๆ นี่ชอบชนะ แะะอยาก







 คือวินาศกันทั้ง ๒ ผ่าย : ผ้ายหนึ่งก็พ่ายแพ้แก่บุคคลและกิเลส, ผ้ายหนึ่งก็ย้งพ่ายแพ้ แก่กิเลส แม้ว่าจะชนะแก่บุคคคล ก็ไม่มีส้นติสุขหรือสันติภาพ.

ขอให้พิจารณาดูให้ดีๆ, ศึกษาเกี่ยวกับค่าๆ น ไว้ให้ทีๆ, ซึ่งจะพูงพอเบ็น เค้าเงื่อน หรือแนวทาง ลำหรับจะเอาไปประยุกต์ได้ในชีวตตประจำวัน แล้วให้มัน เข้ารูปเข้ารอยเบ็นเครือเดียวกันไปได้ กับการชนะข้นสูงสุดอนนดับสุดท้าย คือชนะกิเลส หรือชนะมารทังหลาย. ความมุ่งหมายกันแต่ที่จะชนะคน ที่ประกาศตนเบ็นศัตรูกัน และกันนี้ มันคล้ายกับคนบ้า ที่อยากจะทะเลาะกัน ; มันไม่ใช่ชยชนะที่น่าพอใจหรือ น่าอิ่มใจ หรือน่านบถืออะไรเลย. มันท้องเบ็นการชนะที่จิงกว่านน \(:\) : ชนะมาร ชนะกิเลส ชนะที่ไม่กลับแพ้ได้อีก มันจังจะมีผลเนื่องกันไปหมด ถึงการชนะทุกอย่าง แม้แต่ชนะคน. ถ้าเราชนะตัวเราได้แล้ว จะษนะคนลื่นได้; นี่เบ็นหลักที่ห่าน วางไว้. "ก่อนแต่จะไปชนะใครนั้น ชนะความโง่ ความบ้า ความโมโหโทโล ความหลงของตนเสืยก่อน จึ่งจะไปชนะกนอึ่นได้, ถ้าไม่อย่างนน มันก็เบ็นคน แพ้ไปเอง ต้งแต่ทีแรก เบ็นคนโกรธแค้น เบ็นคนโมโห เบ็นคนด้อรัน มีทิฏฐิมานะ แล้วก็ไปฟาดพ้นผู้อื่นด้วยความรุสึกอย่างนน ม้นไม่มีทางที่จะชนะหรอก.

นี่เกี่ยวกับคำพูดที่เราใช้ต่างก้นอยู่เบ็น ๒ ระดับ คังนั้ก็จะขอเตีอนซ้ำอีก ทีหนึ่งว่า อย่าลืมคำหรีอการพูด คำพูด หรือการพูดที่ใช้พูคจากันอยู่ เบ็น ต ลักษณะ ที่เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกโวหาร - โวหารชาวบ้านพูดก้นอยู่, กับ สัมปราษิกโวหาร - โวหารอันสูงอันลีกซึ้ง อื่นไปจากที่พวกชาวบ้านเขาใช้พูดกันอยู่.

คำว่าษยะ น้้็็เหมือนกัน ใน่เมื่อพูตชนะโคยภาษาชาวบ้าน มันก็มีความ หมาษไปทามแบบชาวบ้าน หรือภาษาเด็ก ๆ ก็หมายความกันอย่างนั้น ก็เบ็นเรื่องชนะอย่างคน เขลา ช่นะกันไป ชนะกันมา ซึ่ง ที่แท้มนกัแพ้ กันอยู่ตลอทเวลาโดยไม่รูสึก. ถ้าเบ็น






> เรื่องที่ต้องชนะเรื่องที่ ๑ : ชนะวัตถุ

















ข้อแรก ก็เพราะว่ามนเมีค่าน้อย หรือมันมีน้ำหนักน้อย มีความหมายน้อย แต่ม่นก็กถาย เบ็นเรื่องที่มีอยู่เเ็นประจำ; ถ้าทำไม่กูกต้องกับเรื่องเหล่านแแล้ววกีมีมัมหามาก จะเสีย หายมาก หมกเปลืองมาก หรือว่าจะทำให้มีความทุกข์โคยไม่จำเบ็น หาความตุขไม่ได้.

จะยกตัวอย่าง ที่จะเบ็น ที่จะมีก้นอยุ่เรีอย ๆ ก็เช่นว่า มันไม่ถุกใจ มันไม่ ถูกปาก; ผลไม้อย่างหนึ่งมีมา แล้วมันไม่มีรสตามที่หมายมันไว้ เช่นส้มเชียวหวานมัน
 เสียว่า ในโลกนีมันมีอย่างนี้ จะต้องไปเสียใจทำไม. หรือมันเบ็นอีกชนิกหนึ่งจากชนิด ที่เราจะให้ม้นหวาน, หรือถ้าราจะคิคว่ามันมีผลไม้อีกชนิคหนึ่งค่างหาก ซึ่งมันมีรสเหมือน กับเปลือกแตงโม.

คนกินแตงโมพอหมคนน้อแดงๆ แล้วเขาก์อึดอัด, หรือว่าถ้าบางทีแตงงโม ม้นไม่หวาน มันมีรสเหมือนกับเปลือกนี่เขาก์อึคอัค เขาก์โกรธแค้น. เขาควรไปห้ด กินเปลีอกเแงงโมเสียบาง ว่ามันมีผลไม้ชนิคหนึ่งในโลกนี้ ที่มันมีรสย่างน้ํ ถ้ามัน เกิกมีผลไม้ที่มีรสอย่างน้น แล้วเงานิยมชมชอบกันท้้งโลก ขารแพง ๆ คนโง่กนนี้ร์ท้องไป ซื้อผลไม้ที่มีรสเหมือนเปลือกแฑงโมมากินอย่างมีเกียรติ ก็อย่าารู้สิกหรูหรา. มีตัวอย่าง อี่น \(ๆ\) อีกมากมาย คุณไปคิคเอเเองเถอะ เคี่ยวเวลามันจะหมคเสียเพราะต้วอย่าง.

ถ้าเราชนะวัตถุทุชนิคได้ ก็อ่าให้มันบีบค้นเรา ให้เราควบคุมมันอยู่เสมอ น้กีสงเคราะ์เข้าในโมกขธรรมค้วยเหมือนกัน คีอจิกมันหลุดพ้นจากบั่ญหาที่มี่อยู่โดย ทัว \(\eta\) ไป; นี่เรียกว่าเอาชนะวัตถุกันก่อน หมดไปเรื่องหนึ่ง.

เรื่องที่ ๒ : ชนะคน, อุปสรรค, ศัตรู, บัญหาต่าง ๆ เรื้งที่ บา บนะดน คน นนกีมมีหลายแบบ : กนที่เบ็นศศศรุรเบ็นกนพาล กระท้งว่ากนเบ็นหมู่ เบ็นพวก รบราม่าพันกัน. เอาตังแต่ชนะกนเบ็นคน ๆ ไปก่อน.

เราจะชนะบุกคลได้อย่างไร นี่มันคงยากมาก เพราะเห็นอยุ่ว่าทำไม่สำเรจนี่ เอาชนะเขาไม่ธ่าเร็จ; ในการทะลละวิวาทกัน มันก็ยากที่จะชนะโคยเด็คขาด โคย แน่นอน โดยที่ไม่กลับแพ้ เพราะว่าเราม้นฮึคฮัคแต่จะเอาชนะกันด้วยกำถ้ง. ถ้าเบ็น คนโง่ ย่งโโ่เท่าไร็ย์ยูงจะใช้กำลังเท่าน้น, แล้วจะยิ่งใช้ความผิดนน้น เบ็นเครื่องแก้บัมหา เอากวามไม่ยุติธรรมมาเบ็นเครี่องแก้บัมดาเพราว่าเขาเบ็นคนชนิดน้น; นี้น็เลยชนะกัน ไม่ได้.

ถ้าจะพูดถึงการชนเค้วยกำลังกาย นี้ก็ไปอีกรูปหนึ่ง กำลังกายล้วน ๆ คนที่ มีกำลังกาย มีผีไม้ลยมมือ เอามาชกต่อยกันอย่างน้้ มันก็ธนะได้ด้วยเรื่องของกำลังกาย; แท่เราไม่มีมีญหาย่างนน เพราะการเบ็นศัตรุกันทำลยยล้างก้น ไม่จําเบ็นจะต้องใช้ กำลังกาย ใช้กำลังอี่นอีกหลาย ๆ อย่าง เช่นเบ็นเรื่องใช้กำลังสติบั้มญา จนกระทังว่า เราจะใช้น้ำใจของเขา ให้เขาทำตามความประสงค์ของเรา หรือใหหเขามีความรันเรา เหมือนที่เรารักเขา อย่างนี้ก์ยังทำไม่ได้. อย่างที่เราเห็นกันได้าย ๆ ว่าสามีทีโโโกไไม่ทำ ให้ภรรยรักได้, ภรรยาที่โงกีไม่ทำให้ามมรีกได้ คือมันไม่ชนะน้ำใจกันได้. นี่กี่ยวกับ
 ชนะคน.

ต้องพยายามไปศึกษาในส่วนนี้ คือทำด้วยสติบั่ญญา อย่าไปทำด้วยการใช้ กำลัง ซึ่งไม่:ท่าไรมันก็กลับแพ้, เผลอเข้ามันก็กลับแพ้, แล้วอยาใช้ค้วยกลโกงหรีอ กลลวง; การธนะด้วยกลลวงไม่เท่าไรก์์กับแแ้. เราต้องชนะค้วยความจริง ความดี ตวามดูกต้อง ซึ่งหามาได้ค้วยสคิบับญา; ถ้ามันเบ็นเรื่องละเอียดประณึฑ เส่นเรื่องการรองเวร อย่างนี้ ก็ษนะด้วยการไม่อองเวร; ชนะค้วยน้าใจที่เหนื่อกว่า หรือสูงกว่า.

เราอ่านหนังสือทำนองนิยาย หรือว่าบ็นหน้งสือคำสังสอนทางศีลธรรม เรา ก็ยังพบว่า เขาก็สอนกันไว้อ่างนี้ เล่าเรื่องไว้อยางน้้; เช่นจับคตตรูคู่อขามาตมาได้

๔๘ื
แล้วก็ปล่อยเสีย โดยสัญญาว่า เราเลิกล้างความเป็นศศตรุกัน. ทีนี้ คนน้นมันไม่ชื่อ พอหลุดไปได้แล้ว ม้นกีทำตนเบ็นข้าศึกอีก แล้ว่ายนนี้ก็บับตววมไได้อืก แทนที่จะม่าเสีย เขาก็ปล่อยไปอีก, คนน้นก็ยังเลวพอที่จะคคโกงอีก ทำตัวเบ็นตัตรูอีก เบ็นคร้งที่ ๓
 ศศตรูอีก ทำตนเบึนผู้สวามิภกกกิ์ทงเน้อทท้งต้ว ท้งจิตท้งใจ. นี่ต้วอย่างของการชนเด้วย ความดี หรีอชนะค้วยความไม่จองเวร ซึ่งเบ็นเรื่องชนะคน ซึ่งมีสติบิ้มญามีความคคคนึก มากกว่าสัตว์.

นีจะเบ็นเรื่องของหมู่คณะ เช่นการทำสงครามกันเบ็นหมู่เบ็นคณะ ก็มีหล้ก เกณฑ์ที่คล้าย ๆ กัน; ถ้าจะชนะกันให้ถูกต้องมันต้องชนเค้วยธรรม; ถ้าจะชนะกันด้วย อาวุธ มันคงวินาศกันไบท้ง ๒ ผ่าย โคยเฉพาะอยาายู่งอาวุธของสมัยบัจุุบันน้้ คือไม่มี ใครจะชนะได้ค้วยอาวุธ ในสมัยบัจจุบ้นน้้ มีแต่จะวินาศไปด้วยกันท้ง ต ผ่าย. ฉะนน
 เหนือกว่า จนกระทังม้นอยากจะชนเด้วยความดี ด้วยความเบ็นมิตร ไม่ชนะตัตรูด้วย ความเบ็นศัตรู.

เมื่อพูตอย่างน้คนเขาก็ร้องว่าทำไม่ได้. เพราะเทตุใดจึง ทำไม่ได้ ? เพราะ ว่าเบืนลนตกอยู่ใต้อำนาจบองกิเลส ไม่หดุดพ้นจากอำนาจของกิเลส ถูกกิเลสจูงไปทำ แต่าามอ่านาจของกิเลส ไม่มีความอกกล้นอคทน ไม่มีความสอคต่อง ค้วยสติบัมญาอย่าง
 ถ้โกรธเเียแล้วมันก็มีด คิดอะไรไม่ออก แล้วกจจไมม่ยอมใช้ส้งที่เรียกว่าคี ว่าถูก มีแเ่ จะแก้แค้นให้สาสม หรีอย่งกว่าสาสม. พวกน้เเากือนลักกันว่า "พ้นต่อพ้้น ตาต่อตา" น้เบ็นคำพูดสากลรู้กันคี : เขาทำเราพั้นหักหนึ่งซี่ เราทำเขาพ้นหักหนึ่งชี่ เขาควัก ถูกตาเราไปได้าหนึ่ง เรากวักลูกตาเขาอีกตาหนึ่ง; นี่กูกูกแบบอันธพาล. แต่ถ้าเบ็น แบบสัตบุษงนน ไม่เบ็นอย่างนั้ บางทีจะไห้เขอีกสุ่หนึ่งกีได้.

อย่างพระเยซูสอนว่า เขาตบแก้มซ้ายแล้ว ให้เขาตบแก้มขวาด้วย นี้โดย ไม่มีความรู้สึกอะไร; คนที่ตบแก้มขวาอีกทีหนึ่ง เขาอาจจะนึกได้ เขาจะพ่ายแพ้แก่ ความรู้สึกของเขาเอง. ถ้าเขาขโมยเสี้อแล้วเอาผ้าห่มตามไป/ให้ด้วย, เบ็นคำสอน ของพระเยศู อย่าจับตัวไปส่งศาลเลย. นี่ต้องมีน้ำใจที่เข้มแข็งอดทน แล้วฉลาดลีกซ้ง ต้องอดกล้นได้ฑังแต่ทีแรก : ถ้าเขาขโมยเสือแล้วเอาผ้าห่มตามไปให้ด้วย. นี่อย่าให้ เบ็นความกันเลย อย่าไปส่งตำรวจเลย แล้วมันจะชนะกี่มากน้อย คนโงก็มองไม่เห็น; แล้วเๆาก็จะยกข้ออ้างว่า คนเดียยวน้้ม้นอนนพพาล ยิ่งยอมแพ้แล้วมันยิ่งเฉาใหญ่, ยิ่งให้ อย่างนันม้นยิ่งตบใหญ่. ผมคิดว่าแม้สมขยนี้ก็คงเบ็นไปไม่ได้; ถ้าตบแก้มซ้ายแล้วไม่ โกรธ ให้ตบแก้มขวาค้วย ม้นคงตบไม่ลง.

การชนะดนแต่ละลน หรีอชนะกันเบ็นหมู่อย่างชนะสงครามก็เหมีอนก้น ต้องชนะตนก่อน บังคับลวามรู้สีกบองตนให้ได้ก่อน แล้วจีงจะมีเติบิมูญาำไป ตามลำดับที่กวรจะทำ แล้ว้ก็จะก่อย ๆ ชนะได้ เรียกว่าชนะศัตรุได้ จะเบ็นคนเคียวหรือ หถายคน หรือเบ็นมหาสงกราม มันก็ต้องรู้กัชนะให้ถูกต้อง มันจึงจะไม่วินาศกันทุกผ่ยย นั้นันบ็นเรื่องที่ค่อนข้างหยาบ ที่ชนะคนน้้ ชนะผู้อี่อ
จะชนะกิเลสของผู้อื่น จะต้องชนะตนคือชนะกิเลสตนก่อน ทีน้ จะมาดูกึกต้นตอ ที่ว่า"จะชนะผูอนไนได้ริง จะต้องชนะตนเสียก่อน"
 เราก็เรียกว่าชนะศน เพราะเราไม่ได้มองละเอียด จนถึงกับว่าแยกกิเลตออกไปเสียจากตน เพราะันกำง้งเอาๆนนนนแหละที่กิเลส เอากิเลสมาเบ็นตน. คำว่าชนะฑนหมายถึงชนะ กิเละเสมอ.

เราจะเห็นคนที่กำลังมีกิเลส แล้วกกูพูคจอย่างไร, มีกิริยาอาการอย่างไร, คือ เขาทำไปค้วยอำนาจของกิเลส ; แต่เราก์ไม่คุวา น้นมันเบ็นเพียงกิเลสของเขาเท่าน้น.

๔สส

\title{
คนน้นกำลังโง ตนนน้ำลังบ้า ต้วยอำนาจบองกิเลส แล้วเราจะไปยอมรับความ-
} หมายบองการกระทำน น ชึ่งเป็นการกระทำของกิเลสนี้ เราก์จะต้องบ้าไปกว่าคนน้น อีกแน่.

กล่าวสั้น ๆ ก็ว่า เรามองกูให้เห็นว่า อันน้นมันเบ็นกิเสสของเขา กิเสสของ คนนนไม่ใช่คนน้น. กิเลสนี้เปรียยเหมือนกับผี หรีอเหมือนกับอะไชชนิดหนึ่ง ; แต่เรารับเอาในฐูานะที่เบ็นของเขา เบ็นคนที่มีเกียรติเหมือนเรานี้ เราก์เบ็นคนโิ่เอง. เพียงแต่เรามองเห็นว่ามนนเบ็นกิเลสบองเขา เท่าน้น เราก็๊ะหตุดชะงกัก หรือถอยหล้ง ว่าเราจะไม่ไปเล่นกับกิเลสของเขาให้เสีเวลา; ถ้านึกได้อยางนี้ กิเลสของเรามันก็จะไม่ ออกรับกิเลสของผ้ายโน้น. เราจะบังคับตัวเราได้ บังคับกิเสสของเราได้. นี่เรียกว่า เบ็นเรื่องแพ้หืื่อเรื่องชนะก็กองกิคกุ.

บางทีเราจะ ต้องนึ่ง หรีอบางทีกีต้องมีอาการเหมีอนกับยอมแพ้ แสกงอาการ เหมีอนกับยอมเพ้; เช่นเขาค่า เรานึ่ง หรีอเขาทำอันตราย เราอคทน; มัน เหมือนกับยอมเพ้ เพราะว่าเรารู้สึกยยุ่ว่า มันเบ็นเรื่องที่เขาส่งกิเลสมา หรือกิเลสของ เขามันส่งการกระทำอย่างน้้มมา เราก็ไม่ออกรับ. นี่เบืนเรื่องชนะสึกออกไป คีอชนะกิเลสของกนได้ แล้ว็กะชนะผู่อื่นได้: ท่านสอนไว้อย่างนน ที่เกี่ยวกับผูอื่น เป็นประเด็นหนึ่งต่างหาก ที่เกี่ยวกับบุคคลต่อบุคคล.

\section*{เรื่องที่ ๓ : ชนะกิเลสที่เผาตัวเอง}

การชนะกิเลสน้นยังมีอีกประเภหหนึ่ง คือไม่ต้องเกี่ยวกับบุคคลอื่น เบ็นตัว เองล้วน เบ็นตัวองคนเดียวล้วน, แล้วมีกิเลส, แล้วิกลเสนนนม้นขบกัดบุคคณนนเอง เผาลนบุคคลนน้อง ให้เบ็นทุกช์เคือดร้อน่หหือประมาณ. ที่เบ็นพิเศษแแถมพก คีด กิเลสไช้คนน้นแหละไปทำอะไรผิก ๆเกี่ยวกับกนอื่นเข้าอีก; จะเบ็นอย่างไรทีนี. ลองคิด กุชิ ; มันเกิกเบ็นบัญหาชับช้อนกันขึ้นมาหลายช้นหลาย \(ๆ\) ผ่าย.


เราต้องมีหลักที่ว่า: ชนะกิเลสในระดับท่่าจะชนะดนอน หรือสังคม หรืออะไรได้เสียก่อน, แล้วต่อมาก์ชนะกเลสในลักษณะที่สูงบนไป ช่วยตัวเองให้ ไม่มีบัญหา ไม่มีความทุกข์ร้อน. เพราะเดียววนีสส่งที่เรียก่าศัตรูนนมันแแลี่ยนรูปมาอยู่
 นยก หรือคนภายนอกเหมือนทีแรก; ถ้เราชนะศัตรูข้างในคือกิเลสได้นี่มันจะชนะ หมด ท้้งข้างในและข้างนอก. ส่วนเรื่องจะชนะกิเลสเพื่อจะบรรลุ มรรค ผล นิพพาน
 มาเบ็นศ้ตรู เบ็นมารแล้วชนะให้ได้ ก็คึอการปฏิบทิตามระบบที่จะชนะโลภะ โทสะ โมหะ ได้, บรรลุสภาพที่เรียกว่าหลุดพ้นเบ็นโมกขะอย่างแท้จริง หรือพ้นออกไปจกกวักฎมงงารได้.

ตอนน้อยากจะพูดไว้เสียเลยว่า ขอให้ยีคถีอข้อเท็จจริงอ้นน้้ไว้ สำหรับพูด กับคนที่เขาเข้าใจผิกๆ คือกนที่เขาอ้างตาว้องเบ็นคนลถาด เบ็นนักปราชญ์ แม้แห่งยุค บ้จจุบันน้ ; เขายังพูคว่า "คนที่ไปบวชน้น คีอคนพ่ายแพ้โถก มันเอาชนธอะไรใน โลกไม่ได้ หากินไม่พอกิน จิงต้องหนีไปบวช๋". บางทีเขกก็พูกส์นๆ แต่เพียงว่า "เรื่องไปบวชนน้มมันเบ็นเรื่องหนิโลก เบ็นกนสู้มมได้". น้เราก็จะบอกเขาว่า โดย ความมุ่งหมายอันแท้จริงนี้ การไปศึกษาธรรมะ หรีอการไปขวษน้น ไม่ใช่พ่าย แห้; แต่ไปหาวิธีที่งะษนะให้อง่้ม้นไป เพื่อว่ามื่อมีธรรมะแล้ว ก็จะอยุ่ในโลก ต้วยฯัษชนะทุกประการ.

ล้ามีธรรมะถูกต้องและเพียงพอ จะเเืนผู้ชนะทุกประการ : นับต้งแต่ ว่าชนะวักถุอย่างที่ว่ามาแล้ว, ชนะคนที่เบึนศัตรูได้ว้วย, พูกส้นๆ ก็ว่าชนะโลกท้ง หมจเลย; ฉะนน ธรรมะนี้มีไว้สำหรับคนจะได้ใช้ เพื่ฮชนะโลก ในทุกๆ แง ทุกๆ มุม หรีอทุกบั้ญหาในโลก. อย่าได้ประณามว่าเขาเบ็นคนพ่ายแพ้ เบ็นคนหมจฝีมีอ แล้ว จะหนีไป, หนีโลกไป ไปอาศศยว้ด อาศศยชิวิๆนักบวชกินอยู่ ; อย่างนี้บึน เรืองที่ไม่ถูกต้อง และไม่ยุติธรรมอย่างย่ง เพราะม้นไม่จริง.

เดี่ยวน้เราก์เห็นอยุ่ว่า บวชชัวคราวแล้วสกกกลับออกไป; ฉะนน จะถูกหา อย่างนนไม่ได้. มันควรจะถูกมองไปไนแง่ว่า บวชน้ไปแส่วงหาวิชาความรู้ำ คำหรับ จะธนะโลกในทุกๆ แง่ ทุกๆ มุม ทุกๆ ขัญหหา แล้วกี สึกกลับออกมาเบ็นผู้ ค่าเนินชีวิตอยู่ด้วยกางปนะ นับท้งแต่เรื่องบ้าน เรื่องเรือน เรื่องกรอบกรัว เรื่อง อะไรข้นไปเลย ชนะทุกบัมหทท่่มราวาสผู้ครองเรือนจะท้องชนะได้. ส่วนลืกหรีอราก เหง้าของมัน อยุ่ที่ชนะกิเลส มีสติบ๋ญญาเพื่อธนะกิเลส; แต่ว่าชนะในระคับหยาบๆ อย่าทท่มรวาสหรีอชาวบ้านหรีอชาวโลกเขามีกันอยุ่, พอชนเสึ่งเหล่าน้ได้แล้ว มันก็ ชนะสูงช้้นไปเอง.

\section*{รูจักคำว่า "กิเลส" เพื่อจะชนะได้ถูกต้อง}

ขอให้เข้าไจค่าว่า "ธนะกิเลส" ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สมบูรณ์ : โลภะ โทสะ โมหะ นี่เบ็นประมวลทังหมดของกิเลส; พุคอย่างกันลีมอีกทีหนึ่งก์ว่า :-

ประเภทที่ อ. เรียกว่าโลภะ, กิเลสประเภทที่ทำให้ว้ก อยากกได้ จะเอา เท้ามาหา มากอดรักไว้ อย่างนี้กเเรียกว่ากิเถสประเภทโลภะ หรีอประเภทราคะ มันจะเอา.

ประเภทที่ ๓. กิเสสอีกประเภทหนึ่งนี้กี่ไม่เอา มันจะศีกลับออกไป หรือ มันจะทำลยยเสีย นีเบ็นกิเลสประเภทโทละ หรีอโกธะ.
 ไม่รุ้ว่าจะเาอย่างไรแน่ แก่ก็นลงใหลอยุ่าว้ว ตัคออกไปไม่ได้ ไม่มีอกการแห่งการ คึงเเา้มาหรีอผล้กออกไปโกยตรง มันมีอกการเหมือนก้บว่า มันพ้วพ้นอยุ่รอบ ๆ ว้วย อ่านาจของความโง ถอนต้วออกไปไม่ได้.

ความรู้สีกี่เบ็นกิเลสรู ที่เบ็นศ้ก ที่รบกวนเราอยุ่เบ็นประจำวันในโลกนี้ก็ม อย่างนี้:- กิเลส ประเกทโลภะ จะเอาขข้ามาในเมื่อม้นน่ารัก น่าพอใจ ยั้วกเลส ประเภทโลภะ.


กิเลส ประเภทโทสะ ก็ไม่ชอบ คองจะทำกายหรีอผลักออกไป จนผู้นน เองไม่รุ้จอยู่ที่ตรงไหน, มันชังน้ำหน้า ไม่อยกกเห็น ไม่อยากแม้เต่จะได้ยินเสียง ม้นโกรธแค้นเร่าร้อนอยู่. เรามีกเเสประเภทนี้กันอยุ่ค้วยกันทุกคน และเบ็นประจำ; ไปจูให้คีๆ มันเบ็นกิเสสที่เรียกว่าบุกทะลวงเข้าไปอยุ่ในจิตใจ ไปกรอบครองอยุ่ในจิตใจ แล้วก็ทำอันตราย ทรมานคนกนน้นให้พ่ายแพ้แก่กวามทุกฯ์ พ่ายแพ้แเก่กิเสส. อย่าหวัง ว่าจะรุ้มาสึ่งเหล่าน้ จากการอ่านหนังส่อ หรีอการพังบรรยายอย่างน้̆ ท้องไปรู้กน้จริง ในเมื่อมันเกิดขิ้นมาจริงๆ แล้วรู้รสตองมันจริงๆ แล้วก็จะรู้รูอเท็จจริงที่ว่ามันยากกี่มาก น้อยที่จะบื้องกันหรี่อแก้ไขสสิ่งเหล่านี้.

\section*{ส่วนกิเลส ประเภทโมทะ อันที่ ๓นน้ มันทำให้เราไม่มีความรู้ไปทั้งหมด}
 ความทุกข์ มันกลับเห็นเบ็นความสุปไปเสีย. นี้กีเเบ็นกิเลสอีกความหมายหนึ่งชึ่งน่ากล้ว. ขอให้กนหนุ่มๆ ที่มีกำลังแรงของริๆใจมาก ๆ ระวักิเสสประเภทนี้ฝ่งกกว่า \(\bullet\) ประเภท ข่างตัน; เพราะถ้ามีโมหะกรอบง่าแล้ว จะใช้กำลังทั้งหมคไปไนทางผิด ก็เสียเวลา เปล่าๆ ไปทำส์งที่ไม่ต้องทำ ไปทำสึ่งที่มีค่าน้อย โดยคคคว่ามีค่ามาก. เพราะกวาม โงนี้ มันทำให้เห่อตาม ๆ เขาไปเท่านนแหละ, แล้วในบ้จจุบันน้้ ที่มีการศึกษาคี มันก็ ยังมีบัมหาที่ลีกขึ้นไปขนมองไม่ออก กีไปเห่อตาม ๆ เขาไปอีกได้เหมือนกัน. ฉะน้น ถ้าทำอะไรติดหลากไปด้วยความธำคัญผิค ระหว่างสึ่งที่ควรทำกับสึ่งที่ไม่ควรทำ มันก็ คือ กิเลสประเภทโมหะ นีททงนน้.

นี่เรามีกิเลสยยู่ ๓ หมู่ : โลภะ โทสะ โมหะ เบ็นข้าศึก เบ็นศ้ตรู อย่าง ถ่งงอยุ่ในภายใน; ชนะได้เท่าไรเบ็นการจีเท่านน้น, ชนะได้หมมเบ็นพระอรหันฑ์เถย อยู่ค้วยความเย็นโดยสมบูรณ์ เรียกว่านิพพาน เรียกว่าโมกฐะ เพราะหลุดพ้นออกไป
 ยอกุุดของการชนะ.

> เรื่องที่๔: ชนะธรรมชาติ





 ข้างใน.












ทีนี้ย้งมี บ๋ญหาตามธรรมชาติ ที่บีบคนอยู่ภายใน เช่นว่าศวามแก่ชรา ความเจ็บ ความไข้ โรคภัยไข้เจ็บตามวัยตามอายุ, หรือแม้แต่อุบติเหตุก็ได้ ก็เรียกว่า บัญหาภายในทั้งนน้ ใครเอาชนะมันได้กี่มากน้อย : ลองคิดจูเอง. คนยึ่งไปรู้เรื่อง น้้อย่างสมัยใหม่มากเท่าไร ก็ย่งมีบัญหาส่วนนี้มากเท่านน้ พูค่ายๆ กีคือว่ากนสมัยน้้ แหละที่ว่าฉลาดนักนี่ เขากล้วเจ็บ กลัวตาย กล้วโรคอะไร มากกว่ากนสมัยโบราณ.
 เฉย ๆ อยู่ อังหัวเราะอยุ่ค้วยซ้าไป. เพราะว่าเราไปรุ้เร่รงมาก ในทางที่ทำให้โร่ ให้ กล้วมาก; เรากลับเห็นว่าดีๆๆ เราฉลากเรารุ้กสกซ้้ง เราบ้องกันอะไร จนไม่รุจะ บืองกันอย่างไร. ข้อน้หมายถิงว่ากนมีบ๋มหาเกี่ยวกับโรคกัยไไเเจับมาก นี่กี่ยวกับชรา ซึ่งก็เบ็นสี่งที่ทุกคนหลืกไม่ได้ ถ้ใครมีความทุกข์มากเพราะสส่งเหล่าน้้ ก็เขายังไม่ชนะ ธรรมชาติ เรียกว่าธรรมชากิตามธรรมดาสามัญที่เบ็นภายใน.

ถ้าเป็นพระอรหันต์ ความทุกข์ความกล้ว อย่างกี่กนธรรมคาสามั๊มีนน ไม่มีหรือมีน้อย ก็เรียกว่าท่านไม่ได้ยีคกี่อเอาเบ็นของเรา. ถ้เราเกิดอะไรขื้นมาตักนิด แล้ว่ย๋คลีอว่เเาเบืน, หรีอว่ามันเบีนของเรา : ความเจ็บของเรา, ความตายของเรา, อะไรของเรา, คิกไปทำนองนน มันเลยมี้ำหนักมาก มีความหมายมาก มีความรู้สึก แก่จิทใจมาก. ด้าสติม๋มญญามันมี่ไปในทางว่าเบึนบองธรรมชาติ ตามธรรมชาติไม่ ใชู่ของเรา ไม่ใช่เราเบ็น เพราะว่า "เรา" ัันไม่มี; แล้วเขาอบรมจิจใจกันมาแต่ ในลักษณะอย่างนี้ จนถึงจุดสูงสุด มันก์ไม่มีความทุก์์. ในส่วนที่เบ็นความเท้าใจผิด ม้นจะเจ็บปวกบ้าง ก็เบ็นทุกขเวทนาตามธรรมคา; แค่เจ็บปวดดลงส่่วนลึกของจิตใจน้้ มันไม่มี.

ถ้าเบ็นบุถุชนแล้ว มันแพ้หมดท้ง เต อย่าง ที่เจ็บปวกตามธรรมคาก์โวยวาย, ที่เจ็บปวดอย่างโเเเฉลาเพราะยยดมนนถือม้นเบ็นของเรา นี่มีมีมากค้วย ; เบ็นเรื่องซ้อนกัน




















ความรู้เรื่องนบ้าง ก็ใช้มันแก้บัญหาไปได้เหมีอนกัน. อย่าไปเบ็นบุคคลชนดทด่าพา ต่าฝน เบ็นคนโงถึงที่สุดถึงขนาดนน้นเลย เรียกว่าเบ็นผู้พ่ายแพ้เกินกว่าที่จะพ่ายแพ้.



อันที่ ๒ เอาชนะบุคคลที่เบ็นอุปสรรคศ้ตรู บัญหา หรีอว่าสึ่งไม่ตรงตาม ความประสงค์ของเราโคยประการใด ๆ ก็ตาม.

















อะไรชนะจิฑนี้ไม่ได้. แต่ว่าจิฑนี่ก็ต้องอาศัยกาย อาศัยอะไรทังหมด มันจึงจะเบ็นจิต อยู่ได้. โดยภาษาพูๆเราเรียกว่า "ตัวเรา" แต่ตามข้อเท็จจริงมันก์คือ จิฑที่ได้รับการ อบรมผึกฝนมาเบ็นอย่างดีแล้ว ตามหลักของพระธรรมและของพระศาสนา โดยความ หมายก็คือว่าจะไม่มีความทุกข์ชนิดใดเกิดข้นแก่จิๆได้. พระพุทธศาสนามีความมุ่งหมาย อย่างน้้ โดยเฉพาะ คือจะ อบรมจิตในลักษณะที่จิตจะมี่ววามทุกบ่อีต่อไปไม่ได้ แล้วก็ย้งจะซ้ำห้วเราะเยาะความทุกข์ ที่เคยทำให้ม้นเบ็นทุกข์มาแเต่กาลก่อนน้้ เดี่ยวนน หัวเราะเยาะได้. นี่นอกจากชนะแล้วย้งหัวเราะเยาะได้.

นี่พูกกันตามหลักธรรมะ เกี่ยวกับชัยชนะในพระพุทธศาสนา ก็พอจะรวบรวม มาเบ็นรูปโครงได้อย่างนี้; ขอให้ถือว่ามันเบ็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ซึ่งเบ็นบัญหาของ เราโดยตรง, ไม่เช่่อไปคิคจูเถอะมันเบ็นบัญหาของทุกคนโดยตรง. ถ้าแก้บัญหาน้ได้ เท่าไร ก็นับเนื่องอยู่ในเครื่อของความหลุดพ้น หรือโมกขธรรมได้เท่านน. ขอให้ ก้าวหน้าไปตามลำดับ ๆ จนถึงข้นสมบูรณ์ก็แล้วกัน. นี่คือเรื่องชัยชนะในฐานะเบ็น โมกขธรรม ที่จะต้องเอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนให้ได้.

เวลาสำหรับพุกก็หมคแล้ว ทีนก้เบ็นเวลาสำหรับถาม ใครมีบัญหาอะไรเกี่ยว กับเรื่องนี้ก็ถามได้.

\section*{คำอธิบาย ตอบบัญหา}
(ถาม) ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า เรื่องการชนะคนนน ทำไมเราจะต้องชนะเพื่อ ให้อยู่เหนือคนอื่น? เราจะอยู่กันอย่างเสมอภาคไม่คีหรือ? เบ็นไปได้ไหมที่เราจะหาวิธีที่ไม่มีผู้ แพ้หรือผู้ชนะนี่เบ็นข้อแรก ?
(ตอบ) ที่พูดว่าชัยชนะนี้ ไม่ได้หมายถึงชัยชนะที่อยุ่เหนือคนอื่น ในทาง อำนาจหรือในทางวัตถุอะไรอย่างน้น ; ในภาษาโลก ๆ อาจจะหมายความว่าอย่างนน : เอาชนะคนอื่นคือเราอยุ่เหนือเขาทุกอย่าง ; แท่ทางธรรมน้้ไม่ใช้ความหมายอย่างนน แม้จะ




 ไม่ได้อาวรัมุดันนหมัก.













 จงงวรนเก่กันเลกัน.

\title{

}


๔Е๘
โมกขสรรมประยุกต์
ทำการรบชนะชนิดที่จะถูกจองเวรซึ่งจะมีการกลับแพ้ได้อีก ก็เบ็นเรื่องไม่มีที่สสุต และ น่าสงสาร.

ถ้าเบ็นเรื่องทางธรรม ทางจิตใจซ้องห้นไปหาวิธีที่จะเลิกล้างการผูกเวรจองเวร ระงับไปเสียได้ท้้แพ้และชนะ นี่เบีนโวหารพูดที่พูดได้ที่ดีมาก; "ออกมาเสียจากการแพ้ และการชนะ" นั้นแหละคือการชนะตามแบบของพระอริยเจ้าอีกทีหนึ่ง.
(ถาม) ข้อ ๒ การชนะกิเลสโมหะ และกิเถสโทสะ น้้เบ็นอย่างไว?
(ตอบ) ชนะกิเละเหมือนกันทท่งนน โลภะก์กี โทสะก์กี โมหะก์ดี เราจะ ทำลยยรากเหง้าของมันเสียให้มุดส้นไป: น้เรียกว่าชนะกิเลสโกยความหมายที่รวบรัด. แต่ สำหรับคนธรรมคายังทำไม่ได้; ถ้าำได้อย่างนนกเเบ็นพระอรหน้นต์ หมคบัญดทไป ยังเหลือแต่ว่า คนธรรมดายังมีกิเลณเบ็นกรณี ๆ อยุ่ในชีวิทประจำวัน จะชนะมันอย่างไร จะบังกับมันอยางไร จะควบคุมมนนอย่างไรมากกว่า.

เราไปดุชิว่า เรามี กิเดสประเภหโลภะ หรือราละ ความกำหนัคน้อย่างไร เมื่อไรโคยวิธีไร; สนใจอยุ่เสมอก็พบร่องรอยที่จะบ้องกันอย่างไร, แก้ไบอย่างไร, รวม ความเล้วก็ แก้ก้วมอำนาจบองสติเบ็นใหญ่.

โทสะ, ประเภทนี้กเบ็นกิเสสที่ทำลาย ร้อนเบ็นไฟเหมีอนกันน้้, ก็มีหลักเกณฑ์ อย่างเดียวกัน : มันมาอย่างไร เมื่อไร ; นี้ใบ้สติ ตามหน้าที่ ที่จะบบงคับหรือบื้องกัน กิเลสประเภทโทสะ.

กิเลสประเภท โมหะ นนแเว้ได้โดยการศกกษา คือ ปฏิบติตนให้เบืนผู้มีสติ มีม๋ญญาลยู่ตลอดเวลา ในเรื่องที่จาเบ็นที่จะต้องรู้; เพราะฉะน้นจึงเบ็นไปแต่ในทาง ที่ว่า อย่าให้โง่ไปยี่มมันถือมัน ให้เบ็นตัวตน เบ็นของศนขै้นมา ก็จะช่วยบ้องกันกิเลส ๒อย่างข้างต้นได้ค้วย. ดวามโง่ หรือโมหะน้้มีมาก แต่วาสรุปแล้วมันอยุ่ที่ตรงไม่รู้ตาม

ที่เขึนจวิงว่า "นี่ไม่ควรจะถีอว่าเบ็นเวาหวือเบ็นของเวา"; ไม้รูเรื่องอนิจจัง ทุกบัง อนตตาเบ็นต้น ก็เกิดความเห็นผิด คิดผิด ไปในทางเบ็นตัวกู-เบ็นของกู, เห็นเบ็นสิ่ง ที่บังคับได้ เบ็นอะไรไปทำนองนน. นี่ประเภทโมหะ ก็ไปดูว่ามันมีอยู่อย่างไรในเรา นนันแหละเราไปเข้าใจผิดในส่วนไหน ในเรื่องอะไร ก็ดูเฉพาะตนเบ็นส่วนสำคญ. ส่วน รวมนนเขาก็กล่าวไว้ ใช้ได้แก่ทุกกน ว่าไม่ควรจะยึดถือว่าตัวตนน เพราะเบ็นสักว่าธาฑุ ตามธรรมชาติ, หรือว่าเบ็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กระทั้งจะแก้บ้ญหาถงไปโคยศรง ว่าถ้ามีความทุกข์เกิดข้นจะต้องแก้อย่างไร, นี่เบึนเรื่องสติบัญญาทงนน ะ. สรุปความแล้ว ก็รวมอยู่ในคำว่า "พอกพูนสติบนญญา" เก่ยวกบเร็องนอตู่เสมล \%.

ถ้ารู้สึกอย่างนี้ได้กีกี คือไม่รูสึกแต่เพียงว่าเราเรียนหน้งสือ เราหาอาชีพให้ดี เราก็มีเงินมีเกียรติยศชี่อเสียง อำนาจวาสนา; ถ้ารูกันอยุ่แต่อย่างนี้ มันก็รูไปในทาง ที่ตรงกันข้าม ให้หลงใหลในทัวตน ต้วกู-ของกูอะไรมากข้น. ดูในมุมกลับบ้างว่า ความทุกข์จะสอดแทรกเจ้ามาอย่างไร ในความคิดอันนน้ ย ยึ่งมีตัวกู-ของกูจัด ก์ย่่งมี โถภะ โทสะ โมหะจัก; ก็จะร้อน, จะผิด, และผิดต่อไปไม่มีที้สนสุด.










หมายบองคำ ว่าแพ้ หรือความหมายของคำว่ชนะ ยังโง่เขลา ยปุ่มาก ที่ไปเห็นเบ็น เรื่องวัตถุ เบ็นเรื่องธรรมคาสามัฏ; ไม่มองใหลถกกว่าที่ธรรมดาสามัมจะรูะตึก แล้วคง เกิตอาการกลับกันอยู่เสมอ : ที่บุถุชนคนหนาๆว่า ชนะนน กลับเบ็นการพ่ายแพ้ ใน
 ของพรรอริยเจ้า, หรีอชนะในความรุ้สึกของบุกุชนคนหนา \(ๆ\) มันกลายเบ็นแพ้ในความ รูสกิกของพระอริยเจ้.

นี่เรามาต้งข้อสังเกตส่านน้้ให้ดี บางทีจเบ็นเรื่องที่ลักเร็วๆ กว่า ลักส้นกว่า; แล้าเราเก็นเอามาเปรียบเทียบกัน ที่คนชาวบ้านเขาพูคไว้อย่างไร, ที่พระฮริยเจ้ท่าน พูคไว้อย่างไร. คนหนึ่งว่านึ่งเสียแล้าเบ็นผ่ายชนะ ; อีกคนหนึ่งไม่ยอม, แย้งว่าแพ้แล้ว ศัตรกก็จะยี่งเอาใหญ่.

ให้เราสังเกตว่า เราไหว่เชานี่ เรนแพ้หรีอเราชนะ ท ทุกคนก็เคยไหว้ คนนนคนนน้น แล้วการไหว้ กิริยาไหว้นน้ มันเบ็นกิริยาของคนแพ้ หรื่อของกนชนะ: คนแพ้ยกมือไหวขขอชีวิๆ ก็เห็นกนนอยู่ทัวไป. แต่กนไหว้ที่เบ็หผู้ชนนน้ จะไม่มี่บ้างหรือ อย่างไร; ใครเคยใช้การไห้วบ็นเคว่องมือสำหรับแสวงหาชัยชนะบ้าง ? แม่แต่การไหว้น้้ กียังมีหลายระกับ : ไหว้อย่าโโงเบลกก์มี ไหว้ประจบก์มี ไหว้ชนิดที่มาเหนื่อเมม ให้ คนอื่นเทารู้สึกเปลี่ยนไปอย่างอี่นก็มี.

ลักษณะกิริยาอาการคำพูคของชาวบ้านนน ยังใช้ไม่ได้อุ่หลาย ๆ อย่าง ที่เรา มีกีนอยู่. เดี่ยวน้ ถ้ำขาค่าเรา เราก็จงค่าตอบ; แล้วคุแจะคคคว่าอย่างไร ใครแพ้ หรือใครชนะ: แต่ทางธรรมะก็ถีอว่ามันมีแต่ย่งแแพ้หนัคข้นทั้ง ๒ ผ่ายเลย. ถ้าพูดถึง ดีชัวกันก่อนก์ได้ ว่ากนค่าทีแเกนนนเบ็นคนเลวแล้ว แต่พอคนค่าตอบ กลับเลวกว่า คนค่าทีแรกเสียอีก คือเขาเลว ๒ เท่า. นื่พอคนที่หนึ่งจ่าตอบมาอีกกรงออีก เบ็นเลว ๓ เท่า; ทีนี้ คนน้้ด่าตอบไปอีกครังนี้กเเลว ๔ เท่า มันเพิมมอย่างนี้.

แพ้ก็เหมือนกัน มันจะแพ้แก่กิเลสในลกกษณะอย่างนน ด่าเขาไปทีเรกมัน แพ้กิเลส กลายเบ็นคนเลวลงไป \(\bullet\) ส่วนอย่างน้; อีกทางผ่ายหนึ่งค่าทอบอีก มันกลับ แพ้เพื่มมาอีกส่วนหนึ่ง แพ้ที่ค่าและที่คาตอบ. ควรจะทำให้หยุดเสีย กลับไม่ท่าให้หยุด กลับไปค่าฑอบ ไปส่งเสริมเห้เรื่องมันมากขื้นกว่าเกิม. ที้นี้กนทีแเวกก็เเาอีก แทนที่ จะหยุคเสสยไห้เรื่องมันระงบไปเสีย กีส่งกลับมาอีก มันก็สูงข้นกว่าเดิม; อย่างนี้เขา
 ชนะเพ่มจั้น ค่าจนไม่รู้จะค่าอยางไร จนเบ็นลมตายไปเองก์ได้. นี่ความมุทะลุโมโห โทโสด้วยอำนาจของกิเลส มันเบ็นเสียอย่างนี้ ไม่รู้จัก่าแพ้หรีอชนะอันแท้วิิงน้น เบ็น อย่างไร. ถ้าเขาค่ามาทีแรก แล้วคนน้นเขามีอะไรดีๆ ให้กลับ่ไป คือไม่โกรธตอบ ไม่ค่าตอบ ไม่มีอะไร นี้จะระงับความพ่ายแพ้ได้ท้ง ๒ ผ่าย กระทังคนค่าทีแรกเเานึกได้ เขาขอโทษบบ็นท้น.

แท่ที่พุดนี้ พูดง่าย เวลาทำ นียากเหลือประมาณ; แต่ถึงอย่างน้นกีต้อง ขอร้องให้กุณเอไไกคก เอาไปใช้ เพราะจะต้องใช้เรื่องอย่างนี้มากขึ้นทุกที. เพราะว่า ท่างกนต่างแม่งคี อิจฉาวิษยากัน ไม่อยากให้ใครตึกว่า ต้องการแต่จะชนะเหนีอผู้อื่น คือคีกว่าผู่อื่นอยู่เรื่อยไป ก็เบ็นเหตุให้เพิมกิเลสข้อน้เรือยไป; ย่งไปหลงในความดีมาก เท่าไร กียี่งจะเอาชนะผู้อี่นมากร้้เท่าน้น. ฉะนันความตีต้องดู้ห้คีๆ ต้องไม่หลงกับ ม้น ; ต้องเบึนดีที่ถูกต้อง. ส่วนดีค้วยความโงเขลา แล้วกก์ชนรนันคคคว่าเบ็นการชนะ ด้วยความโง่เขลาเอง : เข้าใจว่าชนะนันคือดี; แต่เมื่อชนะนนเบ็นความชนะ หรือ อยากชนเค้วยความโป่เขลา ความคีนนก็เลยเบ็นความคีค้วยความโงเขลา โคยคิคว่าชนะ แล้วก็จะดี. นี่ดีอยางภาษาชาวบ้าน ไม่ใช่ชนะกิเลส ไม่ใช่ชนะมาร. น้เราพูดเรื่อง ของชาวบ้านกันส้กหน่อย ว่าชาวบ้านนนอยุ่ในระกับน้้ อยกกชนะเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ ชนะมาร; อยากชนเศัตรูด้วยการใช้กำลังอย่าสต้ตวเเรัจฉานอย่างน้้ ก็ไม่มีทงจะ ฯนะได้





















\title{
โมกตรรรมมปรยุกต์ \\ - ロォ் -
}


\section*{คํ \\ การศิกษา}

> ท่านนักศึกษา ศ้สนใดในธรรม ชั่
> ทานนกกศกษา ผูสนใจในธรรม ทังหลาย,
> ในการบรรยายเรื่องโมกขธรรมประยุกต์ เป็นครังที่ ๑ธ นี้ ผมมะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า การศึกษา.

ขอทบทวนให้ระลึกนึกถึงคำว่าปวะยุกต์ไว้เสมอ. เราต้างการจะ เอาหลักการษันที่เบ็นห้วใจหรือเนื้อแท้ของหุทธธคสนา มาใช่ประยุก์์ให้ได้ใน ชีวิตประจำวัน ; นี้เบ็นความมุ่งหมาย. อย่างที่เราได้กล่าวมาแล้วตาม ลำดับ ล้วนแต่เบ็นเรื่องที่เขาถือกันว่า เบ็นโลกุตตรธรรมเหนือความจำเบ็น สำหรับมนุษ์ เอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้ พ้นวิสัยแล้ว อย่างนี้เบ็นต้น; แต่ เราก์ได้เอามาทำการประยุกต์ได้ทุกเรื่อง.

เอาโลกุตตรธรรมมาประยุกต์ใช้ได้ พุทธศาสนาจึงมีค่ามาก ขอให้สังเกตกูในเรื่องที่แล้วมา เช่น ให้ มองชัวตน้ในลักษมะที่เบ็นการ เดินทาง, แล้ว็กีพลักของพระพุทธศาสนาบ็นแนวทาง กระทังว่าโคย ไม่ต้องมีตัวตน คีอโคยไม่ต้องมีความรู่สีก ที่รูสกอยย่ว่าเบึนตัวศน, สามารถที่จะเอาขนะโลกธรรม
 ในฐานะเป็นสิ่งเกิน แก่ก็เบ็นที่ต้งแห่งความหลงใหลของสัตวัโกกเบ็นอย่างยึ่ง นี้ก้ต้อง การจะเอาชนะให้ได้. แล้ว์์ได้พูงกันถึงวิธัขนะ ตามแมมของพุทธศาสนา ศั่งเบ็น การชนะที่ไม่กลัแแพ้, แล้ว้ก็ชนะได้จริง, ชนะอุปสรรคก็ได้, ชนะธรรมชากิน้น ก็ย์งได้ ชนะบุคคลท่่เป็นข้าศศกศัตรูก็ได้, กระทังชนะกิเลณเบ็นข้อตุดทาย ชังเบ็นเหตุ ให้ชนเกวามตายได้.

\begin{abstract}







\end{abstract}







จะยกกตัวอย่าง เรืองว่า "เดาขนะความตาะไต้" นี่นีเมีความหมายที่อธิบาย ได้หลายแง่หลยยมุม. ในระกับทัว \(ๆ\) ไปของษาวบ้านๆามธรรมตาน้น เขาจะลล็งถึงข้อที่ ว่า ท่อไปนื้จะไม่ท้องเกิก และไม่ต้องตายอีกต่อไป; นี่ไม่ใช่กวามมุ่งหมายอย่างน้น. ที่ถูกที่จริงไม่ได้มุ่งหมายอย่างนน; มุ่งหมายว่า ที่อยู่เดี่ยวนี้ ที่ร่างกายมันจะต้องเข้า โลงไปในวันหนึ่งน้น เบีนแน่นอนน้น กียังจะเอาปนะกวามตายให้ได้.

เาจะุุเรื่องในคร้งพุทธกาล ที่เขาแสวงหาอมตธรรม แล่วไปพบอมตธรรม ถึงกับเอาไปบอกเพื่อนท่อๆั กันไป; อย่างที่ว่า พระตถาคตทรงแสดงธรรม ว่าธรรม ท้้หลายม์เนตุเบ็นแคนเกิด • แล้วรรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่าน้นและความดับแห่ง
 ไม่ตาย ชิ่งแสกงให้เห็นว่า มันมีแท่ส่สงชึ่งเบ็นเหตุ และสิ่งที่เบึนผล, เบ็นไปตามเรื่อง ของสึ่งที่เบ็นเหทุเบ็นผล, ไม่ได้มีทัวเราหรือของเรา ซึ่งจะเบ็นตัวเกิค หรีอจะเบ็น ตัวตาย. หมายความว่าจะต้องรุ้สกชักเจน ยูงไปกว่าเข้าใงสสยยอก ว่าไม่มีตววตน มีแก่ สึ่งที่เรียก่าเบ็นเหตุ และสิ่งที่เรียกว่าเบ็นผล; ถ้ายยุกเหตุเสียได้ม้นกีไม่มีผละะไรอีก ต่อไป. ฉะน้น หยุดเหทุคีอความเขลา ความโง่ ว่ามีต้วเรา- มีของเรา เสิยได้ มันกี ไม่มีผล ซึ่งมีทัวเราที่จะต้องเกิด ต้องแก่ ต้องตาย เบ็นต้น อีกต่อไป.

ผู้ที่ได้พ้งเพียงเท่าน้ ก็รุรสกวว่าได้พบอมตธรรมหรือโมกขธรรม หรืออะไร แล้วแผ่จเรียก คีอความรูรี่ทำให้หมคความรูสสกหมายมันเบ็นต้วเรา-เบ็นของเรา หรือ ว่าเบ็นตัวเบ็นตน - ของตนก็ตาม; อย่างน์เรียกว่าชนะความตายได้ ในขนะที่มีชีวิตอยู่ ที่นี่ และเดี่ยวน้ และร่างกายนนกีย้งจะต้องเข้าโลงเบ็นแน่นอน. แต่ส่วนข้อเท็จจริง หรีอความรู้สีกอันแท้จริงของจิตใจน้น ไม่รู่สึกว่าเรามี หรีอเราตาย หรีอเราขข้าโลง. ชนะความตาย ในที่นี้ หมาษถึงดวามตตยน้้ไม่เบึนบ๋ญหาแก่เราอีกต่อไป, ไม่กุก คามเราให้หวาจกลัวหวาดเสียวอีกต่อไป ก็หมายความว่าไม่มีความทุกธ์ใดๆ ด้วย ที่เนื่อง กันอยุ่กับบัญหาเรื่องความตาย ; อย่างน้เรียกว่าเบ็นผู้ชนะกวามตาย.

น้เบ็นตัวอย่างของธรรมะที่กส่าวไว้ในลักษณเที่ต้องตีควมมให้ถูกต้อง แล้วก็ ต้องเอามาใช้เบ็นเรื่องที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ละกนและแต่ละวัน; อย่าให้ เราต้องรู้สีกว่ามีตัวเราที่จะต้องตาย ทีน้ใดคอก์สบาย ว่าง โปร่ง เบ็นอิสระอยุ่หนือการ บีบก้นของความตาย ; จะทำการงานอะไรก์ได้ ไม่รู่สีกว่าบ็นนเรื่งหนักอกหนนกใจหรือ อะไรทังนน้น. ฉะน้น การชนะความตายในที่นื้มีความหมายอย่างนี้ และประยุต์ได้ใน ชีวิตประจำวัน ในลักษณะกย่างนี้. นี้เรียกว่าได้มีอมตธรรม ไค้รับอมตธรรม ไค้รูรส ของอมตธรรม เบ็นต้น; เบ็นท้วอย่างที่แสคงให้เห็นช้คว่า แม้แต่เรื่องของความตาย หรี่เรื่องอมตธรรมก็เอามาประยุกก์ได้ หรีอจะถีอว่าเบ็นเรื่องสุดท้ายฯองทุกเรื่องก์ได้.

ขอให้กำหนคไว้ในใจสำหรับจเข้าใจคำว่า "ประยุกต์" ซึ่งใช้ประตุกต์ นก่ธรรมะที่งูงุคในพระหุทธศาสนา ให้คนที่เบ็นมนุษย์ตามธรรมดา ได้รับประโยชน์ จากสึ่งเหล่าน้้ ทำให้พุทธศาสนาไม่เบื้นหมัน คือใช้ประโยชน์ได้จริง แล้วคนนทีนบถือ พุทธศาสนาก์ไม่เบึนหมัน ได้ใช้ชีวิกของกนให้ได้ว้บสังที่จี่ที่ธุด ที่มนุษย์์ควรจะได้รับ; จจงขอให้ท่านท้งหลายมองเห็นค่าของการประยุกต์ ว่ามันมีค่ามากถึงงย่างนี้ และให้หน็น ความจําเบ็นว่าม้นจะต้องทำ ถ้าไม่ทำก็เบ็นหม้นเปล่า เสียเวฉาเปล่า. การเอาธรรมะมา ประยุกต์ให้ได้ในชิวิตเบ็นประจำว้นของคนธรรมดานี้ เบ็นสิ่งที่จำบ็น ถ้าไม่ทำมันกเเบ็น หมันปล่า, นอกจากธรรมะเบ็นหม้นเปล่าแล้ว ชีวิกนนกเเบ็นหมันแปล่าจ้วย. เพื่อ ไม่ให้เป็นหม้นแปล่า เรากีต้องรู้ว่า จะประยุกต์ธรรมะให้เข้ากันกับชีวิวน้นอย่างไร, และ ประยุกต์ได้ทุกระกับ กระทั่งธรรมะในระกับสูงสุด ที่เรียกว่าโมกมะ หรีอความหลุดพ้น ที่เรียกว่าอมกะ คือไม่ทาย หรือเรียกว่านิพพานคีอเย็นสนิท อย่างนี้เบ็นต้น.

ควรรู้จักประยุกต์เรื่องการศึกษาตามแบบพระพุทธเจ้า เดี่ยวนี้ผมเห็นว่า เราได้พูกกันมากึง จณ ครังแล้ว ก็ควรจะเข้าใจคำว่า ประยุต์กันอย่างเต็มที่แล้ว ก็จะได้พูคต่อไปถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องก้น หรือเบ็นประโยชน์

แก่กัน ในการที่จะประยุกต์ธรรมะน้นๆः เรื่องนี้กีคคคเรื่คงที่เราเรียกกันว่าการศึกษา ซึ่งเบ็นอย่างเดียวกับที่แล้ว ๆ มา คือเอายอดสุดของพุทธศาสนามาประยุกต์ให้กลายเบ็น เรื่องของคนธรรมตา ดังนนในกรณีในวันนี ก็จะเอาเรื่อง การศึกษาในพระพุทธศาสนา ตามแบบของพระพุทธเจ้า มาประยุกต์ให้กลายเบ็นเรื่องของมนุษย์ธรรมตาสามัญในเวลาน ในโลกน้ หรือที่นี่และเดี่ยวนน้ ขอให้พยายามกำหนจจดจำ และพิจารณากันให้ดี ๆ.

คำว่า"สิกบา" ในภาษาบาลีกีคีอคำว่าตึกษา ในภาษาไทยเรานันอง หาก แต่ว่คำว่าศึกษาในภาษาไทยน้ ไปถออกรูปมาจากรูปภาษาสันสกฤท ซึ่งมีคำว่ากึกษา
 มาจากภาษาสันสกฤตท้งนน้น เพื่งจะมาถอกรูปออกจากภาษาบาลีบ้าง ก็ในครังหลัง ๆ นี่เอง แล้ว์ก็ไม่มากมายอะไร; ภาษทไทย โดยทัวไปก็ ถอกรูปมาจากภาษาสันสกๆต ทังนี้ ก็เพราะว่าพวกพราหมณเเขาข้ามาเบ็นครูบาอาจาร์์สอนมนุษย์ในถีนน้้ คือกี่นแหลมทอง หรีอสุวรรณมุมินี้ ต้งแต่สองสามพนนบีมแแล้ว.

พวกพรามมณ์ เขาใข้งาษาสันสกถต ถีอว่าเบึนภาษาของนักศศกษษา หรือ บางทีกเเลเเถิดไปถีงกับว่าเบ็นภาษาของพรหม เบ็นภาษาของพระเจ้า; ต่วน ภาษาบาล์ นै เบ็นภาษาที่ถยดออศ มาจากภาษาษาวบ้าน หรีอภาษาปรากดต ซึ่งถีอว่าต่ำ เบ็นภาษา ชาวบ้านไร้กรศศกษา พูกจกกันอยู่. พวกพราหมณ์เขเเอาภาษาสันสกฤตมาใช้ธอน; เมื่อถอคออกมาเบ็นคำไหย ก็เบ็นรูปที่ถอคออกมาจากสันสกๆต. ฉะน้น คำวาศึกษา คำว่าศาสนา คำอะไรท่างๆ นี้ เบีนรูปคำสันสกๆๆจึงเขียนด้วย ศ แทนที่จเบ็น ส; แต่ ถึงอย่าไร กียังเบ็นคำเดียว หรือเรี่องเดียวกันอยู่นน้เอง จะพูค่าสิกขาอย่างภาษาบาลี ก็ได้ จะพูค่าศึกกษาอย่างภาษาสันสกฤฑก็ได้ หรีอจพพูตว่าศึกษาอย่างภาษาไทยเราก์ได้ เบ็นคำๆเดียวกัน ความหมายยย่างเดียวกัน.

\section*{การศึกษาของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อนิพพาน}
















 มุุษยฺองมุษยนนนเอง.




ทีนี้ถ้าสูงษ้นไป ตึกษเพื่อมนุษตบาติน้น หมายความว่า เพื่อกามาเบ็นมนุษย์ของมนุษย์ จะยังคงความเป็นมนุษย์ที่ถูกก้อง อยู่ในโลกนี้ได้ตลอกกาลนิรันกร, ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ แก่คน \(\eta\) หนึ่ง, หรือไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่กนเบ็นกลุ่ม เบ็นหมุ่ เบ็นพวก เบ็นกณะ; แต่ว่าพื่อความเบ็นมนุษย์นนเอง อาจะะมีน็กศึกษาบางกนที่เขาพูคว่าการศึกษาน้ทำกนให้ เบ็นคน ไม่เคยพูคว่าทำมนุษย์ให้เบึนมนุษย์.

การศึกษาที่ทำคนให้เบ็นคน ก็คือไห้เบีนคนรู้จักหาอะไรใส่กระเป่าของตัวเอง. ที่การศึกษาในโลกเขาจักกันอยุ่เดี่ยวน้ อวคอ้างว่าถึงงนาคนี้ ว่าทำคนใหเบึนคน; แท่
 เกียรติ อะไรของต้วเองเท่าน้น จิงเกิคมีการเอาเปรียบ เกิคการรวนเรว้นในสังคม จน เบ็นส้งคมที่มีแเค่คววมยุ่งยาก เต็มไปด้วยบั้มหา เบ็นคนมี เบ็นคนจน เบ็นอะไรฑ่าง ๆ; เพราะมีเต่กนที่จะหาประโยชน์ของคน เพื่อกนเท่าน้น.

ถ้าจะ ศึกษาเพื่อความเบื้นมนุษธ์กันแล้ว้ว มันก็ต้องรู้ความหมาขของ
 กาวแเท่จะไห้มีความดี ความงาม ความถุกต้อง ความจริง กวามยุติธรรมอะไรต่าง ๆ ของ มนุษย์อุ่กับมนุษย์ มีความเบ็นมนุษย์ยู่กลอกเวลา. ถ้าอย่างนี้กีเรียว่าการศึกษา
 ถ้าอย่างนี้แล้ว้นจะถึงระค้บที่ไม่มีตัวศนหรือของกน. ไม่มีต้วกู-ไม่มีของกู ไม่มีหมุ่นน ไม่มึกณะนี้ ไม่มีสังคมนน ไม่มีสังคมนี้ ไม่มีประเทศน้น ไม่มีประเทศนน้; แต่ว่ามัน มีแต่มนุษยชาติ คี่อชากิแห่งความเบ็นมนุษย์ ราวกับว่าเบ็นคน ๆ เีียวกันหมคท้งสากล จักรวาะ.

เคี่ยวน้้ใครที่ไหนบ้างที่จักการศึกษาด้วยลกักษณยอย่างที่กล่าวมาน้้ มุ่งหมาย อย่างน้̆, ประเทศไหน หรีอว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไหน ที่จัดการศึกษาเพื่อ




 ชาว้นน.




 บริษัตเรา มีการกกกษบเพื่พรรนิพพาน.








 เรื่องของนิพพาน.

\title{
การศึกษาตามแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอยุ่ยพียงอย่างเดียว
} คือ ศี่ สมาธิ บัญญา แล้วมีผลเป็นนิพพาน ; นี้เรา จะเอามาประตุกต์ใช้ กับคนในโลกบ๋จจุบัน ที่มีการศึกษษอย่างในตุดม้อจุบนนี้ ได้อย่างไร?

การศึกษาในบ้จจุบัน เพิ่มความเห็นแก่ตัวลึกซึ้ง
พวกคุณทุกคนก์เบ็นนักศึกษา เรียกตัวองว่านักศึกษา; ฉะนนน ผมเห็น ว่ามันเหมาแแล้วสมคววแล้วที่จะพูกก้นถึงเรื่องการศึกษาในวันน้้ ให้ชักเจน. ขอย้อน กลับไปพูกกันถึงเรื่องการศศกษาของคนในทุกวันน้อีกกรังหนึ่งว่า เขาศึกษาเพื่อประโยชน์ แก่บุคคล เพื่อกระเป๋าของบุคคล, ดีไปกว่านีนกีเพือประโยชน์แก่กระเป่าของสังกม ที่รบผิกชอบร่วมกัน เช่นประเทคเกียวกัน หมู่คณะเดียวกันอย่างนี้เบ็นกัน. เขาไม่ได้ ศึกษงเพื่อมนุษยชาติ เพื่อมนุษยธรรม ศึ่งเขียนไว้หลอก ๆ ทั้งนน เพราออำนาจของการ เห็นแก่ต้วมากเกินไป; ทำประโยชน์ของต้วกียังไม้สนสุด ไม่เพียงพอ ไม้รุ้กักอิ่มจักพอ แล้วจะไปทำเพื่อสังคมได้อ่างไร, ที่จะไปทำพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ ซึ่งสูงหรีอ ละเอียคไปกว่าน้น กีย่งทำไม่ได้เท่าน้นเอง.

การที่จะมีการศึกษา อย่างที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้า ที่จัดกันอยู่ในเวลานี้ทัวไป

 กัธ่งเห็นแก่ก้วไปต้งแต่เก็ก ๆ, เห็นแก่ตัวอต่างลืกลับขับข้อน อย่างที่ตววองก์ ไม่ วู่ธีก ว่าตัวเองน้้เท์นแก่ตัว. ฉะน้น การที่จจจักการศึกษาแบบน้้ อย่างในโลกบังจุบันนี้ ให้มากข้นส้กเท่าไร ก็ย่งทำให้โลกน้้เบ็นโลกของบุคกลผู้เห็นแก่ต้วมากจึ้นเท่านน. จะยิ่งเพิ่มจำนวนโรงเรียน จำนวนวิทยาล้ย มหาวิทยาสัยให้มากขึ้นส้กเท่าไร กีเท่ากับยึ่ง เบ็นการเพื่มให้โลกนี้มีความเห็นแก่ต้ว อย่างละเอียคลึกซึ้ง ซับซ้อนมากมาย วิจิกรพิสคาร มากข้้นเท่านน.

ผมบอกตรงๆ ไม่กลัวใครโกรธว่า ไม่เลื่อมใสในการที่จเพิ่มโรงเรียน เพิ่ม มหาวิทยาลัย เพื่มอะไรท่างๆ อย่างที่กำลังจัด หรีอกำลลงเพื่มกันอยู่เดียววน้้ เพราะว่ามันมี
 เท่านนเอง ; เพราะว่าไม่มีกกรรึึกษาตามแบบของหระหุหธเจ้า เข้ามาเกี่ยวข้องค้วย คือการศึกษาที่ท่าลายความเห์นนก่ตัว อย่างที่มีอยู่เป็นระบบว่า ศืล สมาธิ บัญぬา. ทั้สามระบบน้ไไปแยกแยะกู ไม่ว่าระบบไหน เป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งน้น :การศึกษาแบบพระพุทธเจ้ามีระบบ ศีล สมาธิ บैญญา เรื่องศีลก์ ทำลายความเห็นแก่ต้ว ในระบบชันศีล คือเท่าที่ศีคจะทำลาย ไค้. เรื่อง สมาธิ กี บีบค̆นกวามเห็นแก่ตัว กคขี่ความเห็นแก่ต้ว ตามที่ลักษณะ ของสมาธิมันจะทำได้ ก็เบ็นการทำลายความเห็นแก่ก้ว้เหมือนกัน. แต่ข้นเุดท้ายคือ บ้แบ๋ญญา น้นแหละ เขึนการทำลาघลวามเท็นแก่ตัว ถึงรากถึงเหง้า จนให้หมด ความเห็นแก่ทัว.

ข้อน้ก็เกยเปรียบเทียบให้พั่แแล้ว ในการบรรยายครังท้นๆ ว่าศศลม้นก็ทำสาย กิเลสไปทามแบบของศีล, สมาริตามแบบสมาธิ, บั๊ญฉาฑามแบบของบัญฤา. เปรียบให้ พ้งก้วยการกำจัดวัชชพืช :-

หญ้ารกเราไม่ต้องการ ถ้ว่าจะกำจักกันใน ระตับศี่ล กีคื่ว่าไปถากท้ง
 ระคับสมาธิ ก็หมายความว่าเาอะไรไปทับไว้ เอาหินหรีอเอาแผ่นกรรกานอะไรไปทับไว้

 มันจึงจะหมกส้้น. ฉะน้น ระบบทำลายความเห์นแก่ตัว โดยศีล โคยสมาธิ โคย บ๋ญญา เป็นการศ๋กษาตามแบบบลงพระพุหธศาสนา ซึ่งทรงแสกงไว้โดยพระพุทธเจ้า เสร็จกรศศกกษานี้แล้ว กี มีนิพพานเบ็นรางวั่ล.

การที่จะมาประยุกต์กับคนสม้ยน ะ เหตฺการณ์สมัยน้ทรือการเบ์นอยู่ในระตับน ได้อย่างไร ร ต้องได้โดยความหมาย คือ ใน ชันแรก พอเข้ามา ก็ ต้องปะทะกนแข้ากับ
 หน้ามืตแต่ด้วยความเห็นแก่ต้ว; ยู่งึึกษาย่งเห์นเก่ฑ้ว, ย็่งมีโอกาสกอบโกยก็ยงเห์น แก่ตัว; เขาเบ็นอยู่กันอย่างน มี มีการศึกษาอย่างน. จะจริงหรือไม่จริงคณณกเบ็นนักศโกษาอย่
 หรือมหาประเทศ ที่า่าจริญต้วยการศึกษา ม้นก็ไม่มีอะไรดีไปกว่า แล้ว สูงเหนแกต้ว



\section*{ที้ี้ จะเา การึกสษชนิกขงงพระมุทธเจ้า} ที่ทำลายุลามมเห็นนกัตัว














 การกีกษบ.

ต้องรู้ว่าจัดการศึกษาอย่างโลกๆเบ็นเรื่องร้อน


 "นิพพาน" น้น แปล่ายยห.












การเร่าร้อนเพราะการเบียคเบียนกันไม่มีหยุดหย่อนในโถกนี้. เดี่ยวนี้เรากีมีภยยสงกราม หวาๆกัยสงคราม หวาคกัยจกกผลสะท้อนที่ยงงหลงเหลืออยุ่เกี่ยวกับสงครามอะไรเรื่อยไป ไม่มีทส้สนสุก นี้มันก็ร้อน คือร้อนใจ จกกสงครามที่เบ็นผลของการศึกษา ชนิดที่ ทำให้คนรู้จักเห็นแก่ตัว แล้วเอาปรียบผุ้อี่นมากขึ้น.

ทีน้้ การศึกษา อย่างที่ให้ก้นอยู่ ในโลก เวลาน้ ม้นไปสรุปอีกอย่างหนึ่งว่า เหื่ออยู่กีกินดี;

แต่ยู่กิกินดีตามแบบของกนพวกน้้กีคคอ ยิ่งร้อน เพราะว่าเายางทต้อง การให้ม้นมากขึ้นๆๆ ประนีกละเอียา อ่างอกอยางใจมากขึ้น ก็ยงงร้อนในเมื่อไม่ได้ เพราะอยากมากเกินไป ก็ยากที่จะได้เต็มตามที่ต้องการ กียงงร้อน. เคี่ยวนั้กนในโกก มีชีวิตอยู่ค้วยกวามอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมี ต้องใช้น้นมากขึ้น; มันอยากไปโดย ไม่รุ่สึกต้ว อยากไปด้วยความโงเขผสา.

กนช้นบัณทิๆ นักปราชญ์ มีมติบัมญา เขายังชอบไส่เสื้อลาย คือที่ลาย แปลก ๆ เบ็นสัตรับ่าน้นย่่งชอบ; นี่นีมระโฐฐน์อะไร เขามีความกิตอล่างไร.
 ส้ตวบ์า มันไม่มีอะไรคุ้มครองบ้องกัน จีงเอาลวกลายที่น่ากล้วน้เบ็นเครื่องกุ้มครองบ้อง กัน มันจึงมีลวกลายอย่างน้นอย่างน้้. สัตวสสี่เท้าอยู่ตามคินก์คี นกอยุ่บนพ่ากีคี มันมี

 เกลียยงเกลา หรีอกวามหยุก กวามยอมอะไรเลย.

น้้บึนตัวอย่างที่น่าหัวเราทที่ธุด ว่าเรายู่งทำทัวเราให้ลำบาก ; ถ้าเราไม่ ต้องต้อมต้องเบียน ถ์เปลืองน้้อ, ถ้าเราต้องย้อมต้องเขียนเข้าอึกมันกกเปลืองมาก มันก็คีอแพงไปโโยที่ไม่จำเบ็น. อย่างนี้เบ็นตัวอย่างที่แสกงว่า เราไปขยายมันให้มัน มากออกไป ในทางที่ไม่จำเบ็นจะท้องขยยย แล้วก็เรียกว่าเพ่อการอยุ่กิกินดี


ผืนกันกับหลักของพระพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสว่าต้อง "กินอยู่แต่พอดู" กินอยุ่แเ่พอดี อ่าไปกินดียยุ่คีเผย.

เดี่ยวนี้ การศึกษษาระบบไหนในโลก ที่สอนว่า "กินอตู่แต่พอลี"? ม มันมี แต่วากินดัอยู่ดีแล้วไม่มีขอบเขต ที่กำหนดไว้ว่าเท่านนเท่านี้ มันก็ขยายเรี่อยๆไป จนไม่รุ้กักึ่ม. นี้คืคือร้อน ร้อนเพราะอยากจะกินดีอยู่ยี ถ้าจิกในเบ็นเสียอย่างนแแล้ว; แม้ไค้มากินอยุ่ในปไกแล้ว เคืยวอยู่เล้ว กีย้งหิว เพรามมีความอยากที่รุกหน้าออกไป หารสอย่างอึ่นเรื่อยไป ไม่มีอะไรทำความพอใจให้ไก้. จงดูคนที่เขากินอาหรช้นสูง ชันคีแพงๆ นันกินด้วยความศะกละ ซึ่งส่อให้เห็นได้ว่า ไม่รู้ทักพอใจ หรืออม่มใจได้. ไปคูคนโบราณ กินข้าวกับน้ำพริกปลแแห้งนน้ เขากีย๊งไม่ได้มีอาการอย่างน้น เพราะไม่มี อะไรชวนให้เกิคอาการกะกละ ; เพราะฉะนน การกินของเขากีย้งเย็นกว่า ที่พวกกฺน ร่ารวยม้งมีเขากินกันในสมะยน้้ คือยิ่งแพงเท่าไรู่งงคี ยิ่งแปลกเท่าไรย่งคี นี่เรียกว่ามันร้อน. การที่มีการศึกษาเพ่อให้ไม่หยุดไม่พอ ไม่มีขอบเขกในกิเถสตัณหาน้ มันก็เบ็นของร้อน, ยึ่งเรียนยิ่งร้อน ยิ่งก้าวหน้ายง่งร้อน เบ็นการศึกษาที่ร้อน.

\section*{รู้จักแก้ไขเรื่องร้อน ๆ แล้วแก้ไขให้ศึกษาเรื่องเย็น ๆ} ต้องรู้ั้เท็จจริงคังกล่าวมานี่ก่อน หรีอยอมรับข้อเท็จจริงอันน้ก่อน จึงจะ เอามาประยุกต์กนไไ้ สำหรับการศึกษาของสังคมเบ็นส่วนรวม ; ถ้าพูกกันไม้ไูเรื่อง เราก็ปลีกกัวเรากนเดียวออกมาเสียได้ เพื่อมามีการศึกษาแบบที่จะทำให้เย็น แล้วเกิกการ แบ่งเบ็น \(๓\) ภาค : ภาคหนน่งก็ศึกษาไปสำหรับหาประโยชน์ไส่กระเป่าให้มาก ม้นก็ ร้อนไป; แท่ผร้อมกันน้นกีคึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปด้วย เพื่อสะกัดความร้อน เหล่าน้นออกไป ให้มีความเย็นปนอยู่บ้าง.

\footnotetext{


}

ไปทำการศึกษาอย่างที่ทำการศึกษาอยู่อย่างโลก ๆ นนแแลละจะทำได้; อ่าไปเเขลาตาม ที่คนบางคนเขาพูค ว่าย่งเริยนธรรมะมากขึ้นเท่าไร ยิ่งไม่อยากทำอะไร, ย่งไม่อยาก เรียนอะไร ยี่งไม่อยากก้าวหน้า. นี้เบ็นคนโงพูค, แล้วจะหลับตาพุกเสียด้วย ไม่เด้ กูให้ดี ๆ ว่าถ้าทำอ่างนี้เป็นการกระทำของคนโง่ จะเป็นการกระทำของพระพุทธเจ้าหรือ ของพระอรหนนต์ไม่ได้; แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านก็ทำการศึกษาอยู่อย่างน้้ มีผลของการศึกษาออู่อย่างน้้ ท่านกลับทำประโยชน์ให้มส้นติภาพในหมุ่ของมนุษ์์ได้.

เราจงคู่ให้คว่า เรื่องร้อน ๆ ของเราน้ม้น แก้ไขได้ โดะเรื่องเเ็น ๆ บอง พระพุทธเจ้า; เอเรื่องเย็น ๆของพระพุทธเจ้มากำกับเข้าไว้ในชีวิตน้้ แล้วว์ทำไป ตามที่ควรจะท้้องการในโลกนี้. จะศึกษาเพื่อประกอบอาชีพกีทำได้; มีอชชิพมันคง แน่นแพ้นเหลือเพือเหลือล้นแล้วกศ่ช่วยผู้อิ่ \(ํ ไ\) ได้ ไม่ต้องกล้ว. จิทที่ประกอบอยุ่ด้วยยรรมะ น้ท่าการศึกษาก็เด้, หาเงินก็ได้, บริโภกผลนนนก็ได้, ช่วยผู้อี่นกีได้; แต่ว่าเบ็นไป ในลักษณะที่ถูกท้องหรีอพอคี ไม่เพ้อไม่ขาคไม่ผิคพถาค.

เดี่ยวน้เรา ปล่อยให้กิเลสตัแหาลากจูไไป มันก็เพื้เบ็นส่วนใหญ่ ; เด็กๆ เรียนค้วยความหิว แล้วมันก์เบ็นทุกช์ทรมาน เพี่ยงแต่พลากพล้งนิจหน่อย มันก็จะเบ็น โรคประสาทหรีอเบ็นบ้าาาย. ขอให้สงสารถูกเด็ก ๆ ของเรา ที่จะเบ็นโรคประสาท หรีอเบ็นบ้า หรีอว่ามีจิกิิกปรกติ ก็เพราะการเล่าเรียนน้นเอง ที่มันมากเกินไป ที่มันยัว มากเกินไป ที่มันสร้างความหวังมากเกินจำบ็น ; กร้นเขาเรียนได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้ เขามีความสุฯได้ หรีอทำโโกน้ให้มีความสุฯได้ เพราะว่าม้วสร้างความเห็นเก่ตัว. จะมี การศึกษามากหรือจะมีการศึกษาน้อยก์ศาม ถ้ามีธรรมะประกอบอย่แเล้วจะยย็น แณะไม่ เห็นแก่ตัว ไม่ทำโลกน้้น้เหือคร้อน; ความเบ็นมนุษย์ก็มีอยู่ที่มนุยย์ทุกคน ไม่ะะน้น ก็จะเบ็นกันแเ่เพียงคนเท่าน้น.

> ให้รู้ค่าของการศึกษา เพื่อทำคนให้เบ็นมนุษย์ ความต่างของคำว่า "มนุษย" กับ "คน" นี้ ได้พูงเปรียบเทียบให้เห็นกันมา ประมาณ ๔๐ บีแล้ว พูคในสมาคมครูบาอาจารย์ก็มาก เพื่อให้เห็นความแเกกต่างระหว่าง ล่องถอยไปตามกระแสของความโง ; นี้ก์เรีกว่าคน. เกิคมากเบ็นคนได้ มีความ ต้องการหรือการกระทำไม่ค่อยต่างจากสัตว่เท่าไรนัก หรืออาจจะเรียกว่าในระคับเดียวกับ สัตว์; พอเบ็นมนุ๖ย์ก็มีจิกใจจูงเหนีอสภาพเหล่าน้น. ฉะนน้น การศึกษาที่ทำให้ เบ็นแต่เพียงลน น้้ไม่พอ : ไม่พอที่จะทำความเบ็นมนุษย์. แต่แล้วก็น่าสลคใจว่า การศึกษาสมัยน้ ที่ทำคนให้เบ็นคนนน กลายเบ็นยึ่งทำคนให้เบ็นคนเลวลงไปอิก คือให้ เห็นแก่ก้วช่งขข้นไปกว่าก่อนอีก, มีช่องทางที่จะเห็นแก่กัว่ว่งงข้นไปกว่าแเ่ก่อนอีก ; นี่มัน น่าศร้า.

นี่ไม่ไช่เบึนเรื่องค่า หรือประชกประชันอะไรกัน ; ไม่ใช่. เบ็นเรื่อง บอกให้ดุ้ห้คีๆ ว่า ในสมัย บู่ ย่า ตา ยายของเรา เขามึการศึกษาน้น เขาก็เบ็นคนมาก หรือเบ็นคนที่เบ็นคน แล้วจะพ้นข้นไไเบื่นมนุษย์. แต่การศกกษาเกี่ยวน้้ สุขเสียความ เบ็นมนุษ์ เหลีอความเบึนคนก็นอยลง \(ๆ\), จะเบ็นคนที่มีความเห็นแก่ต้ว แล้วเขาจัด การศึกษาไปทำนองที่ให้มีสติบัมญาชนิกเห็นแก่ตัว ให้ลึกซึ้ง ให้แสวงหาประโยชน์เพื่อ
 เท่าน้น.

ที่ถุกควรต้องเอกการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้า คือศึกษาเพ่อกวามเบ็น มนุษย์อนกูกต้องของมนุษษชาติ คีอเย็นเบึนนิพพาน; เมื่อยอมรับความหมายของคำว่า มนุษล์ หมายถึงว่ามีใจสูง กิต้องสูงเหนือกิเลล เหนือความทุกบ์ เหนือความร้อน แล้วกโเย็นนบ็นนิพพาน; เอาการศึกษาชนิดน้นมาใส่ให้แก่มนุษย์. เปลี่ยนระบบการ ศึกษา ในโถกนี้กันเสียใหม่ อย่างกับว่าหน้ามือเบ็นหลังมือ คือ การศึกษาหลักให้เบึน การทำลายถเลส ตัณหา ตวามเห์นแ่่ตัว, การศึกษาที่เบ็นเพียงการศึกษาประกอบน้น ค็อ เพื่อให้รู้วักทำมาหกกิน ให้รู้กักสัคม ให้รู้จักอะไรไปตามที่ควรจะทำ. แต่แล้วก็



\section*{}













 ศึกษาอยไไเง.




"คน" ที่มีความเห็นแก่ต้ว มีความฉลาคในการที่จะเห็นแก่ต้วนนนแหละ เบ็นบื้องหน้า หรือเบ็นมาตรฐานไปเสียแล้ว. ย่งงไปขยายกวามท้องการ เหย่อล่อ่่าง ๆ ให้มากข้น แล้ว มันก็คึงมาตรฐานของความเบ็นคนน้้ ให้ไปอยุ่ภยยไต้อานาจของความขเถา หรือ อวิชชามากข้น อ อ่างน้เรียกว่า ม้นเบ็นการกระทำที่น่าสังเวชที่สุด คึอมันคึงไปหา
 ธรรมจา; เพราะสึ่งใดที่ทำไปด้วยอำนาจความเขลา ความไม่รุ้แล้ว กียกที่จะรุ้สุกตัว. ท้งโลกน้พากันสมัครใจเคินพร้อม ๆ กันไป โคยไม่รู่สีกต้ว ไปสู่าววะอันหนึ่งซึ่งจะหมด ความเบ็นมนุษย์, หรือจะเรียกได้ว่าเบ็นทีสสนสุดของโลกแห่งมนุษย์ เบ็นความวินาศ ของมนุษยธรรม มนุษยชาติ หรีอโลกมนุษย์นนนเอง.

หลักสำคัญ ต้องจัดการศึกษาให้คนรู้จักบังคับตนเองได้
เฉาละทีนี้กีะสรุปความตตอนท้ายที่ว่า จะเอากาวศึกษาบองหระพุทธเจ้ามา ประยุก์กับการศึกษาของลนในโลกตุคบขจจุบบนน้้ไค้อ่างไร แต่เพียงส์น \(ๆ\) อึกครัง หนึ่ง. ให้มีการศึกษาที่เบ็นไปเพื่อการบงงคับตัวเอง, มีระเบียบที่เคร่งครัด ในการ ที่จะบังคับต้วเอง ; เพียงเท่านี้กีเบ็นการเพียงพอสำหรับคำเรก.

เดี่ยวนี้เราก็เห็นกันอยุ่แล้ว่ว่า คนไม่มีการบงกับตววเเงยิ่งขึ้น ๆ. ถูกเด็กๆ ในโรงเรียนกียงงไม่มีกรบบังกับตัวเองย่งข้้น ; เพราะ่ากรูบาอาจรยย์ก์ทำตัวอย่างแต่ใน ทางที่ไม่บังกับตัวเอง อยากท่าอะไรก์ทำ ซึ่งมันเบ็นการผิดระเบียบ หรีอผืนความเบ็น ระเบียบย่งข้้นทุกที. มันมีแต่การปล่อยไปตามอำนาจของกิเถส, และการศึกษาก์ให้ โอกาสมากเกินไป ในการที่ให้มีการเล่นพร้อมกันไปกับการเรียน หรีอบางทีก์ให้โอกาส แก่การเล่นมากกว่ากรรเรียน ให้เอาการเรียนเบ็นการเล่น. โดยไม่รู่ว่าการเล่นน้ มัน สร้างนิส้ยย้นมาอีกแบบหนึ่ง คือไม่บังกับตัวเอง. ยงงร้องเพลงไปต้งแต่เรียน ก. ข. ก กานี้ อย่างที่เขานิยมก้นว่าบ็นแบบใหม่ วิธีไหม่น้้ มันก์ตี รู้หนังสือเร็ว; แต่มันกีเพิมการ

 ที่มันคงงแแแเต้ว ว่า เด็กคนนมีมการตมไตต้วอง.






 เหมีอนแเกกกลก่อนแล้.












๕゙ゅ๒
กียูคิคว่ามันเบ็นเรื่องได้บุญ หรือเบ็นวัตรปฏิบตที่ต้องทำ. ทีนื้ระไไทยเราก์ไปตาม กันฝรัง ไปเอาข้อเสียของพวกฝรังมายิคถือเบ็นหลัก เช่นมมาประชาธิปไตยเกินไปบ้าง เช่นจะมามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันระหว่างหถิงชายน้าง; ถูกแล้วเราควรจะมีสิทธิหรือ เสรีภาพเท่ากัน แต่ต้องในรูปที่ต่างกัน, อยู่ในรูปที่ต่างกัน! นี่ขอเน้นอยู่อย่างนี้เสมอ. จะเหมือนกันไม่ได้ มันจะไม่มู้ผูผิงผู้ชาย จะเบ็นกระเทยไปหมด.

เราอย่าไปตามก้นฝรัง คิคที่จะสร้าบบัญหาอะไรเหล่านี้น และที่ร้ายกาจที่สด ก็คือไม่บังคับตัวเอง ไม่ทำให้เกิกการอดกล้นอดทน ไม่ยอมรับว่าเหื่อที่ออกมานี้ มันเบ็น สบู่ที่ถ้างความเห็นแก่ต้ว แล้ว์ก์ไม่ชอบทำชนิจที่ออกเหง่อ; แท่ที่แท้นนเหงื่อออกมา เท่าไร มันจะล้างกวามเห็นแก่ต้ว เบ็นสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก ที่จะล้างความเห็น แก่กัว. ฉะน้น ขอให้ พุทธบริษัท เราพอใจที่จะใช้เหงื่อนี้เบืนการล้างความเห็นแก่ตวว เหมือนธรรมะเบ็นเกรื่องชะล้างกิเลส. การยอมทำงานหรือว่าการสละเพื่อผู่อื่นน้้นนเบ็น ธรรมะ, และก้าหห่่อมันออกมา ก็เบ็นการถ้างความเห็นแก่ก้ว.

\section*{ล้าไม่มีการบังคับตัวแล้ว หน้าที่จะเสียหมด แล้วะกก้าวก่ายไขวขวขวกัน}

ไปหมด ไม่มีบิคามารดา หรือไม่มีถูก ไม่มีบุตรธิคา บิดามารดา ถูกศิษยูุุกา ครูบาอาจารย์ ก้ากก่ายไปหมด เพระะไม่มีการยอม ไม่ยอมอยู่ในระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆ ซึ่งมีมุลมาจากการไม่มีการบังกับตัวอองเบ็นจุจต้้งต้น.

หลักพระพุทธศาสนา จึงมีหลักที่ส่าคัมข้อแรก ที่บักลลงไปอย่างแน่นแพื้นว่า ต้องบังคับตัวเอง. มีการบังกับตัวองให้อยู่ในร่องรอย ของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรม. พระธรรม น้น์คี่ไม่อะไร นถกจาก ความูกูตต้องตามกฎเกณท์ของธรรมชาติ ; ธรรมชาติเบ็นพระเจ้า มีกฎเกณท์อยู่อย่างพระเจ้า. ถ้าเรทำอย่างไระะเกิดผลข้นตาม สมควรแก่การกระทำแล้ว; เมื่อได้มีกฏเกแท่ว่าอย่างนี้ เบ็นไปเพื่อการทำสยยกวามเห็น แก่ตัว ก็ต้องทำอย่านน้้ม้นจึงจะหมดความเห็นแก่ต้ว.

บังคับตัวเองแล้ว ผึกฝน ศิล สมาธิ บ้ญญาได้
เราจะจัดการศศกษาาของสมัยบ้จจุบัน ค้วยวิฉญามของการศึกษแแบบพระพุทธเจ้า ก็ต้องจัดอย่างที่ใหลลูกเด็ก \(ๆ\) ได้รับการผืกฝน ในการบังกับตัวเอง แล้ว่อไป มันจะค่องงอกงามออกไปเบ็นศีลล สมาธิ บิญญา เบ็นธรรมะแปดหมี่นสี่พนธรรมบันธ์ได้ โดยง่าย; แล้วั้มหาในโลกนี้จะน้อยเกินไปสำหรับธรรมะน้้จแแค้ขข เพราะว่าธรรมะ สามารจจะแก้ไขบัญหที่มากกมายมหาศาล คือทำคนให้ไปนิพพานได้ แล้วทำไมธรรมะจะ แก้บัมหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนในโลกนี้ไม่ได้.

ที่ธรรมะแล้ไม่ได้ ก็เพราะกนไม่ยอมรรบเอาธรรมะนี้มาเบ็นเดรื่อง
 ทุกที คือเบึนการศึกษาที่ตามใอตัวอง ที่จัดให้คนมีความพอใจในการกามใจตัวเอง ไึ่งมี่อเพราะๆว่าประขาธิบไไตย; ยี่งเบ็นไปในทางจิททางวิขめาณอันลึกซั้งแล้ว ม้นก็เบ็นไปถึงกับว่า เอาเปรียบตัวเอง เพื่อประชาธิปไตยของตัวเอง กีไม่มีความเบ็น มนุษย์ที่ถูกต้องเหลืออยู่.

ขอให้เอาหลักศึกษาที่เรียกว่าศีล คือไม่มีความติตพลาตทางกายวาจานี้ เข้ามาใส่ในการศึกษาบองดน ในโถกบั่จุบบัน. เอาการึกกษาที่เรียกว่า สมาธิ นี่คือ การอบรมจิตให้สงบ ให้ต้งม้น ให้มีกำล้งให้ว่องไว ในหน้าที่การงานของจิभน้น มาใล่ในการศึกษา ของคนในบัจจุบน้น. เอา บ๋ญญา คือ ความรู้ที่ทมบูรณ์ ในส่วนที่
 ส่วนน้นแหละให้มีให้พอ คือมาเติมให้ ทำให้เต็มในการศึกษษาของคน ในสมะบบ้จุุบนน. อย่าให้มัวไปรรู้ในส่งที่ไม่จาเบ็นจะต้องรู้ จนเพ้อเหลือจะเพ้อ อย่างในสมับบ้จจุบันนน้เลย ;
 สร้งสันติสุข ส่วนบุคคคคนเดียวได้. ที่เพือขนาคนี้ เพราะว่าบัญญมมันเฉโก; เฉโกนน

หมายความว่าฉลากในการที่จะตามใจกิเสส แล้วอย่างดีก็ฉลาคเพียงเพื่อแสวงหาประโยชน์ เท่าน้น, ไม่ไช่ลลาจในทางที่จจัับกิเลสกับทุกช์เณย.

บางคนอาจจะนีกสงสัย ว่าคำว่าเฉโกน้้มันเบ็นอะไระ เฉโกก็เบ็นคำภาษา บาลีโดยตรงคำหนึ่ง ไม่ใช่ภษษาโสกโดก ภาษาไทยอะไร; ไม่ใช่. เฉโกเบ็นภาษา บาลี เฉโโก ก็แปลว่า ฉลาด เหมือนกัน แท่ฉลากอย่าง cunning คือ อย่างไม่เบ็นธรรม เพราะมันมีความเห์นแก่คัว: อย่างดีมันก็ลลากแบบ intellect ซึ่งรับประกันไม่ได้ว่า ม้นจะถูกต้องเสมอไป. กนที่มีสติบัมฉขแล้วับประกันไม่ไว้ว่าจะถุกต้องแน่นอน นันแหละ
 ที่เบึนชื่อของสิกฐาที่ ๓ ในพระพุบรศาสนา. ขอให้มีบัญめาชนิคนี้ ในการศิกษา ของกนในสมัยบั่จุบันให้มากขึ้น.

เบ็นอ้นว่าในการศึกษาของกนในสมะบบัจจุบนน้้ มีระบบศีล ระบบ สมาธิ ระบบ บ๋ญญา ของพระพุทธเจ้โโยสมบุรณ์แล้ว กีไม่ท้องสงส้ยเลย โลกนี้กจะเบ็น โลกบองมนุษม์่ี่มีมนุษม์แท้จริง แล้วก็เต็มไปด้วยมนุษย์ แล้วกกเต็มไปค้วยสันติภาพ; ทุกคนรักใเร่รันฮย่างกับว่าเึ็นคน ๆ เถียวกัน ม้นก็งายที่จะช่วยกันสรางงสันทิงาพใน โลกน้้. นี้คือว่าการศึกษา ในช้นสูสสุดแห่งพระพุทธศาสนาที่จะเฉามาประยุกต์กันเข้า กับการศึกษาของพวกเรา แห่งยุคบ้จจุบน มีใจกวามแเต่โกยย่ออย่างน้้.

เวลาสำหรับพุคก็หมกแล้ว กเเหลีอแก่เวลาสำหรับกาม ฉะน้น ใกรมีอะไร ไม่เข้าใจสงสัย็กาม อย่างที่เคยปฏิบิตมา.

> คำอธิบายตอบบัญหา
(ถาม) (คำถามในเทปทรงน้้มม่ได้อิน) สงสัยว่าพรเแแรที่นี่กวากวัดทุกวน้หหรือ ?
(ตอบ) บางกนก็กวาด บางคนก์ไม่กวาด แล้วบางวันก็กวาด บางวันก์ไม่
ได้กวาจ. กวากใบไม้นี่ขอให้ถีอว่า กวาคจิตใจด้วย : กวากลานวัดทีหนึ่ง จะกวาจ

\title{

}



 ทุกคนสนใดการกาากวัวนี่.















 ต่อมาทีหดต้ง.




(ตอบ) ใช้วิวีตางการเมีองอย่างไร ถองว่าไปก่ทน.

(ตอบ) ไม่ให้เห็นแก่าัวหรี่ !
(เาม) ครับ (รับคำ)









 เมี่อเดิกประเพแแนนนเสีย





 ไปค่าเตา ไปจับเขา.





















 พรรศรีองร่ใด้.





 แผ่กว้งยวาง.
























 แรงข้น ๆ จนเกี่าวนี้เรงขนเกินแต่า.





นเยเวรอะไรง้้นมาอีก ; อย่างนี้มันเลิกกันไป. น้เบ็นอุบาย; ข้อเท็จริงจะเบ็น อย่างไรไม่ทราบ. แต่ว่าดี่ยวน้เน็นอุบายที่ดี่ทีจะปลาเปล้้อง เรื่องราวต่างๆ ไม่ให้ก่อเวร ขึ้นมา; พระเยูก็สอนมากในความหมายนี้ไม่ให้ก่อเวร.
(ถาม) คำสอนของผ่ายศาสนาคิิต่ เรื่องไม่ก่อวร มีมากมิใช่หรีอใ
(ตอบ) มีความหมายพิเศษเฉพาะ มีหลาะ \(ๆ\) า \(1 ร ะ โ โ ค\) ที่ ที่องไปศึกษา
 เบ็นพิเศษ. "สละชีวิคเสียนล้วกรจะได้ชีวิฑ" พูคส้นเกินไป; แท่มีความหมายพิเศษ แล้วกถุกตัอง. ชิวิตบางชนิกละไปเสี่ย แล้ว์ก้ได้วีวิตอ้นอี่นมา.
"ให้แก่ผู่ที่ม" นื้อากมาก์ไม่ทราบว่เเาจะกีความอย่างไร ถ้าเดกก์เคาได้ คือ มันมีอะไรที่ควรจะใน้ คงจะหมายถึงมีพระเง้ไสียมากกว่า.
(ถาม) คำสอนรื่องการให้ทาน หรีอเสียสละ จะมีทงงผิกกุกเพืยงไร?
(ตอบ) มันไม่มีทงผิก ถ้าผิกก็เพราเรารากีกวามผิก. ขอให้วางสมมติฐาน อย่างนี้ก่อนดีกว่า ว่าหลักพระธรรมในพระกัมกีร์นน หรือที่พระพุทธเจ้าตระนนนไม่มีผิด; แก่ว่าเรราเเาทีกวามหมารผิก แส้ว้มันก็มีเรื่องผิจข้้นมาได้.

เรี่อง ทาน นี้ให้เพราะรัก เพราะเมตทาก็มี, ให้เพราะสงเคราะห์ก็มี ; แ่่คำ ว่าจาคะนี้ไม่ไช่อยางนน. จาคะ คือสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยุ่ในใจนื้ออกไปทั้ง นั้นแหละ คือ จากะ ; อะไรที่เลว หรือี่ร้าย หรือผิด นนแแหละที่มีอยู่ในใขเอาออกทั้ง นันคือจาคะ ไม่ต้องมีใกรรับเลย; ถ้าทานต้องมีคนที่สองรับ. ให้ด้วยอะไรя ก์ด้วยสงสาร ด้วยรัก หรีอว่าแม้ที่สุมเต่ว่า จแแก้ความขี้เหนียวชองเรก์ได้. แต่ตัวทานแท้ๆ คือให้ออกไป อย่าเอาลับเข้ามา; ถ้าเราให้เพราะว่าเขาจะรักเรา เขาจะฑอบแทนเรา อย่างนิกีกไม่เป็น การให้ที่บิิสุทธ์์ เบ็นเร็องชาวบ้านให้ ผูกพันกันอยู่อย่างน้น.

ถ้าให้อย่างพระอริยจจาให้ ก็คือให้ว้วยเอาของข้างในนื้ออกไป : ความเห็น แก่ตัวศนมีอยู่เท่าไร ค่อย ๆ ระบายออกไป, ระบายออกไป ค้วยการให้อย่างที่ไปเบ็น ประโยชน์แก่ผู่อื่นกีแล้วกนน, หรีอว่าไม่จําเบ็นจะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู่อื่นกีได้. ถ้าเรา ต้องการให้ส่วนของเราที่จะให่หมดไป; ฉะน้น เราอาจจะไปกระโคกให้เสือกินอย่าง โพธิสัตวก์ได้ ม้นก์ค็อไม่มีประโยชน์แก่ใกร; แก่เราจะได้สละความเห็นแก่ต้ว เขาพูก ไว้หลยยระคับ ต้องศีกววมให้ถูกตามระคับ.

การแบ่งบ้นนอออเพ้อเผื่อแผ้น้นเบ็นของเก่า เก่ากว่าพุทธศาสนา แล้วย่ยเก่ากว่า คริตตศาสนา ซึ่งมีเมื่อเร็วๆน้้ เรื่องทานเก่ากว่าหลักที่อยุ่เบ็นรูปศาสนา. การแบ่ง ให้ผู้อื่น การเอ้อเพ้อเผื่อแผ่น้เก่าเกินระบบพุทธศาสนา หรื่อศาสนาอะไรทีหลังๆ แ่่ว่าศาสนเหล่านี้กียอมรับเอามา เขามักจะไช้คำว่าของเก่า. ของเก่า ในศาสนา คริสเกียนก็มีคำใช้อย่างน้้ว่า "ของเก่า". ศาสนาพุทธนี้กีมีการใช้กำว่าของเก่า : เอส ธมฺโม สนนตโโน - ธรรมน้เบ็นของเก่า, คีอเก่าก่อนที่พระพุทธเจ้าพูค. เรื่องให้ทาน หรีอเรืองไม่จองเวร หรีออะไรต่างๆนี้ เบ็น เอส ธมฺโม สนนฺตโน ทังนน ; เคี่ยวนี้
 กันข้าม. ต้องเอาธรรมะข้อนม้มาแก้ไขกันอีก ให้เห็นแก้ผุอนคค้วยความบริธุทธิ์ใจ; เดี่ยวน้้ เขาให้ทานน้น เขาลงทุนซื้อผู้ฮี่นท้งน้น ไม่ไช่เปีนการให้โดยบริสุทธ์ใด. ที่จะพูดใด้ ว่าสมัยน้ไม่มีการให้ทานก็ได้; มันเบ็นการลงทุนซ้้อผู้อื่นไปเสียหมด, แล้ว่ส่วนจากะ ละก็ฮูงไม่มี เพราะไม่อยากจะสละกวามเห็นแก่ต้ว.
 มากขิ้นในทางที่จะวินาศ; ถ้าศีลธรรมกลับมาใหม่ มนุษย์ก็จะเบ็นมนุษย์มากขึ้นอีก.
(ถาม) พุทธศาสนาของเราบ็นศาสนาประจัาชาติ แล้ว้ผมอยากจะให้รัฐบาถ หยุกราชการในว้นพระ.
(ตลม) กีต้องไปพูกกับรัฐูบาล ผมทำไม่ได้ เรื่องออ่างนี้ มันเบ็นเรื่อง ปลีกย่อย ; พุกธบริษัทจะต้องไม่มีวันพระวันโกน, ปฏิบิตห้ถูกต้อง ให้ดีที่ธุด ทุกวัน \(ๆ\). เรื่องน้้เคยพยายามกันมาแล้ว พูดกันไม่รุ้เรืองบ้าง ขัดข้องกันกับภาวะการณ์ บัจจุบันอะไรบ้าง, เกี่ยวพนกกนกับประเทศอื่น ชาติอน่น ภาษาอี่น ทำไม่ได้ เลยเลิกไป. ควรจะมี วันพระวันโกน กีมีสำนรับคนพวกหนึ่ง, วันเสารัวันอาทิตย์ไปสนใจธรรมะ ธัมโมกีีมี สำหรับอีกพวกหนึ่งก็แล้วกัน จะได้เพื่มวันมากงึ้น.

ราชการไมมต้องหยุดวันพระวันโกน หยุดวันเสาร์วันอาทิขย ไปไช้วันเสาร์ วันอาทิตย์ไห้หมือนกับวันพระวันโกนก์ได้: เดี่ยวน้ถึงจะหยุควันพระวันโกน เขาก์ไม่ ทำอีกน่ะแหละ ไม่มีประโยชน์อะไร มันอยู่ที่างใใจจริงหรือเปล่า.


\title{
โมกขธรรมประยุกต์
}
- !na -
๕. พฤษภาคม ๒๔ั๙

\section*{การดำรงชีวิต}
```

ท่านนักศึกษา ผ้สนใจใบธรรม ที่
ต่านกศีกษา ผูสนใขในธรรม ทงหลาย, การบรรยายเร่องโมกข ธรรมประยุกต์ ได้ดำเนินมาจนถึงครงที่ หา ในวันนืแลล้ว ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า การดำรงชีวิต.

```
ท่านทั้งหลายต้องทบทวนความมุ่งหมายของเรื่องนี้ ให้แจ่มแจ้ง อยู่เสมอ คือเราต้องการจะทำอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า โมกขธรรม. สั่งท เรียกว่าโมกขธรรมนั้นเบึนสั่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา; ที่ว่าประยุกต์นี้ ก็จะเอา มาประยุกต์ให้มอยู่ ตลอดเวลาในช์วตบระจำวัน ซึ่งคนส่วนมากเขาไม่เห็นด้วย เขาเห็นว่ายังไม่ถึ๋งเวลาบ้าง เขาเห็นว่าทำไม่ได้บ้าง. นี่เรากำลังจะทำให้ได้.


\title{

}









จะรู้เรื่องการด่ารงชีวิต ต้องรู้จกชชีวตก่อน






 คก้งกกับ่ามันมบมุดฺุ่.

เริ่มพิจารณาว่า มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

 บัขมาย่างน้.


เกี่ยวน้เาาก็มี มีวิติเมหาะ หน้ายยุ่ เหื่อเรียน, แล้ว่กำลังเรียนอย่าง ษะมักเขม้น แล้วบ็นเรื่องใหญ่ท้งหมก ในชิวิศของเรา. เรียนสอบไห้ได้, ท่อไปกี วาดไว้ ว่าจะมีอาชีห ที่คี มีอาชีพที่เหนื่อยน้อยได้เงินมาก อะไรทำนองนี้. เมื่อมีเงิน มากนล้วก์จะใช้ ตามที่ต้องการ; กนมีกิเลกก์ใช้ตามที่กเเสต้องการ มันก็เถยต่างกัน.

\section*{น้อยคน นักที่จะลิคว่า มีธีวิตเห่อเดินทางไปลี่งที่จุดหมายปลาตทาง} อะไรผักอ่างหนึ่ง ชึ่งเดี่ยวน้เรายังเกือบจะไม่รุ้กัก หรือมองไม่เห็น; แต่ยังโศคคีอยู่ ที่ว่า มีชีวิตอยู่ มันก็สอนอย่ในตัว, แล้วสอนอยุ่ในตัวเรื่อยไปๆ แล้วลื่อนออกไปเรี่อย ว่าะะไปที่ไหนกัน. ฉะน้้นนที่ยงงบ็นเคัก ยังเบึนหนุ่มนี้ ก็เห็นได้ในระยะส้น แล้ว ก็พอใจหรือหมายมัน ก็หลงใหลอยุ่ที่นัน; กีต้องเบ็นอย่านน้้ไปก่อน จนกว่ามนฉจะ ค่อยสว่างมื้น \(ๆ\).

\section*{เปรียบเทียบชีวิต กับภาพปริศนาธรรม}

ถ้ายยกจะให้พุดกันก่อน เบ็นการล่วงหน้า ผมกุพุคได้ แล้วกกียยากจะแนะ
 หมายเหมือน ๆ กัน. จะจุได้จกกภาพบนกึกหล้งโน้น (ตึกโรงมหรสพทางจิขฎาณที่ สวนโมกข ฯ) ; ภาพนี้ก็เบ็นภาพที่ถ่ายทอกมาจกกความคิกของพุทธบริษัท หรีกตาม หล้กของพุทธศาสนา แ่่ว่ากกิกช้นน้ว้ยสติบิบมญาอย่างชาวจีน, ค้วยฝีมี่อยย่างชาวจีน, ค้วยวิธี่ายทอคออกมาเบ็นภาพตามแบบวิธีของศิลบจีน. เข้าใจว่าทุกคนเคยดูมาแล้ว; แท่ไม่เข้าใจ์ได้, หรือเท้าใจน้อยเกินไปก็ได้ จึงไม่ค่อยจะสนใจ. ที่จริงทั้ง ๑๐ ภาพนน มันก์เบ็นเรื่อง "ช็วิต" คำเดียว แล้ว้ก็แสคงข้นตอนที่น่ากู น่าสนใจ.


ภาหแรก เริมงื้นมาด้วย เด็กเล์ก ๆ, เด็กเถ็ก ๆ กลอคออกมาแล้ว เบ็น เด็กไม่รู้อิโหน่อิเหน่ว่า เกิกมาทำไม. เขาจีงเขียนให้เด็กยืนหนนรีหันขวาง เหลียวซัาย

\footnotetext{
* ภาพชุดจับว้ว เคยทีพิมพ์แล้วในหนังสือซุดธรรมโฆษณ์ เช่น ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม •
}

เหลียวขวา ไม่รุ้ว่าจะไปทางไหน; ภาพท่อไปพบรอยว้ที่กิน กีเถยสะกครอยวววไป ตมมพ้นคิน จนกระทังถีงเห็นก้นวัว ก็เเยเข้าไปประชิกตัววัว แล้วในที่สุกก์โุ้น เพื่อ จะบับเอาวววให้ได้. ทอนน์เขาก์เบ็นเก็กหนุ่มเล้ว: เขาก็บับวววได้ด้วยเชือก จุงเฉมมาบ้าน ผึกคืจนถึงกับขุ่หลังเบ่าบี่. นี้เบ็นลัญมลัษษณั่องการเสวยความสุขอย่างเก็มที่ ทาม
 การเบ่ามี่ี่ว้วนน ม้นถึงกับชีคจนไม่มีรสชากิในรยยยน้้ อายุม้นมากแล้ว จิงแหงนทาไป ทางอื่น จังไม่สนใจกบบวัว. แหงนหาไปทางอื่น นนนคือไม่สนใจกับวัว ไม่อยากจะ เป่ามี่มี่วัวอีกต่อไป หนักเข้าไปลิงกับว่า เรื่องชองตัวกนอย่างที่แล้ว ๆมา ตัววนอย่างที่ แล้วๆมา ก็เหลวคว้างกีอเบ็นมายทท้งน้น มันจึงสลคคไปอีกช้้นหนึ่ง : สลัควววออก ไปแล้ว, สถักกัวกนออกไปอีกทีหนึ่ง, ทัวกนแบบนนแบ็นอันว่าไม่มี.

ภาพตรงนี้เขาเุียนเบ็นเงื่อนต่อเงื่อน คี่อ่ววงงไป ว่างไปที้งทัวคนและท้้ววั. ทีนีโนล่ใหม่ออกมาอีก ๓ ภาพ เบ็นภาพผลิของสิ่งที่มันผล่ไก้ คือยอกไม้ที่กำลังผลิออกไป เบึนสัขลักษณ์ของการท้้งท้นใหม่ ผลิออกไปในรุปอื่นคีคความงอกออกมาใหม่ในรูปอี่น, แล้วรูปสุคท้ายกเเบ็นคนอีกแบบหนึ่ง ไม่ใช่กนแบบเดียวกันกับที่แล้วมา; เที่ยวแเจก
 ทางวิญฆาณก็ได้; แล้วเรื่องมันก็จบกัน.

สังเกตกู้ห้ดีว่า มันจบลงที่ เที่ยวแจกบอง่่องตะเกียงให้นกคตูอื่น. แนว ชิวิๆๆามเบบนี้มีอยุ่คีแล้ว มีอยู่อย่างสมบุรณ์แล้ว นี้เราก็ไม่ต้องไปคิคใหม่ให้เสียเวลา; เขากิดกันมามากแล้ว เราได้แต่จะพิจรณาดู ว่ามันจะไช้ได้ไหม. เมื่อพิจารณาทูไไ คูไปก็เห็นว่า ม้นไม่มีที่จะค้านเลย ก็เณยยอมรับเอา.

สรุปลวาม แล้วนกคคึอ เกิดออกมาไม่รู้จะไปไหน ต่อมาก็เห็นร่องรอยว่าจะ


\title{
 ว่งไแลสียนส่วนทัวรา และของเรา.
}
 ตู้อื่น ไปเถย, ไปจบชิวิกลงค้วยเพื่อุ้อุ่น. ตัวเองไม่มีความทุกบ์ เพราะนมดตัวตนเสีย แล้ว มันก็เหลีอร่างกาย กำลังกาย กำลังจิตอยุ่ก์ไช้เพื่อผู้อ่น ซึ่งมันยังไม่สิ้นสุต. เรา นสสนสุคไปแล้ว ไม่มีบัญหาอะไรแล้ว ก์ไช้ชีวิทเพื่อผู้อื่น.

ผมขอร้องให้พวกกุณศึกษาความหมายเหล่าน้้ให้คี ๆ มันจะง่ายเข้าในการที่จะ ศึกษาธรรมะ ในลักษณะที่เบีนการประยุกต์อย่างแท้จริง เต็มที่ ร้อยเปอร์เซ็นต์.
 เรายู่ในระะะไหน ? ระยยกลอคออกมาใหม่ๆ เบ็นเด็ก ไม่รุ่อิโหน่อิเหน่ ว่าจะไป ทงงไหน หันรีหันชวาง หรีอว่าเราได้เห็นรอยวัวแล้ว. ทุกกนคงจะเข้าใจ หรีอพอใจที่
 กุณกำลังมีอยู่ เบีนลุ่ทางที่เราจะต้องศึกษาอย่างน้นๆ เบ็นรอยแรก: จะไปถึงไหน กัยงไม่แน่ แน่น้นเบ็นร่องรอยที่เห็น และรู้สกกว่าท้องกีแห่ เพราะทางอื่นมันไม่มีนี่. เรา จึงหยายามที่จะศึกษาไปกามแบบฉบับ; ถ้าว่าเยยิบต่อไปอีกส้กหน่อยว่า กุณอยู่ในระยะ ที่เห็นก้นวัวหรือยัง นค่คงจะเกิกเบ็นบัญหาขึ้น เอ้า, ทั้งไว้ทีก่อนก็ได้; เห็นก้นวัว หรีอย้ง ?


ไปพิจารณากึงว่า ต่อผู้กับว้วอย่างชุลมุน อย่างน่าอันตร่ายหรือยัง? จับว้ว

 เรียนอยู้น้เบ็นการท่อสุ้บ้าง แล้วกีไม่ค่อยรุนเรงอะไร ยังอยุ่ในการช่วยเหลือของบิดา

มารดาอยุ่มาก, ครูบาอาจารย์ก็ช่วยอยู่มาก เพราะฉะน้้ มันก็เบ็นเรื่องต่อสู้ในการช่วย เหลื่อของผู้ื่นมากกว่า.




 แต่า่าเวมมากน้กมงะยาก.









 ในากาอันมมควรร.



มันส้นสุคลงคังโครมน้, เหมือนกับว่าลงโครมใหม่เเย ถ้าเซ้าใจหรือมองเห็นอย่าง
แท้จรงง.

การบรรจุธรรมะที่เปึนบั๋ฆฝาอันแท้จริง และรุนเรง มือาการประหถาต เหมือนกัน เหมือนกับคังล้น ดังโกรมกรามทีเดียว บอกไม่กูก; เป็นของจิรงอย่างนน หรีอว่าบบ็นเพืยงความรู้สึกีแต่เพืยงในความรุ้สีก หรีอว่าระบบประสาทมันได้เบ็นถึงบนาจ ทีให้เกิดความรุ้สึกเนมือนคังโครม, หรีอ่าอะไรที่มันทรุดลงคังโครม ชึ่งได้ยินพูกกัน หลายกนแล้ว ที่ประสนความุรุสึกกังโครมนน้ พอจะเชื่อถีอได้ว่า มันหนักบนากที่พังคริน ถงมา. ตัวกน - ของตน นนมันหายไป; นี้ธเบ็นว่าง ตัวกนไม่มีค่า ของตนไม่ มีค่า; แม้ว่าจะเบ็นอยุ่ค้วยชีวิกน้ ร่างกายนี้ ในติริยาบถอย่างนี้ ค้วยวัตถุบัจจัยอย่างน้ มันกัผิคกก้น เรียกว่าบึนกนที่มันว่างไป หรีอเฉยไไ้ หรืออยุ่เหนีอกุณหรีคค่าของสส่งเหล่าน้.

เรื่อง "คุณ"เบ็นเรืองที่สำกัญมาก ที่เราได้พุกกันมาก ในการบรรยาย คร้งที่ \(\alpha\) และกร้งที่ จ๐; กุณไปทบทวนดุ; เมื่อจิ่ตอยู่เหนืลคุณ เหล่าน้ ไม่มี อะไระะทำหหัรูสีกรัก หรีอเกลียดได้อีกต่อไป มันว่างไป. ชีวิตส่วนบุคคลสิ้นสุดถง โดยสมบุรณ์ เพราว่ว่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ตรงที่ว่างไป.

นี้น้น ชีวิตรูปใหม่ ที่ว่ายย่างอื่น เพื่อผูอื่น ม้นจึงจะย่างขึ้นไปสู่ารผผลใหม่ ไปทีละลลกกละน้อย เซี่ยวชามช่านามไปทีละลลกลละน้อยย การที่จะพูคจาชักจุงอบรม สังสอนผ้อื่น จนถึงกับเรียกว่าบีนผู้สเครระะห์ผูอี่น ในความหมายว่า "แจกของส่อง ตะเกี่ยง" อย่างเต็มตัว : ทางวัตถุก์ช่วย คือช่วยได้เหมือนกับทางโกก, จะแนะน่า เขาในแเเเรื่องโลกๆ ก็ได้ เพรางว่าคยยผ่านมาแล้วอย่างขนาคว่า สะกครอยวัว จับวัว ตีวัว เบ่าบี่ี่วัว ก็ย่อมสอนได้ในค้านนี้.

ที่ว่า ส่องตะเกียง นี้ ก็หมายถึงควมงสูเกึกตอนส่ากัญที่สุดตอนที่ม้นว่างไป;






 4 of นเบ็นมาตรฐาน หรีอยู่งกว่ามาตรฐูาน เพราะมีเพียงอย่างน คือมีทงหมฉเพียงเท่าน.

ปลายทางของชีวิต อยู่ที่ความหลุดพน



 เท็หริงงย่าไร.






 ออกเบ็น ๒ ตอน หรือ ๒ ความหมาย : -

ความหนายที่ ๑. ก็กือ คำรงชีวิตให้มอยู่ อย่างที่ว่า อย่าให้ตาย. ถ้ามี ชีวิตก็แปลว่าเบ็นอยุ่คึคไม่ตาย, คำรงชีวิตให้เบ็นอยู่ นี่กวามหมายหนึ่ง.

ความหมาะที่ ๒. ค่ารงช์วิวในลักษณะที่จะเดินไป จะเรียกว่าพัฒนาไป หรีอจะเรียกว่าเติบโฑไปตามทางบองวิฆญาณ ; ใช้คำว่า "เติบโฑทางวิญญาณ" ดีกว่า. นี้บ็นความหมายหนึ่งซึ่งซ้อนอยุ่ในคำว่า "ชัวิๆ" คำเดียวกัน.

กวามหมายทีแรก ให้ทรงอยู่ อย่าให้ตาย, แล้วในการทรงอยุ่นันไม่ใช่ อยุ่นั้ง ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร; การทรงอยุ่นนมีการเปลี่ยนแปลงอยุ่ในตัว คือ การเติบโตทางวิญぬาณ มีความสว่างไสวแจ่มแจ้งทางมิญญาณย่งขข้นๆ ๆ อยุ่ในทัวการ คำรงอยู่แห่งชีวิต.

หลักการดำรงชีวิตเพื่อไม่ตาย ความหมายที่ ๑






 เพื่อจะไม่ตาย.

อาชีพ ก็คือ ทรงไว้ชึ่งชีวิิก ก็แล้วกัน มันจะรวมไปถึงว่า การบริหาร ร่างกายไห้วี การรักษาโรกภูยไม้เจ็บให้ถูกต้อง กระทั้การเป็นอยุ่ในทางสังกมที่ดี จย่า ให้ใกรมาม่าเสีย อย่างน้้; ทุกอย่าง ทุกประการ ที่งะให้ชี่วิตทรงอยู่ได้ แล้วก์ เรียกว่า อาชีพ; นึ้ภาษาที่เราใช้กันอยุ่เจี๋ยวนี้. คำว่า "อาชีพ" มีความหมายแคบ

เกินไป เพียงแค่ว่ารู้จักท่ามาหากิน ได้มากิน แล้วกรรดดอยู่ ข ขอให้เอากวามหมาย ของคำว่า "รอคอยู่" โคยปกทิ โคยครบถ้วน สมบุรณ์ ฉะน้น เรียกว่าอาชีพคำเกียวก็พอ. ระยะแรก ความหมายที่ จ ของชีวิก คืออาชีพ ทรงไว้ชังชชพ เรียกว่าอาชีพ.

มันมีอะไรบ้างกอนนี้ กี้องมองคูกน้นาท้งแต่ "การศึกษา"; แม้าารศึกษา ในข้นปลยย อย่าที่ระกับพวกกุมในมหาวิทยาล้งทำกันอยู่น้้ กีต้องรียกว่ากาวศึกษา กว่าจะถึงที่สุดของการศึกษารูปน้้. แต่ว่า "การศึกษา" นีเร็มค้นมาต้งแต่อ้อนแต่ออก ต้งแเ่คลอกมาทากท้องมารคา ก็มีการศึกษาเรื่อยมา รุ้กิน รุ่ค่ม รุ่ายย รุกระทั้รุ้ยูน รุ้เดิน รุ้ทกอย่าง มาตามลำคับ นี่เบ็นการศึกษาอุ่ผ่วนหนึ่ง; ก็ต้องรวมอยุ่ในคำว่า
 ที่แผ่นค่น แล้วํกเคินตามไปไอย่าถถูกต้อง; ทั้งหมดนนนคือการศึกษา. ถุกเด็กๆ
 การศึกษาตามมาตรูานแล้ว.

ตอนที่ ะ. กีกี่อ การงาน การงานนี้กเชื่อมกันมางกกการศึกษา. การศึกษา
 ศึกษาเตร์จงงไปแล้ว กีไปประกอบการงานชึ่งเบ็นต้วอาชีพ ในความหมาย ในภาษาไทย โกยกรง. จะต้องระวังเห้ดี ไม่ล้มเหลวในอาชีพการงาน ชึ่งมีรายณะเดีย่ม่มาก ไปพูค กันคราวอ่น หรือไปหาอ่านเจาองกีกว่า มันมากอยุ่หมีอนกัน การงานจะผ่านไปด้วย คีอย่างไร จนมีความเงริญในหน้าที่การงาน.

ตอนที่ ๓. ก็อยากจะให้มองไปย้ง การบริโภลผลบองการงาน ; จะถึง กับเบ่าีีชี่ว้วหรอไม่กุสุดแท้ กีน้อยคนนักที่จะมาถึงนี่ มักจะอยุ่ในสภาพลำบากยุ่งยาก, เพียงแเม่ขี่ววไไม่ได้เบ้าบี่กีคค่อนข้างจะไม่มีจยุ่เล้ว. การบริโภคผลของการงานน้้ ผมก็ สรุปลงในคำพูงเพียง \(m\) คำว่า \(m\) ก. ถ้ใครเคยอ่านเรื่องที่ผมเคยบรรยยยมาแล้ว คงจะ เกยได้ยินคำว่า \(๓\) ก. ๓ ศ. ๓ อะไรนี้แล้ว้ังนน

สาม ก. คือว่า กิน ก. หนึ่ง, แล้ว กาม ก. หนึ่ง, แล้วเกี่ตรติ อีก ก. หนึ่ง, เรียกว่าสาม ก. กินอ่อย ก. กิน, ยังไม่ตยยที้นหลือกิน กี เลื่อนที้นมา เบ็นเรื่องกาม เรื่องกำมารมณ์ เหมีอนที่เราได้พุงกันมาบล้ว ในการบรรยายคร้งที่ จ๗. อาการส่วนเพ้อ ส่วนที่เบ็นนหยื่อตองความสนุกสนาน เอร์คอร่อยน้้ เรารียกว่า "กาม" ผสมกับธรรมชาทิที่แสนจะฉลาก ไส่ท่อม gland สำหรบคววมรู้ถกกทางกามระหว่งเพศหญิง ชายมค้ว้งเร็จ; ม้นก็สะกวกหรือง่าย ที่จะเป็นไปตามน้น มีความหลงใหลในทาง วิญฆาณมาคช้้น. ทลังจากเรื่องกาม หรือว่าพร้อม ๆ กันไปกับเรื่องกามนี้ ก็ มีเรื่อง เกีตรติ.

สาม ก. คีอ ลิน กาม เกียรติ ใกรชะรุ้จัก หรือไม่รุ่ทัก มันน์มีอยุ่ในตัว โกยอักโนมตต้บ้าง, โกยธรรมชาติบ้าง. พุคให้ชัดอีกทีหนึ่ง ถึงเครื่องมีอแห่งความรู้สีก เหล่าน้้ กีคีอเรื่องปากท้อง : ปกกท้องเบ็นเรื่องกิน, เนื้อหนงง ก็คีอเรื่องกาม; ใช้ภาษา อี่นเขาบ้าง เมื่อเขาพุงถีงงนน้อหนัง flesh นี้ เขาจะหมายถึ่งเรื่งกาม. พอเรื่องเกียรติ ก็คึอเรื่องหู เรื่องหัว เรื่องหาง; ตกหูธูหางน้ดือเรื่องเกียรติ.

การคำรงชีวิตนี่ ทั้งต้นค้วยเรื่องปากท้อง, แล้ว่ต่อมาค้วยเรื่องเนื้อหน้ง,
 พอเขามึอะไรคึกคนองขี้นมา ก็แสคงอาการยกหูชูดาง วิ่งร่าเลย. นี้างกนนี้กำได้ด้ กว่านน. นี้คือเรื่อรุริสกว่ากูมีเกียรกิ. เรื่องอาชีพนี้ ความหมายตุดท้าย คือบริโภค ผลงาน กีคี่อเรื่อง กค่น เรื่อง กาม เรื่อง เกียรตั.

สรุปท้้ง \(ต\) ตอนกีคีอว่า ตารศึกษา แล้วกกมาถึง การงาน แล้ว็กมมกึง การ บริโภศผลบดงการงาน คือ กิน กาม เก็ยรตต. อุดมคติไปไไ้สูงสุกเพียงว่า เกิกคี ตายดี เท่าน้อง อุดมคติของการเบ็นอยู่ กีอชีวิกระกับนี้แบบน้ มันก็มีเพียงว่า เกิคคี ตายคี ตามความหมายชาวบ้าน ไม่ใช่ความหมายของพระอริยเจ้า : ทำกันอย่างคี

๕๔๔
ที่สุค สุดฝีไม้ลายมีอแล้ว ก็ได้ผลเพืยงว่า เกิดมากีเว้ย กีตายคีเว้ย เท่าน้พอ. นี้คีอ เรื่องอาชึพในความหมายที่ว่า มีการคำรงธีวิตอถู่ไค้คววยตาชี้ นึ้หมวคดนนึ่ง, เรา ทรงตัวทรงริวิตอฺ่ได้.

\section*{ความหมายที่ ๒. การดำรงชีวิตในลักษณะพัฒนาไป} กวามหมายี่ว่าในการทรงมีวิต อยู่ได้น้น ต้ตงมีการเกินไป เขอิบไป เคลี่อนไป วิวัพนาการไป; นีเราจะเรียกว่า การเเิบโกทางวิญฆาณอย่างที่ว่ามาแล้ว. บางคนเทบจะไม่มีการเกิบโกทางวิญฆาณน แม้ว่ากิกคีตายคีดประสบความธ่าเร็ร เรื่อง กิน เรื่องกาม เรื่องเกียรทิอะไรน้เต็มที่ มีอ๋านาจวาสนาอะไร; แก่กีไม่มีความก้าว หน้าทางวิจゆาณกี่มากน้อย คีอน้อยมากน้อยคนมากที่จะมีความรู้สิกในเรื่องนี้ เว้นไว้แต่ ไต้รับการศึกษาอบรมมา ตามทางของพระศาสนา ควบคุ่กันไปเท่าน้นแนละ.

กวามเติบโตทางวิญญาณคืออะไร? ค่ว่า "วิญぬาน" ในที่นี้ เบ็นคำที่
 ค่างประเทศ ; ถ้าเรื่องนอกไปจากเรื่องโลกๆ เรื่องเนื้อเรื่องหน้งนนแล้ว เขารวมเรียก ว่าเรื่อง spiritual ท้งน้น, พอจะแปลเบ็นไทย ไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรที ผมก็ฯอแปลว่า ทางวิญญาณไว้ก่อน spirituel. คำว่า sprrit นี้ ม้นแปลว่าหล้ก์ก้ได แปลว่าผีก็ได้ แปลว่าเจงนาก์ได้อะไรก็ได้; แก่พอเบ็นรูป spiritual แล้ว มันก็หมายลึงเรืองทางผ่าย จิศผ่ายวิญญาณที่กีกซ้งคึอไม่เกี่ยวกับเน้อหนัง. เจาละ เราเรีกกันว่าวิญมาณไปทีก่อน; ในความพิเศษเฉพาะคำน้้ ก็มีความก้าวหน้ททางวิญญาณ พร้อมกันไปกบับที่ชิวิกมันมีอยู่. อย่าใหชิวิกเบ็นเหมีอนก้บว่าบั้กหลักกงไป แล้ว้กีไม่คยไปไหน ; แต่ให้ชีวิวเเคลื่อนไป เรื่อตตามวันเวลา ที่มากขึ้นทุกวัน ๆๆ.

เคี่ยวนี้ชีวิทค้านิิญญาณของเรา เคลื่อนไปแต่ในทางเนื้อหน้ง : เรื่องปาก เรื่องท้อง เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ. น้นมันกีเคลื่อนไปจงิงเหมือนกัน ; แต่

ไม่ใช่กวามหมายทางวิญญานอย่างในแบบน้; มันเบ็นทางเนื้อหน้ง. ความสุตทางธรรมดา สามัข ก็คีอมีกิน มีใช้ สนุกสบาย เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องกียรทิ่ แต่ถ้าฮุขทาง วิఖぬาณน้น ไม่เกี่ยวกับ เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ. เบ็นเรื่องของความ สงบ
 ตำหรับเทียบกันประกันความพืนเผื่อเสียก่อน.

ต้วอย่าง เช่น คำว่าดวามสุบ : ถ้าุุตทางเนื้อหนังสามัญทางโลก กักิน
 ๓ ธ. ส. คือสะอาก ส. คีอสว่าง ส. คือสงบ. ต่อไปผมจะไม่ต้องออกชื่อ เต็มเพราะเสียเวลา; ถ้า๙ก ก. คือ กิน กาม เกียรกิ, \(m\) ส. คือสะอาด สว่าง สงบ. เมื่อเท้าใจความหมายของกำว่า กวามสุบทางวิฐฆาแ แล้ว็นึกกลึ่ง \(a\) ส., ถ้าความสุข ทางเน้อยนังกีนึกลึง \(๓\) ก่. ถ้ว่าจะพูจให้เบึนภาษาว้ดวาสักหน่อย ๓ ก. มันเบ็นผล หรือเบ็นบุดุุศลทางโลก ทางโลกิยะ, ถ้า ๓ธ. เบ็นบุดแบ็นกุศสในทางผ่ายโลกุตตระ คือเหนือโลก.

มีลวามรูแจงโนสงทงปวงตตามที่เบืนจริง
 ขอให้มีอย่างนี้เรื่อยไป แล้วะะมีกวามเทิบโกทางวิญญาณ.

ในเรื่องกิน พอกินเข้าไปอว่อยอย่างน้้ เราไปหลงใหลแต่ในความอร่อย ก็ไม่ได้เห็นแจ้งส์งน้นตามที่เบึนจริง เพราะไปมีนเมาเสียค้วยความอร่อย. ทีนีอีกคน หนึ่งเมื่ออร่อย กีรู่เรื่องของความอร่อย ว่าคามอร่อยน้้บ็นเน่ห์จับใจเรา เฉาเราลงไป เบ็นทาส, แล้วมันก็ส้กว่ารู่สกกประหลาาๆ ที่ล้น หรืออะไรเท่านี้, เราจะไม่ยอม เบ็นทาสมันอีกต่อไป. นีกีีมีความก้าวหน้าทางวิญญาณในขณะเมื่อกิน เมื่อเค้ยว เมื่อ อร่อยอยุ้น้ แต่อีกคนหนึ่ง เมื่อกิน เม่อเก้้ยว เมื่ออร่อยอยู่ มันโง มันก้มหัวคง เบ็นทาสของความอร่อย; ฉะน้น ระวังให้ดีๆ.

เรื่องกามารมณ์ ก็เหมี่อนกัน แม่สูงสุดทางเพศ คนหนึ่งก็ลุ่มหลง ๆ ๆ อย่าง ที่คุณอ่านข่าวหนังสอพิมพ์; กิคคูเกอะ ม มันน่าฯยยแเยง น่าสะอิกสะอียยน ร้อยเท่า
 ก็รูว่า นี่คือหลอกเท่าไร หลอกเท่าไร ชัวปรเดี่ยวปรเค๋าว, แล้วหลอกเท่าไร เลวทรามเท่าไร สกปรกเท่าไร, เสียเวลาเปล่าๆเท่าไร นี้บึนต้น.

เรื่องเกียรติ : เม่อมีเกียรกิอยู่ กนที่ไม่รู้อะไร กีตีบีกกตึดาง ยกหุุุดาง

 ช้นหนึ่ง. ถ้ว่าบ็็นเรืองทางวิญญาน คนก์ไม่หลง; เมื่อมีเกียรติกุรุตัวว่ากียยริคคออะไร,
 หรีอ่วาชิกกนให้ไปเบ็นทาสของอะไรบางอย่างอีกทีหนึ่ง.

สรุปความว่า เมื่อประสบผลลำเร็จ ทางผ่ายอาชีพ มีเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ อันสมบูรณ์อยู่ แล้วขอให้ก้าวหน้าทางวิญญาณ คือเติบโตทางวิญญาณ "รู่ตามที่เเืนจริง" ว่า กินน้นคืออะไร, กามน้นคืออะไร, เกียรตินนค้ออะไร, พร้อม กันไปในต้ว; อย่านน้ม้นมีส่วนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งมันเบ็นการก้าหน้าทางวิญญาณ มีอยู่ แล้วในสิ่งที่เรีกว่าอาชีพ.

ผืกพิจารณา ทางเน้อหนังคู่กับ ทางวิญญาณไว้บ้าง
ทีนี ก็มีคำว่า ๓ ส. สะอาก สว่าง สงบ น้เบ็นหลักประกันความเข้ใจผิด; เอาตวามสะอาด สว่าง สงบ แห่งจิตใจเบ็นมาตรฐานสำหรับทดสอบ ว่าเบ็นการ เติบโตทางวิญญาณหรือไม่ ค ค้นหาให้พบความเติบโตทางิิญญาณไว้เร่อยไป จะพบว่า มันเดินตรงกันข้าม :-

ทางเน้นหน้ง คู่กัมทางวิญญาณ นี่พึ่ใใ้คีๆทาง physical ววมทั้งทาง mental อะไรด้วย นนเบ็นทางเนื้อหนัง; แต่ทาง spiritual นีเบ็นทางสติบั้ญญา ทาง วิญญาณ. การเติบโตทางผ่ายเน้อหนัง คือการเปลี่ยนไปถู่กวามชราและความตาย ของร่างกาย ; พ้งแล้วก็น่าเสียดายหรือน่าสลด : ความเติบโฑทางเนือหนัง คือเติบโท ไปสู่ความแก่และความตาย ทางร่างกาย. ทีน ความเติบโตทางวิญญาณ น้ตังท้น จากความเบ็นเด็กมาสุ่ความเบึนหนุ่ม แล้วเบ็นหนุ่มย์งช้นไป เบ็นหนุ่มเบ็นสาวอะไรก็ได้ แล้วแต่จะเบ็นผู้หฏิงผู้ชาย. เบ็นหนุ่มเบ็นสาวย่งข็นไป, เบ็นหนุ่มเบ็นสาวย่งข้นไป, จนกรระทั้เบ็นหนุ่มเบ็นสาวที่ไม่รุจักแก่ แล้วก็ไม่รูจักตาย. นี่พึ่งยากสักหน่อย, ไปคิด ตูบ้างก็คงจะเช้าใจไ้้.

มันเดินสวนทางกันเรื่อยไป : ทางกาย ทางเนื้อหนง มันเติบโทฐ้นสำหรับ แก่และตาย ; แต่ความเฑิบโฑ ทางวิญญาณ ตามความหมายน้้ มันจะยิ่งกลายเบ็นหนุ่ม เบ็นสาวที่ไม่รูจักแก่ คือเบ็นความเบิกบานที่ไม่รูจักโรย. ถ้าเบ็นทางร่างกาย มันเบิกบาน ชัวขณะแล้วมันจะโรย จะร่วง จะหายไป. เรามีทางที่จะแก้หรือ เอาษนะทางเนอหนง ได้โดยเปลี่ยนมา่สู่ระบบทางวิญญาณเสีย ก็จะไม่มีแก่และตาย; กลายมาเบ็นหนุ่ม เบ็นสาวที่ไม่รุจักแก่ และไม่รูจักตาย กระทังเรียกไปอย่างอื่นว่า เบ็นชีวิตนิรันดร. ชีวิตนรันดรมีไม่ได้ทางผ่ายร่างกาย หรีอชีวิตผ้ายเน้อหนัง แฑ่ชีวิตนิรันคร มีได้ทาง ผ้าตระบบวิญญาณ คือจิตใจที่สลัคเน้อหนังร่างกายที้งไป, ตัวกู - ของกูผ่ายเนื้อหนัง สลัจท้้งไป, เหลืออยู่แต่ความรูสกผผ้ายวิญญาณ.
 ทุกซ์มากั้นน้ เราเรียกว่าย่งสดใส แจ่มใส เบิกบานยี่งัน ; เทียบกันได้กับความ เบ็นหนุ่มเบึนสาว. ทำไมเทียบอย่างนี ?. ก็เพราะเห็นกันอยู่ชัด ๆ แล้วว่าในระยะที่เบ1น หนุ่มเบ็นสาวนน มันสดใส และเบิกบาน ร่าเริงอะไรต่างๆ; แต่แถ้วความเบ็นหนุ่ม เบ์นสาวชนิดเน้อหนังนน ม้นค่อย ๆ เปลี่ยนแปถงไปสู่ความแก่ชรา แถะความตาย.

เคี่ยวน้เราจะให้กวามเป็นหนุ่มเบ็นสาวทางวิญญาณน้ ข่งงเบ็นหนุ่มเบ็นสาวหน้กช้้น กลับ ไม่ตาย กลายเบ็นชีวิกนินันครไปในที่สุด
 จนดิงงมตะ คือไม่ตาะ : ส่วน ผ้ายเนื้อหนังร่างกาย มันทรุกลง ๆ เป็นความ แก่ชรา และเบ็นคววมตาย, อย่างจีที่สุดกกว่า เกิดคี ตายกี. กุณยย่ามองหยาบๆ เกิคคีแลล้วกายดี; มันมีตาย มีเกิกแล้วมีตาต เพียงแต่ายยอย่างคี. ส่วนผ้ายจต
 ไม่มีความหมายแห่งกวามตาย. ถ้าเราไม่อยากะะพูคถึงว่า ตาย - เกิด ตาย - เกิด ตาย - เกิด, เราไม่อยากจะพุดกกได้; เราก็จะพุกเบ็นว่า เดี่ยวน้ไม่มีความตาย จิท ไม่มีความรุ้ล่กว่ามีความศาย มีแต่ธรรมชาติ อันหนึ่ง ที่สะอาก สว่าง สงบ อยุ่ไม่รู้ จักตาย.

\section*{การดำรงชีวิตเบ็นไปได้ทั้งผ่ายโลกิยะและโลกุตตระ} สรุปความส้นๆว่า ผ่ายเน้อหน้งมันไปจบที่กิกคคีตายดี •เบ็นอย่างสูงสุด; ผ้ายวิญญานน้้ มันก์ไปจบที่ไม่มีตายอีกก่อไป. ทั้งสองอย่างนี้รวมกกนเข้แแล้ว เมื่นการ คำรงชีวิตแบบโมกบธรรมประยุก์์ โคยเอาโมกขธรรมมาประยุกต์เข้กกับการคำรงชีวิต. ในการ คำรงชีวิตอย่างโลก ๆ มีการศึกษามีอชีพ ได้ผลเบ็นกิน กาม เกียรติ น้เรียก ว่าอย่างโลกๆน้้ เอามาประยุกต์กันเข้ากบบโมกบธรรม หรือเหนือโลก; ใหททุกระยะ กาสของชิวิตอย่างโลก ๆ นนแแดงธรรม, แสดงความจริงออกมาให้เห็นว่า : การศึกษา คืออะไร, การงานคืออะไร, บริโภคผลของการงาน คือ กิน กาม เกียรติ นี้คืออะไร. เห็นไปในทางผายวิญญาณ. เมื่อเบื่อหน่ายสิ่งที่หลลกลวง เหล่านี้แถ้ว กี เบึนไปใน ทาง สะอาก สว่าง และสงบ. อย่าไปลุ่มหลงในเรื่องนน้้อหน้ง หรีอเรื่องอนิจจัง






















 บาปหนา.












\section*{คำอธิบายตอบบัญห่า}







เบ็นเกื่องมี่อหาลาก; ถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจ จะร้องไห้ก็มี หรือจเอานืืนมายิงครุเสียก็มี ถ้าทำให้เาสอบไล่ตก เพราะว่าเราเหลวไหล. อย่างนึ้การศึกษามันไม่ได้บอกกนนน น เงยว่าการศึกษาน้นคีออะไร.

ให้การศึกษามันรายงามบอกว่า "อันคีอการศึกษา สำหรับำให้คุณม

 อย่างถูกต้องว่า เพื่ออะไร.

เดี่ยวน้้คนมันขบถ ทรยศคคโกง เขาให้การกึกษาเบ็นเพียงการให้กระกาษ มาแผ่นหนึ่งสำหรับชูอวคกน แล้วไปหลอกลวงหาอาชึพ. พระเแร กเเม็นอย่างนน เรียนนกกธรรมเพื่อได้กระกาษแผ่นหนึ่ง เรียกว่าไปเรียน ไก้กระกาษแผ่นหนึ่งมาอวด
 ไปอย่าไร.

เรื่อง การงาน ก็เหมือนกัน เมื่อไปจับการงานเข้า อย่าไปมองแต่เพียงว่า จำเบ็นจะต้องทำว้ย ไม่มีงานทำไม่มีอะไรจะกินเว้ย ; อย่างนี้ไม่ใช่. การงานท้อง เบืนหน้้ที่บองมนุษ์ แล้วสมัลรทำด้วยความพอใจ จนกระทั้งอองเห็นข้อเท็จจริง อันลึกซ้้ว่า การงาน น้นๆ คือการปฏิบิติธรรม ทำให้มนุษ์เลื่อนช้น เลื่อนช้นของ มนุษย์ไปด้วยกางทำกรารานนนอง, เบึนการสอนให้รู้จัชีวิตในด้านการงาน แล้วก็ ไม่ยุดมันถีอมันอะไร ให้หนักอกหนักใจ แต่ก็ยังเบ็นไปเพื่อความเจริญ. ถ้าเรามอง การงานถูก การงานจะทำความชี่นอกชึ่นใจ สนุกสนาน เบิกบานร่าเริงให้เบ็นสุขอยู่ใน


การบริโภลผลบองการงาน ก็อย่างที่กล่าวแล้ว : เมื่อกินอยุ่กขอให้รุววาา กินน้้คีออะไร! อย่าได้ไปหลงใน เรื่องกิน. บางทีกีมี เรื่องกามารมณ์ เข้ามาจือบ้้าง
 แล้วีกอ่าได้ไปลุ่มหลงในเร็องนี้ แก่ไห้ผ่านไปค้วยความรู้ ที่สูงกว่ายง่งๆ ฮันไป. เรื่องเกียรติก็เหมือนกัน อย่าไปหลงในเรื่งงเกียรติ; ให้เกียรติ มันร้องตะโกนบอกว่า

 ว่ามันสอนให้.

ถ้ามีการเรียนการสอนกันโคยยรงอย่างมี้แล้ว ไม่เท่าไรหรอก มันก็มีการ

(ถาม) ผมยยากทราบวิธีการที่ว่า การมีความรู้ทงงผ่ายวิญมานน กับหงผค่ายวักุุ กวบกู่กันไป มีวิรีการธย่างไร?
(ตอบ) การดำเนินชืวิตแบบผ่ายวิขฆาณ กับผ่ายวัวกุกวบคุ่กันไปทท่ายย่างไร; ผมคิคว่าผมได้พูคแล้ว้ตลอคเวลาเรื่องน้. สำหรัคคำกามนี้ จะให้สรุปความอีกทีหนึ่ง ส้นๆ ก็ว่า :-

ธรรมกา ร่างกาะ น้้ มันกีต้องเติบโต อยุ่แล้ว กีมีชิวิตยยู่ได้ นี่รียกว่า เบ็นการเติบโๆ แถะมีชิวิกผ่ายร่างกาย. เดี่ยวน้ผายค้าน วิญฐาณ น้นมันไม่แน่ สำหรับ ขางคนไม่ค่อยจะเติบโต หรี่มมนเติบโตน้อยเกินไป ไม่พอใช้; เราจึงท้องมาเรียน เรื่องผ้ายวิญญาณน เรื่องธรรมะ นึ้. พูตกรงๆ ก็คึอ เรื่องตาสนา เรื่องธรรมะ นี้เบ็น
 ควบคุ่กันมา; โดยถีอว่า เท่าทรี่เอง โคยวัฒนธรรม โคยขนบธรรมเนียมประเพณนี้
 วิญめาณอยุ่ในตัว แต่ไม่ค่อยพอ; เพราะว่าเราไม่ค่ยยกังเกต มันยยู่ในระกับต่ำเกินไป. เช่น พอเราไปทำอะไรผิก เรากุรู่ว่า อ้ววเ อย่านน้ม้นทำอันตรายเราน้: เราก็ควรจะรู้

แต่เราไม่ค่อยรู้. เราไปที่สี่งที่เบึนทุกฐ์ มันบบกัตเอา กิควระะรุ้ว่า อย่าทำอย่างนีอีก มันก์ไม่ค่อ่อจะะู้ มันไม่ค่อยจะปฏิบติต้ห้มันเฉียบขาคลงไป.

นี่ความรุ้ทงผ่ายวิญぬาณม้นไม่ก้าวหน้า ไม่เกิบโๆ ไม่เพียงพอ; เพราะัฉะนน เรามีวิธีการกันเสียใหม่ : มีความผิคพลาก ทางร่างกาะ ทางโลกนิ้ ไก้รับกวาม
 ก็มีความทุกข์ยูงไปกว่าน้นอืก ก์ใหู้้้เสียที่ว่า มันมีกวามทุกม์ เบ็นความทุกข์. เมื่อประสบ ความสำเร็ร เบ็นกวามสุต กวามพอใจ กนในโถกก็นลงใหล พอใจหลงใหลไปเลย
 ก็จุให้กี่ว่ความทุกบ์ ความเอร์คอร่อย ความสนุกสนาน เพลิจเพลินน้้ มันคื่ออะไร.
 คีอหลงเอาเรี่องอบายมาเบ็นเร็องบุข เร่องสวรรค์อะไร. ดื่มน้้าเมา เที่ยวกลางคืน ดูการเล่น เล่นการพนัน เกียอคร้านทำการงาน คบคนยั่วเบ็นม่ตร เพืยงเท่าน้้ ก็พอแล้ว ที่จะ เบ็นอบาตบองความวินาศ ทั้งทางร่างกาะ และทางวิญญาณ; แต่คน ก์ไม่มองเห็น. แล้วุกุแไปคุชิ, มันดึมน้ำเมากันเท่าไรในประเทศไทยน้้ร แล้วำไม จะต้องดึ่ม ท ทำไมีงงพอใจในความเหมีมของน้ำเมา? ไม่มีสติในการดี่มน้ำเมา. คนจน กีไช้น้ำเมาอย่างเลวท้งเหม็น ทั้งน่าเกลียด ทั้งอะไรต่างๆ กียงทำอยุ่ได้; นี่สิ่งเหล่าน้้ ไม่สอนให้เสย.

ผมอยากจะพูคว่า พวกที่ เรียนจบ มหาวิทยาล้ยไปแลล้วน้น ต้ง ๘๐- \% เปอร์เซ็นต์ เขาคงไปดื่งน้้าเมา ใช่ไหมร เม่อคุณเรียนจบมหาวิทยาละยไปแล้วน้้ ทุกคนนี่ ไม่มากก์น้อยแหละ ; ทำไมไม่สอนให้ว่า ไม่ควรจะดี่ม ไม่ควรจะแแะต้อง ; กลัว รัฐบาลจะไม่ได้กาษีย่างน้้หรือ! นี่ดึ่มน้ำเมา. เที่ยวกลางดีน กีไปดูอีกเถอะ ค ถูการ เล่นทัว ที่หลอกให้หลง ให้โงลงไปทุกที กกย่งช่วยกันบำรุงการเล่นการหัวเหล่าน้น. อย่างอี่น ตลอกถึงลอตเตอรี่อะไรท่าง \(ๆ\) น้้ มันก็อยุ่ในพวกการพนนน. เกียจรร้านทำ
 เบ็นมิฑรนนนแหละ, แล้วก์ได้ช้วกันไปใหญ่.

เรื่องเกียจกร้านทำการงานน้ อยากจะพุกว่า เบึนลัฉชาตญาณบ้างก์ได้ เพราะ ว่าใศรๆ กีไม่ค่อยยยากทำงาน; อย่างตัตรเดรัจฉานน้ มันก์ไม่ค่อยอยากทำการงาน ถ้าไม่จ่าเบ็น คือไม่อยกกะะไปหากิน หรือไม่อยากจะไปออกกำลังอะไร. แก่มนุษยน้น ดึกว่า; ควรจะเห็นว่า การทำการงานน้ เบ็นการทำประโยชน์ เบ็นการประพๆติธรรม เบ็นการสร้างสมรรถภาพอะไร ควระะณนุกสนานในการงาน.
 พร้อมกันไปในต้ว ผมหมายความอย่างน้้. ทำให้ถุกท้องถึงที่สุก : ในเรื่องผ้าย ร่างกายอย่าไปหลงมัน ในแง่ใดแง่หนึ่ง, แล้วมันจะมีความเเิบโตในทางวิญฆาณพร้อม ๆ กันไป. เดี่ยวนเเราก็ได้ศึกษาเล่าเรียนหลักเกณฑ์เหล่าน้ำกพุทธศาสนา ฉะน้น เรา จะสามารถทำให้มีการเติบโตทางวิขぬาแได้ เร็วกว่าเราที่ไม่เกยุุเรื่องนี้เีีเเฺย.

\section*{("ม่มีคำถมออึก ท่านอาจารย์พูคท่อ)}

ถ้าไม่มีคำถาม ก็จะพุคเอง ให้หมคเวลาฑามระเบียบที่กำหนคไว้. ผมกิค อยุ่หมี่อนกันว่า ทำไมจึงไม่ถาม ในประโยคที่พูคว่า ย่่งอยยุมากย่งเบ็นหนุ่ม, ยี่งเบ็นหนุ่ม จนหนุ่มไม่รูจักแก่. คุณคงเข้าใชเรื่องนี้คีแล้ว จึงไม่ถาม ว่าในค้านผ้ายิิขญาณนน

 หรีอแป่า:

ที่ว่าไม่รู้กักแก่ เราเล็งในด้านจิทใจ ค้านวิญญาณ; จิจใจนนได้อบรม ดีแล้วอย่างน้น มีความชนเต่ออารมณ์ในโกกมากขึ้น, อารมณ์ในโลก กามารมณ์อะไร

ก็ตามเถอะ ม้นไม่่ายีลิกใใของกนชนิกน้นให้เดือครัอน ระส่าระสายเบ็นทุกษ์ มีกวาม สกชึ่นเบิกบาน หรีออิสระย์่งข้้น ๆ เราจึงเรียกว่า เป็นหนุ่มย่งริ้น ไม่รุักตาย. ค้านร่างกายน้นชรากงไป ปรากฏเบึนรูปร่างของคนชรา; แก่ค้นจิทใจน้้มนกลลายเบ็น หนุ่มเป็นสาวก์ได้ แล้วแต่จะส่าหรับผุ้หฆิงสู้ชาย คือมีแต่ความสคชึ่น มีแเต่ชัยชนะแห่งจิท เหนืออารมณ์ เหนื่อโกก แล้วักเเกกกัน.

\begin{abstract}
เรื่องร่างกายก์บ๋คไปไบ็นนเรื่องของร่างกายไป ทามเรื่องฯองมัน ; ส่วนเรื่อง
 มาทำให้ยิร้าย, ไม่ร้นไม่ลง รวมท้้งไม่ร้อนไม่เย็น ไม่อะไรหมค. นี่กีเรีกว่า เบืนลวามกงที่ สกบึ่น แอ่มใส เบิกบาน เฮีอกเฮ์น สะอาก สว่าง สงบ อะไรที่กงที่ ถิงที่สุด.
\end{abstract}

ถ้าเขาได้ปฏิบทัมาอย่างุุกท้อง ตามหลักของพระธรรมน้้ ตึ่งนก่ทางร่างกาย
 จนวารสสุดท้าย. น้กียังเข้าใจยาก ข ขอให้ไปคิก ไปมองไว้สสอ. ขอให้เายึ่ง เบ็นหนุ่มทางจิศใจ คีอสะอาด สว่าง สงบ สคใส เยือกเย็นเจ่มใส มากพิ้นๆ. หนุ่ม ทางร่างกายน้้ชัวประเดี่ยวประคำว ไม่กี่บี มันก็จะเรี่มแก่ๆๆ จนแก่ห่งอมแก่ชรา จนดู แทบจะไม่ไค้แล้ว ทางร่างกายที่มีกวามแก่; แต่ในทางจิๆใจให้ม้นยึ่งน่ากู - ยิ่งน่าตู ย่งน่าจู คีอมีความสคชี่นยู่งขิ้นๆ แล้ว์ก คับกันโคยไม่เหลือ กีแล้วกัน. ดับไม่เหลือ ที่ไม่มีม๋จจัยปรุงแต่งน้น เขาเรียกว่าลวามหนุ่มนิรันตร ของสากล, เบ็นของสากล ไม่รุจักตาย, เบ็นชีวิตที่สคใส นิรันดร. ความทีไม่มีกิเลส ไม่มีเหตุขัจจับปรุงแต่งนน้ จิๆมีลักษแะอิสระ เหนือความเปลี่ยนแปลง มีความคงที่นิรันคร.

กวรเตรียมไว้สียแต่เดี่ยวน้้เพราะว่าไม่เท่าไรมันก็ต้องแก่กันทุกกน อย่าทะนง ว่าเดี่ยวน้้อยยุไม่กี่ปี่ ยังไม่สนในเรื่องความแก่. ความแก่ทางร่างกายทำให้ถุก แล้ว
 ยึ่งฉลาด ถิ่งชนะ ยึ่งรุ้หมดด นน้ควระะเรียกว่า ความเบิกบานเหมือนกบบความหนุ่น ไม่ไช่เด็กเล้ว แล้ว์ไม่ไช่กนแก่ค้วย อยุ่ในระยะสุงสุดบองความสคใสและเบิกบาน เรียกว่าความนนุ่ง, เบ็นของนิรันกรได้ เมื่อเดินดูกทางบองเรื่องทางจิตทางวิญญาณ.
 เบ็นชื่อคอกไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกคอกบานไม่รู้โรย แต่เขาก็มองเหนนนิกเดียว. ถ้าจะบาน
 ชยนอมตโรรม แล้วจิงจะมีกักษณะอย่างที่เรียกกันว่า บานไม่รุ้จักโรยอีกต่อไป โกยแท้วริง.

อย่าเห็นว่าเบ็นเรื่องเหลวไหล ไร้สาระหรีอเบีนไปไม่ได้, พยายมมศึกษาไป เรื่อยๆ : ทำยย่างไรจิทใจของเราจึงจะคงที่ อยุ่ในความคงที่ คึอทุกช์ไม่เบ็น, มีความ ทุกบ์กับเงาไม่เปีน. ที่มาให้รักกีไม่วัก, ที่มาให้เกลียคกีไม่เกกียยด, หรือมาให้อะไร กีไม่เอท้้งน้น มันคงที่, จะเรียกว่าสมคุกยก์ได้ น่าพังกว่า. ถ้าเอียงไปชอบ กีเอียง ไปทางหนึ่ง ถัาเอียงไปรักกกไปทางหนึ่ง ถ่าเอียงไปเกลียคไปโกรธก์ไปอีกทางหนึง มันไม่
 มีถักษแะของความสะอาด สว่าง ไสว อยู่ค้วย.

พยายามคำรงชีวิตให้ใกล้เข้าไป, ใกล้เข้าไป กับภาวะเช่นนี้ คือความเติบโต
 ประกอบอาชีพหากินหาเล้ยงชิวิตไป; แต่อย่าได้ถีอว่า ส่วนนี้เบ็นส่วนส่ากัมเลย ; มีชีวิตผ่ายร่างกายผ่าะเน้้อหน้งน้้ทรงยยุ่ เพื่อเป็นภาชนะรองรับความเติบโๆ ในทางผ่าย วิญぬาณก็แล้วกัน. อย่าไปหลงความเติบโตต่ามเนื้อหนัง ให้มันเบ็นเพียงบัจจัย อุปกรถ์ชัวคราวชัวขณะเรื่อยๆไป; อ่าไไนลงเบ็นเรื่องสุดยอค แต่ไปมุ่งุุกยคคใน ทางผ่ายวิมญาณ ธั่งมันจะมีได้โดยอาศัยความเบ็นอยุ่อยางถูกต้องในทางผ่ายร่างกายน้.

ฉะนน เราไม่ใป่มีรี๋ิวิตอยู่เพอกิน เพื่อกาม เพื่เกียรติ จึงไม่ต้องหลงในเรี่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรฑิ จะมีชวิวอยู่ เพื่อที่จะผ่านสึ่งเหล่าน้้ไป. นี่เบ็นการเติบโก ทางวิญญาณเรื่อยไป ก็จะถึงปลายทาง คือเติบโฑทางวิญญาณได้.
 ร่างกายหรือเนื้อหน้งท้งนน. โลกในบัจจุบันนี้ำลังเบ็นโลกของวัตถุนิยม ไม่มองใน ด้านจิตใจ ไม่อยากจะมอง, แล้วคอยคัดค้าน คอยนันนี่อยุ่ตลอกเวลา โคยที่เขาเห็นว่า เราจะสร้างสันติกาพข้นในโลกได้ ค้วยความสมบุรณ์ทางวัตถุ. น้ผมเห็นว่าเบ็นไปไม่ได้ ยึ่งสมบุรณ์ทางวัตถุ คนก์ยึ่งเห็นแก่ค้ว, จะท้องออกกฎหมายมาปราบปรามการกระทำ
ที่เห็นแก่ตัว ต่อไปไม่มีที่ส์นสุก.
 ภาชนะสำหรับวองรับความเติบโตทางวิญญาณ กันดีกว่า. ถ้าทุกกนมีความเฑิบโต ทางวิญญาณกันพอสมควรแล้ว ไม่มีใครเห็นเกี่ต้ว โลกนีกไม่มีการเบียดเบียน. นี่ขอให้ ด่ารงชีวิตกันอย่างถูกต้อง ในลักษณะน้้ ก้จะเรียกว่าเบ็นพุทธบริษท คือหมูคณะ แห่งคน ผูรู้ ผูต่น ผู้เบีกบาน.


โมกขธรรมปปรยุกต์
- ๒ாー

๖ พฤษภาคม ๒๔๔๘

\section*{การหน่วงเอารรงิิพบาน เบื๋นอารมด์์}

ท่ามนักคึกษา ศู้มีความสนใใในธรรม ที้งลาย,
 ผมจะกล่าวโดยห้วข้อย่อยว่า การหน่วงเอานิพพาน เบ็นอารมม์.

ขอให้เข้าใจความหมายของคำว่า "ประยุกต์" ไว้เรื่อยๆ ไป เพราะ ว่าเรื่องที่เอามาประยุกต์น้้นี้ ย่งเบ็นเรื่องโมกขธรรม หรือเบ็นเรื่องโลกุตตระยิ่ง ขึ้นทุกทีตามลำดับ เดี่ยวนี้เราก็ถึงกับกล่าวว่า การหน่วงเอานิพหานเบึ้นอารมณ์. คำว่า "หน่วงเอานิพพานเบ็นอารมฉ์" นี้เบ็นภาษาโมกขธรรม หรีอ โลกุตตรธรรมโกยเฉพาะ ; ไม่มีไช้ในภาษาชาวบ้านหหมือนคำอื่น ๆ. หลายคำที่เราพูคกันมา แล้วเรื่องทาง เรื่องผู้ช้้ทาง เรื่องชิวิต อะไรๆ อันเบ็นภาษาที่มีใช้ท้งผ่ายชาวบ้าน และผ้าย

๕๕๘

ธรรมะที่เบ็นช้นโลกุตตระ; ส่วนคำว่า "หน่วงเอานิพพานเบ็นถารมณ" นี้เบ็นภาษาผ่าย ธรรมะ ผ่ายโลกุตตระด้วยโคยตรง. ฉะน้น การที่จะเอาไปทำให้เบ็นสึ่งที่ประยุกต์กับชีวิต ของคนธรรมจาสามัญ ในชีวิตประจำวันนัน ก็ยงมีความหมายลึกซึ้งเบ็นพิเศษ; จึงขอ ร้องให้พยายาม ทำกวามเข้าใจใหดี ๆ.

> "การหน่วงเอานิพพานเบ็นอารมณ์"
> เบ็นภาษาโมกขธรรม

ที่ว่า "การหน่วงเอานิพพานเบ็นอารมณ้" เบ็นภาษาโมกขธรรม หรือภาษา โลกุตตรธรรมนน หมายความว่า มีจิตเพ่งจ้องต่อพระนิพพาน เพื่อใหลุดึงอยู่ตลอก เวลา; ความหมายก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าย้งไม่ถึง ยังหน่วง ย้งเพ่ง ยังคอยปรับปรุง จิตใจ ที่จะใหลุดึงกิพพาน โคยการมีนิพพานเบ็นอารมณ์. คำพูคนี้คือคำพูคว่า "การหน่วงเอาพระนิพพานเบ็นอารมณ์" เบ็นภาษาที่ใช้เฉพาะ ในขณะที่บุคคลจะบรรลุ มรรคผลข้นใดขันหนึ่ง. ส่วนผู้ปฏิบติที่ยงไม่บรรลุมรรคผลในข้นอะไรเลย ได้ทำความ เพียรมาตามลำดับ; เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเกิคความรุ้แจ้งในข้อนี้ามลำคับ. ในขณะน้น ทางหนึ่งเขามีการหน่วงเอาพระนิพพานเบ็นอารมณ์คล้าย ๆ กับว่าจะโหนตัว เหวี่ยงไปฟากโน้น ; ถ้าอุปมาก์เบ็นอย่างนน.

ความรู้แจ้งในขณะนน เบ็นการรู้แจ้งอริยส้จจ์ที่สมบูรณ์ หรือ พร้อมที่จะ รู้แจ้งช่่งอริยล้จจ ถึงขนาจที่จะบรรถุมรรค ผล ได้ มีการหน่วงพระนิพพานเบ็นอารมณ์; ถ้าสำเร็จก์มีญาณชนิดที่เรียกว่า โคตรภญาณ คือเปลี่ยนจากระดับคนธรรมดาสามัญไป สู่ความเบ็นพระอร่ยเจ้า อาการที่ทำได้อย่างนี้สคื่ "หน่วงพระนิพพานเบ็น อารมณ" ไล้ถ่าเร์จ.

เมื่อเบ็นพระโสดาบันแล้ว ทำความเพียรเพื่อเบ็นพระสกิทาคามีท่อไป ก็อย่าง เดียวก้นอีก : ต้องมีการ" "น่วงพระนิพพานเบ็นอารมณ์" ทุกครังที่จะมีการบรรถุมรรก ผล

๕๐๐
แต่ละข้นๆ จนกว่าจะถีงย้นสุดท้าย. ฉะนน คำว่า "หน่วงพระนิพพานเบ็นอารมณ์" จึงเบ็นภาษาโลกุตตรธรรม ในข้นของการบรรถุมรรค ผล โดยเฉพาะ.

รู้จัก "นิพพาน" ให้ถูก แล้วประยุกต์มาใช้ได้ ทีน้้ จะเอามาประยุกต์กับเรื่องของเรา ในชีวิตประจำวันได้อ่างไรร ข้อน้ จะทำได้กีต่อเมื่อเรารู้ว่า ความหมายของพระนิพพานนั้คืคออะไรเท่านน ซึ่งจะได้กล่าวกัน ให้ชัดเจนพอสมควร. แต่ถ้าสำหรับกนทัวไป จะมีการ "หน่วงพระนิพพานเบ็นอารมณ์" แล้ว ความหมายของคำว่า นิพพานจะต้องยยายออกไป ให้กว้งขขวงถึถที่สุตตาม ตัวหนังสีอ :-

คำว่า "นิพพาน" แปลว่า ดับไม่มีส่วนเหลือ, นิ-ไม่ม่ม่วนเหลือ, พานะ แปลว่า ไป หรือ ดับ, นิพหาน แปลว่า ดับไม่มีส่วนเหลือ ; นี้เบ็นตัวหน้งสือ. ความหมายน้นต้องรู้ว่า ดับของสิ่งที่ร้อน ที่ถุเบ็นไฟ, สึ่งที่ร้อน มีการกับเย็นลงเมื่อไร ก็เรียกว่า นิพพานเม่อน้น จะเบ็นขนาดที่บรรถุมรรค ผล หรือไม่บรรถุมรรค ผล ก็ตาม.

ถ้า ลวามร้อนแห่งจิตใจ คือ กิเลสน้ เต็นลง ก์เรียกว่า นิพหาน เบ็นชัว คราวก็ได้ เบ็นตลอคไปกี้ได้ เบ็นอย่างกลับไปกลับมากีได้ และเบ็นอย่างบังเอิญ ปรรจวบ เหมาก็์ได้ แล้ว์กเบ็นอย่าทที่ปฏิบติลงไปอย่างถูกต้องโดยตรงก์ได้ ขอแท่เพืยงให้มีการดับ ลงแห่งความร้อน. ถ้า "ดับไม่เหลือ" ก็คือไม่มีอะไรเหลือ แต่ถ้า้บัมีความหมาย พิเศษ ว่าดับไม่เหลือ ส่าหรับขุดข้นน้นๆ เช่นดับไม่เหลีอสำหรับขีคข้นที่จะเบ็นโสดาบัน, ขึคข้นที่จะแบ็นสกิทาคามี, จึดข้นที่จะบ็็นอนาคามี, การดับไม่เหลือนนก็นมายถึงคับ ไม่เหลือยองบึดรันนน ๆ อย่างน้้ เมื่อเบ็นพระอรหันต์ ก็จะเรียกว่า คับไม่เหลือโดย ส้้นิงง.

ความคับไม่เหลือแห่งสึ่งที่มีกวามร้อน ; ความร้อนในที้น้น หมายถึง กิเลส แล้ว้ววามทุกบ์ ที่เบ็นผลของกิเลส ก็ร้อนเหมือนกัน. กุณต้องเข้าใจว่า ความ






ไฟกิเลส คือ โaภะ โทaะ โมทะ, ไฟทุด์ คื่ ผลของมัน ไก้แก่



\title{
นิพพานคื่อเย็น ควรใซ้ได้แก่ทุกคน \\ 
}










"หน่วงเป็นอารมณ็" คือต้องการอย่างยิ่งเพื่อความรอด























 ต้องการสูงสุด เพื่อให้เกิดความรอด.

เดี๋ยวนี้ก็ต้อง มีความต้องการความดบเย็น แห่งความร้อน มากถึงขนาดที่ เปรียบให้พังมานน จึงจะประสบผล ; แต่ที่ปฏิบติกัมมัฏฐานวิบัสสนากันอยู่ เบ็นเรื่อง เล่นละครเสียโดยมาก ไม่ได้มีการเห็นความทุกข์แล้วก็เกลียตกล้ว แล้วอยากจะออกมา เสียจากความทุกฐ์อย่างรุนแรง เหมือนกับคนที่ถูกจับกดลงไปในน้ำ แล้วต้องการจะโผล่ ข้นมาจากน้ำอย่างนัน.

รจจักอยากพ้นทุกข์ จึงต้องการพบความเย็น น้เบ็นการทำให้เกิดความรุ้ความเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ ที่จำเบ็นในเบื้อง ต้น : จะต้องมีการเห็นความทุกข์โดยถูกต้อง อยากจะพ้น ออกมาจากความทุกข์จริง ๆ. แท่คนย้งไม่มีการเห็นความทุกข์ ไม่รูสึกว่าเบ็นทุกข์ แล้วสมัครจะมาปฏิบติเพื่อการทับทุกข์ น้า อย่าหว้วละ ; อยางดีที่สุดจะเบ็นได้ ก็เพียงว่ามาปฏิบตติเพื่อให้มองเห็นความทุกข์. ถ้าเหนนความทุกบ์ ย่งข้น ๆ ยิ่งข้นเท่าไร ความต้องการที่จะออก เสียจากความทุกข์ ถ็จะมากข้น เท่านน้ เหมีอนกับว่า เราพยายามที่จะมองเห็นในเรื่องของชาวบ้าน มอง เห็นความทุกข์ ที่เกิดมาจากความยากจน หรือว่า ความลำบากอะไรต่าง ๆ เรา จึงพยายาม เต์มที่ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียน หรือประกอบอาชีพ หรือทำอะไร ให้แก้บัญหาเหล่านน ให้จนได้; ซึ่งที่แท้นันก็คือ เบ็นการทำเพื่อให้ดับความร้อน, ร้อนอกร้อนใจอย่างใด อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน. นั้มีความหมายของการหน่วงเอาความดับเย็นแห่งความร้อน เบ็นใจความอยู่ด้วยเหมือนกัน.

พ้งใหดีอีกคร้งหนึ่งว่า การที่คุณอุตส่าห์เล่าเรียน แล้ว หวงที่จะประสบ ความสำเร็จในการเล่าเรียน แล้วไปประกอบอาชีพ ทำตนให้เบ็นคนมีกินมีใช้ มีความ

สะดวกสบายในเรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ อะไก็กามา ความหมายอันแห้จริง ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่ทะพหนไปเลียจากบ๋ษมหาลีอความทุกบ์. ฉะน้ จึงหน่วงเอาความรอด พ้นชนิดนนนเบ็นอารมลถอยู่ตถอคเวลาที่เล่าเรียน.

แม่ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน ในวิทยาลัย ในมหวิทยาลัย นนก็มี คว่มหน่วงอยู่ยย่างหนึ่ง แต่ม้นนนีอย ๆ หรีอเบ็นครังคราว จะหน่วงกันตลอคเวลาก็ เหน็คเหนื่อย ; ฉะน้น ถ้าจะมีการหน่วงที่ถูกต้องแล้ว ก็กุมไปเฉยๆ ให้เบ็นไปเอง ตามลำกับ นี้กัย้งเรีกว่า "มีความหน่วงความสำเร์จ" เบ็นอารมถ์อยุ่น้นเอง. แมีที่สุด ในขแเของธรรมะที่ชื่อ่า อุเบกขา ก็เบ็นการหน่วงของมันอยู่ในตัว เพื่อเอานิพพาน เบ็นอารมม์; หมายความว่า เมื่ได้จักเตรียม ในเรื่องสติ ธัมมวิจยะ วัรยยะ มีต บ้สลัทธิ และสมาธิ อะไรเส็จ ได้ที่แล้ว ก็ปล่อยไว้ในรูปของอุเบกบา. คำว่า "ในรูปของอุบกกา" ไม่ใช่หมายความว่า มันหลับไป; ไม่ไช่เช่นน้น; คือจิฑ พร้อมก็ปล่อยให้ทุกอย่างคำเนินไป โดยไม่ต้องฮวนขวาย ดิ้นรนเพื่มเติม แต่ตมมีความ หน่วงต่อผลสุดท้ยยเบึนอารมณ์อยุ่เมมอ.

เมื่อกุณได้จัดแจงศระเตรยยมาารศึกษงเล่าเรียน เข้ารูป เข้ารอยแล้ว ก็กงงหลีอ อยุ่แต่ว่า ทำอย่างนน้อยุ่เฉย ๆ อย่างเต็มที่ เรื่องมันก็ไปๆ ของมันตามลำคับ. นี่คือ หน่วงความดำเร็จเบ็นอารมณ์ แม้ในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน, แม้ในเรื่องประกอบ อาชีพ การงาน โดยเฉพาะอย่างยี่งที่เราต้องทำในรยยยยาว. เราหน่วงคตามสำเร์ขเบ็น อารมณ์ฉันใด ผู้ปฏิบศิธรรมก์หน่วงพระนิพหานเบ็นอารมณ์อยู่ตลออเวลา ฉันน้น แล้ว็กนน่วงมากเบ็นพิเศษในขณะแห่งการปฏิบิต ในข้นที่เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็ม อะไร ทำนองน

นี่พูกเบ็นภาษาชาวบ้านไปหน่อย แต่ก็พอพั่งกันรุ้เรื่อง ว่าการที่จะหน่วง พระนิพพานเบ็นอารมถ์ในข้นที่เอาจริงเอาจังของวิบิสสนานน กัเเบนไปรุนแรงมาก.

\title{
นิพพานคือความยป็น ทุกคนต้องหน่วงมใใช้ประจำวัน
}

 ออกเบ็น ๓ พวกว่า :-



 ธรรมข| 1.








 ความร้อน เบี่นทุกข์ เบีนห่วง วิกกโ้ววลเกิกชืนมาในการทำการงานน้น.



คำสังสอนมาอย่างผิดๆ ว่าต้องมีกิเลส ต้องมีตัณหา ต้องมีการทะเยอทะยาน ต้องมีการ มุมานะ มุทะถุดค้น จึงจะำการงานน้นได้ดี ซึ่งิิทท้งนน.

ทางที่ถูก ควรจะทำให้พอเหมาะพอคี แล้วํกี่มุ่งรวงความไม่ร้อน คือให้ เป็นปรกกิตือกเย็นอยุ่ตลอกเวลาค้วย. ส่วนนี้เบ็นส่วนที่เริ่มมีนิพพานเบ็นอารมณ์ของ คนธรรมจาสามัญ หรีอชาวบ้านทั้งหลาย. ฉะน้น จึงมีการแนะ, แล้ว็กยอากจะแนะ กันตลอคไปว่า ให้ะรังข้อนี้ให้มากเบ็นพิเศษว่า : เมื่อคิดจะทำละไร ต้องมีสติมา ทันลวันก่อนเสมอ ว่า "กูจะต้องไม่ร้อน, จะต้องไม่เดีอดร้อน, จะไม่เผลอให้เคิด ความเร่าร้อนขี้น เพราะสั่งที่กำลังะะทำนี้"; จะทำบทเรียนในโรงเรียน หรือว่า จะทำการงาน หรือว่าจะสังคม สมาคมอะไรก็ตาม ต้องมุ่งหมายความเยือกเย็นยยู่เสมอ แล้วําไป ก็จะไม่ผิดพลาด เพราะเราตรียมสำหรับจะไม่ผิดพลาดอยุ่แล้ว้ต้งแต่ต้น. ถ้า เกิดร้อนข้้นมา พลุ่งผ่านขึ้นมา ก์ถึอว่า เบีนความผิจพลาด.

ให้ผืกเบ็นอยู่อย่างไม่ร้อนอย่างพระเกี่ยวกับบัจจัย ๔
ขอให้เป็นความหมายกว้างๆ สำรรับคนทัวไปไทกคน ทุกว้ย ทุกรรคับ ทุก
 ไว้ว้วย : เมื่อ ลงมือทำอะไรถ์มีมติลัมปชัญญะทำ โดยเฉพาะอย่างยู่ง ปฏิบติตย่าง
 หรือเม่่ออะใช้หยูกยาครววเจ็นบบ่วย ๔ ประการน้้ อย่าได้ผลอให้เกิคความเร่าร้อนขึ้น มาได้.

ทีนี้ คนเลยตามใจต้ว ตามใจกิเลส; เมื่อจะกิน ก็กินอย่างหิวทางวิญญาณ ไม่ใช่นิวทางร่างกาย; บางทีร่างกายกำลังบอกอยุ่ว่า ย้งอี่มอยู่ ไม่ต้องกินก็ได้ แต่พอ มานึกถึงอาหารอร่อย หรืออะไรข้นมา มันก็กระโดคผลุงทันที. ถ้าเบ็นอย่างน้แล้ว ก็ต้องร้อน เพราะความหิวอย่างกิเลศ ไม่ใช่หิวอย่างธรรมดาอย่างที่ร่างกายหิว. เพราะว่า


แม้อิ่มแถ้วก็ย้งหิว ; หิวชนิดนเราต้องระว้ง มีสติสมปปชัญญะว่าควรจะกินหรือยัง q ควร จะกินอะไร ? ควรจะกินอย่างไร ? ควรจะกินเท่าไร ? อย่างนจะไดไม่ผิดพลาต ชนิจ ที่เบ็นความร้อนขึ้นมา.

โดยเฉพาะอย่างยู่ง เม่ลกำล้งเคยว และอร่อยที่สุตอยู่ในปากน ; มะ ระวัง ใหดีๆ มัน จะมีความร้อนถูง ขนาจไหม้ปากพอง ถำไส้ กระเพาะ ทะถายก็ได้. ถ้าพูท อย่างตามภาษาธรรมะ เมึ่อคนกินเข้าไปต้วยอำนาจกิเณส ตัณหา ยึตมัน อย่างนแ้ล้ว ถือว่า เดี๋ยวนี่ปากจะเหมีอนกับกินน้ำทองแดงถะลายเข้าไป ท้องไส้พังทะถาย มี ㄸํ ที่พอจะจำได้ง่าย.

นี่เบ็นอุปมา

การหน่วงความเย์นเบีนอารมณ์น ควรจะระวงง ใหมการกินเหมอนกับพระ
 ว่ามีธาตุบางอย่างออกมาพอเหมาะพอฑี ตรงกับความรูสึกของประสาทของลูน โคยอัตรา ที่พอเหมาะจีงไดเกิตรสอย่างนั้น ที่เราสมมติเรียกกันว่ารสอร่อย.

ที่จริงรส ถ้ามากไป หรือน้อยไป ก็จะเบ็นรสท่ไม่อร่อย หรึอถึงกับเบ็นยาพิษ ฐ้นมา. อย่างเช่น เปรี่ยวพอดีนก็อร่อย แต่ว่าเปรยวเกิน มันก็เบี้นน้ำกรจที่จะกัด หรีอถึงกับว่า กัดปากให้พ้งทะลายไปก็ได้ ต้วยอำนาจจองน้ำกรต. รสหวาน รสขม หรืออะไรก็เหมือนกัน ถ้าพอดีๆแล้ว จะอร่อย. นี่เรากะรูไดว่า อร่อยนนคือความ พอดีของสิ่งที่มาพบกัน คือ รสกับล้น, ประสาทัองถินน กับรสของอาหารเบ้นต้นน้ พอดีกันอย่างนี้

\section*{แม้กินจองร้อน ๆ อยู่ ก็เรียกว่าเย็นได้ เพราะว่าไม่ทำความร้อนในส่วนจิตใจ ;} ฉะนน การกนอาหาร ชนิตไหน กอะาไห้เกิตความละโมบ ความตะกละ หรือความ ร้อนอย่างใตอย่างหนึ่งขึนมา, หน่วงเอาความเยนในฐานะของนิพานมาเบ็นอารมณ์ อย่เสมอ แม้เมลกกินอาหาร.



 ห่วงว่าะะไม่ตรงยยุ่นนนเหละ.






 อารมม่อยุ่เดมอ.





 อยกไปไใต ไม่มีที่สนสุต




ไว้ถูกต้องแล้ว ของที่นำมาใช้สอยนนจะชันดี หรือชันเลิศ ชันอะไรมนก็์เซ็น หรือ จะช้นเลว ชันต่ำที่สุด ก็เย็น, จะกินข้าวด้วยกะลาก็เย็น, จะกินข้าวด้วยจานทองคำ ประดับด้วยเพชรพลอย มันก์เย็น ถ้าว่าดำรงจิตใจไว้ถุกต้อง; เพราะว่าเราหน่วงเอา ความเย็นเบ็นอารมณ์ไว้สสอ. น้เบ็นทัวอย่างเท่านัน จะแจงรายละเอียดกันไปทั้งหมด ไม่ไห.

เรื่องหยูกยาสำหรับแก้โรค นี้ก็ต้งต้นไปตั้งแต่ว่า อย่ากส้วตายให้มากนัก : พอมีอะไร ๆ ผิจปรกติไปสักนิด ก็กล้วตายจนร้อน จนอะไร เหมีอนกับถูกลนถูกสุม อะไรอยู่. นี่ก็ผิดแล้ว ร้อนไปเปล่า ๆ. เที่ยวดิ้นรนหาการแก้ไขด้วยความโง่เขลา ด้วยความกล้วที่มากกว่าเหตุ เหมือนที่เบ็นๆ กันอยุ่เดี่ยวนี้; เบ็นอะไรนิดหนึ่งก็กลัวตาย ร้อยเท่า พนเท่า หมื่นเท่า สำหรับคนเดียยนี้.

ผมต้องพูดตรงๆ ว่า คนที่ได้รับการศึกษา อย่างพวกคุณทั้งหลายที่นี่แหละ เวลาน้้ พอเจ็บไข้ส้กหน่อยหนึ่ง ก็กลัวตายมากกว่าคนสมัยบูยย่า ตายาย ที่โงเขลา ซึ่ง เขาไม่ค่อยกลัวนัก แล้วเชาก็พยายามไปตามสมควร แล้วเขาก์ไม่ตายเหมือนกัน. เรานน ได้ลวามกล้วที่เพ้อ, ตวามรักษาเยียวยาที่เพ้อ แล้วยังร้อน หรีอกล้วอยู่ มากกว่า คนโง่ๆสมัยบู่ย่า ตายาย ของเรา. ทังนี้กเพราะว่า เขามุ่งความเย็น หรื่อความหยุด หรีอความดู พิจารณาไปอย่างช้าๆ; ที่จีมาก, เบ็นช้นดีมากก็คือ ถ้าความเจ็บไข้เกิดขึ้น ก็ถีอเอาเบ็นโอกาส สำหรับการศึกษาธรรมะไปเสียเลย. พวกเราไม่เคยนึกอย่างนี้.

พวกเรานั้น พอเจ็บไข้อะไรนิกหน่อยนิดหนึ่ง ก็ว่า "ความตาษมาแล้ววว้อ," แล้ว์กเบ็นบ้าไปในทางวิญญาณ. ถ้ว่า เบ็นคนสม้เเก่าโน้น ถืออรรมะตามระบบ โบราณน้น เขาเรียกว่า "เทวทูตมาบอกสึ่งที่ดีให้แล้วไว้ย"; ถ้า ความเจ็บไข้มากึง ละก็กลับต้อนรับมัน ในฐานะที่ว่า เทวทูตมาบอกบ่าวคีแล้ว คือให้เราไม่ประมาท ให้เราเตรียมตัว ให้เราทำอะไร ชนิดที่ว่า เราจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายนี้. การ

ไปหาหมอ หายากิน เอาไว้ทีหลังดีกว่า; ต้อนรับในฐานะที่เบ็นเทวทูต หรือธรรมทูฑที่ดี มาบอก. ทีนี้ใจคอเบ็นปรกติ แล้วก็เย็น, แล้วจึงไปหาหยูกยามากิน บริหาร รักษาไปด้วยความเยือกเย็น. นี้ก็เรียกว่า เย็นในระยะแรกเสียแล้ว ของการเจ็บไข้.

ทีนี้ เรื่องการกกนหยูกกินยา ก็เหมือนกัน ด้วย ใจคอที่ปรกติ ที่บังคับตว ได้ มนก็เเ็น; แต่คนเดี่ยวน้ ถ้ายาขมสักนิด เขาจะๆว้างท้้งไปเลย, คนสมัยโน้น จะขมเท่าไร เขาก์กินได้ แล้วขาก์ไม่มียาหอม ๆ หวาน ๆ จีๆๆ กิน เหมือนคนสมัยนี้. คำว่า "ยา" ของคนโบราณจะต้องเหม็น ต้องขม ต้องอะไรอย่างยิ่ง เขาก็กินได้ ไม่มี เดือดร้อนเพราะยาขม หรือว่าการรักษาก์ไม่วิเศษวิโสอะไร เพราะว่าเขากอยแต่จะจ้องหา ความเย็น. ส่วนเรานม้มีความกลัว ความโง่ รวมกัน มีความกล้วอย่างตึ่นตูมไป มัน ก็ร้อนยยู่ในความกล้ว ร้อนอยู่ในความโง่ ร้อนอยู่ในความไม่ไต้อย่างใจ.

ขอให้ลองกลับกันเสียใหม่ตามแบบที่วามาน้้ มุ่งหมายความเฮ็นเป็นอารมณ์ อยู่เรื่อย รักษาก็รักษาไป จะใกล้ตายเข้าไปกี่ย่่งยย็น จะดีกว่า จนกระทั่งตายไปด้วย ความเย็น เพราะว่ามีนิพพานเบ็นอารมณ์อยู่เรื่อย.

นี่ยกต้วอย่างก้วยเรื่องอาหาร เรื่องเครี่องนุ่งห่ม เรื่องที่อยู่อาคศยย เครื่องใช้สอย และยแก้โรค ก็ต้องแก้บัมมหาเหล่าน้นให้ใด้; เพราะว่า๔ อ่างนนี้จำเบ็นที่จะต้องมี ต้องบริโภค ด้วยความเย็น; ส่วนการทำการงานก์เย็นอย่างที่ว่ามาแล้ว. การดำรง ชีวิตอยู่ว้วยบ้จจัย ๔ นี้เเย็น ; อย่างนี้รียกว่าบ็นผู้มีความเย็นเบ็นจารมณณ.

ทุกคนสามารถหน่วงเอาความเย็นโดยลำดับ
คนพวกที่ ๑. คนปรกติ หมายความว่าสามารถจะพิจารณา และเข้าใจข้อ เท็จจิงงเหล่าน้้ เอามาประพฤคิปฏิบติตยู่เบ็นปรกกินิส้ย; ให้อยู่ว้วยความเย็น มุ่งจ้อง หรือว่ากนอมควาพรู้กึกเย็นน้ไว้เบ็นอารมณ์.

คนพวกที่ ๒. คนที่ต่งใจเบ็นพิเศษ พวกนี้ก็คือคนที่ไปศึกษาเล่าเรียนมา เบ็นชาววัดส้กหน่อย ก็ต้องการความเย็นย่่งข้นไป มากกว่าชาวบ้าน, หรือว่า ถ้าเบ็นคน อายุมากแล้ว ผ่านความร้อนมามากแล้ว็กังใจจะให้เย็นเบ็นพิเศษ หน่วงความเย็นเบ็น พิเศษ โดยนัยอย่างเดียวกันกับพวกแรก; เบ็นอยู่ให้เย็นมากขึ้นกว่าพวกแรก แต่ ก้าวเข้าไปสู่การปฏิบติธรรมเบ็นพิเศษ.

คนพวกที่ ๓. ที่ปฏิบติธรรมเบ็นพิเเษ คือเบ็นนกกรรมฐาน น้กวิบัสสนา เบ็นโยคี มุนี ฤาษีะะไรฑ่าง ๆ เมื่อทำไปถูกวิธี ก็มุ่งความเย็น ไกลกว่า สูงกว่า มากกว่า แล้วเบ็นไปได้ตามลำดับ. นี่ผู้บำเพ็ญเพียรโดยตรงนี้ ก็เพียรเพื่อให้เย็น; คนชนิดน้ ยึ่งจ้องพระนิพพานเบ็นอารมณ์มากข้น. ถ้าจะพูดให้กว้างที่สุด ก็จะต้องพูดว่า เขา จ้องควจมเย็นเบ็นอารมณ์ หรือจ้องนิพพานเบ็นอารมณ์น้น ตามความหมายของเขา ตามที่เขารู้สึอย่างไร ว่าอะไรเบ็นความเย็น หรือเบ็นนิพพาน. ถ้าฌานสมาบติเบ็น นิพพานค็ไปตามแบบนั้ เพื่อเข้าสู่ภาวะแห่งจิตใจที่เบ็นอย่างน้น.

สำหรับ พุทธบริษัท หรือผู้นับถือพุทธศาสนานี้ เอาลวามเย็นที่เกิดมาจาก กิเลสไม่รบกวน หรือกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิง นึ้เบ็นความเย็น เพ่งจ้องที่นี่. ฉะน้น คำว่า "นิพพาน" ในกรณีอย่างนี้ หมายถึงความส้นไปแห่งกิเลส, ความส้นไปแห่งตัวกูของกูโดยประการทั้งปวง.

แท่ถึงอย่างไรก์ดี การปฏิบิต ต้องเบ็นมาตามลำคับ : เมื่อปฏิบติใน บันศีล ก็ได้ความเต็น อย่างที่เกิด จากศีล, เมื่อปฏิบิิ สมาธิ ก็ได้รับความเต็น อย่างที่ได้รับ จากการปฏิบติสมาธิ เช่น พอลงมือทำสมาธิในข้นต้นนี้กีย่อมปรารถนาความไม่มีมาแห่ง นิวรณ์ทั้งะ. เมื่อนิวรณ์ท้ง \& ไม่มีมา. ก็เบ็นความเย็นชนิดหนึ่ง ตามแบบของสมาธิ ; ฉะน้นจึงทำสมาธิเพื่อกำจักนิวรณ์ ๕ ก่อนสึ่งใดหมด. เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์ ๕ แล้ว ก็พร้อมที่จะทำต่อไป คือ มีบ๋ญญาเห็นแจ้ง ในสึ่งที่เบ็นความร้อนที่ลีกซังขึ้นไปกว่า






























\section*{วิธีปฏิบีตที่ง่ายคือมุ่งดับไม่เหลือ}



 ... ะ-

 เหถือก็แถ้วกัน แถะะร่ว่า คับความรัอน.
















 ว่างไปจากภพ ว่างไปจากความมีความเบ็น. ภาะอันนี้ เรางรีกร่า ภาะะแห่งนิพตาน ค่อ ตวามลับไม่เหลือ.










\title{
พยายามอยู่อย่าง "ตายเสียก่อนตาย"
}

ตายเส็ยก่อนตาย. "ตายเสีย" คำแรกน้ คือตายเสียจากตัวกู - ของกู คีอปราศจากความรูสสกว่าตัวกู - ของกู. ตายเสียก่อนตาย ตายคำหลัง คือ ตายอย่างเข้าโลง. ก่อนแต่ที่จะมีการตายอย่างเข้โลง จงมีการตายอย่างนี้ เสียก่อน คือเย็น; แล้วดับ เย็นแห่งกิเลส และความทุกข์น้น ก็เรียกว่า ตายเหมีอนก้น; เพราะตัวูู - ของกูกี่มัน เกิกร่าชึ้นมา ยกหูชูหา น้นแหละเบ็นต้วร้ายกาจ ให้มัตตายเสียตังแต่เคี๋อวน้้ หรีอว่า ม้นโผล่หว้ว้นมาอีก กีฆ่ามันลงไปทุกที.

ตัวกู - ของกูนี้ายยาก มันเก็บชิวิตไว้อย่างประหลาด คีออยู่ในรกรากของ อวิชชา ของอนุส้ยอะไรต่าง ๆ; แท่ว่ไม่เบ็นไร เกิกมาทุกที กีม่ามันให้ตาตทุกทีไป แล้วม้นก็จะเกิกยากขึ้นทุกที จะห่างออกไปทุกที ห่างออกไปทุกที จนกระทั้งไม่เห็นหน้า ไม่กลับมาอีกเลย. ถ้ทำได้สำเร์จในข้นน้้ ก็เรียกว่า "ตายเสร์าเสสยก่อนตาย" คือเบ็น พระอรหันต์.

พระอรหัน์์ม็ความหมายเบ็นผู้ตายเสร็จแล้วก่อนตาย ไม่มีกิเสเหลืออยู่ แต่ร่างกายยังไม่ตาย ก์คีอนิพพานโคยสมบูรณ์. สำหรับเราแม้ทำไม่ได้ถีงนนน เราทำ ตามท่าน เราทำตามรอยพรธอรหนนต์ เรมุ่งจ้องอย่างน้น แล้ว์ก์ ทำไปตามที่จะทำได้.

\section*{บลให้มีการ "ตายเสียก่อนตาะ" แล้ว้ถีอเอา เบ็นปริญญาบองสวน}

โมกบ์; ใครจะได้รับ หรือไม่ได้รับ ต้องรู้ออง, ไม่มีประกาศนียบตตรให้ เพราะเบ็น เรื่องที่ต้องรู้เอง. ใครจะได้ หรือไม่ได้ ปริญญาของสวนโมกข์ คือ "ตายเสสยก่อน
 ปริญญาของสวนโมกข์.

ขอให้ทุกคนพยายามได้รับปริญญา "ตายเสียก่อนตาย" คือมุ่งหมาตลวาม ดับไม่เหลืออยี่เรื่อยไป จนกระทังวาระสดต้ายที่เราจะทำไ้

บ้คน้เบ็นต้นไป จนกว่าจะถึงเวลาเข้าโง เราจะปรับปรุงความรู้ ความปรารถนาน้้ ให้อยู่ ในรูปของความ ดับไม่เหลือ - ดับไม่เหลือ นี้เรื่อยไป. แม้ะเกิคอะไรข้นเบ็น ความผิด หวัง กเเมื่อเราต้องการความดับไม่เหลือ อะไรม้น จะทำอะไรเราได้. เมื่อเกิดอะไรขึ้น เบ็น กวามสมหว้ง ก์ไม่ท่าให้เราดีใจได้ ; เพราะว่าเราต้องการความดับไม่เหลือต่างหาก.

เราจะได้รับโลกธรรมในส่วนน่ารักน่าพอใจ อย่างไรกีดี ก็ไม่มีความหมาย อะไร เพราเรายยากจะดับไม่เหลือต่างหาก, • หรือว่า เกิดได้โลกธรรมในส่วนไม่น่าร้ก ไม่น่าพอใจ ก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะเรา ต้องการจะดับไม่เหลือ; อย่างน้แล้ว้จึง จะอยู่อघ่างเเ็นลวามว่างจากกิเลส และลวามทุกบ์ ที่เรียกว่า ดับไม่เหลือแห่งความ ร้อน ทำให้มกกขึ้นๆ ให้ยาวออกไปๆ แล้วจะมี "นาทีทอง". ขอใช้คำโสกโดก อย่างชาวบ้านเขาใช้บ้าง. มันเบ็น "นาทีทอง" อยู่ตอนที่จะเข้าโลงนันแหละ เมื่อเจ็บ ปวคฺะไรเข้า ก็ควรจะดีไจว่า โอ๊ย, นี่ม้นจะได้คับไม่เหลือเร็วเข้า.

เรา จะไม่กลัวววามเจ็บไม้ ได้บ่วยเหล่าน้นเถย จะรักษา ก็รักษาไปชิ ใจไม่ เบ็นทกข์ เพราะถ้ว่าจะคับลงไป เราก์จะทำให้ดับไม่เหลือ หรีอว่าจะรอดชีวิกกลับมา เรกก์จจะยุ่อย่างกับไม่เหลือ; เลยไม่มีทางงาจทุน. เม่อจะดับจิตครั้งุดท้าย ก็ใน้ สมัครดับไปด้วยความรู้สีกว่า สมัครดับไม่เหลือ - สมัครดับไม่เหลือ แ แล้วจะ ไปเอาบั้จับอะไรมาเกิดออกถ้ว่าเชื่อในการเกิดอีก, ถ้าไม่นึกถึงเรื่องเกิคอีก อะไรกันแล้ว ก์ส้สสสุกกัน คือ กับไม่เหลือ.

ที่จริงม้น ควรจะสึ้นสุคกนตต้งแต่ตังเม็นๆ เพระะเรไมม่ต้องการจะเบ็นะะไร ไม่มีภพ ไม่มีชาติ ที่จะกิคขข้นวันละหลาย ๆ หน น้้ไม่มี ก็กับไม่เหลือกันในตอนน้้แหละ, ไม่มีบับหาเรื่องเข้าโลงงเล้ว่า จะเกิคอีก หรือไม่เกิด. แต่เราก็ไม่ได้ยกเลิกความคิด ความเชื่อของคนหมู่หนึ่ง ที่ว่าข้าโลงแล้ว้ไปเกิดอีก เวีงน่ายไป กีให้เวยนว่ายไป; เขาเชื่อยย่างน้นกีเชื่อไป เราไม่ตตเตียนเขาว่าผิก หรือว่าโง่ขลาอะไร เพราะว่า เขาอยาก จะเชื่อย่างนน้ ส่วนเราอยากจะเชื่ออย่างน้้ เพื่อให้เร็วเข้า.



 ฉะนน เมื




















\section*{คำอธิบายตอบบัญหา}
(ถาม) อยากจะเยียนถมม่านอาจารร์่วา คำว่า โคตรูููาแ ที่ท่านอาจารย์กล่าว ถิงในค่าบรรยาย มีความหมายว่าอ่างไร?
(ตอบ) ควรไปหาอ่านดูจากหน้งสีอที่มีอธิบายเรื่องนี้ มียีทยาว จะพูกโดย รายละเอียทที่นี่ไม่ได้ และววลาไม่พอ.

คำว่า "โคตรภู" ถ้าโุยแเ้้ริง โคยความหมาษก็คึอ การเปลี่ยน เปลี่ยน ชนิทที่เราเรียกว่าข้มมโคตร; น้นคือ เปลื่ยนชนิต เช่น ใบไม้เหลือง ขนากที่จะหล่น พอมันหล่น นี่กีเรียกว่ามันโคตรภู, หรือว่าเจ้นาค เมื่อมาอุปสมบท สวกญัตติกรรม ขณเที่จะจบสามคร้งของอนุสวนนาน้น เขาเรียกว่าโคตรภู. แต่เดี่ยวนี้เอามาใช้กับการ บรรถุมรรค ผล คือ บณะที่มีกลเลสส่วนหนึ่งจะสิ้นไป หน่วงเอาพระนิพหานในยน หนึ่งเบ็นอารมณ์ไไ้ลำเร็จ อาการตอนที่เบ็นอ่างนน คือไม่ถอยกลับอีกแน่ เรียกว่า โดตรภู; บุคกลก์เรียว่า โคตรูู, คว่ามู้ในขแเนนเรียกว่า โคตรููาณ.

คำว่า โคตรภูน้น จะใช้ในกรณีไหนกี่ใด้ คือ ขณะที่จะเปลี่งนจากอย่างหนึ่ง ไปมู่อีกอ่างหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าตรงก้หข้าม รายละเอียดไปหาอ่านจกกหนังสือเรื่องนี้ มียียยาว.
(ถาม) ท่านอาจารย์กล่าว่า พระนิพพานคือความดับเธ็นของกิเสส แก่กระพม ได้เคยได้ดินมมาว่า ขอไห้เน้นบ้จงยแแก่พระนิพพาน ในอนากกกาถกายภาคหน้าโน้นเทอญ พระ นิพพานของท่านอาจารย กับพระนิพพานที่กล่าวมาน้น ต่างก้นยย่างไร?
(ตอบ) ไม่ต่างกัน เหมือนกัน สิ่งเดียวกัน ขอให้เบ็นบ้จจัยแเก่พระนิพพาน โดยสมบูรณ์ แต่เดี่ยวน้เราทำบทเรียนข้นต้น \(ๆ\) ของนิพพาน. ประโยคน้น คนกล่าว เขากล่าวขอให้เบ็นบ้จจัยแก่พระนิพพานโดยสมบูรณ์ คือข้นสุดท้าย หรือข้นพระอรหันต์;


























บีญหาได้ท้งหมด คือว่า : อยุ่ที่นุ่เค่ยวนี้ ให้พิจารณาเห็นว่า การเคิคขี้นมาอย่างนี้, การอยู่อย่างนี้เบ็นการทนทุกข์ทรมาน. อ่ามีความรู้สีกว่า กุเกิก, เกิงเดี่ยวนน้, หรีอเกิดอีก อย่างไรก็ตาม อ่ามีคววารุ่สกกอย่างนนนเย. อย่าให้มีตัวูเกิคอยู่ แล้ว ก์ไม่มีการทนทรมาน, แล้วสมมครให้มีภาวะก้บไม่เหลือแห่งตัวกูอย่เรีอยไป. นี่ถำคัญ ที่สุดแล้ว ที่เราจะทำได้ รู้สุกไว้ควบคุมได้ ก่อนแต่เข้าโลง. เข้าโลงแล้วพิสูจน์ ไม่ได้ ก์ไม่พูต แต่พูคว่า ถ้าสมัครดับไม่เหลีอที่นีได้แล้ว จะให้ผลคุ้มไปตลอคเวลา; จะเกิดอีก หรือไม่เกิกอีก ก็หมดบัญหา เพราะว่าที่นีกีไม่มีตัวกูเสียแล้ว ก็ไม่มีตัวกูที่จะ ไปเกิดอีก.

สำหรับในกรณีของคนพาลน้น ถ้าทำได้อย่างนนจริง ก็ไก้หมมอนกัน คีอ มันเบ็นกาวเปลี่ยนกลับอย่างรวกเร็ว แล้วเบ็นในขณเจิจที่จะตายน้นเอง อย่างน้นี์มีได้.
(ถาม) แล้ว้ม่ขักกับกฎแห่งกรรมหรือใ
(ตอบ) ไม่ข้ด เพราะมีกรรมที่กีกว่า ที่หนักกว่า คือการทำกูกในส่วนน้้ เบ็นกรรมที่กีกว่า มากกว่า ใหญ่กว่า ชิงให้ผลกักหน้า.


(ตอบ) ก็คือวิธีที่พูตมาแล้วนี่แหละ ที่เอามาปรยยุก์เกี่ยวกับการเบ็นยยู่ ในชีวิตปรเจำวัน ให้เพ่งความคับไม่เหลือแห่งความร้อน เบ็นวิสัยอยู่ นี่คือลัคที่สุด แล้ว เอาธรรมะช้นโมกขธรรมมาประยุกต์วิวิตประำวัน คือทำชย่างที่ว่ามานี้. ขอให้ ไปทบทวนใหม่ ดุจะังพ้งไม่เข้าใจ จึงถามซัำกับคำอธิบาย. เราพยายามที่จะเปลี่ยน
 นี่เบ็นหลัก.
(ถาม) ที่กล่าวว่า คับตัวกู - ของภู แสกงว่ามีตัวกู - ของกู จริงงใช่ไหม เราจึงท้อง กับมัน ?
(ตอบ) ตัวกู - ของกู จะเบ็นสี่งที่มีอยู่จริง หรือจะเบ็นแต่เพียงความต่ากัญ มันหมาย ด้วยอวิชชาโง่เขลาก็ตาม เบ็นสสงที่ดับได้; มันจะเบ็นตัวตนจริง หรีอเบ็น แต่เพืยงมายา ในความคิดนึก เพราะยีคมันถีอมันก็ๆาม ทั้งสองอย่างนี้เบ็นสส่งที่จับได้; ฉะนน คุณมีตัวกูชิิคไหน คุณดับชนิดน้นดีกว่า.
(ถาม) "ตั"" ในที่นี้ เราจะหมยถดงง่าง หรือวิญฆาณได้"ใหม?
(ตอบ) ไม่ได้หมายถึง ว่าง หรีอวิมญาณที่เบ็นตัวเบ็นตนอย่าทที่เขาคิคกัน. ตัวกู - บองกู ในที่น้ เบ็นอุ,าขานหมายม้น ต้วตอ่านาจของตัแหา ที่มาจากอวิชชา เท่าน้นเอง; หาตัวไม่พบ นอกจากว่า เบ็นลวามส่าลัญผิกจองจิต เกิดบื้น.


\title{
โมกขธรรมประยุกต์
}
－ほロا『ー
๘ พฤษภาคม ๒む゙จ๘

\section*{การ่ไ้้สีงที่ดีที่สุดที่มนุษย์่ควรจะอได้รับ}

ท่านนักศึกษา ผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลาย， การบรรยายในษุดโมกขธรรมประยุกต์ในวันน้้ เบ็นครังที่ แ๒ต และเบ็นครั้งุดท้ายของการบรรยายด้วย

จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่า การได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะ ได้รับในฐานะที่เบ็นผลของโมกขธรรมประยุต์นันเอง．

นี้หมายความว่า การประฐุกต่คือการปฏิบติในโมกบธรรมให้ได้ ในชี่วิต ประจำวัน ก็จะได้รับผลสุดท้าย คือการได้สี่งที่จีที่สุด ที่มนุษย์ควรจะได้รับ．อีก อย่างหนึ่ง การบรรยายในว้นน้ ก็ต้องเบ็นการสรุปใจความสำกัญของการบรรยายทุกกร้ง ที่แล้วมา．

เราควรจะทบทวนกันถึงคำว่า "ประยุกต์" เบ็นครังสุดท้ายอีก ขอให้ถีอเฉา ความหมายอย่างธรรมดาสามัญที่สุด ว่า คือปฏิบต่ให้ได้ในการเบ็นอยู่ประจำวัน. ถ้าสึ่ง ใดปฏิบติในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ก็เบ็นอันว่า เลิกกัน ไม่ต้องสนใจก็ได้; เพราะว่า สึงที่ประยุต์ตด้นมีมากเกินกว่าที่จะปฏิบติไหว เลือกเอามาแต่ส่วนที่ประยุกต์ได้ก็พอแล้ว.

แต่ทีนทำไมดจูึงคล้าย ๆ กับว่า ไม่มี, คือมีเเต่คนบอกว่า ปฏิบิิไมไไได้ ประยุกต์ไม่ได้? น้ควรจะถือว่า เพราว่าประยุกต์ไม่เบ็น เพราะว่ามองไม่เห็น; ทำไม่ เบ็นเพราะ่ามองไม่เห็น; ที่มองไม่เห็นก็เพราว่ามองไม่เบ็น. มีเท่คน มองไม่เป็น จึงไม่เห์น วาจะปฏิบติไไ้้อ่างไร; จะต้องมองให้เบีนจึงจะหน็น. นีก็ต้องเน้น หนักกันที่ตรงนี้อง ว่า ธรรมะท้งหลายนน้ อยู่ในสภาพที่เบ็นหมัน เพราะว่าคนมองไม่เป็น คือไม่อาจจะเอามาใช้ให่เบ็นประโยชน์ได้.

การมองไม่เบ็น หรือมองไม่เห็นนี้ ก็ย่งมีมากข้้นทุกที เพราะว่าสมัยน้้มันมี แต่สิ่งที่าำให้ไม่มอง, หรีอมองก็มองอย่างหยาบๆ เหมือนกับผืนมองอย่างเสียไม่ได้, หรือ ว่ามองยย่างเผื่อๆ เผื่อว่าจะมีอะไรดีบ้าง เพราะว่า เขาพูกกันนัก เขากล่าวึึงรรรมะ กันนัก; แต่แล้วคนชนิคน้เขาก์พ่ายแพ้แเก่อารมณ่ต่าง ๆ ในโลกนื้ ที่มายัวใหหเขาไปสนใจ กับเรื่องของทางผ่ายวัตสุ.

ข้อนีคน้ไม่ควรจะลืมเสียว่า เราได้พุกกันมาอย่างมากทีเดียว ว่ามีอยุ่ศองบัญหา เสมอ คือ ่่วนวัตุุกับ ส่วนจิตใจ ซึ่งต้องการอาหารต่างๆ กัน : อาหารของร่างกาย ก็ต้องการไปขอ่างหนึ่ง, จิตใจโต้องการอาหารอ็กอย่างหนึ่ง. เมื่อเราให้อาหารแก่ ร่างกาย ก็เพื่อให้ร่างกายน้้ทรงอยู่ได้ สำหรับเบ็นครื่องรองรับิิทใจ ให้ยงคงอยู่ หรือ ว่าทำงานของม้นได้.

ที้น จิคใจ ต่างหาก ที่จะทำงนท่อไป ให้มนุษม์ได้ลุดุงสส่งกี่มี่สุดที่มนุษษ ควรจะได้; ที้นเขาสนใจกันแต่เรื่องวัตกุ เรื่องปากเรื่องท้องเธียเพืยงค้านเที่ยว ความ







 ปลายทาง．





๑．บ็ญหาของคน
 บองคน ว่าอยู่ที่ารงใหน หรีออยางไร，ค้องเช้ใใว่าคนคี่อะไร，คีไปตาง้หนได้；



๒．ความไววของจิต



จะบังคับจิตใจ โดยเฉพาะออ่างย่งที่กี่ยวกับความไวของจิๆ. ที่เบ็นเอามาก ๆ ก็คีอ ไม่รู้ ว่ามีจิๆค้วยซ้ำไป, คือเขาไม่ข้องรู้ว่า มีจิตที่:ขากิกนิกเขาทำอะไรได้ เขาจึงไม่สนใจว่า มีจิๆ หรือไม่สนใจว่า จิศน \(น เ ร ็ ว ~ ห ร ื อ ช ้ า ~ ห ร ื อ อ ะ ไ ร ต ่ า ง ~ ๆ ; ~ เ อ า แ ต ่ เ ร ื อ ง ~ โ ท โ ส โ ม โ ห ~\) เมื่อไม่ได้อย่างใจ แล้ว็กถงงใหลลิงโลคไปเมื่อได้อย่างใจ โดยไม่ต้องรุ่วาเรื่องของอะไร. น้เราจึงมากูก้นใหม่ ให้เห์นว่า เบ็นเรื่องของจิต แล้ว รู้เรื่องจิต ให้พอสมควร จนถิง กับว่า เราสามารถลวบกุม มันได้ ให้ทำหน้าที่ตามที่ลวรจะทำ.
๓. - ๖. สติสัมปชัญญะ บัญญา สัมมาทิฏฐิ และนิพพาน. ต่อไปก็มาถึง คุณธรรม ที่จะทำให้ควบดุมอิได้ ก็คือสติ และ สัมปปััมมฺะ

 ทิฎรินนไม่เกียวกัน; แต่แล้วกลับมามีบัญฆาเฉโก บัญฆามิจฉาทิฏรินี้เสียเบ็นส่วนมาก.

ถ้าว่วมมสัมมาทิมฐิ ก็จะรู้ มากขึ้น โคยเฉพาะะะรู้เรื่องต้วองนนมมากข้น คือ รู้ภาวะ หรือสถานะของจิท ว่า กำลังเบ็นอย่างไร, แบ่งได้อย่างไร. เบ็นช้นกาม ชันรูป เบ็นช้นอรูป นี่เรียกก้นส้นๆ; มัวไปหลงใหลในกาม หลงใหลในรูป หลงใหลในสิ่งที่ ไม่มีรุป จนกว่ามันจะหลุดพ้นออกมาากกสึ่งเหล่าน้ จิงจะเรียกว่าโลกุตตระ.

\section*{ดนที่หลงใหลอยู่ในโลกห้งสามนนก์เบ็นบุดุชน จะวิศษษช้นไหนกียงเบ็น} บุถุชน; แม้ละกามได้ก็ยังหลงใหลในตัวทน, เมื่อ ไม่หลงใหลในกาม ในรูป ใน อรูป โดยความเป็นตัวตนแล้ว จึงจะเบ็นโกกุตตระ ที่จะเบ็นไปในทางของนิหพาน. นี่เขาไม่รู่เรื่องน้้ เพราว่ว่ามีความหลอกลวงบองสิ่งปรุงแเต่งทั้งหลาย.

\author{
๗. สังขาร และความเบ็นมายา
}











ส. - ๓๐. เรื่องเกี่ยวกับ "คุณ"











ทีน้คนเราไปหลงในเรื่อง "คุณ" เห็นเบ็นน่ารักพวกหนึ่ง น่าเกลียคน่าชัง พวกหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างย่่ง คือความรูสกก ที่รูสึกเมื่อมีการสัมผัส ทางตา หู จมูก ล้น กาย ใจ จนเกิดเวหนา ข้นมา. ความรู้สึกที่ เวหนาน้น เบ็นคุณ อันสุดท้าย ที่ท่าให้เกิดกิเลส ก็ม้วติดอยู่ใน "คุณ" ที่สำหรับทำให้ยินดีบ้าง สำหรับใหยินร้ายบ้าง มันเหมือนกับว่าถูกผูกพ้น หรือกักัังไว้ หรือครอบงำไว้ โดยสึ่งที่เรียกว่า "คุณ" นันเอง; จะต้องออกมาเสียจากอำนาจ หรืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่า "คุณ".

บุถุชนคนธรรมดายังหลงใหลใน "คุณ" นี้ในแง่ยินดี กับ ในแง่ยินร้าย แต่ พระอรหันท์ท่านออกมาเสียจาก "คุณ" ได้ ก็เลยไม่มีทางที่จะยินดีหรือจะยินร้าย หรือ ปล่อยให้เบ็นไปฑามเรื่องของมัน.
๑๑. - ๑๒. หนทาง และ ผูชี้ทาง

ที้นี วิถีทางที่จะทำให้เรารู้จักสึ่งที่เรียกว่า "คุณ" น้ และ ออกมาเสียจาก อำนาจอิทธิพลบองสิ่งน้้ได้ มีอยู่ในรูปของการปฏิบติระบบหนึ่ง ซึ่ง เรียกว่าหนทาง หรือมรรด หรือเรียกเต็มที่ว่า อัษฏางคิกมรรค หรืออริยออัฐั้งคิกมัคค์; เรียกค้วย ความพอใจอย่างยึ่ง คือเบ็นระบบการปฏิบติ ที่เมื่อปฏิบติแล้ว จึงจะสำเร็จประโยชน์ เบ็นหนทาง. ที่เรียน ๆ ท่อง ๆ ไว้น้้ไม่เป็นหนทางได้ หรีอที่ยังปฏิบติผิด ๆ ถูก ๆ อยู่นน ก็ไม่เบ็นหนทางได้; ต่อเมื่อปฏิบติอย่างถูกต้องแล้วเท่าน้น สึ่งเหล่านั้นจึงจะเบ็น หนทางชื้นมาได้; ฉะนนน หนทางในที่นี้ หมายถึงการเดินทางที่เดินเสร็จแล้ว.

ต่อไป เบ็นเรื่องเกี่ยวข้องไปถึง พระพุทธเจ้า ในฐานะที่ เบ็นผู้ี้ทาง. ถ้าจะปล่อยให้เราค้นคว้าเอาเอง ก็คงจะตายเสียก่อน หลายสิบชาติ หลายร้อยชาติ กว่า จะพบ; เพื่อประหยัคเวลาเราจึงเชื่อกฺารตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เบ็นการทดลองไปก่อน แล้วก็พบเรื่อยไปๆ ว่าเบ็นจริงตามน้น. พระพุทธองค์จึงทรงอยู่ในฐานะเบ็นผูช้้ทาง ให้เดินออกไปเสียจากกรงข้ง หรีอวัฏฎะ.

๕สడ

\title{

}

 ต่างไร.

\section*{๑๓. - ๑๔. ผู้เดินทาง และมารในการเดินทาง}












 ว่าบี้นมาร.


 ถ้าไมมมีกิกลสแล้ว สึ่งต่าง ๆ ไม่เบ็นมารข้นมาได้.
๑๕. ตัวตน - ของตน

เดี่ยวน้ ก็มาถึงสึ่งสำกัญสึ่งหนึ่ง คือ สิ่งที่เรียกว่า "ตววน" เบ็นเรื่องเข้าใจ ยาก เพราะรู้สึกว่า มีตัวเราเสมอ; ถ้ามีต้วเรา กีมีกิเลส พอมีตัวเรากีมีกิเลส, ความ คิดว่าตัวเรา - ของเราเกิดเมื่อไร เบ็นมีกิเลสเมื่อนั้น. เพราะว่า การเกิดแห่งความคิด ว่า "ตัวตน" นี้เบ็นกิเลสประเภทแม่บทอันหนึ่งแล้ว; พอเกิคเบ็นต้วตนขึ้นมา มันก็ เกิดกิเลสเต็มรูปออกมาภายนอก เบ็นโลภะ โทสะ โมหะ.

ต้องร้รักกส้่งที่เรียกว่า "ตัวตน" นี้ให้ดี ว่าเบ็นภาษาพูด เท่าน้นแหละ เพราะ ว่าต้องพูดตามค่วามรุสึกก แล้วพูดกันจนเบ็นธรรมเนียม เบ็นประเพณีเสียเลย ที่จะต้อง พูคว่าเบ็นตัวตน. เมื่อมาสอนว่า ไม่มีต้วตน ก็พังยาก, เมื่อบอกว่า ที่ว่าตัวตน ที่รุ๋สึก ว่าต้วตนนนน มันไม่ใช่ตัวตน เบ็นแต่เพียงความคิดปรุงแต่ง มีเหตุมีบัจจัยปรุงแต่ง ให้ร้สึกว่าอย่างนนเบ็นเรื่องของธรรมชาทิที่หลอกลวงอีกทีหนึ่ง.

เรื่องธรรมชาตินล์กึกซ้งเหลือประมาณ จนเขาเรียกว่าพระเจ้าก็มี ถ้าไม่มีกวาม หมายแห่งตัวตนน้้ ก็ไม่มีชีวิตอะไรจะรอดมาได้; มันให้มีความรุะสึกว่า ตัวตน ไว้เรื่อย จิงได้รักษาตัวฑนน้้รักษาชีวิตของตน แล้วมีการสืบพันธุ์ อย่าให้ตัวตนสูญสินพนธุ์. ตัวตนเบืนเรื่องมายา หรือว่า หลอกลวงยึ่งกว่าสึ่งใดข้นไปอี่ก.

ทีน ก็ต้องเก้ลำ ต้วยวิธิหนามยอก เอาหนามบ่ง ถ้ามีตัวตน ถ์ใช้ตัวตน
 แล้ว์ให้ศ้ศึกษาไป ปฏิบติไป, ศึกษาไป ปฏิบตตไป จนกระทังความจริงชันสูงสุดนนน ถงมาเบ็นความรุ้สึกอยู่ในจิตใจ ค่อย \(ๆ\) เห็น ว่า สึงน้เบ็นไปตามธรรมชาติ เบ็นอย่างนี่เอง.


 เบ็นภาระ เบ็นต้วหน; อยู่ต้วยความ่าง มีความุุยยีกแบบหนึ่ง ซึงไม่เตยไม้รับ มาเท่ำอน.
๑๐. - ๑ส. โลกธรรม ๔ กามารมณ์ และการซนะ

 เพนี่ยวร์ง.











ตษ. - ๒๐. การศึกษา การดำรงช์วิต























กีต้องทำควรที่จะทำ，แล้ว์กม่ไม่ไฮินกียินร้าย ให้เกิดความทุกบ์บื้นมา ปฏิเธธไป เสียเลยว่า＂ฉันไม่ได้เกิดมาเพ้่อความทุกข์＂．

เดี่ยวน้้คนไม่รุ้；ควรจะค่าเสียสักทีหนึ่งว่า＂เกิดเบ็นคนทังท ดีแต่ทุกข์＂ มีอยู่ท่าน้นเอง เกิกเบ็นคนแล้วมีแต่กกฐ์．ที่ถูกควรจะเบ็นอะไรมากกว่านย ตือ เบ็นมนุษ่เพื่อจะเอาชนะดวามทุกบ่ให้ได้．
๒๑．－๒๒．หน่วงนิพพานเบ็นอารมณ์，และได้สิ่งดีที่สุด
ให้ มีวิตเบ็นการศึกษา อยุ่ตลอกเวลา คืลมีสติอมู่ทุกอิริยาบล ให้เขยบท ฮื้นไป จนถึงกับ สติน้หน่วงเอาหระนิหหานเม็นลารมณ์อตู่เสมอ กือ หน่วงเอา กวาม สงบ เย็น หยุด ยอม อะไรน้้ เบ็นอารมม่อยุ่เสมอ ซึ่งกนเขาไม่เช่อกันว่า เบ็นสส่งที่ ประยุก์์ได้ในชิวิศประจำวันของกนสมัยน้้．แต่ผมกี่ยงงยนยันไปตามเดิม ว่าเบ็นสส่งที่ เบ็นได้ ท้องทำให้ได้，ให้เรามีการ หน่วงเอาลวามดับไม่เหลือแห่งความทุกบ์น่เเึม อารมณ์อตู่เสมลไป．

ความคับไม่เหลือแห่งตัวกู－บองกู นี่คือนิพพาน แม้จะชัวคราวก็ยังคี ใน บางขันบางระคับ ยังไม่ถิงที่สุคกียงงกี；ให้หน่วงเอาความคัแเย็นแห่งความร้อนนี เบ็น อารมณ์อยู่เ็มอ เพราะยย่างน้อยก์ไม่ร้อนใจในข้นธรรมจาสามัญ นีกคีอยุ่แล้ว．เดี่ยวนี้ มัวไปไยบแต่รสอร่อยของราคะบ้าง ของโทสะบ้าง ของโมหะบ้าง มันไม่เย็น แต่
 เราจะ หน่วงเอานิหหานคือลวามเธ็น，คับเย็นแห่งความร้อน เบ็นอารมณ์；จ่างน้้ ลีมไม่ได้ และต้องไม่ยอมเผลอในเรืองน้ ใน้ได้ชี่อว่าเป็นคนมีนิพพานเบ็นอารมณ์อยู่ เสมอ．นีก็จะะได้ส่งงดีที่สุดที่มนุษต์ควระะได้ คือทุกบ์กับเเาไม่เบืน．

ใกรจะทุกม์ร้อน ก็กามใจ เราทุกบ์กับเบาไม่เบึน ก็แล้วก้น ในที่สุดก็จะ เบ็นผู้ที่มีโศคคีนันแนละ ถ้าจพพุดอย่างภาษาชาวบ้าน ก็ว่ามีโศคดี เกิดมาท้งที ไล้ส่่ง












 ผิ่หรือถูกย่างไร．





















 กัเบ็นทุกห์ทุกี ร้อนทุกที ทนักทุกที.








ประเภาตัวกู-ของกู. พอ ว่าง ไปได้ ก็สบาย แล้ว์อีอม่มเร่อย คือไม่อยากอะไร มีแต่ ความอื่ม : ไม่มีความหมายว่า เกิด หรือ ตาย, ไมีมีความหมายว่า อยู่ ไม่มัตัวกุอยู่. ถ้าถามว่า มีอะไร! ก์มีแต่ส่งที่เรียกว่าธรรมชาติ หรือส้งขารน้้ เบ็นไปอยุ่ตามเหตุตาม บ้จังยสำหรับเบ็นอย่างน้นอย่างน้้ : เรียกก้นอย่างน้น เรียกกันอย่างน้้ เรียกว่ารูปข้าง เรียกว่าจิตบ้าง เรียกว่าความรุ้สกขของจิทบ้าง.
 โดยบังเอิญ บางครั้บาจคราว ไม่ควรจะเรียกว่า หมคแล้ว เพืยงแต่ว่า ไม่มเเท่านัน เอง คือไม่มา ไม่ปรากฏข้้น ไม่เกิดข้้น ย้งมีได้หมค; แต่วาเมื่อไม่มา ก็คล้ายกับว่า ไม่มีมารบกวน; สังกตคูให้ดี : เวลาน้นเบ็นเวลทที่เราสบายที่สุด พอมันมาก็กลาย เบ็นคนกกทุกธ์ มีความทุกข์ จมอยู่ในกองทุกข์.

เราอย่ด้วยลวามหิว อยุ่ค้วยความต้องการ อยุ่ด้วยความมีตัวกุด-ของกู จะ เอาอย่างน้น จะเอาอย่างนี้ มาจนชินเบ็นนิสยแแล้ว มัน ก์ยาก เหมือนกัน ที่จะให้มีเวลา ว่างๆน้มากสักหน่อย. เดี่ยวน้้ว่างเพราะว่าชีเกียจ เหนื่อย ไม่อยากจะคิดก์มี หรีอว่า ยังไม่มีเหตุบข้ข้ย หรือยยงไม่มีอารมณ์เข้มาทำให้คิคเบ็นตัวกู-ขอองกู. วันหนึ่งๆ ก็มี อารมณ์ ชึ่งทำใหคิคกเบ็นตัวกู-ของกู้ด้้มก : เรื่องกิน เรื่องนอน เรื่องอะไรก้ได้
 ธรรม เรื่องกามารมณ์ เรื่องอะไร่าง \(ๆ\) น้ดจงมีตัวกกู-ของกูบ่อย \(ๆ\).

แต่ขอให้จำไว้ค้วยเถอะว่า ตัวก - บองกูิ มิ ได้มีอมู่ตลอกเวลา; เพราะว่า
 เวถา มีแต่คววมรู้สีกเกิคข้น ในเมื่อมีเหตุบิจจัย เข้มมาทางตา ทู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในลักษแแขของ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ มีอยุ่เท่านนเอง.























ทีนี้ ถ้าเบ็นระยะกาลอันยีดยาว ที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น คนบาง คนเขามีสติบ๋ญญา ที่ได้อบรมมาสูงสุดแล้ว ได้รู้เองแคบ ๆ เฉพาะตน ถ์เรียกว่า พระบ้จเจกพุทธะ ; น้้อาจจะมีเมื่อไรก็ได้. แท่า บัคนี้มีคำสอนของพระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แพร่หลายดาษดี่นไปหมด จนไม่ต้องมีใครไปค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วก็รุ้แคบๆ อย่างพระบัจเจกพุทธเจ้า; ถ้าจะมีได้ ก็หมายถึงบุคคลบางคน ที่เขา ผ่านอะไรมา โดยไม่ได้เจฑนา ไม่ได้นึกหวังอะไรมากมาย แล้วเๆาก็เอือมระอาความทุกข์ กิเลส ตัณหา เนยไปเอง นี้บ์นพระบ้จเจกพุทธเจ้าได้ ; ถึงอย่างนนก็ต้องจัดว่า ท่าน เบ็นผู้ที่ได้สิ่งที่ มี่ทุ่ด ที่มนุษย์ควรจะได้ ด้วยเหมีอนกัน.

กล่าวเรียงตามลำดับเขาก็เรียงลำดับไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระบัอเจกพุทธเจ้า, และพระอรหนต์ สามพวกน้ เบ็นผูที่ได้ส่ง่งที่ที่สุด ที่มนุษย์ควร จะได้; ท่านได้กันอย่างไร? และสอนไว้อย่างไร! คำสอนเหล่านี้เก์เรียกว่า นิยยานิกธรรม คือธรรมที่นำสัตวอออกไปจากกองทุกข์.

นี่เราะะ เอาธรรมะนี้มาประตุกต์ ให้เร็ว ให้ทันแก่เวลา; ถ้าเราจะ ปล่อเอื่อยๆ ไป ก็คงจะตายเสียก่อน ไม่ทันใจ. เราจะอามาใช้ให้เบ็นประโยชน์ ให้ทันแก่เวลา คือทำความเข้ใจกันในแบบวิธีล้ด ที่จะเรียกว่าประยุกต์; อย่างที่ผม ได้พยยาามจนสุดความสามารถของผมแล้ว ที่จะพูคให้พวกกุดพั้ง. ในวันนี้กเบ็น วันสุตท้ายของการพูคถึงสิ่งที่จะประยุต์ได้. ขอให้เอาไปคค่ดู ใครประยุกต์ได้เท่าไร ก็ต้องถีอว่าเบ็นโชคคีของบุคคณนน เท่าน้น.

ในที่สุดนี้กีไม่มีอะไรจะพุต นอกจากว่า อย่าได้เเ็ะผู้ประมาท เลย, อย่าใช้ ความอวกดี หรือใช้ความสะเพร่าหวัก ๆ ชุ่ย ๆ ทำเลว ๆ ต่อสิ่งที่เรียกว่า พระธรรม จะไม่ ไค้อะไรเถยจริงเหมือนกัน. ขอไห้ทำอย่างที่เรียกว่า สิ่งที่ดี่สุคคที่มนุษธ์ดวรรจะได้ อย่า ลีมคำน้เสีย. ถ้าเราเข้าใจคำน้้ และไม่ลึมคำน้น ก็จะไม่ทำหวัๆๆ ต่อลิ่งที่เรียกว่า พระธรรม.




 ไม่ได้ หาค่าบม่มเด้ ชิงมม่าโโ.






 อง่างที่ไม่ออะไริ่งไปคว่า.


\section*{คำอธิบายตอบบ๋ญหา}









๕もを
ยกไปทั้งเสียที่อี่น. ข้อคิดเห็น หรือการทุ่มเถียงอันนี้ ขอให้ทุกคนมาคูว่า เรามีความ ทุกข์เวลาน้้้อย่างไรบ้าง แล้วกดับลวามทุกน์นี้ ให้น้้นไปเสีย ก็์หมดบั๋ญหา. อย่า














 ในกฺฺง หรึอในชหบท.








 เวตแเฉะเนื้ทท่น เบ็นความรู้อีกเริองหนึ่ง.








 แก่ง คีอ ลังบาร ถ้ไม่มีอวิชชา ก์ไม่มีการปรุงแค่งทางจิตใรแบบน้












 ไม่มีนโゆめาร
" ที่ ๔. สัมมาทิมิ่ คือบ้มฉาที่ถูกต้อง.
" ที่ ๖. จุตหมาายบลายตางกคอ นิพพาน.

 ในาัชีวิบน้นเอง.

 และร้ยยาขมาก.
, ที่ จจ. เรื่องหนทาม มรรก ไต้แน่ชัวิวททิ่เดินไปออ่างถูกต้อง.


 มากเกินไป.
" ที่ จะ. ถุปสรงคา หรีอมารในกาชเคินทาง.

 มันคีออย่างไร พูคมี่ในตงงแง่.

หัวข้อ ที่ จอ. เรื่องโลกเรรม.









 เท่าที่งะทำกันได้ทุองส์์ ทุกๆ ท่าน.
\[
\theta 3
\]


\title{
คำอุทิศ \\ ของผ้มีศรัทธาบริจาค เพื่อสร้างหนังืื่ ะ\%
}
\({ }^{4}\)
จรุงศร์ เมนาคม

ข้าพเจ้าได้ทราบชื่อของสวนโมกขพลาราม และท่านอาจารย์พทธทาส มา เบ็นเวลานาน แต่ก็ไม่ไดมีโอกาสไปสวนโมกขพลาราม และแสดงความเคารพต่อ ท่านอาจารย์พุทธทาส ซึ่งเบ็นประธานอยู่ ณ สถานที่แห่งน้น

ข้าพเจ้าเพ็่งไดมีโอกาสไปสวนโมกข์ และพั่งธรรมจากท่านอาจารย์เมี่อไม่ นานมาน ห หลังจากที่ได้จัดธุระของตนให้มีเวลาว่างพอสมควร เมื่อไดประสบโอกาส ดังกล่าว ข้าพเจ้ารูสสร่าได้ทอดทิ้งเวลาให้เสสยไปโดยเปล่าประโยชน์กว่าครึ่งหนึ่งของ ชว่ต สั่งที่ข้าพเจ้าได้ทำมาโดยเข้าใจว่า เบ็นภาระหน้าที่อันจำเบ็นนั้น แที่าจิ่งมี ความสำคัญเพียงเล็กน้อย และไม่เบ็นไปเพื่อการดับทุข์ได้โดยแท้จริง อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างล้นเหลือ ที่ได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ของชว่ต ไปอยู่ในสวนโมกข์ เบ็นครั้งเบ็นคราว ได้พ้งธรรมของท่านอาจารย์จากปากของท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ปฏิบตตธรรมะด้วยตนเอง.

การศึกษา และปฏิบิติธรรมนน้น สถานที่เบ็นบึจจัยสาคัญประการหนึ่ง สวนโมกข์เบ่นสถานที่ในอุดมคติ เพราะเมื่อได้เข้าไปในสถานที่นแ้แล้ว เกิดความสงบ ความสบาย ความไร้กังวล เบ็นอย่างยี่ง เมื อพّงธรรมะที่ท่านอาจารย์บรรยายจากปาก ของท่านเอง ได้านหนังสี อที่ท่านเขียน ได้แลเห็นและได้พังคำอธิบายภาพ ในโรง มหรสพทางวิญญาณ, และที่โรงบ้้นภาพพุทธประวตต ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้า เกิดความสุขใจ ความบีติโสมนสส ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา อย่างที่ มิเคยปรากโฎมาก่อน.

ตั้แต่เด็กมาข้าพเจ้าได้รับการศึกษาอบรม ให้เบ็นผู้มีสสสธรรมขั้นต้น ไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผูอน คู่น ภามีความสขพอสมควร ต่อเมื่อได้เข้าไปอยู่ใน สวนโมกข์ ได้นงธรรม และได้ปภิบ์ติธรรมตามคำแนะนำของท่านอาจารย์พุทธทาส
ข้าพเจ้จึจงมีีความเข้าใจในแก่นแท้ของพระพทธศาสนาย่่งขึ้น แม้ข้าพเจ้าจะมิได้มี
ดวงตาเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง แต่ธรรมะในสยยตาของข้าพเจ้าที่ได้เห็น ก็ทำให้ ข้าพเจ้าสุขใจ คลายุุกข์ได้เบ็นอย่างมาก.

หนงสสือชุดธรรมโฆษณ์ของท่านอาจารย์พุทธทาสเบ็นหนังสื่อที่มีบทความ ธรรมะหลายเรื่องหลายรส ให้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ได้มี่ ท่านผ้มีศรรัทธาพิมพ์ไปแล้วหลายเล่ม แต่ก็ยงงไม่หมดสิ้น เพราะท่านอาจารย์พทธทาส ได้ศ้กษงาค้นคว้าข้อธรรมะ ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัไไว แล้ว นำมาเจกเจงแยกแยะให้พุทธบริษัททั้งหลาย ผู้สนใจในธรรมะมีความเข้าใจแจ่มแจ้ง ขึ้น บทความธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส้ให้ความสะดวกแกำู้ใผ้ธรรม ที่ไม่มี โอกาสจะศึกษษและค้นคว้าด้วยตนเอง เมื่อมีบีญหาใดๆเกิดขึ้น ก็อาจจะแสวงหาคำ ตอบ หรือเหตุผลที่ถูกต้องได้ จากบทความในหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของท่านอาจารย์ ดังกล่าวแล้ว.

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เบ็นอีกผู้หึ่งที่ช่วอจัดพิมพ์หน้งสือชุด ธรรมโฆษณ์ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่าด้วย โมกขธรรมประยุกต์ ให้เผยแพร่ไดยกว้าง ขวางยู่งขึ้น การบ่าเพ็ญการกุศลของข้าพเจ้าในครังน้ กระทำด้วยความบริสุทธิ์สะอาด เพื่อให้เบ็นธรรมทาน และเพื่อความย์งยืนของพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขออุทิศส่วน กุศลทั้งหมดในการบำเพ็ญตานนี้ ให้แก่สรรหสั่งทั้งหลาย ทั้งสั่งที่มี่ชิวต และไม่มีชีว่ต ท่่ม่นฺุณุุต่อมนุษยหาติ เพราะสึงทั้งหลายเหล่าน้นมีความสัมพันธ์ธึ่งกันและกัน ที่จะ ให้สรรพสึ่งทั้งหลายาำรงอยู่ในโลกน้้ได้.

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มี้พระกุณ ในชีวิต ของข้าพเจ้า มี่มารดา บิดา พระเจ้าพระสงษ์ กรูบาอาจารย์ และสามี่ ซื่งท่านเหล่าน้้ ได้มีพระคุณแก่ข้าพเจ้าเบ็นอย่างยิ่ง บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าขออุทิศส่วน กุศลในการบำเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ คือ ท่านอาจารย์พุทธทาส ผู้ให้แสงสว่างในธรรมะ แก่ข้าพเจ้า ท่านได้ให้ความเมตตนแก่ข้าพเจ้า และญาติมี่น้องทุกๆ คน ความจริงถ้า จะกล่าวให้กว้างออกไปอีก ท่านอาจารย์พุทธทาส เบ็นผู้มีความเมตตาแก่มนุษย์ทั่วหน้า เพราะท่านปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีโชคตี *เกิดมาเบ็นมนุษย์ทุกคน ไม่เลือกชาติ ชั้น (घ)


วรรณะ ให้ได้พบแสงสว่างของพระพุทธศาสนา องค์ของท่านเองก์ได้ปฏิบติดี ปจิบติ ชอบ เบ็นแบบอย่าง ให้ทุกคนประพฤติปฏิบติตามอย่างอยู่ อย่างห่าเลื่อมใส.

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสน้้ พูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาส ในฐานะที่ข้าพเจ้า ได้เข้าไปปฏิบติธรรมในสำนกขของท่าน ว่าท่านเบ็นผู้มีความสามารถปกครองพระ เณร ชี ฆราวาส บรรดาที่พ้กอาศัยอยู่ในสวนโมกข์ มาจากที่ต่าง ๆกัน พื้นฐานการศึกษา อบรมที่ได้รับมาก่อน ก็ไม่เหมือนกัน การที่จะให้ทุกคนประพฤติปฏิบติให้เป็นอย่าง เฉียวกัน จึงเบ็นการยากมิใช่น้อย เรื่องนิ้นบว่าเบีนการทดสอบที่ดีประการหนึ่ง เพราะ เมื่อมีคนอยู่รวมกันมากๆ ถ้ามีการกระทบกันขึ้น และผู้นนมีคควมโกรร ความโลภ ความหลงอยู่ ความมีตัวตน หรือความเบ็นตัวูู-ของููออกมาคอยรับ ผู้นนกกกยงอยู่ ในห้วงของความทุกข์ ความวุ่นวายใจ ยังสอบตก หรือยงงเลื่อนชันไม่ได้ การอยู่รวมกัน ของหมู่ชน ต้องอยู่กันด้วยธรรมะ ด้วยสติและบัญญา.

ข้าพเจ้าเองเพึ่งจะเข้าใจความหมายของคำว่า ศาสนา และพระธรรม และ พระสงฆ์ อย่างถูกต้องตามความเบ็นจริง เมื่อข้าพเจำได้ไปรับการศึกษงาอบรม และ ปฏิบติตรรมที่สวนโมกข์น์นอง ข้าพเจ้ารู้สึกว่า วันเวลาช่างหมดไปเร็้เหลือเกินใน
 อย่างไรวนนววลาก์ยังไม่หมดไป.

ขณะน้้ข้าพเจ้ามีกิเลสอยากจะมีชีวิต และวันเวลามากเท่าที่จะมีอยู่ได้ เพื่อ ศึกษาและปฏิบติตรรม ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท้งหลาย ให้พ้นจจกทกกข์ภัย ต่างๆ. หนังสือของท่านอาจรรย์เล่มหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจธรรมะยึงงข้น คือ เรื่องภาษาคน ภาษาธรรม ขอยตตัวอย่างเช่นคำว่า.



 พระุุทรศาสนา.









 ปฏิทตัตรรมยยู่ในสวนโมกษ์.

ท่านอาจารย์พุทธทาส ท่านสอนให้เราทั้งหลายแผ่เมตตาจิต ให้แก่ สรรพสตตวทั้งหลายทั้งปวงที่เบ็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสั้น ตลอดจนแผ่เมตตาให้แก่สีงที่มีบุญคุณ แก่เราทุกวันให้เคยชินเบ็นนิส้ย ข้าพเจ้คคคว่า คำสอนของท่านมีค่ามาก เพราสส่งที่มีมุญคุมแก่เรานั้น บางทีเรากีไม่ใค่ร่จะได้นีกถึง เช่นอากาศที่เราใช้หายใจอยู่ ถ้าขาดอากาศ หรือลมหายใจเสียชัวระยะเวลาหนึ่ง เรา ก็มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ แต่อกกาศเบ็นของธรรมดาสามัญเหลือเกิน จนเรามองข้าม ความสำคั๋ญของมันไป แต่มันกีมีบุญุุณแเว่เรา ซึ่งจะขาาตเสียมิได้.

สิ่งที่คนทัวไไปอาจจะเห็นว่า ต่ำต้อย น้อยราคา หาค่ามิได้ เช่น ไม้กวาด ผ้าข้ร้ว คนทั้งหลายอาจจะไม่คิคว่า มันมีบุญคุณแก่เรา แต่มันกีมีมุญคุณอยู่มิใช่น้อย เพราะถ้าบ้านเรือนใดไม่มีไม้กวาด ผ้าข้าว้ว บ้ำนเรือนน้นกกจะสกปรก เลอะเทอะ เต็ม ไปด้วยผุ่นละออง หาที่จจนังจะนอนไม่ได้ หรือสึ่งที่หกราดอยู่บนพ้้น กีต้องอาศ้ย ไม้กวาดและผ้าข้้้ววว มีใครบ้างที่คิดถึงบุญคุณของม้น.

อีกสิงงหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะต้องขอองยยไว้ในที่นด้วย ที่จะกล่าวถึง อาทิเช่น อุจจาระ บีสสาวะที่เราถ่ายออกมาเอง เรากีมักจรรังเกียจกลิ่นของมัน ไม่อยากจับต้อง แต่มันก็มีบุญคุณแก่เราเบ็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปไช้เป็นปุ่ยพืช พันโุผักต่าง ๆ ซึ่งพืชผั่เหล่านึ่านึจะวนเวียนมาเบ็นอาหารของคนอีก ปุยยรรมชาติเหล่านิ้ มี่คุแค่ายิ่ง

 บีจจุบนนนัน















โปรดแก้คำนิด ใน โมกขธรรมประยุตต์

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline หน้า & บรร & & คำที่ผิด & แก้บ็น \\
\hline \(๔\) & ๑๑) & (จล) & ธรรม & แวม \\
\hline ๗ & \(\underbrace{*}\) & & บัญจตจะ & ตจบัญจก \\
\hline ๑๓ & \(\sigma\) & (จล) & ก็เรียก & เรียก \\
\hline ๑๔ & ๑๐ & & ไม่ไปร่วมมือ & ร่วมมือใน \\
\hline ๑ส & \(๔\) & (จล) & กับที่ & กันที่ \\
\hline ตo & ๓ & & ก็ยัง & ก็ยังมี \\
\hline ๒o & \(\propto\) & & ไม่เบ็น & ไปเบ็น \\
\hline & \(\bigcirc-\)-0 & (จล) & เดียว คำว่า & เดียว, คือคำว่า \\
\hline ๓๔ & ๑ & (จล) & พอแล้ว & พอแล้ว. \\
\hline ๓๔ & b & (จล) & เราที่ & เราที่เคยเรียน \\
\hline ๓๔ & \(b\) & (จล) & แต่ก็ไป . . . ไปปฏิบั & ก็ไป . . . ไปปฏิบติ, \\
\hline ๓b & \(๕^{*}\) & & กนอย่าง & กันอย่าง \\
\hline ๓ส & ๒ & (จล) & จะเบ็น & แม้เบ็น \\
\hline \(\sigma\) & ๔ & & หรือ & หรือไม่ \\
\hline ๔๔ & a゙- b & (จล) & ; จาก . . . แล้วนั้น. & จาก... แล้วนั้น \\
\hline \(\mathfrak{๔ ®}^{\text {a }}\) & \(\underbrace{*}\) & & ก็ไม่ & , และไม่ \\
\hline \& & \(\underbrace{*}\) & & ให้มี & มี \\
\hline \& & \(๗\) & & มีทุกข & มีอทุกข \\
\hline \% \(\sigma\) & Q๒ & (จล) & แปล & 9ล9 แปล \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
\hline หน้ & บรร & & คำที่ผิด & แก้เบ็น \\
\hline bo & b & & ตัณหา & บ้ญหา \\
\hline อ๓ & ๑ & （จล） & หรอ & หรือ \\
\hline ba & ๑๐ & （จล） & คนมี & คนก็มี \\
\hline ๗๓ & ๑๐ & & สมฤติ & สูถติ \\
\hline ๗๓ & ๗ & （จล） & สฺมฺฤติ & สฺมฤติ \\
\hline ¢\％ & ๑ & （จล） & รูจัก（๒ แห่ง） & ไม่รูจัก \\
\hline ๙b & ๒ & & รูจัก & ไม่รูจัก \\
\hline Tb & ๓，\＆゚ & & ＂＂ & （ขีดออก） \\
\hline ๘ \({ }^{\prime}\) & \(\sigma\) & & มันจะ & มันจะไม่ \\
\hline ๘ब＇ & \(\sigma^{\prime}\) & & แล้วเรา & แต่แล้วเรา \\
\hline ๘๙ & ๑๓ & & ； & ： \\
\hline G\％ & ส & & ข้อทวา & ข้อที่วา \\
\hline ๑०० & ๓ & （จล） & มีตน & ตนมี \\
\hline ๑๐๑ & ๑๑ & & เรื่องรู & รูเรื่อง \\
\hline ๑๑๑ & \(๔\) & （จล） & ทิฏจิ สมา & ทิฏจิสมา \\
\hline ๑๑๑ & ๑๑ & （จล） & เปราะ & เปลาะ \\
\hline ๑๑๒ & \(\sigma\) & & ไม่ยึด & ไม่น่ายึด \\
\hline ๑๑b & ๒ & （จล） & โรค & โชค \\
\hline ๑๑๑ & ๑๑ & & ควานรู้ ．．．．มีให้ & ความรู้．．．มีได้ \\
\hline ๑๑ઢ & \(\sigma\) & （จล） & ธาตุดิน & ；ธาตุดิน \\
\hline ๑๑๙ & ๑๒ & （จล） & บ้จจัย． & บ้จจัย＂． \\
\hline ๑๒○ & ๑๑ & （จล） & ไต้ & ได้ \\
\hline （ロ®円 & \({ }^{\text {® }}\) & & สรุบ & สรุป \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline หน้ & บรรทัด & คำที่ผิด & แก้เบ็น \\
\hline ๑ひめ & ๑๐（จล） & ทิฏจิ สมา & ทิฏจิสมา \\
\hline ๑๔๐ & ๒（จล） & ก็ได้ & นั้นไม่ได้ \\
\hline ๑๔० & ๓（จล） & พระพุทธเจ้า & พระพุทธเจ้า； \\
\hline ๑๔๘ & \(\omega\) & คาน & พาน \\
\hline ๑๖๔ & b & เบ้า．．．อย่างไร & ถ้าเบ้า．．．อย่างไร， \\
\hline ๑๖๔ & \(๗\) & ให้เกิต & ใหม่เกิด \\
\hline ๑め○ & ๔（จล） & แล้วก็ย่ง & แต่นี่มัน \\
\hline －めっ & ๑๐－๑๑（จล） & แต่เรียก ．．．โวหาร & ；แต่เรียก ．．．โวหาร และสัมปรายิกโวหาร． \\
\hline －め๗ & \(\mathbb{Q}^{\square}\) & พูดว่า & พูดว่ามีอยู่ใน \\
\hline ๑๗๑ & \(\sigma\) & แล้วความ & ；แล้วความ \\
\hline ๑๗๙ & ๒（จล） & ภาระ（๒ แห่ง） & ภาวะ \\
\hline ๑๗๙ & b（จล） & จิตๆโยคะ & จิตตาโยคะ \\
\hline ๑๘๔ & ๔ & ผ้ายใน & ผ้ายนาม \\
\hline －ส๙ & ๑๐－๑๑ & ．ความ ．．．．นั้น ๆ & ความ . . . นั้น ๆ ; \\
\hline ๒०० & \(\sigma\) & ．อีกทีหนึ่งมัน & อีกทีหนึ่ง มัน \\
\hline ๒の®์ & \(\sigma^{\prime}\) & อโลก & อาโลก \\
\hline ๒ロら & ๖，m（จล） & ไวต่อ，ตังมัน & －ไวต่อ，－ตั้มัน \\
\hline ๒๒（ & \(๗\) & สัจจ์สั้น & สัจจ์ สัน \\
\hline ๒๒๔ & ๓ & เชื่อ．．．．ชวนเชื่อ ； & เชื่อ；．．．．ชวนเชื่อ \\
\hline ๒๒๕ & －0 & รากชัฏ & －รกชัฏ \\
\hline ゆも๔ & \(๔\)（จล） & ทำ．．．．ทำกลาง & ทำความสำคัญ ．．．กลาง \\
\hline ¢9® & ๕（จล） & ทิพย์จักษ & ทิพยจักษุ \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline หน้า & บรรทัด & ค่าที่ผิด & แก้เบ็น \\
\hline ๒๒b & \(\underbrace{\text { a }}\) & นั้น & ขันธ์นั้น \\
\hline ๒๒ゝ & \(a^{a}-b\) & \[
\begin{aligned}
& \text { ไร, ... รูป . . ไร, } \\
& \text { เสียง } \ldots \text {. ไร, }
\end{aligned}
\] & ร，ไร ．．รูป？．．．ไระ ．．．ไร ．．เสียง ！．．．ไร ？ \\
\hline ๒๒ら & ๗ & คอยกำหนด & ที่กำหนดการ \\
\hline ๒๒め & b & นี้ & นี้ \\
\hline ๒๒め & ๒（จล） & อตฺตาหิ & อตฺตา หิ \\
\hline ๒๒ઢ & \(๔\) & อตฺตาหิ & อตตา หิ \\
\hline ๒๓๐ & ๒（จล） & นั้น สุตะ นั้นพัง & แรกนั้น สุตะ，นั้นคือพัง， \\
\hline ๒๔๐ & \(\sigma\) & ที่จะอยู่ & การที่จะอยู่ \\
\hline ๒๔๑ & \({ }^{\infty}\) & เดนมา & เดินมา \\
\hline ๒๔\＆゙ & ๒（จล） & นิพพาน & นิพพานบ้าง \\
\hline ๒๔๔゙ & \＆（จล） & มได้ & มิได้ \\
\hline ๒๔๘ & \＆ & แล้วก็ & และ \\
\hline ๒๔๘ & b & ประโยชน์ ．．．ก บมัน & ．ประโยชน์นี้ ．．．กับมันก็จะเบ็น \\
\hline ๒๔๘ & Q๒ & พระอรหันต์． & ที่พระอรหันต์ท่านได้． \\
\hline 凹ba & \(\sigma\) & อย่างน้ & อย่างนี้ \\
\hline ๒めの & \(\sigma\) & ความรู้ & ตามความรู้ \\
\hline ๒สm & \(\sigma\) & ทาง & ร่าง \\
\hline ๒ா๓ & ๑๐ & ที่เรา & เรา \\
\hline ๒๘๔ & \＆์－b（จล） & แล้วมี．．．ไม่ยาก & และก็มี．．．ไม่ยาก ； \\
\hline moea & ๓ & ตา & ทางตา \\
\hline ๓๑๐ & ๒（จล） & คุมไว & คุมไว \\
\hline ๓๑๓ & ๑๑－๑๒（จล） & วิหิงสาสังกัปปะ & อหิงสาสังกัปปะ． \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline หน้า & นรรทัด & คําที่ผิด & แก้เบ็น \\
\hline ๓｜ロ｜ey & \(\alpha\)（จล） & ญาถิก ．．．ญาณึกะ & ยานิก ．．．ยานิก \\
\hline ตセ๒๒ & ๗（จล） & บ้ญญาวิมุตติเจโตวิมุตติ & เจโตวิมุฑติบัญญาวิมุตติ \\
\hline आ๒ぁ & ๒（จล） & โนน ．．．．\({ }^{\text {น }}\) & หนึ่ง．．．．หนึ่ง \\
\hline ๓๒๙ & ๘ & ด้วยศึกษา & ได้ศึกษา \\
\hline п๔๐ & \(\oplus\) & รู้ & รู้；แต่เบ็นการ \\
\hline ๓๔๐ & ๑๐－๑๑（จล） & ห เว ปาทิตว่ ธมฺมา & หเว ปาตุภวนฺศ ธมฺมา ๆลข \\
\hline ๓๔๖ & ๕（จล） & ว่านน & ว่านั้ \\
\hline mbめ & ๕ & กับ่า & กับว่า \\
\hline ๓๗๔ & ๑๐ & เบ็นต้น & เบ็นเงื่อนต้น \\
\hline ๓๗๔ & ๑๓ & ท่านอาจารย์ เดี่ยว ．．．นี้ยึ่ง & ดคี่ยว ．．．นี้ง \\
\hline ๓ッリ & ๔（จล） & ได้ว่า & รู้ไ้วา \\
\hline ๓๗゙ & ๗）（จล） & คือใน & คือในระยะกาล \\
\hline ต๓\％ & ๗（จล） & นี่เบ็นทางลัด เบ็น & นันเบ็น \\
\hline กสจ & ๒－๓（จล） & ถ้าเรา．．．．ไปนี้ ถ้าไปเบ็น ถูกในทางผิด คือ & ถ้าเรา．．．．ไปอย่างนี้ ก็ไปสู่ในทางผิด หรือ \\
\hline ๓๘่ & ๒，๔，b，（จล） & ปรนิมมิตต & ปรนิมมิต \\
\hline ตสฒ & b，هb & ปรนิมมิตต & ปรนิมมิต \\
\hline ๓สの & \(\underbrace{*}\) & ปรนิมมิตต & ปรนิมมิต \\
\hline ๓สө & ๔（จล） & กันต่อ & กันต่อ \\
\hline ๓ส์ & \＆ & กาม กิน & กิน กาม \\
\hline ๔०० & \(\ldots\) & แต่ว่าอัน & แต่ว่าตอน \\
\hline ๕00 & \＆ & ถามว่า & ผมขอถามว่า \\
\hline
\end{tabular}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline หน้า & บรรทัด & คำที่ผิด & แก้าเบ้น \\
\hline ๔OG & ๑๔ & เราไม่ & เขาไม่ \\
\hline ๔๑๑ & ๒ (จล) & ใหรัว่าใหร้ & ใหร \\
\hline ๔๑๒ & \(Q^{*}\) & ตนว่า & ว่าตน \\
\hline ๔๑๓ & \% (จล) & ที่การ & สิ่งที่เบ็นการ \\
\hline ๔๑๔ & ๔ & ทิฏฐ & ทิฏฐ \\
\hline ๔๒๒ & ๑๒ & ทิฏฐิ - & ทิฎฐ - \\
\hline ๔๓๑ & ๔ (จล) & ในผล & ได้ผล \\
\hline  & [6] & ศิล & ศีล \\
\hline
\end{tabular}

\section*{บนทก}

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline ถ่าดับพิมพ์ออก & ชื่อหนังสือ & เลขประจำเล่ม \\
\hline (๒๑) & สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒ & ต๘. ก \\
\hline (๒๒) & เตกิจฉกธรรม & จめ. ง \\
\hline (๒๓) & โมกขธรรมประยุกต์ & -๗. ค \\
\hline \multicolumn{3}{|l|}{ผู้บริจาคทรัพธ์ในการพิมห์ นละตูร้วมมื้อข่วษเหลืลทุกท่าน บคลุทิศส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์} \\
\hline \multicolumn{3}{|r|}{จ๕์ พฤศจิกายน ๒๔จส} \\
\hline \multicolumn{3}{|l|}{ค่าพิมพ์ ฉบบ "โมกขธรรมประยุกต์" นึ เบ็นมูลค่า ๕๐,๗๕๕ บาท} \\
\hline
\end{tabular}```

