ไรูกถา ดร.สาโรช บัวศรี่
ผองการฝึกหัดคริ่ในศตวรรษที่ 21

ดร.อฉฉคง
ชุมสาย ณ อยุธยา 7

เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 กันยายน 2540

# ปาฐกถา ดร.สาโรช บัวศรี <br> มองการฝึกหัดครูในศตวรรษที่ 21 <br> ดร.อาจอง สุมสาย ณ อยุธยา 

สงวนลิๆสิทธิ์
พิมพ์ำนวน 1,000 เล่ม

ออกแบบ-จัดููปเล่ม : จุษา บานเย็น
พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เทคนิค 19
460/32,45 กนนจรัลสนิทวงศ์ 75
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. $433-1080,424-0815$ โทรสาร.424-0815

## มองการฝึกหัดครูในศตวรรษที่ 21


การ ที่จะทราบว่าครูของเราจะเป็นอย่างไรในศตวรรษหน้า ก็คงต้องมองว่าสถานการณข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียม บุคลากรของเราใหพร้อมที่จะเข้าไปสู่ยุคนั้น ก่อนอื่นมาดูสถิติ และ อนาคตของประชากรของโลกเราวาจะเป็นอยางไรเสียกอน


เมี่ประมาณหมมีนปีที่แลวโลกเรามีประซากร 5 ลานคน นอยกวากรุงเทพมหานคร

สมัยปี ค.ศ. 0 มีประชากรประมาณ 130 ลานคน
ต่อมาใน ค.ศ. 1850 ประฐากรเพิ่มข้้นอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่ง พันล้านคน

ถัดมาอีก 80 ปี เพิ่มเป็นสองพันล้านคน และเพิ่มขื้น

อย่างรวดเร็วเป็นห้าพันล้านคน เมื่อปี ค.ศ. 1987 คือเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว ปัจจุบันนี้เกินกว่าหกพันล้านคนแล้ว และกำลังขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีก 30 ปีข้างหน้า ประซากรในโลกนี้ จะถึงหนึ่งหมื่นล้านคน แต่ก็คงจะขยายมากกว่านั้นได้ยากแล้ว เพราะว่าชักจะล้นโลก คนจะมาก และจะแออัด มีการ ทำนายกันว่าประชากรในโลกจะมีถึง 1 หมื่น 2 พันล้านคน แล้วจะเริ่มคงที่ เพราะฉะนั้นประมาณปี ค.ศ. 2050 อีกประมาณ 50 กว่าปีข้างหน้า ประชากรก็จะอยู่ในระดับ 1 หมื่น 2 พันล้าน คน เมื่อเป็นอย่างนี้ปัญหาก็จะมีมาก รุนที่เป็นนักศึกษาตอนนี้ ก็จะได้เห็นเหตุกาณณ์ต่างๆ ที่จะพูดต่อไปนี้ เพื่อเราจะได้มองดู อนาคต จะได้เตรียมตัวของเราพร้อมที่จะรับสถานการณ์ต่างๆ เมื่อ มีประชากรมากขนาดนี้ เมืองใหญ่ ก็จะใหญมาก แล้วก็จะ แออัด อย่างกรุงเทพมหานครจะกลายเป็นเมืองใหญ่มาก ไม่ใช่แต่ กรุงเทพมหานคร อีกหลายเมือง แล้วก็รวมทั้งต่างประเทศจะมี เมืองใหญ่ๆ ที่เรียกว่า Megacity มากมาย เมื่อเป็นอย่างนี้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกของเราซึ่งมีอยู่จำกัด กีจะมีการแยงชิง ทรัพยากรกันเพื่อเอามาใช้ พลังงานต่างๆ ซึ่งต้องใช้แกสธรรมชาติ ต้องใซ้ถ่านหิน ต้องใซ้น้ำมัน อีก 50 ปีข้างหน้า น้ำมันจะมี น้อยมาก แกสสธรรมชาติในอ่าวไทยจะมีใช้อี 15 ปีเท่านั้น เรา ก็คงต้องไปขนเอาแกสธรรมชาติมาจากเพื่อนบ้าน จากพม่า จาก มาเลเซีย จากอินโดนีเซีย แต่ 50 ปี พลังงานก็จะร่อยหรอลงไป มันจะกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงมาก เพราะฉะนั้นก์จะ เกิดปัญหา นอกจากนั้นแล้ว จะมีฐงครามทางเศรษฐกิจ การแย่งกันในเรื่องของการค้าขาย เรื่องของเศรษฐกิจ จะเป็นเรื่อง

ที่สำคัญมาก ปัจจุบันนี้เราก็ทราบดีว่าในประเทศไทย กำลังตกอับ ในเรื่องของเศรษฐกิจ เรากำลังมีปัญหามากในบ้านเมืองของ เรา แล้วจะกลายเป็นลูกโซ่ มันจะเกิดลูกโซ่ในระดับประเทศ อาเซียนก่อน หลายประเทศที่กำลังมีปัญหาตามเรามาก็คือมาเลเซีย อินโดนีเซีย พิลิปปินส์ สมัยก่อน เราพูดถึงลูกโซ่ในเรื่องของ สงคราม เราคิดว่าพอประเทศไทยมีปัญหาทางด้านคอมมิวนิสต์ บุกเข้ามา มันก็จะกลายเป็นทฤษฎีของโดมิโนตกกันไปหมด ตอนนี้ กลายเป็นปัญหาโดมิโนทางด้านเศรษฐิกิจการแก่งแย่งชิงเด่น ทางด้านเศรษฐกิจจะรุนแรงมากในอนาคต จะมีปัญหาต่อไปนี้ อีกหลายด้านด้วยกัน

ถ้ามองในแงดีบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในศตวรรษหน้า เนื่อง จากว่าประชากรล้นโลก ทรัพยากรมีไม่เพียงพอ มนุษษย์เรากี จะเริ่มออกไปนอกโลก นี่เป็นเรื่องธรรมดา ผมเองได้มีโอกาส เข้าไปร่วมในโครงการอวกาศ ได้เคยไปศึกษาวิธีการที่เราจะขยาย ออกไปนอกโลก เราจะมีอุตสาหกรรมในอวกาศแนนอน ซึ่งจะ เกิดขึ้นในอีก 30 ปี เป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตทีเดียว มีประชากร อยู่บนสถานีอวกาศเหล่านี้เป็นแสนคนขึ้นไป เพราะฉะนั้นจะ กลายเป็นเมืองใหญ่ ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นจุตสาหกรรมใหญ่ๆ เป็นอุตสาหกรรมประเภท Computer chip ซึ่งผลิตในอวกาศง่าย กว่าและดีกว่า พวกยาบางประเภทผลิตในอวกาศจะผลิต ได้ง่ายกว่า เราจะได้ยาดีๆ หลายอย่างเกิดขึ้นในอวกาศ เพราะ ฉะนั้นแทนที่คนไทยเราจะไปขายแรงงานที่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ตะวันออกกลาง ต่อไปนี้ก็จะเริ่มไปที่อุตสาหกรรมในอวกาศ เราจะมีถุตสาหกรรมท่องเที่ยว เราจะมีโรงแรมเกิดขึ้นบนดวง

จันทร์ บนดาวอังคาร และบนสถานีอวกาศต่างๆ เราไม่ต้องไปขุด วัตถุดิบมาจากโลก เราจะไปขุดเอาที่ดวงจันทร์ ขุดบนดวงจันทร์ ของดาวอังคาร ซึ่งมีวัตถุดิบอยู่มากมาย และพวกสะเก็ดดาว ใหญ่ๆ ที่ลอยไปลอยมาอยู่ในอวกาศ เราก็จะไปลากมันมาเพราะ ที่นั่นน้ำหนักเบ็นพันตัน ก็เป็นเรื่องเล็กมาก เพราะมันไม่มี น้ำหนักอยุ่แล้วในอวกาศ แล้วเอามาไวที่จุตสาหกรรมที่ในอวกาศ ที่โคจรอยู่รอบโลก เพราะฉะนั้นแนวทางชีวิตของมนุษย์เราจะ เปลี่ยนไปมาก การศึกษาแค่ระดับประถมไม่เพียงพอ ถ้าเรา อยากจะทันสมัย ทันโลก เราต้องเตรียมคน เตรียมแรงงานที่ จะเปลี่ยนแนวทาง แต่ที่สำคัญคือปัญหาทางด้านจิตใจของมนุษย์ เพราะการแข่งขันจะรุนแรง ความเครียดจะมากขึ้น ปัญหา เรื่องการต่อสู้ทางเศรษฐิจิจจะมากขึ้น จะสุนแรงมากขึ้น ก่อนที่ เราจะขยายออกไปได้ ก่อนที่เราจะอพยพไปอยู่บนดวงจันทร์ บนดาวอังคาร บนดวงจันทร์ของดาวอังคาร และรวมทั้งพวกสถานี อวกาศต่างๆ ที่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ มันจะมีปัญหา เยอะมาก ซึ่งจำเบ็นต้องเตรียมบุคลากรเตรียมใจของเรา เตรียม มนุษย่ให้พร้อมสำหรับสิ่งเหล่านี้ วิทยาการจะก้าวหน้าเร็วมาก วิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก มันจะไม่อยู่นิ่ง เราจะ สังเกตว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเร็วมาก เทคโนโลยี เปลี่ยนยย่างรวดเร็วมาก เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปอยู่ ในยุคข้างหน้าต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาลำเลิศ แต่ในขณะ เดียวกัน ถ้าเราไม่ต้องการใหมีปัญหาในโลก เด็กเหล่านี้ต้อง โตขึ้นมามีคุณธรรมด้วย เขาจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้ามัวแต่แก่งแย่งกัน ทะเลาะกัน พยายามชิงดีชิงเด่น ให้

ตัวเองรวยหรือประเทศตัวเองรวย ประเทศอื่นๆ ก็จะอิจฉา เขา ก็จะไม่พอใจ ในที่สุดก็จะเกิดสงครามขี้นอีก เพราะฉะนั้น เราต้องการสร้างคนที่ พร้อมด้วยคุณธรรม พร้อมด้วยสติ ปัญญา พร้อมที่จะเป็นคนที่คิดอะไรได้เร็วกว่าปัจจุบัน ต้อง สามารถคิดคน สามารถทำการวิจัยได้อยางรวดเร็ว คนพบ อะไรใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งจะเกิดขึ้นใน ช่วงศตวรรษข้างหน้า นี่กีคือภาพกว้างๆ ซึ่งเราจะต้องหาทาง เตรียมพร้อมไว้ มีบัณฑิตคนหนึ่งเพิ่งสำเร์จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมีซื่อเสียงของประเทศไทย เขาสำเร็จการศึกษารับ ปริญญาแล้วกลับบ้าน บ้านเขาอยู่ในชนบทห่างไกล เมื่อเขา มาถึงแม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ต้องจ้างคนพายเรือพาเขาไปที่หมู่ บ้าน ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานมาก ระหว่างที่เดินทางไป บัณฑิตคนนี้รู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำก็เลยชวนคนเรือคุย "นี่เธอ เวลานี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเราแย่เหลือเกิน เราต้องเผชิญ MF เข้ามา เรากลายเบ็นขี้ข้าของ MF แล้ว เธอมีความคิดเห์น อย่างไร เมื่อไหรเศรษฐกิจของเราจะดีขึ้น จะต้องใช้เวลานาน แค่หน 2 ปี หรือ 3 ปี" คนเรือหัวเราะแหะๆ "ผมไมู้้เรื่อง หรอกครับ" บัณฑิตหนุ่มเสียใจมาก พูดขึ้นว่า "อะไรกัน นี่เป็น เรื่องใหญ่โต ทุกคนกำลังสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้ เธอ ไม่รู้เรื่องเลย แหม! เหมือนซีวิตของเธอ สูญเสียไปเปล่าๆ $25 \%$ แล้ว" คนเรือได้แต่ยิ้มไม่วาอะไร เงียบไปพักใหญ่ บัณฑิต หนุ่มเริ่มเบื่ออีกแล้วเลยชวนคุยอีก "เอาหละ เราไม่คุยเรื่อง เศรษฐกิจ มาคุยเรื่องที่เขากำลังสนใจกันอยู่ในตอนนี้ เรื่อง รัฐธรรมนูญ สสร.เขาผานรัฐธรรมนูญออกมาแลวนะ เขากำลัง
$\frac{\text { มองการฝึกหัดครูในศตวรรษที่ } 21}{6}$
พิจารณาในสภาฯ กำลังลงมติกันในเร็วๆ นี้ เรอคิดอย่างไร คิดว่าสภาจะผ่านไมี พวกุุฒิสภาจะว่าอย่างไร พวก สส.จะ วาอยางไร เขาจะลงมติกันอยางไร และจะมีปัญหาอะไรบาง เกิดอะไรขี้นบ้าง" คนเรือหัวเราะแหะๆ "ผมไม่ะุ้เรื่องหรอกครับ" บัณฑิตหนุมเสียใจมาก บัณฑิตหนุมก็บอกว่า "แหมเ อะไรกัน นี่ทุกคนกำลังติดตามเรื่องนี้กันทั้งประเทศ แต่เธอกลับไม่รุเรื่อง เลย มันเหมือนกับชีวิตของเธอสูญเสียไป $50 \%$ แล้ว" เงียบไปพักใหญ่ บัณฑิตหนุ่มก์เบื่ออีกแล้ว "เฮ้อ! ชวนคุยดีกว่า ถึงไม่ค่อยรู่เรื่องก๊ไม่เป็นไร นี่เธอ การเมืองตอนนี้กำลังถึงจุดอับ นะ ประชาชนตอนนี้ำลังเบื่อกันทุกคน กำลังเซ็งกันหมด กำลัง ทนไม่ไหวแล้ว นายกรัฐมนตตรีของเราจะลาออกไหม จะเกิดอะไร ขึ้นทางด้านการเมือง ตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตจริงๆ เธอคิดอย่างไร" คนเรือหัวเราะแหะๆ "ผมไม่รู้เรื่องเลยครับ ผมอ่านหนังสือ ก์ไม่เป็นครับ" บัณฑิตหนุ่มเสียใจมาก "จะไรกันเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ทุกคนกำลังสนใจอยู่ในเวลานี้ เรอ
 ไม่าุ้เรื่องอะไรเลย อ่านหนังสือพิมพ์ก๊ไม่ เป็น แหมี มันเหมือนกับชีวิตของเธอ สูญเสียไปเปล่าๆ $75 \%$ แล้ว" สักครู่กีมี เมมมาปกคลุมมี พายุเข้ามา พายุ รุนแรงทีเดียว มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่า มีลมพัดแรงมาก เรือเริ่มโคลงเคลงๆ น้ำ เริ่มไหลเข้ามาในเรือ ในที่สุดคนเรืขก์ พูดออกมา "ท่านครับท่านว่ายน้ำเงินไมครับ" บันพิตหนุ่มตกใจ ใหญ่ "ผมว่ายน้ำไม่เป็น ผมว่ายน้ำไม่เป็นช่วยผมด้วย ช่วยผมด้วย"

คนเรือก็เลยหัวเราะแล้วพูดว่า "ถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตของท่านกำลัง จะสูญเสียไป $100 \%$ "

นี่กีคือปัญหาของเรา เราอาจจะมีการศึกษาสูง แต่ถ้าเป็น รูปแบบนี้ ถ้าเกิดจำเป็นต้องว่ายน้ำ แล้วว่ายน้ำไม่เป็นก็คงแย่ แต่ เราก็ทราบดีครับว่าคนที่เก่ง คนที่ฉลาด แต่ถ้าเห็นแกตัวจะเป็น คนที่อันตรายมากสำหรับสังคม คนที่เก่งเขาโกงชาติบ้านเมืองได้ มากกว่าคนที่ไม่ค่อยฉลาด เพราะฉะนั้นเราต้องการคนเก่งก็จริง ต้องการคนคคาดก็จริง แต่เราต้องการให้เขามีคณธรรม อันนี้
 สำคัญที่สุดเราต้องการให้เขามีความซื่อสัตยสสุจิต เราต้องการให้ เขารู้จักเอาความรู้ที่ได้มาไปไช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แก่ส่วน รวม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเอง หรือครอบครัวเขาเอง แต่เขาจะต้องใช้ความรู้นี้ทำให้ับทุกๆ คนในสังคมด้วย เขาต้อง เป็นคนเสียสละ รู้จักหน้าที่ของตัวเอง ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองใหดี ที่สุด เป็นคนที่มีเมตตา คนเราถ้าขาดความเมตตาก็ไร้ประโยชน์ เพราะเราจะต้องช่วยเหลือคนอื่น ในสังคมในยุคของศตวรรษที่ 21 เราต้องช่วยกัน ต้องสามัคคีกัน ขาดจุดนี้ เราจะอยู่กันไม่ได้ หมื่นสองพันล้านคนอยูกันไม่ได้ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นเราต้อง สามัคคี เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องมีเมตตาต่อกัน นี่เป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษยที่สมบูรณ์

แม้เราจะทำงานหนัก เราจะเสียสละอย่างไรก็แล้ว แต่ คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก์คือ เราต้องมีความสงบสุข ไม่ใช่ทำงานหนักแล้วก็เครียด ใช้อารมณ์กับคนโน้น คนนี เราต้องรูจักเอาชนะอารมณ์ของตนเองด้วย อารมณ์ของเราที่ เรียกว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยา

## มองการฝึกหัดครูในศตวรรษที่ 21 <br> 8

สิ่งเหล่านี้ เราต้องรู้จักควบคุมมันให้ได้ เราจะเป็นมนุษยที่ สมบูรณต้องเอาชนะสิ่งเหล่านี้ ต้องอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ ความสงบสุข ถึงจะเกิดขึ้น นี่กีคือเป้าหมายที่เราอยากจะไดคคนที่มีความเป็นมนุษย่ ที่สมบูรณ์จริงๆ จะต้องมีสติบัญญา มีคุณธรรมมีความสงบ มีเมตตา ซื่อสัตยสุจริต รูจักเอาชนะอารมณ์ของตัวเองได้ นี่กีคือเป้าหมาย ของการศึกษา เราจำเป็นต้องผลิตคนเหล่านี้ขึ้นมา ต้องให้การ ศึกษาเพื่อสร้างคนใหเป็นมนุรย์ที่สมบูรณ์ ไม่ใซ่แต่วิชาๆๆ ให้เขา ท่องจำเต็มสมองไปหมด ใหเขาเข้ามหาวิทยาลัยได้ ใหเขาทำงาน ได้ นี่ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาที่แท้จริง การสร้างคน สร้าง มนุษย์ใหเป็นมนุษย์สมบูรณ์ คือเป้าหมายที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น เราต้องช่วยกันเราจะต้องเปลี่ยนสังคมของเราให้ได้


มาดู่าเราป้อนอะไรเข้าไปในระบบการศึกษา เราป้อน เด็กเข้าไป ผมไปอบรมครูมาทั่วใลก ทุกทวีปเลย และกำลัง จะจัดการอบรมครูทั่วโลกในประเทศจินเดีย พึ่งจะจัดในเดือน พฤศจิกายนนี้ เลยเร่งพิมพ์หนังสือ เสรูจแล้วจะมาแจกใหที่นี่

แหนังสือทางวิชาการที่จะใช้ในการอบรม แต่เป็นภาษาอังกฤษ วันหลังจะแปลเป็นภาษาไทย ผมถามครูเกือบทุกประเทศที่ผมไป อบรมมา คุณครูสอนอะไร คุณครูก็ตอบว่า ผมสอนวิทยาศาสตร์ ผมสอนคณิตศาสตร์ ผมสอนภาษา ผมสอนภูมิศาสตร์ สอนอะไร ต่ออะไรสารพัดอยาง ผิดหมดเลยครับ เราสอนเด็กและสอนเด็ก อย่างเดียว ไม่ใช่สอนวิชา แต่บางทีครูลืมไปว่าสอนเด็ก เราก็ เลยไปสอนแต่วิชา ให้แต่ความรู้ ใหหมองเขาเต็มไปด้วยวิชา ไม่ใช่ ครับ เราสอนเด็ก และสอนเด็กอย่างเดียวเพื่อให้เขาเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ เด็กไม่ใช่เครื่องจักร ถ้าเราสอนแตวิชาเราสอนด้วย คอมพิวเตอร์ก็ได้ ใส้ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์ ให้ันเก็บไว้ ถึงเวลาก็กดมันออกมา อยากไดขอมูลอะไร ก็กดมันออกมา แต เด็กของเรามีจิตใจ เพราะฉะนั้นเราจะสอนเด็กแบบเครื่องจักร ไม่ได้ ครูจะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เราจะเอาคอมพิวเตอร่มาสอนเด็กไม่ได้ เพราะมันต้องอาศัย จิตใจ เราต้องสอนจากจิตใจของครูไปสู่จิตใจของเด็ก จึงจะได้ผล ยกตัวอย่าง มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง สอนบางวิชามานาน สามสิบกว่าปี เขาก็เบื่อตัวเอง เพราะทุกปีเขาต้องสอนวิชาเก่า วันหนึ่งก์เลยบอกว่า "เอาอย่างนี้ดีกว่า จะอัดเทปไว้ จะได้ไมต้อง บรรยายซ้ำแล้วซ้ำอีก" วันหนึ่งก็ถือเทปเข้าห้องสอน เอาไปตั้ง ข้างหน้าห้องบรรยาย แล้วบอกนิสิตนักศึกษาว่า "นี่เธอฟังให้ ดีนะ นี่คือคำบรรยายของอาจารย์ เสียงเป็นเสียงของอาจารย์ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอาจารยหมดเลย ตั้งใจพัง เธอจะเรียนรู้ อะไรเยอะ" แล้วกดบุ่มเล่นเทป พวกนิสิตนักศึกษากีตั้งใจ ฟัง อาจารยก็ออกไปข้างนอก ไปดื่มกาแฟ ดีใจว่าต่อไปนี้ไม่ต้องไป

บรรยายซ้ำแล้วซ้ำอีก อีก 15 นาทีก็กลับมาดูใหม่วา นิสิตนักศึกษ เหล่านี้ยังฟังอยู่หรือเปล่า พบว่ายังฟังอยู่ อาจารยก์เลยทำอย่างน ทุกวัน หลังจากหนึ่งเดือนกำลังดื่มกาแฟสบายๆ อยู่ในหองพักกี เกิดเอะใจว่าไม่เคยไปดูนิสิตนักศึกษามานานแล้ว ก็เลยไปดู ก็ ต้องตกใจ ไม่มีนิสิตนักศึกษาสักคนเดียว แต่เทปของอาจารยยัง เล่นอยู่ รอบๆ เทปของอาจารยมมีเครื่องอัดเทปเล็กๆ เต็มไปหมด เลย นึ่ครับถ้าเราสอนจากเทป ก็จะไปสู่เทป แต้ถาเราจะเข้าสู่ จิตใจของเด็ก ต้องสอนจากจิตใจ เราจะสอนจากจิตใจได้ ต้องมี ประสบการณ์ในเรื่องที่จะสอน ไม่ใช่สอนจากปาก จากหนังสือ ต้อง ปฏิบิติในสิ่งที่สอน ต้องมีประสบการณ์ และพูดจากประสบการณ์ เพราะฉะนั้นกฎข้อที่หนึ่งของโรงเรียนสัตยาไส คือห้ามสอนในสิ่ง ที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ ห้ามสอนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ฝึก ไม่ได้ ปฏิบัติ เพราะว่าถ้าเราสอนโดยไม่ฝึกไม่ปฏิบิติก่อน เด็กจะไม่เชื่อ ครูจะไม่เข้าถึงจิตใจเด็ก เด็กจะไม่ฟังเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ สำคัญมาก


มาดูระยะเวลาอบรมเพื่จใซ้ในการเปลี่ยนนิสัย ถ้าคนๆ นี้ ชอบเจารัดเจาเปรียบผู้อื่น ชอบกดดันผูอื่น ชอบกลั่นแกล้งคนอื่น เราจะเปลี่ยนนิสัยของเขาต้องใช้เวลานานแคไหน เราจะเปลี่ยนไม่ใช เพียงแต่ไม่แกล้ง แต่เปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่น แทนที่จะไปแกล้งคนอื่นกลับกลายเป็นไปช่วยคนอื่น จากกราฟคน ที่อายุ 60 ปี ต้องใส้เวลาในการอบรมประมาณ 100 เดือน จากลบเปลี่ยนมาเป็นบวก จะต้องใช้เวลา 100 เดือน สมมติว่า เขาเป็นนักการเมือง จายุ 60 ปี เขาซอบโกงกินบ้านเมือง ตอน ร.ส.ช.ยืดอำนาจ และสมมติว่ามีการเข้าคุกเข้าตะราง และเรามี การอบรม สี่ปีถัดมามีการเลือกตั้งใหม่ แล้วเขาไปเป็นนักการเมืองใหม่ กบรองได้ว่านิสัยเฉาไม่เปลี่ยน เพราะจะไร เพราะต้องใช้เวลา งบรมถึง 100 เดือน หรือแปดปีเศษ 7 จากอายุ 60 ถึง 68 ปี ถึงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ และต้องอบรมอย่างต่อเนื่องทุกวันๆ ด้วย ตอนที่ผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร เรานิมนต์ท่านปัญญานันทะภิกขู มาเทศนในสภาฯ มีส.ส.ไปฟังเพียง 4 คน เขาไมสนใจกันหรอก ส่วนใหญ่สส.ส.จะคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว เป็นตัวแทนของประชาชน ประฮาฐนเลือก เพราะฉะนั้นเขาต้องเก่ง จึงไปอบรมเขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นอนาคตของเรา ความลำคัญจึงอยู่ที่เด็ก การศึกษามี โอกาสที่จะเปลี่ยนมมุษย์ เปลี่ยนคนได้อย่างรวดเร็ว เรามีโอกาส ที่จะปลูกสังคุณธรรม ปลูกโังสิ่งที่ดีงามสร้างคนได้งาย สมมุติว่า เด็กอายุ 10 ปี มาจากบ้านึึ่งพ่อ-แม่ขโมยของ ติดยาเสพติด มาถึงโรงเรียน ไปขโมยของจากคุณครุจากกเพื่อนๆ เราจะเปลี่ยน นิสัยเขาได้เร็วแค่ไหน มาดูกราฟอันนี้ครับ 2 เดือนครึ่งเท่านั้น เราเปลี่ยนเขาได้ ไม่ยากเลยครับถ้าเราใช้เทคคนิคที่ถูกต้อง เราสามารถ
$\frac{\text { มองการืึกหัดครูในศตวรรษที่ } 21}{12}$
จะเปลี่ยนเขาได้ภายใน 2 เดือนครึ่ง ไม่ต้องเป็นปีๆ หรอกครับ เพราะฉะนั้นเด็กจะมาจากสภาพแวดล้อมอย่างไร เราก็สามารถที่จะ ปรับเขาได้สอนเขาได้ เปลี่ยนเขาได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมี ความสำคัญมาก คุณครูเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในโลก ไม่ีีใครสำคัญ มากกว่าคุณครู, เพราะคุณครูจะเบ็นคนที่เปลี่ยน สร้างมนุษย่ ขึ้นมาใหม่ สร้างสังคมใหมขึ้นมา และเราจะต้องช่วยกันทุกคน ไม่ใช่ปล่อยให้เบ็นเรื่องของครูจริยศึกษา ไม่ใซ่เรื่องของใครคนเดียว คนอื่นเอาแต่เรื่องวิชาการ ต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูทุกคน ในศตวรรษใหมนี้ เราต้องใช้เวลาช่วยกันอยางเต็มที่ เราถึงจะได้ััย ชนะ มิฉะนั้นโลกของเราจะเกิดโกลาหล เกิดความวุนวายมาก ถ้า คุณครูไมช่วยกันอย่างเต็มที่ และเราต้องช่วยกันทุกประเทศ ไม่ใช่ เฉพาะแต่ประเทศไทย ผมเองตระเวนรอบโลกเพื่อช่วยอบรมคร ผมสร้างโรงเรียนตัวอย่างขึ้นมา คือโรงเรียนสัตยาไส อยู่ใกล้ ภูเขาและแมน้ำป่าสัก มีน้ำใซ้ตลอดทั้งปี ในโรงเรียนนี้เรามีกฎ สำหรับคุณครูแค 2 ข้อ

กฎขอแรก จงเป็นตัวอย่างที่ดี
เราก็ทราบกันดีวาเด็กเลียนแบบจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครองถือว่า เบ็นครูคนแรกของเดีก เพราะฉะนั้นผู้ปกครองมีความสำคัญมาก และครูในโรงเรียนก็มีความสำคัญมาก และมิใซแตเฉพาะครูเท่า นั้น คนทำอาหาร ทุกอย่างที่เด็กจะต้องสัมผัสในโรงเรียน จะต้อง เบ็นตัวอย่างที่ดีทั้งหมด เพราะฉะนั้นในโรงเรียนสัตยาไส จะเห็น วาไมมีใครสักคนสูบบุหรี่ต่อหน้าเด็ก หรือลับหลัง จะไมมีใครสัก คนดื่มสุรา ต่อหน้าหรือลับหลัง จะไมมีไครสักคนเล่นการพนันต่อ หน้าหรือลับหลัง ลับหลังก็สำคัญไม่ใซ่เฉพาะต่อหน้า ถ้าเราทำในสิ่ง

ที่เราห้ามไม่ให้ด็กปฏิบัติมันจะอันตรายอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะ เด็กจะไม่มีวันเชื่อ ถ้าคุณครูทำอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณครูสอน เด็กเห็นเข้า มันจะเกิดความเสียหายในจิตใจของเด็กตลอดชีวิต มันจะผังอยู่ในจิตใจของเด็ก และเกิดปัญหาขึ้นกับเด็ก ครูจะต้อง เป็นตัวอย่างทุกอย่าง มีอยู่ครั้งหนึ่งครูของเราคนหนึ่งกำลังสอน อยู่ในห้องเรียน กำลังจะทำความสะอาดกระดาน ทำผ้าตกลงไป ครูคนนี้ไม่ได้คิดอะไร เอาเท้าหนีบผ้า โยนขึ้นมา คว้าแลวไปเซ็ดต่อ พอปลายชั่วโมงเด็กคนหนึ่งยกมือบอก "คุณครูครับ ผมเข้าใจแล้ว ครับ ผมทำได้แล้วครับ" คุณครูกีดีใจว่าตนเองสอนดีมาก เด็กเข้าใจ หมดทุกอย่างแต่ก็อยากจะทดสอบ "เธอทำอะไรได" เด็กก์เลยไป ขอยืมผ้ามาวางบนพื้น แล้วใช้เท้าหนีบ โยนขึ้นมาแล้วคว้า "นี่ครับ ผมทำได้แล้วครับ" เด็กจะเลียนแบบผู้ใหญ่ จะเลียนแบบคุณครููู่ คุณครูทำอะไรเพียงเล็กนอย เด็กก์เก็บไว้ ถึงแม้เราจะไม่ได้สอน เราไม่ได้ตั้งใจสอน แต่เด็กก็จะรับเจาไป แล้วทำตาม เพราะฉะนั้น กฎข้อนี้สำคัญที่สุด

กฎข้อที่ 2 ให้กลับไปดูข้อหนึ่งใหม่
หมายความว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา เราสอนด้วย ตัวอย่าง ไม่มีการสอนใดที่ดีกว่านี้ เราต้องสอนด้วยตัวอย่างของ เรา สอนจากประสบการณ์ของเรา จากสิ่งที่เราทำ จากสิ่งที่เรา พูด จากสิ่งที่เราคิด เราพูดแล้วเราทำจริงๆ การสอนอย่างนี้ มันมีพลัง มีอำนาจ มีพลังที่เข้าไปถึงจิตใจของเด็ก เมื่อเด็กเซื่อ เด็กจะปฏิบัติตาม จะเรียนรู้ได้เร็วมาก เพราะว่าเราสอนจาก ประสบการณ์ จากใจของเรา มีอยู่วันหนึ่ง ผมอยู่ที่เชียงใหม่ ผมคิดอยู่หลายปีว่าจะฝึกอบรมครูอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจแนวทา:

ปรัชญาของการศึกษาที่ถูกต้อง ผมไปนั่งสมาธิบนดอยสุเทพ ระหว่างที่นั่งยยู่ ภาพเหล่านี้กีปรากฏขี้นมา ผมดีใจมาก เพราะว่า ภาพนี้จะอธิบายได้หมดถึงแนวทางที่พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ี่ สมบูรณ์ ในภาพนี้วงกลมใหญ่หมายถึงร่างกายของเรา เราไม่ใช่ มีแต่ร่างกาย เรามีจิตใจด้วย เรามีจีตใจหลายระดับ มีทั้งจิตสำนึก จิตใต้สำนึก จิตเหนือลำนึกเรามีการรับรู้ข้อมูลจากภายนอกโดย อาศัยประสาทสัมผัสของเรา และโดยทางอื่นชึ่งจะอธิบายต่ไไ


นี่คือแนวทางที่เราจะใช้ วงกลมใหญ่คือร่างกายของเรา จุดศูนย์กลางของการเรียนรู่กีคือ จิตสำนึก วงกลมที่อยู่ตรงกลาง จิตสำนึกนี้คือตัวรับรู้ เราจะรับข้อมุลต่างๆ เข้ามาโดยอาศัย ประสาทสัมผัสทั้งหา เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้ว ไม่ใช่สมองที่จะ รับรู้ ตัวจิตสำนึกของเราเป็นตัวที่รบร้ เพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่

สำคัญ ที่ผมบอกว่าไม่ใช่สมอง พอจะอิิบายได้ดังนี้ สมมุตเรามี หลานคนหนึ่งกำลังจ้องมองโทรทัศน์อยู่ เราเข้าไปในห้องพูดกับ หลาน มีเสียงออกจากปากของเรา เสียงเข้าไปในหูของเด็ก ไป กระทบแก้วหู เกิดการสั่นสะเทือนกลายเป็นคลื่น วิ่งไป่ตาม เส้นประสาท มาที่สมอง สมองรับสัญญาณ แต่ปรากฏว่าเด็ก ไม่ได้ยินที่เรา เราพูด เราพูดดังขึ้นอีก เด็กกียังไม่ได้อินเพราะใจ ของเขานั้นจรดจ่อที่จอโทรทัศน์ กำลังดูการ์ตูนที่สนใจอยู่ เมื่อใจ ไปอยู่ที่อื่อ การรับรู้งงไม่เกิดขึ้น การับรุเกิดที่ใจ ไม่ได้เกิดที่สมอง สมองอาจจะรับสัญญาณ แต้าใจอยู่ที่อื่นมันรับไม่ได้ ผมกำลัง บรรยายอยู่ ถ้าใจของผู้ฟังลอยไปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า กำลังเดิน Shopping อยู่ที่นั่น ผมบรรยายอะไรไปกีไม่มีความหมาย มันไม่ รับรู้ เพราะละนั้นมันอยู่ที่ใจ อยู่ที่จิตำนึกของเราและส่วนนี้ คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาในตัวเด็ก เราต้องยกระดับจิตใจของเขา ใหสูงขึ้น เราลองมาพิจารณากันว่าการรับร้จากประสาทสัมผัสทั้ง ห้า เราได้สอนเด็กของเราหรือยังที่จะรับข้อมูลใหถูกต้องเพื่อเขา จะได้พัฒนาดัวเอง เพราะในที่สุด เราไม่สามารถจะสอนเขาได้ ตลอดवีวิต ดังนั้นเราต้องสอนให้เขารั้จักเรียนรู้ด้วยตัวเข้าเอง รับ ข้อมูลได้กูกต้องตลอดเวลา เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้วจะต้องเกิดการ พัมนาในจิตใจของเขา ไม่ใชเน็นอะไรแล้วเกิดอิจจา จิตใจกีตกต่ำ อย่างนี้ แสดงว่าครูยังไม่ได้สอนให้เขารู้จักรับข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะมันไม่ได้เกิดการพัฒนา แต่นกลับทำให้จิตใจดกต่ำ ถ้าเรา เห็นอะไรแล้วเกิดโมโหขึ้นมา ก็แสดงว่าเรายังไมรูจักรับข้อมูลให้ถูกต้อง ทุกนาที เราจะต้องกลายเป็นคนที่ดีจื้นกว่าเมื่อนาทีที่แล้ว ทุกนาที จะต้องเกิดการพพพนาอย่างต่อเนื่องเพราะเรารับข้อมูลเข้ามาตลอดเวลา

จากภาพนี้ ผมไป
ถามคุณครูทั่วโลกว่า
เห็นอะไร เขาจะตอบ
เหมือนๆ กันหมดว่า
เห์นจุดดำ แต่จริงๆ
ไม่ใช่ มันมีสีขาวอยู่
เยอะแต่ไม่มีใครบอก วา "เห็นสีขาว และเห็นจุดดำเล็กๆ ตรงกลาง" ทุกคนมุ่งไปที่ จุดดำทันที เราจะเห็นแตจุดดำ หรือมองเห็นขอบกพรอง ความเลวของคนอื่น แทนที่จะมองเห็นแต่ความดี เราจะมองเห็น แต่สิ่งที่เขาทำอะไรไม่ถูกต้อง ความผิดของเขา ความเลวของเขา ตลอดจนนินทาเขาเราพุ่งไปที่จุดดำทันที เขาเลวเท่าใด เรามา พูดมาแฉกันหมด นี่แหละคือปัญหา ดูหน้าหนังสือพิมพ์หน้า แรกก์มีแต่จุดดำในสังคมทั้งสิ้น มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน การ ฆ่ากัน อุบัติเหตุอุบัติภัย ทั้งหลายแหล่เรามารายงานกันใน หน้าแรก เหมือนกับไม่มีความดีในสังคม มันทำให้เกิดมีปัญหาใน การพัฒนาจิตใจของเด็ก เราต้องเปลี่ยนแนวทางว่าให้เด็กเห็น สีขาว คือเห็นความดีของคนอื่น เห็นบทเรียนในทุกสิ่งทุกอย่าง ตลอดเวลา แม้กระทั่งในจุดดำก็เปลี่ยนเป็นบทเรียนสำหรับเดีก เพื่อเขาจะได้ยกระดับจิตใจของเขาใหสู้งขึ้น อย่าลืมว่าเราคิดอย่างไร เราเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในการสอน เราจะต้องสอน ให้เด็กเห็นบทเรียนตลอดเวลา

เรามองดู ภูเขา ลูกนี้ บางทีมีเมฆมา ปกคลุม มีฝน มีฟ้า ผา มีพายุ ลมพัดแรง แตทามกลางความ ว่นวายทางธรรมซาติ ภูเขาไมสะทกสะทาน
 มันอยู่นิ่งเฉย พอเรา
สอนเด็กให้ขาดูภูเขาเรียบร้อย อย่าลืมวาเราสอนเด็ก เรา ไมได้สอนวิชา เพราะฉะนั้นเราก็ต่องกลับมาสอนเดีกวาในซีวิต ของเราก็เหมือนกัน เราอาจมีปัญหา เราอาจมีอุปสรรค เรา อาจมีความวุนวายรอบตัวเรา แตจิตใจจของเราต้องเหมือนภูเขา ลูกนี้ คือไมสะทกสะท้าน ต้องสงบ ต้องนิ่งตลอดเวลา สอนให้ เด็กเห็นบทเรียน เห็นธรรมะในทุกสิ่งทุกอยาง เราถึงจะเรียน ได้ เราถึงจะพัฒนาตัวเราเองได้ ยกระดับจิตใจของเราใหสูง ไปเรื่อยๆ

 ตนไมใหความรมเย์น ท่ามกลางแงสนดดในตอน กลางวัน เดิกนักเรียน ไปยี้นก๊ไดับบความร่มยย์น เหมือนกัน จะเป็นพระ จะเป็นมราวาส จะเป็เ


ทุกคนไดรับความร่มเย็นเท่าเทียมกัน เหมือนกัน แม้กระทั่งคนที่ ถือขวานมา ตั้งใจจะมาตัดต้นไม้ทิ้ง แต่เขามาพักเอาแรงใต้ต้นไม้ ก่อน ต้นไม้ก็ให้ความร่มเย็นกับคนที่คิดร้ายกับมัน นี่เป็นบท เรียนที่ยิ่งใหญ่ทันทีเราสอนเด็กเลยว่าเราต้องเป็นอย่างต้นไม้นี้ เรา ต้องรู้จักช่วยทุกคนเท่าเทียมกัน ด้วยความยุติธรรม ไม่ใช่ว่า เพื่อนเรา เราช่วย นี่ไม่ใช่เพื่อนเรา เราไม่ช่วย ธรรมชาติไม่ได้สอน เราอย่างนั้น เราต้องให้เด็กได้เห็นบทเรียนจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา สอน อย่าลืมว่าเราสอนเด็ก เราไม่ได้สอนวิชา แต่เราก๊ต้องปฏิบัติ ตามหลักสูตร เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติตามหลักสูตร เรา กัต้องอาศัยวิชาเหล่านี้แหละ เพื่อมาสอนเด็ก ยกตัวอย่าง 32 หารด้วย 4 ได้เท่าไร แทนที่เราจะสอนแคสูตรคูณอยางเดียว ให้เด็กท่อง $4 \times 1$ ได้ $4,4 \times 2$ ได้,$\ldots 4 \times 8$ ได้ 32 มัน่าย่ไป เด็กไม่ได้ ยกระดับจิตใจ เด็กไม่ได้เป็นคนดีมากขึ้น เด็กไม่มีคุณธรรมสูง ขึ้น เพราะจะนั้น เราต้องการสอนเด็กให้เป็นมนุษษยที่สมบูรณ่ โดยเขียนโจทยขึ้นมาใหม่ว่า "คุณพ่อคุณแม่รักเรามาก วันหนึ่ง ไปตลาด ไปซื้อผลไม้มาให้เรา 32 ผล บังเอิญวันนั้นมีเพื่อน มาเยี่ยมเรา 3 คน คุณครูสอนว่าเราต้องรู้จักเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ เราจะแบงงลไม้ 32 ผลให้เพื่อน 3 คน กับตัวเราด้วย รวม เป็น 4 คน ให้ได้ผลไม้เท่าๆ กัน จะแบงใหคนละกี่ผล" แค่ เราได้แทรกคุณธรรมเข้าไปแล้ว ได้สอนเด็กแล้วโดยที่เด็กไมรู้า้ว เราสอนว่าคุณพ่อคุณแม่รักเรามาก เพราะฉะนั้น เราต้องรัก คุณพอคุณแม่ เราต้องเคารพคุณพ่อคุณแม่ คุณครูสอนให้เรา รูจักเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ เราต้องรูจักเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ เราจะแบ่งสิ่งที่เรา มีให้เพื่อนๆ เราด้วย จะเห็นว่าเราได้แทรกเข้าไปในโจทย์

## Crns



## N SEE GOOD

## เรามาดูทางด้านวิทยาศาสตร์บ้าง

น้ำพอลดอุณหภูมิลง มันกลายเป็นน้ำแข็ง น้ำพอเพิ่ม อุณหภูมิมันกลายเป็นไอน้ำ พอเราสอนเด็กเสร็จแล้วเรา ตองสอนต่อ เราต้องการใหเขายกระดับจิตใจ เราต้องการใหเขา ได้รับบทเรียนทันทีเลยครับเป็นหน้าที่ของคุณครูทุกคน ไม่ใช่ ครูจริยศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ ก็ต้องสอนเหมือนกัน ทุกคนมี หน้าที่เอาวิซาต่างๆ ไปใช้สอนเด็กให้กลายเป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ นี่คือเป้าหมายของการศึกษาในยุคนี้และยุคต่อๆ ไปใน ศตวรรษหน้า แล้วเราก็บอกเด็กว่านี่ก็เซ่นเดียวกับเรา ถ้าเผื่อ เราใจเย็น เราจะกลายเป็นคนที่มีความเข้มแข็ง เป็นคนที่มี สุขภาพดี เหมือนกับน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง มันแข็งตัว เราก็ เหมือนกันถ้าเผื่อเราจะเป็นคนใจเย็น แต่า้าเราใจร้อน เรามี แต่อารมณ์ มีแต่ความโกรธ มีแต่ความโมโห พลังงานที่เรามี อยู่จะระเหยไปหมดเลย เราจะหมดกำลัง เราจะเป็นคนที่ พลังงานของเรานั้นออกไปหมด เหมือนน้ำ เมื่อเพิ่มฉุณหภูมิ แลวมันจะระเหยกลายเป็นไอน้ำไปหมด เมื่อเรายกตัวอย่างแลว เราจะกลับมาสอนเด็กตลอดเวลา ทำไมเราต้องสอนเด็กใหมอง ในแงดี เรามาพิจารณาต่อ เรามาดูที่ตา การใช้ตาของเรา เมื่อเรามองสิ่งที่เรารับเข้ามาที่ตาของเราก็คือ "แสงสว่าง" แสงสวางคืออะไร แสงสว่างคือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า


นื่ครับคือแสงประกอบด้วยสนามไฟฟ้า ตัว $E$ ที่กำลัง สั่นสะเทีอนด้วยความถี่สูงมาก ประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก ตัว $H$ ที่กำลังสั่นสะเทือนตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า กำลังสั่นสะเทือน ด้วยความถี่สูงมาก เมื่อถามนักวิทยาศาสตร์วาสิ่งที่เด็กมองอยู่ ซึ่งเป็นแสงที่เข้ามาในตา มันมีอะไรที่เลวร้ายหรือชั่วร้ายหรือไม่

นักวิทยาศาสตร์ตอบว่า "ไม่มีเลย" ในลำแสงนี้มีแต่พลังงาน 2 ซนิด คือสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้า มันไม่มีความเลว มัน ไม่มีความซั่ว ทั้งๆ ที่ไมมีอะไรเลยที่เข้ามาในพลังงาน ในแสงสว่าง ที่เข้ามาในตาของเรา ดังนั้น การที่เราเห็นความเลว แสดงว่าความ เลวนั้นอยู่ในใจของเรา แม้กระทั่งเสียงที่เข้ามา กีเหมือนกัน ใครด่าเรา ใครว่าเรา มันเป็นคลื่นที่เข้ามาในหูของเรา


นักวิทยาศาสตร์กัวิเคราะห์ออกมาว่านี่คือคลื่นเสียง ขยายใหญ่แล้ว มันก์คือโมเลกุลของออกซิเจน ไนโตรเจน คาร่บอนไดออกไซด์ ตรงนี้แนนหนา เป็นความดันสูง ตรงนี้ความ ดันต่ำ ความดันสูง สลับกันไปสลับกันมา เป็นการสั่นสะเทือน ของอากาศ เป็นความดันของอากาศนั่นเอง นักวิทยาศาสตร์ บอกว่าไม่มีความเลว ไม่มีความชั่ว มันเป็นแค่กาซออกซิเจน ไนโตรเจน คาร่บอนไดออกไซด์ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกเรา สบาย ใครด่าเรา เราบอกว่า มันเป็นแคการสั่นะสะเทือนของ

อากาศ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ แต่เพราะเราไม่ได้สอนเด็ก เรา ไม่ได้สอนใหเขาเจริญเติบโตขึ้นมาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ เขาฟัง แล้วนึกว่าคนด่าเขาจริงๆ เข้ามาก็กระทบตัวฉัน มันเลยทำให้ เกิดความโกรธ เกิดความโมโห จริงๆ ไมต้องเกิดความโกรธ ไม่ต้องเกิดความโมโห แต่เพราะตัวอย่างของผู้ใหญ่ เราโกรธ เราโมโห เด็กเห็นเข้าก็เลยโกรธ โมโห ตามเราไป แต่ถ้าทุก คนสงบ รับรองได้ว่า เด็กโตขึ้นมา จะไม่มีความโกรธ ไม่มีความ โมโห เพราะว่าเขาไม่มีแบบที่จะไปเรียนรู้ แต่เราไม่ได้สอนเด็ก ไว้อย่างนั้น โดยเฉพาะจากตัวอย่าง เมื่อเป็นอย่างนี้ เราก็ต้อง มาดูว่า ความเลว ความชั่วมันอยู่ตรงไหน สมมุติว่าเรามี กลองถายรูป เอากล้องถ่ายรูปนั้นมาถ่ายรูปในห้องประชุมนี้ เป็นกล้องถ่ายรูปถูกๆ ซื้อมาไมถึงร้อยบาท แล้วเอามาใช้ ไม่มี ตัวรับแสง ไม่มีการปรับโฟกัส ถ่ายรูปแล้วเอาไปล้าง รูปออก มาหน้ามืดหมด จะมาต่อว่า "พวกคุณหน้ามืดหมดเลย ใซ้ไม่ได"" ไม่ได้ มันอยู่ที่กล้อง กล้องเราไมดี เครื่องรับมันไมดี เราจะไป โทษอยางอื่นไมไได้ มันอยู่ที่ตัวกล้อง เปรียบเทียบกับตัวที่รับรู้ใน ตัวของเราก์คือ จิตสำนึก ถ้าจิตสำนึกสกปรก คือ จิตใจสกปรก มันก็จะรับภาพที่สกปรก เท่านั้นเอง ถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ก็จะรับภาพที่สะอาด ที่ดี เราจะได้บับบทเรียนที่ดี เพราะฉะนั้น หน้าที่ของคุณครู้ไม่อะไรมากเพียงแต่ซักฟอกจิตใจของเด็กให้ ขาวสะอาดเท่านั้นเอง แล้วเขาก็จะเป็นครูของเขาเอง เขาจะ เรียนรู้วยยตัวเขาเอง เขาจะเจริญเติบโตไปไนทางที่ดีไได้ เราจะ ทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องใช้เวลาอธิบาย ปกติจะใช้เวลา $2-3$ วัน ในการอบรมครูในต่างประเทศ เพื่อ

## ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้



มาดูตัวอยางภาพลิง 3 ตัว
ตัวหนึ่งเอามือปิดตา ตัวหนึ่งเอามือปิดหู ต้วหนึ่งเอามือ ปิดปาก ฉันจะไม่มองความชั่ว ไม่พังความชั่ว ไม่พูดความชั่ว แต่เราสอนเด็กให้ทำอย่างนั้นไม่ได้ สมมุติเด็กเดินข้ามถนน สุขุมวิท แล้วเด็กเอามือปิดตา เด็กก็คงตายเพราะถูกรถชน เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามือปิดตา แต่เราจะมองเห็นแตคความดี เห็นแต่บทเรียนจากทุกสิ่งทุกอย่าง เห็นคน 2 คนทะเลาะกัน เราถามเด็กทันที่วา "ซอบไม"" เด็กจะตอบว่าไม่ซอบ เราก็จะสอน เด็กว่า เมื่อเราไม่ซอบสิ่งนั้น ตัวเราเองก็อย่าเอาเข้ามาในตัวเรา อย่าเอามาใช้ในตัวเรา เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ เราจะไม่ทะเลาะ กับใครเลย จะต้องสอนเด็กทันที เห็นอะไรในทางที่ไมดี ทันที เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นบทเรียนสำหรับเด็ก เพื่อเด็กจะได้เรียนรู้ และเขาจะได้ฝึกตัวเขาเองด้วย เราจะไม่เอามือปิดหู แต่เราจะฟัง

ในแง่ดี ที่เขาด่าเรา เราอาจมีอะไรบกพรองในตัวเรา เพราะ ฉะนั้นเราจะมาดูตัวเรา เพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นตัวเราเอง เขาอาจเป็นครูของเราก็ได้ หน้าที่ของเราอีกประการหนึ่งก์คือ เอาชนะตัวเอง คือเราต้องไม่มีความโกรธ ไม่มีความโมโห ไม่มีความเครียด ไม่มีความแค้น ทำอย่างไรเราจึงจะฝึกสิ่งนี้ได้ เหมือนกับการว่ายน้ำ เราอยากหัดว่ายน้ำ ไมมีประโยชนถ้าฟัง แต่ทฤษฎี ต้องกระโดดลงไปในน้ำเลย ต้องมีประสบการณ์ จึง จะว่ายน้ำเป็น เราอยากฝึกไม่ให้โกรธ ไม่ให้โมโห ต้องใหคน มายั่วเรา เขาต้องเป็นครูของเรา มาฝึกให้เรา และจาก ประสบการณ์อันนี้ เราถึงจะบอกตัวเองว่า เราจะฝึกไม่ให้ โกรธ ไม่ให้โมโห เราต้องฝึกต่อหน้าประสบการณ์ เพราะคนที่ ด่าเรา เขาทำคุณประโยชน์ให้ก่เราอย่างมหาศาล เขาช่วย ฝึกจิตใจของเรา ช่วยเตือน ช่วยสอน ช่วยทำอะไรหลายอยาง ใหกับเรา อย่าไปโกรธเขา อย่าไปโมโหเขา ในเมื่อเขาเป็นครูของ เรา คนที่ดาเรา เขาเป็นครูที่แท้จริงในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม เราต้องกตัญญ เราต้องเคารพ เราต้องแผ่เมตตาให้ขา ไม่ใช่ โกรธ ไม่ใช่โมโห เพราะเขาช่วยเราจริงๆ,

เมื่อเรารับข้อมูลเข้ามา การรับรู้เกิดขึ้น เราก็จะมีการ บันทึกข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรา จิตใต้สำนึกของ เราคือตัวที่บันทึกข้อมูลทุกอย่าง เป็นตัว Memory ของเรา เราจะเก็บข้อมูลไว้หมด ตัว Memory คือจิตใต้สำนึกของเรานี้ ดีกว่า Memory ในเครื่องคอมพิวเตอร์มากมาย เพราะมันไม จำกัดเนื้อที่ของมัน รับข้อมูลเท่าใดก็ได้ ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ สมมุติว่าเป็นคอมพิวเตอรที่มีความจุ 2 กิ๊กกะไบท์ (Gigabyte)

พอใส้ข้อมูลเกินกว่า 2 กิ๊กกะไบท์ มันก็จะปฏิเสธข้อมูล แต่จิตใต้ สำนึกของเราไม่มีวันที่จะปฏิเสธข้อมูล รับเท่าไหร็ได้ และ จิตใต้สำนึกของเราไมมีการสูญหายข้อมูลด้วย ซึ่งไม่เหมือน ในคอมพิวเตอร์ บางทีเราทำงานแทบตายใสข้อมูลเข้าไปมาก มาย อยู่ีีๆ มันหายไปเฉยๆ มันอาจเจอสนามแม่เหล็กแรงๆ ในบริเวณนั้น ใน Hard Disk จะโดนลบออกไปหมด ไม่มีอะไร เหลือเลย หรือเวลาไฟฟ้าดับมันก็หายไปหมด แตจิตใต้สำนึก ไม่เป็นอยางนั้น มันเป็นสิ่งที่วเศษจริงๆ ข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ใน ที่นี้ ไม่มีวันลืม เพียงแต่เราไมได้สอนเด็กใหรูจักเอาข้อมูล ออกมา เราจึงลืม ถ้ามันไม่ออกมาสู่จิตสำนึก อย่าลืมว่า จิตสำนึกคือตัวที่รับรู้ เพราะดะนั้นเราต้องรูจักไป retrieve data ออกมาจากจิตใต้สำนึก ความจำถึงจะเกิดขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ รูจักเอาข้อมูลออกมา มันก็เป็นความจำในอดีตซึ่งฝังอยู่ในนี้ ข้อมูลมีอยู่เยอะมากในจิตใต้สำนึกของเรา ถ้าเรารู้จักนำมัน ออกมาใช้ ให้เกิดประโยฐน์ การเรียนการศึกษาจะง่ายมาก เราไม่ต้องสอนให้เด็กท่องอะไรมากมาย แค่งังหนเดียวเรา เก็นไว้แล้ว ให้เด็กรู้จักเอาข้อมูลออกมาแค่นั้นพอ เราไม่ต้อง ไปป้อนอะไรมากมาย ไม่ต้องไปดูหนังสือซ้ำแล้วซำอีก ไม่ต้อง ไปทบทวน เราสอนใหเด็กมีความจำที่ดีเท่านั้นเอง

แล้วเราจะสอนให้เด็กมีความจำได้อย่างไร เพราะนี่ สำคัญครับ ในระบบการศึกษา เราไม่อ้องการสอนช้ำแล้วซ้ำอีก เราไม่ต้องการให้เสียเวลาท่องหนังสือ เราไม่ต้องการให้ใซ้แต่ สมองอย่างเดียว เราต้องการให้เขารูจักเจาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ ในชีวิตของเขาตลอดเวลา


มีการทดลองที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับ เรื่องของความจำกับการฝึกสมาธิ เขาเอานักศึกษามา 3 กลุ่ม กลุ่มแรก ไม่เคยฝึกสมาธิเลย กลุ่มที่สองเคยฝึกมาปีเดียว กลุ่มที่ สามฝึกมา 2 ปี เอามาเข้าห้ง Lecture บรรยายให้พัง 1 ชั่วโมง เสร์จแล้วมาทดสอบว่านักศึกษาจำเนื้อหาของการ บรรยายได้กี่เปอร์เซนต์ ปรากฏว่า กลุ่มแรกจำได้ $40 \%$ นักศึกษา เหล่านี้ฉลาดและเก่ง แต่เก่ง อย่างไรก็แล้วแต่ ฟังการบรรยาย ที่เป็นของใหม่ๆ ความจำจะอยู่ระดับ $40 \%$ เท่านั้น ถ้าสอน เด็กใหร้จักฝึกสมาธิเพียงปีเดียวเท่านั้น ความจำเพิ่มเป็น $60 \%$ และถ้าสอนต่อให้๋กสมาธิจนได้ 2 ปี ความจำเพิ่มเป็น $70 \%$ ยิ่งมีสมาธิดีแค่ไหน ความจำเรายิ่งดีขึ้นๆ ตามลำดับต่อไป ถ้าเราอยากป้อนข้อมูลให้กับเด็ก, เช่นเด็กอยากจะอ่านหนังสือ อย่างรวดเร็ว เราใช้วิธีจ้องมองอย่างเดียว ไมต้องอาน แลวก็ พลิกหน้า พลิกๆๆ หมดเล่ม เราได้บันทีกข้อมลทั้งหมดอยู่ในจิต

ใต้ำนึกเรียบร้อย จริงๆ แล้วทุกคนทำอย่างนี้ได้ เพียงแต่เราไม่ รูจักไปพลิกในใจของเรา เพื่อหาหน้าที่เราอยากจะอานแล้วก็เอา ขอมูลออกมา เราทำไมเป็น แตเราทำได ตอไปในอนาคตถาเรา รู้จักสอนเด็กได้ถูกต้อง ในศตวรรษข้างหน้า ทุกคนจะทำอย่างนี้ ได้ เห็นอะไรเขาบันทึกไว้ เป็นภาพ เป็นข้อมูลอยู่ในจิตใต้ สำนึกของเขา เหมือนคอมพิวเตอร์ ไมต้องทำอะไรมาก แคพลิกๆ ทุกหน้าโดนบันทึกไว้หมด ถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ก็เรียกเอาข้อมูล นั้นมาใช้ได้ ไม่ำเป็นต้องไปนั่งอาน นั่งท่องจำ ความจำของ เราเป็นอย่างนี้จริงๆ เพียงแต่เราต้องมีสมาธิ จิตใจของเราต้อง สงบ แล้วเราก็จะสามารถไปค้นเอาข้อมูลออกมาได้ ในจิตใต้ สำนึกของเรา ในอดีตเราบันทึกข้อมูลไวเยอะแยะ ด้งนั้นเมื่อเรา เห็นอะไรมาใหม่ๆ จิตสำนึก-ทันที-โดยอัตโนมัติกจจะไปดึงข้อมูล จากจิตใต้สำนึกมาเปรียบเทียบ ถ้าเราเคยเห็น เราก็จะบอกวา อ้อ นี่เราเห็นมาแล้ว เรารูจัก ถ้าเป็นของใหม่เราไม่เคยบันทึกอะไร ไว้ เราจะไมรูวานี่คืออะไร เพราะว่าเราไม่มีขอมูล เราไม่เข้าใจ เราฟังอะไรใหม่ๆ สมมุติพระพุทธองค์มาสอนเรื่องนิพพานเดี๋ยว นี้ และพวกเราไม่เคยได้ยินมากอน แม้พระพุทธองคเองก็ไมเคย อธิบายว่า นิพพานจริงๆ คืออะไรได้แตบอกวา มันไมมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีกิเลส แต่นเหนือประสบการณ่ของเรา เราไม่เคยมีประสบการณก๋ไมมีคำพูด ไมมีศัพที่ที่จะมาอกิบายกันได้ เราพังก็ไมรู้เรื่อง ไม่เข้าใจ เพราะเป็นของใหม การพังให้เข้าใจ จะเกิดขึ้นก์ต่อเมื่อมีการเฉาข้อมูลเดิมออกมาเปรียบเทียบ แล้วเรา จำได้วาเคยเห็นเคยพบ สมมุติว่าเราเห็นอะไร เราไปค้นข้อมูล ออกมาที่ใกล้เคียงกัน และสมมุติว่าในอดีตตอนที่มีภาพใน

ลักษณะแบบนี้ แต่ก่อนเราเคยเกิดอารมณ์ความโกรธ ความโมโห เราก็บันทึกอารมณ์หล่านั้นไว้้วย พอเราดึงข้อมูลนั้นออกมา อารมณ์นั้นก็ออกมาด้วย ด้วยเหตุผลอันนี้เอง เวลาเราเห็น อะไรบางอย่างเราอิจฉา เราเห็นอะไรบางอย่าง เราโกรธ เราเห็น อะไรบางอย่าง เราไม่พอใจ ความรู้สึกเหล่านี้ออกมาพร้อมกับ สิ่งที่เราเคยบันทึกไว้ในอดีตของเรา ในจิตใต้สำนึกของเรา เพราะ ฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่า ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ในตัวเรา อยู่ใน จิตใต้สำนึกของเรา ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความ อิจฉาริษยา การยึดมั่นถือตน ความอาฆาตพยาบาท ความ กลัว ความวิตกกังวลมาจากจิตใต้สำนึกของเราทั้งสิ้น เราต้อง สอนเด็กใหรูจักเอาชนะอารมณเหล่านี้ให้ได้ นี่คือเป้าหมายของ ชีวิตของเราคือ เอาชนะตัวเอง ไม่ใช่เอาชนะคนอื่น เราต้องรู้จัก เอาชนะตัวเอง คือเอาชนะศัตรูที่อยู่ในตัวของเรานี่เอง เราไม่ สามารถใช้วิธีบังคับเด็กว่า ห้ามโกรธนะ ไม่ได้ผล เราอาจจะ บังคับได้ ตีเด็กได้ ซึ่งอันตรายมาก ถ้าใช้แต่ความเมตตา ใช้แต่ความรักอย่างเดียว เราจะสอนอะไรก็ได้ สอนได้ดีกว่า การตีเด็กด้วย เด็กจะเกเรแค่ไหนถ้าใช้ความรักเราจะเปลี่ยนจิตใจ ของเขาได้ สิ่งนี้ เราได้พิสูจน์กันมาแล้วที่โรงเรียนสัตยาไส เราใช้ ทุกอย่างที่ผมพูดในวันนี้ เราใช้ในการอบรมเด็ก เพราะเราต้อง การให้รงเรียนนี้เป็นโรงเรียนตัวอย่าง เราต้องการใหท่านทั้งหลาย ไปเยี่ยม ไปดู ไปศึกษาว่า มันได้ผลหรือไมได่ผลอย่างไร เราได้ อบรมเด็กมา 6 ปีเต็มๆ ตอนนี้ถึง ป. 6 มีตั้งแต่ป. 1 ถึงป. 6 ปีหน้าเราจะขยายไปสู่มัธยม และไปเรื่อยๆ, เราจะไม่ใช้วิธีห้าม เด็ก อันตรายมาก ถ้าเราบอกเด็กว่าอย่าทำโน่น อย่าโกรธ อย่า

โมโห อยาแสดงอารมณออกมา เด็กจะเกิดความกดดัน เขาพยายาม กดดันอารมณ์ของตัวเองไว้ไม่ให้มันปรากฏขึ้นมา บางครั้งในอดีต เด็กเคยเห็นคุณพ่อคุณแมทะเลาะกัน ก็เก็บไว้ในจิตใต้สำนึก แล้วโผล่ออกมา ทำใหเขามีความรูสึกไมดี ทำให้เขามีความรูสึก อยากจะโกรธ อยากจะโมโห อยากจะทะเลาะกับคนอื่น นี่เป็นธรรมชาติที่เขาได้รับข้อมูลเข้ามา มันอยู่ในจิตใต้สำนึก เพราะฉะนั้นเราไปห้ามเขาอย่างนั้นไม่ได้ มันเหมือนกับลูกโป่ง พอเรากดลูกโป่ง ความดันอากาศในลูกโป่งก์เพิ่มขึ้น พอเรา กดแรงขึ้นๆๆ ความดันสูงขึ้นๆ ในที่สุดมันระเบิด จิตใจของ เด็กก็เหมือนกัน ถ้าเรามัวแตห้ามโนน ห้ามนี่ อยาทำโน่น อย่าทำนี่ เหมือนกับตัวเราเจงถ้าเผื่อเราทำอย่างนั้น เราก็จะกดดันอารมณ์ ของเราไว้ เมื่อเรากดดันอารมณ์ อารมณกีมีแรงมากขึ้น ความกดดัน จะมากขึ้น ความดันภายในตัวเราจะมากขึ้นๆ พอเราโกรธมาก ขึ้นๆ ในที่สุดก็ระเบิด พอระเบิดแล้ว เราอาจจะเสียสติ อาจจะ ต้องไปหาจิตแพทย์ เราจะสับสน เราจะเกิดความเครียดขนาด หนัก ซึ่งจะไม่เกิดผลดีเลย เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธิธทางธรรมชาติ วีธีทางธรรมชาติ กีคืออย่างนี้

ในตอนกลางคีนตรงบริเวณนี้มืดหมด พอพระอาทิตย์ ข้้น ความมีดก็สลายไป พระอาทิตยไม่ต้องออกแรงเลย พระ อาทิตยไม่ต้องไปไล่ความมืด ไม่ต้องไปทำอะไรกับความมืด แค่ปรากฏความมืดก็สลายไป เมื่อมีแสงสว่าง ความมืดอยู่ ไม่ได้ ความมืดที่อยู่ในจิตใจของเรา คือ ความโลภ ความหลง ความโกรธ ความโมโห นี่คือสิ่งที่เราเรียกวาความมืด วิธีการง่าย นิดเดียว สร้างแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจของเรา แล้วความมืดจะ

# ปรากฎไมได้ 

เราจะสร้างแสงสว่างอะไรบ้าง แสงสว่างมีหลายอย่าง อย่างตัวผมเองตอนเด็กๆ เป็นคนที่โกรธ โมโหอยางรุนแรง ขอบ ชก ชอบต่อย อาละวาดอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง ผม ฝึกสมาธิ พอฝึกสมาธิได้ 1 เดือน มันเกิดความสงบ พอเกิด ความสงบ จะโกรธใครไม่ได้ ความโกรธ ความโมโห หายไป เอง ผมกลายเป็นคนใจเย็น เป็นคนไมทะเลาะกับใครอีก หลัง จากฝึกสมาธิไปแคหนึ่งเดือน ตอนเริ่มฝึกสมาธิ ผมอายุ 15 ครับ ชีวิตก์เปลี่ยน เด็กยิ่งฝึกง่าย ถ้าอยูระดับประถม เราสอน ใหร้จักฝึกสมาธิ สอนให้เขามีเมตตา คนเรา พอแผ่เมตตา มี เมตตาต่อคนอื่น เราจะอิจฉาคนที่เรารัก ไมได้ โกรธเขาไม่ได้ อารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ เพราะเมื่อเรามีแสงสว่าง ในตัวของเราคือ สิ่งที่ดีงามทั้งหลาย มองคนในแงดี เห็นแต่สิ่ง ที่ดี ฟังแต่สิ่งที่ดี คิดแต่สิ่งที่ดี พูดแตสิ่งที่ดี แล้วก็แผ่เมตตา มีแต่เมตตาในจิตใจของเรา มีแต่ความสงบที่เกิดขึ้นจากการฝึก จิตใจของเรา ฝึกสมาธิ ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความอิจฉาริษยาหายหมด เราไมตองไปออกแรงอะไรเลย มันง่ายจริงๆ มันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นจริงๆ เราจะต้องสอนเด็ก ของเราใหมีความมั่นใจในตัวเอง เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติภาระกิจ ซึ่งจะวุ่นวายมากในศตวรรษหน้า เราจะต้องมีความมั่นใจ คนเราจะประสบความสำเร็จ ต้องมีความมั่นใจ เราเดินไปข้าง หน้า เจอกำแพงกั้นขวาง


ไม่มีประโยซน์อะไรเลยที่จะท้อแล้วบอกว่าแย่แล้ว เหมือน ผู้ชายคนนี้ โชคร้ายเหลือเกิน ทำไมต้องมีอะไรๆ มากั้นทางเรา ทำไมเราโซคร้ายอย่างนี้ แล้วก็บนอยู่นันแหละ ร้องไหแล้วถอย หลังกลับ ไมเกิดประโยชน์ เมื่อเราเห์นอุปสรรคทันทีเลย เราต้องฝึกเด็กของเราให้มองในแงดี่วา อุปสรรคคือสิ่งที่ท้าทาย อุปสรรคคือสิ่งที่จะมาสอนเราให้เข้มแขึง ให้เราได้เรียนรู้ เพราะถ้า คนเราไมมีอุปสรรค ไมมีปัญหาอะไรเลย ย่อมไม่เรียนรู้ เราต้อง เรียนรู้จากประสบการณแบบนี้ เพราะฉะนั้นมีกำแพงไว้ ดีมาก เลย เราจะหาทางข้ามกำแพงนี้ไห้ได้ เราเอาอะไรมากองไว้ เรา พยายามจะปีนขึ้นไป ไม่มีอะไรที่เหนือความสามารถของมนุษย์ ที่จะทำ ขอใหเราตั้งใจ นี่สำคัญมาก และมันเกี่ยวข้องกับจิตใด้ สำนึกของเราที่จะสร้างความมั่นใจ สมมุติว่าเด็กขี้ขลาด ขึ้กลัว ไม่มีความกล้าหาญอะไรเลย เราจะต้องหาทางให้เขามีความกล้าหาญ วิธีการ่ง่ายมาก ตอนเซ้าพอเราประสุมกันแล้ว คุณครูจะนำการ

สวดมนต์ภาวนา อย่างที่โรงเรียนสัตยาไส เราจะนำในเรื่องดีๆ ตลอด เวลา เด็กก็จะพูดตาม "ต่อไปนี้เราจะเป็นเด็กขยัน จะตั้งใจเรียน หนังสือ เราจะเดินก้าวหน้า แล้วเราจะประสบความสำเร็จ" แคนี้เอง ให้เด็กพูดตาม ซ้ำแล้วซ้ำอีกๆ แค่ 2 อาทิตย์ เด็กมีความ มั่นใจมากขึ้น เด็กจะมีความกล้าหาญ เด็กจะขยันขันแข็ง แล้วแต่ ว่าเราจะใส่ความคิดอะไรเข้าไป เพราะจิตใต้สำนึกคือตัว Memory เหมือนตัว Memory ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เราอยากให้อมพิวเตอร์ ทำอย่างไร เราก็ใส่โปรแกรมเข้าไป เพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกคือตัว Memory ของเรา เราอยากให้เด็กของเราเป็นคนอย่างไร เรา กัต้องใส่ Program เข้าไป เราคิดอย่างไร เราเป็นคนอย่างนั้น เพราะฉะนั้นนี่สำคัญมาก แล้วเราก็ใช้เพลง สมมุติว่าเด็กของเราเป็น คนขี้ขลาด เราก็ใซ้เพลงประกอบ

ยกตัวอย่างนี่เป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาเองแล้วเอามาใซ้ $\begin{array}{ll}\text { ด้วยใจภักดิ์ } & \text { เราจึงมีความกล้าหาญ } \\ \text { ด้วยใจรัก } & \text { เรามั่นคงได้ } \\ \text { เราจะเดินต่ตไป } & \text { ด้วยความมั่นใจ } \\ \text { ก้าวข้ามไป } & \text { ด้วยรักชื่นบาน }\end{array}$
พอเด็กร้อง เราจับเขาเดินมารซไปด้วย ไม่นานนักเขามีความมั่นใจ ขึ้นมากเลย เขาจะมีความกล้าหาญขึ้นมาก นี่คือการใสข้อมูล เข้าไปในจิตใต้สำนึกของเด็ก เป็นโปรแกรมที่เราจะใช้เพื่อให้เขา มีความกล้าหาญ เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ได้ เราจะให้เขา เปลี่ยนไปในทางไหนก็ได้

เรามาดูกันต่อ เมื่อเราช่วยเขาปรับอารมณ์ ให้เขามี ความสงบสุข รูรักเฉาแต่สิ่งที่ดี เห็นแต่ความดีจากบทเรียนที่

รับเข้ามา มันกียกระดับจิตใจสูงขึ้น แล้วก็จะเริ่มไปสัมผัสจิต เหนือสำนึก จิตเหนือสำนึกคือผูรู้ นี่คือเป้าหมายที่สำคัญของการ ศึกษา เพราะวาถาเด็กสามารถสัมผัสกับจิตเหนือสำนึกของเขา ได้ เขาจะเรียนรู้ได้้วยตัวเขาเอง เขาจะสามารถค้นพบอะไรใหม่ๆ จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ โดยไมต้องมีครูสอน ต้องรูจักให้เด็กยกระดับ จิตใจใหสูงขึ้น แล้วเขาก็จะสัมผัสในส่วนนี้ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ปกครอง พาเด็กมาส่งที่โรงเรียนสัตยาไส เรานั่งกันอยู่หลายคน ผู้ปกครอง ลองทดสอบเด็กต่อหน้าคุณคร "โตขึ้นเธออยากจะเป็นอะไร" เด็ก อายุ 7 ขวบตอบว่า "หนูอยากจะเป็นขั้นบันได" พวกเราก็ตกใจ ครูก็ตกใจ เพราะครูไมเคยสอนอยางนี้มากอน ผู้ปกครองก์ถามต่อ "ทำไมเธออยากเป็นขั้นบันได" เด็กก็ตอบว่า "เพื่อจะได้ช่วยให้คน อื่นก้าวไปในที่สูงๆ" "โอ้โห เธอไม่กลัวเหรอว่าจะเจ็บ คนจะ เหยียบตัวเธอนะไม่กลัวหรือ" เด็กตอบว่า "การที่เราจะช่วยเหลือ คนอื่น เราต้องยอมรับสภาพแบบนี้เพื่อจะได้ช่วยคนอื่น" "โอ้โห เด็กตอบได้ลีกซึ้งมาก" และนี่ไม่ใช่ส่่งที่คุณครูสอน คุณครู ไม่ได้สอนแต่เด็กคิดได้เอง แปลกมากเลย ถ้าไปถามเด็กนักเรียน โรงเรียนสัตยาไส ก็จะได้คำตอบที่ลึกซึ้งแบบนี้ เขาฝึกสมาธิ ทุกวันตั้งแต่เช้า เข้าห้องพระก่อนทุกชั่วโมง จะฝึกสมาธิ $2-3$ นาที ตอนเย็นฝึกอีกประมาณ 15 นาที ถึง $1 / 2$ ซั่วโมง ฝึกสมาธิกันมาก เพราะฉะนั้นจิตใจของเขาจะยกระดับสูงมาก เขาสามารถสัมผัส จิตเหนือสำนึกของเขาได้ ผมจะขอแค่ยกตัวอย่างผมเองว่า ผม ฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ 15 ปี ตอนไปเรียนปริญญาเอก ผมมัวแต่ เสียเวลาไปเป็นประธานตางๆ เป็นนายกสมาคมหลายสมาคม จนกระทั่งเวลาผ่านไป 2 ปี ไม่ก้าวหน้าทางด้านวิทยานิพนธ์

วันหนึ่งผมไปนั่งในห้อง $L a b$ หลังจากตั้งใจแล้วว่าเราจะต้อง ทำปริญญาเอกให้จเเสียทีกีมีภาพแว๊บเข้ามา ก่อนที่ภาพนี้จะแว๊บ เข้ามาผมนั่งสมาธิก่อน พอจิตใจสงบเท่านั้น มันกีเกิดภาพแว๊บ เข้ามา ผมรู้ัันที่วานี่เป็นเครื่องมือใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟ ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งไม่เคยมี่ใครทำมาก่อน เป็นของใหม่ ผมก็ เลยนำไปสร้าง ปรากฎว่าใช้งานได้จริงๆ ก็เลยเป็นปริญญานิพนธ์ เล่มเบอเริ่ม แล้วส่งอาจารย์ อาจารยก์ตกใจมาก เพราะผมจบ ปริญญาเอกก่อนคนอื่นๆ ในรุนเดียวกัน ทั้งๆ ที่ 2 ปีแรกไม่ได้ ทำอะไรเลย มัวแต่ไปทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย แต่ผมก็ได้ ปริญญาเอกมา ได้คำวา ดร.นำหน้าชื่อ ได้จากสมาธิเมื่อเรายกระดับ จิตใจใหสูงขึ้น เราจะสัมผัสกับจิตเหนือสำนึก ความรู้ ปัญญา จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เซอรไอแซคนิวตัน ไม่ได้อยู่ในห้อง $L a b$ ไม่ได้คิดอะไรมาก ถ้าเราจะดูประวัติของนิวตัน เขาไม่ ซอบ เล่นเหมือนเด็กอื่นๆ ซอบไปอยูตามลำพัง ขอบไปนั่งหลับตาใต้ ต้นไม้ วันหนึ่งเขาไปนั่งใต้ตแอปเปิล ลูกแอปเปิลตกลงมา "อ้อ ยูเรการู้แล้ว" ทฤษฎีที่ทำใหมนุษยเข้าสู่ยุคอวกาศได้ ทฤษฎี ของนิวตันเรื่องของแรงดึงดูดของโลก ของมวลตางๆ เขาไมได้ คิดอะไรมากมาย จิตใจเขาสงบ เขาอยู่ใต้ตนแอปเปีล ลูกแอปเปิล ตกลงมาแล้วมันทำให้เขาแว๊บขึ้นมา รู้หมดทุกอยาง ไอสไตน์ เขียนไว้ เลยว่าความรัไม่ใช่มาจาการเรียนรู้ธรรมดา ไม่ได้มา จากการเรียนหนังสือ มันมาจากการหยั่งรูด้วยตนเอง เขาใช้ คำว่า Intuition ก์คือสิ่งที่เกิดข้้นจากการป้อนข้อมูลจาก จิตเหนือสำนึก ปัญญานี่เอง เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถยก ระดับจิตใจของเด็กได้ ปัญญาก์จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น อันนี้

ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องสอนเด็ก ให้เขารูจ้กยกระดับจิตใจ ใหสูงขึ้น ตอนที่ผมไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา กีไปข่วยเขาสร้างยาน อวกาศไวกิ้งที่ไปสำรวจดาวอังคาร ผมใจ้เวลา 1 ปี พยายามคิด พยายามวิจัยว่าผมจะสร้างระบบอันหนึ่ง ที่จะช่วยบังคับยาน อวกาศให้รอนลงแล้ไปแตะพื้นดินของดาวอังคารได้อย่างไร ผม รับผิดชอบในส่วนนั้น ระบบอัตโนมัติที่จะนำยานอวกาศไปจอดบน ดาวอังคาร ไม่เหมือนกับยาน ที่สงไปเมื่อเดือนกรกฎาคม เขาให้หล่นตูมลงไปโดยมีถุงลมป้องกัน แล้วเด้งเหมือนฟุตบอล แล้วค่อยๆ หล่นลงไปไหม่ แต่อันนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะมันมี เครื่องไม้เครื้องมือมากกว่า มันมีห้ะ $L a b$ ซึ่งให้ด้งแบบนั้น ไม่ได้ ต้องใหค่อยๆ ลงแล้วไปจอด หลังจากปีหนึ่งคิดไม่ออก ผมเลยปีนขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขา นั่งสมาธิอยู่บนภูเขา 5 วัน จิตใจ สงบ ไม่คิดถึงยานอวกาศ ไม่คิดถึงอะไรเลย พอจิตนิ่งเท่านั้น ปัญญาเกิดรู้ื้นมาเฉยๆ ว่าจะต้องสร้างอย่างไร แล้วกีเลยลงมา สร้าง มันก็ใช้ได้ จริงๆ ทำให้านอวกาศไวกิ้งสองลำไปลงบนดาว อังคารได้ ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. $1976 \quad 21$ ปีที่แล้ว

นี่แหละครับ เราต้องสอนเด็กของเราใหรูจักสัมผัสกับจิต เหนือสำนึกใหได้ เวลาเหลือเล็กน้อย ผมจะฉายสไลด์ แล้วเพิ่มเติม ขณะที่อายสไลด์ เพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ลำนารายณ์ ผมกำหนดไว้ว่าเราต้องตั้งอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ มีน้ำไหลตลอดเวลา มีภูเขาด้วย เพราะต้องการสร้างบรรยากาศ ส่วนป่ามาปลูกทีหลัง เด็กๆ ของเราช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นแสน ต้น ในบริเวณของโรงเรียน เราโชคดี ที่ได้บริเวณโรงเรียนถึง

## ภาพสไลดตางๆ

- ภูเขายายกะตา
- แม่น้ำป่าสัก
- เซิงเขา ตึก โรงเรียน อาคารตางๆ
- อาคารเรียน ออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในประเทศ ไทยคือ ดร.สุเมธ พี่ซายผมเอง
- ข้างในปลูกต้นไม้ไว้สวยงาม
- อาคารเรียนของเรา ไม่เหมือนอาคารเรียนของโรงเรียน ทั่วไป เพราะเราต้องการให้เป็นที่อยู่อาศัย ใหเเป็นที่ที่เขาอยากจะเรียน ที่เขาอยากจะสนุกอยู่ที่นั่น
- ต้นไม้เหล้านี้โตขึ้นมาแล้ว
- เด็กของเราจะแผ่เมตตาใหต้นไม้อยู่เรื่อยๆ ต้นไม้เลยโต เร็ว
- ทุกเช้าเด็กตื่นตีหาครึ่ง แล้วเข้าห้องพระ เป็นโรงเรียน ประจำ จึงสามารถสอนเด็กได้มากมายหลายอย่าง
- เด็กจะจุดโุปเทียน แล้วเริ่มสวดมนต์ภาวนา นั่นเป็นครู ชาวอังกฤษ เขามาช่วยสอนที่โรงเรียน
- เด็กจะสวดมนต์ การสวดมนต์ของเรา เราจะใช้เทคนิค ของการใส้ข้อมูลเข้าไปในจิตใต้สำนึกด้วย เพราะว่าเราคิดอย่างไรเรา ก็เป็นอย่างนั้น เราจึงมีการนำว่า ต่อไปนี้ เราจะขยัน เราจะตั้ง ใจเรียน เราจะประสบความสำเร็จ เราจะอะไรก็ได้ เพื่อจะได้ช่วย ค่อยๆ เปลี่ยนชีวิตของเด็ก
- นี่เป็นเด็กมุสลิม ช่วงทำพิธีทางศาสนา เด็กมุสลิมก็จะทำ


## ละหมาดของเขา หันไปทางเมกกะ

- แต่พอนั่งสมาธิ เด็กมุสลิมกีนั่งสมาธิได้ ผู้ปกครองยินดี ไมมีปัญหาอะไร เพราะวาไม่ใชเป็นพิธีกรรมทางศาสนา แต่เป็นเรื่อง ของการยกระดับจิตใจ
- เด็กจะนั่งสมาธิทุกเช้า ทุกเย็น และก่อนเริ่มเรียนหนังสือ ทุกชั่วโมง
- เข้าแถว ไปห้องอาหาร รับประทานอาหาร
- นี่คือโรงอาหารของเรา ที่เราสร้างขึ้นมา
- ก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหาร เด็กก็สวดมนตตอีก การ

สวดมนต์นี้เป็นการขอบคุณคุณพ่อ-คุณแม่ คุณครู อาจารย์และ ขอบคุณคนที่ทำอาหารให้รารับประทาน ขอบคุณธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม ที่เอื้อเพื้อเผื่อแผใหมี่อาหารรับประทาน ขอบคุณทุกสิ่ง ทุกอยาง

- หลังจากสวดมนต์แล้วก็จะเริ่มรับประทานอาหารกัน
- เราจะมีพิธีรอบเสาธง ให้เด็กยืนรอบๆ เสาธง เราจะให้ คำสอนต่างๆ มีแต่ความคิดดีๆ อยู่เรื่อยๆ ที่เราใหักบเด็ก
- เด็กจะอ่านหนังสือต่างๆ ด้วยความสนใจ
- ขณะนี้มีเด็กนักเรียน 124 คน มีนักเรียน 20 กว่าคน ต่อชั้นเรียน ไม่มาก เพราะว่าเราไม่ต้องการใหมีเด็กมากเกินไป เราไม่เก็บค่าเล่าเรียน ทุกอย่างเรียนฟรี เราถือว่าการศึกษาต้องเป็น การศึกษาที่ให้เปล่า เราจะไม่เอาเปรียบผู้ปกครองแม่แต่น้อย เราต้องใหอย่างเดียว เพราะฉะนั้นหลายคนเสียสละที่จะช่วยกัน เพื่อ ใหเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียน เด็กเหล่านี้มีทั้งคนจน คนรวย เท่าเทียมกันหมด เราไม่ดูว่าเด็กจะมาจากพื้นฐานอะไร
- ก่อนที่จะเริ่มเรียน จะใหเต็กสวดมนต์ แล้วนั่งสมาธิ
- คุณครูสอนภาษาอังกฤษเก่งมาก สอนธรรมะได้ดีมาก
- การเรี้ยนของเรา ไม่ได้นั่งอย่างนี้อย่างเดียว ความจริง สนุกสนานมาก มีการเลนเกม เลานิทาน
- คุณครูคนหนึ่ง ผมถามเขาว่าปีที่แล้ว เลานิทานไปกี่เรื่อง เขาบอกว่า เล่าไปสองพันเรื่อง เด็กซอบนิทานมาก เพราะฉะนั้น เราจะใช้นิทานค่อนข้างจะมาก
- เนื่องจากว่าเรามีป่าไม้อุดมสมบูรณมาก เราจะให้เด็กเข้า ไปเรียนรูจากธรรมชาติ เขาจะไปสังเกตดูแมลง ดูสัตว์ ดูนกดูต้นไม้ ดูอะไรต่างๆ เขาจะจดจำทุกอย่างไว้ พยายามเรียนโู้ พอเห็นอะไร เขาจะมองในแงดี คือเห็นธรรมะในสิ่งเหล่านั้นด้วย แล้วเราจะ มาซักถามเด็กว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ได้เห็นธรรมะอะไรบ้าง
- เขาจะปลูกต้นไม้ ที่สวนผัก ด้วยตัวเขาเอง พอปลูก ต้นไม้เสร็จเขาก็จะยืนแผ่เมตตาใหต้นไม้ ช่วยใหต้นไม้ได้เจริญเติบโต เร็วขึ้น
- ข้างๆ โรงเรียนมีวัด เราจะพาเด็กไปเข้าวัดเป็นประจำ ไปทำบุญ ไปฟังเทศน์ เราพยายามให้เขาสัมผัสกับพุทธศาสนาให้ มากๆ เราพาไปทัศนศึกษา พาไปดูสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลาคุณครู จะช่วยซี้นำ ใส่คุณธรรม ใส่บทเรียนเข้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็น แล้วเราก็จะสอนไปด้วย เพราะเราต้องการสอนเด็ก
- แถวจังหวัดลพบุรี มีสถานที่โบราณเยอะ
- ผมจะพาเด็กขึ้นไปภูเขาบอยมากเลยครับ แล้วเราจะไป นั่งสมาธิกัน
- นี่คือเขายายกะตา เราจะไปนั่งสมาธิกัน แล้วแผเมตตา

จากบนเขา

- นี่ครับเด็กทุกคนจะชอบมาก เขาลองนั่งสมาธิสนุกมาก เพราะมันทำใหสงบ ทำให้สบาย
- เด็กคนนี้ เลนหหมากรุกเก่งมาก อายุ 6 ขวบเองตอนอยู่ ป. 1 เลนหมากรุกกับผม ผมเหงื่อแตกเลย ผมเคยเป็นแซมป สมัยที่ผมอยู่ที่ประเทศอังกฤษ, ซนะแซมปขของนิวซีแลนด์แชมป่ของ หลายประเทศ เด็กพวกนี้เก่ง นี่เป็นหมากรุกฝรั่ง ผมสู้เต็มที่ ไม่ได้ยอมแพ้ เด็กคนนี้ผมยังซนะเขาได้ แต่เลนกับเด็กอีกคนผมแพ้ แพ้มา 3 ครั้งแล้
- เด็กข้างขวานี้ตอนมาอยู่ที่โรงเรียนเป็นเด็กที่เกเรที่สุด จะ เตะคนนั้น คนนี้ ไม่อมเข้าหองเรียน ครูใซว่ธิเล่านิทานเด็กๆ เด็กคนนี้ก็จะมาแอบฟัง แล้วเราก็รองเพลง เลนเกม ในที่สุดหลัง จากสองอาทิตย์ผ่นไป เด็กคนนี้ก็มาขอคุณครูขอเข้าห้องเรียน คุณครูกีดีใจและรีบตอนรับ

หลังจากนั้น เด็กคนนี้ชีวิตเปลี่ยนหมด กลายเป็นเด็กทีมี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบช่วยเหลือ เปันผู้นำ นี่เขาเล่นหมากรุก อยู่กับผม

- ชวงที่มีสุริยคราส เราสอนให้เด็กสร้างอุปกรณ์ตางๆ
- กำลังสังเกตดวงอาทิตย์อยู่ มองเงาใต้ตนไม้
- นี่เด็กสร้างขึ้นเอง แวนสำหรับส่องดูดวงอาทิตย์อย่าง ปลอดภัย
- มีเด็กคนหนึ่งสร้างกล่องเล็กมาก แตข้างในมีกระจกซึ่ง สะท้อนกลับไปกลับมา และเห็นภาพของดวงอาทิตย์ใหญม่กข้าง ในกล่อง ผมยังแปลกใจว่าเขาคิดได้เก่งมาก ออกแบนได้เก่งมาก
- เด็กเลนฟุตบอล พอคุณครูจะสอนฟุตบอล อย่าลืมว่า เราสอนเด็ก ไม่ได้สอนฟุตบอล จะเรียกเด็กมาแล้วบอกว่าเรามีลูก ฟุตบอล เราจะไม่เก็บไว้คนเดียว เราจะรีบผ่านไปไใหคนอื่น ผ่านกัน ไปผ่านกันมา เราต้องสามัคคีกัน เราต้องทำงานเป็นทีม เหมือน กับชีวิตของเรา เราอยู่ในสังคมก็เหมือนกับทีมฟุตบอล เราจะเห็น แก่ตัว มีอะไรเก็บไว้ใช้คนเดียวไม่ได้ เราต้องเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ เรา ต้องแบ่งกัน มีอะไรก็แบ่งใหคนอื่น เหมือนกับการเล่นฟุตบอล เมื่อเราสามัคคีกัน สังคมของเราก็จะเจริญ เราจะกลับมาที่ชี่วิต ของเด็กตลอดเวลา เราแทรกตลอดครับ
- ว่ายน้ำ เด็กของเราทุกคนว่ายน้ำเก่ง เพราะเรามีแม่น้ำ อยูขางๆ
- สระว่ายน้ำเล็กๆ เพราะเราต้องการฝึกให้เด็กของเราเกง
- การว่ายน้ำ เราก็แทรกคุณธรรมเข้าไปตลอดเหมือนกัน
- เด็กจะชอบว่ายน้ำในแม่น้ำมากกว่า เราพาไปแม่น้ำป่าสัก ตอนนี้น้ำไหลไม่แรงมาก
- เด็กสนุกมากในแมน้ำ
- เด็กจะร่าเริง แจ่มใส ตอนที่คุณหมอจุดมศิลป์ เป็น รัฐูมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอมาเยี่ยมโรงเรียน คุณ หมอบอกว่าเด็กโรงเรียนนี้ไม่เหมือนเด็กโรงเรียนอื่น คือเด็กจะยิ้ม แย้มแจ่มใส มีความสุข เขามีความสุขจริงๆ เขาอยากจะเรียนชั่วโมง ที่ชอบมากที่สุดคือ ชั่วโมงจริยธรรม เด็กโรงเรียนอื่น เด็กจะเบื่อ ไม่ชอบชั่วโมงจริยธรรม แต่ที่โรงเรียนนี้เด็กจะชอบมากที่สุด เรา ใช้นิทาน เราใช้เพลง เราใช้เกม
- เด็กเล่นละคร เราสอนเด็กว่า เมื่อเล่นละครเสร์จ เรา

จะลงจากเวที เราจะไม่เป็นอย่างที่แสดง เวลาเราแสดงเราอาจมี ความทุกข์ เราอาจมีความสุข เราอาจมีปัญหาอุปสรรค พอเรา ลงจากเวที สิ่งเหล่านี้ก๊จะหายไปจากตัวเรา เซนเดียวกันในชีวิต ของเรา เราอาจจะมีปัญหา เราอาจจะมีอุปสรรค มีอะไรตางๆ พอสิ้นวันเราปล่อยวางใหหมดเลย อย่าใหม้นมีอิทธิพลต่อเรา เหมือน กับนักแสดงบนเวที

- เราจะแทรกคุณธรรมเข้าไปด้วย แสดงที่ลำนารายณ์
- ท่านประธานกรรมาธิการการศึกษา ของสภาผู้แทนราษฎร มาเยี่ยมโรงเรียนครับ แขกผู้ใหญ่มาเยอะมาก มีรัฐมนตรีมาหลายคน
- ท่านทูตอินเดียมาเยี่ยม
- ท่าน รมช.ศึกษา ท่านอดิศร มาเยี่ยม ท่านชอบมาก
- มีคนต่างชาติมาเยี่ยมจากทั่วโลก เด็กของเราจะยิ้มแย้ม แจ่มใสต้อนรับเป็นอย่างดี
- ท่านรองผู้วาฝ่ายการศึกษาของ กทม.สมัยที่แล้ว มาเยี่ยม เราและขอร้จงให้เราอบรมครูให้ท่าน ท่านส่งครู กทม. มาอบรมที่ โรงเรียน 3 รุนด้วยกัน
- มีการอบรมครู
- ครูมาพักที่โรงเรียนได้ $60-70$ คน อาหารการกินฟรี ทุกอย่าง เรายินดีต้อนรับ

นี่คือแนวทางที่เราใช้ในโรงเรียน และเป็นเรื่องที่เราจะต้อง ฝึกอบรมเด็กเพื่อให้เขาเผชิญหน้ากับศตวรรษที่กำลังจะเข้ามาสู่เรา จริงๆ ยังมีอีกมาก ที่ผมไม่สามารถมาพุด มาคุย เพราะวาถาเรา เข้าสู่รายละเอียดว่า เราอบรมครูได้อย่างไร ต้องใช้เวลาอีกมาก สำหรับวันนี้กีพอสมควรแกเวลา ผมกำลังจะมีหนังสือออกมาเล่ม

## ขอขอบคุณ

ดร.อาจอง ซุมสาย ณ อยุธยา วิทยากร รศ.ดร.วิซัย วงษ์ใหญ่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ชูศรี วงศรัตนะ ถอดคำบรรยาย คุณซำนาญ แสงแก้ว ประสานงานการผลิต คุณกรกมล ศรีเดือนดาว เอื้อเพื้อภาพปก


