ธรรมะแก่ชีวิต
ครอบครัวที่สมบูรณ์
เรำท่าอย่างไรให้เด็กรู้ธรรม:

พระธรรมโคสาระย หลวงพ่ออนุสนธิบพิพจากุ

ตัวเล่มสมบูรณ์แก่ธรรมครัวสมบูรณ์ ........................................... 2
การให้พิธีธรรมครัวสมบูรณ์ .................................................. 3
การเตรียมตัวจัดรวมธรรม .................................................................. 5
ธรรมครัวสมบูรณ์ให้รู้จักกันเดือนเป็นเดือน ................................ 37
ตัวเล่มสมบูรณ์แก่ธรรมครัวสมบูรณ์ ........................................... 51
ครอบครัวที่สมบูรณ์
เราจะทำอย่างไร ให้เด็กชอบธรรมะ

ปัญญาธรรม โดย
พระธรรมโกศลаяรย์ (ปัญญาธัณฑิกุธุ์)

เพื่อความเจริญพระทัยแห่งธรรมและความเจริญกองงามแห่งปัญญา
บรรณารูปที่สังบูรณ์
จะทำอย่างไร ให้เต็มข้อมูลทะเบียน
พระธรรมโกศลจาโร (ปัญญาณันทิกขา)


ด้านหน้าการจัดพิมพ์โดย : ธรรมศาลา ณ. 2/2 ชั้น 2 แขวงสังหวัด 62 บางพลัด ทม.
โทร. 043-620-748 043-620-747 โทรสาร. 043-620-747

สารบัญ

พระธรรมนำชิวิต

ชิวิตที่สังบูรณ์ทำให้ครอบครัวสังบูรณ์ 1

การมีชีวิตครอบครัวที่สังบูรณ์ 2

มีความอดทนในการต่อสู้ปัญหาที่เกิดขึ้น 3

ทำอย่างไรให้เด็กชอบธรรมชาติ 4

พระพุทธองค์กับการศึกษาคัญคำว่า 5

ครอบครัวสังบูรณ์เพราะรู้เท่าทันสิ่งที่嘭 10

ชีวิตที่ดำเนินด้วยสติปัญญา เป็นชีวิตที่สังบูรณ์ 12

รพ. ณ ว. 6 ป. ว. 6
ครอบครัวที่สมบูรณ์
เราจะทำอย่างไรให้เด็กชอบธรรมะ

ปราธรรม โภคจารย์
(หลวงพ่อปัญญานนทิกุธ)

ญาติโยมพุทธบริษัททั่วไทย

ณ บัดนี้ ถึงเวลาของการฟังปราสาทธรรมะ อันเป็นหลักค่าสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งใจฟังด้วยดี เพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังธรรมตามสมควรแก่เวลา

ปราธรรมนำขวีดิ ให้สมบูรณ์

วันอาทิตย์เป็นวันหยุดงาน เราถึงวัดกัน การมาวัดสมัยก่อนนี้เขามากันในวันพระ สมัยนี้วันพระก็มี วันอาทิตย์ก็มี มีวันอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่ง วันพระวัดก็วัด และวันอาทิตย์ก็วัดคนที่มาในวันพระ คือคนที่มุดมุ่งทางาน เป็นผู้เสียผู้แก่ ไม่ทางานอะไรที่เป็นเรื่องอาทิตย์แล้ว แต่คนที่มาในวันอาทิตย์นี้เป็นพวก
ทั่วไป ที่ยังประกอบธุรกิจการงานตามแบบของชาวโลก แต่วัน
อาทิตย์ขายของวันให้ เราก็ควรจะได้มั่นคง มากกว่าธนารมย์ มา
ปรับตัวเราให้เกิดปัญญา เกิดความเห็นแก่ใจในสิ่งที่ควรรู้ ควรเข้าใจ
แล้วจะได้ทำชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้น

ชีวิตสมบูรณ์ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์

ความสมบูรณ์ของชีวิต ซึ่งอยู่ที่การมีธรรมะ ถ้าไม่มีธรรมะ
ชีวิตก็จะยากเพราะ เกิดปัญหาด้วยประสบการต่างๆ เมื่อแต่ละคนมี
ปัญหา ลั่นคือถ้ามีปัญหา ประเทศไทยต้องมีปัญหา โลกก็มีปัญหา
ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากความบกพร่องของบุคคล
เมื่อบุคคลมีความบกพร่อง ชีวิตครอบครัว ตลอดจนถึงประเทศ
ชาติและในโลก ก็ย่อมจะบกพร่องไปด้วยกันตั้ง เป็นปัญหาที่จะต้อง
แก้กันโดยไม่รู้จบไม่รู้ลืม

ชีวิตจะสมบูรณ์ต้องคิดค่าผ่านวิชชาและจะระยะ

แต่ถ้าหากเราจุดของความบกพร่อง ถ้าความบกพร่อง
นั้นอยู่ที่ใจของเราบกพร่อง ใจบกพร่องก็เพราะขาดธรรมะเป็น
เครื่องทำให้สมบูรณ์ เราถึงจะเห็นธรรมะ แสงธรรมะต่ำย
การสึกษา ฟัง อ่าน คิด ให้เกิดความเข้าใจ

๒
เราเป็นพุทธบริษัท ต้องเป็นผู้รู้ ต้องเป็นผู้สมบูรณ์ทั่วไป
และการปฏิบัตินั้นจะต้องมีความสุขในชีวิตครอบครัว
หรือว่าเราเป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อะไรก็ตาม ใจเราต้องมี
วิธีในการปฏิบัติงาน รู้ด้วยกฎหมาย ละเอียดแบบแผน รู้วิธีการ
ที่จะต้องปฏิบัติในเรื่องอะไรต่างๆ

การมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์

เร่อนที่เกิดขึ้นในชีวิตแม้ไม่ดีก็มี แม้หลายเรื่องหลายแบบ
ที่จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาให้เราแก้ไข เราต้องรู้ว่าเป็นปัญหาที่ใด
ถ้าเกิดขึ้นจากอะไร เราควรจะแก้ไขด้วยวิธีใด ปัญหานั้นจะต้องรับ
ไปไม่ลูกออกหรือถ้าไป ถ้าเรามีจะต้องใช้หลักการทั้งนั้น ใช้วิธี
แล้วใช้ประสบการณ์ที่เราเคยปฏิบัติในชีวิตประจำวันมาก่อน

คนเรายังมีอายุมากขึ้น ถ้าปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว
เรามีวิชาเพิ่มขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น เรียกว่ามีหัตถวิชามีหัตถ
จะระมัดระวังอย่างเรา เพราะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ก็มากมายเรา
ทั้งนั้น ความทุกข์เข้ามา ที่เข้ามายังไม่เราเรารู้จักทุกข์ ความสุขเข้ามา
ก็มากมายเรารู้จักความสุข ว่าสุขที่ผ่านทุกข์จึงเป็นแตกต่างกันอย่างไร

3
ในจิตใจของเรา เราจะได้รู้ ได้เข้าใจ แล้วเราจะได้ทำทางแก่ใจ ไม่ให้ใจตกอยู่ได้อ Assangeของความทุกข์และความสุขนั้น หรือรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ ให้คงสภาพอยู่ในจิตใจของเราต่อไป

เช่น เราไม่ควรมีความทุกข์ เราจะต้องแก่ แก่ตามหลักการที่เราได้ศึกษามาจากคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเราแก่ ทุกข์มันก็ตัวไป หรือว่าเราไม่ควรมีความสุข เราจะต้องรู้ ไม่ใช่ห่างไกลเลยแต่เพียงอยู่อยู่ในความสุขนั้น ความหลังไกลเลยแต่เพียงอยู่อยู่ไม่ใช่ตัวบัญญาไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง เราจะต้องศึกษาสังเกตในเรื่องความสุขนั้นว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไร แล้วมันเทียบการใหม่ มันอยู่กับเราตลอดไปหรือไม่ มันเปลี่ยนแปลงไปในรูปบางอย่างใช้ สาเหตุที่มันอยู่ที่อะไร เราจะควรดู การพิจารณา เพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นๆ

มีความอดทนในการต่อสู้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาอื่นๆ มันเกิดเหมือนกัน ปัญหาในครอบครัว ปัญหาในการงาน ปัญหาส่วนรวมของสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราจะต้องแก่ใจหลักวิชา และหลักการปฏิบัติที่เราเคยผ่านมา เรามากี่ปี บางคนแก่ใจบางครั้งก็แก่ใจ บางคนก็ไม่แก่ใจ ไม่ได้ก็ต้องคิดกันต่อไป ว่าเราจะแก่เรื่องนี้อย่างไร ไม่ใช่ยอมจ่ายเงินต่อปัญหา ยอมแพ้ปัญหา เพราะฉะนั้น เราจะยอมแพ้ เราจะต้องยอมรับทุกข์เรื่อยไป
พุทธวิชาก็ไม่ใช่คนยอมแสบปัญหา แต่เป็นคนรู้กับปัญหา ต้องเป็นคนมีความอดทนในการต่อสู้ มีการรับข้อตกลง เพื่อให้เกิดกำลังในการต่อสู้ และมีความคิดเรียบเรียง รู้จักใช้อารมณ์ คือปัญญาของเราที่มีอยู่ เป็นเครื่องต่อสู้กับปัญหานั้นๆ

ทั้งนี้แหวงหาวิชาก็ใส่ตัว

เพราะฉะนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับซีวิตของเราทุกคน ที่จะต้องแหวงหาวิชาก็ใส่ตัว เพื่อให้มีความรู้ในรูปต่างๆ คือต้องสนใจในการศึกษา จนกว่านั้นกว่าจะมีอะไรของการศึกษาออกโรงเรียน มีการที่จะส่งผลเอาหนังสือไปแจกตามจังหวัดต่างๆ เมื่อฉันนี้ถึงจังหวัดหนึ่งแล้วที่คนบริจาค คนให้มากมาก เอามาแล้วก็จะส่งออกไปทุกจังหวัดในวันนี้ นั่นก็คือสิทธิ์ไปให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้เรียน ได้ศึกษา

ตามวัตถุต่างๆก็ควรจะมี “ดู้วิช” คือห้องสมุดไว้ประจำวัสดุ เปิดโอกาสให้คนมาอ่าน ยิ่งไปอ่านก็ดี แต่ว่าต้องส่งคืนตามกำหนดแล้วให้คนอ่าน อย่ามารัดกบอยู่ในหนังสือเลยนั่นคือ คนรู้ อ่านแล้วหรืออย่าง ถ้ายังก็ให้อ่านเลย เขาเอาไปอ่าน และกลับมาเอาหนังสือเขียนข้อความในหนังสือนั้น เป็นการทดลองว่า อ่านแล้วมี ความรู้ความเข้าใจขนาดไหน ทำเอาเขามีเป็นหลักในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ถ้าเราทำงานอย่างนั้นก็จะสนใจในการอ่าน
ทำอย่างไรให้เด็กชอบธรรม

โดยเฉพาะเพราะชนของชาติ ถ้าเราได้อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตบ่อยๆ เขาจะไม่ตกดำในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างมา
นี้ถือออกจากคูณคืนเห็นอย่างว่า เป็นนักอ่านหนังสือมาตั้งแต่เป็นเด็กอยู่
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน อยู่ชั้นประถมอ่านแต่หนังสือเรียน เพราะไม่มี
ห้องสมุดให้อ่าน แต่พอไปอยู่มัธยมเหนือ พอพักเที่ยงไม่ไปกระโดด
โลกเด่นกับใครๆ ไม่ค่อยชอบเรื่องอย่างนั้นเท่าใด แต่หลบตัวข้า
ไปในห้องสมุด ไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ หนังสือสบายสาร หนังสือ
อะไรที่เข้าใจๆ ไว้ก็หยิบมาอ่าน อ่านทุกวัน ถ้าได้ความรู้เพิ่มเติมได้
ในสมองมากมาย

ชีวิตให้เด็กถึงประโยชน์ของธรรมดา

ความรู้เริ่มเกิดเป็นเครื่องช่วย เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เรา
กระทำสิ่งชั่วสิ่งร้าย ถ้าเห็นอะไรที่เพื่อนชวนให้ทำ เรามักได้ว่าเคย
อ่านในหนังสือเล่มนั้น เข้าใจว่ามันจะเกิดทุกข์ เกิดโทษ อย่างนั้น
อย่างนี้ เช่น เพื่อนชวนไปไปเที่ยวกลางคืน ก็เคยอ่านในหนังสือ
แปลการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจาก
คนชอบเที่ยวสุขคนอย่างนั้น พอเพื่อนชวนก็ไม่ไปถึงหนังสือที่อ่าน
เล่มนั้น เห็นภาพหน้าปกที่เขาทำไว้ เป็นภาพที่ไม่ดูดี หน้าเป็นแผล
อะไรไม่ติด นึกเห็นภาพนั้นแล้วมันก็หายใจไม่ให้ไปเที่ยวแต่ละสุก สนานกับเพื่อนผู้มิตรที่สายที่สุดนั้น เอาตัวรอตมาได้ ก็เพราะว่า อ่านหนังสือนี้เองที่ช่วยให้ปลอดภัย

ให้ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

เวลาเราเป็นสามณาแล้ว ก็ชอบอ่านหนังสือทุกประเภท ใครพิมพ์หนังสืออะไรออกใหม่ๆ ก็ทิ้งซื้อมาน่าน ทำความเข้าใจไป ไหนก็ชอบอ่านแต่หนังสือ เราว่าแม่น้อยจะมากแล้ว ถ้ามีเวลาว่าง ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน อยู่ในบุคคลที่อยู่ที่ไม่ได้อ่าน หรือเล่นที่ อ่านแล้ว แต่ยังเลือกๆ ก็ยิ่งมาก่านกันอยู่เรื่อยๆ เราจึงควรจะแนะนำลูกหลานของเรา ให้เป็นนักอ่านหนังสือ

แล้วก็เลือกเรื่องให้เด็กอ่านที่เป็นเด็กสอนใจ เป็นข้อคิด เรื่องจริยธรรม เรื่องศาสนา เรื่องง่ายๆ ให้เด็กอ่าน อย่างขยันให้เป็น เรื่องยากขึ้นโดยลำดับ ทุกครั้งล่าเราทำอย่างนั้น ลูกหลานก็จะไม่ไป เหยียเว้นอกบ้าน เพราะอยู่ใกล้บ้านมากกันสุนัข อยู่ใกล้บ้านแม่ก็สุนัข ใกล้บ้านเพื่อกันสุนัขด้วยการอ่านหนังสือ แทนที่เราจะอ่านเลี้ยง เรา ก็ให้ลูกหลานอ่าน อ่านก็ได้ก็สอนก็ได้ เด็กอยู่ไป เป็นการอบรมเด็กไป ด้วยในตัว นี่เรียกว่าเราให้ทั้งวิชา ให้ความรู้แก่เด็ก แล้วก็ควบคุม ให้ปฏิบัติตามความรู้สูนั้น เด็กนั้นก็จะมีทั้งวิชา มีทั้งการปฏิบัติไปด้วย ในตัว ชีวิตของเขาก็จะมีความแท้จริงในภายใต้ไปข้างหน้า
ให้นำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้วัยปัจฉิโมทั้งหลายเหมือนกัน เพราะว่าเป็นเข้าสมมติว่าเป็นปัจฉิมนะทั้งปวง ยิ่งปัจฉิณ
สกุล นั้น ก็หมายความว่าให้ทุกชาติ ทุกประเทศ สนใจในเรื่องของ
ปัจฉิณ ให้ทำทุกปัจฉิณอย่างที่ถูกต้อง ให้ก้าวหน้าในทางที่ถูก
ที่ชอบ ตามแนวทางที่ถูกที่ชอบของประเทศนั้น ๆ ชาตินั้น ๆ

โดยเฉพาะเมืองไทยเราก็ต้องเอาหลักธรรมในพระพุทธ
ศาสนานี้ไปเป็นเครื่องมือที่จะปลูกจิตปฏิบัติของเด็กหน้านี้ให้ทัน
หน้าเข้าสู่ธรรมะ แล้วก็จะได้นำธรรมะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ต่อไป

อบรมเรื่องธรรมะทุกครั้งที่มีโอกาส

หากโอกาสสอนให้เด็กๆว่าอะไรคิด อะไรถูก ซึ่งถูกนั้นเป็น
ธรรม สิ่งผิดนั้นไม่เป็นธรรม เราต้องการสิ่งที่เป็นธรรม ก็ต้องทำต่าง
ให้เป็นธรรม อย่าทำต่างให้เป็นคนไข้ธรรม จะมีความสุข ความ
เดือดร้อนน้อย อะไรต่าง ๆ แนะนำเข้าในรูปอย่างนั้น เด็กก็จะเกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะซึ่งที่เหล่านี้ นอกจากนี้แล้ว ผู้ปกครอง
ให้ได้ยินเสียงนี้ไปบ่อย ๆ ให้ได้ยินเสียงธรรมะไว้บ่อย ๆ เด็กจะได้
คุ้นกับสิ่งที่เข้าได้อย่าง
เราไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องธรรมะให้เด็กได้ยิน เด็กก็ไม่รู้ว่า
อะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม เวลาเราหุ่นiverse เราไม่รู้ว่าเขาหุ่นiverse
เพราะอะไร อันนี้คือความผิดพลาดที่เราไม่ได้สอนให้เขาเกิด ความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องอะไรหลายๆเป็นเบื้องต้น

ธรรมะนี้ทำให้มั่นคง รักกันแน่น เราต้องเอาธรรมะไปใช้
ให้เขารัก ทำอย่างไร... เราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่เขานะในบาง
โอกาส เราฟูดจาประชาชนยั้งกันด้วยไม่ตรึงจิต เราประพฤติสิงที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน เราตัดแจกเสมอกัน คือไม่เกลียดอีกตัว นี่ก็เป็น
ธรรมะ ทำให้เกิดความสุข ความเจริญ

พูดกับเด็กๆ เลยว่า “ถ้าหนูใต้ แล้วครูติ ชอบให้ครูติ
ไหม... ไม่ชอบ ที่ครูติเพราะอะไร... เพราะตี ดีแม่เองสองไหม...
ไม่ลูกต้อง ไม่ลูกต้องแม่ก็ไม่เป็นธรรม ที่เป็นธรรมแม่ต้องทรงฟัง
ครู อย่อมเนื่องต่อครู รับคำสอนคำเดือนด้วยดี เอาไปปฏิบัติ เราถึง
มีความสุข ความสบายใจ” อีบับเล็กๆน้อยๆทำที่เราจะพูดได้

ผู้พูดต้องเข้าใจธรรมะถูกต้อง ต้องรู้จักพูด รู้จักใช้ในเวลา
ที่โอกาสเหมาะสม โอกาสเหมาะสมแล้วเราใช้ได้ เหมือนเราเรียนยันหนึ่งแหล่ง
ใช้ให้เหมาะสม โรคมักเกิดที่ แต่ถ้าไม่ใช้แม่นก็ไม่หาย หรือใช้
ยาผิดโรค แม่ก็ไม่หาย ผิดเรื่องแม่นก็ไม่หาย ธรรมะก็เหมือนกัน
เราใช้เป็น ใช้ให้ถูกแก่เวลา แก่โอกาส ก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ธรรมะ
เป็นประโยชน์ เราฟูดให้เข้าใจอย่างนั้น ก็เป็นวิชาอันหนึ่งในทาง
พุทธศาสนา ที่เราควรเอาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๗
พระพุทธองค์กับการศึกษาคั่นค้วา

พระพุทธเจ้าทำนองทรงศึกษา ทรงคั่นค้วาศึกษาในวิชานี้ อย่างลึกซึ้ง อย่างละเอียด ศึกษากันนานถึง 6 ปี ไม่ใช่น้อย เรียกว่า จะสำเร็จปริญญาเป็นพระพุทธเจ้านั้น ต้องศึกษาถึง 6 ปี ไม่ใช้เลยจนน้อย แล้วก็ได้สำเร็จ คือได้เป็นพระพุทธเจ้า ได้รู้ ได้เข้าใจ ได้เจ็บ ได้เสีย บั้นพระจิตที่ไม่ต้องนับถือนะ ทรงอยู่เหนือคิด แช่แล้วก็เอา ลิงนี้มาสอนแก่ชาวโลก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อไป

บทบาทคิดค้นเด้ายจิตที่เป็นสมบัติ

วิธีการทำพระองค์ได้รู้เห็น เขารักษารั้ว ตรัสรู้ ก็คือเน้นทบทวนคิดค้น ในเรื่องอะไรที่พระองค์จะคิดก็ค้น ด้วยอำนาจจิตที่เป็นสมบัติจิตที่เป็นสมบัติของพระองค์นี้ ได้ทรงฝึกมากเมื่อหนึ่งกัน คือได้ฝึกมาจนถึงขั้นผ่านสมบัติ สามารถจะนั่งสงบๆเป็นวันๆก็ได้ 3 วัน 7 วัน นั่งเลยเหมือนกับต่านไม้ไปไม่ไหวดึง พ่าแห้งเรียพลังมากิลที่พระองค์นั่งยังไม่รู้เลย ความที่เป็นอยู่ในสมบัติยังมั่นคงลึกซึ้งจนไม่รู้เรื่องว่ามีเสียงฟ้าผ่า หรือมีเสียงอะไรต่างๆผ่านมากก็ไม่รู้ นี่เรียกว่าทรงมีสมบัติอย่างลึกซึ้ง

ที่นี้พระองค์ถ้ากลังสมบัตินี้ ไปติดปัญหาในลิงที่พระองค์ต้องคิดค้น ปัญหาคือความทุกข์นี้แหละ พระองค์ก็คิดไปค้นหาไป

๑๐
จนพบต้นตอกกว้างของความทุกข์นั้นอย่างแท้จริง แล้วก็ได้ตรัส เยี่ยมตัวการที่สร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิต คือตัวตั้นแท้ ที่พวกท่านสดว่า มองเข้ามาดีกว่าสิ่งราว ๆ ฯ ในหนังสือสวดมนต์แปลงกิม

ทรงเยี่ยมตั้นแท้ว่า “ดูก่อน นายช่างผู้สร้างเรือน” นายช่างผู้สร้างเรือนคือตั้นแท้ ไม่ใช่เรือนคือร่างกาย แต่สร้างความคิดนึกอยู่ในใจ ที่ให้เป็นไปในรูปต่าง ๆ มั่นสร้างขึ้นด้วยตัวตั้นแท้ คือความอยากรู้เรื่องทั้งหมดครั้งที่มันเกิดขึ้น

“เมื่อเราเรารู้ไม่พจน์เจ้า เราก็ต้องทำเหติเท่าใดไปในสังสารวัมภ์” คือเรียนว่าอยู่ในเกล็ดธรรม วิบาที่มรุจักกับไม่รู้จักสิ่ง เรียนอยู่ในเกล็ดทำธรรมแล้วก็เกิดผล เกิดผลแล้วพอใจลมม่วนมา ก็เกิดเกิดกีเลยเกิดแล้วว่าทำกรรมอีก แล้วก็เกิดผลกรรมต่อไปได้ ก็เรียนว่า วงล้อแห่งสัตวาระที่หมู่สิ่งไม่แจ้งไป ไม่เลื่นไม่รู้สึกกับพักที่คิด คันหมู่อยู่เรื่อย ๆ ไป

ทรงองค์ได้ตรัสเยี่ยมอย่างนั้น เพราะได้พบทั้งหลาย เหมือนเราได้พบปะ เช่นว่าใครรู้ชีวินับหน้า เรา ควรจะจับมาได้ เรากรีดหน้ามันได้ ต้องหน้ากรรม แต่กว่าอย่าไปซิ่งเลย เดี๋ยวนั้นใครพระพุทธ “ติดสุดแล้ว ถูกลัวไปวันใหญ่ต้องเล่นงานละ” มันยุ่งป่า ๆ อย่าไปซิ่งหน้ามันเลย นี่ในใจก็พบแล้วว่า “เอา ถูกที่หน้าแล้วแล้ว ว่ามาปล้นข้า เจ้าต้องชอบกรรม ติดคาดติดขาดบางทีปลาย เจ้าจะมาปล้นข้าอีกไม่ได้แล้วอีกหลายปี บางทีเจ้าออกจากคุก ข้ากิลาก็ไม่ก็ไปแล้วก็ได้ ไม่มีโอกาสปล้นเข้าอีกต่อไป” อันเน้นพัดไม่ได้อย่าง
ไปพูดออกไปตังๆให้เจ็บช้ำน้าใจเขา เราพูดในใจ แต่พระผู้มีพระ
ภาคนั้นตรัสออกมาเป็นคำพูดเลย เพราะตรัสกับสิ่งภายนอก ไม่ใช่
สิ่งภายนอก ไม่ใช่เป็นมูบคูล แต่เป็นนามธรรมที่เกิดในใจของเรา
คือตัวความอยาก ตัวต้นเหยี่มเสร็จภาพสร้างชาติ ให้เกิดแล้วเกิด
อีก ไม่รู้จักจบจักลิ้น

ครอบครัวสมบูรณ์เพราะรู้เท่าทันลึกลังกังวัง

เท่ห์นับถ้าเราไปเที่ยวหน้าเหล่า เช่น คนหนุ่มๆไปเที่ยว
บาร์ ไปเที่ยวเรือนเพราะอะไร... กิเลส อยากไปเที่ยว อยากไปดูสัก
หน่อย ว่าบาร์นั้นเขาเหมือน มันกลิ่นเย็นแท้ อารมณ์เพราะอะไร
ก็ดี เอา ต้องไปหน่อย กิเลสมันเกิด เกิดแล้วเราไป พอไปแล้วนั่ง
เพลินไป นี่เรียกว่าทำกรรม คือเพลินอยู่ในการนั่งดุนังชม แล้วก็
เกิดความสบายใจ เพราะเห็นไหมว่าในสิ่งนั้น แล้วคิดว่า แท้ๆ
วันหน้าต้องมาอีก พอบิกินเนียนเดือนก็ไป นี่เรียกว่าเวียนไปเที่ยวอยู่
ในบาร์ ไม่จบไม่สิ้น เพราะไม่รู้ว่าเราไปเพราะอะไร แล้วมันได้
อะไรซึ้มมา เราไม่เคยพิจารณา นี่ก็ด้วยมันสนุก มันเพลิน เราก็
ไปอย่างนั้น

บางคนไปเล่นการพนัน ซักชาตร์ นั่งรอไป ขากลับมารา
แทกกระจก แล้วถามมาว่า “เอ่า เอาเรอะไปไว้ไหน?” “เขาถิดเอาใส่เลย
แล้ว เพราะไม่มีสังคกิจให้เขา แพ้เขามาก ต้องหาเงินไปเถอะคืน

๑๒
ไม่ได้ค้นหาก็ต้องยึดไว้ แม้เกิดปัญหา ยิ่งฉันจะไม่บอกต่ำวเรื่องยี้ครั้งที่ไม่ได้ เพราะเราก็ไปทำไมถูกต้อง แม้แต่ก็เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อนใด

คุณหาวิธีแก้ปัญหาด้วยปัญหา

อันนี้จะแก้ยังไงไร... พระองค์ก็ค้นหาวิธีการว่าจะตัดมันอย่างไร ไม่ให้เกิดแม้แต่เกิดต่อไป แม้นากเพียงหนึ่ง แม้นไปอย่างไร... นั้นคิดเมื่อคืน จะกระทำว่าเกิดความรู้แจ้งขึ้นมา แล้วก็ตรัสออกมาว่า อะไรเข้าบ่จงจะหา ล่าช้า ล่าช้าบ่จงจะหา วิพากษ์วิจารณ์ ลบๆ ที่เราได้ยินพระidencyและงานศพนั้นฆ่า แต่ไม่รู้เรื่อง ล้าไปเถอะ พังทับแม้แต่เห็นผู้แจ้งแก่ ก็ยังไม่รู้ว่าพระสายอะไร

สิ่งที่พระนำมามาแสดงนั้น เป็นหลักปัญหาอันเล็กซึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ว่าวัตถิวิชชาณัปเป็นเหตุให้เกิดการบรรจุแต่งติ บรรจุแต่แล้วมันเกิดนั้นเกิดนั้นเชื่อมเขามาเป็นลำดับ ๆ แม้ก็ต้องแสดงสิ่งเหล่านี้ ถึงหลานมันเกิดที่ตรงไหน... พระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันเกิดที่ตัวเราเอง ไม่มีตัวเกิดที่ตรงไหน ก็เกิดที่เรา ที่ผู้ ที่ทุ่มที่ล้น ที่มากมายที่ใจ ทั้งที่ตั้งให้เกิดวันอยู่ที่ตรงนี้ หรือพุ่งจาก ๆ ก็คือเกิดที่ใจของเราเอง ใจเราเปลี่ยนดีก็ได้ เป็นช้าก็ได้ เป็นเร็วก็ได้ เป็นทุกข์ก็ได้ เป็นวิชชาติได้ เป็นวิชชาติได้ มันอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ไหน แล้วใจมันอยู่ตามลำพัง
มีเส้นทางที่จะให้สิ่งที่มากระทบ...กระทบอย่างไร มีสายโยงสายโยงกีคือ ต้นติ่งรูปเข้ามา ทุ่มดิบเสียเข้ามา มุกเข้าไปดึงกลิ่นเข้ามา ลิ้นเอาระสเข้ามา กายเอาเรืองกระทบกายเข้ามา ซึ่งเรียกว่า รูป เลยกลิ่น รส สมุนไพร มันก็กระทบประสานของเรา เรามีตาไว้ดู ก็เกิดเรื่อง เรื่องของตาที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นได้ เบิ่นบนปากก็ได้ เบิ่นบุญก็ได้

กำราบตาดูฝีมือเป็นบุญ เพราะกายไข้ เช่น ไปดูพระพุทธรูป เพราะกายไข้ ไปดูพระสังข์องค์เจ้าที่ปราสาทดิไล พระพุทธรูป

ก็ไปด้วยเลิฟ เพราะกายไข้ ได้พังธรรมกิ่งกายไข้ ถ้าได้พังเสียงด่า ไม่สบายใจ พังเสียงคุณบุคคลนาย เขามาแล้วให้พัง ก็บาดทะไม่สบายใจ ไม่สบายใจก็เกิดกิ่งกิ่ง “ผม เทเบิ้งนัก มันว่าภูใต้ภูตองแก่แค้นมัน ต้องทำให้เจ็บ” นี่เกิดแม่นแก่ตามกันมา

หลายตัว หลายเรื่อง เพราะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เลยไม่เข้าใจ ก็เกิดข้อๆกันขึ้นมา

ทุ่มดิบเสีย ได้ยินอย่างนี้วันอย่างนี้ จุกๆได้แก่กลิ่น ชอบก็มีไม่ชอบก็มี ลิ้นได้รส เช่น รสอาหารบางอย่างชอบใจ กินพลิ้น บางอย่างไม่ชอบ ปิดชามช้าออกจะไปเลย “มั่นทำกับช้าอะไรของมัน เหมือนกับใส่น้ำ ไม่ใส่อะไรเลย ทำมากมาย” ดุคุณให้ ดุแม่บ้านอะไรไปตามเรื่อง ก็เกิดกิ่งกิ่ง ก็เกิดกิ่งกิ่ง เกิดความโครต เกิดความแตกต่าง เกิดเพราะทำอะไร อะไรก็ได้ คืออะไร มันเกิดพวกเดี่ยวกัน เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เลยเกิดกิ่งกิ่งขึ้นตามกันมาเป็นแพร่ เป็นบริเวณตามกัน

ยิ่งทำหน้านับบริเวณมาเป็นแพร่

๑๔
ไอโลกร forgettable หนึ่งนั้นไปก็ไม่ได้ถึงด้าน อย่างเดียว ถ้าจะว่าไปก็แต่ ชีวิตนี้ไม่ได้เรื่อง อะไร ทำให้เป็นทุกข์ ทำให้ไม่สบายใจ ให้เกิดปัญหาซึ่งมากในชีวิต ด้วยการต่างๆ

ทุกปัญหามันเกิดจากใจ

นั่นหมายถึงต้องทำให้เกิด กิจกรรมใจของเรานั่นเอง พระ องค์จึงได้ตรัสว่า นรกลูกศิลา ทุ่มสมุทร ลั่น ภายใจ สรรค์กิ่งใหญ่ ที่โลก ทุ่มสมุทร ลั่น ภายใจ นิพพานกิ่งใหญ่ทรงนี้เหมือนกัน คืออยู่ ที่ใจเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสฉันจนว่า ในภายที่ใจ วานิช หนาดับหนึ่ง ซึ่งมีใจเศร้าเศร้า มีทุกข์ มีเหตุให้เกิดทุกข์ มี ความดับทุกข์ มีข้อปฏิบัติให้ถึงสิ่งความดับทุกข์ รวมยอดขึ้น ลั่น ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น ผ่านเกิดในนี้ เกิดในตัวเราแต่ละ คน ไม่ได้เกิดที่ไหน ไม่ได้เกิดจากพากษา ไม่เคยเกิดจากสิ่งนั้น ไม่เคยเกิดจากสิ่งนี้ แต่ผ่านเกิดมีอยู่ในใจของเรา เพราะเราขาดปัญญา ขาดวิชามาเป็นเครื่องประกอบ ที่จะรู้ให้มันลืมขึ้น ไม่เรียงอย่างนั้น

สิงโดยการทะนับ เราทราบด้วยวิชชา มันเกิดปรากฏ ให้เกิด สิ่งมาพยาบาล เน้นรู้ว่า ฉะนั้น อะไรไปตามลำดับ แต่เราทราบด้วย วิชชา มันตัดสมัย มันหยุดอยู่ตรงนั้นแหละ เราไม่เลี่ยงหาย
ทุกข์...เกิดเพราะถูกอ่านอาจวิชาครอบงำ

ไม่ว่าเรื่องอะไร ในวัฒนธรรมของเราแต่ละคนนั้น ถ้าเราไป
เกี่ยวข้องด้วยอาจวิชา แม้ก็ให้เกิดความทุกข์ แต่ถ้าเราเข้า
ไปเกี่ยวกับด้วยอาจวิชา แม้ก็ไม่เป็นทุกข์เท่ากัน เพราะเรารู้ว่าอะไรมา
จากไหน เป็นอย่างไร เราจะเข้าใจ รู้จักตลาดขาย รู้ตัวแต่ต้นถึงปลาย เรา
ก็ไม่เข้าไปยุ่ง ไม่ว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง คือไม่เข้าไปยึดใหลังนั้น ไม่
ไปแฉะต้องฝังนั้น

อันนี้เท่ากับหลักการของพระพุทธเจ้า ที่ทำสอนให้เราเอา
มาปฏิบัติ แม้ในชีวิตประจำวัน

ครอบครัวสมบูรณ์เพราะรู้เท่าทันอาจวิชา

หลักนั้นไม่ใช่เป็นหลักการสำหรับพระอรหันต์ ไม่ใช่ แต่
เป็นหลักสำหรับชาวบ้านที่จะเอามาใช้ เพื่อนำเอามาปรับความทุกข์
ที่เกิดขึ้นจากความเข้าไปติดต่อกับอย่างไรต่างๆ โดยไม่มีวิชานี้ เรา
จะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรก็ได้ แต่ต้องมีวิชากำกับ มีความรู้ มีความ
เข้าใจในเรื่องนั้น

เช่น คนจะไปทำให้พ่อแม่ต้องรู้เรื่องโพหา ว่าอะไรเป็นเลือ
ที่จะทำให้เราเข้าดินขังก็ได้ นี่มันมีอะไรบ้าง บางคนชอบเป็นต้อง
แต่งโพหาเอง แล้วก็ไม่รู้เรื่องโพหา

๑๖
ชีวิตที่ดำเนินด้วยสติปัญญา เป็นชีวิตที่สมบูรณ์

อัศจรรย์ไม่มีทำลายเรา แต่เขาเร็ววิชชา มีสติปัญญากำกับ ไม่ทำให้ผิดไม่พลาด ทำอะไรแม้ก็ไม่เสียหาย

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าทำนก็ได้คัมนิจจในเรื่องอย่างนี้อย่างลึกซึ้งมาก แต่ท่านมาพูดนี้ พูดให้มั่น谅 สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ว่าเราจะจะใช้วิชชา ใช้จะระบายอย่างไร ให้มันเป็นการดูดต้อง จะไม่สร้างปัญหาขึ้น ในชีวิตตัวแปรการต่างๆ เป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจสำหรับเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา

เราจะไปเกี่ยวข้องกับอะไร ต้องใช้ปัญญา เราใช้วิชชาอย่าทำด้วยวิชชา ด้วยความแหลมไหล ด้วยความเข้าใจผิด เราจะปลอดภัย เวลาเข้าใจทั้งหลายที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างมาก เผลอไม่ได้

พุทธะก็พอสมควรแก่เวลา ขอฎีไว้แต่เพียงเท่านี้
ในครอบครัว...ถ้าหากว่าได้ประพฤติธรรม
พอประพฤติธรรม แม้ประพฤติธรรม
...ลูกก็ประพฤติธรรม
ถ้ามีคนใช้ที่เราจำานิการทำงาน
เราก็สอนให้เขาประพฤติธรรมก็นะ
ให้ประพฤติธรรม ประพฤติชอบ...
บ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านของธรรมไม่ไป
ทุกคนในบ้านนั้นก็จะมีแต่ความสุข ความสงบ
ไม่มีความยุ่งยาก ลำบาก เต็อดรุณ...

อมตะว่า ปัญญาณฑีกุช
เป็นผู้ใหญ่ เบรียบแป้น เช่นราแก้ว
เป็นหน้าหน้า ยิดเหี้ยว ให้ลูกหลาน
แม่ผึ้งเจาะ รัมรื่น สติปญชัน
คุณตังคัล สิ้น ยุติธรรม

การพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นอุปสรรคและที่ระลึก นอกจากเป็นการจำคำสั่งชีวิตเป็นประโยชน์ที่คงอยู่ในฉันแล้ว ยังเป็นการบำรุงธรรมทาน คือการให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสูตรเสริมว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมอันดีด้วย ผู้ปฏิบัติเช่นนี้ จึงได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการเผยพระธรรมอันเจ้าต้องรู้ประโยชน์สูงที่แท้จริงแก่ประชาชน ธรรมสามารถบอกเรียนเชิงท่านผู้มีอุปการะศุภ แวะขณะหนังสือพระพุทธศาสนาได้ทุกวันที่... ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ๒-๖ ริมถนนพระรามภักะ ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๑๑๐๔, ๒๒๑๒๑๑ ท่านที่ประสงค์จะได้ศึกษาหรือจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โปรดติดต่อที่......

กรรมการ ๑-๕ ถนนพระรามขั้น品质 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ (๐๒) ๒๒๑๑๐๔, ๒๒๑๒๑๑ โทรสาร ๒๒๑๒๑๑

โปรดช่วยสมทบค่าจัดพิมพ์ในราคามาละ ๑๐ บาท
การให้ธรรมทานการให้ทั้งปวง การรับธรรมะและนำไปปฏิบัติย่อช่วยการรักษาพยาบาลเท่านั้น

974-8417-23-9
9789748417233