**สุภาษิตคำโคลง**

**พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์ และ**

**สัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน**

 ความเพียงแห่งโคนันท- วิสาร

 อาจยังพราหมณาจารย์ ทรัพย์ได้

 พันหนึ่งพึงพิสดาร โดยกตัญ ญูนา

 พราหมณ์กล่าวถ้อยทุจริตให้ บชอบน้ำใจโค

 ธนทรัพย์สูญเสื่อมสิ้น เป็นพัน

 พราหมณ์ก็ได้ทุกข์อัน เพื่อลิ้น

 กลับกล่าวสุนทรสรร เสริญโค ใหม่นา

 ทรัพย์ก็คืนได้สิ้น เพราะลิ้นลมเอง

 วาจาตนกล่าวเกลี้ยง ปราศรัย

 สุนทรล้ำอำไพ สุจริต

 อาจยังตนให้ ความชอบ

 วาจานี้เป็นมิตร เลี้ยงชีพแห่งตน

 รสสัจมธุรส วาจา

 รูปเลี้ยงรูปตนนา พึงรู้

 กลิ่นหอมคือศีลา ของพระ

 เสียงเพราะจับใจผู้ ชอบช่องกรรณตน