# เปิดตำนานวัดดอน 

จากเรื่องราวเล่าขานอันน่ากลัว

สู่ธรรมสถานอันรื่นรมย์ จากนักปราขญ์ผู้รจนนาธรรมเพชรน้ำเอก สู่การปฏิบัติธรรมอันภาคภูมิ

พระพรหมโมลี (วิลาศ ญฺาณวโร ป.ธ.๙)<br>เรียบเรียงโดย พระมหาวิรัต นายโก

```
ข้อมูลทางบรรณานุกรม
    ชื่อหนังสือ เปิดตํานานวัดดอน
ผู้เรียบเรียง พระมหวิรัด นายโก
พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
จํานวนพิมพ์ 1,000 เล่ม
จํานวนหน้า }168\mathrm{ หน้า
    ราคา แจกเป็นธรรมทาน
    ISBN 978-974-614-295-3
```


## พิมพ์ที่

Animate Print And Design Co.,Ltd.
296 ซอยเทอดไทย 33 ถนนเทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-476-5228, 02-476-4465 Fax 02-476-4800


เปิดตำนานวัดดอน


## คำบำ

หนังสือเปิดตำนานวัดดอนเล่มนี้ พระเดชพระคุณ พระ พรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.ธ) ได้เริ่มค้นคว้าเรียบเรียงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ และมาสะดุด หยุดลงในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ปีเดียวกัน จากหลักฐานที่ นักปราชญ์ท่านกรุณาบันทึกไว้ในที่ต่าง ๆ เช่น พระราชพงศาว ดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพรรยากทิพากรวงศ์ เรื่องไทยรบ พม่า ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นต้น นับเป็น วรรณกรรมประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งของพระเดชพระคุณก็ว่าได้ หนังสือเล่มนี้ ได้พรรณนาถึงปรรวัติการสู้รบอันเกรียงไกร ระหว่าง หวุ่นคะยีมหาสีหหสุระ หรือ อะแซหวุ่นกี้ กับ เจ้าพระยา สุรสีห์และเจ้าพระยาจักรีผู้ที่เมื่อครั้งยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก ครั้นอะแซหวุ่นกี้เข้าตีเมืองพิษณุโลกได้ไม่นาน ยังไม่ทัน จัดการสิ่งใดตามธรรมเนียมของขุนศึกผู้ตีเมืองได้ชัยชนะ ก็ได้รับ คำสั่งให้กองทัพรีบกลับกรุงอังวะโดยด่วน พอยกกองทัพกลับกรุง อังวะได้ไม่นาน ก็มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย จนในที่ สุดอะแซหวุ่นกี้ผู้นี้กีไดัรับการแง่งตั้งไห้เป็นอุปราชผู้สำเร็จราชการ แผ่นดินพุกามประเทศฝ่ายใต้ เป็นเหตุให้รู้จักมักคุ้นกับเนมะโย กะยอดินหรือมังจันจ่าพระยาทวาย ซึ่งท่านผู้นี้นับได้ว่าเป็นบุคคล สำคัญทีเดียว ที่ได้ให้การอุปลัมภ์ค้ำชูพระราชภาคิไนย ของพระ บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ธิดาแห่งพระเจ้ารามณรงค์ บรมเชษฐาธิบดี ผู้มีนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนรามินทรสุดา ราชภาคิไนย หรือ เจ้าครอกชี
ผลงานที่มี่ชื่อเสียงส่วนใหญู่ของพระเดชพระคุณ พระพรหม โมลี (วิลาศ ถาณวโร ป.ธ.ส์) จะอยู่ในรูปแบบของวรรณกรรม ทางพระพุทธศาสนา เช่น เรื่อง กรรมทีปนี ภูิิลาสินี และ วิมุตติรัตนมาลี เป็นต้น ซึ่งหนังสือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับรางวัล วรรณกรรมไทยชั้นที่ ๑ พร้อมกับได้รับคำชมเชยว่าเป็นเพชรน้ำ เอกในวงวรรณกรรม นับว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งแก่วงการ คณะสงฆ์ไทย
หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมประวัติศาสตร์เล่มเดียวของ พระเดชพรรคุณก็ว่าได้ ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน ใหัทั้งลีลาภาษา และแงคิดคติเตือนใจได้ป็นอย่างดี คงไม่ทำให้ทุกท่านที่ศึกษางาน ของพรเดชพรคคุณผิดหวังเป็นแห่

พระมหาวิรัต นายโก ธันวาคม ๒๕๕๔

## สารūy

อะแซหวุ่นกี้ ..... 11
ทัพอะแซหวุ่นกี้ถึงแดนไทย ..... 13
เจ้าพระยาสุรสี์ส็สู้พม่า ..... 15
คำพยากรณ์ของอะแซหวุ่นกี้ ..... 17
อะแซหวุ่นกี้เข้าเมืองพิษณโโลก ..... 20
อะแซหวุ่นกี้ถูกถอดยศ ..... 24
ราชวงศ์อลองพญา ..... 25
อะแซหวุ่นกี้ร่วมล้มราชบัลลังก์ ..... 28
อะแซหวุ่นกี้อุปราชพุกามประเทศพม่าฝ่ายใต้ ..... 32
มังจันจ่าเจ้าเมืองทวาย ..... 35
ตัวแทนอะแซหวุ่นกี้ในอนาคต ..... 38
มังจันจ่ากำสรด ..... 39
มังจันจ่าวาสนาน้อย ..... 41
มังจันจ่าถูกถอด ..... 43
มังจันจ่าพระยาทวายใช้อุบายประหารมะรุวอนโป ..... 45
ทวายสวามิภักดิ์ไทย ..... 47
พระยายมราชถึงเมืองทวาย ..... 54
พระองค์เจ้าชีราชภาคิไนย ..... 55
ทรงพบพระราชภาคิไนย ..... 58
สมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จยกกองทัพไปเมืองทวาย 60เมืองทวายที่พักไทย62
ข่าวจากเม่ามา ..... 64
มังจันจ่ามาอยู่เมืองไทย ..... 67
มังจันจ่าหักใจเอาพระศาสนาเป็นที่พึ่ง ..... 71
อนุสรณ์ของชาวทวาย ..... 73
ประวัติความเป็นมาของเจดีย์วัดดอน ..... 75
นามวัดดอนที่ทรงพระกรุณาแปลงให้ในรัชกาลที่สี่ ..... 83
ทรงตั้งและแปลงนามวัดต่าง ๆ ..... 84
ชื่อวัดที่ทรงแปลงนามใหม่ ..... 84
สมภารเจ้าวัด ..... 87
วัดดอนสมัยท่านปู่จั่น ..... 88
ท่านปู่จั่นขับไล่พระพม่า ..... 90
พระมหาสมณวินิจฉัยในเรื่อง
พระพม่าถูกไล่จากวัดดอน ..... 93
ความเดิม ..... 93
ความที่พิจารณาได้ ..... 95
วินิจฉัย ..... 99
วัดดอนพม่า ..... 106
วัดดอนสมัยพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ ..... 115
หลวงพ่อวัดดอน ..... 120
พระกริ่งฟ้าผ่า ..... 122
พระพิมพ์ผง ๘๔,ం०० องค์ ..... 125
วัดกัลยาณบรรพต ..... 127
บั้นปลายแห่งชีวิต ..... 132
วัดดอนสมัยพระพรหมโมลี ..... 133
บรรพชา ..... 135
อุปสมบท ..... 135
การศึกษา ..... 136
แผนกธรรม ..... 137
แผนกบาลี ..... 137
การศึกษษาพิเศษ ..... 138
วิปัสสนาธุระ ..... 138
งานด้านการเผยแผ่ ..... 140
งานด้านการปกครอง ..... 146
งานด้านการศึกษา ..... 147
การปฏิสังขรณ์วัดดอน ..... 150
การก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดยานนาวา ..... 151
งานพิเศษ ..... 153
สมณศักดิ์ ..... 153
มรณภาพ ..... 155
สัญลักษณ์แห่งความเป็นทวายย ..... 159
วัดบรมสถลชื่อที่ทุกคนไม่คุ้นหู ..... 163


## นมตฺถุ รตนตฺตยสฺส

พระพุทธศาสนายุกาลล่วงแล้วได้ ๒๓๑๗ พรรษา ครานั้นเป็น ปีมะเมีย กลางเดือนสี่ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพุกามประเทศ พระนามว่าพระเจ้ามังระผู้เป็นใหญ่ในกรุงอังวะ ทรงพระราชอุตสาหะ เสด็จมาปกฉัตรยอดพระเกศธาตุ ณ เมืองร่างกุ้ง ด้วยพระราชศรัทธา มหากุศล ครั้นแล้วเสร็จการพระราชพิธียกพระเกศธาตุสมพระราช ประสงค์แล้ว จึงมีพระราชดำรัสเรียกหาหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระขุนทัพ คู่พระทัย ให้เข้ามานั่งใกล้ที่ประทับ ทรงปรึกษาการพระราชสงคราม ตามวิสัยกษัตริย์นักรบ แล้วทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้หวุ่น คะยีมหาสีหะสุระขุนศึกผู้กล้า เป็นจอมทัพคุมพลพม่ามหาศาลยกมา ทำศึก ณ สยามประเทศ


หวุ่นคะยีมหาสีหะสุระขุนทัพใหญ่ ซึ่งพวกเราชาวไทยสยาม ประเทศเรียกกันว่าอะแซหวุ่นกี้ ผู้นี้ปรากฏ่าเป็นแม่ทัพขุนทหาร คนส์าคัญของพม่าอยู่ในเวลานั้น มี่ื่อเสียงเกรียงไกรอยู่ในวงการทหาร ผู้ชำนาญสงคราม ด้วยได้เป็นแม่ทัพใหญ่ทำศึกได้ชัยชนะพวกจีนมา ใหม่ ๆ คนทั้งหลายสรรเสิญว่าเป็นผู้มีสติปัญญา ทั้งฝีมือกอารศึก ก็แกล้วกล้าชำนิำนาญในพระตำรับพิชัยสงคราม มีอัธยาคัยยยือกเย็น สุภาพผิดแผกแตกต่างกับนายทัพพม่าทั้งปวงโดยมาก

ควั้นได้วับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ คุมพลมา ทำศึกกับสยามประเทศ ซึ่งมีกรุงธนบุีีเป็นราชธานี อะแชหวุ่นกี้ พิเคราะห์ดู้วยสสติปัญญา ก็เห็นว่าขณะนี้กองทัพไทยมีฝีมือการรบ เข้มแข็งผิดกว่าแต่ก่อน การที่จะยกกองทัพมาทางเมืองเซียงใหม่ และ ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ แล้วเข้ามาสมทบกันเพื่อตีกรุงธนบุรี เช่น เดียวกับคราวตีกรุงครีอยุธยาจนแตกพ่ายในเมื่อไม่นานมานี้นั้น การ คงจะไม่สำเร็จสมความมุ่งหมาย เพราะฝ่ายไทยซึ่รู้ไิิงอยู่ คงจะต้อง ตีตัดกำลังพลไม่ให้เข้ามารวมกันได้ดั่งแต่ก่อน


มุนทัพใหญ่ผู้มีปปญญาจึงคิดย้อนเอกกลศึกครั้งพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองมาใช้ นั่นคืออะยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ เป็นการตัดกำลังฝ่ายไทยเสียขั้นหนึ่งง่อน แล้วเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือ ที่ตีได้นั้นเป็นที่มั่น ยกทั้งกองทัพบก ทัพเรือ ลงมาตีกรุงธนบุรีทาง ลำน้ำเจ้าพระยาทางเดียว โดยกลศึกนี้ก็นาที่จะชำนะไทยได้โดยง่าย กำหนดการศึกกับสยามประเทศเป็นที่แน่ใจฉะนี้แล้ว ขุน พลแกล้วอะแซหวุ่นกี้ จึงมีคำสั่งให้นายทัพนายกองเร่งรวบรวมรี้พล ชุมนุมทัพ ให้พร้อมที่เมืองเมาะตะมะ ขณะเดียวกันก์ให้เตรียมเรือรบ เรือลำเลียง และรวบรวมเสบียงอาหาร กะการว่าจะยกทัพมาตีไทย ให้ได้ชัยชำนะ ครั้นได้ถกษ์ดีปีมะแมเดือนสิบเอ็ด พุทธศักราช ๒๓๑ส ก็ให้เคลื่อนทัพ โดยมีกะละโป่กับมังแยยางู้ ผู้โป็นน้องชาย คุมกองทัพหน้าจำนวนพลสองหมื่นคน ยกออกจากเมืองเมาะตะมะ ตัวอะแชหวุ่นกี้เอง คุมกองพลนัพหลวงจำนวนพลหนึ่งหมื่นห้าพันคน หนุนเนื่องมาพร้อมกับตะแคงมะระหน่องและเจ้าเมืองตองอู

$$
\text { x } x+x
$$

## ทัพอะแซหวุ่นกี้ถึงแดนไทย

กองทัพใหญ่พม่าภายใต้บังคับบัญชาของหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระ หวืออะแซหวุ่นกี้ เดินทางรอนแรมมาทางด่านแม่ละเมา เข้ามาทาง จังหวัดตากโดยสะดวก เพระเจ้าเมืองกรมการเมืองฝ่ายไทยรายทาง ไม่มีกำลังจะต้านทานกองทัพใหญ่ได้ จึงปล่อยให้กองทัพพม่าเดินทาง เรื่อยมาจนถึงบ้านด่านลานหอย และเมืองสุโขทัย แล้วกองทัพพม่า จับได้กรมการเมืองสวรรคโลกสองคน อะแชหวุ่นกี้แม่ทัพใหญ่ จึง ให้ล่ามสอบถามความเป็นไปของไทยต่าง ๆ และถามถึงเจ้าพระยา สุรสีห์พิษณุวธิราช ขุนศึกหนุ่มผู้ห้าวหาญ ซึ่งเป็นผู้สำร็จราชการ เมืองพิษณุโลก ศักดินา ๑๐,0०० ไร่ ในขณะนั้นว่า
"พระยาเสือ เจ้าเมืองพิษณุโลกอยู่หืือไม่ ? "
คนไทยกรมการเมืองสวรรคโลกกั้งสองที่ถูกจับได้ก์ให้การว่า
"พระยาเสือ เจ้าเมืองพิษณุโลก เวลานี้ไม่อยู่ในเมือง ท่านพระยาได้ยกกองทัพขึ้นไปเชียงใหม่ พร้อมกับเจ้าพระยาจักรี ผู้พี่ ขณะนี้ยังไม่กลับมา"

หวุ่นคะยีมหาสีหะสุระ หรือ อะแซหวุ่นกี้ขุนทัพสุภาพบุรุษพม่า ได้ฟังกรมการเมืองไทยว่าดังนั้น จึงกล่าวกับนายทัพนายกองของ ตนขึ้นว่า
"พระยาเสือเจ้าของบ้านไม่อยู่ เราอย่าเพิ่งไปเหยียบเมือง รอ ให้เจ้าของบ้านเขากลับมาเสียก่อนเถิด" ว่าดังนี้แล้ว จึงสั่ง ให้กองทัพหน้ามาตั้งค่ายอยู่ที่บ้านดงธานีริม แม่น้ำยมใหม่ ส่วนขุนทัพใหญ่อะแซหวุ่นกี้เอง ตั้งทัพพักค่ายอยู่ที่ เมืองสุโขทัย

## เจ้าพระยาสุรสีห์สู้พม่า




 ใชธิ่งนัก จึงรีบยกทัพกกับมมามางเมื่อสวรรคโลก เมืองพิชิย


 พิชยย รวมเป็นสามพรรยาคุมพลเป็นกองหน้ายกเธ้าไปไฉจตีตพม่า ซึ่ง ตั้งนับอยู่ย้านดงธโนี้น้นที่


 อันมืพรยยาทั้งสมมเป็นนยยพล ให้ถอยร่นลงมาคนถี่งค่ายเจ้าพรรยา สุสสส์์ที่บ้านไกรบ่าแฝก

พระยาเสือขุนทัพไทยใจหาญก็ัั้ตั่นสู้พม่าอยู่เป็นเวลานานถึง ๓ วัน ครั้นพิเคราะห์การศึกโดยรอบคอบ เห็นว่าพม่ายกกันมาครั้ง นี้มีกำลังพลยิ่งกว่ของตนมากกว่ามากนัก หากจักขืนสู้อยู่นนนวัน ก์ให้ หวั่นไปว่าพม่าจักใช้กลศึกทุ่มพลเข้าโอบล้อมกองทัพของตนชึ่งมีกำลัง พลน้อยกว่า อย่างนี้ก็นาที่จะเสียเชิงแก่พม่าโดยง่าย คิดการณ์ด้วย ไวปัญญาฉะนี้ จึงมมีบัญชาให้รีบถอยทัพกลับเข้าเมืองพิษณโลก

ครั้นจจ้าพระยาสุรสีห์ถอยทัพกลับเข้าไปตั้งมั่นในมมืองพิษณุโลก แล้วอะแชหว่นกี้แม่ทัพผู้มาจากแดนไกล จึงมีบัญชาให้ทหารพม่าอยู่ รักษาเมืองสุโขขัยเพียงห้าพันคน แล้วตนเองคุมพลนอกจากนั้น ประมาณสามหมื่นคน ยกตามมาจนถึงเมืองพิษณโุโลก เมื่อเดือนอ้าย ข้างขึ้น แล้วก็ตั้งค่ายน้อยใหญ่รายล้อมเมืองพิษณุโลกทั้งสองฟากฝั่ง แม่น้ำ กวดขันทหารพม่าให้รักษาหน้าที่อย่างมั่นคงแข็งแรงทุก ๆ ด้าน

เป็นที่กล่ววขานกันสืบมาว่า ขณะที่ทัพพม่าตั้งค่ายรายล้อมเมือง พิษณุโลกอยู่คราวนั้น ตัวอะแชหวุ่นกี้เองพร้อมกับนายทัพนายกอง คนสนิท ได้ออกเดินลีียบค่ายเที่ยวตรวจตราหาชัยภูมิอยู่ทุก ๆ วัน ฝ่ายเจ้าพระยาสุรีีห์ เจ้าของบ้านก็ไม่พรั่น ได้คุมพลออกโจมตีแล้ว ก็ถอยกลับเข้าเมือง เป็นการลองเชิงศึกอยู่หลายครั้ง


## คำพยากรณ์ของอะแซหวุ่นกี้

จะกล่าวถึงงจจ้าพระยาจักรีผู้พี่ ซึ่งมีบุญบารมีจะได้เป็นกษัตริย์ ยิ่งใหญ่ไปเมื่อหน้า ขณะนี้ป็นผู้บัญชาการอยู่ในเมืองพิษณุโลก ร่วม กับเจ้าพระยาสุสี์หู้ผู้องชาย คราวใดเห็นว่าพม่ายกพลออกมาจาก ค่ายเป็นทัพใหญ่จะเข้าปล้นเมือง ก็แบ่งหน้าที่ให้ขุนคึกไทยบรรดาที่ เป็นแม่ทัพนายกองต่าง ๆ คุมพลออกต่อสู้เพื่อป้องกันเมืองไว้เป็น สามารถทุกครั้งไป แม้เจ้าพระยาจักรีเองก็ปรากฏว่ได้คุมพลเข้ารบ โจมตีพม่าให้แตกพ่ายหนีกลับเข้าค่ายไปเป็นหลายครั้ง ทั้ง ๆ ที่มี กำลังพลน้อยกว่าจนพวกพม่าข้าศึกพากันครั่นคร้ามและอัศจรรย์ใน ฝีมือ เป็นที่ทลื่องลือกันว่ไไทยรบม่าที่เมืองพิษณุโลกครั้งนั้น กินวลา นานหลายคื้หหลายวันผลัดเปลี่ยนกันแพ้แลชนะ

วันหนึ่งขณะรบกันนั้น ท่านอะแชหวุ่นกี้ขุนทัพพม่าให้ล่ามถาม ฝ่ายไทยว่า

```
"เวลาพรุ่งนี้จะขอหยุดรบสักวันหนึ่ง จะได้หรือไม่ ?"
ทูตทหารก็ตอบว่า
"ไม่เป็นการขัดข้อง จะหยุดรบกันสักวันหนึ่งก็ได้"
```

ล่ามพม่าจึงกล่าวต่อไปว่า
"ท่านหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระแม่ทัพฝ่ายเรา มีความปรารถนา ใคร่จักขอดูตัวท่านเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพไทย ให้เห็นว่ามีรูปร่าง ลักษณะเป็นอย่างไร จึงมีฝีมือเข้มแข็งองอาจกล้าหาญนัก เช่นนี้ ฝ่ายไทยจักขัดข้องประการใดหรือไม่ ? "

ทูตทหารไทยก็รับปากว่าจักเชิญเจ้าพระยาจักรีออกไปให้อะแซ หวุ่นกี้ได้ดูตัวในวันพรุ่งนี้

ครั้นรุ่งขึ้นถึงเพลากำหนดนัด เจ้าพระยาจักรีแต่งตัวตาม ธรรมเนียมแม่ทัพไทย แล้วขึ้นม้าศึกกั้นสัปทนแดง ย่างเยื้องออก มาจากประตูเมืองพิษณุโลก ตามติดด้วยขุนหมื่นพันนายเหล่าทหาร กล้าตายทั้งหลายแวดล้อมพร้อมพรั่ง อุปมาประหนึ่งดังกระแสน้ำหลั่ง ไหลมาแต่ฝ่ายเหนือเมื่อวสันตฤดู ครั้นถึงกลางสมรภูมิที่กำหนดนัด แล้ว เจ้าพระยาจักรีผู้แกล้วกล้า ก็ออกไปยืนม้าให้อะแซหวุ่นกี้ได้ ทอดทัศนาเป็นสง่าเด่นอยู่ ขุนทัพผู้มาจากแดนไกลอะแซหวุ่นกี้ซึ่ง ยืนม้าอยู่แถวหน้าขุนทหารพม่า ใช้สายตาอันคมประดุจเหยี่ยว เพ่ง พิจารณารูปลักษณะแห่งแม่ทัพไทยจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงให้ล่ามถาม ถึงอายุเจ้าพระยาจักรีว่าเท่าใด ทูตทหารไทยก็ตอบไปว่า อายุของท่าน เจ้าพระยาได้ ๓๐ ปีเศษ แล้วเจ้าพระยาจักรีจึงให้ล่ามถามถึงอายุ ของอะแซหวุ่นกี้บ้างว่าเท่าใด ขุนทัพใหญ่ฝ่ายพม่าก็ตอบว่า อายุของ เราได้ ๗๒ ปีแล้ว

เมื่อได้เห็นบุคลิกลักษณะของเจ้าพระยาจักรีและเพ่งพินิจดูจน ถ้วนถี่หวุ่นคะยีมหาสีหะสุระขุนทัพผู้เฒ่าชาวพม่า จึงออกวาจาดุจเป็น คำพยากรณ์ขึ้นกลางทัพว่า

"ท่านแม่ทัพไทยผู้นี้ มีรูปร่างเป็นสง่าทั้งอายุก็ังเยาว์ แต่ ฝีมือการรบเข้มแข็งองอาจสามารถสู้กับเราผู้เฒ่าได้ ขอท่าน จงพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้จงดีเถิด ต่อไปภายหน้าท่าน จะได้เป็นกษัตริย์องค์หนึ่งในสยามประเทศเป็นแน่แท้"

ออกวาจากล่าวเป็นคำหนักแน่นขึ้นกลางทัพดังงนี้แล้ว จุนคึกผู้ เฆ่าก็สั่งให้ขุนนายฝ่ายทหารพม่านำเครื่องม้าทองคำสำรับหนึ่ง สักหลาดพันหนึ่ง ดินสอแก้วสองก้อน และน้ำมันดินสองหม้อ นำมา มอบให้ท่านเจ้าพระยจักรีเม่ทัพไทยผู้ที่ตนพอใจ ฝ่ายเจ้าพระยจักรี ก็ให้ขุนนงทหารนำเควื่องบรรณาการไปมอบตอบแทนท่านผู้เฒ่าตาม สมควรเป็นไมตรี และก่อนที่อะแชหวุ่นกี้จะลลากลับเข้าค่ายยังให้ล่าม ทหารบอกแก่เจ้าพระยาจักรีอีกว่า
"ขอท่านแม่ทัพไทยจงเร่งรักษาเมืองให้มั่นคงจงดีเถิด เรา จะตีหักเอาเมืองพิษณุโลกให้จงได้ในครั้งนี้ เราจะไว้เกียรติยศฝ่าย เราผู้เป็นนายทหารเอก จะหาผู้ใดที่มีปัญญาและฝีมือเช่นตัวเราใน เวลานี้ไม่มีแล้ว"

กล่ววเป็นคำขาดไว้อำนาจนายทหารเอกดังนนี้แล้ว ก็ขอหย่าทัพ ลากลับเข้าค่ายไปพักผ่อน เป็นที่ลือกระฉ่อนมาจนลึงปัจจุบันนี้ว่า ใน วันนั้น ทหารไทยกับทหารพม่าหย่าทัพกัน หยุดรบกันทั้งวัน มิได้ ทำร้ายกัน ไปมาหาสู่กันได้ ทหารพม่าชวนทหารไทยเข้าไปกินอาหาร ในค่าย ทหารไทยกอดคอทหารพม่าชวนกันมาทอดทัศนาตัวเมืองอัน เป็นที่ตั้งของทัพไทยเป็นไมตรีกีน ไม่มีการทำอันตรายแก่กันและกัน เลย


## อะแซหวุ่นกี้เข้าเมืองพิษณุโลก

ครั้งพ้นกำหนดวันหย่านัพเป็นไมตรีหยุดรบกันวันนั้นแล้ว กอง ทัพทั้งสองฝ่ายก็เริ่มทำสงครามสัปประหารกันอย่างดุเดือด หลายกระบวนศึก ฝ่ายแม่ทัพ ใหญ่อะแชหวุ่นกี้ทุ่มพลเข้าโจมตีหลาย ครั้งหลายหน หวังจะปล้นเอาเมืองพิษณุโลกให้ได้ เพื่อไว้เกียรติยศ นายทหารเอกแห่งพุกามประเทศตามที่ลั่นวจาาไว้

ฝ่ายแม่ทัพไทยท่านจจ้าพระยาจักรี ก็ออกรบต่อสู้ไพรีอย่างสุด ฝีมือ เพื่อป้องกันแผ่นดินมาตุภูมิ ไว้เกียรติยศทหารไทยผู้อจหหาญ ในสงครามแห่งสยามประเทศ การรบครั้งนี้ควรกล่าวได้ว่าเป็นสงคราม ประวัติศาสตร์อันแกรียงไกร ต่อสู้กันจนกระทั่งต่างฝ่ายอ่อนกำลังลง ในที่สุด

เจ้าพระยาจักรีผู้มีมีีีมือการรบอันพิลึกมหึมา จึึปรึกษากับเจ้า พระยาสุรสีห์หิษณุวาธิราชผู้น้อง เห็นพ้องต้องกันว่า ขณะนี้เป็นการ เหลือกำลังที่จะรักษาเมืองพิษณุโลกไว้ต่อไปได้ ด้วยขัดสนเสบียง อาหารยิ่งนัก ต้องจ่ายอาหารใหห้้พลลดลง จนผู้คนอดอยากอ่อนแอ

ลงทุกที ถ้าช้าวันไปก็น่าที่จะเสียเชิงแก่ไพรี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เห็นชอบ ที่จะทิ้งเมืองพิษณุโลกเสียดีกว่าจะขืนอยู่ให้เป็นผู้แพ้สิ้นศักดิ์ทหาร ปรึกษาการศึกเห็นชอบฉะนี้ จึงมีคำสั่งให้ทหารไทยตามค่าย ต่าง ๆ ซึ่งออกไปตั้งประชิดพม่าให้ถอยกลับเข้ามาในเมืองจนหมด สิ้นโดยเร็ว ฝ่ายพม่าข้าศึกเห็นไทยถอย ก็ตามเข้ามาตั้งค่ายประชิด จนถึงชานเมืองแล้วปืนกำแพงหวังจะปล้นเอาเมืองให้ได้สมเจตนา เหล่า ทหารไทยที่รักษาหน้าที่เชิงเทิน ก็ระดมยิงปืนใหญ่น้อยป้องกันเป็น สามารถ ถูกพลพม่าตายเสียมากกว่ามาก พม่าข้าศึกเข้าเมืองไม่ได้ จึงถอยกลับเข้าค่าย ตั้งปืนใหญ่ยิงโต้ตอบกันอยู่อึงมี่

แล้วกลวิธีหนีข้าศึกศัตรูผู้มีกำลังใหญ่ ตามตำรับพิชัยสงคราม ก็เริ่มขึ้น นั่นคือท่านเจ้าพระยาจักรีแม่ทัพไทย มีบัญชาให้ขุนทหาร ประจำปืนทุกหน่วยระดมยิงปืนใหญ่น้อยให้หนักยิ่งขึ้นทุกวัน ตั้งแต่ เพลาเช้ายันค่ำ และในขณะเดียวกันนั้นก็ให้ทหารและราษฎรผู้ถนัด ในการดนตรี เอาปี่พาทย์ลาดตะโพนขึ้นไปตีบรรเลงตามป้อมต่าง ๆ เป็นที่ครื้นเครงประโคมให้ข้าศึกได้ยินจนทั่ว เพื่อลวงพม่าข้าศึกให้เข้า ใจผิดคิดว่าจะตั้งสู้อยู่ในเมืองได้นานวันโดยไม่เดือดร้อน แล้วให้จัด กระบวนทัพออกเป็น ๓ กอง คือ

กองหนึ่งซึ่งจัดเป็นกองหน้า เลือกล้วนแต่พลรบ ขุนทหารที่มี ฝีมือกล้าทั้งยังมีกำลังแข็งแรงชำนาญศึกเคยเห็นน้ำใจมา ให้มีหน้าที่ ตีฝ่าข้าศึกเปิดช่องให้กองอื่นตามไป

กองสองซึ่งจัดเป็นกองกลาง เลือกล้วนพลรบที่มีฝีมือปานกลาง และมีอายุค่อนข้างจะแก่ ให้มีหน้าที่ดูแลคุมครอบครัวราษฎรทั้งหลาย


และบรรดารษษมไทยไม่ว่าหญิงหรือชาย บังคับ ให้มีคาสตราอวุธติด ตัวไป สำหรับจะได้เป็นเครื่องต่อสู้อ้องกันตัวทั่วทุกคน

กองสามชึ่งเป็นกองสุดท้าย เลือกล้วนแต่นายทหารฝีมือดีเช่น เดียวกับกองที่หนึ่ง มีหน้าที่รกษษาข้างท้ายขบวน ป้องกันไม่ให้ข้า ศึกตามตีมาจนถึงกองกลางได้เป็นอันขาด

ครั้นจัดกระบวนทัพพร้อมสรรพเป็นที่มั่นใจดังนี้ ตกถึงยาม ราตรีสามทุ่ม ก็ให้เปิดประตูเมืองทางทิศตะวันออก ยกกองหน้าซึ่ง ล้วนแต่เป็นทหารกล้าตาย เข้าีคค่ายพม่าทางด้านตะวันออกทันที เหล่า ไพรีก็รวมพลต่อต้านรบพุ่งกันถึงขั้นตะลุมบอน ในที่สุดฝ่ายไทย สามารถตีหักค่ายพม่าเปิดเป็นทางไปได้ รีบรุดดดินกองกัพไปทางบ้าน มุงดอนชมพู ครอบครัวราษฎรทั้งหลายตามท่านแม่ทัพใหญ่ไปได้ บ้าง ที่ปลกเปลี้ยเมื่อยล้าถูกพม่าตามจับไปได้บ้าง

จะอย่างไร์ด์ดีต้องนับว่า ในครั้งนี้ท่านเจ้าพระยาจักริขุนศึกไทย ผู้มีปัญญา สามารถพารี้พลยกทัพข้ามเขาบรรทัด ไปตั้งรวมพลอยู่ ที่เมืองเพชรบูรณ์ได้โดยปลอดภัย

ฝ่ายหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระขุนทัพพม่า เมื่อได้วับรายงนว่า กอง ทัพไทยตีหักอออกไปจากเมืองหมดแล้ว สุภาพบุรุษุุนศึกชรชชาวพม่า ก็ออกวาจาประกาศแก่นายทัพนายกองทั้งปวงว่า "ไทยเดี๋ยวนี้ ไหวพริปฝีมือการรบเข้มแข็งนัก ไม่เหมือนไทย
แต่ก่อน เมืองพิษณุโลกเสียแก่เราครั้งนี้ จะได้เสียเพราะฝีมือ
ทแกล้วทหารแท้นั้นหามิได้ เป็นเพราะเขาอดข้าวขาดเสบียงอาหาร 200020

ดอกจึงงเสียเมือง การที่จะมารบกับไทยสืบไปเมื่อหน้านั้น แม่ทัพ พม่าซึ่งมีสติปัญญาและฝีฝือแตต่เพียงเสมอเรา หรือต่ำกว่าเรา แล้วอย่าได้อาจหาญมาทำสงครามตีเมืองไทยเลย จะเอาชนะเขามิ ได้ดอก แม้ผู้ใดมีสติััญญาและฝีมืออีเหนือกว่าเรานั่นแล จึงจะมา ทำศึกกับไทยได้ชัยชนะ"

ประกาศิตตามวิสัยชายชาตินักรบดังนนี้แล้ว อะแชหวุ่นกี้งุนทัพ ผู้เหยี่ยบเมืองพิษณโุโลกได้ตามที่เคยลั่นวาจาไว้ จึงจัดให้ทหารไปลาด ตระเวนรวบรวมเสบียงอาหารสำหรับกองทัพ ด้วยว่าขณะนั้นเสบียง อาหารในเมืองอัตดัดฝืดเคืองนัก โดยให้มังแยยางูคุมทหารกองหนึ่ง ไปทางเมืองหล่มสัก ให้กะละโบ่คุมทหารกองหนึ่งไปทางเมือง กำแพงเพชร สั่งว่ารวบรวมอาหารได้เท่าใด ก์ให้รีบส่งมาเลี้ยงกองทัพ ใหญ่ในเมืองพิษณุโลกโดยเร็ว รวมความว่า นับตั้งแต่พัพพม่าภาย ใต้บังคับบัญชาของอะแชหวุ่นกี้ ตั้งค่ายล้อมเมืองอยู่ และสู้รบกับ ไทยหลายชั้นเชิง หลายกระบวนศึก เป็นนวลานานถึง ๔ เดือน จึง สามารถเคลื่อนเข้าเมืองพิษณุโลกได้


## อะแซหวุ่นกี้ถูกถอดยศ

ควั้นอะแชหวุ่นกี้เข้าเมืองพิษณุโลกได้ไม่นาน ยังไม่ทันจัดการ สิ่งใดตามธรรมเนียมของขุนศึกผู้ตีตืองได้ชัยชนะ ก็ได้รับสารตรา จากกรุงอังวะเมืองหลวงแห่งพุกามประเทศ ความว่า สมเด็จพระเจ้า มังระราชาธิบดีเสด็จสวรรคต จิงถูจารชโโอรสได้ครองราชบัลลังก์ มี รับสั่งให้กองทัพหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระรีบกลับเมืองอังวะโดยด่วน

ขุนทัพชราได้รับสารตรารู้ความก็ร้อนใจ จึึสั่งให้กวาดต้อน ราษฎรชาวเมืองพิษณุโลกและรวบรวมทรัพย์สินเท่าที่จักได้ แล้วรีบ เดินทัพกลับไปทางเมืองสุโขทัยและเมืองตาก ไปออกทางด่านแม่ละ เมา ทางเดียวกับเมื่อคราวยกทัพมา

อนิจจา พอขุนพลผู้เฒ่ายกกองทัพเข้าไปถึงกรุงอังะะไม่ทันนาน ก็มีพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระจ้าจิงกูจากษัตริย์พม่าใหม่ ให้ ถอดยศหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระหรืออะแชหวุ่นกี้งุนทัพที่มาตีไทยลงเป็น ไพร่ ไม่ให้เป็นขุนนางอีกต่อไป ในความผิดมีโทษฐานเดินพัพกลับ มาล่าช้า ทำให้กองทัพพม่าเสียหาย



## ราชวงศ์อลองพญา

เพื่อความเข้าใจดี ในกรณีอะแซหวุ่นกี้ถูกถอดยศถาบรรดาศักดิ์ ลงเป็นไพร่ ในความผิดเล็กน้อยเช่นนี้ ควรที่เราจักศึกษาเหตุการณ์ ทางฝ่ายพม่าเสียก่อน โดยย้อนไปดูพงศาวดารพม่า ซึ่งว่าด้วยกษัตริย์ ในราชวงศ์อลองพญา มีความปรากฏที่ควรจะนำกล่าวโดยสังเขปดัง ต่อไปนี้

ครั้นเมื่อมังลองนายบ้านมุกโชโป ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ ปฐมวงศ์ ทรงพระนามว่า พระเจ้าอลองพญา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๒๙๔ แล้วยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา แต่ตีไม่ได้ ประชวรกลับ ไปสวรรคตในระหว่างทาง เมื่อปีมะโรงพุทธศักราช ๒๓๐๓ แล้ว มังลอกผู้เป็นราชบุตรองค์ใหญ่ได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินพม่าสืบไป สมเด็จพระเจ้ามังลอกนี้ มีราชบุตรอันเกิดแต่พระมเหสีองค์หนึ่ง มี นามว่ามังหม่อง อยู่ต่อมาไม่นานพระองค์ก็สวรรคต

ในขณะที่สมเด็จพระเจ้ามังลอกสวรรคตนั้น มังหม่องราชบุตร ยังเป็นทารกอยู่มาก ราชบัลลังก์พม่าจึงไปตกอยู่กับมังระราชอนุชา

ครั้นมังระได้เป็นกษษษริร์แล้ว เกิดควมกิินแหนมแคงงใจในตววมัง





 ออกมา

สมเด็จพระราชาธิบดีมังระ กษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา ครอง ราชย์เป็นใหญ่ในพม่าจนมีราชบุตรสองพระองค์ ราชบุตรองค์ใหญ่มี นามว่าจิงกูจาเกิดแต่มเหสี ราชบุตรองค์น้อยมีนามว่า แชลงจา เกิด แต่พระสนม จิงกูจาราชบุตรองค์ใหญ่พอเจริญวัยขึ้นก็ชอบคบคนพาล สันดานชั่วร้ายทั้งหลาย ถูกคนพาลชักชวนให้ประพฤติเสเพลเป็นที่เสีย หายอยู่เนือง ๆ สมเด็จพระราชบิดามังระ มิใคร่เต็มพระทัยที่จะให้ เป็นรัชทายาทเท่าใดนัก

หลังจากทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้หวุ่นคะยีมหาสีหะ สุระ ทหารคู่พระทัย เป็นจอมทัพยกพลเข้ามาตีราชอาณาจักรสยาม ประเทศแล้ว ต่อมาไม่นาน เมื่อพระพุทธศาสนายุกาลล่วงแล้วได้ ๒๓๑๙ พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีมังระผู้ยิ่งใหญ่ จึงจำต้องมอบ ราชสมบัติให้กับจิงกูจาผู้มีนิสัยชั่วร้าย ทั้ง ๆ ที่มิได้เต็มพระทัยเลย

จิงกูจากษัตริย์พม่าให่ว่วัยยี่สิบ เมื่อได้ครองราชบัลลังก์แล้ว ก็ให้คิดระแวงไปต่าง ๆ นานา เพราะความที่ตนเป็นคนอันธพาล เกรง


จะมีผู้คิดสังหารชิงราชสมบัติ จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้จับขุนนงงผู้เฆ่า ประหารเสียหลายคน และให้จับแชลงจาราชอนุชาสำเร็จโทษเสีย เท่า นี้ยังไม่เป็นที่เพียงพอแก่ความต้องการ พาลกษัตริย์จิงกูจายังมีรับสั่ง ให้จับพระเจ้ออาองค์ใหญู่ซึ่งมีนามว่าตะแคงอะเมียงสำเร็จโทษเธียอีก องค์หนึ่ง กับทั้งให้จับพระจ้าอาอีกสามองค์คือ ตะแคงปดุง ๑ ตะแคง พุกาม ๑ ตะแคงแบงตะแก ๑ เนรเทศให้ไปอยู่ ณ หัววเมืองชาย แดน และคุมตัวไว้มิให้มาวุ่นวายในราชการแผ่นดินเมืองอังวะรชชาานี ที่ตนครองบัลลังก์อยู่เป็นอันขาด

แล้วมีพระราชดำรัสสั่งให้มีสารตราเรียกตัวอะแชหวุ่นกี้ขุนทัพ ชราซึ่งสมเด็จพระราชบิดาให้มาตีไทยพร้อมกับกองทัพใหญ่ ให้รีบ เดินทางกลับไปพม่โดยเร็ว พอไปถึงก็พาลหาเหตุถอดอะเชหวุ่นกี้ ขุนศึกผู้มี้ีีมือือออกเสียจากยศถบรรดาศักดิ์ลงมาเป็นไพร่ ทั้งนี้กี้เพื่อ ไม่ให้อะแชหวุ่นกี้มีอำนาจในวงการทหารพม่าอีกต่อไปนั่นอง

200

## อะแซหวุ่นกี่ร่วมล้มราชบัลลังก์

สมเด็จพระเจ้าจิงภูจากษัตริย์พม่าใหม่ เมื่อได้กำจัดบุคคลที่ ตนระแวงสงสัยว่าจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์หมดสิ้นแล้ว ก็ครองราช สมบัติเป็นสุขสืืบมา ปรากฏว่ามีแต่พระมเหสี ไม่มีราชโอรส ต่อมา ได้ธิดาของมหาอำมาตย์อะตวนหวุ่นขุนนางเก่ามาเป็นนางสนม แต่แรก มีความเสนนหานางนั้นมาก ถึงกับยกขึ้นเป็นสนมเอกรองจากพระมเหสี ก็เป็นออนว่าพระราชาธิบดีจิงกูจานั้น แม้จะได้ป็็นกษัตริย์แล้ว ความ เสเพลอันธพาลในกมลสันดานก็หาลดหย่อนลงไม่ มักประพถติทารุณ ดุว้ายผิดทำนองคลองธรรม และสสสสุรยยเมากับพระสหายเก่าเหล่า อันธพาลอยู่เนือง ๆ

ในวันหนึ่ง พระองค์กำลังเมาดุร้ายด้วยฤทธิ์สุรา แสดงพระราช อำนาจบาทใหญ่ รับสั่งให้เอานางสนมเอกไปถ่วงน้ำเสียให้ตายทั้งเป็น แล้วให้ถอดอะตวนหวุ่นผู้บิดาของนงงนั้นจากยศถบบรดาศักดิ์ขุนนาง ใหฌ่ลงมาเป็นไพร่

อะตวนหวุ่นขุนนางใหญ่ ถูกถอดลงเป็นไพร์โดยไม่เป็นธรรม ซ้ำเสียใจด้วยความตายของธิดาสุดที่รัก ก็กระอักโลหิตด้วยความ แค้นแสนสาหัส จึงบากหน้าไปหาท่านหวุ่นคะยีมหาสีสุระหรืออะแซ หวุ่นกี้ ซึ่งบัดนี้ถูกถอดลงเป็นไพร่และใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบโดยควร แก่อัตภาพ เล่าความทุกข์ยากให้ฟัง พร้อมทั้งวิงวอนขอร้องให้ช่วย ปราบยุคเข็ญในแผ่นดิน เฝ้าอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานาน จนท่าน อะแซหวุ่นกี้ใจอ่อนแล้ว จึงส่งคนไปติดต่อขอปรึกษาเป็นความลับ กับองค์ตะแคงปดุงพระเจ้าอาองค์ใหญ่ ซึ่งถูกเนรเทศไปอยู่หัวเมือง ชายแดนไกล คบคิดกันวางแผนการที่จะกำจัดพระเจ้าจิงกูจายุว กษัตริย์ ให้พ้นไปเสียจากราชบัลลังก์พม่า โดยตกลงกันว่า จะยก เอาท่านมังหม่องซึ่งผนวชเป็นสามเณรเมื่อครั้งยังเป็นทารกอยู่ ให้เป็น กษัตร์ยึ้ขคคองราชบัลลังก์ ด้วยว่า ท่านมังหม่องผู้นี้เป็นราชโอรส เกิดแต่พระมเหสีของสมเด็จพระเจ้ามังลอก ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ สมควรที่จะได้ราชสมบัติมาแต่ก่อนแล้ว

ก็พอดีปีฉลูพระพุทธศักราช ๒๓๒๔ พระราชาธิบดีจิงกูจา กษัตริย์ผู้ดุร้าย บังเอิญเสด็จออกไปประพาส ณ หัวเมืองชายแดน เป็นเวลานานหลายวัน จึงเป็นโอกาสดีของคณะปราบยุคเข็ญแผ่น ดิน อันมีหวุ่นคะยีมหาสีสุระอดีตขุนพลชราเป็นหัวหน้าฝ่ายทหาร อะตวนหวุ่นขุนนางเก่าบิดานางสนมเอกที่ถูกถ่วงน้ำตายเป็นหัวหน้าฝ่าย ขุนนางพลเรือน และองค์ตะแคงปดุงพระเจ้าอาองค์ใหญ่เป็นหัวหน้า ฝ่ายราชวงศ์ ร่วมกันคุมกำลังพลเข้าปล้นเมืองอังวะล้มราชบัลลังก์ของ

กษัตริยิจิงูจไได้สำเร็จโดยง่าย เพราะบรรดาจุนนางและพลเมืองต่าง ก็เห็นใจอยู่ทั่วไป

ครั้นยืดอำนาจไว้ในเงื้อมมือได้แล้ว ก็ให้สึกมังหม่องจาก สามเณรขึ้นครองราชสมบัติ ตอนแรกมังหม่องไม่ยอมรับ จะมอบ ราชสมบัติถวายพระเจ้อาคือองค์ตะแคงปดุงหัวหน้้า้ายราชบัลลังก์ โดยอ้างว่าบวชเป็นสามเณรอยู่อย่างนี้ก็สบายดีแล้ว ไม่ปราวถนาจะสึก ออกไปวุ่นวายในมรวาสวิสัย ตะแคงปดุงััวหน้าฝ่ายราชวงศ็ก็บังคับ ให้วับอยู่เป็นหนักหนา โดยมีเหตุผลว่ามังหม่องผู้เดียวสมควรแก่รช สมบัติ มังหม่องจึงจำต้องรับสึกออกมาขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ นั่งเมือง

แสนสงสารอดีตสามเณรมังหม่อง ซึ่งบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์ครอง ราชบัลลังก์พม่า ทรงพระนามว่าพระเจ้าปองคามินราชาธิบดี เพราะ ค่าที่ตนบวชอยู่ในวัดมานาน เมื่อได้ป็็นกษัตริย์ในยามหน้าสิ่วนน้า ขวานผลัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ ก็ไม่สามารถที่จะปกครองบ้านเมืองให้ สงบได้ เกิดมีโจรผู้ว้ายชึ่งพวกมันพากันอ้างว่าเป็นศิษย์และสมัคร พรรคพวกของท่านมังหม่องกษัตริย์พม่าใหม่ ไปเที่ยวแย่งชิงทรัพย์สิน ของชาวเมืองตามอำเภอใจ พระราชามังหม่องอัดอั้นตันพระทัย และ ควบคุมสถานการณ์้ายไว้ไม่อยู่ เกิดจลาจลวุ่นวยยขึ้นทั้งเมืองอังวะ ข้าราชการและชาวเมืองทั้งปวง จึงพร้อมใจกันอัญเชิญองค์ ตะแคงปดุงหั้หน้าฝ่ายราชวงศ์ขึ้นครองราชสมบัติ ด้วยว่าองค์ตะแคง ปดุงู้้ี้น็เ เปรนชบุตรองค์ที่สี่ของพระเจ้าอลองพญา อยู่ในฐานะที่จะได้ ราชสมบัติรองจากมังหม่อง พระองค์ตะแคงปดุชึ้นครองราชสมบัติ


เป็นกษัตริย์พม่าแล้ว ก็มีรับสั่งให้จับมังหม่องหรือพระเจ้าบองคามิน สำเร็จโทษเสีย เพื่อมิให้เป็นเสี้ยนหนามต่อราชบัลลังก์ต่อไปภาย หน้า รวมเฉลาตั้งแต่มังหม่องสึกจากสามเแรขึ้นนั่งบัลลังก์ครองเมือง จนถูกสำเร็จโทษเสียชีวิตเพียง ๑๑ วันเท่านั้น อันควรที่จะกล่าว ด้วยความสังเวชว่า อนิจจา ท่านมังหม่องผู้ผนวชมานาน ไม่ควรที่ จะสึกออกมาวายปราณเสียในครั้งนี้เลย ดังนี้


## อะแซหวุ่นกี้อุปราชพุกามประเทศพม่าฝ่ายใต้


 นันทยศ ตรีภูววนทิตตยกิบดี เป็นที่เรียบร้อยเล้ว เมื่อย่าวนี้ลวงวรู่ำไ





 รชชชนนี จึงปลอมพรองค์ลอบบงมาใใล้เมืองอังวรราชชานีเล้วมี
 พรรรชชชนนนก็นมมนน้งืือตอบมาป็นใจความว่า

#  ตัว กรรึ่งทคิดนห้ไปไพื่งเมืองน้อออันเคยเป็นข้านั้น หคครไม่" 



พอได้รับหนังสือจากพระราชชนนีเช่นนี้ จิงกุจากษัตริย์หนุ่ม ผู้ไร้บัลลังก์ ก็มีอาการผลุนผลันด้วยขัตติยมานะพาขุนทหารบริวาร ซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยเพียงไม่กี่คนตรงเข้าไปในเมืองอังวะ แสดงกิริยา องอาจเสมือนหนึ่งสด็็ไไปประพาสป่าแล้วกลับคืนมายังพระนครโดย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกไพร่พลที่รักษาประตูเมือง เห็นจิงกูจากษัตริย์ เก่าเสด็จกลับเข้ามาด้วยกิริยาองอาจ ก็พากันเกรงกลัวในพระราช อำนาจ ไม่มีใครกล้าจะห้ามปรามหรือต่อสู้ขัดขวาง เปิดทางให้เสด็จ เข้าไปจนถึงประตูพระราชวังชั้นใน

อะตวนหวุ่นผู้ถูกถอดลงเป็นไพร่ บิดานางสนมที่ถูกจิงกูจาม่า ตาย หัวนน้าล้มรชชบัลลังก์ฝ่ายขุนนางพลเรือน ชึ่งบัดนี้ได้ยศถาบรรดา ศักดิ์กลับคืน มีอำนาจใหญ่กว่าขุนนงงทุกผู้ในราชสำนักกษัตริย์พม่า ใหม่ พอมีผู้ไปรายงานว่าจิงกูจากลับเข้ามาในเมืองแล้ว ก็ไม่รอช้า เลย รีบคุมไพร่พลและขุนทหารฝีมือดีเข้ามาล้อมจับทันที และใน ขณะนั้นโดยที่ไม่มี ใครคาดฝัน อะตวนหวุ่นผู้พกแรงแค้นไว้เต็มอก เต็มกลัน ก็กระโจนฟันอดีตกษัตริย์จิงกุจาด้วยแรงของคนชราจนเต็ม เหนี่ยว ยังผล ใหจิงกุจาถึงเก่พิตักษัย ณ ภายในพระราชวังกรุงอังวย นันเอง ตอนที่จิงกุจาอดีตกษัตริย์พม่าถึงแก่ชีพิตักษัย ด้วยคมดาบ ของอะตวนหว่่นอดีตพ่อตานั้น ชนมายุได้เพียง ๒๔์ พรรษา

สมเด็จพระเจ้าปดุงกษัตริย์ใหม่ ได้ทรงทราบว่าจิงกูจาถูก อะตวนหวุ่นฟันตาย แทนที่จะสมพระรชหฤทัยในการกระทำของ สหายผู้ว่วมล้มมาชบัลลังก์ กลับทรงพระพิโรธยกเป็นโทษขึ้นว่า ควร จะจับมาถวายโดยละม่อม ไม่ควรจะทำรุนแรง การทำรุนแรงรวด

เร็วเช่นนี้ อะตวนหวุ่นขุนนางเฆ่ามีความผิดถึงขั้นประหาร เพราะ เป็นการฆ่าฟันเจ้านายแห่งราชวงศ์โดยพลการ ยกโทษขึ้นดังนี้แล้ว จึงมีรับสั่งให้นำเอาตัวอะตวนหวุ่นผู้มีกรรมไปประหารชีวิตเสียในทัน ใดนั้น

แล้วทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้งอะแซหวุ่นกี้ หัวหน้าผู้ร่วมล้มราชบัลลังก์ฝ่ายทหาร ซึ่งเคยถูกจิงกูจาถอดลงเป็น ไพร่โดยไม่เป็นธรรมคราวยกทัพกลับจากไทย ให้ดำรงตำแหน่งขุน ทัพของแผ่นดิน มีราชทินนามว่าหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระตามเดิม และ ให้เดินทางไปเป็นอุปราชผู้สำเร็จราชการแผ่นดินกินเมืองเมาะตะมะ มี อำนาจใหญ่ปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้แห่งพุกามประเทศ อันได้แก่ เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองตะนาวศรี กับทั้งบรรดาหัวเมืองมอญ ทั้งหลาย


## มังจันจ่าเจ้าเมืองทวาย

แผ่นดินพม่าสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีปดุงกรุงอังวะนั้น เป็น ที่กล่าวขานกันว่า ประชาราษฎร์ ต่างพากันสะดุ้งหวาดหวั่นไหว เพราะ พระเจ้าปดุงองค์นี้ดุร้ายหนักหนา ดุร้ายยิ่งกว่าจิงกูจากษัตริย์หนุ่ม เสียอีก แต่ในด้านการปกครองประเทศแล้ว พระองค์ทรงมีความ สามารถมาก แผ่พระราชอาณาเขตไปได้กว้างขวาง โดยทำศึกได้ชัย ชนะเมืองยะไข่ เมืองมณีปุระ เอาเขตแดนทางทิศตะวันตกมาไว้ใน อำนาจจนจรดแดนอินเดียของอังกฤษ ทำศึกได้ชัยชนะมาทุกทิศ มา แพ้แต่ไทยสยามประเทศ

ความจริง พระเจ้าปดุงเพียรจะตีเมืองไทยหลายครั้งหลายคราว แต่ไม่สมปรารถนาสักคราว อาจกล่าวได้ว่า กษัตริย์พม่าคือพระเจ้า ปดุงองค์นี้แลที่ทำสงครามขับเคี่ยวกับไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตลอดมา และปรากฏว่ามีแต่ไทยเพียงชาติเดียวเท่านั้น ที่หาญกล้ายกทัพเข้า ไปเหยียบพสุธาพม่า ในสมัยที่พระเจ้าปดุงผู้ดุร้ายเป็นกษัตริย์นั่ง เมืองอยู่นี้


แม้สมเด็จพระราชาธิบดีปดุงผู้勹ป็นใหญ่ จะทรงมีพระทัยดุร้าย แต่หัวเมืองฝ่ายใต้ไกลออกมานั้น ไม่ค่อยจะได้รับความเดือดร้อนนัก ทั้งนี้ก์โดยเหตุว่า นับตั้งแต่พระองค์ทรงพระกรุณาแต่งตั้งหวุ่นคะยี มหาสีหะสุระหรืออะแซหวุ่นกี้ให้เป็นอุปราช มีอำนาจสิทธิขาดกินเมือง เมาะตะมะ โดยที่เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองตะนาวครี และหัว เมืองมอญทั้งหลาย ขึ้นอยู่ในความปกครองแล้ว

สุภาพบุรุษดุนทัพเฆ่าอะแชหวุ่นกี้ผู้มีุตติปัญญาฉลาดในรัฐประ คาสโนบาย ดำเนินการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาโดยธรรม เหล่า พระยาเจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็พากันเคารพรักใคร่ ด้วยว่าท่านอุปราช ผู้ส้าเร็จราชการเป็นผู้ใหญ่ เหนือกว่าพระยาทั้งหลายโดยวัยวุฒิและ คุณวุมิ มีนี้ำใจเต็มเปี่ยมด้วยกรุณาปรานี บรรดาพระยาเจ้าเมือง เหล่านี้ ผู้ที่ออแซหวุ่นกี้ไว้วางใจใช้สอยอย่างใกล้ชิดสนิทที่สุด ได้แก่

## มังจันจ่าพระยาทวาย

ท่านมังจันจ่าพระยาทวายผู้นี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งกรุง อังวะ ทรงพระการุณาแต่งต้งให้เห็นขุนนงงตามตำแหน่งที่เนมะโยกะยอดิน ตามประวัติว่าเป็นบุตรของสดุแมงกอง เซื้อสายขุนนางทวายเก่า เมื่อ เป็นขุนนางแล้วก็ได้เป็นผู้ว่าราชการกินเมืองทวายสืบเชื้อสายบรรพ ชนแต่เดิมมา เพระคคามที่เป็นคนหนุ่มฉลาดเฉลียว บริหารราชการ แผ่นดินปราดเปรียวว่องไว ทั้งเป็นคนมีอีธยาคัยงาม

มังจันจ่าพระยาทวายจึงเป็นผู้ที่อะแซหวุ่นกี้ผู้อุปราชสำเร็จ ราชการไว้ใจรักใคร่ แม้ชาวทวายทั้งหลายก์ให้ความเคารพนับถือ ยกย่องเสมือนเป็นบิดา ทุกคนต่างก็พากันภาคภูมิใจในมังจันจ่าพระยา ของตนเป็นยิ่งนัก

นอกจากนั้น ข้อราชการสิ่งอันใด หากจักเป็นไปได้แล้ว ท่าน อะแชหวุ่นกี้อุปราชผู้ชรา ก็มักจะไว้เน้้อเชื่อใจมอบหมายให้มังจันจ่า พระยาทวายไปดําเนินการแทนตนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อรชชการ แผ่นดินในเมืองเมาะตะมะเอง หรือหัวเมืองทั้งหลายภาย ใต้ปกครอง ก็ตามที

## ตัวแทนอะแซหวุ่นกี้ในอนาคต

เนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่าเจ้าเมืองหนุ่ม มานะพยายามรับ ราชการสนองคุณแผ่นดินพม่าเป็นทั้งพระยาผู้ว่าราชการเมืองทวาย เป็นทั้งผู้ช่วยออแชหวุ่นกี้อุปราชชราผู้ำำเร็จราชการแผ่นดินพม่าฝ่าย ใต้ทั้งหมด นานวันเข้าความดีความชอบก็ธิ่งปรกกฏิ่งึ้้น อาณาประชา ราษฎร์และพระยาเจ้าเมืองทั้งหลายต่างก็พากันยกย่องสดุดี จึงเป็น ที่คาดหมายกันอยู่วั่วไปในขณะนั้นว่า

สิ้นบุญหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระเมื่อใด ตำแหน่งอุปราชผู้สำเร็จ รชชการแผ่นดินพุกามประเทศฝ่ายใต้ที่อะแซหวุ่นกี้ครองอยู่เล้ว คงไม่ แคล้วไปจากมังจันจ่าพระยาทวายเป็นแน่แท้ เนมะโยกะยอดินหรือ มังจันจ่าพระยาทวายนี้แล คือเงาของอะแชหวุ่นกี้ เพราะเป็นผู้สมควร แท้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งอุปราชแทนอะแชหวุ่นกี้เป็นยิ่งนัก โดยมิพัก ต้องสงสัยเลย

## มังจันจ่ากำสรด

อนิจจา ความคาดหมายของผู้คนทั้งหลายในขณะนั้น ต้องมี อันทลายไปโดยสิ้นเชิง

ด้วยว่า พอตกปีจอพุทธศักราช ๒๓๓๓ ท่านหวุ่นคะยีมหา สีหะสุระอะแซหวุ่นกี้ผู้ชรา ได้ถึงแก่กาลกิริยาลาโลกนี้ไป ตำแหน่ง อุปราชผู้สำเร็จราชการพุกามประเทศปักษ์ใต้ แทนที่จะได้แก่มังจัน จ่าพระยาทวาย ผู้รับราชการมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากตามความ คาดหมายของคนทั่วไป กลับมีพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระ ราชาธิบดีปดุงผู้เป็นใหญ่ในพุกาม โปรดเกล้าแต่งตั้งให้มินหะลาสีสุ ขุนนางผู้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทจากกรุงรัตนะบุระอังวะ ให้มากิน ตำแหน่งของหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระ เป็นเจ้าเมืองเมาะตะมะ และ เป็นอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดินพุกามประเทศฝ่ายใต้สืบต่อไป พระ บรมราชโองการนี้ ปรากฏมีเมื่อปีกุน เดือน ๑๑ พุทธศักราช ๒๓๓๔ นับแต่วันที่สมเด็จพระราชาธิบดีพม่า ทรงแต่งตั้งให้มินหะ ลาสีสุ ลงมาเป็นอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดินแทนอะแซหวุ่นกี้ขุนทัพ

เฆ่าผู้ถึงมรณะแล้ว ท่านมังจันจ่าเจ้าเมืองทวายก็หาความสุขมิได้ ด้วยต้องถูกอุปราชผู้สำเร็จราชการคนใหม่คอยกลั่นแกล้งว่ากล่าว เอาโทษอยู่เนือง ๆ ต้องคอยระแวดระวังตนด้วยกำสรดโทมนัสไม่ เป็นอันปฏิบิติข้อราชการได้โดยสะดวกใจเหมือนแต่ก่อน จะทำสิ่ง ไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่สมอัธยาศัยของท่านอุปราชคนใหมไปเสีย ทั้งนั้น

ทั้งนี้ก็กเพราะมินหะลาสีสรู้อยู่เป็นอย่างดีว่า อาณาประชาราษฎร์ และบรรดาพระยาเจ้าเมืองฝ่าย ใต้ ยังมีใจรัก ใคร่เคารพนับถือมังจัน จ่าเจ้าเมืองทวายยิ่งกว่าตนชึ่งเป็นคนใหมจึึงมีใจวิษยา พยายามหาทาง ที่จะกำจัดพระยาทวายเสีย จึงในที่สุดมีคคำสั่งบังคับ ให้มังจันจ่าเรียก เก็บเงินจกกประชารษษร์ชาวเมืองทวายสิ้นทุกคน ส่งไปไให้ตน ณ เมือง เมาะตะมะ ครั้งละะสองร้อยชั่ง สามร้อยชั่ง ต่อสองเดือนบ้างสามเดือน บ้าง สุดแต่ตนต้องการเมื่อใด



## มังจันจ่าวาสนาน้อย

แต่เดิมมา มังจันจ่าพระยาทวายถือนโยบายปกครองเมือง แบบบิดากับบุตร จนอาณาประชาราษฎร์สดุดีให้ความเคารพรักใคร่ โดยสนิทใจ สมัยขุนศึกอะแชหวุวนกี้ยังมีชีวิตเป็นอุปราชอยู่ แต่ บัดนี้ จำต้องมาประพฤติตนเที่ยวข่มขู่ รีดนาทาเร้นเรียกส่วยสัด พัฒนาการจากราษฎรท้้งหลาย เพื่อรวบรวมเงินส่งไปงให้แก่มินหะลา สีสุประหนึ่งโจรว้าย ก็ให้อึดอัดและน้อยใจในวาสนาของตนเป็นยิ่ง นัก อดรนทนไม่ได้ด้วยความเห็นใจอาณาประชาราษฎร์ หนักเข้าก็ขัด คำสั่งอาดื้อๆ ๆือไม่เก็บเงินไม่ส่งเงินให้อุปราชตามกำหนดหมาย

มินหะลาสีสุอุปราชใหม่ได้โอกาส จึงมีสารตราแจ้งโทษไปยัง สมเด็จพระเจ้าปดุผู้เป็นใหญู่ว่า มังจันจ่าพระยาทวายขณะนี้ดูทีะะเจ็บ แค้นที่ไม่ได้เป็นอุปราชกินตำแหน่งแทนหวุ่นคะยีมหาสีหะสุระผู้ถึง แก่กาลกิริยา จึึมีท่าทีว่าจะเอใใจออกห่าง มีอาการกระด้างกระเดื่อง ไม่ยอมอยู่ในอำนาจอุปราชสำเร็จราชการคนใหม่ จะเร่งเรียกส่วยสัด พัฒนาการอันใด ก็ไม่ยอมส่งเลย อ้างว่ายังเก็บไมไได้บ้าง อ้างว่าราษฎร

 ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุปราชสั่งให้ทำการสิ่งใด มังจันจ่าพระยาทวาย ไม่ยอมทำตามทั้งสิ้น เป็นการเสียประโยชน์ราชการแผ่นดินยิ่งนัก สมควรที่จักถอดมังจันจ่าออกจากเจ้าเมืองทวาย และแต่งตั้งมะรุวอน โปข้าแผ่นดินเมืองเมาะตะมะ ให้เป็นพระยากินเมืองทวายสืบแทนต่อ ไปเถิดพระเจ้าข้า


## มังจันจ่าถูกถอด


 ประเทศ ลิได้ทันพิารณณาหหุุผลประการใด พอทรงได้ททบบควม ตามสารตรที่มี่หะะลสีสีทุูความมา ก็ทรงเซื่ตตมไไป มีพระบมราช โองการให้พอดเมมะโยกรยอดินหรือมมงจันน่าออกจากพรรยาเจ้าเมือง
 ลาสุสุดุปราชสำเ็็จรชชกรจจาเมืองเมาะตะมะ ให้คุมพลมม่าจำนวน สามว้อยคน รีบเดินทางมาป็นพระยกกินเมื่งททายยใหน้นใด








ซ้ำสอง ต้องถูกผู้สำเร็จราชการคนใหม่ กลั่นแกล้งหาเหตุเอาโทษ ต่าง ๆ นานา ถึงกับฟ้องร้องไปยังสมเด็จพระราชาธิบดี จนมีพระ บรมราชโองการให้ถอดออกจากตำแหน่งพระยาเจ้าเมืองทวาย หมด สิ้นอำนาจวาสนาก็ให้เจ็บใจยิ่งนัก

50, 4042


ในขณะจิตนั้น ด้วยความผลุนผลันโทมนัสขัดแค้นใจเหลือที่ จะระงับได้

เนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่าถูกถอดจากพระยาเจ้าเมืองทวาย จึงให้คนไปเรียกปลัดเมืองมาโดยไว ครั้นปลัดเมืองซึ่งมีนามว่าจิกแก เข้ามาแล้ว ปรึกษากันเป็นความลับอยู่ครู่หนึ่ง จึงตัดสินใจสั่งให้ จิกแกปลัดเมืองไปลอบดักฆ่ามะรุวอนโปเจ้าเมืองใหม่ พร้อมกับ กรมการเมืองทั้งหลาย ซึ่งกำลังเดินทางมากินเมืองทวายใหม่ทั้งหมด เสียให้จงได้

จิกแกปลัดเมืองเพื่อนตาย ผู้ซึ่งมีความโทมนัสขัดแค้นใจ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามังจันจ่าพระยาทวาย ผู้เป็น ทั้งนายแลสหายรัก เมื่อได้รับคำสั่งดังนี้ก็สมใจนัก จึงคุมสมัครพรรค พวกเลือกล้วนแต่ทหารทวายประจำเมืองฝีมือดี จำนวนห้าร้อยคน

พากันออกจากเมืองไปดักรออยู่กลางทาง ทำทีประหนึ่งว่ามาคอย ต้อนรับ ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๒๐๐ เส้น

ครั้นมะรุออนโปเจ้าเมืองพร้อมกับกรมการเมืองใหม่ทั้งชุดและ ทหาร พากันเดินทางมาถึงที่นั้น จึงแแดงอาการคารวะขอให้พักผ่อน เสียก่อนแล้วัดอาหารหวานคาวอย่างดี ออกมาเลี้ยงดูให้บริโภค จนอิ่มหนำสำราญั่วททุกตัวคนเสร็จแล้วสั่งให้ทหารของตนล้อมจับม่า เสียสิ้นไม่เหลือชีวิตไว้เม้แต่สักคนเดียว

จึงเป็นอันว่าคณะเจ้าเมืองทวายผล้ดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยมะ รุวอนโปเจ้าเมืองและกรมการเมืองทุกตำแหน่ง ที่ได้วับแต่งตั้งให้ มากินเมืองทวายแทนที่จะได้มีโอกาสเข้าไปนั่งกินเมืองตามพระบรม ราชโองการ กลับต้องวายปราณด้วยคมดาบทหารฝีมือดีเมืองทวาย หลังจากบริโภคอาหารมื้อสุดท้าย ณ ที่กลางทางนั่นอง

$$
x+x+x
$$



## ทวายสวามิภักดิ์ไทย

เมื่อจิกแกปลัดเมืองเพื่อนตาย เข้ามารายงานให้ทราบว่า ได้ล้อม ม่ามะรุวอนโปกับคณะและทหารประมาณสามร้อยคน ให้ศพเกลื่อน กล่นอยู่กลางทางห่างจากตัวเมือง ๒๐๐ เส้น เสร็จสิ้นสมใจแค้น แล้ว มังจันจ่าพระยาทวายผู้ต้องชะตาร้าย จึึงแต่งทูตให้รีบเดินทาง พร้อมกับตราไปบอกพระยาเจ้าเมืองมะริดและเมืองตะนาวศรี เล่า แจ้งแถลงไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทรบบทุกประการ พร้อมกันนั้นก็ชัก ชวนให้สหายเจ้าเมืองทั้งสองร่วมกันคิดอ่านมาสวามิภักดิ์เป็นข้าขอบ ขัณฑสีมาของไทยเป็นที่พึ่งไว้

สหายเจ้าเมืองทั้งสองคือพระยามะริดและพระยาตะนาวครี ซึ่ง เคารพรักใคร่และนับถือ ในฝีมือสติปัญญาของมังจันจ่าพระยาทวาย ตั้งแต่สมัยอุปราชอะแซหวุ่นกี้ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เห็นชอบรีบตอบ ตกลงปลงใจ ไม่ขอยื้นอยู่กับพม่ากรุงอังวะ ซึ่งมีพระเจ้าปดุงกบัตริย์ ดุว้ายเป็นราชาธิบดีคนต่อไป พระยาทวายผู้ถูกถอด จึงแต่งคณะทูต

ให้รืนเดินทางมาติดต่อ ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุสสยามเพื่อกราบ บังคมทูลให้ทรงทราบความเป็นไปทันที เหตุการณ์ตอนนี้ มีปรากฏ ในพระราชพงศาวดารกรุรัตนโกสินทร์ ความว่า

ในปีกุน ตรีศก จุลศักราช ๑๑ย์๓ (พ.ศ. ๒๓๓๔) ฝ่ายกรม การเมืองเมาะตะมะแจ้งว่า มังจันจ่าคิดการกบฏ ม่าเจ้าเมืองกรมการ ซึ่งมาผลัดใหม่นั้นเสีย จึงมีใบบอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าอังวะ พระองค์ได้ทรงทราบก็ทรงพระพิโรธ จึงให้จับสดุแมงกองบิดามังจัน จ่าเจ้าเมืองทวาย สดุแมงกองจึงกราบทูลว่า จะขอมีหนันสือไปถึงบุตร ให้มาเฝ้า แม้นไม่มา จึงจะขอรับพระราชอาญาตามโทษ พระเจ้า อังวะก์ให้รอไว้ แล้วให้จำสดุแมงกองกับภรรยา แล้วให้ข้าหลวง คุมตัวลงมาเมืองเมาะตะมะและให้มีหนังสือไปถึงบุตร

ฝ่ายพระยาทวาย คิดกลัวพระเจ้าอังวะจะให้กองทัพยกมาตี เมือง จะต้านทานต่อสู้บิิได้ ด้วยไม่มีที่พึ่งจึึปลง ใจขอขึ้นกรุงเทพบ เอาพระเดชานุภาพสมเด็จพระเจ้อยยู่หัวกรุงไทยเป็นที่พำนัก ขอกอง ทัพไทยไปช่วยป้องกันรักษษเมือง แล้วสืบรู้ว่าพระราชภาคไไนยหญิง องค์หนึ่งตกมาอยู่เมืองทวาย แต่ครั้งพม่าไปตีกรุงเก่าได้กวาด ต้อนครอบครัวไทยมานั้น

จึงไปเชิญพระราชภาคิไนยนั้นมาไต่ถามได้ความว่า เป็นพระ หลานเธอแน่แล้ว ทรงผนวชเป็ปรูปอีอยู่ จึงจัดให้นางคนหนึ่ง ซึ่งมี รูปงาม เป็นน้องภรรยาพระยาทวาย จะส่งเข้ามาถวายแล้วให้แต่ง ศุภอักษรจารืกลงงแผ่นทอง เป็นอักษรพุกามตามจารีตข้างพม่า


ใจความอ่อนน้อมขอเป็นข้าขอบขัณฑสีมาเมืองขึ้นพระมหา นครครือยุธยา ขอกองทัพออกไปช่วยรักษเเมือง กับถวายนางเข้า มาด้วย แล้วให้พระเจ้าหลานเธอมีหนังสื่อเข้ามากราบบังคมทูลพระ กรุณา เป็นอักษรภาษาไทยฉบับหนึ่ง ให้จัดหาพระสงฆ์ไทย ได้พระ มหาแทนรูปหนึ่ง

แล้วงึงจัดขุนนางทวายเป็นทูตานุทูต ถือศุภอักษรแลเครื่องราช บรรณาการ พานงงทวายชึ่งให้เรียกว่าตะแคงภาษาพม่าว่าเจ้า กับพระ มหาแทนให้ถือหนังสือพระเจ้าหลานเธอฉบับหนึ่ง มาด้วยทูตานุทูต ทั้งไพร่นายส่งมาทางเมืองกาญจนบุรี กรมการเมืองกาญจนบุรีบอก เข้ามายังกรุงเทพมหานคร โปรดมีตราแต่งให้ข้าหลวงออกไปรับทูต ทวายเข้ามา

ครั้น ณ วันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ทูตทวายคือพระสงฆ์ ๑๐ รูป กับเจสูนาระตะมิคกอยอชวา ๑ นาบันตะเรียวสา ๑ และ หญิงทวายที่เข้ามาด้วย เดินทางเข้ามางึึงกรุงเทพแปลหนังสือพระยา ทวาย ได้ความว่า มังจันจ่าเจ้าเมืองทวาย เป็นบุตรสดุแมงกองกิน เมืองส่วย ชื่อเมืองมัคราโบ เป็นแม่ทัพใหญ่เมืองอังวะ ขอกราบ ถวายบังคมมายังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ กรุงุเทพมหานคร ศรีอยุธยา ด้วยมังจันจ่าเ็นเชื้อสายขุนนางพม่า บิดา มารดาปู่ตามังจันจ่า ทำราชการมาแต่ครั้งพระอัยกาของพระเจ้าอังวะ มาจนถึงมังจันจ่าจะได้มีควมผิดสักครั้งหนึ่งก็หามิได้ พระเจ้ากรุงอัง วะทุกวันนี้ มิได้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุ ๔ ประการ


ตามพระรชปประเพณี สมเด็จพระบรมมหากษัตราธิราชสืบมาแต่ก่อน กลับความจริงเป็นท็จ กลับความเท็จป็็จจิิง ขาดความเมตตากรุณา และผู้ั้้งเมืองครองเมืองปลายด่าน ทำราชการ สู้เสียชีวิต ก็ว่าไม่ดี เมื่อเดือน ๑๑ ปีกุน ตรีศก ตั้งมังจะเลสู (หรือที่พม่าเรียกว่ามิน หะลาสีสุ) มากินเมื่องเมาะตะมะ ให้บังคับบัญชาชาวเมืองทวาย เมือง มะริด เมืองตะนาว

เจ้าเมืองเมาะตะมะ ให้มาเรียกเอาเงินแก่เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองตะนาว สองเดือนสามเดือนครั้งหนึ่ง เป็นเงินถึงสองร้อยชั่ง สามร้อยชั่ง อาณาประชาราษฎร์ได้รับความเดือดร้อนหนัก แล้วเจ้า เมืองเมาะตะมะแต่งให้มะรุวอนโป จักกายเทิงดุมพลพม่าสามร้อย คนลงมากินเมือง ข้าพระพุทธเจ้าแต่งให้ปลัดเมืองคุมพลห้าร้อย คนออกไป พบมะรุวอนโปจักกายเทิงนอกเมืองทางประมาณสองร้อย เส้น จึงกลุ้มรุมฆ่ามะรุวอนโปจักกายเทิงและไพร่พลตายสิ้น เมือง มะริด เมืองตะนาว รู้ข่าวว่าเมืองทวายยอมเข้ามาเป็นข้าพึ่งพระราช กฤษฎาเดชานุภาพสมเด็จพระเจ้อยยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร เมือง มะริด เมืองตะนาว ก็ยอมเข้ามาเป็นข้าขอบขัณฑสีมาด้วย จึงจัดให้ นำนางและต้นไม้ทองเงินเข้ามาฉายย แล้วขอรับอาสาตีเมืองเมาะตะมะ เมือร่างกุ้ง เมืองจิตตอง เมืองพะสิม ถวายใให้ดด้ในเดือน ๔ ปีกุน สิ้นความในหนังธือพระยาทวาย ที่มีมากราบบังคมทูล พระ บาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวแต่เท่านี้

สมุหนายกนำความขึ้นกราบบังคมทูลความนัยพระกรุณา ทราบ ใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่


หัว จึึมีพรรราชดำวัสให้ทูตทวายอาศัยพักพิงอยู่ ณ โรงรับแขกเเืือง ทรงพระกรุณาให้เลี้ยงดูพวกแขกเมืองทวาย ทั้งนายแลไพร่ให้บริบูรณ์ และพระมหาแทนนั้น ก็ส่งให้ไปสำนักวัดบางว้าใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสให้จัดการทั้งปวงตาม อย่างออกแขกเมืองโดยโบราณราชประเพณื่บรมราชาธิาชเจ้าแต่ปาง ก่อนแล้ว เสด็จออก ณ มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อม ด้วยเสนาบดีมนตรี หมู่มุขมาตย์ ข้าทูละะอองธุฉีพระบาทผู้ใหญผู้น้้อย ฝ่ายทหารพลเรือน ประชุมเฝ้า ณ ทิมดาบช้ายขวาตามตำแหน่งจึง ให้เบิกแขกเมืองทวาย เข้ามากราบบังคมในปะรำระหว่างทิมดาบคด

พระยาราชนิกูลกราบบังคมทูลพระกรุณา ถวายเครื่องราช บรรณาการ แล้วอ่านศุภอักษรเจ้าเจืองทวาย เนื้อความในแผ่นทองว่า
"ข้าพระพุทธเจ้า มังจันจ่า ขอกราบถวายบังคมมาแทบพระ บวรบาทบงกชมาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพมหานครศรีอยุธยา ด้วยข้าพระองค์เดิมเป็นเมืองขึ้นข้าขอบขัณฑสีมากรุงรัตนะบุระอัง วะ บัดนี้ มีความผิดขัดเคืองกับพระเจ้าปดุงกรุงอังวะ จะให้กอง ทัพพม่า ยกมากระทำวิหิงสาการ ย่ำยีเมืองทวายให้สมณพราหมณา ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ได้รับความเดือดร้อน ข้าพระพุทธเจ้าหาที่พึ่ง ที่พำนักมิได้ จะขอเอาพระราชกฤษฎาเดชานุภาพพระบารมีสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปราสาททอง ไปปกครองป้องกันเกศสรรพสัตร์นิกร ในเมืองทวาย ให้พ้นภยันตรายแห่งจัจจามิตร ขอรับพระราชทาน กองทัพออกไปช่วยป้องกันรักษาเมือง


อนึ่ง ข้าพระองค์ถายายนางอันเป็นประยูรวงศ์เข้ามาเป็นข้า ทูลละอองธุลีพระบาทด้วย แล้วจะขอส่งพระราชภาคิไนย ซึ่งตกอยู่ เมืองทวาย เข้ามาถวายต่อภายหลัง บัดนี้ ให้พระมหาแทนถือหนังสือ ของพระราชภาคิไนยเข้ามาถวายด้วย

อนึ่งข้าพระพุทธเจ้ากับทั้งกรมการเมืองทวาย เมืองมะริด เมืองตะนาว และอาณาประชาราษฐร์ทั้งสามเมือง ขอเป็นเมืองขึ้น ขอบขัณฑสีมากรุงเทพมหานครศรีอยุธยา เหมือนดั่งกาลก่อนสืงไป ตราบเท่ากัลปาวสาน"

ครั้นอ่านศุภอักษรถวายเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ก็ทรงมีพระราชดำรัสปฏิสันฐานปราศรัยด้วยทูตานุทูตตามขัตติยะ ราชประเพณี แล้วเสด็จขึ้น อัครมหาเสนาบดีก็พาแขกเมืองออกจาก ที่เฝ้านำไปรับพระราชทานอาหารเลี้ยงดู ณ ศาลาลูกรุนมหาดไทย จึง ทรงพระกรุณโปรดเกล้าให้เถ้าแก่จ่าโขลนแลกรมวัง ออกไปรับนาง ทวายคือนางเอก ๑ นางโท ๒ สาวใช้ข้าไท สั๓ รวม ๖๐ คนนั้น ส่ง เข้าไปในพระราชวัง

แล้วโปรดให้เสนาบดี พิจารณดดูหนังสือพระราชภาคิไนย ซึ่ง ส่งเข้ามาถวาย และไต่ถามไล่เลียงพระมหาแทน ได้ความชัดว่า เป็น พระจจ้าหลานเธอแนนแล้ว จึงให้ถวายไตรจีวรเครื่องสมณบริขารแก่พระ มหาแทน และพระราชทานเสื้อผ้าเงินตราเป็นรางวัลแก่ทูตานุทูต กับ ทั้งสิ่งของพระรชชานตอบแทนออกไปให้แก่พระยาทวายโดยสมควร

แล้วดำรัสสั่งสมุหนายก ให้มีตราดอกไม้ถึงพระยาทวาย และ ส่งทูตานุทูตกับทั้งพระมหาแทนกลับออกไปเมืองทวายก่อนแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้พระยายมราชเป็นแม่ทัพกับท้าวพระยา หัวเมืองห้าพันคน ออกไปช่วยรักษาเมืองทวาย และพระราชทานพาน ทองเครื่องยศ ให้พระยายมราชคุมออกไปพระราชทานพระยาทวาย ด้วย

## พระยายมราชถึงเมืองทวาย

แม่นัพหน้าพระยายมราช รับพระบรมราชโองการแล้ว ก็รีบ คุมพลเดินทางไปจนถึงเมืองทวายแล้วบัญชาให้ตั้งค่ายอยู่นอกเมือง มังจันจ่าพระยาทวายทราบความว่ากองทัพไทยยกมาก็ดีใจ ให้ขุน นางกรมการเมืองนำสบียงอาหารมาต้อนรับกองทัพ แต่ตัวมังจันจ่า เองนั้นยังมิได้ออกมา ก็ตามประเพณีแต่โบราณมา พระยาผู้ว่ารชชการ หัวเมือง จะต้องออกมาหาเสนาบดีผู้เป็นแม่ทัพ ดังนั้น พรยยายมรชช จึงให้ขุนนางไทยเข้าไปในเมืองกับเหล่ากรมการเมืองทวาย ซี้แจงให้ มังจันจ่าพระยาทวายออกมาคำนับท่านแม่ทัพ ณ ค่าย พระยาทวาย ได้วับคำชี้เจงเป็นที่เข้าใจเล้ว ก็รืบออกมาต้อนรับนับถือยำเกรงเป็น อันดีท่านแม่ทัพหน้า จึงมีบัญชา ให้พระรองเมืองขุนพลไทยคุมทหาร เข้าไปตั้งรักษษเมืองทวายอยู่ในกำแพงแล้วจึงบอกกำหนดการที่จะส่ง พระองค์เจ้าชีลงมาให้ถึงแม่น้ำน้อย และขอเรือขึ้นไปรับ ได้ทราบใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว โปรดให้จัดเรือครีประกอบหลังคาสีม่าน ทองลำหนึ่ง เตรียมส่งไปสำหรับจะได้รับพระองค์เจ้าชี


## พระองค์เจ้าชีราชภาคิไนย

บัดนี้ เพื่อคลี่คลายความสงสัยอันอาจจะเกิดขึ้นได้ว่า พระองค์ เจ้าชีคือใคร ทรงความสำคัญอย่างไร มีความสัมพันธ์กับพระบาท สมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐของไทยเราในทางไหน จึงสมควรที่จะได้ศึกษาถึงความ เป็นมาของพระองค์เจ้าชีเสียก่อน โดยย้อนไปพิจารณาลำดับพระ ปฐมวงศ์จักรี ดังต่อไปนี้

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นพระบรม ราชวงศ์จักรีซึ่งมีคุณยิ่งใหญ่แก่ชาติไทยสุดพรรณนา ทรงมีพระราช โอรสธิดาโดยประสูติแต่พระมารดาเดียวกัน รวมทั้งหมด ๕ พระองค์ นับตามลำดับดังนี้

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระยาเทพสุดาวดี พระองค์ที่ ๑ พระ นามเดิมว่า สา เสด็จอยู่มาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๓๔๒

พระเจ้ารามณรงค์บรมเชษฐาธิบดี พระองค์ที่ ๒ พระนาม เดิมหาปรากฎไม่ ปรากฎแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นที่ขุนรามณรงค์ มีธิดา องค์เดียว แลมีบุญน้อย ด่วนสิ้นพระชนม็ไปก่อนสถาปนาราชวงศ์ จักรี เมื่อครั้งศรีอยุธยาพ่าย

สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์ พระองค์ที่ ๓ พระ นามเดิมว่า แก้ว เสด็จอยู่มาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิ้นพระชนม์เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๓๔๒

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (พระองค์ผู้ทรง พระคุณอันประเสริฐสถาปนาจักรีวงศ์) พระองค์ที่ ๔ พระนามเดิม ว่า ด้วง ประสูติในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ แห่งกรุง ศรีอยุธยา

ครั้นพระชันษา ๔๖ เสด็จผ่านพิภพปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ สถาปนาราชวงศ์จักรี เมื่อปีขาล พระพุทธศักราช ๒๓๒๕ ทรงดำรง สิริราชสมบัตินับเป็นรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๑๓ คำ ปีมะเส็ง พระพุทธศักราช ๒๓๕์ พระชนมพรรษาได้ ฟ๓ พรรษา

สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (พม่าเรียกว่า พระยาเสือ) พระองค์ที่ ๕ พระนามเดิมว่า บุญมา ประสูติในรัชกาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษจ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา

ครั้นพระชนมายุ ๔๐ ได้รับอุปราชภิเษกเป็นพระมหาอุปราช พระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีขาลพระพุทธศักราช ๒๓๒๕


ทิวงคต ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดิน พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อปีกุน พระ พุทธศักราช ๒๓๔๖ พระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา

พระปฐมวงศ์จักรีทั้ง ๔ พระองค์ที่ออกพระนามมานี้ ทรงมี ความสัมพันธ์โดยร่วมพระชนกชนนีเดียวกัน นับเป็นพระราชวงศ์จักรี ขั้นที่หนึ่ง ก็บรรดาพระราชวงศ์จักรีขั้นที่หนึ่งนี้ สมเด็จพระบรมเชษฐา ธิบดีคือพระเจ้ารามณรงค์ (พระองค์ที่ ๒) ซึ่งเป็นที่ขุนรามณรงค์ แลมีบุญน้อยด่วนสิ้นพระชนม์ไปเสียตั้งแต่ครั้งกรุงเก่านั้น ทรงมีพระ ธิดาน้อยอยู่องค์หนึ่ง หลังจากกรุงเก่าศรีอยุธยาแตกพ่าย ได้พลัด ตกไปอยู่เมืองพม่ากรุงอังวะ แล้วหลบหนีพม่าเดินทางรอนแรม หลบช่อนมากลางป่าจนถึงเมืองทวายเพื่อความปลอดภัย จึงได้บวช เป็นรูปชีอยู่ที่เมืองทวาย

ดังนั้น พระองค์เจ้าชีซึ่งเป็นธิดาของเจ้ารามณรงค์นี้ จึงทรงมี ความสำคัญโดยฐานเป็นพระราชภาคิไนยยอดสงสารแห่งสมเด็จพระ เจ้าอาทั้งสองคือพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทอย่างใกล้ชิดโดยแท้


## ทรงพบพระราชภาคิไนย

ครั้นกองทัพหน้าพระยายมราชยกไปเมืองทวายแล้วไม่นาน ใน ปลายปีชวดนั้น พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จ พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสุรสิงหนาท ก็เสด็จยกพยุหยาตรา ออกไปทางเมืองกาญจนบุรี แล้วเสด็จยกทัพไปจนถึงลำแม่น้ำน้อย ขึ้น ประทับที่พลับพลาค่ายหลวง

เพลาบ่ายสองโมงวันนั้น พระยายมราชแม่ทัพหน้าซึ่งตั้งค่ายอยู่ นอกเมืองทวาย ได้จัดการส่งคนไทยที่ถูกพม่ากวาดต้อนไป เมื่อ ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา บรรดาที่ยังตกค้างอยู่ในเขตเมืองทวายหลาย คนมีพระราชาพิมล แห่งกรมภูษามาลาสมัยครีอยุธยาเป็นต้น แต่ คนสำคัญที่สุดก็คือพระองค์เจ้าชีราชภาคิไนยให้มาเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลี พระบาท ณ พลับพลาที่ประทับลำแม่น้ำน้อย

พระหลานเธอยอดสงสาร ซึ่งจากแผ่นดินไทยไปนานครั้งกรุง เก่าคราวศึกพม่า เมื่อมาพบสมเด็จพระเจ้าอาทั้งสอง ก็นองน้ำตา ด้วยความตื้นตันพระทัย ครั้นทั้งสองพระองค์ทรงไต่ถามถึงความเป็น

ไป ก็เล่าถวายถึงความทุกข์ยากลำบาก ตั้งแต่บ้านแตกสาแหรกขาด คราวครีอยุธยาพ่าย พลัดตกไปอยู่กรุงอังวะเมืองพม่า แล้วหลบหนี มาบวชเป็นรูปชีอยู่ที่เมืองทวาย ได้มังจันจ่าพระยาทวายให้ความ อุปถัมภ์บำรุงในคราวตกยาก และพรรณนาถึงคุณงามความดีของ มังจันจ่า ที่สู้อุตส่าห์ซ่อนเร้นลอบบำรุงอย่างเข้มงวดกวดขัน ปิด บังความมิให้พม่ารู้ด้วยเกรงจะเกิดอันตราย พระหลานเธอรำพันไป ถึงความทุกข์ยากต่าง ๆ นานา แล้วก็ทรงพระกรรแสง สมเด็จ บรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวัง บวรทั้งสองพระองค์ก็กลั้นน้ำพระเนตรไว้มิได้ ด้วยความสงสารในพระ ราชภาคิไนยธิดาองค์เดียวของเจ้ารามณรงค์พระเชษฐาธิราชธิบดีซึ่งหา ชีวิตไม่แล้ว

จึงทรงพระกรุณารับสั่งให้พระองค์เจ้าชี ลงสรงอุทกวารี ณ ที่ สรง ซึ่งทำไว้ที่ท่าหาดทรายลำแม่น้ำน้อย ขึ้นมาแล้วให้สรงน้ำพระปริต อีกครั้งหนึ่ง ครั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทรงใช้ให้ทหารเรียกเรือที่ เตรียมไว้มารับพระองค์เจ้าราชภาคิไนยและข้าไทยที่ตามมานั้น เป็น เรือหลายลำด้วยกัน รับสั่งให้สนมกรมวังนำส่งพระองค์เจ้าชีเข้ามายัง กรุงเทพมหานคร ทรงกำชับอยู่เป็นหนักหนาว่าจงปฏิบัติรับใช้ให้จงดี อย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นที่จุ่นใจพระองค์เจ้าชีเป็นอันขาด พระองค์ เจ้าชีราชภาคิไนย ที่มังจันจ่าพระยาทวายเชิญเสด็จไปบำรุงรักษาไว้ จนมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยนี้ มีพระนามปรากฏต่อมาในภายหลัง ว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนรามินทรสุดาราชภาคิไนย แต่คนทั้งหลาย นิยมเรียกให้รู้กันง่าย ๆ ว่า เจ้าครอกชี


## สมเด็จพระอนชาธิราช เสด็จยกกองทัพไป่เมืองทวาย

หลังจากส่งพระองค์เจ้าซีรชชภาคิไนย จากพลับพลาค่ายหลวง เข้ามายังกรุงเทพมหานคร ด้วยขบวนเรือเรียบร้อยแล้ว ต่อมาอีก $๓$ วัน สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงกราบ บังคมทูลลายกกองทัพขึ้หไปเมืองทวาย เพื่อสังเกตการณ์ในอันที่จะทำ ศึกกับพม่า และเพื่อจะดูให้ประจักษ์ชัดว่าพระยาทวายจะสุจริตแน่ หรือจะคิดประการใด ครั้นยกกองทัพไปถึงเมืองทวาย ทรงพิจารณา การทั้งปวงแล้ว เห็นว่าการที่จะรักษาเมืองทวายไว้ให้ตลอดไปนั้น เป็นการยากลำบากแก่ทหารไทย ทรงพระดำรี่จะรื้อกำแพงเมือง ทวายกวาดต้อนครอบครัวทวายอพยพมาเสียให้สิ้น จะได้ไม่เป็นกำลัง ของพม่าข้าศึกในภายหลัง เป็นแต่เพียงพระด้าริของสมเด็จพระอนุชาธิ ราช ยังไม่ได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแต่ อย่างใด พวกกองทัพไทยก็ด่วนเร่งทำตามอำเภอใจ พากันลาดตระเวน หาครอบครัวทวายมาใช้สอย บ้างก็เที่ยวลักลอบหญิงชาวเมืองทวาย


มาผ่อนปรน บ้างก็ให้บ่าวไพร่คุมคนทวายมาอยู่ในอำนาจของ ตนมากกว่ามาก

พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าอยู่หัว ประทับอยู่ที่ค่าย หลวงลำแม่น้ำน้อย ได้ทรงทราบความเป็นไปเช่นนั้น ก็ทรงพิโรธ รับสั่งให้ข้าหลวงออกจับตัวพวกกองทัพไทยที่ขมมขี่ชาวทวายมาไต่สวน หลายคนเป็นต้นว่าหมื่นสิทธิโสมกรมพระตำรวจ ซึ่งพาหญิงมาอยู่กับ ตนสองคนมีความผิด จึงรับสั่งให้ลงพระราชอาชญาเมี่ยนแล้วจำไว้ เหล่าข้าหลวงในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่เป็นผู้ใหญ่ ๆ นั้น ครั้นรู้ว่าทรงลงพระราชอาชญาหมื่นลิทธิโสมเช่นนี้ ก็พากันแกรงแก่ ความผิดจึงสงบอยู่ หไได้เกลี้ยกล่อมชาวทวายมาเป็นคนของตนอีก ไม่

## เมืองทวายที่พักไทย

สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ไม่ ทราบว่าทหารในกองทัพก่อการจลาจลข่มขี่ชาวเมือง จนเรื่องมาถึงใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ด้วยต้องทรงลาดตระเวนตรวจชัยภูมิรอบเมือง ทวายเป็นเวลาหลายวัน ทรงมั่นพระทัยในพระดำริแล้ว จึงรับสั่งให้ พระยายมราชแม่ทัพหน้า มีท้องตราเข้ามากราบบังคมทูลพระกรุณา จะขอรื้อเมืองทวายเอาอิฐลงแม่น้ำเสียให้หมด อย่าให้เป็นที่พักของ พวกพม่าข้าศึกได้อีก แล้วกวาดต้อนครอบครัวทวายลงมาอยู่เมืองไทย เพราะเมืองทวายอยู่ไกลนัก มีราชการทัพข้าศึกมาประชิด กว่าไทย จะยกทัพมาช่วยก็น่าจะเกินการ

ทรงทราบท้องตราของพระยายมราชแม่ทัพหน้าดังนี้ ใต้ฝ่า ละอองธุลีพระบาทหาทรงเห็นชอบด้วยพระดำริไม่ จึงมีรับสั่ง ให้ส่ง ท้องตราตอบไปเป็นใจความว่า พม่ามาตีกรุงกวาดต้อนครอบครัวพี่ น้องไทยไปไว้แต่เมืองทวายเมืองเดียวดอกหรือ จึงคิดแต่จะรื้อทวาย เมืองเดียว เมืองอังวะและเมืองอื่น ๆ อันเป็นเมืองพม่า มันไม่ได้


พาพี่น้องไทยเอาไปให้ตกระกำลำบากดอกหรือ ทำไมจึงไม่คิดรื้อด้วย เล่า ช่างไม่ช่วยกันเจ็บแค้นแทนพี่น้องกรุงไทยบ้างเลย ตอนนี้ต้อง รักษาเมืองทวายไว้อย่ารื้อ จะได้อาไว้เป็นที่พักกองทัพไทย และ อาศัยเป็นที่รวบรวมเสบี่ยงอาหาร สำหรับเป็นกำลังทำศึกกับพม่าเมือง อังวะต่อไปภายหน้า ให้รักษาเมืองทวายระวังเหตุการณ์ไว้ให้มั่น คงจงดีเถิด

## ข่าวจากเฒ่ามา

ครั้นได้รับสารตราให้รักษาเมืองทวาย สำหรับใช้เป็นที่พักทัพ ไทยเพื่อทำศึกกับพม่าต่อไปภายหน้า พระยายมราชจึงนำความขึ้นทูล สมเด็จกรมพระราชวังบวรให้ทรงทราบพระราชดำริ ระงับการรื้อเมื่อง ทวาย

ครานั้น ยังมีชาวไทยคนหนึ่ง ชื่อว่านายมา เป็นคนแก่แดดแล ดูเหมือนว่ามีอายุมากเข้าเกณฑ์ชรา คนทั้งหลายจึงเรียกตาแกว่าเฆ่า มา ถูกทหารพม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลยครั้งเสียกรุงเก่า ก็เลยไปมี บุตรภรรยตั้ตรกรากอยู่ที่เมืองทวาย พอรู้ข่าวว่าทัพไทยยกไป ตามา ก็ให้ดีใจตื่นเต้นยิ่งนัก

ด้วยได้เคยรู้จัจกับ ใต้ฝ้าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระอนุ ชาธิรชชมานาน เพระย้านอยู่ใกล้เคียงกันมาก่อน สมัยที่ยังอยู่ กรุงศรีอยุธยา จึงรี่เดินทางมาขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระอนุชาธิราชถึงที่ ประทับ ไต่ถามทุกข์สุขตามประสาคนที่จากกันนานและได้มาพบกัน

แล้ว ก็สนทนากันเรื่องเมืองทวาย เฆ่ามาก็มีทีท่าหนักใจ มีกีริยา กระวนกระวายถอนใจอยู่ สมเด็จพระอนุชาสังเกตรู้ จึงดำรัสถาม ว่า แม้นมีความหนักใจสิ่งไร เจ้าก็จงพูดไปเถิด เราคนกันเองอย่า ได้เกรงสิ่งใดเลย ตามาผู้มีความคิดตามประสาคนแก่ ซึ่งเข้าใจว่า ตนปป็นคนฉลาด รู้อะไรดีกว่าคนทั้งหลาย ก็ไไข่าวด้วยอาการกระซิบ กระซาบว่า

อันมังจันจ่าพระยาทวายผู้นี้ เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป่าเป็นคนหนัก ในกตัญญูกตเวที บัดนี้พระเจ้าปดุงกรุงอังวะผู้ดุร้าย หมายจะเอา ความกตัญญูของมังจันจ่าให้เป็นการดีฝ่ายพม่า จึงมีที้องตราบอกมา เป็นคำขาดว่า ทัพไทยยกมาครั้งนี้ หากพระยาทวายมีใจออกห่างไป เข้าข้างไทยแล้วไซร้ พระเจ้าปดุงผู้เป็นใหญ่ จะให้เอาสดุแมงกองผู้ บิดของมังจันจ่าึ้้นมัดบนหลังม้า แล้วให้หื่อยยด้วยเลื่อยเสียให้หหมื่อน กับเลื่อยท่อนไม้ ให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ประจานไป ให้ทั่วเมืองจนกว่าจะตายไป แล้วจักยกทัพเข้ามามเหยียบเมืองทวาย และฆ่าพระยาทวายเสียให้จงได้

มังจันจ่าได้รับสารตราแล้ว บัดนี้มีความเสียใจกินไม้ได้นอนไม่ หลับ ดวจิิตคิดรวนเรวุ่นวยยไป เกรงว่าบิดาตนจะได้ร้บอาชญาดุร้าย ใจหาเป็นหนึ่งแน่หมืือนแต่ก่อนไม่ ใจหนึ่งอยากจะเข้ากับไทย ตาม ที่ให้ปฏิญญาสวามิภักดิ์ไว้ อีกใจหนึ่งเกรงว่าบิดาจะได้ร้บอันตราย ด้วยอาชญาร้ายกาจของพระเจ้าปดุงกรุงอังวะ ให้กระอักกระอ่วนอัด อั้นตันใจ มิรู้จะทำประการใด

แล้วตามาปไกกมาก ก์ให้าร้ไปตตมปปรสสาของดนอีกกืืไปป่า ขอพระนุชชาธิาชช่านจงฟังคำของข้าาพเา้า บัดนึ้คนทายยั้งหหลยยเา


 มาตรวจตรหนางงที่ไทอจะไปมา หกกพม่ายกกองทัพลงมาเื่อใด
 ทายยเล้วม่าให้ตตยตตมอุบายที่พม่าแนมมา การศึกครั้งน้นมี่ท่า ทีเแลกพิกจอยู่ กรรที่จะได้ใจังมันันจ่พรรยาหายยน้้น ขอให้พระ อนุชิิรชช่านจงใคร่ครวญให้้ีีกีอนเิดด


## มังจันจ่ามาอยู่เมืองไทย

สมเด็จพระอนุชาธิรช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สดับ ข่าวพิกลซึ่งเฆ่ามากราบทูลน่าพิศวงในกลศึก จึงมีดำรัสสั่งให้ทหาร นำตัวนายมาผู้มีภรรยาแลบุตรเป็นทวาย เดินทางมาเฝ้าใต้ฝ้าละออง ธุลีพระบาทยังค่ายหลวงลำน้ำน้อย ครั้นพระบาทสมเด็จบรมบพิตร พระพุทธยอดฟ้ำจุฬ์โลก ทรงทราบความตามที่ตามากราบบังคมทูล แลขณะนั้นก็ทรงมีพระราชดำริอยู่ก่อนแล้วว่า การที่ยกทัพเข้าไป ตีเมืองพม่าครั้งนี้ไทยยังไม่พร้อมจำจะต้องยกทัพกลับพระมหา นครเตรียมการให้หร้อมเสียก่อน แล้วจึงจะย้อนกลับมาทำสงคราม กับพม่าข้าศึกต่อไป

จึงได้มีพระราชดำรัสสั่งให้ส่งสารตราไปถึงพระยายมราชแม่ ทัพหน้า เพื่อกราบทูลกรมพระราชวังบวรสถานมงคลว่า ให้จัดการ นำตัวมังจันจ่าพระยาทวายพร้อมกับปลัดเมืองกรมการเมือง และพวก พ้องพระยาทวายส่งลงมาให้สิ้น จะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้เป็นขุน นาง ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยพระยาทวายเป็นผู้มีความดีความชอบ


ยกเอาเมืองทวาย เมื่องมะริด เมืองตะนาวศรี ให้มาขึ้นเป็นข้าขอบ ขัณฑสีมาของไทยนั้นประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่ง มังจันจ่า พรยยาทวายได้อุปถัมภ์บำรุงพระราชภาคิไนยยอดสสสารที่จากกันไป นานให้มีโอกาสเข้ามาเฝ้ไดด้พบกัน

ส่วนตำแหน่งเจ้าเมืองทวายที่ว่างลงนั้น ให้สมเด็จพระอนุชาธิ ราชทรงพิจารณาแต่งตั้งขึ้นใหม่ เอาพวกพ้องของนางทวายที่ส่งลงมา ถวายนั้น ดูภาคภูมิผู้ใดสมควรจะเป็นเจ้าเมืองได้ ก็ให้เป็นเถิด

ครั้นสารตราไปถึงกองทัพไทยที่เมืองทวาย สมเด็จกรม พระราชวังบวรสถานมงคล จึง ให้คนไปเรียกตัวมังจันจ่าพระยาทวาย มาปรึกษาแล้วทรงบอกว่า มีสารตรามาจากค่ายหลวง รับสั่งให้พระยา ทวายเข้าไปเฝ้า จะทรงพระกรุณาชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางอยู่ที่กรุงเทพ มหานคร ด้วยทรงเห็นว่า ครั้นจะให้มังจันจ่าเป็นพระยาอยู่กักษา เมืองทวายดั่งเดิม ก็จะต้องให้กองทัพไทยตั้งรักษษอยู่ด้วยชั่วนาตาปี เพระะพม่าอามาตพระยาทวายอยู่ ไม่รู้ว่าพม่าจะยกมาตีเอเมื่อใด การ นี้จะไว้ใจพม่ามิได้ หากมังจันจ่าพระยาทวายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพมหา นครเสียแล้ว พม่าก็จะสิ้นความอามาต ถึงกองทัพไทยไม่อยู่กำกับ ด้วย อยู่แต่ผู้วั้งเมืองก็ย่อมจะได้ ทั้งเป็นการปลอดภัยแก่ตัวพระยา ทวายเอง

มังจันจ่าพระยาทวาย ก็เห็นดีเห็นงามตามรับสั่งทุกประการ จึง บอกความนี้แก่ปลัดเมืองและพวกพ้องของตัว รวมได้หลายว้อยคน เตรียมตัวอพยพจากเมืองทวายมาอยู่เมืองไทย แม้ในเพลานั้น ครั้น


เตรียมการเสร็จแล้ว พระยายมราชแม่ทัพหน้า ก็รับภาระจัดการส่ง ลงมาถึงค่ายหลวงแม่น้ำน้อย ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พลับพลาที่ประทับ ทรงพระกรุณาโปรดให้ทหารจัดเรือเป็นจำนวน หลายลำ ส่งพระยาทวายกับพวกพ้องพี่น้องข้าไทบริวารเข้ามายัง กรุงเทพมหานคร ในปีชวด พุทธศักราช ๒๓๓๔ นั้น

ทางด้านเมืองทวาย สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวร สถานมงคล ก็ทรงพิจารณาแต่งตั้งกรมการเมืองผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นบิดา ของนางทวายที่ส่งเข้ามาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นพระยาว่า ราชการเมืองทวายสืบแทนมังจันจ่าผู้อพยพมาต่อไป เสร็จแล้วก็ทรง ยกกองทัพไทยจากเมืองทวาย มาสมทบกับทัพใหญ่ที่ค่ายหลวงลำแม่ น้ำน้อย เมื่อพร้อมเพรียงกันดีแล้ว พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพุทธเจ้า อยู่หัว ก็รับสั่ง ให้เคลื่อนกระบวนทัพกลับคืนมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการที่จะยกทัพไปตีเมืองพม่าในโอกาสต่อไปภายหน้า

ส่วนชาวเมืองทวายซึ่งมีมังจันจ่าเป็นหัวหน้าอพยพมาถึงกรุงเทพ มหานครแล้ว ครั้งแรกทรงโปรดให้ตั้งบ้านเรือนพักอยู่นอกป่าช้าวัด สระเกศไปพลางก่อน คัดเลือกเอาชาวทวายบรรดาที่มีฝีมือในการต่อ เรือเข้ารับราชการเป็นช่างหลวงต่อเรือรบ เรือลำเลียง สำหรับใช้ใน การทำศึกกับพม่า ภายหลังทรงพระกรุณาพระราชทานที่หลวงอันมี อยู่ ณ ตำบลคอกกระบือให้เป็นที่อยู่ของพวกชาวทวายที่อพยพมา ให้เป็นการถาวรต่อไป


มังจันจ่าพระยาทวายจึึงพาครอบครัวแลพวกพ้องชาวทวายทั้ง ปวง นอกจากผู้ที่ถูกคัดเลือกให้วับราชการเป็นช่างต่อเรือหลวงมาตั้ง ถิ่นฐนนบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลคอกกระบือ อันเป็นที่พระราชทาน ดัง นั้น สถานที่ชึ่งพวกทวายอาศัยอยู่นี้น จึงปรากฏนามว่า บ้านทวาย


## มังจันจ่าหักใจเอาพระศาสนาเป็นที่พึ่ง

นับตั้งแต่ต้องพลัดบ้านเมืองมา เพราะภัยแห่งสงคราม สัปประหาร จนกระทั่งมาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเป็นปึกแผ่น ณ ดิน แดนสยามประเทศ ในสถานที่ซึ่งทรงพระกรุณาพระราชทาน ภาย ใต้พระบรมโพธิสมภาร แห่งสมเด็จบรมบพิตรพุทธเจ้อยู่หัวแผ่นดิน ไทย บรรดาชาวทวายทั้งปวงก็ค่อยเป็นสุขขึ้น

แต่ท่านมังจันจ่าพระยาทวายนั้น บัดนี้ ถึงแม้จะได้ตำแหน่ง เป็นที่พระยาปกครองููแลทุกข์สุชชวทวายศึ่งเป็นญาติพิ่น้องพวกพ้อง ของตัวก็ตามที ถึงกระนั้น เมื่อหวนรำลึกถึงความหลัง ครั้งยังเป็น ที่เนมะโยกะยอดินกินเมืองทวาย ทำราชการรับใช้ใกล้ชิดอะแซหวุ่น กี้ขุนทัพเฆ่าผู้มีคุณธรรมซึ่งล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วก็ดี รำลึกถึงน้ำ คำของคนทั้งหลายที่ว่า ต่อไปภายหน้า ตำแหน่งอุปรชผผู้สำเร็จราชการ แผ่นดินพุกามประเทศฝ่ายใต้ คงไม่แคล้วไปจากตนก็ดี หวนนึกถึง อดีตเหล่านั้น มังจันจ่าก์ให้สะเทือนใจนัก

ด้วยว่าขณะนื้อย่าว่าแต่จะได้ครองตำแหน่งอุปราชมีอํานาจใหญ่ ในหัวเมืองฝ่ายใต้ กล่าวคือเมืองงเมาะตะมะ เมืองทวาย เมืองมะริด เมืองตะนาวครี และหัวเมืองนอกทั้งหลายนั้นเลย แม้แต่ตำแหน่งเจ้า เมืองทวายดั้งเดิม ก์ให้มีอันันปป็นไปตามยถากรรมนำพา จนไม่สามารถ จะครองอยู่ได้ ต้องพลัดพรากมาอยู่แดนไกล ภายใต้พระบรม โพธิสมภาร ณ บ้านทวายตำบลคอกกระบือดังนี้

เมื่อหวนนึกถึงชนกชนนี ป่านฉะนื้อะเป็นฉันใด จะถูกพระเจ้า ปดุงกรุงอังวะผู้ดุ้าย ให้ลงโทษทารุณกรรมทำเข็ญเป็นประการใด ก็สุดที่จะหยั่งรู้ได้ ยิ่งคิดไปก็ยิ่งให้ว้าเหว่ในหัวใจนัก จึงหักใจเอาพระ ศาสนาเป็นที่พึ่ง คิดสร้างกุศลเป็นสบียงสำหรับตนและอุิิศส่วนกุศล ผลบุญให้แก่ผู้มีคุณัั้งหลายตามกำลังสติปัญญา


## อนุสรณ์ของชาวทวาย

เนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่า จินตนกการเป็นกุศดดังนี้แล้ว จึงมีใจผ่องแผ้วเรียกทวายชั้นผู้ใหญู่มาปรึกษาหารือ เตรียมการที่ จะสร้างวัดให้เป็นที่พำนักของพระสงฆ์สาวก เพื่อเป็นอนุสรณ์ของ ชาวทวาย เลือกได้ที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตที่พรรรชทานหลังหมู่บ้าน ทวาย เป็นชัยภูมิดีวิเศษยิ่งกว่าที่ทั้งปวง เพราะแลดูเป็นที่ดอนสูง เด่น ล้อมรอบบริเวณแป็นที่ลุ่มกว่า เหมาะสมที่จะสร้างเป็นวัดขึ้นใน พระพุทธศาสนาป็นยิ่งนัก จึงชักชวนทุกคนทุกผู้ในหมู่บ้านทวาย ให้ ช่วยกันสร้วงวัดตามกำลังศรัทธา เมื่อพระพุทธศาสนายุกาาล่วงแล้ว ได้ ๒๓๔๐ พรรษา

วัดใหม่ที่มังจันจ่าพระยาทวายเป็นหัวหน้าสร้างขึ้นนี้ โดยเหตุ ที่สร้งขึ้นบนภูมิภาคอันเป็นที่ดอน รอบบริเวณเป็นที่ราบลุ่ม ดังนั้น จึงปรากฏนามว่า วัดดอน และโดยเหตุที่วัดนี้ ถูกสร้งงขึ้นโดยพระยา ทวายและชาวทวายทั้งปวง ณ สถานที่หลวงพระรชชทานหลังบ้านทวาย ดังนั้น ผู้คนทั้งหลายจึงนิยมเรียกให้้รู้กันทั่วไป่าย ๆ ว่าวัดดอนทวาย

$$
200 y x^{73}
$$

อาณาเขตวัดนี้ มีบริเวณแผ่ตลอดไปตามภูมิภาคที่ดอน มีเนื้อที่ วัดได้ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๘ วา โดยมีคูล้อมรอบทุกด้าน กล่าวคือ คูด้านเหนือแลด้านตะวันออก เป็นเครื่องปันเขตวัดดอนกับป่าช้าจีน ส่วนคูด้านใต้กับด้านตะวันตก เป็นเครื่องปันเขตวัดดอนกับชาวบ้าน จึงเป็นอันว่า วัดดอนอนุสรณ์ของชาวทวายแดนไกล ถูกสร้าง ขึ้นในแผ่นดินสยามประเทศสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการนำของท่าน เนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่าอดีตเจ้าเมืองทวาย สมควรใช้เป็นที่ พำนักอาศัยของพระสงฆ์สามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งจรมาแต่ จตุรทิศ โดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย ผู้มีใจศรัทธาออกบวช จากตระกูลลูกหลานชาวบ้านทวายทั้งปวง สมเจตนาของท่านผู้สร้าง ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่ง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จ บรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก




## ประวิติความเป็นมาของเจดีย์วดดอน

ตกมาถึงปีพระพุทธคักราช ๒๓๓๔ ครั้งัรัชกาลที่สามแห่งกรุง รัตนโกลินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบพิตรพระนั่งเกล้าเจ้า อยู่ััว พระยาผู้ว่ารชชการเมืองเพชรบุรี ได้ให้กรมการเมืองนำเชื้อ พระวงศ์พม่าองค์หนึ่ง ซึ่งมีนามว่า มองส่วยตอง เข้ามายังกรุงเทพ มหานคร แล้วให้เข้าเผ้าใ้้ฝ้าละอองธุลีพระบาทโปรดให้สอบถามความ เป็นไป มองส่วยตองเชื้อพระวงศ์พม่า จึงให้การว่า

เมื่อปีพุทธคักรชช ๒๓ต๒ สมเด็จพระเจ้าปดุงกรุงอังวะผู้ดุ้าย ได้ทรงประชวรหนักแล้วสวรรคตล่วงลับไป จักกายแมงราชนัดดา ซึ่ง ว่าที่ตำแหน่งมหาอุปราชได้จึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พม่าใน ขณะที่มีพระชนมายุได้ ๓๕์ พรรษา เมื่อพระเจ้าจักกายแมงขึ้น ครองราชบัลลักก์พม่าแล้ว จึงงให้จับตัวพระเจ้าอา ๘ องค์ เอาไปกัก ขังไว้ได้ประมาณเจ็ดแปดวัน ก็รับสั่งให้นำเอาไปสำเร็จโทษประหาร ชีวิตเสียทั้งสิ้น เพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินสืบไป ในไม่ชัาก็เกิด วิปริตเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้พระราชวังกรุงอังวะ

โหราพฤฒาจารย์พม่าทำนายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็น ด้วยชะตาเมืองไม่ดี ต้องย้ายเมืองราชธานีจากเมืองอมรบุระอังวะ ซึ่งถูกไฟไหม้ ไปสถานปนาเมืองรัตนบุระอังวะ ซึ่งอยู่ไกลออกไป ประมาณสามร้อยเส้นเศษเป็นราชกานี ชะตาเมืองจึงจักดีขึ้นหหมือนดั่ง เดิม สมเด็จพระราชาธิบดีจักกายแมงทรงเชื่อคำของโหราจารย์ มีพระ บรมราชโองการให้ย้ายราชธานีไปอยู่เมืองรัตนบุรออังวะแล้ว ก็ทรง ตั้งบุรุษหนึ่งนามว่ามองโจ ซึ่งเป็นพี่ชายของมเหสี ให้มีตำแหน่ง เป็นที่แมงสากีผู้ว่าราชการสิทธิขาดมีอำนาจใหญ่ในเมืองอังวะแทน พระองค์

พระอนุชขของพระเจ้จัจักกายแมง ซึ่งมีนามว่าสารวดีมิน มีความ โกรธเคืองและเกิดความรังเกียจ ว่าแมงสากีคนนี้เป็นแต่เพียงบุตรขุน นางตำแหน่งที่กรมเมือง เหตุไฉนพระเจ้าพี่จืงออามาตั้งให้เป็นใหญ่ใน ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการไม่สมควร อย่ายยิ่ง ด้วยยังมีผู้ที่เหมาะสมกว่าอีกมากกว่ามากนัก คงจะเป็น ด้วยพระเจ้าพี่ บัดนี้กำลังเสียพระสติคุ้มดีคุ้มร้าย ว่ารชชการฟั่นเฟือน หาเป็นปรกติเหมือนดังก่อนไม่

ขณะที่ราชวงศ์แลขุนนางผู้ใหญูเเข้ไปเฝ้า บางวันก็ตรัสด้วยดีเป็น ปรกติเรียบร้อย บางวันก็ตรัสเลอะเลือนฟั่นเฟือนเหมือนถูกปีศาจ ร้ายเข้าสิงว่าง ข้างแมงสกีกึึซงว่ารชชการแทนพระองค์มีอำนาจสิทธิ์ขาด เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียว ก็วางอำนาจหยิ่งยะโสตามวิสัยคนที่เพิ่งได้ เป็นใหญ่ จะได้มีความเกรงอกเกรงใจบรรดาราชวศศ์แลขุนนงผู้ใหญ่ ทั้งหลายแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มี ราชอนุชาสารวดีมีนจึงคิดจะจับแมงสา


กีม่าเสีย กำหนดอุบายได้แล้ว จึงใช้ให้คนไปเชิญตัวแมงสากีมาที่ บ้าน แต่แมงสากีหามาไม่ กลับตอบไปว่า คนชั้นแมงสากีไม่ควรที่ จะไปหาผู้ใด อันจะเป็นการให้เสียศักดิ์ของผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ลดหย่อนลงไป

สารวดีมินผู้เป็นเพียงข้าแผ่นดินมีโุระสิ่งไร ก็ชอบที่จะไปหาแมง สากี ผู้ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระราชาิิบดี ไม่ควรที่จะเชิญแมงสากีไป ที่บ้านตัวให้เป็นการผิดประเพถี ราชอนุชาสารวดีมินได้สดับวาทะอัน โอหัดดังนี้ ก็มีความแค้นโกรธเคืองยิ่งนัก เรียสสมัครพรรคพวกของ ตัวเป็นอันมาก บุกรุกเข้าไปในบ้านแมงสากี สู้รบกันอยู่เป็นเวลานาน แมงสากีีีทหารี่เป็นพวกมากกว่า พวกสารวดีมินสู้ไม่ได้จึงพ่ายแพ้ กลับไป แล้วรีบพาบุตรภรรยาบ่าวไพร่เละพรรคพวกประมาณพัน คนเศษหนืออกไปในเพลานั้น ดั้นด้นเดินทางมาเป็นเวลา ส วันจนถึง เมืองเดิมปอง แล้วเร่งรวบรวมรี้พลได้เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้ว จึงยกพวกลงมาตีกรุงรัตนะบุระอังวะ ประชาชนนอกเมืองต่างก็พากัน มาเข้าเป็นพวกของราชอนุชาสารวดีดินทั้งสิ้น รวมเป็นพลมากถึงห้า หมื่นคนล้อมเมืองอังวะอยู่หนึ่งวัน กองทัพในเมืองอังวะหาออกมาสู้ รบไม่ ได้แต่ส่งพระสงม์ผู้ใหญ่พม่าออกมา ๔ รูป มีท่านสามาเมิน ซันยาดอเป็นหัวหน้า เพื่อเป็นทูตเจรจาให้เป็นที่ตกลงกัน

ควั้นพบสารวดีมีน คณะสงร์ผู้ใหญูจึงถวายพระพรและทูลถาม ว่า ราชอนุชาท่านยกพลมาล้อมเมืองอังวะมากมาย ทั้งนี้จะปรารถนา สิ่งไร สมเด็จบรมบพิตรพระเจ้าจักกายแมงผู้เป็นเชษฐา รับสั่งว่าจะให้


ราชอนุชาท่านทุกสิ่ง สารวดีมินราชอนุชาลดองค์ลงกราบแทบบาทาพระ สงฆ์ทั้งมวลแล้วตอบว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งปวง ข้าพเจ้ายกพลมา ครั้งนี้ จะได้มีความปรารถนาสิ่งใดอื่นนั้นหามิได้ ขอให้พระคุณทั้ง ปวงจงกรุณากลับไปทูลสมเด็จพระเชษฐาเถิดว่า ข้าพเจ้าจะขอแต่ตัว แมงสากี ขอให้พระเจ้าพี่ส่งตัวแมงสากีมา ให้ข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด พระ สงฆ์ผู้ใหญ่เหล่านั้นก็พากันกลับไปในเมือง ทูลความตามที่ราชอนุชา สารวดีมินตอบมาทุกประการ

สมเด็จพระราชาจักกายแมงผู้มีสติคุ้มดีคุ้มร้าย ได้สดับความ ดังนั้นก็บังเกิดความกลัว จึงรับสั่งให้ทหารจับตัวแมงสากี แล้วแต่ง ตั้งขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนัก ๔ นาย โดยมีมองส่วยตองเชื้อพระวงศ์ สนิทเป็นหัวหน้า ให้เป็นผู้ควบคุมตัวแมงสากีไปส่งราชอนุชาสารวดีมิน ณ ค่ายพักนอกเมือง มองส่วยตองแลขุนนางผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมาย ก็ให้เอาตัวแมงสากีเข้าที่จำทุกประการแล้ว บรรทุกเรือข้ามฟากออก ไปจากเมืองอังวะ จนถึงค่ายแล้วมอบตัวแมงสากีในราชอนุชา พร้อม กับทูลว่า สมเด็จพระเชษฐาจักกายแมง ขอมอบราชสมบัติทั้งสิ้นให้ ราชอนุชาสารวดีมินแล้ว ขออย่างเดียวคืออย่าให้พระราชอนุชาคิด ทำอันตรายจักกายแมงผู้กำลังวิปริตไม่สบายเลย

สารวดีมินก็รับคำเป็นอันดี ว่าจะไม่ทำอันตรายแก่พระเจ้าพี่แต่ ประการใด ต้องการแต่จะได้เจ้าไพร่แมงสากีมาลงโทษให้สมแค้น เท่านั้น ว่าดังนี้แล้วก็สั่งให้นำเอาตัวแมงสากีไปประหารชีวิตเสียทันใด

 องค์พระมหากษัตริย์ต่อไป

 ทั้ง ๆ ที่ยงงเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติ แล้วประาศศตนนื้นครอง


 ประหาเลีย อาาราบ้ลลังก์กลับดี่นใน้พรเต้าจักกายแมมผู้นโสสสาร
 เท่าใด ให้กำบัญีจจดนมตตมจํานวนไว้

ควั้นรวบรวมู้คนได้มาก คะเนว่าพอจะทำการได้เล้ว จักกยย
 ร่วมักันพื่อคววมเป็นครรม่นรชชวศ์ต์ลองพญา หมายว่าจะเาารช










เดือน ๖ เพลาประมาณ ๔ ทุ่มเศษ ราชอนุชาสารวดีมินผู้ถูกปองร้าย ก็คุมไพร่พลห้าพันคนเศษ ถืออาวุธครบมือพากันไปเข้าล้อมบ้านจัก จาแมงหัวหน้าผู้คิดการ ยิงปืนคาบศิลาสี่ห้านัดแล้ว ก็ยกพวกบุกเข้า ไปในบ้าน ไล่ฟันแทงพรรคพวกจักจาแมงตายไปในทันทีร้อยคนเศษ จับได้ตัวจักจาแมงมัดลงมากลางลานบ้าน ประหารชีวิตเสียด้วยดาบ ณ ที่นั่นเอง เสร็จแล้วจึงยกพลบ่ายหน้ามาทางบ้านมองส่วยตอง

คนของจักจาแมงเห็นเหตุร้ายเกิดขึ้นรวดเร็วโดยไม่คาดฝันเช่น นั้น ก็ให้หวั่นไหวตระหนกตกใจวิ่งโดยไวมายังบ้านมองส่วยตอง แจ้ง ข่าวร้ายให้ทราบและให้รีบหนีไป เพราะไม่มีทางที่จะต่อสู่ได้ มองส่วย ตองราชวงศ์ผู้ใหญ่รู้ความแล้วก็ไม่ชักช้า ผลุนผลันหลบหนีออกมาจาก บ้านในบัดใจนั้น ด้นดั้นเดินทางมาตลอดคืนตลอดวัน จนกระทั่งถึง เมืองยะไข่ เห็นว่ายังไม่ปลอดภัยจึงหนีมาอยู่เมืองเมาะลำเลิง ได้ข่าว ว่าสารวดีมินกำลังให้ทหารตามล่า จึงหลบหนีมายังสยามประเทศทาง เมืองเพชรบุรี หวังจะยึดเอาพระเดชพระคุณพระบารมีของใต้ฝ่าละออง ธุลีพระบาท คอยป้องเกศเกล้าไปตราบเท่าวันตาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มองส่วยตอง ราชวงศ์พม่าผู้น่าสงสาร ลงไปอยู่กับเหล่าชาวทวาย ณ ที่บ้านทวาย ตำบลคอกกระบือ เพราะเป็นชาวพุกามประเทศด้วยกันมาแต่ก่อน ไม่ ช้าก็ปรากฏว่า ชาวทวายแลพม่าทั้งหลายในไทย ต่างพากันให้ความ เคารพนับถือนิยมยินดีในตัวท่านมองส่วยตองผู้นี้มาก ด้วยเห็นว่าเป็น เชื้อกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญาเจ้านายพม่า


ภายหลังต่อมา ท่านมองส่วยตองผู้นี้ ได้มีจิตศรัทธาสร้างพระ เจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งที่วัดดอน บริเวณป่าช้าด้านเหนืออุโบสถ ซึ่งยังคงมี ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ แต่โดยเหตุที่สร้างมานานตั้งแต่ครั้งนั้น และ ขาดการปฏิสังขรณ์ดูแลรักษา องค์พระเจดีย์ทรงพม่าที่ท่านมองส่วย ตองสร้างไว้ จึงมีตะไคร่น้ำขึ้นจับดำอยู่เรื่อย ๆ หนักเข้าก็เลยดำไป หมดทั้งองค์ ภิกษุสงฆ์สามเณรและเด็กวัดแลเห็นพระเจดีย์มีสีดำมืด ตั้งอยู่กลางป่าช้า จึงพากันเรียกว่า พระเจดีย์ดำ ทำให้คนชั้นหลังทั้ง หลายซึ่งไม่รู้อะไร พลอยเรียกว่าเจดีย์ดำตามไป ด้วยว่าพระเจดีย์ ดำ โอ้ พระเจดีย์ดำ เมื่อใดเล่าหนอ จึงจะได้รับการปฏิสังขรณ์ตบแต่ง ให้สวยงามและหายดำเสียที


# นามวัดดอนที่ทรงพระกรณาแปลงให้ ในรัชกาลที่สี 

ตกมาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๐๐ ครั้งรัชกาลที่สี่ แห่งกรุงรัตน โกสินทร์ แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ ผู้ทรงเป็นมหาปราชญ์ในเชิงอักษรศาสตร์ภาษา ได้ทรงพระกรุณาตั้ง และแปลงนามวัดต่าง ๆ ทั้งในกรุงแลหัวเมืองหลายวัด บรรดาวัด เหล่านี้ วัดดอนที่ท่านเนมะโยกะยอดินหรือมังจันจ่าพระยาทวายสร้าง ขึ้นไว้ ก็อยู่ในข่ายที่ทรงพระกรุณาเปลี่ยนนาม ให้ใหม่ด้วยวัดหนึ่ง โดย ทรงเปลี่ยนนามให้ใหม่ว่า วัดบรมสถล มีปรากฏความตามบัญชีราย นามวัดที่ทรงตั้งและทรงแปลงนามให้ใหม่

ในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ แผ่นดินพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังต่อไปนี้


## ทรงตั้งและแปลงนามวัดต่าง ๆ

วัดราชประดิษฐ์ ๑ วัดมหรรณพาราม ๑ วัดบุรณศิริมาตยาราม ๑ วัดนามบัญญัติ ๑ วัดโสมนัส ๑ วัดตรีทศเทพ ๑ วัดบรมนิวาส ๑ วัดชัยฉิมพลี ๑ วัดเวฬุราชิน ๑ วัดสมุหประดิษฐ์ เจ้าพระยาบดินทร์ สร้างที่เมืองสระบุรี ๑ วัดสุปฏิคาราม เมืองนครชัยครี ๑

## ชื่อวัดที่ทรงแปลงนามใหม่

| วัดน้อยบางไส้ไก่ | แปลงว่า | วัดหิรัญรูจี |
| :---: | :---: | :---: |
| วัดพระยาญาติการาม | แปลงว่า | วัดพิชัยญาติการาม |
| วัดใหม่ | แปลงว่า | วัดอนงคาราม |
| วัดประยูรวงศาวาส | แปลงว่า | วัดประยุรวงศาวาส |
| วัดดอกไม้ | แปลงว่า | วัดบุปผาราม |
| วัดอรุณราชธาราม | แปลงว่า | วัดอรุณราชวราราม |
| วัดหงสาราม | แปลงว่า | วัดหงส์รัตนาราม |



| วัดกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิในรส |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | แปลงว่า | วัดชิโนรสาราม |
| วัดเกาะแก้ว | แปลงว่า | วัดสัมพันธวงศารม |
| วัดตะเคียน | แปลงว่า | วัดมหาพถฆาราม |
| วัดสระเกศ | แปลงว่า | วัดจจดีย์บรรพตาราม |
| วัดบางลำภู | แปลงว่า | วัดสังเวชิิศยาราม |
| วัดสมอแครง กรมพระพิทักษ์เทเครร์สร้าง |  |  |
|  | แปลงว่า | วัดเทวรชชุญชร |
| วัดสมอราย | แปลงว่า | วัดราชาธิวาส |
| วัดชีปะขาว | แปลงว่า | วัดครีสุดาราม |
| วัดเงิน | แปลงว่า | วัดรัชฎาธิษฐน |
| วัดทอง | แปลงว่า | วัดกาญจนสิงหาสน์ |
| วัดอภัยธาราม | แปลงว่า | วัดอภัยทายาราม |
| วัดเขมาเดิม | แปลงว่า | วัดเขมาภิรตาราม |
| วัดนายกรับลคร | แปลงว่า | วัดสัมมัชผล |
| วัดอุทัยทาราม | แปลงว่า | วัดอุทัยทิศ |
| วัดปุคคโล | แปลงว่า | วัดอุบลวัน |
| วัดสนามควาย | แปลงว่า | วัดสุนทรธรรมทาน |
| วัดดอนหลังบ้านทวาย |  |  |

โดยเหตุที่คนทั้งหลาย เคยเรียกชื่อวัดซึ่มังจันจ่าพระยาทวาย สร้งตตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งว่าวัดดอนจนเคยชินติดปากติดใจ เป็น ที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปนั้นประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่ง คนทั้ง


หลายซึ่งเป็นเจ้าถิ่นมีภูมิลำเนาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้วัดนี้อย่างหนาแน่น ในสมัยนั้น โดยมากก็เป็นพี่น้องชาวทวายสืบเชื้อสายมาจากท่าน มังจันจ่า ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของวัด ขณะนั้นยังไม่ทันสันทัดภาษาไทย ยังพูดภาษาทวายกันอยู่

แม้เจ้ากูภิกษุสามเณรตลอดจนกระทั่งท่านขรัวและสมภารเจ้า วัด ก็ถนัดที่จะพูดและเทศนาสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา ด้วยภาษาทวาย สบายดี ดังนั้น เมื่อทรงมีพระมหากรุณาเปลี่ยนนามวัด ให้ไพเราะ ตามหลักอักษรศาสตร์ว่า วัดบรมสถล ซึ่งเป็นชื่อ ใหม่ พี่น้องชาวทวาย ทั้งหลายเห็นทีจะเรียกยาก เพราะความไม่สันทัดภาษาไทย เลยได้ แต่เรียกชื่อเดิมว่าวัดดอนบ้าง วัดดอนทวายบ้าง ตามถนัดปากกันต่อ มาอีกจนถึงสมัยปัจจุบันทุกวันนี้

จะอย่างไรก็ดี นามวัดที่พระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานให้ใหม่ว่าวัดบรมสถล นี้ น่าที่จะดำเนินการมาใช้เป็นชื่อของวัดให้เป็นหลักฐาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตภายภาคหน้าเป็นยิ่งนัก

ทั้งนี้ก็โดยเหตุผลคือ นอกจากจะเป็นการน้อมรับเอานามวัด ตามพระบรมราชโองการที่ทรงพระกรุณาพระราชทานแปลง ให้แล้ว นามที่ทรงแปลงให้ใหม่ว่าวัดบรมสถลนี้ ยังเป็นนามที่เพราะเหมาะสม กับชัยภูมิที่ตั้งดั้งเดิมของวัด

ทั้งยังต้องถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดสำหรับวัดนี้ทีเดียว ใน กรณีที่สมเด็จพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาพระราชทานนามวัดให้ ในครั้งนั้น


สมภารเจ้าวัดนี้ เดิมทีมีแต่พระทวายที่เป็นสงฆ์อาวุโสผู้ใหญ่ ทำหน้าที่ปกครองดูแล โดยมีวัตรปฏิบัติตามธรรมเนียมพระทวาย สืบเชื้อสายกันเรื่อยมา เป็นที่น่าเสียดายว่า ไม่สามารถจักค้นหา ประวัติให้แน่ชัดลงไปว่าสมภารเจ้าวัดทั้งหลาย เริ่มตั้งแต่พระยาทวาย เป็นมรรคนายกสร้างวัดนี้คือใครบ้าง ได้เค้าความแต่เพียงว่า พอท่าน มังจันจ่าสร้างวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔๐ แล้ว ก็มีพระทวายอยู่ เป็นประจำ มีธรรมเนียมข้อวัตรปฏิบัติแบบอย่างพระทวาย จนตกมา ถึงสมัยที่วัดดอนหลังบ้านทวาย ได้รับพระมหากรุณาพระราชทาน นามให้ใหม่ว่าวัดบรมสถลนั้น ท่านสมภารชื่อ ทุ้ย เป็นชาวทวาย โดยกำเนิด พอได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ก็อยู่ประจำที่วัดนี้ ครั้น มีอายุบรรพชาสมควรแล้ว ก็รับหน้าที่ปกครองวัดเป็นสมภารนาน นักหนา จนมีฉายาที่คนทั้งหลายในชั้นหลังเรียกกันว่า ปู่เฒ่า เพราะ เจ้ากูบวชเป็นสมภารครองวัดมานาน จนแก่เฆ่าเข้าเกณฑ์ชราภาพ มาก


หลวงปู่จั่น

## วัดดอนสมัยท่านปู่จั่น

ครั้นท่านปู่เฆ่าอาจารย์ทุ้ย ถึงแก่มรณภาพล่วงลับไปตาม ธรรมดาของสังขาร พระอาจารย์จั่น ฉายาว่า จนุทสโร ก็รับหน้าที่ เป็นเจ้อาวาสปกครองวัดสืบมา ท่านอาจารย์จั่นผู้นี้ ก็มีชาติกำเนิด เป็นชาวทวายแท้ เกิดที่บ้านทวาย พอเจวิญวัยอายุครบปีบวช ก็ได้ วับบรรพชาอุปสมบท แล้วอยู่จำพรรษาที่วัดดอนสืบมา จนได้เป็น สมภารเจ้วัด เป็นพระอธิการจั่น จนุทสโร

$$
\text { Doby } 88
$$

เล่ากันว่าท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยฝักใฝ่ในทางกสิณภาวนา จนปรากฏว่ามีวิชาอาคมขลัง ตามแบบอย่างสมภารเจ้วัดในสมัยนั้น และเป็นผู้เคารพมั่นในภาระหน้าที่เป็นยิ่งนัก หากมีคำสั่งจากทางการ คณะสงส์ผู้ใหญ่ปฏิบัติประการใด ท่านเป็นต้องเอใใจใส่กวดขันพระ ลูกวัด ให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดไม่ประมาทเลย

ก็แลเพราะความเคร่งครัดในหน้าที่เจ้าอาวาสเพื่ออนุวัตรตาม คำสั่งทางการคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ของท่านอธิการจั่น เจ้าอาวาสวัดดอน นี่เอง จึึงเป็นเหตุให้เกิดมีกรณีขับไล่พระพม่าออกจากวัดดอน จนเป็น เรื่งงอื้อฉาวเดือคร้อนใหญ่โต ไปจนถึงขั้นมหาเถรสมาคม อันเป็น สถาบันการปกครองขั้นสูงสุดแห่งคณะสงม์ไทยสมัยบีพุทธศักราช ๒๔ฮ゙จ



มูลกรณีที่จะเกิดมีการขับไล่พระพม่า ให้ออกไปจากวัดดอน จนเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นนั้น ก็มีอยู่ว่าเมื่อท่านมังจันจ่าพระยาทวาย สร้างวัดดอนขึ้นแล้ว เดิมทีก็มีพระทวายพวกเดียวอยู่ประจำ โดย มีพี่น้องชาวทวายและชาวไทยซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียง ให้ความอุปถัมภ์บำรุง

ครั้นจำเนียรกาลล่วงมา ชาวพม่าไม่มีวัดเป็นของตนเองในกรุง แต่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนนับถือพระบวรพุทธศาสนา จึง พากันมาทำบุญที่วัดนี้ เมื่อมีพระภิกษุพม่าซึ่งเดินทางมาจากพุกาม ประเทศ เข้ามาเยี่ยมเยียนญาติโยมที่เมืองไทย จึงมาขออาศัยพัก อยู่ที่วัดนี้ เพราะค่าที่วัดพระทวายมีเชื้อสายเป็นชาวพุกามประเทศ ด้วยกันมาก่อน ตอนแรกก็เป็นปรกติดีอยู่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตกมาถึงปีพุทธศักราช ๒๔๑๙ อูส่วยจัดทายกชาวพม่า พิจารณาเห็นว่าการที่พระพม่ามาขอพักอาศัยอยู่กับท่านสมภารเจ้าวัด ดอนครั้งละนาน ๆ ย่อมอึดอัดไม่สะดวกทั้งผู้อาศัยและผู้ให้พัก จึง มีศรัทธาขออนุญาตถางที่รกด้านเหนือวัด ปลูกกุฏิขึ้นเป็นหลังแรก


เพื่อให้เป็นที่อาศัยพักของพระพม่าที่เดินทางมาจากเมืองไกล พระ พม่าจึงได้อาศัยกฏิิลังนั้นพักอยู่กันเรื่อยมา รูปเก่าจากไปก็มอบ หมายให้รูปใหม่อยู่แทน แต่ไม้ได้ทำอุโบสถลังมกรรมร่วมกับพระ ทวายเจ้าวัด

ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔ฮ๔๔ สังมมณฑลไทยอันมีสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดำรงตำแหน่ง สกลมหาสังมปริณายก ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ยกวัดในกรุงเทพ เข้าในคณะกลาง และจัดเป็นแขวงตามท้องที่ อำเภอ วัดดอนตกอยู่ในแขวงบางรัก มีพระราชาคณะซึ่งปรากฏ ตามราชทินนามว่าพระราชมุนี เป็นจจ้าคณะแขวง

ก็นโยบายของสังมมณฑลไทยในสมัยนั้น ต้องการให้วัดทั้ง หลายปฏิบิติตามธรรมวินัยโดยเคร่งครัด วัดหนึ่ง ๆ ให้มีพระเป็น นิกายเดียวกัน กล่าวคือร่วมอุโบสธสังมกรรมด้วยกันได้ ไม่ให้วิวาท ด้วยเรื่งงถือนิกยย จึงมีคำสั่งให้เจ้าอวาสวัดปฏิบัติเป็นกฎธรรมเนียม ว่า พระผู้ต่างนิกายไม่ยอมร่วมอุโบสถสังมกรรมกับพวกพระเจ้าของ ถิ่น จัดเป็นอาคันตุกะ จะมีสิทธิ์อาศัยวัดเจ้าของถิ่นได้เพียง $๓$ เดือน พ้นกำหนดแล้วต้องออกจากวัดนั้นไปอยู่ที่อื่น

พระอุชัชฌาย์จั่นผู้เคร่งครัดเจ้าอวาสวัดดอน พอได้รับคำสั่ง ดังนี้ ก็ไม่รอช้ารีบแจ้งให้พระพม่า ซึ่งเวลานั้นพักอาศัยอยู่ที่วัดดอน สองรูป คือ พระมินอ่องและพระม่องละ ให้เข้ามาร่วมทำอุโบสถ สังมกรรม แต่ท่านทั้งสองนั้นเพิกเฉยอยู่ แม้จะบอกซ้ำอีกก็ยังเพิก เฉยอยู่ตามเดิม ไม่ยอมมาร่วมอุโบสถสังมกรรมร่วมกับพระทวาย


เจ้าของถิ่น พอพ้นกำหนด $๓$ เดือน ท่านอธิการจั่นเจ้าอาวาสวัด ดอนผู้เคารพคำสั่งของสังฆมณฑลไทย จึงขับไล่พระพม่าทั้งสองรูป นั้นให้ออกไปจากวัดทันที

ก็เลยเกิดกรถีถันขึ้นเป็นเรื่องราวอื้อฉววกว้างขวาง โดยทาง พระพม่าที่ถูกไล่ เพระะไม่ร่วมเข้าอุโบสธสังฆกรรมตามนโยบายของ สังมมณฑลไทยนั้น ได้ให้ทายกพม่ายื่นเรื่องราวไปทางกงสุลอังกฤษ มิสเตอร์ฟิสมอริส ผู้แทนกงสุลอังกฤษ จึงมีหนังสือถึงพระยาวิ สุทธิสุริยศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เรื่องดำเนินไปขึ้นสูง สุดถึงมหาเถรสมาคม จึึงมีพระมหาสมณวินิจฉัยลงมา เรื่องจึง สงบลงไป เพื่อให้เป็นหลักฐนไว้ จักขอนำเอาพระมหาสมณวินิจฉัย เรื่องพระพม่าถูกไล่จกกวัดดอน จากแถลงการณ์คณะสงม์เล่ม ๑ หน้า ๔๑๐ พ.ศ. ๒๔ฮ๐ว มารวบรวมไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้


ในเรื่องพระพม่าถูกไล่จากวัดดอน
สมเด็จพระจ้บบรมวงศ์เอ กรมพรยยวชิวญาณาโรรส ครีสุคตขัตติยพรหมจารี ฯลฯ บรมนารถบพิตร พระมหาสมณะ เสด็จประทับในเถรสมาคม ณ ตำหนักจันทร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานพระมหาสมณวินิจฉัยในเรื่องราวของ มองเมียดสา ทายก พม่า เรื่องพระพม่าถูกไล่จากวัดดอนบ้านทวาย แขวงบางรัก กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

## ความเดิม

๑. เมื่อศกหลังพระพม่า๒ รูป ผู้เข้าอยู่ในวัดดอน ตำบล บ้านทวาย อำเภอบางรัก กรุงเทพฯ ชื่อ ธรรมอินทระ หรือ มิน อ่อง ๑ ชื่อเวสยะ หรือ ม่องละ ๑ ไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรม กับพวกพระทวายในวัดเดียวกันนั้น พระเทพสุธี ครั้งยังเป็น

พระราชมุนี เจ้าคณะแขวงบางรัก ได้ชักโยงจะให้เข้ากันได้ พระ สองฝ่ายนั้นยอมตาม ได้ทำหนังสือยอมไว้แล้ว แต่ภายหลังพระ พม่า ๒ รูปนั้น หาเข้าอุโบสถไม่ พระอธิการจั่นในฝ่ายพวก ทวาย จะให้ออกเสียจากวัดเจ้าคณะแขวงอนุมัติตาม
๒. มิสเตอร์ฟิสมอริส ผู้แทนกงสุลอังกฤษ มีหนังสือถึง พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอให้ช่วย เหลือไกล่เกลี่ย
๓. พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ สอบถามไปยังเจ้าคณะแขวง ได้ ความแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาในพรรษา สั่งขอให้อยู่ไปตลอดพรรษา และสั่งต่อไปว่า ถ้าขัดข้องอย่างไร ให้นำความมาแจ้งแก่เรา
๔. เจ้าคณะแขวงนำความนั้นแจ้งแก่เรา ๆ สั่งให้ทำตาม ธรรมเนียมที่ตั้งไว้ คือ พระผู้ไม่ยอมร่วมอุโบสถสังฆกรรม กับ พวกพระเจ้าของถิ่น ให้ถือว่าเป็นอาคันตุกะ คือผู้จรมาอาศัย ให้อยู่อาศัยได้เพียง $m$ เดือน พ้นจากนั้นให้ออกจากวัดนั้น แต่ พระพม่าไม่มีวัดอยู่ ให้เจ้าคณะแขวงพาไปฝากให้อยู่ที่วัดอื่น
๔. พอออกพรรษาแล้ว เจ้าคณะแขวงบอกให้พระพม่า ๒ รูป นั้นออกจากวัดดอน เพื่อจะให้อยู่ที่วัดอื่น
๖. มองเมียดสา ในชื่อของพวกทายกพม่า ยื่นเรื่องราวทาง กงสุลอังกฤษบ้าง ในความว่าพวกทายกพม่า ได้ถางรกปลูกกุฏิ และศาลาด้วยทรัพย์ของเขามอบถวายพระพม่าอยู่ต่อกันมา จนถึง พระ ๒ รูปนี้นานมาแล้ว เมื่อแรกเขาเข้ามากรุงเทพฯ ราว ๑๙ ปีมาแล้ว ได้เห็นกุฏิหมู่นั้นพระพม่าอยู่มาแล้ว ต่อมาเขาเองก็ได้

$$
\text { 206az } 94 \text { arg sox }
$$

สร้างกุฏิและศาลาเหมือนกัน พระพม่าได้อยู่มาตามลำพัง ไม่เคย ได้อยู่ในปกครองของใคร รูปก่อนจากไป ก็ได้มอบแก่รู่ปหลังอยู่ ต่อไป สถานที่พระพม่าตั้งอยู่นั้น ต่างจากวัดดอน มีหนทางคั่นกลาง แลลอ้างว่ได้ว้บพระรชชานธรรมาสน์เมื่องานพระบรมศพด้วย เจ้า คณะแขวงก็ดี พระทวายก็ดี ไม่มีอำนาจจะไล่พระพม่า และไม่มี อำนาจในหมู่กฏิํี่เป็นของพวกทายกพม่าสร้าง ของดการขับไล่ และ ขออนุญาตให้พระพม่าได้อยู่ ณ ที่นั้นไปตามเดิม

## ความที่พิจารณไได้

๗. คำในเรื่องราวของพวกทายกพม่า (หมาย ๕) และคำของ พระอธิการจั่นในฝ่ายพระทวาย (หมาย ๘-9) รับต้องกันว่า สถน ที่ตั้งวัดดอนนั้น เป็นที่หลวง ครั้งรัชกาลที่ ๑ พระราชทานให้พวก ทวายอยู่ ยังคำของพระอธิการจั่นกล่าวต่อไปว่า พระยาทวายชื่อ มังจันจ่า ได้สร้างวัดดอนขึ้นนั้น
๘. เขตวัดดอนนั้น แผ่ตลอดทั่วทั้งสำนักพระทวาย ทั้งสำนัก พระพม่าเป็นวัดเดียวกัน ตามข้อที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้

ก. คูในระหว่างหลังสำนักพระพม่าและป่าช้าจีน (ด้านเหนือ) ที่จุดใหม่แล้วนั้น รับต้องกันทั้งฝ่ายทวายทั้งฝ่ายทายกพม่า ว่ามี มาก่อน เป็นแต่พวกจีนขุดให้กว้างออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ วัดนั้น มีถูหรือท้องร่องล้อมรอบ ด้านเหนือกับด้านตะวันออก พวกจีน ขุดให้กว้างออกไป เป็นเครื่องปันเขตวัดดอนกับป่าช้าจีน ด้านใต้


เป็นท้องร่องมีน้ำ เป็นเครื่องปันเขตวัดกับบ้าน ด้านตะวันตกเป็น ท้องร่องมีน้ำบ้าง เขินบ้าง เป็นเครื่องปันเขตวัดกับชาวบ้านเหมือนกัน

ข. ทางเดินที่ตัดจากถนนเจริญกรุง ผ่านบ้านเข้ามาในวัด เป็น เครื่องปันสำนักพระทวายกับพระพม่านั้น มาสุดลงที่ป่าช้าอันตั้งอยู่ ในเขตวัด มุมด้านเหนือกับด้านตะวันออกต่อกัน หาได้ตัดข้าม คูไปถึงป่าช้าจีนไม่ โดยนัยนี้ เป็นถนนตัดเข้าวัด

ค. ทางเดินตัดเข้าไปเช่นนั้นแล้ว พวกพระทวายจึงอยู่แต่ด้าน ใต้แห่งทาง ปล่อยด้านเหนือไว้ให้เป็นที่รก ที่พวกพม่ามาถาง ปลูกกุฏิเป็นสำนักพระพม่า ที่รกด้านใต้และด้านตะวันตกที่อยู่ใน ปกครองของพระทวายก็ยังมีเป็นพยาน

ฆ. ป่าช้าคือที่เผาศพอยู่ด้านเหนือแห่งทางเดิน แนวเดียวกับ สำนักพระพม่า

ง. อุโบสถก็ดี โรงธรรมก็ดี ป่าช้าที่เผาศพก็ดี เป็นอันเดียว กัน ความใช้เป็นวัดอันเดียวกันของคน ๒ ฝ่ายก็ยังมีพยานปรากฏ เช่น พระเจดีย์ที่พวกพม่าสร้างไว้ (ไม่นานเท่าไร) ในที่ใกล้ป่าช้า ด้านใต้แห่งทางเดินอันเป็นเขตของพระทวาย และธรรมาสน์เมื่อคราว งานพระบรมศพตั้งอยู่ในโรงธรรมสภาเดียวกัน

จ. ในตำบลบ้านติดกับวัดหรือใกล้ พวกทวายยังตั้งเป็นป็ก แผ่น พวกพม่านอกจากมองเมียดสาแทบไม่มีเลย

ฉ. โรงธรรมสภาก็ดี โรงตั้งศพก็ดี ตั้งอยู่ริมทางไม่มีชาน พอจะล้อมรั้วปันเขต

ศ. แต่มีบางข้อจะนำให้เห็นว่า เขตวัดดอนเพียงทางเดิน คือ กอไผริมคูหรือท้องร่องแนวด้านตะัันตก ไม่ได้เลยออกไปทางสำนัก พระพม่า วกเข้าริมทาง แต่ข้อนี้ไม่ลบล้างข้อที่พิสูจน์ได้
๑๐. ธรรมาสน์คราวงานพระบรมศพ ได้รับพระรชชาน เป็น ๒ ที่นั้น สอบถามได้ความว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเป็นผ่ายละวัด คือต่างตำบลกัน
๑๑. อย่างไร็ก็ดี พวกทายกพม่าก็ไม่ได้ร้องเถียงถึงที่ดิน และคำ (หมาย ๗) ของอุสอยอัดทายกคนแรกสร้างกุณิใหญ่ (หมาย ฉ.ในแผนที่) ก็วาที่ดินนั้นไมไได้ซื้อ จางวางชื่อนายทองเซ็ง (หลวง ศรีณรงค์คนก่อน บิดาหลวงศรีณรงค์เดี๋ยวนี้) อนุญาตให้บลูก
๑๒. วัดนี้สร้างขึ้นสำหรับพวกทวายก่อน มีพระทวายอยู่ จำเนียรกาลล่วงมา พระทวายมีน้อยลง จึงได้รับพระไทย และ พระชาติอื่นเข้าไว้ด้วย แต่เข้าอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้ ต่อนี้ไป จะเรียกว่าพระทวายเพราะประพฤติตามแบบพระทวาย
๑๓. พวกพม่าไม่มีวัด จึงได้มาทำบุญที่วัดนี้ เมื่อพระพม่า เข้ามาในกรุง ก็ขอให้อาศัยอยู่วัดนี้
๑๔. เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑ศ (จุลศักราช ๑๒๓๘) อุสอยอัด ได้อนุญาตจากหลวงครีณรงค์คนเก่า (ทองเซ็ง) ถางที่รกนอกทาง เดินด้านเหนือ ในคูหรือร่องของวัดดอน ปลูกกลิฏิ้นเน็นครั้งแรก และพวกทายกพม่าสร้างต่อมาอีก เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระพม่า จึงเกิดมีสำนักพระพม่าขึ้นที่วัดดอน
๑๔. พระพม่านั้น ไม่ได้ทำอุโบสสสังมกรรมกับพวกพระทวาย นอกจากรูปหนึ่งซึ่งชื่อจันทิมาที่ว่าเป็นพม่าบวช ณ วัดนั้น ฝ่ายพระ ทวายก็ไมไได้แผ่ความปกครองมาถึงพระพม่า ต่างฝ่ายต่างอยู่ พระ พม่าอยู่ต่อกันมา รูปเก่าจะไปก็มอบให้รูปใหม่อยู่ต่อมา ไม่ได้อยู่ ในดูแลของใคร
๑๐. เมื่อ ศก ๒๓๔๔ สังฆมณฑทได้รับพระราชทานพระ บรมราชานุญาตให้ยกวัดในกรุเทพฯ เข้าในคณะกลาง และจัดเป็น แขวงตามท้องที่อำเภอ วัดดอนตกอยู่ในแขวงบางรัก ที่พระเทพ สุธี เดิมเป็นพระราชมุนี เป็นน้จ้าคณะ
๑๗. ความมุ่งหมายของสังมมณฑล จะจัดการปกครองให้ ทั่วถึงและในวัดหนึ่ง ๆ จะให้มีพระที่เป็นนิกายเดียวกัน กล่าวคือ ร่วมอุโบสถสังมกรรมด้วยกันได้ เพื่ออะป้องกันวิวาทด้วยเรื่องถือ นิกาย จึจตั้ธธรรมเนียมไว้ว่า พระผู้ต่างนิกายไม่ยอมเข้าอุโบสถ สังมกรรมกับพวกเจ้าของถิ่น จัดเป็นอาคันตุกะ จะอาศัยวัดต่าง นิกายของตนได้เพียง $๓$ เดือน พ้นกำหนดนั้นแล้วต้องออกจากวัด นั้นไปอยู่ที่อื่น
๑๘. พระธรรมอินทระหรือมินอ่อง และพระเวสยะหรือม่อง ละ ไม่ยอมเข้าอุโบสถและสังมกรรมกับพวกพระทวายเจ้าของถิ่น พระอธิการจั่นฝ่ายทวาย จึงบอกให้ออกเสียจากวัด เจ้าคณะแขวง จึงคิดจะย้ายไปไว้วัดอื่น มองเมียดสาจึงร้องคัดค้านว่า กฏิและ ศาลานั้นเป็นของพวกทายกพม่าสร้าง เจ้าคณะแขวงก็ดี เจ้าวัดก็ดี ไม่มีอำนาจจะไล่ ขอให้พระพม่าได้อยู่ต่อไป

## วินิจฉัย

๑ศ. เืื่อนที่จะพึงวินิจััยกระทงแรกคือ กุฏิและศาลา ซึ่งต่อ นี้ไปจะเรียกว่าเสนาสนะที่พวกทายกพม่าสร้างขึ้นในวัดดอนนั้นยังเป็น ของทยยกผู้สร้าง หรือเป็นของสงม์ กล่าวคือเป็นสมบัติของพระศาสนา ๒๐. วินิจจัยตามธรรมเนียมที่เป็นไปอยู่ ทายกผู้สร้งงเสนาสนะ สร้งงเอาบุญ กล่าวคือเพื่ออุดหนุนพระศาสนา ไม่ได้คคยเอาคืนน แม้ ปรารภบุคคลผู้้ดียยหรือบางพวกสร้างขึ้น เมื่อบุคคลผู้นั้นหรือพวก นั้นไม่อยู่แล้ว ผู้สร้างก็ดี ผู้อยู่รี่ดี ไม่เคยได้ถือออากรรมสิทธิ์ เช่น รื้อถอนเอไไเป็นประโยชน์ของตน ที่รื้อออาไปก็เพื่อบลูกในวัดอื่น ยัง เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเหมือนกัน พวกทายกพม่าสร้างเสนาสนะ จึ้นที่วัดดอนนั้น ก็เป็นตามธรรมเนียมนี้ เป็นแต่ปรารภพระพม่า ต้อง ถือว่าสร้างถวายไว้ ในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นของสงส์ ผู้สร้างไม่ ได้เป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่คำนี้ไม่ได้หมายถึงสสนาสนะที่ปลูกในที่ดิน ของบุคคล เพื่อภิกษุได้อาศัยชช่วคราว เช่นกุฏีที่พวกพม่าปลูกขึ้น ในที่ดินของบริษัทบังกลีพม่าพณิชการ เพื่อเป็นที่อยู่ของพระพม่า ๒๑. เื่อนอันจะพึงวินิจฉัยในลำดับ คือ พวกทายกพม่าผู้สร้าง เสนาสนะนั้น มีกรรมสิทธิ์ในเสนาสนะนั้นได้เพียงไร
๒๒. กล่วโดยหลักฐานแล้ว ไม่มีกรรมสิทธิ์เลย ตัวอย่าง ครั้งพุทธกาล ภิกษุชววเมืองโกสัมพีแตกกันพระศาสดาตรัสห้ามไม่ ฟัง ภายหลังเห็นโทษในการแตกกัน กลับดีกันได้พากันมาเพื่อจะเฝ้า พระศาสดาผู้เสด็จอยู่ ณ พระเชตวัน กรุงสาวัตถี อนาถบิณทิก

คฤหบดีผู้สร้างพระเชตวันทูลขอห้ามไม่ให้พวกเธอเข้าพระเชตวัน พระ ศาสดาไม่ทรงพระอนุมัติ คฤหบดีก็ไม่ได้ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่นั้น และฝืนทำ แต่ธรรมเนียมที่เป็นไป ฝ่ายวัดย่อมรู้จักรักษาศรัทธาของ ทายก และผ่อนผันให้สำเร็จความประสงค์ แต่จะถือเอาหลักแห่ง วินิจฉัยไม่ได้
๒๓. เงื่อนที่จะพึงวินิจฉัยต่อไป คือ เสนาสนะนั้น พวกทายก พม่าเฉพาะพระพม่าสร้างขึ้นจะเป็นของเฉพาะนิกายหรือเป็นของ สาธารณะ
๒๔. มีธรรมเนียมมาในพระบาลี ทายกผู้สร้างอารามและ เสนาสนะตั้งอยู่ในความแนะนำของพระศาสดา อุทิศไว้เพื่อจาตุทิศสงฆ์ คือพวกภิกษุผู้มาแต่สี่ทิศ ข้อนี้แปลว่า อารามและเสนาสนะที่สร้าง ขึ้นในพระพุทธศาสนา เป็นสาธารณะทั่วไปแก่นิกายทั้งหลาย
๒๔. อารามและเสนาสนะในกรุงสยาม เป็นไปตามธรรมเนียม ในบาลี เป็นสาธารณะแก่นิกายทั้งหลาย มีตัวอย่างเช่น วัดมหานิกาย ภายหลังเป็นวัดธรรมยุต วัดธรรมยุตกลับเป็นวัดมหานิกาย ๒๖. แต่มีวัดและสำนักที่ยกเว้น ตัวอย่าง คือ วัดราชประดิษฐ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเฉพาะธรรมยุตนิกาย แต่ที่ดินเป็นของทรงบริจาคใหม่ ไม่ใช่วัดเดิม ตั้งแต่สร้างพระธรรมยุต ยังได้อยู่สืบกันมา ยังไม่มีปัญหาจะพึงวินิจฉัย สำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้น ในที่ดินของบุคคล ดังกล่าวไว้ในข้อ ๒० ก็นับเข้าในข้อนี้ ๒๗. ที่ดินแห่งวัดดอน เป็นสมบัติสาธารณะของพระศาสนา เสนาสนะที่พวกพม่าปรารภพระพม่าสร้างขึ้นในที่ดินนั้น ก็สมควรเป็น

สมบัติสาธารณะของพระศาสนาเหมือนกัน ไม่เป็นของเฉพาะนิกาย คำของอุบาสิกาพัน (หมาย ๑๐-ข) ก็เบิกความว่ากุฏีที่อำแดงชลูด หรือขำมารดาของแกสร้าง (หมายในแผนที่) นั้น ปรารภพระพม่า แต่อุทิศเป็นของสาธารณะ

๒ส. เื่อนอันจะพึงวินิจฉัยต่อไปว่าเมื่อเป็นชช่นนั้น เจ้าคณะแขวง ก็ดี เจ้ออาวาสวัดก็ดี มีสิทธิในที่จะปกครองและจัดเสนาสนะนั้นได้ หรือไม่ได้
๒๔. มีธรรมเนียมในพระบาลี ให้สงฆ์สมมติกิกษุรูปหนึ่งหรือ หลายรูป (ตามวัดเล็กหรือใหญ่) เป็นเสนาสนะคาหาปกะ คือผู้จัด เสนาสนะให้ภิกษุอยู่ มีอำนาจจะจัดให้อยู่ในเสนาสนะแห่งใดแห่ง หนึ่งได้ตามเห็นสมควร แปลว่าการจัดเสนาสนะเป็นธุระของภิกษุใน วัดผู้ทำในนามของพระสงฐ์
๓.. เจ้าอาวาสก์ดี เจ้าคณะแขวงก็ดี ผู้ปกครองวัดดอนได้ร้บ แต่งตั้งจากเจ้าคณะผู้ใหญ่เหนือตนขึ้นไปโดยลำดับ นับว่ามีสิทธิ์ทาง คณะสงม์และทางราชการ ในที่จะปกครองและจัดเสนาสนะเหล่านั้น ตามเห็นสมควรอย่างไร
๓๑. เืื่อนในลำดับว่าพระพม่าผู้อยู่ในวัดนั้นเป็นอาคันตุกะหรือ เป็นเจ้าถิ่น เจ้าอวาสก็ดีด้จคคณะแขวงก์ดีีีสิทธิในที่จะปกครองหรือไม่ ๓๒. เพราะไม่ยอมเข้าอุโบสถสังมกรรม กับพระพวกเจ้าของ ถิ่นต้องนับว่าเป็นอาคันตุกะ ยังอยู่ในที่นั้นเพียงใด เจ้าอาวาสก็ดี เจ้าคณะแขวงก็ดี มีสิทธิในที่จะปกครองเพียงนั้น โดยฐఇนเป็นสหธรรม มิกด้วยกัน
๓๓. เงื่อนต่อไปว่า จะอ้างการ เคยอยู่ตามล์าพังมาเป็นเครื่อง แก้ตัวได้หรือไม่
๓๔. แต่ก่อนการปกครองของวัดก์ดี ของคณะสงม์ก็ดี ยังหละ หลวมเช่นในวัดดอน พระพม่าอาศัยอยู่ แต่ไม่ได้เข้าร่วมอุโบสถ สังมกรรม ทั้งต่างภาษากัน เจ้าอาวาสไม้ได้ดูแลไปถึง ต่างคนต่าง อยู่ พระพม่า จึงได้อยู่มาตามลำพัง บัดนี้คณะสงฆ์ จัดการปกครอง ถ้วนถี่เข้า การปกครองของวัดก็ต้องถ้วนถี่ตาม ภิกษุุู้อยู่ในเขต ก็จะต้องอยู่ในปกครอง เช่นครั้งพุทธกาล พระศาสดาทรงบัญญัติ สิกขาบทอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นภิกษษุทั้งปปวงก็ต้องอยู่ในใต้สิกขาบทนั้น จะอ้างเอาการเคยอยู่ตามลำพังมาเป็นเครื่องแก้ตัวไม่ได้
๓๕.. ถ้าจะตัดสินใจตามคำร้องของมองเมียดสา พระพม่า ไม่ยอมอยู่ในปกครอง ก็สมควรจะให้ออกเสียจากวัดดอน และ เสนาสนะถ้าผู้สร้างจะยังร้องหวงกรรมสิงธิ์ไว้ ก็สมควรจะยอมให้ รื้อเอาไปเสียอะได้ตัดพิพาท แต่ความปรารถนาของมองเมียดสาก็เพียง ขอให้พระพม่ไได้อยู่ต่อไปในที่นั้น เหมือนพระนิกายอื่นเท่านี้ก็จะพอ แต่กลับร้องตรงกันข้ามไปเสีย
๓๖. แม้มองเมียดสไไม่ได้ร้องเช่นนั้น แต่คำร้องของเขาก็ยัง เป็นเหตุให้ได้ไต่สวนและรู้ความเป็นไปของพระพม่า โดยประการดัง ต่อไปนี้

ก. เป็นผู้ที่จะเข้าอุโบสถและสังมกรรมกับพวกพระทวายไม่ สะดวกจริง

ข. พวกพระพม่าไม่มีวัดหรือสำนักอยู่แผนกหนึ่ง เหมือนพระ นิกายอื่น

ค. พระพม่าที่วัดดอน ไม่ใช่ผู้อยูชั่วคราวเร็ว ๆ แล้วก็ไปเป็น ผู้อยู่นาน ๆ และมีพระมาอยู่สืบกันเสมอไปจะใหย้ายวัดอย่าง อาคันตุกะย่อมจะลำบาก

๓ฟ. พระพม่าก็เป็นสหธรรมิก เข้ามาอยู่ในเขตปกครองของ คณะสงฆ์ฝ่ายเรา ควรได้รับความเอาใจใส่ของเรา สมควรจะจัดให้ มีสำนักอยู่ วัดอื่นในแขวงนั้นที่พอจะจัดให้มม่มี วัดดอนเป็นที่เคย อยู่มาแล้ว ควรใหัตั้งสำนักที่นั้น
๓๘. ด้วยเหตุนี้เราสั่งให้แบ่งวัดดอนบ้านทวาย อำเภอบางรัก กรุงเทพฯ เป็นสองสำนักเป็นทางเดินที่ตัดจากถนนเจริญกรุงเข้าไปไน วัด (หมาย ๔) เป็นเขต ด้านใต้แห่งทางเป็นเขตสำนักพระทวายด้าน เหนือแห่งทางนั้น ตั้งแต่ทางไปถนนเจ้าป่าช้าจีน (หมาย ๕) ยืนขึ้น ไปจรดทางตัดลงคู ใหม่ (หมาย ๖) เป็นเขตสำนักพระพม่า ตั้งแต่ ทางตัดลงคู ใหม่นั้น ยืนขึ้นไปทางด้านตะวันออก เป็นเขตป่าช้าให้ใช้ เป็นสาธารณะ

๓ส. ให้ทั้งสองสำนักนั้น ขึ้นตรงต่อเจ้าคณะแขวง คือ เหมือน เจ้าคณะแขวงเป็นเจ้าอาวาสเอง
๔๐. อนุญาตให้พระพม่า ๒ รูป คือพระธรรมอินทระ หรือ มินอ่อง ๑ พระเวสยะ หรือม่องละ ๑ และพระพม่าผู้จะมาต่อไป ได้อยู่ในเสนาสนะ ณ สำนักพระพม่านั้น แต่ต้องไม่ทำผิดทางพระ ศาสนาที่ให้เกิดรังเกียจของพระและทายกพม่าพวกเดียวกัน และ


ยอมอยู่ใใปกครองของคณะสงฆ์ ฟับับชชท่านผู้ใหญู่เหนือตน ถ้า ทำผิดหรื่ไมม่ฟังคำบัญชา ถ้าจำเป็นแท้ ไล่ได้เฉพาะรูป
๔๐. ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะแขวงบางรักจะทำตามสั่งนี้ แต่ จงทำเมื่อมองเมียดสายอมถอนคำร้องหวงกรรมสิทธิ์ในเสนาสนะนั้น แล้ว และเมื่อพระพม่ายอมอยู่ในปกครองของคณะสงม์ฝ่ายเรา
๔๒. เมื่อสำนักพระพม่าได้ต้้งขึ้นโดยอนุญาตแล้ว ขอให้พวก ทายกพม่าเลือกกันในพวกตนเอง ๓ นายเพื่อจะได้ร้บหน้าที่เป็น กรรมการผู้ดูแลสำนักพระพม่านั้น และจะต้องรับมอบหมายดูแลใน นามของคณะสงฆ์อย่างมรรคนายกแห่งวัดอื่น

> วินิจจัยไว้ ฌ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔ฮฮว
(ลงนาม) กรมวชิรญาณวโรรส

$700 \cos 104$ argos


## วัดดอนพม่า

เมื่อมีพระมหาสมณวินิจฉัยให้พระพม่าอยู่ในวัดดอนต่อไป ด้วยทรงกรุณาว่า พระพม่าไม่มีวัด หรือสำนักอยู่ในกรุงเหมือนพระ นิกายอื่น ทั้งพระพม่าก็เป็นสหธรรมิก เข้ามาอยู่ในเขตปกครองของ คณะสงม์ไทยควรจะได้รับความเอาใจใส่จากกณะสงม์ไทย จัดให้มี สำนักอยู่ และที่อื่นในแขวงนี้ซึ่งพอที่จักให้เป็นสำนักพระพม่าก็ไม่ มี วัดดอนเป็นที่เคยอยู่มาแล้ว ควรจะให้อยู่ต่อไปตามเดิม แต่มี ข้อบังคับว่า ต้องไม่ทำผิดในทางพระศาสนา ให้เป็นที่น่ารังเกียจของ พระสงม์หรือทายกพม่า ทั้งยังจะต้องยอมอยู่ในความปกครองของ คณะสงม์ไทย เชื่อฟังคำสั่งของท่านผู้เป็นใหญู่เหนือตน โดยขึ้นตรง ต่อเจ้าคณะแขวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ตั้งแต่บัดนั้นป็นต้นมา จึงเกิดมีคณะพม่าขึ้นที่วัดดอน เรียก ชื่อเต็มว่าวัดดอนคณะพม่าอยู่ใใบริวฉณวัดดอนทิศเหืือฟากตะวันตก พระสงม์และทายกพม่าเลือกกันเอเป็นกรรมการดูแลการคณะสงฆ์

ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย โดยมีเจ้าคณะแขงงทำหน้าที่เป็นเจ้า อาวาสมีอำนาจสิทธิ์ขาาดอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อกล่าวตามนัยนี้แล้ว อำนาจ ในการปกครองคณะพระพม่าที่ตั้งใหม่ โดยพระมหาสมณวินิจฉัยชั่ว ครวนนี้สำหวับจ้าอวาสัดดดอนหาม้ไม่ กล่าวคือพวะอธิการั่น จนุทสโร เจ้ออาวาสวัดดอน ไม่มีอำนาจปกครองคณะพม่า ถึงแม้ว่าคณะพม่า จะตั้งอยู่ในบริเวณวัดดอนก็ตามที

นับแต่เกิดกรณีแล้ว ท่านอธิการจั่นลจ้ออวาสวัดดอนผู้เคร่งครัด ในหน้าที่ เคารพในคำสั่งของทางการคณะสงม์ผู้ใหญ่ ก็วางตนฉฉออยู่ ไม่เกี่ยวข้องกับคณะพม่าอีกต่อไปเลย ทั้งยังสั่งไว้ว่า ต่อไปภายหน้า ให้เจ้าอวาสวัดดอนทุกรูปจงรับรู้เรื่องนี้ไว้ อย่าขวนขวายอะไรเลย ให้ วางเฉยไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งของท่านผู้ใหญ่ หากท่านสั่งเปลี่ยน แปลงเป็นประการใดแล้ว จึงค่อยปฏิบิติตาม

ท่านอธิการจั่น เป็นเจ้าอาวาสครองวัดดอนมานานช้า ปรากฏ ว่านอกจากจะเคร่งครัดในหน้าที่แล้ว ยังเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรม วินัยยิ่งนักฝักใฝ่ในทางกสิณภาวนา ขลังแลศักดิ์สิทธิ์ในวิทยามนต์ คาถา เป็นพระอุัชฬมย์บวชกุลบุตรทั้งหลาย ทั้งที่วัดดอนลูกบ้าน ทวาย ทั้งชาวไทยที่วัดใกล้เคียง มีผู้เคารพนับถือมากในสมัยของ ท่าน พระอธิการจั่นนี่แล นับว่าเป็นพระอุปชฬาย์รูปแรกที่มื่ชื่อสสียง ที่สุดของวัดดอนจนมีมื่อเรียกให้รู้วักทั่วไปว่าพระอุปัชฌาย์จั่น อนึ่ง โดยเหตุที่ว่าท่านเป็นสมภารครองวัดดอนมานาน จนถึงกาลแก่เฆ่าเข้า ขั้นรัตตัญญูผู้ใหญ่ คนทั้งหลายรุ่นหลังขั้นลูกหลาน จึงมักเรียกท่าน ว่าท่านใหญ่ และบางคนก์เรียกว่าท่านปู่จั่น



ท่านปู่จั่นหรือท่านใหญ่ สมภารเจ้าวัดดอนผู้มีเกียรติคุณฟุ้ง ขจรไปไกล ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอำนาจของชราและพญามัจจุราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๒


# พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ตัดลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดดอน วี่นที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๓ 



อุโบสถหลังเก่าของวัดดอน






0
วดดอน
สมัยพระครูกัลยาณวิสุทธิ์


## วัดดอน สมัยพระครูกัลยาณวิสุทธิ์

ครั้นท่านปู่งั่นหรือท่านใหญ่ ถึงมรณภาพล่วงลับไป ด้วยความ อาลัยยิ่งของปวงชนชาววัดดอนบ้านทวายทั้งหลายแล้ว ทางการ คณะสงม์ได้แต่งตั้งให้ทระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอน สืบมา ท่านพระครูกัลยาณวิสุุธิ์นี้กีกีชาติกำเนิดสืบเชื้อสายมาแต่ชาว ทวาย และมีปสูติกาลที่บ้านทวายเหมือนกัน ประวัติโดยสังเขปของ ท่านมีดังต่อไปนี้

พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ มีนามเดิมว่า กื๋น กำเนิดเมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๓๔ ตรงกับวันขึ้น ศ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ ที่ตำบลบ้านทวาย อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร

$$
206
$$

ตอนปฐมวัย ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนประถมพิเศษ ยานนาวา แล้วข้าวับรชชการเป็นทหารมียศเป็นสิบตรี ออกจากทหาร เข้าวับราชการกรมศุลการักษ์ พออายุ ๒๘ ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดดอน ตำบลบ้านทวาย อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร โดยมี

พระอุัชฌาย์จั่น เจ้าอาวาสวัดดอนเป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์สุ่น วัดดอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูสังมวิธาน วัดสวนพลูปป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้วับฉายา ว่า วิสุทุโธ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๖๒

ครั้นอุปสมบทแล้ว ก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เท่า ที่สามารจจักศึกษษได้ในสมัยนั้นจนมีความรู้พอสมควร ต่อมาเมื่อท่าน


200 y

ใหญ่หรือท่านปู่จั่น ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาส ถึงแก่มรณภาพ ก็ได้ร้บการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนสืบแทนต่อไป ใน ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นสมภารเจ้าวัดดอนอยู่นี้ ก็พยายามปฏิบัติ ศาสนจิจในหน้าที่ด้วยดี โดยมีหน้าที่และสมณศักดิ์ที่ได้รับ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

พระพุทธศักราช ๒๔๘๓ ได้รับความกรุณาจากสมเด็จพระอริย วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังมราชสกลมหาสังขปริณายก (แพ ติสุสเทว มหาเถร) ให้เปลี่ยนนามใหม่จากพระครูกี้น วิสุทฺโธ เป็นพระครู กัลยาณวิสุทธิ์ ปรากฏตามอักษรจารึกในโล่เงิน ซึ่งทรงประทานให้ มีขีอความดังนี้


พรพุทธรูปนโุโฺสดดนลังเก่า


## วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๘๘ต
ขอเปลี่ยนนามให้พระครูรึ๋น วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดดอน ให้ชื่อว่ากัลยาณวิสุทโธ
ขอให้จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละเทอญ
ปีพุทธศักราช ๒๔ซ๓ ได้วับพระรชชทานตั้งสมณศักดิ์ป็็น พระครูสัญญาบัตร มีราชทินนามว่า พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ ซึ่งต้อง นับว่าเป็นพระครูัสญาบัตรรูปแรกของวัดดอน ด้วยตั้งแต่ท่าน มังจันจ่า พระยาทวายสร้างวัดมายังไม่เคยปรากฏมีเจ้าอาวาสเป็นพระ ครูสัญญาบัตรมาก่อนเลย

ปีพุทธศักราช ๒๔สฑ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลวัดพระยไกรมี่วัดในเขตปกครอง ๔ วัด คือ ๑. วัด ลุ่มเจริญศรัทธา ๒. วัดสุทธิวราราม ๓. วัดวรจรรยาวาส ๔. วัด ราชสิงขร ๕. วัดลาดบัวขาว และในปีนี้เอง ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระอุปัชฌาย์ ทำหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งหลาย ใน เขตปกครองของตน ซึ่งนับว่าเป็นพระอุปัชฌาย์รูปปี่ ๒ ของวัดดอน ปีพุทธศักราช ๒๕ะ๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูพิเศษ จ.ป.ร.ในราชทินนามเดิม

พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ มีปรกติเป็นผู้พูดน้อยแต่หนักแน่น เจริญเมตตาจิตอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ประชาชนเคารพนับถือท่านมาก ทั้งใกล้และไกล ตั้งอยู่ในฐานะเป็นร่มโพธิ์รมไไทรของศิษย์ทุกคน จนพากันเรียกท่านว่าหลวงพ่อ อย่างสนิทปากสนิทใจทุกคำไป แม้ ท่านจะได้รับสมณศักดิ์ป็็นพระครูเล้วก็ตาม แต่คนทั้งหลายก็ยังเรียก ท่านว่าหลวงพ่อวัดดอนอยู่นั่นอง

ด้วยความเคารพนับถือในส่วนเฉพาะบุคคลแล้วสาเหตุสำคัญอีก ประการหนึ่งก็คือว่าโดยความจริง ตัวท่านเองเป็นผู้มีอัธยาคัยชอบใจ ในการสมาธิภาวนา และขลังอยู่ในคาถาอาคม โดยเล่าเรียนสืบต่อมา จากพระอุปัชฌาย์จั่นท่านใหญ่ และพ่อปู่เปี่ยม ซึ่งเป็นอาจารย์วิชา อาคมขลังเรืองนาม เป็นที่เคารพนับถือของคนในสมัยนั้น เลยทำให้ ท่านฝักใฝ่อยู่แต่ในทางนี้ จนมีชื่อว่าป็นเกจิอาจารย์องค์หนึ่ง ในบรรดา เกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังทั้งหลาย

สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น หากมีการพิธีพุทธาภิเษกปลุกเสก พระเครื่องรางของขลังขึ้น ณ ที่แห่งใด ไม่ว่าจะเป็นในกรุงหรือหัว เมือง หลวงพ่อวัดดอนมักได้รับอาราธนาให้ไปนั่งปรกปลุกเสกด้วย รูปหนึ่งเสมอมา แม้ที่วัดดอนเองในยุคของท่าน ก็มีงานพิธีพุทธา ภิเษกนับได้หลายครั้งหลายหน เพราะท่านมีอุปนิสัยชอบสร้างพระ เครื่องรางของขลัง และสร้างอย่างจริงจังหลายแบบหลายพิมพ์ บรรดาพระที่ท่านสร้างทั้งหมดนั้น พระที่มีอภินิหารศักดิ์สิทธิ์เกรียง ไกร ซึ่งทำชื่อเสียงให้แก่ท่านผู้สร้างมากที่สุดก็คือ พระกริ่งฟ้าผ่า และ พระพิมพ์ผง ๘๔, ๐0० องค์ โดยมีประวัติการสร้างที่ควรแก่การ บันทึกไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้



## พระกิิิ่ง้าผ่า

ประวัดิการสร้งงพระกิิ่งท้าย่านี้ เริ่มดั้นมมี่อีี พุทธคักราช






$$
\text { 相夷 } 122 \text { ar }
$$

สร้างพระกริ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นพิธีใหญ่โดยตัวท่านเองไปทูลอาราธนา สมเด็จพระสังมราช (แพ ติสสเทวมหาเถระ) วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูสสุด ให้มาทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย และกำกับการทั่วไปจนกว่าจะเสร็จพิธี ในขณะที่กำลังทำพิธีบวงสรวง เทวดาอัญเชิญปวงเทพเจ้า ให้มาเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นั้น พลัน อสุนีบาตจากฟากฟ้าก็ฟาดตกลงมาในท่ามกลางพิธิ ให้เป็นที่อัศจรรย์ หวั่นไหวโกลาหล ทั้ง ๆ ที่ปราศจากเค้าเมมและฝน ผู้คนทั้งหลาย ตื่นตะลึงวุ่นวายแปลกประหลาดใจหนักหนา จึงพากันเรียกพระกริ่ง ที่สร้างขึ้นครั้งนี้ว่า พระกริ่งฟ้าผ่า

ควั้นเส็็จพิธีการพุทธาภิเษกอันศักดิ์สิกธิ์แล้ว หลวงพ่อวัดดอน ผู้สร้างพระกริ่ง้้าผ่า ก็เริ่มดำเนินการตามที่ตั้งจจตนไว้ คือแจกจ่าย ให้แก่บรรดาทหารไทย ที่เดินทางไปรบในรชชการสงครามอินโดจีน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เกิดเลื่องลือกันตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พรรณนถถึงกฤษฎาภิ นิหารของพระกริ่งฟ้าผ่าว่า มีอานุภาพในทางคงกระพันชาตรี สามารถ ที่จะป้องกันภยันตรายได้ทั่วทุกทิศ อาทิทหารไทยคนหนึ่ง ซึ่งบัดนี้ เป็นคนแก่เล้วได้กล่าวด้วยน้ํำตาคลอเบ้้ว่า การที่เขามีชีวิตตลอดมา โดยปลอดภัยจากห่ากระสุนปืนของข้าศึก ในสมรภูมิอินโดจีน ครั้งกระนั้น ก็ด้วยอำนาจมหัศจรรย์ของพระกริ่งฟ้าผ่า ซึ่งเขามีติด ตัวอยู่องค์เดียวแท้ ๆ


แม้ในกาลปัจจุบันนี้ ก็ยังมีผู้พรรณนาถึงอานุภาพของพระกริ่ง ฟ้าผ่าไปต่าง ๆ นานา อาทิ บุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์ ของท่านพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เกิดมีอาการขวนขวายแทบจะเป็นบ้า ตาย เพื่อให้ได้พระกริ่งฟ้าผ่า สอบถามได้ความว่า เดิมทีเขารับพระ กริ่งไปจากมือหลวงพ่อผู้สร้าง แล้วห้อยคอติดตัวไว้เป็นประจำ พลบ ค่ำวันหนึ่ง เคราะห์ร้ายถูกชายฉกรรจ์สี่คน มันพากันกลุ้มรุมทำร้าย ด้วยมีดและไม้ จนเสียหลักล้มฟุบอยู่ โดยไม่ได้รับอันตรายมีบาด แผลในร่างกายแต่ประการใด

เจ้าพวกวายร้ายแปลกใจตรวจกันในร่างกายพบพระกริ่งจึงยึด เอาไปเสีย ตั้งแต่บัดนั้นมา เขาก็เกิดความว้าวุ่นใจ หากไม่มีพระกริ่ง วัดดอนประจำกายชีวิตของเขารู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยไปตลอดกาล บุรุษอีกผู้หนึ่งรำพันว่า ถ้าไม่มีพระกริ่งฟ้าผ่า ป่านนี้ตัวเขาคงเป็นผีลง ป่าช้าไปแล้ว ด้วยถูกอันธพาลรุมแทงที่ร่างกายหลายแห่ง แต่ละแห่ง ล้วนแต่หมายเอาตายทั้งสิ้นเช่นที่หน้าอกเบื้องซ้าย ที่หน้าท้อง และ แทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแห่งละสองสามที ปรากฏว่ามีผิดปรกติแต่เพียงเป็น จุดดำช้ำเล็กน้อย บริเวณที่ถูกแทงด้วยของแหลมคมเท่านั้น

จึงเป็นอันว่าพระกริ่งฟ้าผ่านี้ เป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อวัดดอน ชิ้นหนึ่ง ซึ่งทำให้ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงเกรียงไกร วงการผู้นิยมมีของ ดีติดตัวทั้งหลาย ล้วนแต่พากันปรารถนายิ่งนัก



## พระพิมพ์ผง ๘๔,ంం० องค์

การสร้างพระพิมพ์ผงแปดหมื่นสี่พันองค์นั้น มีประวัติความ เป็นมาดังต่อไปนี้ คือ วันหนึ่งในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ สมภารเจ้า วัดดอนพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ ได้จินตนาการถึงอนาคตว่า อีกประมาณ สิบปีปลายภาคหน้าก็จักถึงยุคกึ่งพุทธกาลยี่สิบห้าพุทธศตวรรษควร จะจัดสร้างอนุสรณ์สักอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนุสรณ์พิเศษสำหรับตัวท่าน ในมหามงคลกาล ก็แต่ว่าสิ่งที่จะสรรค์สร้างนั้นควรจะเป็นอะไรดี

โดยเหตุที่ท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยชอบสร้างพระเครื่องรางของขลัง ดังนั้น จึงตั้งความปรารถนาที่จะสร้างพระพิมพ์ผงจำนวนแปดหมื่น สี่พันองค์ให้เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์ อันประกอบด้วยวิทยาคม เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีกฤษฎาภินิหารดังสนั่นเหมือนกับพระกริ่งฟ้าผ่า ปรารถนาดังนี้แล้ว จึงเที่ยวเสาะแสวงหาผงวิเศษจากที่ต่าง ๆ พร้อม ทั้งสรรพคุณวัตถุว่านยา กว่าจะครบตามตำราก็ใช้เวลานานอยู่หลาย ปี เมื่อได้สรรพวัตถุตามที่ต้องการแล้ว ก็ไม่รอช้าเร่งให้บรรดาศิษย์ ทั้งภิกษุสามเณรแลเด็กวัด ช่วยกันโขลกตำทำกันและทำพระพิมพ์


ผงกันวุ่นวายภายในโรงอุโบสถ เพราะัันกึ่งพุทธกาลคืบคลานเข้ามา ใกล้เต็มที ก็พอดีได้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ เป็นองค์พระพิมพ์ ผงหลายแบบหลายอย่าง สมความตั้งใจของท่าน แล้วจึงจัดงานพิธี พุทธาภิเษกครั้งใหญ่ อาราธนาเกจิอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วราช อาณาจักรมานั่งปรกปลุกเสกเป็นนวลานานถึง $๓$ วัน เมื่อครั้งกึ่ง พุทธกาลปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ (ปัจจุบันนี้ยังมีเหลืออยู่)

พระพิมพ์ผงแปดหมื่นสี่พันองค์รุ์นนี้ นับเป็นอนุสรณ์ของหลวง พ่อวัดดอนอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีอภินิหารเป็นที่เลื่องลือกันไปต่าง ๆ นานา เช่น พระกริ่งฟ้าผ่า ตามที่พรรณนาไว้แล้วนั้น



## วัดกัลยาณบรรพต

อนุสรณชิ้นสุดท้าย ที่พระครูกลยยาณิิสุทธิ์ สร้างไว้ํนพระ

 ท่านนั้นอง กล่าวคือ หลังจากที่ได้ส้้ว้งพระกกิ่งท้าผ่ำเอะพระพิมพ์
 อกินิหาด้วดยตัวของท่านองเล้ว ก็ดูดหมื่อนว่าจะทำใ้้ท่านมีความเซื่อ

 ทงงในหลายคน

 ต่าง ๆ ในหัวเมือง หลังจาาเที่ยวเผื่องเป็นขบวนพรหมักศนจรร



เขาตกลงมาทางใต้ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเขาเลี้ยวได้พบสถานที่แห่งหนึ่ง บนเขานั้นมีสัณฐานผิดกว่าที่อื่นแลดูแปลกประหลาด

คณะพรหมศาสตร์จึงได้พากันพิจารณาดูแล้วได้เกิดมีมติร่วม กันว่า สถานที่นั้นแลที่แท้คือรอยพระพุทธบาทอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งยังไม่ มีใครเคยพบเห็นมาก่อนเลย แล้วก็พรรณนาความวิเศษมหัศจรรย์ กันไปต่าง ๆ นานา พระครูกัลยาณ์เกิดความเลื่อมใสจึงขวนขวาย สร้างวัดขึ้นที่นั่นวัดหนึ่ง ให้ชื่อว่าวัดกัลยาณบรรพต

ขณะนี้ยังปรากฏมีอยู่ เพื่อความรอบรู้ของอนุชนรุ่นหลังในเรื่อง นี้ จักขอนำเอาบทความของ นายไศล ปาละนันท์ ซึ่งพรรณนาถึง วัดกัลยาณบรรพตและหลวงพ่อวัดดอนในสมัยนั้น มารวบรวมไว้ให้ เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

สิบปีกว่ามานี้เอง ตามเส้นทางรถไฟสายท่าเรือ-พระพุทธบาท ซึ่งได้กลายเป็นทางหลวงให้ยวดยานอื่นเดินแทน ณ บัดนี้นั้น ถ้าเรา เดินผ่านเส้นทางสายนี้เรารู้สึกเองว่าเป็นการไปเที่ยวป่าดี ๆ นั่นเอง เพราะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั้น นาน ๆ จึงจะผ่านกระต๊อบ มุงแฝกสักหลังหนึ่ง

ความเป็นอยู่ของผู้คนก็อยู่ในทำนองเดียวกัน แต่ในปีนี้ ข้าพเจ้าได้ผ่านไปอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าที่ตำบลพุกร่างได้เกิดเป็นชุมชน ขึ้นแล้ว แม้จะไม่ใหญ่โตอะไรแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมถึงผิดหูผิดตา มอง ขึ้นไปทางตัวภูเขาจะได้เห็นบันไดนูนขึ้นไปตามธรรมชาติของพื้นที่จนถึง ยอดเขา มีวิหารปากถ้ำหลังย่อม ๆ ตั้งอยู่อย่างน่าเอ็นดู มณฑปหลัง หนึ่งที่ยอดเขา มีสีสันแสดงว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ ๆ


พระพุทธรูปนั้นปางต่าง ๆ รวมทั้งปางประทานพรแบบฮินดู รูปปั้นฤาษี เรียงรายไปในสภาพของธรรมชาติที่จงใจรักษาไว้ มีกุฏิ อันถูกสุขลักษณะควรแก่การอยู่อาศัยสองสามหลัง ที่ยอดเขาเดียว กันนั้นน้ำใช้เป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็ได้มองเห็นแท๊งขนาดจุสี่ร้อยแกลลอน บรรจุน้ำฝนไว้เต็มปรี่ตั้งอยู่วั่วไปในบริเวณ เป็นสายตาลงมาที่เชิงเขา

ข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธรูปอุ้มบาตร ขนดดสูงประมาณสามเมตร เหลืองอร่ามใกล้เชิงบันได มองเห็นศาลาดิน ศาลาการเปรียญ หมู่ กุฏิเป็นหลังเรียงกันแถวหนึ่ง เป็นเรือนชั้นเดียวเตี้ย ๆ ต่อเป็นแนว เดียวกันอีกสองหลังทราบว่ามีคนจีนมากินเจ บำเพ็ญบุญกันในฤดู นมัสการ มีบ่อน้ำ ซึ่งนอกจากพระจะได้ใช้แล้ว ชาวบ้านก็ได้อาศัย ใช้ด้วย

ในบริเวณที่ว่างข้างหน้าใกล้ถนน เห็นเด็กนักเรียนวิ่งเล่นกัน เกรียว ประมาณดู่ว่วมสองร้อยคน เยาวชนทั้งปวงนั้นได้มีโอกาสศึกษา เล่าเรียน ก็โดยทางราชการได้รับการให้ยืมศาลาการเปรียญเป็น โรงเรียนนั่นเอง ความผิดหูผิดตาเป็นเช่นนั้น ความสนใจอยากรู้ก็ตาม มา แล้วในที่สุดจึงทราบว่า

พระภิกษุชรารูปหนึ่ง ซึ่งฝักใฝ่บำเพ็ญศาสนกิจเป็นประจำ ได้ จาริกไปจนพบสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นอย่างหนึ่งบนยอดเขา ภายหลังที่ได้ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ความเลื่อมใสศรัทธาได้บังเกิดขึ้นแก่ท่าน ว่านั่นคือ "รอยพระพุทธบาท" ด้วยศรัทธามั่นอันนี้ ท่านก็มิได้ รั้งรอให้เวลาผ่านไปเปล่า กระวีกระวาดขออนุญาตต่อทางการ บูรณะ บริเวณสถานที่นั้นเป็นวัดขึ้นทันที แต่คำขออนุญาตของท่านถูกยับยั้ง โดยระเบียบที่ว่าพระภิกษุสงฆ์จะขอสร้างวัดไม่ได้


ท่านไม่ยอมให้ความปรารถนในน้ำใจของท่านถูกัับยั้งไปด้วย จึงได้เชิญ พล.ต.ก้าน จำนงภูมิเวท มาพบและขอให้สมอ้างเป็นผู้ ขออนุญาตสร้างวัดแทน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี แล้วคำขอ ก็ปรากฏ่วาเงียบไปโดยไม่รู้รื่องตลอดระยะเวลา ๖-๓ ปี แต่ด้วย ศรัทธาและเจตนนอันแรงกล้าเท่านั้น ทำให้ท่านเป็นผู้นำและปฏิรูป ท้องถิ่นนั้น เป็นวิวัฒนาการทางศาสนา และการศึกษาของเยาวชนขึ้น ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ทราบผลของการอนุญาต ท่านก็กล้าทำ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้งขึ้นนั้น สำเร็จได้ด้วยสัมพันธภาพ ใน การเป็นผู้นำ ผู้เสียสละ ผู้ใคร่เห็นความเจริญของท่านโดยแท้ แม้ แต่ที่ดินที่ก่อสร้างทั้งปวงนั้นตั้งอยู่ ประมาณร่วมสามสิบไร่ท่านก็เป็น ผู้นำ โดยรวบรวมจตุปัจจัยจากชาวพุทธทั้งหลายซื้อกรรมสิทธิ์มา ซึ่ง ขณะนี้บริเวณทั้งหมดนั้น ถูกขนานนามว่าวัดกัลยาณบรรพต และ สิ้นเงินไปแล้วสองล้านบาทเศษ (สมัยพุทธศักราช ๒ฮั๐๔) พระ ภิกษุที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้ก็คือ

# หลวงพ่อพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดดอน 

## เจ้าคณะตำบลวัดพระยาไกร

## อำเภอยานนาวา จังหวัดพระนคร

มีปัญหาว่าหลวงพ่ออาเงินที่ไหนมาสร้าง ? ก็เงินของผู้รักการ บริจาคซึ่งศรัทธาในตัวท่าน ร่วมกับทรัพย์สินอันเป็นของท่านคราวละ มากบ้างน้อยบางนั่นแหละ ไม่ว่าจะมีมากมีน้อยอย่างไร หลวงพ่อทำไม่


หยุด เมื่อหมดแล้ว ท่านก็พักเหนื่อยเสียก่อน แล้วก็ลงมือทำต่อไป อีกเป็นดังนี้ตลอดมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔ส๔ มีพระภิกษุจำพรรษา ตลอดมาไม่ขาดสาย

เมื่อใกล้ชิดและศึกษาองค์หลวงพ่อแล้วได้ทราบชัด และแน่แก่ ใจเป็นที่สุดว่า หลวงพ่อเป็นชายชาตรีเต็มตัว รอบรู้ธุรกิจต่าง ๆ หลาย แขนงเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ไม่ทำทุกอย่างแบบสุกเอาเผากินและ ไม่ชอบทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตน แต่ชอบให้เป็นประโยชน์แก่ ส่วนรวม ในฐานะเป็นผู้นำเพื่อการสร้างสรรค์แล้วก็บันทึกว่า หลวงพ่อเป็นผู้หนึ่งในชั้นแนวหน้า หลวงพ่อเป็นผู้พูดน้อย แต่ทำมาก ไม่รักการโต้ตอบกับคนโง่ ไม่รับนับถือความชั่วในอดีต ของผู้ใดมาพิจารณาในปัจจุบัน หลวงพ่อเชื่อมีทุกโอกาสว่า ถ้า มนุษย์ใดรักความที่เป็นแก่น้ำใจแล้ว มนุษย์นั้นเป็นคนดีได้ หลวง พ่อถืออดีตเป็นครู ถือปัจจุบันเป็นการต่อสู้ และถืออนาคตคือความ หวัง นอกจากนั้นท่านยังถือภาษิตที่ว่า เสือมันมีก็เพราะป่ามันปก ป่ามันรกสิเสือจึงยัง แผ่นดินจะเย็นก็เพราะหญ้ามันบัง ที่หญ้า มันยังก็เพราะดินมันดี ทั้งหมดนี้ เป็นคำของนายไศล ปาละนันทน์ ซึ่งพรรณนาถึง เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันวัดกัลยาณบรรพต และหลวงพ่อวัดดอนใน สมัยนั้น เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลัง ผู้มีความ สนใจใคร่จะทราบโดยไม่ต้องสงสัย

## บั้นปลายแห่งชีวิต

และบั้นปลายแห่ชชชิวิต พระครูักยาณวิสุทธิ์เจ้าอาวสวัดดอน ซึ่งอยู่ในวัยชราได้ถูกโรคาพยาธิเบียดเบียนสังขารร่างกายหลายโรค สุขภาพไม่ค่อยจะดีตลอดมา ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๐ะ ท่านป่วย เป็นโรคประสาททางตาเสื่อม ถึงกับมองอะไรไม่เห็น จึงได้เข้ารับ การัักษาที่โรงพยาบาลสงม์ โดยการผ่าตัดแต่ก็ไม่หาย และยังมีโรค อื่นเข้ามาแทรกแซงอีก คือโรคหอบ โรคหัวใจโต และโรคความดัน โลหิตสูง บรรดาศิษยานุศิษย์ พาท่านมารักษาพยาบาลเรื่อยมา อาการ็็หาดี้ึึ้นไม่ ด้วยตัวท่านตั้งอยู่ในวัยชราแล้ว

จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒ธั๐๓ อาการแห่ง โรคกลับกำเริบขึ้นอย่างหนัก เป็นเหตุให้ท่านพูดอะไรไม่ได้เลย ครั้น เวลา ๐๒.๒๐ น. หลวงพ่อพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดดอน ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ และเกจิอาจารย์ชื่อดัง ก็ต้องถึงแก่มรณภาพ ล่วงลับไป ตามชราภาพของสังขารประมาณอายุได้ ๗๓ ปี พรรษา ได้ ๔๔ พรรษา ต่อมาได้จัดให้งานพิธีพรรราชทานเพลิงศพของท่าน ณ เมรุกลางลานวัดดอน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐ส โดยจัดเป็นงานใหญ่ใช้เวลานานถึง $๓$ คืน $๓ ~ ว ั น ~$


$$
\begin{gathered}
\text { วัดดอน } \\
\text { สมัยพระพรหมโมลี } \\
\text { ( วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙ ) }
\end{gathered}
$$



วัดดอน
สมัยพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙)

ครั้นการพระราชทานเพลิงศพ พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เจ้า อาวาสวัดดอน และเจ้าคณะตำบลวัดพระยาไกร ผ่านพ้นไปแล้ว พระมหาวิลาศ ญาณวโร ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้า อาวาสวัดดอนสืบต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕ั๐ศ เจ้าอาวาสวัดดอนองค์นี้มิใช่ชาวทวายเหมือนกับเจ้าอาวาสวัด ดอนรูปก่อน ๆ แต่เป็นชาวไทย ชาติภูมิเดิมอยู่จังหวัดกาญจนบุรี มีประวัติที่ควรจะเล่ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบดังนี้

$$
206
$$

นามเดิม วิลาศ นามสกุล ทองคำ บิดานามว่า นายบัว ทองคำ มารดานามว่า นางยม ทองคำ เกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ณ บ้าน อุโลกสี่หมื่น ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

## บรรพชา

วันที่ ๑๖ มิถุยายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม โดยมี พระครูวรรัตตวิบูล วัดแสนตอ เจ้าคณะอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

## อุปสมบท

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔ศ๓ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ ปีขาล โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นามเดิมว่า ฟื้น ชุตินฺธโร เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดสามพระยา ครั้ง ยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพเวที เจ้าคณะจังหวัดพระนคร เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิวรคุณ นามเดิมว่า แส เจ้าอาวาส วัดสุทธิวราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ นามเดิมว่า กึ๋น วิสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดดอนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ประชุมสงฆ์ ๒๕ รูป ทำอุปสมบทกรรม ณ พัทธสีมาวัดดอน ได้รับฉายาว่า ญาณวโร เสร็จญัตติจตุถกรรมเวลา ๑๓.๑๐ น.

## การศึกษา

ตอนปฐมวัย ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนอาจวิทยาคาร บ้าน อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สำเร็จชั้นประถม บริบูรณ์

ครั้นบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว พระวินัยธรรมเร่ง ชินปุตุโต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพระอาจารย์ มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ศึกษาธรรม และบาลี เพื่อที่จะให้ได้เป็นมหาเปรียญกับเขาบ้าง เพราะลูกพระ แท่นดงรัง กาญจนบุรี ยังไม่เคยมีใครได้มหาเปรียญเลยสักคน จึงดั้นด้นนำตัวมาฝากไว้กับ พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดดอน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔ซ๘ โดยมี พระอาจารย์สมบุญ เป็นผู้ ปกครองดูแล ศึกษาบาลีธรรม ณ สำนักเรียนวัดยานนาวา ก็บังเอิญสมเจตนาของท่านอาจารย์เร่งวัดพระแท่นดงรัง กล่าว คือ สามเณรวิลาศ ผู้เป็นศิษย์ สามารถสอบได้เปรียญตั้งแต่เป็น สามเณร ครั้นอายุครบอุปสมบท คุณนายทองดี ทวีสิน มีศรัทธา รับภาระเป็นโยมปวารณาให้ความอุปถัมภ์ในการอุปสมบทตาม ธรรมเนียมประเพณี แล้วศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นบาลีสืบต่อไป จนสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งเป็นเปรียญธรรมขั้นสูง สุดแห่งสถาบันการศึกษาคณะสงฆ์ไทย โดยมีลำดับปีการศึกษาที่ สอบได้ในสนามหลวง ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ดังต่อไปนี้


## แผนกธรรม

พุทธศักราช ๒๔๘๖
พุทธศักราช ๒๔๘๗
พุทธศักราช ๒๔สส

สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
สอบได้ นักธรรมชั้นโท
สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

แผนกบาลี

พุทธศักราช ๒๔๙๑
พุทธศักราช ๒๔๙ไ๒
พุทธศักราช ๒๔๙๔
พุทธศักราช ๒๔๙๕
พุทธศักราช ๒๔๙๖
พุทธศักราช ๒๔๙๗
พุทธศักราช ๒๕๐๓

สอบได้ประโยค ป.ธ.๓
สอบได้ประโยค ป.ธ.ธ
สอบได้ประโยค ป.ธ.ธ
สอบได้ประโยค ป.ธ.ธ
สอบได้ประโยค ป.ธ.๗
สอบได้ประโยค ป.ธ.ซ
สอบได้ประโยค ป.ธ.ศ

## การศึกษาพิเศษ

พุทธศักราช ๒๔๑๑ สำเร็จการศึกษาโรงเรียนพระสังฆาธิ การส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช ๒๔๓๓ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

## วิปัสสนาธุระ

หลังจากที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรและพัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ แล้ว พระมหาวิลาศ ญาณวโร ก็เดินทางไปจำพรรษาที่จังหวัด ภูเก็ตหนึ่งพรรษา เพื่อบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน โดยมี พระอาจารย์ เข่ง อตฺตรกฺโข แห่งสำนักวิปัสสนาท่าเรือ ภูเก็ต เป็นวิปัสสนา จารย์ บำเพ็ญอยู่นานตลอดไตรมาส ถูกโรคอาพาธเบียดเบียนให้ มีอาการอ่อนเพลียนัก จึงเดินทางกลับมารักษาตัวที่วัดเดิม

ครั้นมีเรี่ยวแรงดีแล้ว ปีพุทธศักราช ๒๔๐๔ จึงเดินทางไป จำพรรษาอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี เพื่อบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอีกครั้ง ด้วยว่าเมื่อบำเพ็ญครั้งแรกนั้น ผลแห่งการบำเพ็ญยังไม่เป็นที่พอใจพูดง่าย ๆ ก็ว่ายังงงอยู่ ยังไม่ รู้เรื่องการบำเพ็ญวิปัสสนาดีพอ การบำเพ็ญครั้งนี้มีท่านอาจารย์อาสภ เถระ เป็นผู้บอกกรรมฐาน ท่านอาสภเถระผู้นี้เป็นพระภิกษุชาวพม่า


มีความรู้เซี่ยวชาญทั้งในด้านปริยัตั้ทในใด้านปฏิบัติ กล่าวคือ ในด้าน ปริยัติมีความรู้ถิงขั้นธันมาจริยะ ซึ่งเป็นสถกบันการศึกษาชั้นสูสุุดแห่ง คณะสงฆ์พม่า ดังนั้นท่านจึงงมีนามเต็มว่าพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ

ในด้านปฏิบิติปรากฏว่าเคยบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานมานาน จนกระทั่งได้เป็นวิปัสสนาจารย์บอกกรรมฐาน ณ สำนักวัดสาสน ยิตสา ประเทศพม่า มีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มากมาย ต่อมาได้เดินทางมาประเทศไทยตามคำอาราธนาของคณะสงม์ ผู้ใหญ่ในสมัยนั้น เพื่อสั่งสอนจิปิสสนนธุระแก่พุทธบริษัทชาวไทย ณ วัดมหาธาตุ จนได้ร้บการขนานนามว่า ท่านอาจารย์ใหญ่ แล้วได้ ไปจำพรรษาอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานวิเวกอาศรม ชลบุรี ใน ปีพุทธศักราช ๒๕๐ส ซึ่งเป็นปี่เดียวกับที่พระมหาวิลาศไปขอบฏิบัติ กรรมฐนด้วยยนั่นอง

ถูกท่านอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้บำเพ็ญวิปัสสนาธุรออันแสนจะยาก เย็น อยู่เป็นวลานานตลอดไตรมาส เหน็ดหหนื่อยเมื่อยล้าแสนสาหัส แต่ก็ได้รับผลยิ่งใหญ่ประมาณค่ามิได้ ออกจากกรรมฐานเล้วตั้งใจ จะพักผ่อนให้สบาย กลับถูกท่านอาจารย์บังคับ ให้เรียนวิชาวิปัสสนา จารย์ต่ออีก จึงต้องเรียนด้วยซาบซิ้งในความกรุณาและความหวัง ดีของท่าน จบแล้วจึึงดิินทางกลับมาสำนักอยู่วัดดอนตามเดิม

ตั้งแต่ออกจากการบำเพ็มวิปิสสนากรรมฐานเป็นต้นมา พระ มหาวิลาศ ญาณวโร ได้มีจิตเป็นกุศลรจนาหนังสือธรรมะทางพระ พุทธศาสนา เท่าที่วลาจักอำนวยให้ โดยมุ่งหวังจะให้เป็นประโยชน์ แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งในจัจจุบันและอนาคต หนังสือธรรมะ ที่รจนามีรายชื่อตามลำดับต่อไปนี้
๑. วิชาวิปัสสนาจารย์ หนังสือเล่มนี้เป็นหลักวิชา ว่าด้วยเรื่อง การสอนกรรมฐานตามลำดับวิปัสสนาญาณต่าง ๆ ตั้งแต่วิปัสสนาญาณ ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุด (หนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้พิมพ์)
๒. โลกทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องนรกสวรรค์ จนกระทั่ง ถึงเรื่องพระนิพพาน เหตุบันดาลจิตให้คิดรจนาโลกทีปนีคือ แต่ ก่อนนี้แม้จะได้เรียนธรรมะทางพระพุทธศาสนามานาน แต่ก็ยังไม่ มีความเชื่อมั่นและความเข้าใจ ในคำสอนอันลึกชึ้งถึงเรื่องนิพพาน นรกสวรรค์ ครั้นออกจากกรรมฐานแล้ว ค่อยมีใจผ่องแผ้ว กอรปด้วยความเชื่อมั่นในพระพุทธวจนะ จึงรจนาโลกทีปนีนี้ไว้ เพื่อบูชาคุณพระพุทธศาสนา
๓. มุนีนาถทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องความยากเย็น แสนเข็ญ ในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเเงกสัมโพธิ ญาณ เหตุบันดาลจิตที่ได้คิดรจนามุนีนาถทีปนีกีคืือ เมื่อออกจาก กรรมฐานลล้ว รู้สึกซาบชิ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จ 200

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงรจนาหนังสือนี้ เพื่อบูชาคุณแห่งพระ พุทธองค์
๔. วิปัสสนาทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องวิปัสสนา และ ลักษณาการแห่งวิปัสสนาญาณต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นต้นจึงถึงขั้นสูงสุด ซึ่ง ผู้บำเพ็ญจะต้องประสบพบเห็น ในขณะบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน เหตุบันดาลจิตที่ให้คิดรจนาวิปัสสนาทีปนีก็คือ เมื่อออกจากกรรมฐาน แล้ว มีใจผ่องแผ้วเห็นคุณแห่งวิปัสสนาธุระ จึงรจนาหนังสือนี้ เพื่อ บูชาวิปัสสนากรรมฐานและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
๔. โลกนาถทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องการสร้างบารมี สามขั้น ในอดีตชาติที่สำคัญแห่งองค์สมเด็จพระสมณโคดมบรมครู เจ้า เหตุบันดาลจิตที่ให้คิดรจนาโลกนาถทีปนีก็คือ เมื่อรจนามุนี นาถทีปนีจบลงแล้ว รู้สึกว่ายังไม่เพียงพอแก่ความต้องการที่จะบูชา พระคุณแห่งพระพุทธองค์ จึงรจนาหนังสือนี้ เพื่อเป็นเครื่องบูชา พระมหากรุณาธิคุณอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งก็ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจใคร่ ศึกษาอีกด้วย
๖. ภาวนาทีปนี หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องภาวนา โดยอธิ บายสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา ให้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด ไป เหตุบันดาลจิตที่ให้คิดรจนาหนังสือนี้ก็คือ เมื่อบำเพ็ญกรรมฐาน ทราบแนวทางแห่งภาวนาแล้ว เห็นความวุ่นวายในวงการภาวนาของ ท่านคณาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งต่างก็อ้างว่าของตนถูก ของตนดี และ


ของตนเป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่พระนิพพาน ต้องการที่จะชี้แนวทาง ภาวนาที่ถูกต้องตามพระพุทธฎีกา จึงรจนาภาวนาทีปนีขึ้น เพื่อให้ ผู้มีปัญญาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ได้พิจารณาให้ทราบชัดเด็ด ขาดลงไปว่า อะไรคือสมถภาวนา และอะไรคือวิปัสสนาภาวนา
๗. โพธิธรรมทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องการตรัสรู้แห่ง องค์สมเด็จพระบรมครูเจ้า อธิบายความให้เข้าใจในพระจตุราริยสัจ ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ เหตุบันดาลจิตให้คิดรจนาหนังสือเล่ม นี้ ก็โดยได้รับอาราธนาจาก นายพันตำรวจโท เขียน รัตน สุวรรณ ผู้ต้องการจะทราบให้แน่ชัดลงไปว่า องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสรู้อะไร
๘. กรรมทีปนี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยเรื่องกรรมตามคติคำ สอนทางพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็นสามภาค คือ ภาคที่หนึ่ง อธิบายถึงกรรมประเภทต่าง ๆ ภาคที่สองอธิบายถึงผลวิบากแห่งกรรม ต่าง ๆ ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว ภาคที่สาม อธิบายถึงวิธีการทำลาย ล้างกรรมให้หมดสิ้นไป เหตุบันดาลจิตที่ให้คิดรจนาหนังสือนี้ ก็เพราะมีอุบาสกอุบาสิกาพากันมาถามปัญหาเรื่องกรรมอยู่เสมอ รู้สึก ว่าคนทั้งหลายสมัยนี้ยังมีความข้องใจสงสัยในเรื่องกรรมตามคติคำ สอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก ต้องการที่จะอธิบายเรื่อง กรรมให้สิ้นซากสิ้นสงสัย จึงได้รจนากรรมทีปนี้ึื้น เพื่อประโยชน์ แก่มวลชนผู้มีกรรมทั้งหลาย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๙. วิมุตติรัตนมาลี หนังสือเล่มนี้ ว่าด้วยวิถีทางที่จะนำตนไป สู่ความหลุดพ้น จากมุขมณฑลแห่งพญามัจจุราช คือ การตัดขาด จากวัฏสงสาร แล้วประเวศน์เข้าไปสู่พระมหานฤพาน
๑๐. ภูมิวิลาสินี หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องภูมิต่าง ๆ และ ปฏิปทาอันเป็นทางดำเนินไปถึงภูมิเหล่านั้น ตั้งแต่นิรยภูมิขึ้นไปจนถึง นิพพานภูมิ เหตุบันดาลใจที่ทำให้คิดรจนาหนังสือนี้ และเหตุที่จะมี การเปลี่ยนชื่อจากปฏิปทาทีปนี มาเป็นวรรณกรรมไทยชื่อภูมิวิลาสินี นั้น ก็เพราะได้มีโอกาสอ่านคำประกาศของธนาคารกรุงเทพ จำกัด

งานหนังสือที่รจนได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก โดยได้รับ รางวัลชนะเลิศในการประกวดวรรณกรรม ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้จัดให้มีการประกวดวรรณกรรม ในวิชาการหลายสาขา อาทิ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา วัฒนธรรม ศาสนา แล้วคัดเลือกเอาสำนวน ที่ควรแก่การชนะเลิศเพียงฉบับเดียวเพื่อการเผยแผ่ให้เป็นสมบัติของ ชาติและเป็นมรดกของอนุชนรุ่นหลังต่อไปภายหน้า ผลของการตัดสิน ปรากฏว่า หนังสือของพระพรหมโมลีได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ถึง ๓ ครั้ง ดังนี้

เรื่อง "ภูมิวิลาสินี" ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขา ศาสนาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๑๓

เรื่อง "วิมุติรัตนมาลี" ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขา ศาสนาเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม

## 



เรี่อง








Yontar 144 ang

เรื่อง "กรรมทีปนี" ได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมสาขา ศาสนาเมื่อวันที่ ๑ศ พฤษภาคม ๒๔๑ศ พร้อมกับได้รับคำชมเชย ว่า "เป็นเพชรน้ำเอกในวงวรรณกรรม" ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติประวัติ อันสูงส่งแก่วงการคณะสงฆ์ไทย


- พุทธศักราช ๒๔๑๖ ถวายพระธรรมเทศนา ในพระราชพิธี บำเพ็ญกุศลวิสาขบูชา
- พุทธศักราช ๒๕์๒๒ ถวายพระธรรมเทศนา ในพระราชพิธี บำเพ็ญกุศลวิสาขบูชา
- พุทธศักราช ๒๔๓๐ ได้รับการประกาศเกียรติคุณว่า เป็น ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธ ศาสนา ในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๔๓๐
- พุทธศักราช ๒๔๓๔ เป็นกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรม ทูต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- พุทธศักราช ๒๔๓๖ เป็นหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑


## งานด้านการปกครอง

- พุทธศักราช ๒๔๐๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดดอน
- พุทธศักราช ๒๔๑๓ เป็นเจ้าคณะตำบลวัดพระยาไกร
- พุทธศักราช ๒๔๑๔ เป็นพระอุปัชฌาย์
- พุทธศักราช ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะเขตยานนาวา
- พุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑
- พุทธศักราช ๒๔๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวา (พระอาราม หลวง)
- พุทธศักราช ๒๔๓๔-๒๔๔๓ เป็นเจ้าคณะภาค ๑
- พุทธศักราช ๒๔๓๕ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม


## งานด้านการศึกษา

- พุทธศักราช ๒๔๙๓ เป็นครูสอนปริยัติธรรม
- พุทธศักราช ๒๔๙๖ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนาม หลวง
- พุทธศักราช ๒๔๙๖ เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
- พุทธศักราช ๒๔ั๑๘ เป็นกรรมการนำประโยคบาลีสนาม หลวงไปเปิดสอนในจังหวัดส่วนภูมิภาค
- พุทธศักราช ๒๔๓๑ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดยานนาวา



พระมหาวิลาศ ณาณวโร ในวันอุปสมบท (รูปที่ ๑ จากขวา) ส กรกฎาคม ๒๔สต ณ อุโบสถวัดดอน


พระแท่นดงรัง ๒๔ส๔ (รูปที่ ๒ จากขวา)


เยี่ยมเยือนเมืองเก่า


## การปฏิสังขรณ์วัดดอน

## ปี พ.ศ. ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น จำนวนเงิน

 ๒๔ั๐ศ-๒๔ั๑๐ พระมหาวิลาศ ญาณวโร ป.ธ.ศ ๑สัฑ,๙๖๔๒๔๑๑-๒๔๐๖ พระศรีวิสุทธิโสภณ
๓,૦००,๓๘๓
๒๔๑๗-๒๕๒๓ พระราชวิสุทธิโสภณ ๘,๓๙๔,๒๘๖
๒๕๒๔-๒๔๓๒ พระเทพมุนี
๕,๓๑๔, ๕எ๘
รวมการปฏิสังขรณ์วัดดอนทั้งสิ้น
๑๖,๘๖ฟ, ๒๓๑


## การก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัดยานนาวา

## ปี พ.ศ. ก่อสร้างปฏิสังขรณ์อาคาร จำนวนเงิน

 ๒๔๓๓ ปฏิสังขรณ์กุฏิเจ้าอาวาสซึ่งสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ ๓,ศం๘,ండ๙๒๔๒๒๔ สร้างกุฏิสงม์เป็นอาคารทรงไทยตรีมุข สูง ๔ ชั้น ๘๐ ห้อง ๑๔,๑๐०,०००

สร้างศาลาบำเพ็ญกุศลอาคารทรงไทย ประดับยอดปราสาท
๕ ยอด สูง ๓ ชั้นครึ่ง ๗๖,๓๐๐, 000
๒๔๓๖ สร้างหอพระไตรปิฎกสูง ๓ ชั้น ๕,๓สศ,๓๐๐ รวมการปฏิสังขรณ์วัดยานนาวาทั้งสิ้น ๑๐๐,๗๖๗,๓๘๘


วางศิลาฤกษ์สร้าบอุโบสถหลังใหม่


มุมหนึ่งของยีวิต

## งานพิเศษ

- พุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นกรรมาธิการแห่งสังคีติการกสงฆ์ สังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชำระพระไตรปิฎก
- พุทธศักราช ๒๔๓๓๔ เป็นกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม
- พุทธศักราช ๒๔๓๓๗ เป็นประธานกรรมการแปลพระ ไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พุทธศักราช ๒๔๓๓ เป็นกรรมการศูนย์ควบคุมการไป ต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
- พุทธศักราช ๒๔๓๗ เป็นผู้อำนวยการใหญ่กองการ วิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย


## สมณศักดิ์

- พุทธศักราช ๒๔๑๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ ชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ
- พุทธศักราช ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโสภณ
- พุทธศักราช ๒๔์๒๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพที่ พระเทพมุนี
- พุทธศักราช ๒๔๓๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี
- พุทธศักราช ๒๔๔๓๗ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นรองสมเด็จ พระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมโมลี

พระพรหมโมลี เป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณธรรม ผลงาน ทุกอย่างทุกประการของพระเดชพระคุณเป็นที่ประจักษ์ชัดในคุณค่า แห่งความเป็นนักปราชญ์ในความถูกต้องเที่ยงธรรมตามกฎระเบียบ แห่งการบริหารงานในหน้าที่ เป็นแบบอย่างอันงดงามแห่ง สมณจริยา สมการสรรเสริญของปวงนักปราชญ์อย่างแท้จริง



## มรณภาพ

พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี และคณะสงฆ์ ๙ รูปเดิน ทางไปประเทศพม่า แล้วเดินทางไปยังเมืองทวาย เพื่อปฏิบัติศาสน กิจค้นคว้าข้อมูลและหลักฐานทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับงานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระโสณเถระและพระอุตตรเถระในอดีตที่ผ่าน มาเพื่อนำข้อมูลหลักฐานที่ได้มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติการสืบ สานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๓.०० น. ของคืน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๔ ในขณะจำวัดอยู่ที่พักใน เมืองทวาย ประเทศพม่า สิริรวมอายุได้ ๗๐ ปี ๗ เดือน ๘ วัน พรรษา ๔๐

## GoGoGoGoboGo <br> 6o6



รูปหล่อหุ่นขี้ผึ้ง พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.ส)



พระพุทธรูปหินอ่อนวัดดอน


## สัญลักษณ์แห่งความเป็นทวายที่คงเหลือไว้ ให้ลูกหลานได้ชื่นชม

เมื่อปีพุทธศักราช ๒ฮ์๑๓ ก่อนหน้าที่จะมีการิิธีมอบรงวัล วรรณกรรมไทยประมาณสี่เดือน พระมหาวิลาศ ญาณวโร ซึ่งใน ขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็น พระศรีวิสุทธิโสภณ ได้รับนิมนต์จาก คณะศรัทธธาพื่อเดินทางไปทอดถวายผ้าป่าที่อําาภอแม่สอด จังหวัดตาก วัดอะไรจำไมไได้สียแล้ว จำได้แต่ว่าเป็นวัดไทยใหญ่ สร้างในสมัย โบราณสัณฐานหมือนกับวัดไทยใหญ่คล้ายวัดพม่าทั่ว ๆ ไปเพระอยู่ ใกล้ชายแดนไทยพม่า ซึ่งมมพระไทยอาศัยอยู่สี่ห้้ารูป ท่านสมภาร เป็นพระไทยใหญู่แต่เคยไปเรียนพระปรัยิติตรรมที่พม่า มีนนมเป็นไทย ใหญ่ว่าท่านอาจารย์อรุณ รูปร่างผอม พูดน้อย แต่อุปนิสัยดีน่า นับถือรักใคร่

ท่านอาจารย์อรุณเมื่อได้หห็นอาคันตุกะไปจกกกรุงเทพแดนไกล กัให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พาชมสถานที่และนมัสการปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุต่าง ๆ จนกระทั่งมาถึงพระพุทธรูออคค์หนึ่ง ซึ่งสร้งด้วย

หินอ่อน เป็นพระพุทธธูปประจำวัด องค์พระพุทธรูปและเครื่องตั้ง ที่ประดิษฐานมองดูก็พออะรู้ได้ว่าป็นศิลปะทางพม่า เมื่อพระศรีวิ สุทธิโสภณได้นมัสการด้วยจิตเคารพแล้ว ก็เพ่งิินิจพิจารณาพระพุทธ รูปองค์นี้อยู่ป็็นเวลานานหนักหนา

ก็ธรรมดวาวาพระศรีวิสุทธิโสภณนี้ เป็นผู้มีอุปนิสัยฝักใฝ่อยู่ แต่ารหนังสือ เพราะเรียนพระปริยัติธรรมมาแต่เล็กแต่น้อย ไม่ได้ มีความสนใจป็็นกจิอาจารย์ชอบสร้งพระหรือสนใจในพระพุทธรูปปาง ต่าง ๆ เหมือนกับเขออื่น ถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือว่าท่านไม่ค่อยมีความ รู้ในรื่งงนี้ท่าใดนัก ยิ่เมื่อออกจากการฏิััติวิปัสสนกกรรมฐฉนแล้ว ก็ยิ่งไกลกันไปใหญ่ จะกราบไหว้บูชาพระครั้งใด ก็ได้แต่ส่งใจไปถึง พระพุทธคุณโดยตรงเท่านั้น ไม่ค่อยจะสนใจรูปทรงสัณฐานของพระ ว่าจะเป็นฉันใด

แม้ใครจะเอาพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือพระเครื่องรงงของขลัง มาอวด ไม่ว่าจะเก่าแก่สวยงามหรือจะดีวิเศษอย่างไร ก็ได้แต่เฉยอยู่ ไม่ออกความเห็นอะไร ส่วนใจนั้นก็นึกอยู่เสมอว่า บรรดารูปพระทั้ง หลายที่เห็นกันอยู่ในโลกนี้ หลายแบบหลายอย่างล้วนแต่เป็นศิลปะ กระด้าง ไม่หหมือนอย่งพระที่ตนเคยพบเห็นในขณะที่บำเพ็มวิปิสสนา กรรมฐน ด้วยว่าเป็นพระพุทธรูปอันเกิดแต่นิมิตในกรรมฐาน ทรง ไว้ซึ่งความวิจิตรพิสดาร สวยงามสุดพรรณนา ปรกติธรรมดาของ ท่านเจ้าคุณผระศรีวิสุทธิโสภณเป็นอย่างนี้

แต่ารที่ท่านพิจารณาพระพุทธรูปนินอ่อนวัดไทยใหญ่นั้นอยู่ นานหนักหนา ก็เพระะ่านอกจากองค์พระและเครื่งงตั้ชึึ่งเป็นศิลปะ พม่าจะสวยงามแปลกตาไม่เคยเห็นแล้ว ก็บังเกิดกุศลจิตคิดถึงเบื้อง หน้าเบื้องหลังให้สับสนวุ่นวายไปไกลว่า วัดดอนที่ตนอยู่นั้นเดิมที่เป็น วัดทวายสืบเชื้อสายกันมาช้านาน ล่วงมาถึงกาลบัดนี้สัญลักษณ์แห่ง ความเป็นทวายเริ่มจะจางหายไปทุกที

หากได้พระพุทธรูปแบบนี้ไปไว้เป็นสมบัติของวัดดอน ก็น่นี่ที่ จะเป็นการดี จะได้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ให้นึกถึงความเป็น วัดทวายได้บ้าง จริงอยู่พระพุทธรูปลักษณะนี้ป็นศิลปะพม่โดยแท้ แต่พม่ากับทวายนั้นแต่โปราณกาลมาก็ล้วนแต่อยู่ในผืนแผ่นดินปฐพีติด กันอันได้นามว่าพุกามประเทคทิ้สลิ้น เมื่อเพ่งพินิจพิจารณาคิลปะแห่ง พระพุทธรูปนี้แล้วว่จักกเป็นถาวรวัตฉุชิ้นหนึ่ง ซึ่งคงสัญลักษณณ์แห่งความ เป็นวัดดอนทวาย ให้อนุชนวุ่นหลังได้ศึกษาพิจารณแและกรบไหว้บูชา

ยิ่งจินตนาการไป ความปรรถนาที่จะได้พระพุทธรูปแบบนี้ มาเป็นสมบัติของวัดดอนก็ปรากฏมีมากขึ้น จึงบอกความในใจให้ท่าน อาจารย์อรุณได้ทราบ และถามว่าจะพอมีทางช่วยให้ความปรารถนา นี้ส้าเร็จได้หรือไม่ ท่านก็ตอบว่าได้ และว่าค่าใช้จ่ายในการนี้ประมาณ หนึ่งหมื่นสองร้อยเศษ

สำหรับค่าใช้ายยเพียงเท่านี้อาจจะไม่มากมายสำหรับบางคน แต่ สำหวับพระครีวิสุธิโสภภณในตอนนั้น แม้จะเป็นท่านเจ้าคุณสมภาร เจ้าวัด แต่ก็ไร้สมบัติเหมือนคนอนาถา เงินวัดเงินวาหวือที่อุตส่าห์ไป สวดไปเทศน์ไปฉัน ได้จตุปัจจัยไกยทานมาไม่ว่าจะมากจะน้อยเพียง


ใด ก็มลายหายสูญไปในการก่อสร้งงปิิสังขรณ์วัดดอนเสียทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อท่านอาจารย์อรุณผู้มี้น้ำจดดีวบช่วยในรคคานี้ ซึ่งเป็นราคาที่ ช่วยเหลือกันจริง ๆ ก็ตาม ถึกกระนั้นก็อับจนปัญญา แต่ความ ปรารถนาที่จะได้พระพุทธรูปองค์นี้นัยงมีอยู่

ก็พอดีได้รับการถวายรางวัลชนะเลิศในการประกวด วรรณกรรมไทย เรื่องภูมิวิลาสินี จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็น จำนวนงิินทั้สสิ้นสามหมื่นบาท จึงมีจิตใจผ่องแผ้วแล้วให้พระลูกวัด ซึ่งมีนามว่า พระปุ่น (ทองพูล) มนฺตาคโม ไปดำเนินการเพื่อให้ สำเร็จเป็นสมบัติของวัดดอนสมความปรารถนา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๓ สิ้นค่าใช้จ่ายในการนี้หนึ่งหงื่นสองพันบาท ส่วน ที่เหลืออีกหนึ่งหมื่นแปดพันบาท ในจำนวนที่ได้รับรงงวัลสามหมื่นนั้น ก็หมดสิ้นไปในการบำเพ็ญกุศลก่อสร้างปฏิสัสขรณ์ภายในวัดดอนโดย ไม่เหลืออีกตามเคย

จะอย่างไรก็ดีควรบันทึกกไว้ในที่นี้ว่า การที่ได้พระพุทธรูป หินอ่อนพร้อมทั้งเครื่องตั้งทั้งชุดมาไว้เป็นสมบัติของวัดดอน เพื่อคง สัญลักษณ์แห่งความเป็นวัดดอนอันเป็นอนุสรณ์ที่ท่านมังจันจ่าพระยา ทวายสร้งงไว้สมเจตนานั้น ก็โดยเหตุที่ได้รับการถวายรางวัลจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โดยแท้ ทำให้ความปรารถนาในพระพุทธ รูปสำคัญอันมีมานาน ได้สำเร็จลงสมความปรารถนาทุกประการ



นับตั้แแ่เมมโโยกะยอดินหรือมังจัน่าพระยาทวายไได้ววน

 บากมเด็จพพะจอมเด้าเจ้าอยู่นว
 ศาสตร์กาษทเป็นอย่งบิ่ง ได้ทรงเปลี่ยนนมมจากวัดจอนมาป็น วัด









ก็ว่าได้ และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นี้ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ สำคัญกีได้ดิดิขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระ บรมราชินีนาถ ได้ทรงพระราชทานผ้าพระกกิินส่วนพระองค์ให้ กอง ทุนพุทธนเรศร์ นำมาทอดถวาย ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) ในวัน เสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒ฮ๘ฮ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็น พระราชุุศล แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่เนื่องจากในหนังสือที่รชเลขาธิการได้ส้งมมาถึง พระครูวิสุทธิ์ กัลยาณกิจ เจ้าอาวสวัดดอนองค์ปัจจุบัน เรื่องการนำกฐินพระราช ทานมาถาายนั้น ได้ใช้ชื่อว่า วัดบรมสถล (วัดดอน) หาได้ใช้ชื่อว่า วัดดอนอย่างที่คนทั้งหลายได้คุ้นเคยไม่

ด้วยเหตุนี้องทางวัดดอนจึงได้กลับมาใชชื่อ่อว่ วัดบรมสถล ตาม เดิม ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ออยู่หัว รัชกาล ที่ ๔ ได้ทรงพระราชทานแปลงนามไว้ในปีพุทธศักราช ๒๘๔๐


## รายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิมพ์เผยแพร่เป็น ธรรมทาน

 ๒. คุณณนชชชรีย์ วริวพงศ์ริวิศ และครอบคว้ว
๓. คุณ Christopher Thomas และครอบครัว
๔. คุณสมทัศน์-คุณมยุรี เลาหรัตนหิรัญ และครอบครัว ๔. คุณไวบูลย์-คุณอมรา วงศ์โชควัฒนา และครอบครัว
๖. คุณบุษรา-คุณนันทอรฌาณ สรกุลจำรูญ ๗. แม่ชีระวี่วรรณ ง่านวิสุทธิพันธ์ ๘. คุณสมคิด เกษรขจรทิพย์ และครอบครัว

ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้ จงประสบแต่ความ สุขความเจริญปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ถึงความเจริญงอกงามในพระ ธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ.

## วัดดอนในอดีต



งานเทศน์มหาขาติ มีการเล่นขูขก

## วัดดอนในอดีต



ป่าข้าวัดดอน


วัดดอนอนุสรณ์ของขาวทวายจากแดนไกล ถูกสร้างขึ้นใหม่ในแผ่นดินสยามประเทศสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยการนำของท่านเนมะโยกะยอดิน หรือ มังจันจ่าอดีดเจ้าเมืองทวาย สมควรใข้เป็นที่ พำนักอาศัยของพระสงม์สามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งจรมาแต่จตุรทิศทั้งปวง สมเจตนาของท่านผู้ สร้าง ตั้แแต่ครั้งรัขกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัดนโกสินทร้ แผ่นดินพระบาทสมเด็จบรมบพิตรพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราข


