## บทคัดย่อ

## ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ : พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี

พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีถ่ายทดดพุทธปรรวัติยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบ เหล่าเดียรียี์ ณใด้ด้นมมม่วง เมืองสาวัตีีไว้เปีนจำนวนมาก โดยทำออกมาในรูปแบบ ต่างง ทั้งภาพะลัก ปูนปั้น และโดยเฉพาะอย่ายิ่งพระพิมพ์ จนอาจกล่าวได้่าพุทฐ ประวัติตอนนี้เปีนนี่นี่ยมมากที่สุดตตอนหนึ่งในมัยนั้น

บทความนี้มีจจุดุ่งุหมายที่จตตอบว่าอะไเปปเนมูลหดุที่ทำให้พุทรประวัติตอน นี้ ได้รับความนิยม ซึ่งจากการค้นคว้าสามารถสรุปมูมเหตุหลักได้ 3 ประการ คือ

1. ปามิหาิย์เป็นวิธีการโโ้มนำคนให้เลื่อมมใสศรัทธาในพรพุุทเจ้า และหันมา ปฏิบบิิิามคคำสอนได้
2. การแสงงยมกปาฉิหาริยยเพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์เป็นการแสดงปาฉิหาริย์ ที่สำคัญที่สุดครั้งหึ่ง กล่าวถึงงอย่างบ่อยครั้งแลมมีายละเอียดมาก ที่สำคัญดือการ
 และเป็นปฏิปิกษ์ต่อพุกธศาสนา
3. พุทธปรรวัดิตอนนี้อื้อต่อการทำพระพุทสููปจํานวนมาก (ทั้งพระพุทธเจ้า และพระพุทธนิริมิ) ซึ่งสอดคล้องกับความเซื่อว่ายิ่งรร้างพระพุทรููปมากยิ่งดด้บุญได้ กุศลมากขึ้นตามไไปด้วย

# Abstract <br> Sravasti Twin Miracles: Buddha's Life as Depicted by Popular Dvaravati Art 

The scene of the Lord practicing the Twin Miracles at Sravasti was portrayed by Dvaravati Buddhists through many methods including; sculptures, motifs and votive tablets. These different portrayals symbolize how this scene was one of the most popular ones employed in Dvaravati art.

This article is aimed at researching the factors which made the scene so popular. The results of the study are as follows :

1. A miracle is a very important method commonly used to induce people into believing in the Lord Buddha, and to follow his teachings.
2. The episode of practicing the Twin Miracles at Sravasti is one of the most important miraculous events in the Lord Buddha's life. It is depicted in detail within many scriptures. The significance of this scene is how it portrays Buddhism subduing the Pagans.
3. This episode offers a good opportunity for believers to create many Buddha images (the Lord Buddha himself and his double miracles). According to ancient beliefs : the greater the number of Buddha images you offer, the greater the merit you will receive.

# ยมกปาฎิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ : พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี* 

รุ่งโรจน์ โรรมร่งเรีอง**

พุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ เป็นพุทธประวัติที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากพิจารณาภาพสลักหรือพระพิมพ์สมัย ทวารวดีจะเห็นได้ว่า ได้นำเอาพุทธประวัติตอนนี้มาถ่ายทอดมากที่สุดตอนหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์หลายฉบับ หลาย ลัทธินิกาย แต่หากพิจารณาศิลปกรรมทวารวดีจะพบว่า ได้นำเรื่องราวจากคัมภีร์ของ พุทธศาสนาเถรวาทมาถ่ายทอดเป็นส่วนใหญ่

ความนิยมที่ดูเหมือนมีมากกว่าปกติต่อพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ ปราบเหล่าเดียรถีย์เป็นสิ่งที่สนใจ เพราะอาจสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของพุทธศาสนิกชน สมัยนั้นที่มีต่อเหตุการณ์ครั้งน้ได้ ประเด็นหลักของบทความนี้จึงได้แก่ อะไรเป็นมูลเหตุ ที่ทำให้พุทธประวัติตอนนี้เป็นที่นิยมชมชอบของพุทธศาสนิกชนชาวทวารวดี ตาม รายละเอียดต่อไปข้างหน้า

## 1. คัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทว่าด้วยเรื่องยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่า

 เดียรถีย์เหตุที่บทความนี้เน้นเฉพาะคัมภีร์ของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นสำคัญนั้น สืบเนื่องจากงานศิลปกรรมทวารวดีที่เล่าพุทธประวัติตอนนี้ถ่ายทอดเรื่องราวจากคัมภีร์

[^0]ของพุทธศาสนาเถรวาทเป็นหลัก
คัมภีร์ของพุทธศาสนาเถรวาทจัดให้ยมกปาฏิหาริย์เป็นหนึ่งใน 73 ญาณแห่ง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในจำนวนญาณต่างๆ เหล่านี้ 67 ญาณพระสาวกสามารถ มีได้ แต่อีก 6 ญาณซึ่งรวมถึงญาณในยมกปาฏิหาริย์เกิดแต่องค์พระพุทธเจ้าเท่านั้น ${ }^{1}$

ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์ตามที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค บรรยายไว้ว่า ท่อไฟและสายน้ำพุ่งออกจากส่วนต่าง ๆ ของพระวรกาย เป็นคู่ๆ ได้แก่ พระวรกายเบื้องบนกับพระวรกายเบื้องล่าง พระเนตรทั้งสอง ช่องพระ กรรณทั้งสอง ช่องพระนาสิกทั้งสอง พระอังสาทั้งสอง พระหัตถ์ทั้งสอง พระปรัศว์ทั้งสอง พระบาททั้งสอง พระองคุลีกับระหว่างพระองคุลี และพระโลมากับขุมพระโลมา มี ฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย พระพุทธองค์ทรงบันดาลให้ปรากฏพระพุทธ นิรมิตในอิิิยาบถต่างๆ ที่ต่างไปจากพระองค์ เช่น หากพระพุทธองค์ทรงเสด็จจงกรม พระพุทธนิรมิตจะประทับยืน ประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน์ หากพระพุทธองค์ทรงประทับ ยืน พระพุทธนิรมิตจะเสด็จจงกรม ประทับนั่ง หรือทรงไสยาสน์ เป็นต้น ${ }^{2}$

ตามความจริงแล้วคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงการแสดงยมกปาฏิหาริย์ไว้ หลายครั้งหลายโอกาส ครั้งแรกเกิดขี้นในวันที่ 8 ภายหลังตรัสรู้3 นอกจากนี้ยังแสดง ในครั้งโปรดเหล่าศากยวงศ์ และโปรดชาวเมืองปาฏลีบุตร แม้เมื่อใกล้ปรินิพพานยังทรง อธิษฐานว่าให้พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญแสดงยมกปาฏิหาริย์ในวันที่ ประดิษฐานในสถูปถูปาราม และทรงอธิษฐานว่าให้พระบรมสารีริกธาตุที่จะประดิษฐาน ในมหาสถูปแสดงร่างเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์ แต่ครั้งที่สำคัญและกล่าวถึงอย่างละเอียดคือ ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ ณ ใต้ต้นมะม่วง เมืองสาวัตถี

[^1]พุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเดียรถีย์กล่าวไว้อย่างละเอียด ในธัมมปทัฏฐกถา ซึ่งเป็นคัมภีร์อรรถกถาของพระธรรมบท ความโดยสรุปมีดังนี้

พระพุทธองค์ทรงออกสิกขาบทมิให้พระสาวกกระทำปาฏิหาริย์ ทำให้เหล่า เดียรีย์์ขข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่แสดงปาฏิหาริย์ด้วย จึงพากันกล่าวอวดหมายจะ แสดงปาฏิหาริย์เพื่ออวดอ้างว่าเหนือกว่าพระพุทธเจ้า แต่แท้จริงแล้วสิกขาบทนี้ห้าม เฉพาะแก่พระสาวก ไม่รวมถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบเหมือนกับผลไม้ในสวน ของพระราชาที่ออกกฎห้ามผู้ใดเด็ด แต่กฎนั้นเว้นไว้แต่พระราชา

เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบว่าเหล่าเดียรถีย์จะแสดงปาฏิหาริย์จึงทรงประกาศว่า จะแสดงปาฏิหาริย์ด้วย โดยเลือกเมืองสาวัตถีเป็นที่แสดง เมื่อเสด็จถึงเมืองสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทูลถามว่าจะแสดงปาฏิหาริยี่ท่ใด พระองค์ตรัสตอบว่าจะแสดง ที่ควงไม้คัณฑามพพถกษ์ (ต้นมะม่วงซึ่งปลูกโดยนายคัณฑะ)

เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 8 อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ ผู้รักษา สวนของพระเจ้าปเสนทิโกศลนามว่าคัณฑะ ได้ถวายผลมะม่วงแด่พระพุทธเจ้า พระองค์ โปรดให้ทำน้ำปานะจากผลมะม่วงนั้น เมื่อฉันแล้วโปรดให้นายคัณฑะนำเอาเม็ดมะม่วง ไปปลูก ด้วยเหตุที่ต้นมะม่วงนี้ปลูกโดยนายคัณฑะจึงได้ชื่อว่าคัณฑามพพถกษ์ พระ พุทธองค์ทรงล้างพระหัตถ์ลงบนเม็ดมะม่วงนั้น ต้นมะม่วงก์โตขี้นมาในทันที

ในวันนั้นพระอินทร์ได้บัญชาให้เทพยดาทำลายพิธีของเหล่าเดียรถีย์ ส่วน พระพุทธองค์ทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศ ด้านหนึ่งของจงกรมแก้วอยู่ขอบปาก จักรวาลด้านตะวันออก อีกด้านหนึ่งของจงกรมแก้วอยู่ขอบปากจักรวาลด้านตะวันตก จากนั้นในยามบ่ายได้เสด็จออกจากคันธกุฏีเพื่อทำปาฏิหาริย์โดยเสด็จขึ้นสู่จงกรมแก้ว ในอากาศ และทำยมกปาฏิหาริย์ท่ามกลางบริษัท

ลักษณะของยมกปาฏิหาริย์เป็นไปตามที่กล่าวถึงไว้ในข้างต้น คือ มีท่อไฟและ สายน้ำออกมาเป็นคู่ๆ จากส่วนต่างๆ ของพระวรกาย มีรัศมีทั้งหกสีเปล่งออกมา และ มีพระพุทธนิรมิตซึ่งอยู่ในอิริยาบถที่ต่างไปจากพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงเทศนา ธรรมร่วมกับพระพุทธนิรมิต โดยพระพุทธเจ้าจะเฉลยปัญหาที่พระพุทธนิรมิตตั้งคำถาม และในทางกลับกันพระพุทธนิรมิตก็จะเฉลยปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามเช่นกัน ปาฏิหาริย์และพระธรรมกถาที่ทรงแสดงทำให้บริษัทที่มาชุมนุมกันเข้าสู่มรรคผลจำนวน

## 20 โกฏิ ${ }^{6}$

อนึ่ง นอกจากธัมมปทัฏฐกถาแล้ว เรื่องยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดียรถีย์ยัง ปรากฏค่อนข้างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในชาตกัฏฐกถา อรรถกถาสรภชาดก ${ }^{7}$ เนื้อความ ย่นย่อกว่าธัมมปทัฏฐกถาและมีรายละเอียดบางประการที่ต่างออกไปบ้าง

## 2. ศิลปกรรมทวารวดีว่าด้วยเรื่องยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดียรถีย์

งานศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่เล่าเรื่องพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์ ปราบเหล่าเดียรถียีมีให้เห็นมากพอสมควร ทั้งในศิลปะทวารวดีภาคกลางและศิลปะ ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลางมีทั้งภาพสลักหิน (รูปที่ 1-2) พระพิมพ์ดินเผา (รูปที่ 3) ปูนปั้น (รูปที่ 4) ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบเป็น พระพิมพ์ดินเผา (รูปที่ 5-6)

ภาพสลักหินจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 1) พระพุทธเจ้าประทับ นั่งห้อยพระบาทบนบัลลังก์ซึ่งวางอยู่ใต้ต้นมะม่วง การปรากฏต้นมะม่วงนี้เองที่ทำให้ เชื่อได้ว่าภาพสลักนี้สร้างขึ้นตามคัมภีร์ภาษาบาลีของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท พระพุทธ นิรมิตซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงปรากฎกายอยู่ตามกิ่งก้านของ ต้นมะม่วง ประทับนั่งสมาธิ 1 องค์ นั่งโดยเอื้อมพระหัตถ์สัมผัสพระอาทิตย์พระจันทร์ 2 องค์ ยืนหรือจงกรม 2 องค์ และไสยาสน์ในแนวเฉียง 2 องค์ รวมทั้งสิ้น 7 องค์ เบื้องขวาของพระพุทธองค์ในระดับพระอังสาเป็นเหล่าเทวดานำโดยพระอินทร์ เบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ในระดับพระอังสาเป็นเหล่าพรหม เบื้องขวาของพระพุทธองค์ ในระดับพระชงฆ์เป็นรูปพระเจ้าปเสนทิโกศลและชาวเมืองสาวัตถี เบื้องซ้ายของพระ พุทธองค์ในระดับพระชงฆ์เป็นเหล่าเดียรถีย์ ล่างสุดระดับฐานบัวมีคนกำลังหมอบ กราบอยู่

ภาพสลักหินประดับฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม (รูปที่ 2) แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ส่วนบนสลักพุทธประวัติตอนเทศนาโปรดพุทธมารดา ส่วนล่าง

[^2]

รูปที่ 1 ภาพสลักจากวัดจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


รูปที่ 2 ภาพสลักประดับฐานชุกชีพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

สลักพุทธประวัติตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ องค์ประกอบ ของภาพสลักพุทธประวัติตอนนี้ประกอบด้วยพระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาท บนบัลลังก์ซึ่ซวางอยู่ใต้ต้นมะม่วง เป็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าภาพสลักนี้เกี่ยวข้องกับ คัมภีร์ภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท เบื้องบนตามกิ่งก้านของต้นมะม่วงปรากฏ พระพุทธนิรมิตจำนวน 9 องค์ โดยประทับนั่งสมาธิ 1 องค์ ประทับนั่งแสดงธรรม 2 องค์ ประทับนั่งห้อยพระบาท 2 องค์ ยืนหรือจงกรมเอื้อมพระหัตถ์สัมผัสพระอาทิตย์พระจันทร์ 2 องค์ และไสยาสน์ 2 องค์ ทางซ้ายและขวาของพระพุทธองค์เป็นเหล่าเทวดาและเหล่าพรหมที่มาชุมนุมกัน เบื้องล่างในระดับต่ำกว่าพระบาทปรากฏรูปบุคคลจำนวนมาก ใน จำนวนนี้มีนาคชูดอกบัวรองรับพระบาท การทำเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ภาษา สันสกฤตของพุทธศาสนานิกายสรรวาทสติวาทที่กล่าวถึงนาคนันทะและอุปนันทะเนรมิต ดอกบัวให้พระพุทธเจ้า 8 กลุ่มบุคคลทางมุมขวาของพระพุทธเจ้าล้วนสวมเครื่องทรง คงได้แก่ พระเจ้าปเสนทิโกศลและชาวเมือง กลุ่มบุคคลทางมุมซ้ายของพระพุทธเจ้า อยู่ในลักษณะนักบวชทำท่าราวกับว่ากำลังหวาดกลัว คงหมายถึงเหล่าเดียรถีย์ พระพิมพ์ตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์พบจำนวนมาก หนึ่งในนั้นพบที่จังหวัด นครปฐม (รูปที่ 3) พระพุทธองค์ประทับนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ซึ่งวางอยู่ใต้ต้นมะม่วง อันเป็นหลักฐานที่แสดงว่าสร้างขี้นตามคัมภีร์ภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท เบื้องบน ท่ามกลางกิ่งก้านต้นมะม่วงปรากฏพระพุทธนิริตซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระพุทธองค์อย่าง เห์นได้ชัด มีจำนวนทั้งสิ้น 5 องค์ ในจำนวนนี้ 3 องค์นั่งขัดสมาธิ อีก 2 องค์ยืนหรือ จงกรมและยื่นพระหัตถ์สัมผัสพระอาทิตย์พระจันทร์ ขอบบนปรากฏเทวดา 2 องค์ แวดล้อมพระพุทธเจ้าปรากฏรูปบุคคลจำนวน 8 คนรายละเอียดไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถ ระบุได้ละเอียดว่าแต่ละบุคคลควรหมายถึงผู้ใด ทว่าหากตรวจสอบกับคัมภีร์และงาน ศิลปกรรมอื่นๆ อาจสันนิษฐานได้ว่าคงมีพระเจ้าปเสนทิโกศล ชาวเมืองสาวัตถี เหล่า เดียรถีย์ เทวดาและพรหม เบื้องล่างสุดปรากฏจารึกคาถาเย ธมุมา ด้วย ภาพปูนปั้นประดับผนังถ้ำจามที่เขางููำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (รูปที่ 4) เป็น อีกตัวอย่างหนึ่งของพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ แม้ว่า

[^3]

รูปที่ 3 พระพิมพ์จากจังหวัดนครปฐม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


รูปที่ 4 ส่วนหนึ่งของปูนปั้นจากถ้ำจาม เขาง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ปูนปั้นส่วนใหญ่จะหลุดล่วงสูญหายไปแล้ว ทว่าส่วนที่เหลืออันประกอบด้วยต้นมะม่วง และพระพุทธรูป 3 องค์ องค์หนึ่งทำท่าแสดงธรรม องค์หนึ่งทำท่าเหาะ องค์หนึ่งทำท่า เอื้อมพระหัตถ์ เหล่านี้คงหมายถึงพระพุทธนิรมิต หลักฐานข้างต้นนี้เพียงพอที่จะทำให้ ทราบได้ว่าภาพปูนปั้นนี้หมายถึงพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่า เดียรถีย์ โดยทำขึ้นตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาเถรวาท

พระพิมพ์จากอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทำพุทธประวัติตอนแสดงยมก ปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์อยู่ 2 พิมพ์ (รูปที่ 5-6) ทั้ง 2 พิมพ์มีองค์ประกอบ ที่คล้ายคลึงกัน คือ พระพุทธเจ้าประทับนั่งปางสมาธิบนบัลลังก์ เบื้องบนปรากฏพระพุทธ นิรมิตจำนวน 5 องค์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระพุทธเจ้า ในจำนวนนี้ทำปางสมาธิ 1 องค์ ไสยาสน์ในแนวเฉียง 2 องค์ ยืนหรือจงกรมเอื้อมพระหัตถ์สัมผัสพระอาทิตย์พระจันทร์ 2 องค์ เบื้องหลังพระพุทธนิรมิตเหล่านี้ปรากฏกิ่งก้านของต้นมะม่วง เป็นที่น่าสังเกตว่า


รูปที่ 5 พระพิมพ์จากอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น


รูปที่ 6 พระพิมพ์จากอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

สองข้างของพระพุทธนิรมิตปางสมาธิมีรูปบุคคลกำลังนั่งประนมมือไหว้ด้วย สองข้าง บัลลังก์ปรากฏรูปบุคคลข้างละ 1 คน บุคคลทางด้านขวาของพระพุทธองค์สวมเครื่องทรง อย่างกษัตริย์ อาจหมายถึงพระเจ้าปเสนทิโกศล บุคคลทางด้านซ้ายของพระพุทธองค์ มีหน้าอกใหญู่อย่างเห็นได้ชัดจึงอาจเป็นสตรี

ตัวอย่างศิลปกรรมพุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่า เดียรถีย์ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ทว่าทั้งหมดก็มีจุดที่เหมือนกันอยู่หลายประการ คือ พระพุทธองค์ประทับนั่งใต้ ต้นมะม่วง ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าภาพเหล่านี้ทำขี้นตามรายละเอียดที่ปรากฎ ในคัมภีร์ภาษาบาลีของพุทธศาสนาเถรวาท มีพุทธนิรมิตในอิริยาบถต่าง ๆ อยู่ท่ามกลาง กิ่งก้านต้นมะม่วง และแวดล้อมด้วยผู้เข้าร่วมชมเหตุการณ์

ประเด็นทางประติมานวิทยาโดยละเอียดเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีผู้ศึกษาไว้ บ้างแล้ว ดังนั้นจุดมุ่งหมายของบทความนี้จึงอยู่ที่คำถามว่า ทำไมพุทธประวัติตอนนี้ จึงได้รับความนิยมอย่างสูง นำมาถ่ายทอดเป็นภาพเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง สม่ำเสมอ จนดูเหมือนว่าได้พบบ่อยครั้งกว่าพุทธประวัติสิำคัญอื่นๆ เช่น ปฐมเทศนา ปรินิพพาน เป็นต้น ดังนั้นในส่วนต่อไปข้างหน้าจะเป็นการกล่าวถึงสาเหตุความนิยม พุทธประวัติตอนแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์

## 3. มูลเหตุความนิยมพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่า เดียรถีย์

ความนิยมในพุทธประวัติตอนนี้คงมีที่มาจากหลากหลายสาเหตุ แต่ละสาเหตุ เป็นตัวกระตุ้นหรือเกื้อหนุนกันและกันให้พุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบ เหล่าเดียรถีย์มีความสำคัญ และอยู่ในความรับรู้ของพุุธศาสนิกชน อาจจำแนกสาเหตุ ได้ 3 ประการหลัก ได้แก่

1. ปาฏิหาริย์เป็นวิธีในการโน้มนำคนให้นับถือพุทธศาสนา
2. ความสำคัญของยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ที่ปรากฏในคัมภีร์
3. แนวความคิดว่าการสร้างพระพุทธูปไเป็นการสร้างบุญกุศล

## - ปาฏิหาริย์ : วิธีในการโน้มนำคนให้นับถือพุทธศาสนา

แม้ว่าปาฏิหาริย์จะเป็นเพียงเปลือกหรือกะพี้ ไม่ใช่แก่นแท้ของพุทธศาสนา แต่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเชื่อในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติอันอธิบายไม่ได้ล้วนมีอยู่ใน ความคิดของผู้คนทุกๆ วัฒนธรรม ปาฏิหาริย์ซึ่งแม้ไม่ใช่หนทางสู่ความหลุดพ้น แต่ก็ สามารถโน้มนำให้หมู่ชนหันมานับถือพุทธศาสนาได้ และทำให้เข้าใจหลักธรรมคำสอน ขั้นสูงได้ในที่สุด

คัมรีร์พุทธศาสนากล่าวถึงปาฏิหาริย์ไว้ว่ามีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่อิทธิปาฏิหาริย์ หมายถึง การแสดงฤทธิ์อย่างอัศจรรย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ หมายถึง การดักใจอย่าง อัศจรรย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์ หมายถึง คำสอนเป็นอัศจรรย์ แม้ว่าพระพุทธองค์ ทรงบัญญูัติสิกขาบทข้อหนึ่งของภิกษุว่าห้ามแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ แต่หากตรวจสอบใน คัมภีร์จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกต่างก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างบ่อยครั้ง วัตถูประสงค์ของการแสดงปาฏิหาริย์เหล่านั้นล้วนเป็นไปเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ทั้งสิ้น เช่น พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ประการต่างๆ เพื่อทรมานชฏิลสามพี่น้อง ให้เล่อมใสและยอมรับคำสอนของพระองค์ เช่น ทรมานพญานาคที่อาศัยในโรงบูชา เพลิง เทศนาธรรมโปรดเทวดาผู้เป็นใหญ่แหห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา พระอินทร์ สหัมบดี พรหม ทรงตรัสดักใจอุลุเวลกัสสป เรื่อยไปจนถึงปาฏิหาริย์บันดาลมิให้น้ำท่วมบริเวณที่ พระองค์ทรงเดินจงกรม ปาฏิหาริย์ต่างๆ เหล่านี้ยังผลให้ชฏิลสามพี่น้องและปริวารอีก 1,000 คน อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ${ }^{10}$

สำหรับยมกปาฏิหาริย์นั้น สามารถทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสได้เช่นกัน เป็นต้นว่า พระญาติชาวศากยวงศ์เกิดความเลื่อมใสศรัทฐาพระพุทธองค์ก์เพราะได้ชม ยมกปาฏิหาริย์" โอรสของเจ้ามัลละนามว่า โคธิกะ สุพาหุ วัลลิยะ และอุตติยะ ได้เห็น ยมกปาฏิหาริย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงต่อหน้าพระญาติจึงเกิดความเลื่อมใส และได้

[^4]ออกบวชเป็นพระในพุทธศาสนา ${ }^{12}$ ยมกปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญเกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีเพื่อ ทรมานเหล่าเดียรถีย์ ยังผลให้ผู้เข้าร่วมชมเหตุการณ์บรรมุมรรคผลเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นพระคหวรตีริยเถระได้เฝ้าชมเหตุการณ์อยู่ด้วย จึงเกิดความเลื่อมใสและเข้าบวช เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา ${ }^{13}$

การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ประการต่าง ๆ ของพระพุทธองค์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ พุทธศาสนาข้างต้น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าผู้รจนาคัมภีร์เซื่อว่าปาฏิหาริย์เป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่งในการโน้มนำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาได้ ด้วยเหตุนี้พระพุทธรูป หรือพุทธประวัติที่มีเรื่องราวสื่อถึงปาฏิหาริย์จึงได้รับความนิยมอย่างมาก ความนิยม พุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์จึงมีมูลเหตุประการหนึ่งจากความเชื่อเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ นั่นเอง

- ความสำคัญของยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ที่ปรากฏใน คัมภีร์

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่ายมกปาฏิหาริย์เป็นหนึ่งใน 73 ญาณแห่งองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเป็นญาณที่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้ พระพุทธเจ้าทรง แสดงยมกปาฏิหาริย์หลายครั้งหลายโอกาส คือ วันที่ 8 หลังตรัสรู้เพื่อแสดงต่อเทวดา ที่มาชุมนุมกัน ในที่ชุมนุมพระญาติชาวศากยวงศ์ ในที่ชุมนุมชาวเมืองปาฏลีบุตร แต่ ครั้งที่กล่าวไว้อย่างละเอียดที่สุดคือแสดงยมกปาฏิหาวิย์ภายใต้ต้นมะม่วงที่เมืองสาวัตถี เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์

ด้วยความที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างละเอียด ทำให้การแสดงยมกปาฏิหาริย์ ที่เมืองสาวัตถีได้รับความนิยมมากกว่ายมกปาฏิหาริย์ครั้งอื่นๆ เห็นได้จากการแสดง ออกมาในงานศิลปกรรมอย่างบ่อยครั้ง และคัมภีร์ต่างๆ ได้กล่าวถึงควบคู่ไปกับพุทธ ประวัติตอนสำคัญอื่นๆ เช่น "ในกาลที่พระศาสดาทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของ พระมารดาของท่านก์ดีในการเสด็จทรงผนวชก์ดีในการตรัสรู้กีดีในการทรงยังรรรมจักร ให้เป็นไป ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ การเสด็จลงจากเทวโลก และในการทรงปลงอายุ

[^5]สังขารก์ดี ในกาลปรินิพพานก็ดี หมื่นโลกธาตุได้หวั่นไหวแล้วง 14
เนื้อความในคัมภีรัยังมีหลากหลายตอนที่สะท้อนให้เห็นว่ายมกปาฏิหาริย์ที่ เมืองสาวัตถีอยู่ในความทรงจำของพุทธศาสนิกชนกว่ายมกปาฏิหาริย์ครั้งอื่นๆ เช่น แทนที่จะกล่าวถึงลักษณะของยมกปาฏิหาริย์ในครั้งอื่นๆ อย่างละเอียด ผู้รจนากลับ เลือกที่จะใช้ข้อความว่า "ทรงทำปาฏิหาริย์คล้ายยมกปาฏิหาริยีที่ควงแห่งคัแฑามพ พฤกษ์ำ" หรือ "ยมกปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำ แ มหาโพธิมัณฑ์ก็ีดี ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำ ในสมาคมพระญาติกีดี ปาฏิหาริย์ที่ทรงกระทำในสมาคมชาวปาฏลีบุตรก์ดี ทั้งหมดได้ เป็นเหมือนยมกปาฏิหาริย์ที่ควงไม้คัณฑามพพฤกษ์" ${ }^{16}$

ยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีมีความแตกต่างจากยมกปาฏิหาริย์ครั้งอื่น คือ เป็น การแสดงเพื่อทรมานกลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศาสนา โดยนัยยะนี้จึ่งทำให้พุทธ ประวัติตอนนี้มีความโดดเด่นกว่าตอนอื่นๆ ในด้านการปราบพวกที่คิดร้ายต่อพุทธศาสนา ให้พ่ายแพ้ และยังส่งผลให้ผู้มาชุมนุมเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์จนบรรลุมรรคผล อีกจำนวนมากด้วย เหล่านี้คือมูลเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดความนิยมสร้าง พระพิมพ์ปางนี้มากกว่าปางอื่น

แนวความคิดในเรื่องเปลี่ยนให้คนมานับถือพุทธศาสนาที่แฝงอยู่ในภาพพุทธ ประวัติตอนนี้ อาจเทียบได้กับการจารึกคาถา เย ธมฺมา ลงบนพระพิมพ์ ซึ่งเป็นที่นิยม ในประเทศอินเดียและทวารวดีภาคกลาง แม้เป็นข้อพระธรรมสั้นๆ แต่รวมหัวใจพุทธ ศาสนาไว้ครบถ้วน จึงทำให้ผู้คนหันมานับถือพุทธศาสนาได้เป็นจำนวนมาก ในจำนวน นั้นได้แก่ พระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้าย ${ }^{17}$

พระสูตรและอรรถกถา แปล สังยุตตนิกาย มหาวรรค เล่ม 5 ภาค 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏ ราชวิทยาลัย, 2525), 287. อนึ่ง แม้ว่าในข้อความจะเพียงใช้คำว่า "ยมกปาฏิหาริย์" แต่การกล่าวถึงเหตุการณ์ ลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่อท้าย ย่อมแสดงว่ายมกปาฏิหาริย์ที่กล่าวถึงนี้คือยมกปาฏิหาริยี่ที่เมืองสาวัตถีเพื่อ ปราบเหล่าเดียรถีย์ ไม่ใช่ยมกปาฏิหาริย์ครั้งอื่น เพราะในหลายคัมภีร์กล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรง เทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึดส์ว่าเกิดขึ้นภายหลังจากทรงแสดงยมกป่าฏิหาริย์ครั้งนี้
${ }^{15}$ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), หน้า 287.

พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 1 (กรุงเทพย : มหามกุฏราช วิทยาลัย, 2525 ), หน้า 125.

ยอช เซเดส์, ตำนานพระพิมพ์ (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2495), หน้า 4-5.

เพียงแต่พุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์เหมาะสมกับกลุ่มคนที่นิยมชมชอบปาฏิหาริย์ใน ขณะที่คาถา เย ธมฺมา อันเป็นหลักธรรมชั้นสูงเหมาะสมกับกลุ่มปัญญาชน

## - แนวความคิดว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นการสร้างบุญกุศล

คำอธิบายนี้พิจารณาจากการแสดงออกทางศิลปกรรมของพุทธประวัติ ตอนนี้เป็นสำคัญ กล่าวคือ ภาพสลัก ภาพปูนปั้น พระพิมพ์ ต่างเน้นเหตุการณ์ที่ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธนิริิตแทนที่จะเป็นการเนรมิตสายน้ำและท่อไฟออกมา จากพระวรกายส่วนต่างๆ เป็นไปได้หรือไม่ที่ความนิยมเหตุการณ์พระพุทธเจ้าทรงเนรมิต พระพุทธนิรมิตเกิดขึ้นเพราะเอื้อต่อการทำพระพุทธรูปจำนวนมากได้ (นับรวมทั้ง พระพุทธเจ้าพระองค์จริงและพระพุทธนิรมิต)

การสร้างปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานไว้ในพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลที่สำคัญประการหนึ่ง แนวคิดนี้มีมาแล้วตั้งแต่ประเทศอินเดียดังพบหลักฐาน ต่างๆ มากมาย เช่น บันทึกของพระภิกษุเหี้ยนจัง ท่านกล่าวถึงการต่อเติมวิหาร มหาโพธิ์ของพราหมณ์สองพี่น้องซึ่งเดิมนับถือพระศิวะไว้ว่า ทั้งคู่ได้เดินทางไปยังที่สถิต แห่งงงค์พระศิวะเพื่อขอพรตามใจปรารถนา พระศิวะตรัสกับพราหมณ์ว่า การสมหวัง ในเรื่องใดๆ ต้องพึ่งบุญกุศล ใช่ว่าขอพรใดแล้วจะได้ดังใจทุกประการ พระศิวะได้แนะนำ พราหมณ์ต่อไปว่า ใหัสร้างวิหารและขุดสระน้ำที่บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้ เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล เป็นเนื้อนาบุญต่อไป พราหมณ์ได้ปฏิบัติตามคำ แนะนำและบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ต่อมาภายหลังจึงปรากฏว่าทั้งคู่ ประสบความสมหวังทุกประการ ได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญูของพระมหากษัตริย์18

การสร้างพระพุทธูปก็ืถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและทำให้สมความ ปรารถนาได้เช่นกัน แต่ทว่าการสร้างพระพุทธรูปด้วยสำริด โลหะ ไม้ หรือหิน เป็นของ ที่ทำกันได้ไม่ทั่ว คนไม่มีทรัพย์จึงสร้างพระพุทธรูปด้วยก้อนดิน จึงเป็นที่มาของการทำ พระพิมพ์เพื่อบุญกุศล เพราะไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สิน และยังสามารถทำได้ครั้งละมากๆ

Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629), (Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969), p.119-120. และ ถังซำจั๋ง, ถังซำจั๋ง : จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง, แปลโดย ชิว ซูหลุน (กรุงเทพย : มติชน, 2547), หน้า 334.

เมื่อตรวจสอบกับหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดี จะพบร่องรอยความเชื่อว่าการสร้าง พระพุทธรูปและพระพิมพ์เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและทำให้ผู้สร้างสมปรารถนาเช่นกัน ข้อความจารึกจากฐานพระพุทธรูปที่พบจากจังหวัดกาพสินธุ์ว่า "เพื่อความสุข ในสวรรค์ของชาวโลก" ${ }^{19}$ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของผู้สร้างอย่างแน่นอน ส่วนจารึกที่ปรากฏบนพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่มักไม่กล่าวถึงความ ปรารถนาอย่างชัดเจน ${ }^{20}$ หลายครั้งปรากฏเฉพาะนามผู้สร้างเท่านั้น แต่ทั้งนี้กักังเชื่อได้ ว่าบุคคลนั้นๆ ต้องการกุศลผลบุญจากการสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ จึงจารึกชื่อ ของตนไว้ราวกับว่าต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในการกระทำของตน เช่น จารึกฐานพระ พุทธรูปจากวัดพระศรีรีตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ความว่า "นายกอารฺชวะเป็นอธิบดี แห่งชาวเมืองตังคุร และเป็นโอรสของพระราชาแห่งศามพูกะ ได้สร้างรูปพระมุนีองค์นี้นี้ จารึกฐานพระพุทธรูปจากวัดจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความว่า "พระ เทวี (มเหสี) ของเข้าแห่งทวารวดี ทรงบัญชาให้พระธิดาสร้างพระรูปของพระตถาคตนี้ ไว้ํ2 จารึกหลังพระพิมพ์จำนวน 3 องค์จากเมืองนครจำปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัด มหาสารคาม ความว่า "บุญอันนี้ในพระกอมระเตญง พร้อมไปด้วยพระสหายผู้เป็น สามัญชนได้ร่วมกันสร้าง ${ }^{" 23}$ "บุญอันนี้ (ใน) กอมระตาญงง ${ }^{24}$ และ "บุญแห่งพระ

กรมศิลปากร, "จารึกฐานพระพุทธูปู" ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ หลัง ปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2529), หน้า 276-279.

แม้ว่าจารึกที่ปรากฏบนพระพุทธรูปและพระพิมพ์จะไม่ปรากฏความปรารถนาในการสร้างที่ชัดเจน แต่จาร็กที่พบบนวัตถุอื่นแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในผลบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาอย่างชัดเจน โดยความ ปรารถนาที่พบมักได้แก่ ขอให้เกิดในยุดพระศรีอาริย์ ขอให้บรรลุพุทธธูมิ เป็นต้น อ่านรายละเอียดใน กรม ศิลปากร, "จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 1 ," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), หน้า 67-72.
${ }^{21}$ กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2504), หน้า 6 .

กรรณิการ์ วิมลเกษม และจิพพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, "ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก," ใน สังคมและ วัฒนธรรมในประเทศไทย (กรุงเทพย : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), หน้า 390-392.

กรมศิลปากร, "จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 ," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษร ปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529), หน้า 77-81.

กรมมศิลปากร, "จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2 ," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษร ปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2529), 82-84.

จักรพรรดิ์"25 จารึกหลังพระพิมพ์จำนวน 4 องค์จากเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลา ไสย จังหวัดกาพสินธุ ความว่า "บุญของ ปัญ อุปฌาย อาจารย์ผู้มีคุณแแลมีซี่อเสียงง ${ }^{26}$ จารึกเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวคิดว่าการสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล ทำให้สมปรารถนาได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อความจากจารึกแสดงให้เห็นถึงบุคคลหนึ่ง ๆ อาจสร้างพระพุทธรูปและพระพิมพ์ มากกว่า 1 องค์ ซึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อว่ายิ่งสร้างจำนวนมากยิ่งสสงผลให้สมปรารถนา มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

หากพุทธศาสนิกชนสมัยนั้นมีความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์ เป็นบ่อเกิดบุญกุศล ยิ่งสร้างจำนวนมากยิ่งส่งผลให้สมปรารถนามากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ก็อาจนำมาอธิบายถึงมูลเหตุความนิยมทำเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระพุทธ นิรมิตในพุทธประวัติตอนยมกปาฏิหาริย์ได้ คือ เป็นเหตุการณ์ที่เอื้อต่อการทำพระ พุทธรูปจำนวนมาก (ทั้งพระพุทธเจ้าพระองค์จริงและพระพุทธนิรมิต)

## 4. สรุป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเห็นได้ว่า มูลเหตุที่ทำให้ชาวทวารวดีนิยมพุทธประวัติ ตอนทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ปราบเหล่าเดียรถีย์เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัย คือ ความนิยมอิทธิปาฏิหาริย์หรืออำนาจลี้ลับที่อธิบายไม่ได้ของผู้คนสมัยดังกล่าว ทำให้ พุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์กลายเป็นเคื่องมือเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่วงกว้าง

[^6]นอกจากนี้ยมกปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์ยังมีความสำคัญในตัวเอง อีกด้วย เพราะเป็นพุทธประวัติที่สื่อถึงชัยชนะต่อผู้ที่เป็นปฏิปักษ์หรือมีความเชื่อเป็น อย่างอื่น และทำให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาองค์พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าตลอดจนพระธรรม คำสอน และมูลเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเอื้อต่อการสร้างพระพุทธรูปจำนวน มาก (ทั้งพระพุทธเจ้าและพระพุทธนิรมิต) เพราะการสร้างพระพุทธรูปถือเป็นการสร้าง บุญสร้างกุศลที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน

## บรรณานุกรม

กรรณิการ์ วิมลเกษม และจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, "ชื่อทวารวตีในจารึกวัดจันทึก," ใน สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย, กรุงเทพย : ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร, 2542.
เกสรา จาติกวนิช, "พุทธประวัติในประติมากรรมทวารวดี," วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545.

ถังซำจั๋ง, ถังซำจั๋ง : จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของ มหาราชวงศ์ถัง, แปลโดย ชิว ซูหลุน, กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
ประสาร บุญประคอง และ ฉ่ำ ทองคำวรรณ, "คำอ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูป อักษร และภาษามอญโบราณ," ศิลปากร ปีที่ 11, ฉบับที่ 6 (มีนาคม 2511), หน้า 108-111.
ปัญญาสชาดก เล่ม 1 , พิมพ์ครั้งที่ 2 , กรุงเทพย : ศิลปาบรรณาคาร, 2549.
พระบาลีวินัยปิฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 , กรุงเทพย : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530.

พระบาลีสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 , กรุงเทพย : กรมการ ศาสนา, 2530 .
พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ การศาสนา, 2530 .
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3, กรุงเทพย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525 .
พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 6 , กรุงเทพย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525.

พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1 , กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช วิทยาลัย, 2525.
พิริยะ ไกรฤกษ์, "ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถ้ำเขางู จังหวัดราชบุรี," ใน ศิลปและโบราณคดีในประเทศไทย เล่ม 2 , กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2518 . ยอช เซเดส์, ตำนานพระพิมพ์, พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2495.
รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, "ยมกปาฏิหาริย์ที่วัดราชบูรณะ," เมืองโบราณ ปีที่ 30 , ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2547), หน้า 114-120.
ศิลปากร, กรม. จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธ ศตวรรษที่ 12-14, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.
ศิลปากร, กรม. จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธ ศตวรรษที่ 12-21, กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2529.
ศิลปากร, กรม. จารึกสมัยสุโขทัย, กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2527.
ศิลปากร, กรม. ประชุมจารึกภาคที่ 2 จารึกทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้, พระนคร: กรมศิลปากร, 2504.
ศิลปากร, กรม. พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ, พระนคร : กรมศิลปากร, 2502.
อุไรศรี วรศะริน, "จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ," ใน ดินแดน ไทยจากยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 , เอกสาร ประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 , กรุงเทพย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 .

Hiuen Tsiang, Siyuki : Buddhist records of the Western world, translated from the Chinese of Hiuen Tsiang (A.D. 629), Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1969.

หมายเหตุ บทความนี้สำเร็จลงได้จากความช่วยเหลือของหน่วยงาน ตลอดจนบุคคล ต่างๆ ดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


[^0]:    *บทความนี้ปรับปรุงมาจากเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง "พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
    *ผผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

[^1]:    พระบาลีสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค, พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 (กรุงเทพต : กรมการศาสนา, 2530), หน้า $1-7$.

    เรื่องเดียวกัน, หน้า 153-155.
    พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค เล่ม 4 ภาค 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), หน้า 17-18.
    ${ }^{4}$ เรื่องเดียวกัน, หน้า 287.
    ${ }^{5}$ พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวิภังค์ เล่ม 1 ภาค 1 (กรุงเทพย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), หน้า 154.

[^2]:    ${ }^{6}$ พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่มที่ 1 ภาคที่ 2 ตอนที่ 3 (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2525), หน้า 286-307.

    พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม 3 ภาค 6 (กรุงเทพย : มหามกุฏราช วิทยาลัย, 2525), หน้า 331-334.

[^3]:    ${ }^{8}$ พิริยะ ไกรถกษ์, "ประติมากรรมสมัยทวารวดีที่บริเวณถ้ำเขางู จังหวัดราชบุรี," ใน ศิลปและ โบราณคดีในประเทศไทย เล่ม 2 (กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2518), หน้า 86.

[^4]:    พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาท, พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 (กรุงเทพย : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530), 233-236.

    พระบาลีวินัยปิฎก มหาวรรค (ปฐมภาค), พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนาในพระบรม ราชูปถัมภ์ พุทธศักราช 2530 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2530), 48-66.

    พระสูตรและอรรถกถา แปล มหาวรรค ภาค 4 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 287.

[^5]:    พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 1 (กรุงเทพย: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 275.

    พระสูตรและอรรถกถา แปล ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม 2 ภาค 3 ตอน 1 (กรุงเทพย : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525), 195.

[^6]:    อุไรศรี วรศะริน, "จารึกภภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ," ใน ดินแดนไทยจาก ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 , เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 (กรุงเทพง : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), หน้า 505.
    ${ }^{26}$ เรื่องเดียวกัน, 509 . อนึ่ง มีคำอ่านที่ต่างออกไปเล็กน้อย คือ "พระพุทธรูป (พิมพ์ดินเผา) นี้ (ได้ สร้างขี้นเพื่อ) ท่านปิณณญะอุปัชฌายาจารย์" ดูได้ไน กรมศิลปากร, "จารึกหลังพระพิมพ์ดินนผาเมืองฟ้าแดด สงยาง 1, " ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2529), 85-89 และ กรมศิลปากร, "จาภึกหลังพระพิมพ์ตินเผาเมืองฟ้าแดดสงยาง 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพย : กรมศิลปากร, 2529), 90-94. และคำอ่านว่า "นี้พระปิญปฌาย (นี้จ้าบุญอุปัชฌาย์) อาจารย์คุณวิทยาต" ดูได้ ใน ประสาร บุญประคอง และฉ่ำ ทองคำวรรณ, "คำอ่านจารึกที่รานพระพุทธูป อักษรและภาษามอญโปราณ," ศิลปากร 11,6 (มีนาคม 2511) : 108-111.

