**สุภาษิตคำโคลง**

**พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์ และ**

**สัตว์นรกแลเห็นซึ่งกันและกัน**

 เสวนะณด้วยพาล ทุจริต

 อย่าพึงสำคัญคิด จักแคล้ว

 มีแต่จักพาผิด ใส่ตน

 บมิตามระบอบแล้ว แห่งถ้อยยุติธรรม ๚ะ

 อย่าสมอย่าเสพด้วย พาลา

 วางจิตวางเจรจา กล่าวถ้อย

 ใจตนมักพาธา ถือผิด ไป่พ่อ

 ความชั่วหาดีก้อย กึ่งนั้นไป่มี

 พระยาอชาตะ ศัตรู

 ส้องเสพด้วยท่านครู เทวทัต

 จึ่งไปทนทุกข์อยู่ นรก แลพ่อ

 บมีใครจักขัด ตามจิตแห่งตน

 บอระเพ็ดเลยเลื้อยพัน อัมพา

 รสะอันโอชา เสียไซร้

 ทารกคบพาลา ผิดชาติ

 เปรียบดุจเดียวได้ เหตุด้วยเสวนา