# ความเป็นมา <br> คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า และ คาถาเงินล้าน 

#  และ คากาเสินลำนธ 




ที่ระลึกงานทอดกริน วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) วันที่ ค พฤคจิกายน เฉ๕ะะ


"ถ้าท่านผู้ใดนำเอาพระคาถาหรือหนังสือนี้ไปเรี่ยไร หรือซื้อขายแลก เปลี่ยน จะทำพระคาถานี้ไม่สำเร็จไม่เกิดผล เพราะท่านเจ้าของไม่พึง ปรารถนาในเชิงนี้ ท่านยินดีให้เป็นธรรมทานจริง ๆ"

> หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง

Dhammaintrend ร่วมเผยแพร่และแบ่งปันเป็นธรรมทาน

## คำนำ

เนื่องในโอกสลันขอดกลินสสม้คคี้ วัดยาวง (ต้ำนรายณ์์




 พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) ที่ท่านได้ รับพระคาถาเพิ่มเติมจากพระฯ จนมาเป็น "พระคาถาเิินล้าน" ที่ลูกศิษย์ หลาย ๆ ท่านของหลวงพ่อได้นำมาท่องภาวนา และนำมาทำเป็นกรรมฐาน จนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้รับเมตตาจากท่านพระครูปลัดอนันต์ พทุธญูโณ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จ. อุทัยธานี และท่านพระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาส วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ. สระบุรี อนุญาตให้พิมพ์หนังสือ ความเป็นมา "คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า" และ "คาถาเงินล้าน" เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงานกฐิน วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อบูชาคุณ ครูบาอาจารย์ และท่านเจ้าของพระคาถา
๒. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าทองคำ
๓. เพื่อเผยแผ่พระคาถานี้ให้กว้างขวางออกไปสู่พุทธศาสนิกชนที่ยัง ไม่รู้ ให้ได้รู้ร้ และที่รู้แล้วให้มีศรัทธา เพิ่มกำลังใจในการสวดพระคาถานี้ ต่อไป
๔. เพื่ออนุเคราะห์อนุชนรุ่นหลัง ๆ ต่อไปให้สมดังเจตนาของท่าน เจ้าของพระคาถา
๕. เพื่อรวบรวมประวัติคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า คาถาเงินล้าน ประสบการณ์ผู้ใช้พระคาถา และคำถามคำตอบเกี่ยวกับคาถาเงินล้าน ที่ หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้เมตตาตอบไว้ รวมเป็นเล่มเดียวกัน

ความดีอันใดที่จะพึงมีในหนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำขอน้อมถวาย แด่ท่านเจ้าของคาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ และพระคาถาเงินล้าน อัน มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ท่าน ผู้มีพระคุณทุกท่าน มีท่านครูผึ้ง และท่านนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิตร เป็นที่สุด

## หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จัดทำขอน้อมรับข้อผิดพลาด นั้นไว้เอง โปรดยกครูบาอาจารย์ และที่ปรืกษาอาวุโสของคณะผู้จัดทำไว้

ท้ายที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และท่านเจ้าของพระ คาถาเงินล้าน ได้หนุนนำให้ทุกท่านที่สวดคาถานี้ ด้วยความเคารพใน พระรัตนตรัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรม ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญฯ


## สางบั๊๊

หน้า
คำนำ(๔)
คาถพระปัจจจกโพธิไปรดสัตว์ ..... ๙
คาถาเินล้าน ..... ๑๑
ประว้ติคคาถาพระับจจกโโพธิโปรดสัตว์ ..... ๑๓

- หลักการปฏิบัติ ..... ๑๗
- อาการและอานิสงส์ของสมาธิ ..... ๒๑
คาถาวิระทะโย ..... ๒๗
หนังสือพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ ๓๙
- คำปรารภ ของนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร ..... ๓๙
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อฤาษี่ ..... ๔๑
หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ..... ๔ฟ
- เป็นหนี้รอบตัว ..... ๔๙
- เจิมป้ายกิจการร่ำรวย ..... ๔๙ฟ
- ภาวนาคาถาขณะทำงาน ..... ๕๘
- สวดคาถาแล้วตัวสั่น ..... ๕๙
- ภาวนาคาถาเงินล้านถูกหวย ..... ๕๙
พระคาถา กับ หลวงตา ..... b๑



# * ทำความเข้าใจกันก่อน * 

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า บางแห่งเรียกคาถาพระปัจเจกโพธิโปรดดสัตว์ บ้าง หรือคาถาวิระทะโยบ้าง ทั้งนี้สุดแท้แต่จะเรียกขาน แต่ตัวคาถาเหมือน กันทุกประการ



# คาถาแระป๋วเวกโพธ์โUsกสัถวร 

# โดย ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ <br> (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค จ. พระนครครือยุธยา) 

ตั้นนะโม ต จบ<br>พระคาถบทนำว่าครั้งเดียว

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
พระคาถาพระปัจเจกโพธิโปรคสัตร์ ว่าดังนี้
"วิระทะโย ริระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิติิโย พุทััสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" (อ่านว่า สะ-หวา-โหม)


䜌


## คาถาเป̄นล้าน



โดย ท่านพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษี้ฯ วัดท่าชุง จ. อุทัยธานี)

## ตั้นนะโม ๓ จบ

## สัมปะจิตฉามิ

นาสังสิโม
พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรยันติ (คาถาปัดอุบสรรค)
พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเิินแสน) มหาปุญฺโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตพาหุหะติ
(คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย
วิระโคนายัง วิระพิสสา วิระทาสี วิระทสา
วิระอิติิโย พุทธัสสะ มานีมามะ
พุทธัสสะ สวาโหม (อานว่า สะ-หวา-โหม) (คาถาพะะัจจจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉฉมิ (คาถาเร่งลางให้ได้ไร็รวขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
(บูชา ศ จบ ตัวคาฤาต้องว่าทั้งหมด)

## คำอธิบาย

หลวงพ่อได้คาถาบทเหล่านี้โดยตรงจากองค์สมเด็จฯ ตั้งแต่ปี ๒ฮ๐๑ฟ เป็นเวลา ๔ ปีจึงจะได้ครบถ้วน ท่านบอกว่าคาถาที่ได้จากกรรมฐานเขา จะไม่บอกใคร เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒๗ เวลา ๒๓.๕๕๘ น. องค์สมเด็จฯ ได้อนุญาตให้ลูกหลาน และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ เพื่อช่วยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ อีกทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทันฉลองวัดในปี ๒ส๓๓๒ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ คาถาเห่านี้ช่วย เพื่อให้พุทธบริษัทและลูกหลานของหลวงพ่อมีความคล่อง ตัวยิ่งขึ้น

คาถา "นาสังสิโม" หลวงพ่อให้ท่องเพิ่มเติมเมื่อปี ๓๒
คาถา "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ" พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอก หลวงพ่อ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕ั๓๓ เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับ ภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก


หมายเหตุ : พระคาถาเงินล้านนี้ เขียนตามหนังสือของวัดท่าชุง ฉบับใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านอย่างถูกต้องตามตัวสะกดแบบไทย

เช่นคำว่า "พรหมมา" ในฉบับนี้ แบบเดิมเขียน พรหมา (อ่านว่า พรม-มา)
และคำว่า "สัมปะติจฉามิ" แบบเดิมเขียน สัมปติจฉามิ หรือบางเล่มเขียนว่า สัมปติมฉามิ เป็นคาถาเร่งรัด และเป็นคาถาอำพรางตัวด้วย

#  

## โดย หลวงพ่อพรรราชพรหมยาน

(หลวงพ่อถาษื่ท วัดท่าชุง จ. อุทัย๓าีี)
พระคาถาของพระปัจเจกโพธ์์ี้ ท่านพระคริวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อบาน) สำนักวัดบางนมโค ต. บางนมโค อ. สสนา จ. พระนครครี อยุธยา เป็นผู้ได้ไปเรียนมาจากครูผึ้ง เวลานั้นครู้ผื้อายุได้ สซ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓แ๒ ท่านรียนมาแล้วได้้อิบับิเห็นผลมามาก ถึงคนอื่น ๆ ที่ท่านให้เรียนต่อ นำเอาไปปฏิมัติตาม ก็ได้บังเกิดผลมาแล้วมากหลาย

ผู้ที่ปฏิบตติให้ถูกต้องตามพระคาถานี้ ต้องเป็นผู้ที่ใส่บาตรแก่พระ ภิกษุสงม์อยู่เสมอเป็นนิจ แม้แแ่ ๑ องคึ์ข้นไปทุกๆ วันมิได้ขาด รักษา
 จะใส่บตรให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนแล้วจึงจงบขันข้าว และให้ว่าพระ คาถานี้ $๓-$ ฮั- ฑ1-๙ จบ เมื่อใส่บตรเสร็จเล้ว ให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังมคุณ และพระปัจจจกโพธิ์ ครูึ้้ง อาจารย์เนียร ตลอดจนถึงพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) วัด บางนมโค เป็นที่สุด ขอให้จงมาโปรดข้าพเจ้าด้วย (หมายถึงผู้ที่กำลัง ปฏิบิติอยู่) แล้วหาน้ำที่สะอาดมากรวดน้ำ เพื่ออุิิศส่วนบุญแเลยกุศสไปถึง ปู่-ย่า-ตา-ยาย-บิดามารดา และญดติมิตรสหายที่ล่วงลับไปแล้ว ตลอด ถูงูู้ที่มีพพระคุดทั้งหลาย เวลาคำบูชาพรสสวดมนต์แล้ว ว่าพระคาถานี้อีอก ๓-๕゚-ฟー๙ จบ

และถ้าใครปภิบัติดังนี้ทุกวันเป็นนิจจะมีลาภและความสุขความเจริญ เพราะท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) วัดบางนมโค จะโปรด

บุคคลทั่วไปทั้งหลายที่ยากจนขัดสน เพื่อให้พ้นทุกข์จากความอดอยาก แต่ ท่านห้ามประพฤติความชั่ว ต้องรักษาศีล ๒ ข้อ ที่สำคัญที่สุดให้ได้ แน่นอนก่อนปฎิบัติพระคาถานี้คือ
๑. อทินนาทาน เว้นจากการลักทรัพย์หรือหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้าของ เขาไม่อนุญาตมาเป็นสมบัติของตน
๒. เว้นจากการดื่มเสพสุรายาเมาทุกชนิด กับห้ามใช้ในทางมิจฉาชีพ ทุกชนิด และการพนันต่าง ๆ ด้วย

ถ้าผู้ใดรักษาศีล ๕ ได้ทั้งหมดก็ยิ่งดี ผู้ใดประพฤติได้ดังนี้แล้ว จงปฏิบัติ ตามพระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์ จะเห็นคุณในไม่ช้าเพียงเวลา ๖ เดือนก็ทราบได้ ถ้าใครทำนาน ๆ ได้หลายปีก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปทั้ง ชาตินี้และชาติหน้า ใครได้ปฎิบัติตามจงกระทำใจของตนให้ผ่องแผ้ว ระลึก ถึงพระรัตนตรัย และพระปัจเจกโพธิ์ให้เที่ยงแท้ (อย่าได้ระแวงหรือสงสัย) และให้สังเกตดูให้ละเอียดต่อไปนี้

คือให้ตวงข้าวสารที่เคยรับประทานเดือนหนึ่งหมดเปลืองเท่าไร ปฏิบัติ พระคาถาพระปัจเจกโพธิ์ถึงเดือนหนึ่ง จะเหลือข้าวสารเท่าไหร่ ปฏิบัติ ติดต่อทุก ๆ เดือนไป ข้าวสารจะหมดหรือลดน้อยลงเท่าไร ข้าวหุงสุกแล้ว เหลือไว้มื้อหลัง และมื้อต่อ ๆ ไปจะไม่บูด และผู้ที่ตกข้าวเปลือก เมื่อจะขน เข้ายุ้งหรือพ้อม ตวงถังแรกให้ว่าพระคาถานี้ $๓-๕-๗-๙ ~ จ บ ~ ต ว ง ถ ั ง ~$
 ว่ามีอยู่กี่เกวียนกี่บั้นกี่ถัง ครั้นเมื่อจะขนออกจากยุ้งหรือพ้อมเพื่อการค้า ขายหรือใช้เอง ตวงถังแรกให้ว่าพระคาถานี้ก่อน $๓-๔-๗-๙ ~ จ บ ~ ต ว ง ~$
 ว่ามีกี่เกวียนกี่บั้นกี่ถัง ให้สังเกตว่าข้าวเปลือกจะตวงได้มากออกไปกี่เกวียน กี่บั้นกี่ถัง ก็คงจะรู้สรรพคุณของพระคาถานี้ได้

ผู้ที่ทำนเมื่อจะหว่านข้าวเปือกนาอันไหน พันธุ้ข้าเเลือกที่จะหว่าน กำแรกก์ให้ว่าพระคาถานี้ $๓-๔-ఱ-๙$ จบก่อน เมื่อหว่าหข้าวหมดแล้ว
 เป็นอันตรายกับต้นข้าวจะไม่รบกวนต้นข้าวเลย

ผู้ที่ทำการค้าขาย เวลาจะซื้อหรือเวลาจะขายก์ให้ว่าพระคาถานี้


ผู้ที่ทำราชการหรือทำงนรับจ้าง ทำนา ทำสวน ค้าขาย หวือเป็น แม่ครัวหุข้าว ต้มแกงเป็นต้น เมื่อจะทำให้ว่าพระคาถานี้ก่อน $๓-๕ ์-๗ \mid ~$ ๙ จบ

ผู้ใดทำได้เรียบร้อยดังกล่าวมาแล้ว้ี้ และะฏิบิติการข้างต้นอย่าให้ ขาดได้ จะเห็นคุณและมีลาภมาก จะมีของสิ่งไรอยู่ ไช้ไม่ค่อยหมดเปลือง เหมือนเช่นดย มีแต่อะงอกงามเจิญยิ่ง $ๆ$ ขึ้นไป จะทำนา ทำสวน รดน้ำ พรวนดิน เพาะปลูก หวือซื้อขายสิ่งใด ๆ ให้บูชาพระคาถานี้ก่อนทุก ๆ


หรือถ้าจะถามพระคาถานี้เี็นการเสี่ยงตายก์ได้ การถามควรถามครั้ง ละ ๑ อย่าง อย่าถามหลาย ๆ อย่างรวมกัน จะไม่เกิดผล ถ้าถามครั้งละ อย่างะได้ผลดี คือผู้ใดจะคิดทำอะไรดีไม่ดี ก็ให้บูาพระคาถานี้ด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน แล้วหักไม้ว้ดให้ยาวสสมอคืบของตนพอดี และว่าพระ คาถานี้ แล้วจงอธิษฐาน่าสิ่งที่ตนนึกตนคิดอยู่ในเวลานี้ ตนจะทำเป็น ผลสำเร็ดดีงามแล้ว ขอใหห้ไม้วัดยาวออกไปกว่าคืบ ถ้าวะไม่กิดผล ไม่ดีมม่


ฉะนั้นจึึงพิมพ์เเจกในานนนี้เพื่อให้เป็นสาจารณประโยชช์นั่วไปไ ถ้าใคร ทำเห็นผลิิสดารอย่างไภ็ขอให้บอกเล่ากันต่อ ๆ ไปด้วยเพื่อบุญกุศล ใน ครัวเรือนหนึ่งควรเล่าบ่นพระคาฤนี้ให้ใด้ทุกๆ คนในครัวรรือนนั้น แล้ว ผลัดกันใส่บาตร ถ้าหากว่าใส่บาตรไม่ทัน จบเอาไว้แล้วนำอาไปถลาย

# พระเช้าหรื่อเพลก็ได้ หรือจบแล้วฝากคนอื่นใส่แทนก์ได้ แต่ระวังอย่าให้ ขาดหรือเว้นได้จนวันเดียว ลาภที่เกิดแล้วแต่หนหลังจะได้ไม่ถดฉอย ไป 

## ถ้าท่านผู้ใดนำเอาพระคาถหหืือหนังสือื้้ไปไรี่ยไร หรือซื้อขายแลก เปลี่ยน จะทำพระคาถานี้ไม่สำเร็จไม่เกิดผล เพราะท่านเจ้าของไม่พึง ปรารถนาในเชิงนี้ ท่านยินดีให้เป็นธรรมทานจงิง ๆ

ฉะนั้นถ้าผู้ใดต้ตงการอยากได้ก็ขอให้ลออกคัดเอาไปเป็นทาน อย่ได้ คิดผลประโยชน์ตอผู้ที่คัดดออกเป็นอันขาด หรือท่านผู้ใดสนใจต้องการ หนังสือพรรคาถานี้ ให้ขอไปยยัง้าาพเจ้า ยินดีให้ท่านเสมอ ไม่ยอมให้เมื่อ ฝากคนอื่นขอแทน ผู้ใดจะปฏิบัติพระคาถานี้เพื่อความสุขความเจวิญต่อ ไปภายภาคหน้า ตออดบุตร หลาน เหลน ให้วงศ์ตระกูจของท่านแล้ว โปรด ทราบไ้เพื่อความสุขอันยืนยาวนานเขอญ.

## อธิบายเพิ่มเติม

 กี่จบก็ได้ เช่น จะว่า ๓ จบ ๕ จบ ๓ จบ ศ จบ เป็นต้น แต่การว่าต้องว่า เสมอกันไป จะว่าน้อย ๆ มาก ๆ สลับกันไปไมไได้ จะไม่เกิดผลเลย แต่ พยายามว่าจบที่น้อยไปหามากได้เป็นดี ทำให้เห็นผลเป็นรยยะแล้ว จึง ค่อยกระเถิบมากขึ้นเป็นลำดับ


## Kลิกกางปอิบิธั

## 

 ข้าพเจ้าได้รีียนมาจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัด พระนครครีอยุธยา และได้แจกเป็นธรรมทานไปแล้วหลายครั้ง มีท่านที่ รับหนังสือนั้น ส่วนมากสงสัย ในการปฏิบิเพื่อผลเบื้องสูง คือถึงความมั่งคั่ง สมบูรณ์อย่างนายห้างประยงค์ ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ ท่าเตียน พระนคร มีหลายสิบท่านที่เขียนหนังสือมาถามบ้าง มาถามด้วย ตนเองบ้าง เพื่อเปลื้องความสงสัยของท่านที่สงสัย และเพื่อประโยชน์แก่ ท่านที่รับหนังสือรุ่นต่อไป ขอนำเอาปฏิปทาของท่านนายห้างประยงค์มาเล่า ให้ฟัง ตามที่ได้สอบสวนมาจากปากคำของท่านนายห้างเอง เพื่อผลแก่ท่าน ที่ประสงค์ผลอย่างนั้น พร้อมทั้งแนะนำแบบแผนปฏิบัติเพื่อผลอย่างนั้น เพื่อผลในปรโลกด้วยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ข้าพเจ้าได้พบท่านนายห้างที่วัดบางนมโค ได้เรียน ถามถึงแนวปฏิบัติของท่าน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลจากคาถานี้เป็นคนแรก และหาคนที่ได้ผลเสมอเหมือนได้ยาก ถามท่านว่าปฏิบัติอย่างไร จึงได้ ผลอย่างนั้น ท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่า ท่านปฏิบัติเป็นสองแนว คือ
๑. ท่านสวดมนต์เป็นประจำแบบไม่เคยขาดทั้งตอนเช้าและก่อนนอน
๒. ท่านเจริญภาวนาเป็นสมาธิทุกวันคืน คือท่านยืดหลักตามแบบ สมถภาวนาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เนื่องจากท่านได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อ ปานไปอย่างนั้น

ท่านบอกว่า หลวงพ่อแนะนำท่านว่า ถ้าสวดมนต์และใส่บาตรประจำ นั้น เป็นการปฏิบัติอย่างเพลา หรือมีผลเพียงไม่ขัดข้องเมื่อมีความจำเป็น จะเอาความร่ำรวยนั้นยังไม่ได้สมบูรณ์ เพราะการปฏิบัติอย่างนั้นเป็นการ ปฏิบัติที่จิตยังประกอบด้วยนิวรณ์ จิตยังเป็นทาสของอารมณ์อยู่มาก

ฉนนั้นผลที่พึ่งจะได้วับในชาติ้นจึงงมีผลยังไม่ไพบูลย์ และผลในชาติ หน้าก็เป็นผลของทานที่ใส่บตตรแลอาศัยการบริกรรมเล็กน้อย ยังเป็นผล ที่มีกําลังอ่อนมาก เป็น อนิยตผล คือเป็นผลที่มีกำลังต่ำเอาแน่นอนนัก ไมไไ้

ท่านว่หลวงพ่อแนะำท่านว่า หากหวังความไพมูลย์อิง ๆ ควรเจิิญ ตามแบบสมถภาวนา จนสามารถระับนิวรณไได้แล้ว จัดเป็นฌานนน่นแหละ ผลจะไพบูล์์มากจนคิดไม่ถึง เพระจิตที่จะมีสมาธิถึงมานได้ ต้องเป็น จิทที่มีความเคารพในศีล คือระมัดระัังศีลมิให้บกพร่องอยู่เสมอ ประกอบ ด้วยการถวายทาน (ใส่บตตรเป็นนิจ) จัด่าเป็นสังมทานอยู่ทุกวันมิได้ขาด และจิตก็ผ่องใสปราศจากิิวรณ์ที่จะทำให้เศร้หมอง

เมื่อมีศีลลริสุุุธิ์ มีการสร้างทานบารมีเป็นนิจจิได้ขาด จี่ตตต้้งม่นใน สมาธิอย่างนี้แล้วผลที่จะพึงได้น้้ันก็เป็นผลที่กำหนดนับไมได้ หากว่าเมื่อ จิตเป็นสมาธิแล้ว ได้มิโอกสสพิจรณาขันธ์ \& อ่าไม่ที่ยง เป็นทุกข์ เป็น อนัตตา คือมีอันที่จะต้องสลายไปในที่สุด จนจิตเป็นอุเบกขา คือไม่ หวั่นไหวพรั่นพรึงเมื่อจะถึงกาลมรณะแล้วท่านว่าผลที่จะได้เพระะาศัย ความบริสุโธิ์ขอองิต จะมีผลอย่างคาดคิดกำหนดไว้ไมได้เลย

ท่านบอกว่า เมื่อหลวงพ่อท่านว่าทำอย่างนั้นดีท่านก็ทำ เพระะการที่ ทำอย่างนั้นไม่ต้องมีารลงทุนเพิ่มเติมจากเดิมเลย ทั้งนี้ท่านบอกว่าท่าน ใส่บาตรอยู่เล้วตตมปกติ การเจิวญสมาจิท่านว่าท่านไมได้หาเวลาพิเศษไป ถ้ำไปเขา หรือไปเข้าสำนักบ่มว่ปิสสนที่ไหน ท่านยืด้้องพระของท่านป็น ที่สมาทานศีล เจริญสมถะและวิปิสสนา

ท่านว่าเมื่อท่านเลิกจจกการค้าในตอนย์นแล้ว รับบระทานอาหารเสร์จ พักผ่อนเส็นน้อยพอให้อาหารย่อยแล้วท่านก็เข้าน้องพระษูชตามแบบเสร็จ ท่านก็สมาทานศีล เมื่อสมาทานศืลแล้วัก็เริ่มภาวนา คือกำหนดลมหายใจ

เข้าออก ไปพร้อม ๆ กันด้วยว่าคาถาช้า ๆ ตามสบาย ท่านทำเป็นประจำ ไม่เคยขาด

เมื่อตื่นนอนถ้าไม่สายเกินไป ก่อนไปร้านค้าท่านก็เจวิญภาวนาเสีย ครู่หนึ่ง ท่านทำอย่างมื้ประจำ ไม่นานเลยท่านว่าประมาณดือนเศษๆ พอ นั่งเข้าที่ภาวนก็็เกิดมีคควมมสว่างเกิดขึ้น เมื่อนลับตาภาวนานั้น คล้ายมี ใครมาจุดตะเกียงไว้ข้าง ๆ มีแต่แสงแต่ไม่มีดวงโคม ในรยยะแรกก็ส่วงง น้อย ๆ และไม่นาน แต่เมื่อหลายวันย้ากโกักกีีเสสสว่างมาจขื้นและอยู่นนน เข้าทุกวัน อารมณ์ใจก็แแบสนิท มีอารมณ์คงที่ ไม่ไหลไปสู่อารมณณื่อ คงภาวนารื่อยไปลมหายใจดูเหืือนจะน้อยลงไปทุกที แต่ความรู้สึกนั้น


ท่านว่าระยะนี้แหละที่เป็นระยยที่ลางเกิดขึ้นแมลกก ๆ และคาดไม่ถึง การค้าคิดว่าจะมีกำไรน้อยก็ได้มาก ยาที่ทำนัจจำนวนไว้แน่นอน เมื่อเจ้า หน้าที่ขาายครบจำนวน และเงินก์ได้ครบแล้ว แต่ยกลับไม่หมด การค้า ขายรายได้รุดหหน้ไปไนหางดีอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน

ท่านเ่่ให้พ้งถึงเื่งองเิินที่เบิกจากธนาคารว่า เื่่อเบิกจากธนาคารแล้ว ท่านยังไม่ยอมนับ ท่านเอาเข้าเซฟก่อน พอรุ่งเช้ชึึงเอาออกมานับ ท่าน ว่ามีเรื่องอัศครรย์อย่างคาดไม่ถึ่ง เินที่รั่บจากธนาคารีืกละหนึ่งหมื่นนั้น ทุกปึกเถินหนื่นบาททุกปืก บางบืกเกินถึงสามพันบาท เดิมคิดว่าทาง ธนคคารนับมาผิด แต่เมื่อสอบทางธนาคารร์ย็นยันว่านับไม่ผิด เป็นอย่าง นี้ทุกครั้งจนนหนนเป็นปกติ

การค้าก็ไมไได้โดษษณาอย่างเขา แต่การค้าก็กลั่งไหลไม่ขาดสาย จนมี โอกาสทำบุญได้ตามอารมณ์ เมื่อทำบุญหนักเข้าผลได้กัเเพิ่มหนักขึ้น ในที่ สุดตามที่ท่านให้ส้มภภาษณโกับคณะอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ท่านว่าท่าน

ทำบุญเฉพาะเินที่ทำบุญไปแล้วปรรมาณ ๔๐ ล้าน (หากจำไม่ผิด) ได้ ยินว่อย่างนั้น คิดแต่งินที่ทำบุญุเท่านั้นพวกเราก็หน้้มืดเล้ว

ตามที่พูดนี้พูดตามคำบอกเล่าของท่านนายห้้างอง หากท่านที่รับ หนังสือนี้แล้ว ท่านคิดว่าท่านประสงค์ผลอย่างนั้นบ้างแล้ว ก็งทำอย่างนาย ห้างท่าน ผลในโลกนี้ก็จะบันดาลให้ท่านมีผลมีมีานะเป็นเศระจีอย่างท่าน นยยห้าง หากท่านคิดว่าเอแต่พอได้ คือแก้ขัดพอมีกินไม่วาดมือแล้ว ไม่
 แต่า่านจเเห็นสมควรแก่ตนท่านเอง มีหลายท่านที่บอกว่อยากจะปดิบิติ แต่เกรงว่าจะรักษาศีลให้บริสุธิิ์ครบถ้วนตลอดวันไม่ได้ ขอให้ทำอย่างนี้

ขั้นแราขอให้ำกหนดเอาเวลานอนเป็นเวลารักษษาศีล คือเมื่อเสร็จกิจ อย่งอื่นแล้ว กัตั่งใจสมาาทานศีลโดยตั้งใจว่า ตั้งแต่เวานที้ไปจนกว่าจะตื่น เราจะรักษาศีลด้วยชีวิต จะไม่ยอมล่งงศีล ๕ แม้แต่ตัวใดตัวหึึ่งให้ขาด หรือเศร้หมมอง แล้วแผ่เมตตาไปใหทิคทั้งปวง คิดในใจประกาศความเป็น มิตรแก่คน และสัตว์ทุกประเภท แล้วภาวนาพระคาถาไปตามที่จะภาวนา ได้ เก็งเอาดีก่อนหลับ พร้อมด้วยกำหนครู้ลมหายใจเข้าออก เอาสัก ๕ จบแล้ว็์เลิกนอนให้หลับไป ทำย่างนี้เื่อย ๆ ไป

ต่อไปมม่่อั้ตั้ใจรักษษาคีคและแผ่มตตตาก่อนนอนพอเป็นที่สบายใจแล้ว ก็เลื่อนมาเป็นวลทที่มมได้นอนกะเอาเฉลาใดเวลาหนึ่งที่เ็็นวลลว่าง ตั้งเฉา ไว้ว้นละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่ามมาก รักษาศีลให้บริสุทธิ์ และเจวิญุสมาธิไป ด้วย ค่อย ๆ ขยับเลื่อนไปทีละน้อย ๆ อาศัยความค่อย ๆ ทำ ค่อย ๆ ฝैก ชนิดไม่นักโหมอย่างนี้ จิตท่านจะค่อยชินต่อการแผ่เมตตาจนไม้รู้กิกขัด ต่ออารมณ์

การคิดที่จะรั่งษาศีลก็จะเคยชินในที่สุดจะรักษาทั้งวันก็ไม่ผีออไร ลำบากใจ เมื่อศีลเกิดความชินต่อไปจนไม่ต้องระัังแล้ว สมาธิก็จะแนบ

สนิท ใจจนเป็นฌาน คืออารมณ์เยือกเย็น ภาวนาจนมีเวลานาน ๆ ได้ ไม่ รำคาญในเสียงที่สอดแทรกเข้ามารบกวน คงภาวนาได้นาน ๆ ขนาด ๑๐ ถึง ๒๐ นาที โดยจิตไม่ทิ้งอารมณ์ อย่างนี้เรียกว่าได้ฌานสมาบัติต้น ผลที่ ท่านประสงค์ก็จะประสบพบกันถึงตรงนี้

ผลของการเจริญจนถึงฌานอย่างนี้ มีผลในปัจจุบันมากมาย คือ
๑. ลาภจะเกิดมากมายอย่างท่านนายห้างประยงค์
๒. ผลทานเป็นเหตุให้เกิดความรักแก่ผู่ที่ได้รับ และเป็นผลใน การตัดโลภกิเลส
๓. ผลของศีลทำให้เป็นคนน่ารัก และเป็นที่เคารพนับถือ
๔. ฌานทำให้อารมณ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัว มีหน้าและใจแจ่มใสอยู่เสมอ และฌานนี้จะบันดาลให้ได้ทิพจักขุญาณ รู้เห็นภาพที่เป็นทิพย์ เช่น สวรรค์ นรก เป็นต้น สามารถเปลื้องความเคลือบแคลงสงสัยในคำสอน ของพระพุทธเจ้าเสียได้ ตัดความเป็นมิจฉาทิฐิได้อย่างเด็ดขาด และ เป็นกำลังของวิปัสสนาญาณ เป็นเหตุให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ตามที่นักบุญ ทั้งหลายต้องการ

เป็นอันว่า พระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้ ย่อมให้ผลสองประการ คือ
๑. ให้ผลร่ำรวยในโลกนี้ และเป็นที่รักที่เคารพของคนทั่วไป
๒. ให้ผลในชาติต่อไปด้วยอำนาจทาน ทำให้ร่ำรวย ศีลทำให้รูปสวย และอายุยืน ฌานทำให้ได้เกิดในพรหมโลก และเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน จัดว่าเป็นพระคาถาที่ให้ผลเป็นพิเศษที่หาได้ยาก

## อาการและอานิสงส์ของสมาธิ

ไหน ๆ ก็ได้พูดกันมาถึงเรื่องของสมาธิแล้ว ก็จะขอพูดต่อไปเสีย เพื่อ ความเข้าใจโดยย่อ ๆ ของสมาธิ เพราะเมื่อเรียนพระคาถานี้มา ท่านอาจารย์ หลวงพ่อปานสอนในระดับสมาธิ ท่านบอกให้เข้าใจว่า คาถาพระปัจเจก

พุทธเจ้านี้ เป็นความรู้ในคิหิปฏิบัติ ในระดับฌานสมาบัติได้ดี คำว่า คิหิปฏิบัติ แปลว่าการปฏิบัติดีของชาวบ้าน เพราะคาถานี้นอกจากจะให้ ผลเป็นฌานสมาบัติแล้ว ยังให้ผลในความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้อีกด้วย เป็น ผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้า คือชาตินี้เป็นคนรวย ชาติหน้าก็เป็นปัจจัย ใกล้มรรคผล คือ ให้ผลในสุคติมีสวรรค์และพรหมโลกเป็นที่ไป หากท่าน ผู้ใดสนใจเอาสมาบัติที่ได้ไปเป็นกำลังของวิปัสสนาญานด้วยแล้ว ท่านอาจ จะได้รับผลสูงอย่างคาดไม่ถึง

นอกจากผลในสมาธิเป็นสมาบัติ อาจผดุงผลทางลาภให้เกิดกลายเป็น คนร่ำรวยแล้ว สมาธิยังให้ผลในทิพจักขุญานอีกด้วย เป็นการช่วยส่งเสริม ศรัทธาในการสร้างความดีให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ทว่าหนังสือนี้ตั้งใจจะ เขียนแต่เพียงโดยย่อ หากข้อความที่เขียนไว้นี้ย่อเกินไป ท่านเข้าใจไม่ ละเอียดพอแล้ว ท่านประสงค์จะรู้ต่อไปให้ละเอียด ก็ขอให้รอหนังสือคู่มือ สมณะธรรม ซึ่งอาตมาจะพิมพ์ต่อจากเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ได้เขียนข้อความ ปฏิบัติ มีแบบปฏิบัตัตั้งแต่ปฏิสัมภิทาญาณ อภิญญา $๖$ วิชชา ๓ ไว้พอที่ จะเข้าใจได้พอควร

## สมาธิ

คำว่า "สมาธิ" แปลว่า ตั้งใจมั่น คือมีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านจัดไว้เป็น ๓ อย่าง คือ ๑. ขณิกสมาธิ

## ๒. อุปจารสมาธิ ๓. อัปปนาสมาธิ

ขณิกสมาธิ ได้แก่สมาธิเล็กน้อย คือเมื่อขณะที่กำลังภาวนาคาถาอยู่ นั้น อารมณ์สนใจเฉพาะแต่ในคาถาภาวนา ไม่มีอารมณ์โลภหรือรักในเพศ ไม่มีอารมณ์โกรธคั่งแค้น ไม่มีความคิดอย่างอื่นนอกจากบทภาวนา ไม่งว่ง เหงาหาวนอน ไม่เกิดความลังเลสงสัยในผลปฏิบัติ มีจิตสงงจจากอารมณ์ ภายนอกตามที่กล่าวมาแล้ว

แต่ก็ทรงอารมณ์นั้นอยู่ไม่นาน ทรงได้สักประเดี๋ยวเดียว อารมณ์ตาม

ที่กล่าวมาเล้ว็็เข้ามา รบกวน เมื่อรู้ตักั็ตั้ต้ตต้นใหม่ อย่งนี้ท่านเรียกว่า "ขณิกสมาธิ" เป็นสมาธิเล็กๆ น้อย ๆ ไม่มาก ทรงอยู่ได้ไม่นาน

อานิสงส์ในปัจจุบัน ทำให้เป็นคนพอมีความยับยั้งความรู้กิกที่เป็น โทษ พออดใจไว้ได้บ้างในบางขณะส่วนในพระคาถาให้ผล พอมีทาง ได้แก้จนเมื่อึึงคราวจำเป็น เรียกว่า พอตะเกียกตะกายเอาตัวรอดได้ เมื่อถึงคราวจำเป็น ในสัมปรายภพ ท่านว่า สมาธิขนาดนี้ให้เพียงเกิด ในชั้นกามาวจรสองชั้น คือ ชั้นจตตุมหาราช กับชั้นดววดึงส์ ชั้นใดชั้น หนึ่ง

อุปจารสมาธิ เป็นสมาาธี่ใกล้จะเข้าระดับฉาน มีอารมณณั้ตั้นม่นอยู่ได้ นานเกินกว่าสมาธิ่กอน มีลมหายใจค่อยละเอียดลง คือมีอากรหายใจเบา มาก มีความชุ่มชื่นในใจอย่างที่จะกล่าวได้ยาก มีความอิ่มเอินชุ่มชื่น เบิกบาน มีอารมฉ์สมาธิ้ั้อยู่ได้น้นพอสมควร มีการเน็นภาพแปลก ๆ มีแสงสว่างปรากฏ มีอารมณ์ยื่อกเย็น

ข้อที่ควรสนใจถึงระดับนี้กี้คือ อย่ามัวหลงใหลในภาพที่เห็น เมื่อเห็น แล้วปล่อยเลยไป ตั้งไจรักษาอารมณ์สมาธิ้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะรักษษได้ หากไปหลงภาพและแสงสีแล้ว ต่อไปอารมณ์จขะช่น สมาธิจะเธื่อมจะไม่ ถึ่งดี

สมาโิระดับนี้มี้านิสสส์ในปัจจุบัน คือมีจิตอิ่มเอิงเบิกบาน หน้าตาชุ่ม ชื่นตลอดวัน มีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วเย้าได้ดีมาก มีเมตตา ปราณีเกิกขึ้นแก่ใจอย่างคาดไม่ถึง รักศีลมากกว่าการห่งงใยอารมณ์ภาย นอก เกิดลางสักการะขนาดใหญ่เสมอ ๆ ผลงานจเกิดแก่ผู้อิิบัติตยย่าง คาดไม่ถึงมาก่อน เมื่อละอัตภาพแล้วท่านว่าอานิสงส์สมาธีนี้ส่งผลให้เกิด ชั้นยามา

[^0]๑. นึกถึงบทภาวนา คือคาถาอยู่เสมอมิได้ขาด
๒. ใคร่ครวญตรวจสอบว่าคาถาที่ว่านี้ขาดตกบกพร่องหรือไม่ ลม หายใจเข้าออกนั้นก็กำหนดรู้ว่าหายใจเข้าหรือออก สั้นหรือยาวเมื่อหายใจ เข้าออกนั้น
๓. มีความอิ่มเอิบปราโมทย์ ไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญภาวนา
๔. มีความสุขใจสุขกายอย่างประณีต ซึ่งไม่เคยประสบมาก่อนในชีวิต
๔. รักษาอารมณ์ไว้ได้มีเวลานาน ๆ และสามารถตัดกังวลรำคาญจาก เสียงภายนอกเสียได้ คือแม้จะมีเสียงรบกวนเพียงใดก็ไม่มีความสนใจต่อ เสียง ไม่รำคาญในเสียงรบกวนนั้น อย่างนี้ท่านเรียก ปฐมสมาบัติ คือได้ ปฐมฌานนั่นเอง

อารมณ์ฌานขนาดนี้ย่อมมีอานิสงส์ในปัจจุบัน คือมีผลเกิดจาก เจริญภาวนาเป็นลาภใหญ่ และเยือกเย็นไม่มีโทษ ไม่มีความเดือดร้อน ท่านนายห้างประยงค์ตอนที่ท่านเริ่มรวยนั้น ท่านว่าท่านถึงตรงนี้ ท่าน ก็เริ่มรวยนอกจากรวยแล้วยังเป็นบุคคลที่สังคมคนดีปรารถนา เพราะ เป็นฝ่ายประชาสงเคราะห์อยู่เสมอ ความสุขสดชื่นเกิดขึ้นอย่างบอกไม่ ถูก เป็นที่เคารพบูชาของคนทุกชั้น ในปุเรชาติ คือชาติต่อไป ท่านว่า ฌานต้นนี้บันดาลให้ไปเกิดในพรหม ๓ ชั้น คือชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ตาม ระดับฌานที่ได้หยาบละเอียดกว่ากัน

ฌานที่ ๒ อันนี้ถ้าเรียกเป็นสมาธิ ท่านเรียก อัปปนาสมาธิเหมือน กัน แต่มีความละเอียดสุขุมกว่าระดับต้น คือพอถึงฌานที่ ๒ ท่านว่าความ ละเอียดของอารมณ์มากกว่าระดับก่อน จนมีอาการหยุดภาวนาไปเอง ไม่ นึกไม่คิดอารมณ์ที่ภาวนาหรือลมหายใจอีก มีอาการเฉยต่ออารมณ์ที่เคย คิดนึกนั้น มีแต่ความปีติปราโมทย์อิ่มเอิบเข้าแทนที่มีความสุขสงัด เกิดแต่ วิเกก เป็นความสุขทางกาย และใจที่หาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้เลย มีอารมณ์ แนบแน่นกว่าฌานที่หนึ่งมาก

อานิสงส์ในมานนี้ เรื่องลาภเกิดขึ้นแบบนับไม่ได้ คือ ไม่ต้องคิด ว่าจะหา ลาภชอบมาหาเอง คืออยู่เฉย ๆ ก็มีคนแนะนำบอกให้เป็นลาภ ใหญ่เสมอ มีขันติธรรมประเสริมูมาก มีอารมณ์ชุมชื่นน หน้าตาเบิกบาน ตลอดวันคืน มีเมตตาปราณีเป็นที่รักของชนทุกั้น และสมณชีพราหมณ์ ทั่วไป ตายไปแล้ว่านว่าคนที่ได้มานชั้นนนี้ไปเกิดพรหม ต ชั้น คือ ชั้น ที่ ๔, $๕, \supset$ ตามความหยาบละเอียดของมาน

ฌานที่ ๓ มีอาการแตกต่างจากฉานที่ ๒ คือ ตัดความปีติปราโมทย์ เสียได้หมด คงมีแต่ความสุขประถีตตละเอียดอ่อน มีความเยือกเย็นเป็น สุข มีอารมณ์ตั้ัั่นม่ก เพระอารมมณ์ไม่ช่านออกทางกายอย่งมฉานที่ ๒ มีแต่ความสุขประณีต และอารมณ์เป็นหนึ่งแนบแน่นไม่เคลื่อนที่ มีสภาพ คล้ายกับเสาเาปักไว้อย่างมั่นคงนั่นอง

อานิสงส์ปัจจุบัน เรื่องลาภไม่ต้องพูดกัน ดูท่านนายห้างปรรยงค์ ก็แล้วกัน เมื่อก่อนเจิธูคาถานี้ ท่านบอกว่าเดือนใดท่านมีกำไรถึง ธ๐๐ บาท ท่านว่าสองคนผัเเมียท่านดีใจจนนอนไม่หลัง พอถึงตรงนี้ วันนั้น หลวงพ่อปานเรียกไป ให้รับออกเงินสร้างเขื่อนหน้ำวัด ท่านว่าเท่ไไร ผมรับหมดครับ ผมไม่ท้อถอยแล้ว สุดแต่หลวงพ่อจะบัญชามา กี่หมื่น กี่แสนผมไม่อั้น

ท่านว่าท่านยิ่งทำท่านยิ่มีมาก และมีอารมณ์ผ่องใสเยือกเย็น หมด กังวลต่อเรื่องได้เรื่องเลีย ไม่สนใจในรสอาหาร ปฏิบิติการกินแบบจระเข้ คือถื่กินอิ่มเป็นประมาณ เป็นพระที่น่าบูชาของคนทั่วไป ถึงแม้อเเป็น ชาวบ้านก็๋ีอาการคล้ายพระ เมื่อละอัตภาพแล้ว้ท่านว่า ฉานชั้นนี้ส่งผลให้ ไปเกิดเป็นพรหม ต ชั้น คือ ชั้นที่ ๗, ๘, ๙ ตามความหยาบและ ละเอียดของอารมณ์มาน

[^1]ประณีตเสียได้ มีอารมณ์เป็นหนึ่งและความวางเฉย แยกกายกับจิตออก จากกันอย่างเด็ดขาด คือไม่รับรู้เวทนาทางกายเลย เรื่องปวดเมื่อยไม่ยอม รับรู้ อาการที่ถึงฌานนี้ที่จะกำหนดรู้ง่ายก็คือ ลมหายใจไม่มี เมื่อปรากฎ ว่าลมหายใจไม่ปรากฎ และมีอารมณ์เฉยต่อเวทนาใด ๆ แล้ว จงรู้เถิดว่า ตอนนี้ท่านชักจะเป็นคนเต็มโลก คือครบโลกียฌานแล้ว เรื่องนรกสวรรค์ หรือถ้าอยากรู้ปเสียเดี๋ยวเดียว ด้วยอำนาจมโนมยิทธิและนอกจากนั้น ยัง มีญาณเป็นเครื่องรู้ เช่น ทิพจักขุญาณ รู้อดีตรู้อนาคต รู้นรกสวรรค์ รู้ การเกิดของสัตว์ รู้ผลกรรมของสัตว์ รูสุขทุกข์ในใจของสัตว์ ระลึกชาติ ได้ด้วยอำนาจของฌาน ๔ นี้

หากประสงค์มรรคผลนิพพาน ก็เอาฌานและญาณเป็นพี่เลี้ยงช่วยวิจัย ตามสายของวิปัสสนา ก็จะมีญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงได้ชัดเจนแจ่ม ใส จัดเป็นอานิสงส์ในปัจจุบันที่แสวงหาได้ยากอย่างยิ่ง เรื่องลาภนั้นไม่ ต้องคำนึง เพราะจะท่วมล้นความต้องการ เมื่อละสังขารท่านว่าด้วยอำนาจ ฌานที่ ๔ จะบันดาลให้ไปเกิดในพรหมชั้นที่ ๑๐ และ ๑๑ เป็นยอดของ ฌานโลกีย์ฝ่ายรูปฌาน

เป็นอันว่า การปฏิบิติคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า อันเป็นวิสัยที่จะ ช่วยชาวบ้านให้มั่งคั่งสมบูรณ์ในโภคทรัพย์นี้ หากท่านนักปฏิบิติมี ความปรารถนเเพื่อความดีสูงสุดแล้ว และปฏิบิติตามแนวสมถภาวนา ก็ จะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ขอยุติคำอิิบายในการปฏิบัติพระคาถา พระปัจเจกพุทธเจ้าไว้เทียงงเท่านี้


[^2]
## คาถาว̄ระกะโย

## 










เมื่อพูดถึ่งเรื่งงจนก็ทำให้นึกถึ่ง คาถวิิระะโย คาถาบทนี้มี่ความ สำคัญมาก พวกเรทุุคนควรจะทำให้ได้เป็นพื้นฐนไไ้่ก่อน คาถนน้้น้า ทำขึ้นน้อยๆ ถ้าเงินมั่นขาดมือมันจะชดใชชกันนทัน ถ้าหากทำขึ้นเต็มอัตรา เงินจะเหลือใช้ แต้ต้องทำ เป็นสมาธินะ การทำสมาธินี้ไม่ต้องนั่งก็ได้ ถ้า ว่างตอนไหนก็นึกว่ามันเรื่อยไป ขายของอยู่ ำงานอยู่ พอว่างนิดก็ว่าไป เดินไปนึกขึ้นได้ก็ก่าไป คาถาวิระทะโยนี้ ถ้ำใครมีความจำเป็นมากจริง ๆ ถ้าทำถึ่งอุปจารสมาธิ ตอนนี้งินไม่ขาดตัวแน ถ้ามีความจำเป็นมากจริง ๆ มักจะหาได้ทัน ถ้าเข้าถึงปฐมณานตอนนี้ละจังตัวไม่ใช่พอใช้นะ เหลือใช้ เลย แต่ต้องทำได้ตั้แแต่ปฐมมฉนจึ้นไปนะ

คาฤานี้มี่คนใช้ได้ผลมาเยอะแล้ว คนที่ใช้ได้ผลคนแรกสุดก็นายห้าง ขายยาตรใบโพธิ์ ที่ว่าเป็นคนแรกเพระะอะไร เพราตอนนั้นหลวงพ่อบาน ท่านไปเรียนมาจากครูผึ้ง ซึ่งอยู้จังนวัดนครครีธรรมราช เรียนมาแล้วก็์ี นายห้างขายยาตรใบโพธิ์สนใจ จึงขอเรียนจากหลวงพ่อบาน และำได้ ผลเป็นครั้แรก
 บาท ใครเขาจะแต่งานไปบอกแก แกให้หนึ่งร้อย งานโกนจุก หนึ่งร้อย บวชพระ หนึ่งร้อย แกมีคติแบบนี้ ใครไปบอกบุญแก แกขอทำบุญดด้วย ร้อยบาท อย่าลื่มนะว่าสมัยนั้นเงินครึ่งสตตงค์ หนึ่งสตงงค์มีค่ามาก เงิน ร้อยบาทสมัยนั้นมันมากกว่าเงินดืือนของร้อยตรีอันดับหนึ่ง ถ้าใครมี เงินว้อยบาทละก็เริ่มรวยแล้ว แต่แกทำบุญครั้งละร้อยบาท ก็เเป็นที่น่า แปลกใจเหมือนกัน

หลวงพ่อบาน ท่านไปพบเข้า คุยกันรู้รื่อง แต่ว่าท่านพบของท่าน อย่าไร็ไ็ม่มรบนะ วันนั้นหลวงพ่อปานท่านจำวัดอยู่ ฉันนั่ง้างนอก ตอน เย็นมีคนใสสเสื้อรชชปยแตน นุ่ผ้าม่วง สวมถุงเท้า ใส่วงงเท้าเบบชั้นดีเลย ถือไม้เท้าเลี่ยมทอง เดินเ้้ามาหาหลวงพ่อปาน

มาถึงก็ถามว่า "หลวงพ่อปานอยู่ไหม"
ไอ้เรก็บอกว่า "อยู่ แต่ว่ากำลังจำวัด"
แกก็บอกว่า "ถี จำวัดอย่างไร ก็สั่งให้ฉันมาพบ ไปตามฉันมาที่นี้"
แล้วักัน หลวงพ่อปานท่านนอนอยู่กับเรา หาว่าท่านไปตามมาได้ เรา ก็แปลกใจ แต่ก็บอกให้แกรออยู่ข้างนอกก่อน จะเข้ไปดูให้ พอเข้ไป ก็เห็นหลงงพ่อท่านเตรียมตัวจะออกมาแล้ว เลยถามท่าน
"หลวงพ่อครับ เขาบอกว่าหลวงพ่อไปตามเขามาหรือ?"
หลวงพ่อบานบอก "ยื่อ แกไม้ต้องูู้หรอก"
เอออีีแล้ว ท่านบอกแกไม้ต้องรู้หรอก เป็นความลับ เออ...เปลกดี
พอออกมาเจอกันแล้ว ท่านก็คุยถึึงรื่องประวัติ คุยไปคุยมา ครูผึ้ง ก็บอกว่า
"คาถาบทนี้เป็นของพระธุดงค์ พระธุดงค์ทำนบอกว่าคาถบทนี้เป็น คาถาของพระััจเจกพุทธเจ้า ท่านมาปักกลออยู่หลังบ้าน ๗ วัน ฉันก็เอา ของไปถวายท่านทั้ง ๗ วัน"

ตามปกติครูผึ้งท่านรักษาศีลอยู่แเล้ว ก่อนที่พระธุดงค์คะไป ท่านได้ ให้คาถาบทนี้ และบอกว่า

ตอนเช้าทุกวันควรใส่บาตรทุกวัน ก่อนจะใส่บตรก์ให้ว่วคคาฤานี้ ๑ จบ แล้วิิธีใส่บตรมีอยู่ ๒อย่าง ถ้ไม่มีพระจะมา ให้ใช้ข้าวสารตัก แทนก็ได้ แต่ว่เดี๋ยวนน้้เราใช้สตางค์ไส่บาตรเทนก็ได้ (หมายถึงบาตร วิระทะโย) เงินนั้นให้ใชชชเป็นค่าอาหารมากน้อยตามกำลัง ไม่จำเป็นต้องไป รอพระมา ถ้าเห็นว่ามันมากพอสมควรก็เอาไปถวายพระ บอกท่านว่าเป็น ค่อาหาร แล้วท่านจะนำไปใชช่เป็นค่อาหาร หรือออาไปใช้ก่อสร้างก็เป็น เรื่องของท่าน แต่เรมีเจตนาเป็นค่อาหารรก็แล้วกัน เท่านั้นก็พอ

แล้วท่านก็บอกอีกว่า ก่อนปลูกผัก ปลูกต้นไม้ หว่านข้าว ตำข้ว ก็ว่า คาถาบทนี้นึึ่งจบตามวิธีการของท่าน เวลาจะษูชาพระกลงงคืนให้ว่า ๓ จบ หรือ ๔ จบ หรือ ๓ จบ หรือ ๔ จบก์ได้ นอกจากนั้นก็ควรจะเจิิญ เป็นสมาิิ แต่บูชาพระกับว่าตอนใส่บาตรท่านบอกว่าีีสภาพเป็นเบี้ยต่อไส้ หมายความว่า ถ้าจะหมดตัวจวิง ๆ ก็จะหได้ทัน

ฉันเคยโดนมาบ่อย ๆ ในระยะต้น ๆ โดนองจึึงรู้ แต่พออวนตัวก็ จะมีมาทุกครั้งไป ถ้าภาวนาให้จิตเป็นฌานจะมีผลมาก แล้วท่านก็เล่าควมม เป็นมาให้ฟัง

หลวงพ่อปานท่านถามว่ "เดิมที่เดียวท่านมีฐฉนะเป็นอย่างไร"
ครูผึ้งบอกว่า "ผมอันดับหนึ่งครับ"
พอท่านพูดอย่งนั้น เราหูผึ่งเลย คิดว่าท่านเ็็นมหเศรษจีี ท่านบอกว่า "อันดับหนึ่งนน่ไม่ใช่เศรงฐี ฉันจนอันดับหนึ่งต่างหาก" คิดผิดดนัด ท่านบอกอีกว่า "กางเกงไม่ขาดมมไม่เคยนุ่งกับเขาลยย มันหไมมได้ดวิิง ๆ ครับ กางเกงที่ดีีีุสดมันมีอยู่ตัวดียว เก็บไว้ใช้เวลา ไปทำบุญที่วัด กลับมาก็ต้ตรืีบเก็บ นอกจากนั้นกลีบมันแย่งกันข้้น้้เลย รอยขาดแย่งกันโผล่"

ท่านเล่าให้ฟังอีกเยอะ สนุก ความจริงอายุของท่านตั้ง สซ ปีแล้ว

แต่ร่างกายยังแข็งแรงดีมาก ต่อมาเมื่อได้คาถาบทนี้มาแล้ว ด้วยความ จนบีบบังคับ ท่านก็เริ่มทำสมาธิ ตอนเริ่มทำสมาธิ พอจิตเริ่มเข้าถึง อุปจารสมาธิ ซึ่งจะสังเกตได้ตามนี้

ถ้าสภาพเดิมมันมืดอยู่ พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิก็จะมีสภาพเกิดแสง สว่างขึ้นบ้าง หรือไม่อย่างนั้นก็จะปรากฏแสงสีขึ้น เห็นเป็นภาพหรือภาพ อะไรก็ตามแวบ ๆ อันนี้แหละคืออุปจารสมาธิ

นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา เงินมันเริ่มขังตัว การหากินคล่องขึ้น บาง ทีถ้าต้องการอะไรที่มันเกินวิสัยที่จะหาได้ แต่ว่ามันอยากได้ เพียงไม่กี่วัน หรอก อย่างดีก็ ๓-๔ วัน จะต้องมีสตางค์พอหาซื้อของอย่างนั้นได้ และ ต่อมาเมื่อทำเป็นฌาน เงินก็เริ่มมากขึ้น

ท่านเล่าว่า มีวิธีปฏิบัติเพื่อเจริญสมาธิอีกอย่างหนึ่ง แต่ว่าห้ามพูดนะถ้า รู้ว่าเงินเกิน เวลาที่เราจะบูชาพระด้วยคาถาบทนี้กี่จบ เวลาที่จะเก็บสตางค์ ให้ถือสตางค์ไว้ แล้วยื่นลงไปในที่สำหรับเก็บ มือมันกำสตางค์อยู่แล้ว ว่า คาถาบทนั้นจบ ว่าเสร็จแล้วปล่อยมือออก เป็นอันว่าใช้ได้

ทีนี้เวลาที่จะนำสตางค์ที่ใช้ ท่านให้หยิบสตางค์อันนั้น แต่ว่าห้ามนับ เงิน แล้วว่าคาถาตามจำนวนที่เราบูชาพระ ดึงเอาเงินนั้นออกมา ถ้าเกิน กว่าจำนวนที่เราต้องการ เวลาที่เราจะเก็บ เราก็ว่าคาถาแบบนี้เหมือนกัน ถ้าทำแบบนี้ท่านบอกว่าเงินจะขาดที่นั้นไม่ได้เลย

ถ้าบางครั้งปริมาณเงินที่เราเก็บไว้ สมมุติว่าเป็นเงิน ๑, 000 บาท มัน เป็นปึก เราดึงมาทั้งปึก (๑,००० บาท) แต่ปรากฏว่าเงินมันมีอีก ห้ามนำ ไปพูดกับคนอื่น ถ้าพูดเงินจะหด ท่านห้ามอวด

อันนี้นายห้างประยงค์เคยไปเล่าให้งังเหมือนกัน ท่านทำได้ผลตาม นี้ ท่านบอกว่าท่านเบิกเงินมาจากธนาคารเดือนละหมื่น แต่รายนี้รับรอง

กลับถึงง้านยังไม่ได้ไช้เช้งิน ต้องนำเข้าตู้เซฟก่อน ว่าคาถาบทนึ้ตามแบบ เช้าตื่นขื้นมาก็ว่าตตมเบบอีก เงินทุกิิกจะต้องเกินเสมอ เกินทุกปึก หนึ่ง ร้อยบ้าง สองร้อยบ้าง เกินอยู่ตลอดเฉลา ลองคิคดูชิ่ว่มีเนาคารที่ไหน บ้างเขานับเงินกิิน ท่านยื่นยันว่ไม่มีมีนาคารไหนเเานับเงินกิินหรอก

แต่ทว่าตามปกติถีาท่านทำแบบนี้จะต้องมีเงินเกิน นายห้างปประยคค์ คนนี้กำทำเป็นมานหหืือนกัน เลยถามนายห้างประยงค์วําท่านทำอย่างไร ท่านบอกว่าหลังจากที่ได้คาถบบนนี้จากหลวงพ่อปานชึ่งตอนนั้นท่านพิ่งกลับ มาจากนครศรี่ฉรมราช หลวงพ่ออานไปแวะที่วัดสระกศ คณะที่ ๑๐ ก็มี คนนำอหารไปถวายท่าน เฉลาท่านจันข้าวท่านก็เล่คควมเป็นมาของคาถา บทนี้ให้ำง คนทุกคนฟังแล้วไม่มีใครสนใจ มีแต่นยยห้ำงระยงค์คนเดียว ซึ่งตอนหลังมีความสนใจ พอหลวงพ่อบานท่านว่าคาถาบทนี้ไปแกก็จดตาม

เมื่อฉันเส็จ ให้พรเส็จ ญูติโยมทั้งหลายก็กากลับ แต่นยยประยงค์ สนใจคนเดียว ท่านก็เลยบอกว่า "เออ ดีเล้ว ไอ้ลูกคนหัวปี"

คำว่า ลูกหัวปี ก็หมายความว่า คาถาบทนี้มีคนสนใจเป็นคนแราเละ ก็คนเดียว ท่านบอกว่าให้ออไไลองทำ แล้วท่านก็บอกรยะะเอียดในการ ทำให้ทัง แล้วักสั่ง่ว่า "ถ้าาอ์งทำสองบีไม่มีผีล หลวงพ่ออะไม่สอนใครเลย"

ตอนนั้นท่านให้นายห้างปรรยงค์ทดลองทำก่อน ที่ไหนได้ ผลปรากฐ ว่าพอครบ ๒ ปี นายห้างปรรยงค์กไไปที่วัด ไปเล่าให้สังบอกว่า
"เมื่อก่อนนื้ควับ ก่อนที่มมจะได้คาถบบนี้ไป ถ้าาเดือนไหนห้างผมขาย ของได้กำไรึงงสองร้อยบาท (สองร้อยบททเป็นกำไรสุทธินะ) เดือนนั้นสงง คนผัวเมียนอนไม่หลับ ดีใจ"

ก็เลยถามท่านว่า "เวาานี้ล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง"
ท่านบอกว่า "แหม...หมื่นนึงยังเฉย ๆ เลยครับ"
ต่อมาหลวงพ่อปานท่านก์ให้นายห้างประยงค์ออกสตางค์สร้างวัด

เขาสะพานนาค นายห้างประยงค์ถามว่า "จะเอาเงินเท่าไรจึงจะพอครับ" ท่านบอก "ทำไปเรื่อย ๆ มีเงินเป็นทุนสำรองไว้ประมาณ ๒ หมื่น บาท"

หลวงพ่อปานสั่งว่า "ถ้าเอ็งจะเอาเงินไหนไปเป็นทุนสำรอง เอ็งเอาเงิน นั้นมาให้พ่อก่อนนะ"

แล้วนายห้างประยงค์ก็เอาเงินมาให้หลวงพ่อปาน แทนที่หลวงพ่อปาน จะเอาไว้ ท่านก็เอาเงินจำนวนนี้มาเสกด้วยคาถาวิระทะโยอีก ๗ คืน และ ท่านก็สั่งให้เอาเงินนั้นกลับไป

ท่านสั่งว่า "ถ้าเวลาที่พ่อสั่งก็เอามาให้ เอ็งเอาเงินกองนี้นะ ห้ามเอา กองอื่น"

เวลาที่ท่านสั่งให้เอาเงินมา เขาก็เอาเงินกองนั้นแหละมาให้ หยิบเข้า หยิบออกอยู่อย่างนั้น จนกระทั่งสร้างวัดเขาสะพานนาคเสร็จเงินยังเหลือ ๒ หมื่น

แหม...คนแบบนี้ชวยจัด ที่ว่าซวยเพราะอะไรรู้ไหม ก็ซวยตรงที่ไม่รู้จัก คำว่าจนไงล่ะ เงินหมดไม่เป็น

ต่อมาเราก็ย่องไปถามท่านว่า "มันเป็นอย่างไร"
นายห้างประยงค์บอกว่า "หลวงพ่อปานท่านสั่งไว้ว่า ก่อนจะหยิบก็ต้อง ว่าคาถาบทนี้เท่านั้นจบ เวลาเก็บก็ต้องว่าจำนวนเท่ากัน"

ท่านทำตามหลวงพ่อปานสั่งหมด ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ท่านจะต้องทำ เป็นสมาธิก่อน แล้วถึงใส่บาตร ก่อนไปก็สวดมนต์ด้วยคาถาบทนี้ ยาม ว่างตอนนั่งรถไปทำงานท่านก็ว่าคาถาบทนี้ไป เมื่อจิตมันว่างมันก็เป็นฌาน พอตอนเย็นกลับบ้านอาบน้ำเสร็จรับประทานอาหารเสร็จ ทำสมาธิพักหนึ่ง ก่อน และก่อนจะนอนถ้าไม่ปวดเมื่อยท่านก็นั่งทำสมาธิ ถ้าปวดเมื่อยก็นอน ว่าจนหลับไป

นายห้างประยงค์บอกว่า ตั้งแต่จิตเริ่มเข้าถึงอุปจารสมาธิจะเห็นพระ พุทธเจ้าบ้าง พระสงฆ์บ้าง นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเงินค้างเรื่อยเลย

ก็มีวาระแรกที่เงินค้างมากเกินไป สองคนผัวเมียเกือบทะเลาะกัน ต่างคน ต่างหาว่าเอาเงินไปุุกไว้

เมียบอกว่า "ทำไมคุณแอาเงิหมาไว้เล้วไม่บอกฉัน"
นายห้างประยงค์บอก "ฉันไม่เคยเก็บเงิน เจอเป็นคนเก็บ เซอเป็น คนอามาไว้แล้วทำไมถึถูงมม่จำ"

ไลไปปไล่มา นึกถึงงผลของคาถบบทนี้ได้ คิดว่าน่ากลัวจะเป็นผลของ การทำคาถบบนี้แน่ ๆ เพราะหลวงพ่อปานท่านสั่งว่า ถ้าผลเกิดขึ้นมา แล้วอย่าโรยวาย ต่างคนต่งหนึกขึ้นมาได้ก้กเเยยเงียบ จำว้นะ ทุกคนที่ได้ คาถบบน้ไปไแ้้ว ควรท่องคาถาน้้ใหชชิน แล้วก็ทำสมาธิเหมือนๆ กับที่ เราทำนี่แหละผลมันเท่ากัน ผลกี่เราจะพึงได้รับก็คือ จิตเป็นสมาธิ และ ก็สตางค์จะัังตัว คือไม่ขาดมือ

ก่อนที่อยู่วัดท่าซุงนะ ฉันอยู่าระต๊อบ เงินร้อยก็หายาก สำหวับเงิน ทำบุญ คาถาวิระะะโย ก็ทำเรื่อย ๆ ไป ต่อมาท่านก็มาหา ก็บอกว่าคาถา บทนี้นะที่เขาทำพระวัดพนัญเชิงองค์เรก มีเจ้าอาวสองค์เรกท่านไปนั่ง กรรมฐาน และเสกด้วยคาถบบนี้สสมมี ท่านให้ตูตตัอย่างวัดพนัญเชิงงิิน ขาดไหม ฉันก็ำมามาเรื่อย

มาอีกปีหนึ่ง กำลังบวงสรวง ท่านบอกว่า "คาถาบทนี้ เป็นคาถางิน แสนนะ" ก์ใช้คาถบทนั้น มาประมาณครึ่งปี คนมาทอดกจินิ้้าปไไได้เงิน เป็นแสน นี่เห็นชัดนะ

แล้วต่อมา อีกปีหนึ่ง ท่านบอกว่า... "คาถาบานี้เป็นคาถาเงินล้านนะ" ...ให้ว่าต่อเนื่องกันไปแล้วไปลง "คาถวิระทะโย" ต่อมาก็ๆริง ๆ เพราะ ปี ๒๓ ก็ใช้งินล้าน เป็นเดือน ึึ่งไอ้อย่างนี้เราก็คิดไม่ออก ต้องค่อย ๆ ใจเย็น ๆ

เฉลาว่าไป อย่าไปว่าหวังเอาลาภ คือต้องภาวนาด้วยนะ ถ้าทางที่ดี เวลาภาวนากรรมฐาน พอจิตสบายน่ะต่อเลย เพราะเลลากรรมฐานนี่จิต เป็นฌานใช้ไหม เอาอย่างนี้ดีกว่า เฉาาฝึกมโนมยิทธิออกไปให้ได้นั้น

ออกไปเดี๋ยวเดียวก็ได้ออกไปได้ นี่จิตเป็นฌาน ๔ เข้าเขตพระนิพพานได้ จิตสะอาดถึงที่สุด กลับลงมาด้วยคาถาบทนี้เลย มากน้อยก็ช่างให้หลับไป เลย คือถ้าจิตสะอาดมาก ผลก็เกิดเร็ว

ก็สงสัยเหมือนกันนะ เมื่อปี ๒๖ ท่านบอกว่าปี ๒๓ มีอะไรบ้างก็ ตุน ๆ ไว้บ้างนะ ๒๙ จะเครียดมาก การค้าของใคร ถ้าทรงตัวได้ก็ถือว่า ดีไว้ก่อน อันนี้ท่านบอกว่า "ถ้าลูกเราจะจนก็จนไม่เท่าเขา" ถ้าพูดถึงผล ฉันก็นั่งดู่รื่อย ๆ มาว่า เอ๊ะ! เงินแสนมันจะมีมาอย่างไร ภายในปีนั้น ปรากฏว่าสมัยนั้นวัดต่าง ๆ เขายังไม่ถึงหมื่นเลย แล้วต่อมาคาถาเงินล้าน ก็ต้องว่าต่อ เพราะต่อไปข้างหน้าต้องใช้เงิน

พระพุทธเจ้าบอกนี่ ต้องเชื่อ ต้องใจเย็น ๆ ไม่ใช้ไปเร่งรัด ถ้าไปว่า แล้วคิดว่าเราต้องรวยนี่เสร็จ พัง ต้องว่าด้วยจิตเคารพ นานหลายปี ท่าน ไม่ยอมเปิดกับใคร ก่อนจะเข้าถึงดี มันต้องเครียด ไอ้ปี ๒๘ ความจริง มันน่าจะดี แต่ไป ๆ มา ๆ ก็มีจุดสะดุด จุดสะดุดนี่เป็นชะตาของชาติ แต่ ยังไง ๆ ก็ต้องไปเจอะจุดรวยแน่ ถ้าพวกนี้รวยนะ วัดท่าซุงไม่เป็นไร คือ ว่าหนี้นี่นะ...อย่าคิดว่ามันโจ๊ะกันได้ เมื่อปี ๓๐ นะ มันเกิน ค่าใช้จ่ายเดือน ละ ๒ ล้านเศษ อันนี้ต้องคิด เดือนนี้ก็๓กเกือบ ๓ ล้าน คือ ๒ ล้าน ๙ แสนเศษ

ตอนนี้ ท่านให้ฉันเขียนโครงการที่จะทำให้เสร็จ ในปี ๓๐ โครงการ ของท่านจริง ๆ มีมาก ท่านย่าก็เคยบอก ท่านบอกว่า "ท่านไม่บอกคุณ ตรง ๆ หรอก ท่านรู้ใจคุณ ถ้าบอกโครงการทั้งหมด คุณไม่ทำแน่" พระพุทธเจ้าก็รู้คอนะ ไป ๆ มา ๆ ท่านให้นั่งเขียน ตามนี้นะ ๑๒ รายการ ให้เสร็จ ภายในปี ๓๐ เลย คิดว่า เงินที่ต้องใช้เป็นล้าน ๆ รายการ มากนะลูก ถ้าหากจะถามว่า ๑๐ ล้านพอไหม ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ครึ่ง หลังที่ท่านสั่งทำหรอก

วันนั้นก็จึ้นไปที่กระต๊อบฉัน ไปถึงกระต๊อบ ก็ปรากฏ่า สมเด็จองค์ ปัจจุบัน ท่านประทับอยู่ที่นั่น และท่านพระเจ้าแม่ให้นามว่า "มัทรี" หรือ "พิมพา" ไปที่อเมริกา

ท่านบอก "ฉันแม่คุณเหมือนกัน ฉันเคยเป็นแม่คุณ" ถามว่าชื่ออะไร "ชื่อมัทรี" แล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ก็ยังคุมอยู่ ก็ไปกราบเรียนถาม ท่านว่า คำสั่งที่สั่งให้ทำมันเกินวิสัย แค่อาคาร ๓๐๐ ห้องจาก พ.ศ. นี้ไป จนถึง $๓ 0$ มันก็เสร็จยากเหลือเกิน และอีกหลายรายการมันก็ใหญัทั้งนั้น ท่านแม่มัทรีก็บอกว่า
"เอาอย่างนี้ชิลูก ขออำนาจพระพุทธานุภาพ" ก็เลยหันไปกราบพระ พุทธเจ้า ท่านบอกว่า "ได้ ฉันต้องช่วยเธอ"

แล้วต่อมา เดินเล่นในบริเวณกระต๊อบของฉันเล็ก ๆ มันมีถนน หนทางใช้ไหม ก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมา สมเด็จองค์ปฐมก็เสด็จมาเดินด้วย ท่านบอกว่า
"สภาพของพระนิพพาน มันเป็นอย่างนี้นะ คนที่ถึงพระนิพพานแล้ว กิจอื่นที่ทำไม่มี มันเป็นอย่างนี้นะ เวลานี้เราเดินกลางบริเวณ พวกเราทั้ง หมดลองนั่งดูซิ มันจะมีอะไรไหม"

ที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลย พอนั่งปุ๊บไอ้เตียงตั่งมันเสือกมาได้อย่างไรก็ไม่ รู้ เลยคุยไปคุยมา ท่านก็เลยบอกว่า "งานที่ฉันสั่งต้องเสร็จทัน ๓๐"

ท่านย่ากับแม่ศรีก็ขึ้นไป ท่านย่าบอกว่า อำนาจพุทธานุภาพก็มีแล้ว สังฆานุภาพก็มีแล้ว พรหมานุภาพกับ เทวานุภาพก็ช่วยแล้ว แต่ว่าถ้าบรรดา ลูกหลานมันยากจน และ ปี ๒๘ มันจะเครียด ขอพรพระพุทธเจ้าขอคาถา สักบท (ที่ท่านให้ฉันไว้นี่) ขอให้ลูก ๆ หลาน ๆ ใช้เถอะ ให้อนุมัติ"

ความจริงคาถาเฉพาะนี่จะให้ใครไม่ได้เลย ท่านก็เลยบอกว่า "ถ้าอย่าง นั้นไปพิมพ์แจก และก็ให้มันทำด้วยความเคารพ" ฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่

เคารพจันจะมีผล จำให้ดีนะ จึงขอให้ทุกคนถ้าได้ร้บคาถานี้ ให้ตั้งใจ ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้า

ต่อนี้ไปก็อานคาถาที่งงค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน และให้ทุกคนตั้งใจนึกถึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คิคว่าคาฤทั้งง หมดฉี้ จงปรากกอยู่ในจิตของเรา ลาภผลต่าง ๆ ให้ปรากณแก่เรา ตามที่ พระองค์กรงต้องการนะ นึกกลืงง่านนะ

สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ
นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป
บทแรก "พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ" ...อนนี้ตัด อุปสรรค ที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่า มีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอม ให้ลูกแจจน พูด่าย ๆ ก็แล้ววกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงยื้นยันบอกว่าให้หมด

บทที่สอง "พรหมา จะ มหเเววา อภิลาภา ภะวันตุ เม" ...คาถา บทนี้เ็็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม "มหาปุญโญ มหาลโภ ภะวันตุ เม" ..บทนี้เป็นคาถา ปลุกพระวัดพนัญเชิง

บทที่สี่ "มิเตพาหุหะติ" เป็นคาฤาเงินล้าน
บทที่ห้า "พุทระมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม" ...เ็็นคฤถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

บทที่หก "สัมปติจฉามิ" บทนี้เป็นบทเร่งรดดบทสุดท้าย
บทที่เจ็ด "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤๆ ๆ" ...พระปัจจจจพุทธเจ้ามาบอก หลวงพ่อ เมื่อ พ.ย. ๓๓ เป็นภาษาโบราณแม่เทียบกับภาษไไทยอ่านได้ อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลอิ่งใหญ่มาก ทั้งหมดนี้ต้องสวดป็นบท เดียวกัน ทูชาเรื่อย ๆ ไป การบูชา ถ้าบูชาเฉย ๆ มันป็นเปี้ยต่อไส้

อย่าลืมนะ เวลาสวดมนต์ แล้วให้สวดคาถานี้ ศ จบเท่าเดิมนะ และ เวลาภาวนานอนภาวนาก็ได้ ว่าเรื่อย ๆ ไปจนกระทั่งหลับไปเลย ตื่นขึ้น มาต่อจากกรรมฐาน นอนก็ได้ ใจสบาย ๆ นะ บางที่เผลอ ๆ ฉันก็ต้องว่า ของฉันเรื่อย ๆ ไป

คาถาเงินล้านนี่ มาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิต ท่านบอกว่า งานข้างหน้าจะ หนักมาก หลังจากนี้เป็นต้นไป เงินจะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์ อย่า ลืมนะ...เวลาว่าง ๆ นั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดใจ อยู่อย่างนั้น ให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จ เพราะคาถาที่ พระพุทธเจ้าบอกทุกบทก่อนจะทำ ต้องนึกถึงท่าน ถือว่าเป็น พุทธานุสสติ กรรมฐาน

## 66

# ควานาริรคาถาเุแาะั่   เปไนทำถ้วยควาแIคารพ" 

## 99

จากหนังสือ สมบัติพ่อให้


หลวงแ่อบาน (แsะครูวิหารก̄ควานุการ)

## 

ของ ท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน)<br>วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครครีอยุธยา

## คำปรารภ ของนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร

เนื่องด้วยข้าาเจ้าเป็นศิษย์ของท่านพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อ ปาน) วัดบางนมโค ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท่านได้มีพระคุณได้อบรมสั่งสอนและให้โอวาทความดีต่าง ๆ แก่ข้าพเจ้า ตลอดมา

เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตในท่านที่มีพระคุณนี้ เห็นว่าท่านสนใจใน พระคาถาของพระปัจเจกโพธิ์มากกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งหมด อาทิเช่น ท่านจะมี การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใด ๆ ท่านต้องทำพระคาถานี้ออกแจกแก่ บรรดาท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันกระทำการกุศลนั้น ทั้งบรรดาท่านที่เคย นับถือ และบรรดาศิษยานุศิษย์ทั่วกันทุก ๆ คน หรือท่านมีกิจจะไปพัก ณ ที่ใด ท่านจะต้องนำพระคาถานี้ติดตัวท่านไปแจกด้วยเสมอทุก ๆ ครั้ง หรือท่านจะเดินเข้าออกภายในกุฏิของท่านเอง ท่านจะต้องยกมือขึ้นทำ การสักการะบูชากับกองพระคาถานี้ ในขณะที่ท่านผ่านไปมาทุกเมื่อ หรือ ท่านจะอยู่ ณ สถานที่ใด ย่อมต้องกล่าวอ้างถึงคุณงามความดีแห่ง พระคาถานี้เสมอ
(หากดวงจิตของท่านประยงค์ ตั้งตรงจิตร จะสถิตผ่องใสอยู่ ณ ที่ ใดก็ตาม ขอให้รับรู้ และโมทนาว่า ลูกหลานที่มีความศรัทธาในพระเดช พระคุณหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี้ท และศรัทธาพระคาถานี้ กราบขอ อนุญาตพิมพ์คำปรารภของท่าน เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน - ผู้จัดทำ)

และแนะนำให้ผู้ที่มานั่งฟังอยู่ ณ ที่นั้นให้ไปกระทำตาม พว้อมทั้ง กล่ววยกตัวอย่างที่ท่านได้แนะนำไปแล้วได้ผลดีอย่างไร ถึงกับได้นำของ ตัวอย่างมาให้ดูด้วยเช่น ต้นกล้วยที่มีผู้ลลูกแล้ว ต้นสูงใหญ่ผิดกว่าต้น ธรรมดา ๓เท่า มีผลใหญ่ผิดกว่ากล้วยตรรมดา มีลูกมากกว่า ๘๐๐ ลูก ต่อหนึ่งเคืือ ตกปลีเล้วยังเหลือบลีใหญ่อีกมากนัก ผู้ที่เห็นกับตาตนอง แล้วกล่าวอนุโมกนทุุกคน ว่าแปลกประหลาดมาก ต้นกล้วยที่กล่าวนี้ท่าน ได้หำมาตั้งให้คนจำนวนมากหลายดูอยู่ที่ลานวัดของท่าน เพื่ออะได้ชมเป็น ขวัฉฒตทุกคน และยังมีอีกมากรยยที่หทนนได้ใล่าให้พังมีผลดีดั้งนั้น แต่หลือ วิสัยที่อะนำมาให้ดูได้ทุก ๆ อย่าง เ็็นแต่เล่าให้ฟังพอเเ็นส็งเขปเท่านั้น จึงได้เห็น่าท่านสนใจในพระคาถนนี้มากที่สุด

และยังมีจีอที่จะบรรยายถึงความสนใจในพระคาถนนี้ของทท่านอี่กมาก มาย เหลือที่จะนำมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายทราบโดยละเอียดได้ สรุป ความว่าท่านเป็นผู้สนใจในพระคาถานี้มากที่สุด เพราะ่านเล็งเห็นว่า พระคาถานื้จะยังผล คือคุณงามความดีใใหบังเกิดแก่บรรดาพวกเรทท่านทั้ง หลาย และถึึงรว้อมด้วยความสุขกาย สุขใจ ระบับสสียซึ่งกรรมและเวร ทั้งปวง จะนำคนเลวทรามต่าช้าให้ประพฤติดี ผู้ที่ทำความดีอยู่แล้วให้ดี ยิ่ง $ๆ$ ขึ้นไป กำจัดเสีชื่งคนพาลสันดานหยาบ ให้ำลับตัวกระทำแต่ความ ดี ขจัดเสียซึ่งคนพาลกเรดื่ดน้ำเมาอันผิดศีลฉรรม ปัดเป่าเลียซึ่งการเบียด เมียนชึ่งกันและกัน ยังผลคนที่ยากอนให้เ็นคนมีอันจะกินขื้น คนที่มั่ง มีอยู่้้างแล้ว ให้งอกเงยยิ่งจิ้นอีก โปรดหมู่เไไนยสัตว์ทั้งมวลให้ผ้นน้วง วัฐสสสาร ตลอดจนโปรดพระสงฆ์สามเณรให้ได้ด้วบอาหารบิณฑบาตอัน บริบูรณ์ ช่วยเกื้อกูลกรยยาจกเข็ดใจให้ได้ร้บความสุขโดยทั่วหน้า

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ ข้าพเจ้าผู้เป็นคิษย์ของท่าน จึงปรารถนนแต่ ในใจว่า ถ้าแม้ท่านจับสูญมรณภาพแล้ว พระคาถที่ท่านรั่ยิ่ง และสนใจ มากจะมิดับสูญุตมท่านไปหรือ? ข้าพเจ้าคิดจะยังพรรคาถาน้้ให้ย่่งยืน

ต่อไปชั่วฟ้าดินสลายเพื่ออะได้ โปรดกุลบุตร กุลธิดาชั้นหลัง ๆ ที่ เกิดมาไม่ทันได้เห็นท่านจะได้มี โอกาสยืดถือไว้สักการะบูชาและ ปฏิบิติสืบต่อไป ให้สมดังท่านผู้ เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ารักและ นับถือยิ่ง และให้สมเจตนาของ ท่านทุกประการ ข้าพเจ้าจึ่งได้ขอ อนุฎาตต่อท่าน ในขดะเมื่อท่าน ยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ได้อนุฉาตให้ ข้าพเจ้าพิมพพ์สำหับไไ้แจกทั่ว ๆ ไปในโอกาสอันควร ทั้งนี้ข้าพเจ้ามี ความเจตนไว้หลายสถานคือ

๑. เพื่อิิให้พรคคาถานี้สูเธิ้นไป
๒. เพื่อจะสมนาคุณของท่านในการสร้างแล้ออุิิศส่วนกุคลถึงท่าน
๓. เพื่อช่วยกุลบุตร กุลิิดา ชั้นหลัง ๆ ต่อไปให้สมดังเจตนาของ ท่าน
๔. เพื่อขจัดคนเลวทรามต่ำช้าให้กลับเป็นคนดี
๕. เพื่ออนุเคระห์พรระสงส์สมมเฉร ในด้านอาหารบิณฑทาตสืบเนื่อง จากท่านต่อไป

พระคาถาของพระับจจกโพธิ์นี้ ท่านพรรครูริหารกิจจจนุุกร (หลวง ไู่ปานา วัดบางนมโค ตำบล้านแผน อำงภอเสนา จังนวัดพระนครรรีอยุธยา ได้เรียนจกกท่านครูผึ้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒๒ เวานั้น่นท่านครูผึ้งอายุได้ ซศ ปี ท่านเรียนมาแล้ว ได้ปฏิบัติเห็นผลมากมาย ถึงคนอื่นๆ ๆี่ท่านได้ให้ เรียนต่อ นําไปปฏิบิติตามก็ได้บังเกิดผลมาแล้วมากหลาย

๔๑

ผู้ปฏิบิิตาตมููตต้องพระคาถานี้ จะต้องเป็นผู้ที่ใส่บาตรแก่พระสงม์ อยู่เสมอเป็นนิจ แม้แต่หนึ่งองค์ขึ้ไไปทุก ๆ วันมิได้ขาด รักษาศีล หมั้นสวดมนต์ และสวดพระคาถานี้ เวลาเช้าตื่นนอน ให้ว่าพระคาถานี้ ๓-๕ั-๗ึ๙ จบ เมื่ออะใส่บาตรให้ระลึกถึ่ง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังมคุณ พระปัจจจกโพธิ์ ท่านครูฝึ้ง ท่านพระครูิหารกิจจานุการ (หลวงปู่ปาน) วันบางนมโค เป็นที่สุดก่อน แล้วจืงจบข้าาที่จะใส่บาตร (บทจบทานมี่ยู่ในหนังสืออี้แล้ว) แล้ว่าพรคคาถาพระปัจจจกโพธิ์ อีก
 ธรรมคุณ พระสังมคุณ พระปัจจจกโพธิ์ ท่านครู้้ำ ท่านพรคครูวิารกิจจจา นุการ (หลวงปู่ปาน) วัดบางนมโค เป็นที่สุด

ขอให้จงมาโปรดข้าพเจ้าด้วย (หมายถึ้งู้ที่กำลังกระยำอยู่) เสร็วเล้ว จัดหาน้ำที่สะอาดมากรวดน้ำเพื่อแผ่ส่วนกุศลผลบุญที่ได้กระทำไป อุทิศ แก่งู่ยู่ตตยยยย บิดา มูรดา ญาติตี่ี่ว่วลับไปแล้วด้วย ตลอดจนถึสูู้ที่ที พรผคุณทั้งหลาย อีกทั้งเจ้ากรรม นายเวร ขอจงได้รับส่วนกุศลโดยถ้วน ทั่วกัน เมื่อกรวดน้ำสร็วแแล้ว นำไปเจวิญ (เท) ควรเป็นที่สะอาดเหมาะสม และใช้ใบไม้วงดด้วย แล้วให้ปรรถนาตามความประสงค์ เฉลาค่ำสวมมนต์



ถ้าปไิบิติได้ด้งนี้เป็นนิจแล้ว จะมีความสุข ความเจิญ มีลาภยศ สรเสริญ เผราะท่านพระครูวิหาริจิจจานุการ (หลงงปู่ปาน) วัดบางนมโค จะโปรดบุคคลทั้งหลายทั่วไปที่ยากจน เพื่อให้พ้นทุกข์ำกความอดอยาก แต่ท่านห้ามประพจติความชั่ว ต้องรักษาศีลอย่งน้อย ๒ข ข้อ คือศีล ข้อ ๒

อทินนาทาน เว้นจากการลักทรัพย์ หรือหยิบฉวยสิ่งของที่เจ้จของเขา ไม่อนุฎาต กับศีลข้อ ๔

สุราเมรยมัชชปมา เว้นจากการเสพสุรเมาทุดชนิด กับห้มมในทาง

มิจฉาชีพทุกชนิด และการพนันต่าง ๆ ด้วย
ผู้ใดปฏิบัติดังนี้แล้วจะเห็นคุณภายใน $\operatorname{s}$ เดือน ถ้าปฏิบินินาน ๆ หลาย ปี จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้น ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ผู้ปฏิบัติจง กระทำใจให้ผ่องแผ้ว ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระปัจเจกโพธิ์ ให้เที่ยง แท้ (อย่าให้ระแวงหรือสงสัย) ให้สังเกตดูให้ละเอียดดังนี้

คือให้ตวงข้าวสารที่เคยรับประทาน เดือนหนึ่งหมดเปลืองเท่าไร ปฏิบัติพระคาถานี้แล้ว เดือนหนึ่งจะเหลือข้าวสารเท่าไร ปฏิบัติต่อไปทุก เดือน ข้าวสารจะหมดเปลืองน้อยลงเท่าไร ข้าวที่หุงเหลือไว้จะไม่บูด ผู้ที่ ตกข้าวเปลือกจะขนข้าวเข้ายุ้ง ตวงถังแรกว่าพระคาถานี้ $๓-๔-๗-๙ ~ จ บ ~$ ตวงถังสุดท้ายให้ว่าพระคาถาอีกเช่นกัน แล้วจดไว้ว่าได้เท่าไร ครั้นเวลา ขนออกจากยุ้งให้กระทำอย่างเวลาขนเข้า คือตวงถังแรกว่าพระคาถา และ ตวงถังสุดท้ายให้ว่าพระคาถา แล้วสังเกตดูว่า ข้าวเปลือกจะงอกออกไป เท่าไร ก็คงจะรู้คุณของพระคาถานี้ได้ ผู้ที่ทำนา เมื่อหว่านข้าวกำแรกว่า พระคาถา กำสุดท้ายว่าพระคาถา ข้าวจะงอกงาม แมลงหรือสัตว์ที่เป็น ภัยอันตรายแก่ต้นข้าวจะไม่มารบกวนเลย

ไม่ว่าจะรับราชการ ทำสวน ทำไร่ ค้าขายใด ๆ ก็ตาม ให้บูชาพระ คาถานี้เสียย่อนทุก $๓-๕-๗-๙ ~ จ บ ~ ใ น ค ร ั ้ ง แ ร ก ~ แ ล ะ ท ุ ก ~ ๆ ~ ๓-ฮ-๗-๙ ~$ จบ ในครั้งสุดท้ายหรือจะถามพระคาถานี้เป็นการเสี่ยงทายก็ได้ ให้บูชา พระคาถานี้ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน แล้วหักไม้มัดให้ยาวเสมอคืบของตน พอดี ว่าพระคาถานี้ อธิงฐานถามว่าสิ่งซึ่งตนนึกคิดอยู่นี้ จะเป็นผลสำเร็จ ดีแล้ว ขอให้ไม้ที่วัดไว้ยาวเกินคืบออกไป ถ้าไม่มีผลสำเร็จ ก็ขอให้ไม้นั้น สั้นเข้ามา ได้มีผู้ปฏิบัติเป็นผลมาแล้วมากมาย

ใครปฏิบัติแล้วเห็นผลพิสดารอย่างไร ก็ขอให้บอกเล่ากันต่อไปเพื่อ บุญกุศล ควรจะท่องบ่นกับทุกคนในครัวเรือนผลัดกันใส่บาตร หากใส่

# บาตรไม่ทัน จบอาไว้นําไปถวายพระเช้าหรือเพลก็ได้ แต่ระวังอย่าให้ขาด หรือเล้นวันได้จนวันดดียว ลางที่เกิดแล้วจะได้ไม่ถดถอยไป 

ถ้าใครนำพระคาถานี้ หรือหนังสือนี้ไปเรี่ยไร หรือ ซื้อขาย แลก เปลี่ยน จะปฏิบิบิพระคาถนนี้ไม่ได้ผล เพราะ่านเจ้าของไม่พืงงรรารถนา ในการกระทำเช่นนี้ ท่านยินดีใให้ป็นทานอย่างแท้วริง ผู้ใดจะปฏิบิิิิระ คาถานี้ เพื่อควมสสุขควมมเจริญต่อไปภายหน้า ตลอดจนลูกหลานแหลน ในวงศ์ตระกูจของท่านแล้ว โปรดทรบบไ้เพื่อความุุขอันยืนยาวนนน เทอญ



## 

พระคาถาพระปัจจกโฟธิโปรดสัตร์น้้ หลวงพ่อปาน (พรคครูวิาร กิจจานุกรร) วัดบางนมโค อำาภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รียน มาจากครู้ึ้้ จังหวัดนครครีธรรมราช

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒๒ หลวงพ่อปาน พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปทุก ภาคของปรรเทคไไย ทิศเหนื้ได้ไปถึ์งเชียงตุงของพม่า ทิศตะวันออกไป สุดภาคอีสาน และได้ขออนุญาตข้ามเขตไปในอินโดจีนของฝรั่งเศส ถึง ประเทศญวน ทิศใต้ด้ไไปถถงงีีนังของอังกฤษ

## พบท่านครูผึ้ง

เมื่อไปถึงนครศรีธรรมราช ในย์นว้นที่ได้ไปถิงงนั่นอง ขณพที่หลวง พ่อปานเข้าห้องจำวัดพักผ่อน โดยมีพระภิกษุุุุจัฏฐกกับทายกคอยเผ้า อยู่หน้าน้้องพักนั้น ประมาณแวลา ๑๗1.00 น. ได้มีที่านผู้มีอายุท่านหนึ่ง รูปร่งเหรียว ท่าทางสส่า ผิขขวว นุ่งผ้าม่าสสี้ำงิิน สวมเสื้อนอกราชปยแตน กระดุมห้าเม็ดถุงเท้าขาว รองเท้าคักุูสุี่า สวมหมวกสักหลาด อือไม้เท้า เลี่ยมทอง ได้มาหาพระอุัปฐักก ถามว่า "หลวงพ่อตื่นแล้วหวือยัง?"

ก็พอดีได้ยิยินีียงหลวงพ่อพูดออกมาจากห้องว่า "ไม่หลับหรอก แหม นอนคอยอยู่ คิดว่าิิดนัดเสียแล้ว"

แล้วหลวงพ่อก็เดินออกมาจกกห้องพัก เมื่อนั่งงงแล้ว ผู้เม่าผู้มาหา พูดว่า "ผมไม่ผิดนัดหรอกครับ เห็นว่าท่านเพิ่งมาถึงงใหม่ ๆ กำลังเหนื่อย และมีคนมาคอยต้อนรับกันมาก ก็เลยรอเวลไว้ก่อน ตอนแย็นนี้คิดว่ว่าง จึงเลือกเฉลามา"

ขณะที่ทำนทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้น สร้างความสสสัยให้แเก่คณะที่ได้ ไปด้อยกันปป็นอันมาก เพราะไม่คยเห็นว่าทั้งสองพบกันที่ไหนเลย ทำไม จึงพูดกันถึงเรื่องนัดหมาย ขณะที่คณะเกิดสสสัยนั่นอง

หลวงพ่อได้พูดว่า "พวกเราสงสัยหรือ? ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไป โยมผู้เฒ่าผู้นี้ได้ทางใน ฉันพบกับโยมตั้งแต่เดินทางมาถึงจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ และได้นัดหมายกันไว้ว่าจะมาพบกันที่นี่ ต่อไปนี้พวกเราจะพ้นความ ยากจนแล้ว เพราะโยมผู้นี้มีของดี" แล้วหลวงพ่อก็พูดกับผู้เฒ่านั้นว่า โยม มีของดี ก็เอาของดีออกมาอวดพวกนี้หน่อยซิ หรือมีอะไรขัดข้อง?

## ท่านครูผึ้งเล่าประวัติพระคาถา

ท่านผู้เฒ่าได้บอกว่า ท่านชื่อผึ้ง อายุ ศศ ปี (มองดูแล้วคนในคณะที่ ไปกับหลวงพ่อ อายุ ๕๐ เศษ เหมือนจะแก่เท่า ๆ กับท่าน) เมื่ออายุท่าน ได้ประมาณ ๔๐ ปี ได้มีพระธุดงค์เดินธุดงค์มารูปเดียว ท่านเห็นพระรูป นั้นแล้วรู้สึกเลื่อมใสมาก จึงได้นิมนต์ให้พักอยู่เพื่อบำเพ็ญกุศล ๕ วัน ได้ ปฏิบัติท่านอย่างดีเท่าที่จะทำได้ ได้เรียนกรรมฐานจากท่าน ท่านได้สอน ให้เป็นอย่างดี เมื่อจะกลับท่านพูดว่า
"โยมฉันจะลากลับ ต่อไปจะไม่ได้มีโอกาสผ่านมาอีก หากโยมอยาก พบอาตมา ก็ขอให้จุดธูปอาราธนาพระ แล้วอาตมาจะมาพบทางใน"

แล้วท่านได้มอบพระคาถา พระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์ บทนี้ให้ พร้อม ทั้งอธิบายวิธีปฏิบัติ ท่านว่าทำเพียงเท่านี้พอเลี้ยงตัวรอด เงินทองของใช้ ไม่ขาดมือ ถ้าปฏิบัติเป็นกรรมฐานทำให้ถึงฌานแล้วจะร่ำรวยเป็นเศรษฐี โยมเอาพระคาถาบทนี้ภาวนาเป็นกรรมฐานเถิดนะ ไม่เกิน ๒ ปี โยมจะรวย ใหญ่ เงินทองจะหลั่งไหลมาเอง พระคาถาบทนี้ของพระปัจเจกพุทธเจ้า ตระกูลอาตมาได้เรียนสืบต่อกันมาทุกคน ไม่มีใครจน อย่างจนก็มีพอเลี้ยง ตัวรอด

## ให้หลวงพ่อปานเรียนพระคาถา

เมื่อพูดจบได้มอบพระคาถาให้หลวงพ่อเรียน แล้วบอกว่า ได้โปรด อย่าปิดบังพระคาถาบทนี้เลย ขอได้กรุณาแจกเป็นธรรมทานด้วย แล้ว หลวงพ่อก็หลับตาเข้าสมาธิ ท่านครูผึ้งก็หลับตาเข้าสมาธิ ต่างคนต่างหลับ

ตาประมาณ ๕ นาที ก็ลืมตาขึ้นพร้อมกัน ต่างคนต่างยิ้ม เสียงท่านครูผึ้ง พูดว่า "ผมดีใจด้วย ที่ต่อไปเบื้องหน้าท่านจะได้ศิษย์คู่ใจ" หลวงพ่อ ก็หัวเราะ

## ตอบคำถามหลวงพ่อ

หลวงพ่อถามว่า "ท่านอาจารย์ ทำนานนักไหมจึงจะรู้ผล" อาจารย์ ตอบว่า "ไม่นานครับ ประมาณเดือนแรกผ่านไปเริ่มรู้ผล ผลระยะแรกให้ ผลในทางกินก่อน เช่นข้าวหุงตามธรรมดา คนกินในบ้านก็กินเท่าเดิม เพิ่ม การใส่บาตร แต่ข้าวเหลือ ผมเคยได้ว่าคนหุงทำไมหุงมากนัก เขาบอกว่า หุงเท่าเดิม ผมจึงสั่งให้ลด จนเหลือครึ่งจำนวนพอดี"

## เงินเริ่มเพิ่ม

เมื่ออาหารเริ่มลดความหมดเปลือง รายได้ก็เพิ่มขึ้นในระยะ ๑ ปี ผ่าน ไปเรื่องการเงินเริ่มไหวตัว เงินในที่เก็บเริ่มเกินบัญชี เงินจากการค้ารับมา นับว่าพอดี พอรุ่งขึ้นมาตรวจเงินมากกว่าจำนวนทุกที ดีขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่า จะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด เดี๋ยวนี้ผมทำอะไรไม่ไหว แต่ผมก็มีราย ได้ทุกวัน ใครไปใครมา ขากลับคนนี้ให้บ้าง คนนั้นให้บ้าง คิดเฉลี่ยผมมี รายได้ว้นละประมาณเกือบร้อยบาท พระคาถาบทนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับ

## ทำเป็นกรรมฐาน

หลวงพ่อได้ถามว่า ท่านอาจารย์ทำอย่างไร อาจารย์ตอบว่า ผมทำ เป็นกรรมฐานเลยครับ ทำจนสว่าง หลับตาลงแล้วเกิดความสว่างขึ้น ได้ เห็นพระพุทธรูปบ้าง พระสงฆ์บ้าง มีอยู่องค์หนึ่งครับจีวรสวยมาก ไม่เหมือน จีวรพระธรรมดา แล้วเริ่มเห็นเงิน คราวแรก ๆ เป็นเงินจำนวนน้อย ๆ ต่อมา ก็เห็นจำนวนมากตามลำดับ จนถึงกองใหญ่เหลือที่จะนับ ตอนนี้เองครับ เงินทองไหลมากันใหญ่ ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็ดีไปหมด คนอื่นเขา ทำขาดทุน ผมลองไปทำบ้างก็มีกำไรดีเสียด้วย

## ของเพิ่ม

มีเรื่องแปลกอีกครับ นอกจากเงินเพิ่มแล้วของก็เพิ่มอีกด้วย ข้าวของ ที่มีอยู่หรือหามาใหม่ มีบัญชีจด ไว้ครบถ้วน ครั้นไปตรวจคราวใดของเกิน บัญชีทุกที

## เคล็ดลับ

หลวงพ่อถาม่า มีเฉล็ดลับอะไรบ้างในการนำของเข้า - ออก และ การเก็บเงินใช้เงิน

อาารย์ตอบว่า มีดรับ แหม ผมเกือบลืมบอก ดีเล้วควับ ถามดีมาก เรื่องนำข้าวของไม่ว่าเป็นอะไร จะเป็นของกิน ของใช้ ของขายก็ดี ผมทำ น้ำมนต์ด้วยพระคาถบบทนี้ไ้้ เมื่อนำจ้าวของเข้าบ้าน ผมเอาใบพลู $๓$ ใบ จุ่มน้ำมนต์พรมของนั้น $๓$ หน พรม ๑ หน ว่าพระคาถาหนึ่งจบ

## นำเงินเข้าเก็บและนำออกใช้

เมื่อนำเงินเข้าเก็บ และำเงินออกใช้ ให้ว่าพระคาถานี้เท่ากับจำนวน ที่สวดบูาพาพระ เช่เ ปกติสวด ๗ จบ เมื่อนำงิินเข้าเก็บก็ว่าพรรคาถานี้ $๗$ จบ เมื่อนำอกใใช้ก๋วา ๗ จบ แต่อย่านับเงินก่อน ให้จับเิินแล้วว่า พระคาถาครบจำนวนเงิน จึงนำเงินออกมานับนอกที่เก็บ

## อานิสงส์พระคาถา

พระคาฤานี้ นอกจากจะให้ผลในรื่งงความเป็นอยู่อย่างมีความสุข สบาย เงินทองเหลือใช้สอย ของที่ต้องการปริมาณก็เพิ่มปริมาฉขึ้้น ของ ที่ต้องการน้ำหนักก็เเพิ่มน้ำหนัก ของกินของใช้กีไม่เปลือง เมื่อมมได้ภาวนา เรื่อยไปขวไได้สมาาิิสูง เลยเห็นหตุการณ์ของโลกอื่น ผมหมดสงสัยเรื่อง โลกอื่นแล้วคครับ
 พูดว่าได้ทาในนั่นเอง

## หลวงพ่อได้ศิษย์คนแรก

เมื่ไได้ใดินทางจากนครศรี๋รรมราชไปแล้วเป็นวลาอีก ๑ เดือน คณะชุดนั้นก็เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ หลวงพ่อได้พ้กที่คณะ ๔ วัด สรเกศ พอรุ่งุ้ันมมีิคิษย์์ากันนอาอาหารไปถลายขณะฉันอาหาร หลวงพ่อ ได้พูดกับท่าน้จ้าคณะ $\sigma$ ชื่อเดิ่นว่า ผมไปปักษ์ใด้มาได้พระคาถดดีมา บทหนึ่ง ว่าแล้วท่านก็พูดถึงพระคาถา ตามที่ท่านครูผึ้ได้บอก

เป็นที่น่าแปลกอยู่อย่างหึึ่ง คนที่ไปนั่งอยู่ที่นั่นด้อยกันเืือบร้อยคน ไม่มีใครสนใจ ต่างคนต่างฟังกันเฉย มีแแต่นยยประยงค์ ตั้งตรจิตร เพียง คนเดียวเท่านั้นที่ควักสมุดพาจิ้นมาจดพระคาฤาทันที่ เมื่อเสร็จัจัตกิจแล้ว ต่างคนต่างกลับ นอกจากนายปรยยงค์ รอพอว่างคนก์เเ้้ไไปกราบหลวง พ่อขอเรียนพระคาถา หลวงพ่อกัวเระชอบใจ แล้วว่า เออ อ้ายลูกหัวปี เอาเอะพ่อให้อีก ๒ ปีลูกเอ๋ย เอ็งจรรวยใหญู่ ไปทำให้เป็นกรรมฐาน เลยนะลูกนะ

แล้วต่อมาประมาณ ๒ ปีเศศษ นายประยงค์ได้ลล่าให้หลวงพ่อเล็กฟัง มีอกการเหมือนท่านครูผื้งทุกประการ ท่านเล่าว่าเมื่อก่อนทำพระคาถนี้้ ผมยากจน ขายของก็ยาก เดือนไหนมีกําไรถึง ๒๐0.00 บาท เดือนนั้น สองผัวเมียนอนไม่หลับ ดีใจที่มีกำไรมาก เดี่ยวนี้สบายแล้วครับ หลวง พ่ออะเอาเท่าไรผมถายทั้งนั้นขอให้บอกมาเฉอะ หลวงพ่อออกปากผมไม่ หนักใจเลย หลวงพ่อเรียกเอาเิิน ดูเหมือนมมยิ่งได้มากจึ้นแปลกครับ นี่เป็นถ้อยคำของนายประยงค์ คิษย์คนแรกในการเรียนพระคาถา พระปัจเจกโพธิโโปรดสัตว์ของหลวงพ่อบาน ซึ่งเรียนมาจากห่านพรคครูึ้้ง ดังกล่าว

## อภินิหารพระคาถา และเงินงอก

นายประยงค์เล่ เรื่องอาหารวับประทานไม่เปลือง เหมือนเมื่อท่านครูู ผึ้งเล่า ยังเล่าต่อไปอีกว่า เรื่องยาไทยที่ห้างก็็เปลก เมื่อทำยาเสร็วแเล้ว

ก็ได้ลงบัญชูไว้ครบ ครั้นมื่อายยไปครบตามจำนวน เงินก็ได้ตามจำนวน บัญชี แต่ยานั้นยังเหลืออีก ในตอนแรกผมคิดววาเจ้านน้ำทั่นไมมม้วน ต่อ มาผมตรวจอง ก็เเป็นอย่างนั้นสมอ

นยยห้างเล่าต่อว่า ปกติขายยาได้เงิมาเล้ว นำเข้าธนาคารทุกวัน เมื่อ เบิกเงินเพื่อใช้ายา ผมยัไไม่ยอมนับเงินนั้น และไม่ใช้ในวันนั้น ผมเอา เข้าที่เธ็บก่อนหนึ่งคืนตตมวิธี พอรุ่จขึ้นกัเเอออกตามวิธี ตามที่ได้ส้งงเกต และจำไ้้ งินหนึ่งหมื่นมื่อเก็บแล้วหนึ่งคืนน เมื่อเอาออกมานับ ในวันรุรุวขึ้น จะได้เกินกว่าหนึ่งพันเสมอ นี่กี่เป็นอภินิหารอีกอย่งหนนึ่ง ยังเป็นเมตตา
 ชนิดไม้ต้องอั้นเลย

นายประยค์บอกว่า ผมสู้คุณย่าผมไมไได้ ท่านป็นผู้กาวนาพระคาถา
 เดิน นั่ง นอน ท่านไม่ยอมให้ว่างเลยครับ ผลที่ได้หรือครับ เซฟที่อยู่หน้าที่ บูขา ๓ เชฟ เป็นเชฟเปล่าทั้สลิ้น วันหนึ่งท่านเรียกพวกเรไปหา ท่านให้ ไขเซฟดู ปรากฏ่าเต็มไปด้วยธนบัตรใบละว้อย เมื่อถามท่าน ท่านเล่าให้ ฟังว่า เงินมาเอง มาด้วยอำนาจพระคคถานี้

เราถมท่านว่ารู้ได้อย่งไร ท่านบอกว่า เมื่อคืนนี้ย่ากำลังภาวนาพระ คาถานื้อยู่ เกิดอารมณณ์สบาย เคลิ้มไปอย่าไมรู้ตัวสักครู่ พอรู้สึาตัวเป็น แสงสว่างุ่งเป็นลำเข้าไปในเซฟ มีเสียงบอกว่า "งินมา เิินข้าเซฟ ทำใจ ให้สบายไว้" ย่าเลยทำใจให้สบาย คุมสมาิิไว้ครู่หนึ่ง ต่อไปแสงนั้นก็ หายไป ย่าก็เลยหลับไปเท่านี้แหละลูก พระคถาถี้นี้ท่านดีจริง ๆ อย่าทิ้ง นะลูก พวกเอ็งเอาเงินไปจะทำอะไรก็ำเถิด แต่อย่าลืมทำบุญด้วยนน ทำมากเท่าไริิ่งดี


## ประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบิติตามคำแนะนำ ของหลวงพ่อฤาษีฯ

ผู้ถม : "หลวงพ่อครับ ผมก็คิดดรื่องการรื่องงานแป็นประจำใลยครับ ทีนื้อยากถาม่ากรรมฐานบทไหนที่ทำให้ค้าขายดีครับ...?"

หลวงพ่อ : "อ๋อ...ก็บทค้าขายราคาภูกชิ เขขายหหนึ่งบาท เรขายห้า สิบสตางค์ รับรงงพรืบเดียวหมด บทนี้ดื้มาก เพราะเมตตบบารี้งล่ะ"

ผู้ถม : "โอ้โฮ...ตรงเปิ๊ยบเลยหลวงพ่อ..."
หลวงพ่อ: "ยังมีอีกนะ ถ้าบทที่สองดีกว่านี้อีก จาคานุสสติ แจก ดะเลย"

ผู้ถาม : (หัวเราะ "โอ...บทนี้น่ากลัวจนแย่เลย"
หลวงพ่อ : "ไอ้เรื่งคค้าขายดีีมีคาถาตกอยู่บทหนึ่ง"
ผู้ถม : "เดี๋ยวผมขอจดก่อนครับ"
หลวงพ่อ : "ไม่ต้องจดหรอก คาถามหาโต๊ะ มหาโต๊ะนี่สมัยนั้นบวช ด้วยกัน มีโยมคนหนึ่งแแกหาบข้วแแกงมาขาย หาบไปตั้งแต่เฉ้ากลับมาบ่าย มันก็ไม่หมด วันหนึ่งมหาโต๊ะยืนล้างหน้อยยู่ที่หน้ำต่างแกก็บอก ทท่านมหา มีคาถาอะไรดี ๆ ทำน้ำมนต์ไห้ทีเถอะจะได้ขายหมดเร็ว ๆา

มหาโต็ะแกไม่ใช่นักคาถาอาคมกะเขานี่ ก็นึกไม่ออก แต่ออ้นี่น่าจะดี ว่ะ 'อนัตตา แกนึกในใจนะ แกไม่ได้บอก แกก็เอาน้ำล้าลหน้าพรม ๆ ยายนั่นแกก็กลับไป พอสาย ๆ แกก็กลับ ปรากมว่หมด" ผู้ถา : "อะไรหมดครับ..?"
หลวงพ่อ : "ของหมด ข้าวแกงหมด แต่หม้อยังอยู่ หบบยังอยู่ และ คนหาบก็ยัออยู่ แหม...นี่ต้องให้้้อิบายละเอียดเลยนะ"

ผู้ถม : (หัวเระะ) "คือสงสัยครับ"
หลวงพ่อ : "ก็เป็นอันว่าวันต่อมาโยมคนนั้นแกก็มาหาเรื่อย ๆ แกก็ สังเกตมหโต๊ะ ในที่สุดมหาโต๊ตต้องทำน้ำมนต์ด้วยคาถกบทน้้อาไว้วี่ทูชา แกก็ไปขายหมดทุกวัน ก็แปลกเหมือนกัน เพราจิตตรง ใช่ไหม...อนัตตา

นี่เขาแปลว่าสลายตัวไงล่ะ"
ผู้ถาม : "ลูกหลานเอาไปใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อ...?"
หลวงพ่อ : "ปู่ย่าตายายก็ใช้ได้"
ผู้ถาม : (หัวเราะ) "แล้ว คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ใช้ได้ไหมครับ...?"
หลวงพ่อ : "ความจริงคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าของเขาก็ดี เขาขาย ของแล้วก็พรมตั้งแต่ตอนเช้า ถ้าตั้งร้านก็พรมหน้าร้านตั้งแต่เช้าตรู่ ตอน ล้างหน้านั่นแหละ ทำตอนนั้น เอาน้ำล้างเสกด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า เสกแล้วพอล้างหน้าเสร็จก็พรม ตอนพรมก็ว่าไปด้วยนะ"

ผู้ถาม : "บางคนก็บอกว่า ถ้าว่าคาถา มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมฯ ก็จะมีลาภมาก...?"

หลวงพ่อ : "มหาปุญโญ เป็นคาถาเสกพระวัดพนัญเชิง เจ้าอาวาสวัด นั้นรูปร่างผอมดำ นั่งเสกด้วยคาถาบทนี้ ๓ ปี ฉะนั้นวัดนั้นจึงมีลาภมาก แล้วต่อมาสมเด็จหรือใครก็ไม่ทราบ ถามว่าเสกด้วยคาถาอะไร ท่านบอกว่า เสกด้วยคาถา มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เมฯ แล้วท่านก็บอกให้ ต่อด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า

มีอยู่รายหนึ่ง ชื่อนายแจ่ม เปาเล้ง บ้านอยู่อำเภอดำเนินสะดวก แก เป็นคนจน ทำสวนอยู่ที่บางช้าง ปลูกพริกขายเป็นอาชีพ เพราะอาศัยความ จนของแก จึงได้เป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่ตั้ง ๒ หมื่น (นี่พูดถึงเงินในสมัย นั้นนะ เดี๋ยวนี้เป็นเงินเท่าไรก็คิดกันดู) ตาแจ่มจึงมาขอเรียนคาถาพระ ปัจเจกโพธิ์ เมื่อได้ไปแล้ว วัน ๆ ไม่ได้ทำอะไรนอกจากท่องแต่คาถาอย่าง เดียว นั่งทำอยู่ทั้งวันทั้งคืน ข้างฝ่ายลูกเมียของตาแจ่มก็ดีแสนดี ไม่ยอม ให้แกทำอะไรเหมือนกัน นอกจากท่องคาถา
‘คาถาบทนี้ เขาทำแล้วรวยนี่ ต้องให้มันรวยให้ได้’ ลูกเมียแกว่า อย่างนั้น

ตาแจ่มแกคิดจะเอาอย่างนายประยงค์ ตั้งตรงจิตร นั่นแหละ? ทีนี้ พอพริกออกดอกออกผลขึ้นมาจริง ๆ ตาแจ่มก็คิดจะขายพริกละ ไอ้พริก ของคนอื่นนะงามสะพรั่งมีพริกเยอะแยะ มองดูหนาทึบไปหมด ส่วนพริก

ของตาแจ่มพิเศษกว่าเขา มียอดหงุก ๆ หงิก ๆ เม็ดก็บางตา มองดู โปร่ง ๆ ดูท่าทางแล้วเห็นจะขายได้ไม่กี่สตางค์

อีตอนเก็บนี่ซิ คนอื่นเก็บพริกได้กองใหญ่เท่าไร ตาแจ่มก็เก็บได้กอง โตเท่านั้น เห็นพริกบาง ๆ ยอดหงุกหงิก ๆ นั่นแหละ เขาเก็บได้เท่าไร ตาแจ่มก็เก็บได้เท่านั้น มาถึงตอนขาย เจ๊กชั่งของคนอื่นได้ ๑ หาบ พอมา ของตาแจ่มกลับเป็น ๒ หาบ ทั้ง ๆ ที่กองก็โตเท่ากัน เจ๊กหาว่าตาแจ่ม โกง คิดว่าเอาทรายใส่เข้าไปในกองพริกเป็นการถ่วงน้ำหนัก เลยเอะอะ โวยวายใหญ่ ปรากฏว่าเม็ดดินเม็ดทรายที่เจ๊ก ว่านั้นหาไม่ได้เลย เล่นเอา เจ๊กแปลกใจ แต่ก็ต้องซื้อไปตามนั้น

พริกของคนอื่นเขาเก็บกัน ๒ - ๓ ครั้ง ก็หมดแล้ว ครั้งแรกมาก ครั้งที่สองได้มากหน่อย พอครั้งที่สาม เก็บได้อีกเพียงเล็กน้อยเป็นอันว่า หมดกัน ต้องถอนต้นพริกทิ้งแล้วปลูกกันใหม่ ส่วนพริกของตาแจ่มไม่เป็น อย่างนั้น ต้องลงมือเก็บกัน $\supset$ ครั้งถึงได้หมด พริกที่ได้แต่ละครั้งก็มีปริมาณ เท่า ๆ กัน นี่ไอ้พริกใบหงุกหงิก ๆ นั่นแหละ เก็บกันซะ ๖ คราว ผลที่สุด พริกของตาแจ่มก็กลายเป็นของอัศจรรย์ แถมเจ๊กยังตีราคาให้สูงกว่า พริกของคนอื่นเสียอีก เพราะว่า 'เมื่อส่งไปแล้วเป็นพริกที่มีค่า ทางโน้น เขาให้ราคาสูง ปีนั้นจึงงใช้หนี้สองหมื่นหลุดหมด แถมยังมีเงินเหลืออีกตั้ง สองหมื่น"
(นี่เห็นไหม...ถ้าหากว่าท่านภาวนาคาถาบทนี้อยู่เสมอ ท่านอาจจะรวย กว่านายแจ่มก็ได้นะ)

ต่อมามีผู้นำคาถา อนัตตา ไปปฏิบัติหลังจากที่หลวงพ่อแนะนำไปแล้ว เขาผู้นั้นได้เข้ามารายงานกับหลวงพ่อว่า
"หลวงพ่อครับ อนัตตา แจ๋วเลยครับ อัศจรรย์มาก ตอนบ่ายวันนี้ ฟลุ๊คมาก ของที่ผมขายฝรั่งซื้อคนเดียว ๑,๖๐๐ บาท ไม่เคยมีปรากฏเลย ครับ"
"อาจารย์ทำยังไงล่ะ...อาจารย์ใช้แบบไหน จึงมีผลตามลำดับ...จะได้

แจกจ่ายคนอื่นเขาบ้าง"
ผู้ถาม : "อันดับแรกตักน้ำใส่แก้ว แล้วนำไปไว้หน้าพระพุทธรูปที่โต๊ะ หมู่บูชา แล้วชุมนุมเทวดาไหว้พระบูชาพระตามหลวงพ่อกล่าวนำ มี มนต์อะไรก็สวดไป ของผมสวดยาวหน่อย เมื่อสวดเสร็จเล้ว ก็อาราธนา บารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย แล้วก็มาหลวงไู่ปาน แล้วมาหลวงพ่อ

เสร็จแล้วเช้าตื่นมาก็กราบแก้วน้ำ ๔ ครั้ง แล้วก็เอามาที่ห้องน้ำ แบ่งครึ่ง ครึ่งหนึ่งใส่ขันสำหรับล้างหน้า ก่อนจะแบ่งก็ตั้งจิตให้ดี ว่า นะโม ๓ จบ แล้วก็ว่าคาถานี้อีกครั้งหนึ่ง เท่าที่ใช้ก์ใช้คาถา มหาปุญโญ มหาลโโภ ภะวันตุ เมฯ แล้วก็มาว่า คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อว่าเสร็จ แล้วก็บอก 'อนัตตา ขายเกลี้ยง'

อีกครึ่งหนึ่งเราแบ่งมาแล้วก็ว่า คาถาวิระทะโย ไป แล้วก็พรมตู้อะไร ต่าง ๆ แล้วก็ลงท้าย 'อนัตตา ขายเกลี้ยง ๆ ๆ' แม้แต่หน้าร้านก็พรมออก ไปเลย ถ้าใครเดินมาถูกน้ำมนต์ปุ๊บอยู่ไม่ได้ ต้องมาซื้อ อันนี้ได้ผลดีครับ"

หลวงพ่อ : "อ้าว...จำได้ไหมล่ะ อันนี้ก็ดีมีปีระโยชน์นะ ควรจะนำ ไปใช้ทุก ๆ คนนะ ฉันบอกให้อาจารย์เขาไปทำ ท่านทำแล้วผลมันเกิดขึ้น ทุกวัน"

ผู้ถาม : "แล้วถ้าฟลุ๊คอะไรเป็นพิเศษละก้อ เวลาจุดธูปเทียนหรือพรม น้ำมนต์ มันจะมีขนลุกซู่ช่า ถ้าซู่มากละ มาแน่"

หลวงพ่อ : "อ้อ...กำลังปีติสูง ใช่ เพราะซู่ช่านี่เจ้าของมาแสดงให้ปรากฏ ถ้านึกถึงท่านจริง ท่านเข้ามาช่วยจริงก็ถือว่าเป็นอาการของปีติ เมื่อสัมผัส แล้วทางจิตใจก็เกิดปีติ ความอิ่มใจเกิดขึ้น ขนลุกซู่ช่ามาก การแสดงออก ตามอาจารย์พูดนะะถูก ถ้าหากว่าสัมผัสน้อยก็มีผลน้อยหน่อย แต่ก็ดีกว่า ปกติ สัมผัสมากก็มีผลมากหน่อย ปัจจุบันทันด่วน อันนี้ถูกต้อง ถ้าทำขึ้น หนักจริง ๆ นะ ถ้าขายของเป็นน้ำหนัก น้ำหนักจะสูงขึ้น แล้วก็ไม่สูงแต่ ของเรา เอาไปขายคนอื่นต่อก็สูง นี่ขขาทำมาแล้วนะ คนที่ไทรย้อยแกขาย

ข้าว ไปชื้อข้าวมาวันนี้ พรุ่งนื้อะเอาไปขึ้นโรงสี แกก็พรมน้ำมนต์ก่อน พอถึง บ้านก็พรมน้ำมนต์หน่อย พอขึ้นโรงสีปรากฏว่าน้ำหนักสูง

ถ้าหากว่าของที่เก็บไว้ในปี๊บในลังในอยไรก็ตาม จะมีปริมาณสูง
เมื่อก่อนหลวงพ่อปานท่านบอก เอาข้าวใสยุ้งฉางให้รียบร้อย ตวง ให้ดี แล้วนับให้ดี ทำมาจนกว่าะถึงดดููออกมาใช้มามาย แล้วตวง มัน จะมากทุกคราว

จำเอาไว้นะ ถ้าปฏิบิติ ทุกคนจะไม่อน ฉันอยากให้ทุกคนรวย ฉัน จะได้ววยด้วย พระแช่งให้ชววบ้านจนก็ซวย พระไม่มีกินนนะธิ"

๔๕



## кฉวงய่อกอบЈักหหาธss,

## เป็นหนื้รอบตัว






 นัางหริอยแล่าต้าคะ





## เจิมป้ายกิจการร่ำรวย






 ได้นที่ไม่ม่าด้จะ?

หลวงพ่อ : เอ้า! เลิกทะเลาะกันเสียอันดับแรก ประการที่ ๒ ว่า คาถาเงินล้านเป็นประจำ ประการที่ ๓ ขายของอย่าให้แพงนัก ประการที่ ๔ แบ่ง ยกทรง* มั่ง แบ่งฉันมั่ง (หัวเราะ) เอ้า! เลิกทะเลาะกันนะ และว่า คาถาเงินล้านเป็นปกติ

ผู้ถาม : เรื่องการเงินการทองนี่ต้องมอบให้ คาถาเงินล้าน
หลวงพ่อ : ใช่ ๆ ถ้ามี พระคำข้าว ด้วยจะดีมาก
ผู้ถาม : ยิ่ง พระหางหมาก ร่วมด้วยยิ่งดีใหญ่
หลวงพ่อ : พระหางหมาก นี่ไม่ช้าได้ข่าว ถ้าสมัยอเมริกาอยู่ได้เงิน เป็นล้าน

ผู้ถาม : พวกฝรั่งนี่แปลกนะ องค์ไหนยิงไม่เข้าฟันไม่ออกกี่ร้อยกี่ พันดอลลาร์มันซื้อหมด!

หลวงพ่อ : พระของฉันทุกองค์น่ะ ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า ไม่มีอันตราย ผู้ถาม : หลวงพ่อกล้าค้ำประกันถึงขนาดนี้หรือครับ?
หลวงพ่อ : ใช่ ๆ ยิงไม่ออกฟันไม่เข้านะ ถ้าเขายิงกัน อย่าออกไป ถ้าเขาฟันกัน อย่าเข้าไป ไม่มีอันตราย ปลอดภัยทุกอย่าง (หัวเราะ) ใช่ ๆ ยิงไม่ออกฟันไม่เข้า เขายิงกันอย่าออกไปจากบ้าน อยู่ในบ้านเสีย เขาฟัน กันอย่าเข้าไปใกล้ ๆ

## ภาวนาคาถาขณะทำงาน

ผู้ถาม : "ขณะที่ลูกใช้สมองในการคำนวณ ในการทำงานไปแล้ว ก็ภาวนาคาถาเงินล้านไปด้วยอย่างนี้ จะมีผลหรือไม่เจ้าคะ?"

หลวงพ่อ : "โอ...ดีมาก อันนี้ต้องดีมากเชียวนะ ทำไปเรื่อย ๆ นะ ภาวนาคาถาเงินล้านขณะทำงาน หรือเลิกงานภาวนาแล้วก็ดี อย่างนี้ดีจิต เป็นฌาน ทรัพย์สินจะคล่องตัว"

หมายเหตุ : ยกทรง ในที่นี้หมายถึง คุณลุงวีระ งามขำ ซึ่งท่านได้ล่วงลับไปแล้ว

## สวดคาถาแล้วตัวสั่น

ผู้ถาม : "มีคนหนึ่งขาบอกว่าหลัจจกกบูชากระนั่งกรรมฐานสร็จเล้ว ก็ต่อด้วยคาถาเงินล้านของหลวงพ่อ ว่าไปสักครู่ปรากฏว่ากายสั่น มือสั่น ใจสั่น เหมือนกับอาการจะปลุกพระอย่างนั้นแหละ จงงเรียนถามหลวงพ่อ ว่า เป็นเพระเหตุไร ต่อไปจะสั่นต่อไปได้หวือไม่ครับ?"

หลวงพ่อ : "จะเอาสั่นต่อหรือ...อย่าลืมนะ ถ้าไอ้ใจสั่นนี่มีนนผิดปกติ คือใจสั่นนึ่คงจะภาวนาเร็วกกินไมหรือไม่เข้าใจ ถ้าตัสสั่นนี่เป็นอุพเพงคกปีติ ดีนะ แต่คววจะคุมอย่าให้ใจจั่นใใไไหม...ะะสั่นหวือไมส่สั่นถ้จิจมีกีำลังสมาธิ
 สั่น และเวลทที่ว่าคาตาไม่ควรจะคิดว่จะสั่หหรือไม่สั่น เอาแคคิิตเป็นสุข ค่อย ๆ ว่า สบายๆ ดีกว่า ทำอย่งงนื้ถูกต้องนะ"

## ภาวนาคาถาเงินล้านถูกหวย

ผู้ถาม : "ภาวนาคาถาเินล้านแล้วขอบารมีทุกๆ พรองค์ที่เป็นเจ้า ของคาถา หยิบหยยรัฐบลปปรากฏ่าถูกรงววัลที่ ๕ สองไบ การี่อาราธนา เจ้าของคาฉาเอามาซื้อหวยรัฐาบลจะเป็นบาปหหือไม่ เพระะมันแ็็นกรรพน้น นิด ๆ"

หลวงพ่อ : "ไม่เป็นบาป เขาไม่ถือว่าเป็นการพนัน อย่างที่เขาจับกัน นี่ การพนันประเภทนี้ตำรวจเขาไมไได้จับ ไม่ผิดกฏหมาย ไม่มีอะไรบาป นะ แล้วราก็ไมไได้บ้งคับว่าลขที่จีนชื้อจะต้องออก เราขียยนองออกเอง ไม่ใช่อย่งนั้นนะ เพระคคนหมุนับับรคคนละคนกัน ถือว่าเ็นโชคดีดีีกว่า"


$4+x^{2}+t$

## แsะกรูกาวuาயెลาศ

# WSะคาถา กับ KฉวJตา <br> (พระครูภาวนาพิลาศ) 

คาถาวิระทะโยนี้ เป็นคาถาปรรจำชิตของหลวงตา เพระเหตุว่า ขณะที่อยู่า้านสายลม มีวันหนึ่งก่อนที่จะได้บวช หลวงพ่อรียกไปพบและ บอกว่า "วัชรชัย แกใช้คาถาวิระทะโย เปี้ เป็นกรรมฐานไปเลยนะ ไม่ต้อง เปลี่อย้"

หลวงตางึงถามขึ้นว่า "แล้ว พุทโธ ล่ะควับ"
หลวงพ่อกำหน้าดุด "ไม่ต้องถามมากก..ให้คิคว่าเ็็นคาถาพระพุทธเจ้า มีคุณหาประมาณไม่ได้ มีอานิสงส์ครอบคลุม เหมือนพุทโธ แต่มีอานิสงส์ พิเศษ เมื่อทำจนเป็น ฌานแล้ว ใจสามารถรับสัมผัสกับความเป็นทิพย์ได้ และต่อเนื่องยาวนาน แถมมีอานิสงส์ความไม่อขขข้อง มีผลสมบูรณ์พูนสุข ในงานพระพุทธศาสนา"

ตั้งแต่นั้นมาหลวงตาจึงงใช้คาถานี้มาเรื่อย จะพุทโธที๋โร ใจก็กลับมา ที่คาถาวิระทะโย หรือจะ นะมะพะธะ ก็วกกลับมาที่คาถานี้อีก จนมาเมื่อ สร้างพระปัจเจกพุทธเจ้าทองคำได้เด้วเสร็จ ใจไม่นึกอยากจะเปลี่ยนคาถา อีกเลย

ที่วัดเขาวสวยสงบงมตา ตามวาสนบารมีจนถึงทุกวันนี้ได้ เนื่อง จากคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้านี้นี้


* หลวงตาได้เมตตาเล่าถึงพระคาถาฯ ให้คณะู้้จัดทำฟัง เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒


วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบุรี และปฏิบัติกรรมฐาน ตามสาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีษฯ) มีหลักเจริญภาวนามหาสติปัฏฐานสูตร รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอด ทั้งปี ตามระเบียบและจารีตของสำนัก


## 

๑. คุณอุดม / คุณสมบูรณ์ เลาหเจริญสมบัติ และครอบครัว
๒. คุณสุรศักดิ์ เลาหเจริญสมบัติ
๓. คุณวิภาวรรณ ศรีสถาพรวงศ์
๔. ด.ช. ณัชพล เลาหเจริญสมบัติ
๕. ด.ญ. ชนาพร เลาหเจริญสมบัติ
๖. คุณนวรัตน์ ศรีสถาพรวงศ์ และครอบครัว
๗. คุณสาธิต ครีสถาพรวงศ์
๘. คุณสหัสชัย ทศกาญจน์
๙. คุณวนิดา ทศกาญจน์
๑. คุณสุรศักดิ์ ทศกาญจฉ์
๑๐. คุณพชรพล จันต๊ะ
๑๒. คุณมณี ศุภผล
๑๓. คุณเสาวพรรณ สงวนทองคำ
๑๔. คุณธัญญานันท์ สุรัรัตนันท์
๑๕. คุณกระจ่าง สุทธิพงศารัตน์
๑.. คุณนันทา สุทธิพงศารัตน์

๑๗. คุณจุติ สุทธิพงศารัตน์
๑๘. คุณหทัยรัตน์ สุทธิพงศารัตน์

๑ศ. คุณอดิศักดิ์ สุทธิพงศารัตน์
๒๐. คุณอวยพร สุทธิพงศารัตฉ์
๒๑. คุณนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์ และครอบครัว
๒๒. คุณรีระ จรัสโุฒิยากร และครอบครัว
๒๓. พระสุรเตโช (วัดท่าขนุน)
๒๔. บริษัท ไทยเจริญวิทยุ (1994) จำกัด
๒๕. บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

"พระับจจจกพระพุทธเจ้าจะมีจิ้นกี่ต่อเมื่อว่างจกกพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ มีพร้อมพระพุทธเจ้า อย่างศาสนานี้ลิ้นไป ในช่วงว่างก่อนจะถึงพระ ครือาวิย์ ในช่วงนี้มีพระปัจเจกพระพุทเเจ้า สมัยพระปัจเจกพระพุทธจจ้า
 ไม่ได้บรรุุเพียงองค์เดียวอย่างพระพุทธเจ้าก็มีได้เด้ป็นหมื่นปป็นแสน แต่ พระพุทธเจ้าจะต้องมีองค์เดียว มีซ้อนไมไได้"

จาก หนังสือหลวงพ่อตอบปัญญาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๔

# ถ้าท่านผู่ไดนำเอาพระคาถาหรีอหนังสือนี้ไปเรี่ยไร หรือขื้อขายแลกเปลี่ยน จะทำพระคากานี้ไม่สำเร็ไไม่เกิดผล เพราะท่านเจ้าของไม่พึงปรารดนาในเฉิงนี้ ท่านยินดีไห้เป็นธรรมทานจริง ๆ 



## วัดเขาวง (ถ้านารายณ์)

๖๒/๑ หมู่ ๕ ต. เขาวง อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี โทร. ๐๓-๖๒๓-๖๕๐๐-๕ www.watkhaowong.com, email : nippan.p@watkhaowong.com


[^0]:    อัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิแนบแน่นเป็นอารมณ์ฌาน คือเมื่อขนะ บริกรรม คือภาวนาอยู้นั้น มีอารมณ์ ๕ั ของถานครบถ้วน คือ

[^1]:    ฌานที่ ๔ ฌานนี้เป็นอันดับสำคัญที่สุดของรูปฌาน คือเป็นฌานที่ สร้งงฤทธิ์ทงงกายและทงใจใให้เกิดแก้ผู้ที่ได้ฌาน ฌานชั้นนี้ตัดความสุข

[^2]:    คัดลอกจาก "หนังสือคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า" ของพระคริวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน สุทธาวงษ์) วัดบางนมโค อ. เสนา จ. พระนครครีอยุธยา พิมพ์แจก ในงานทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี พ.ศ. ๒๕ั๐ศ โดย พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อ ถาษีลิงดำ) สมัยหลวงพ่อท่านอยู่ ณ วัดสะพาน อ. เมือง จ. ชัยนาท

