

1

เลขที่........................

ประโยคธรรมศึกษาชั้น....โท.............

วิชา.....เรียงความแก้กระทู้ธรรม.................

สอบในสนามหลวง

วันที่.........เดือน......................................พ.ศ.................

|  |
| --- |
|  |
|  **โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ กตตฺโถ นาวพุชฺฌติ** |
|  |
|  **อตฺถา ตสฺส ปลุชฺชนฺติ เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา** |
|  |
|  **ผู้ใด เมื่อผู้อื่นทำความดีต่อตน ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน** |
|  |
|  แล้วรู้คุณของเขา ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเจริญ |
|  |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว) บัดนี้ จักได้อธิบายขยายความแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ยกขึ้นเป็นบทเบื้องต้นนั้นเพื่อเป็น**  |
|  |
|  **แนวทางแห่งการศึกษาและแนวทางแห่งการปฏิบัติ โดยสมควรแก่อัตภาพและธรรมเป็นลำดับไป** |
|  |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว) ดำเนินความว่า**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



2

|  |
| --- |
|  สมดังสุภาษิตที่มาใน สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ว่า |
|  |
|  ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ |
|  |
|  กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ. |
|  |
|  บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น |
|  |
|  ผู้ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว. |
|  |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว)** อธิบายความว่า ชาวนา เมื่อฤดูทำนาย่อมไถและหว่านข้าวลงในนา เพราะมีน้ำหรือฝนตกต้องตาม |
|  |
| ฤดูกาล ข้าวที่หว่านไว้ก็เจริญงอกงามและออกรวง ฉันใดผู้กระทำกรรมดี คือกุศลธรรม ๓ อย่าง มี ๑. อโลภะ  |
|  |
| ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองในทางมิชอบ ๒. อโทสะ ความไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น หรือการกระทำให้ |
|  |
| ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ๓. อโมหะ ไม่หลงงมงาย คือ เชื่อโดยความถูกต้อง เมื่อกระทำกรรมดีตามที่กล่าวแล้ว  |
|  |
| ผู้นั้นย่อมได้รับผลดี คือไม่ต้องกลัวเดือดร้อน เพราะกรรมที่ตนกระทำไว้ดี ผลที่ได้รับ คือความสุข ความสบาย  |
|  |
| และมีสุคติ เป็นเบื้องหน้า แต่ผู้ที่กระทำกรรมชั่ว คือ กรรมลามก หรือบาปกรรม เขาได้รับผลชั่วตามที่ได้ |
|  |
| ประกอบกรรมทำชั่ว เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้ แม้ละจากโลกนี้แล้งก็ประสบกับความเร่าร้อนใน |
|  |
| อบายในสัมปรายภพต่อไป กรรมปัจจุบันเป็นกรรมดี ก็จะส่งเสริมกำลังของกรรมดีในอดีต ที่กำลังวิ่งติดตามผู้ทำ |
|  |
|  อยู่ให้สามารถส่งผลดีให้ปรากฏทันตาทันใจ กรรมปัจจุบันเป็นกรรมไม่ดี ก็จะส่งเสริมกำลังของกรรมไม่ดีในอดีต  |
|  |
| ที่กำลังวิ่งติดตามผู้ทำอยู่ให้สามารถส่งผลไม่ดีให้ปรากฏทันตาทันใจ ถ้า เชื่อ ถ้ากลัวนักหนา ว่าบ้านเมืองของเรา |
|  |
| จะเกิดมหันตภัยกัน เราเองได้พบได้เห็น ได้รับผลร้ายแรง แห่งมหันตภัยอันน่าสะพรึงกลัวนั้นด้วย ก็ขอให้เชื่อว่า |
|  |
| มีทางเดียวที่จะรอดพ้น คือต้องพร้อมเพรียงกันประกอบกระทำกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ |



3

|  |
| --- |
|  สมดังสุภาษิตที่มาใน สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา ว่า |
|  |
|  ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปริกฺขยา |
|  |
|  ปญฺญาย จ อลาเภน วิตฺตวาปิ น ชีวติ.  |
|  |
|  ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้ |
|  |
|  แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้. |
|  |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว)** อธิบายความว่า คนมีปัญญา คือคนที่มีความรู้ความฉลาดอยู่กับตัว เพราะเป็นคนดีที่ได้ยินได้ฟัง |
|  |
| วิทยาการต่างๆ มามาก โดยมีความรู้ทั้งวิชาการทางโลกและวิชาการทางธรรม สามารถคิดเป็น ทำเป็น  |
|  |
| แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยความรู้ความฉลาดของตนเอง คนเช่นนี้ แม้จะเกิดมาไม่มีทรัพย์ หรือทรัพย์มีอยู่แล้วแต่  |
|  |
| สูญหายไปด้วยภัยพิบัติต่างๆ เขาก็มีสติมั่นคง หันมาใช้ปัญญา คือ ความรู้ที่เขามีอยู่แล้วนั้น สร้างเนื้อสร้างตัว  |
|  |
| ขึ้นมาได้อีก ฉะนั้นสุนทรภู่จึงกล่าวว่า มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี ส่วนผู้มีแต่ทรัพย์แต่  |
|  |
| ขาดปัญญา ก็ไม่อาจจะรักษาทรัพย์เหล่านั้นให้มั่นคงถาวรอยู่ได้นาน เพราะเมื่อมีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์ไม่เป็น ทรัพย์  |
|  |
| อันใดชำรุดก็ไม่มีปัญญาจะซ่อมแซม อันใดสูญหายก็ไม่ติดตามหามา คนเช่นนี้ แม้มีทรัพย์อยู่มากมายก็รักษาไว้  |
|  |
|  ไม่อยู่ลงท้ายก็กลายเป็นคนอัตคัดขัดสน ชีวิตล่มจมในที่สุด ฉะนั้น ระหว่างปัญญากับทรัพย์ แม้จะเป็นสิ่งจำเป็น  |
|  |
| ทั้งสองอย่าง แต่ปัญญาช่วยบุคคลได้มากกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะเป็นกุญแจไขไปสู่มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ  |
|  |
|  และนิพพานสมบัติได้ และปัญญานั้นเองก็จัดเป็นทรัพย์อีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า ทรัพย์อันประเสริฐดังนี้.  |



4

|  |
| --- |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว)** สรุปความว่า  |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|   |
|  |
|  สมดังกระทู้พุทธภาษิตที่ยกไว้เป็นนิเขปบทอุเทศ ณ เบื้องต้นนั้น ว่า |
|  |
|  **อตฺตโนปิ ปเรสญฺจ อตฺถาวโห ว ขนฺติโก** |
|  |
|  **สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก.** |
|  |
|  **ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น** |
|  |
|  ผู้ที่มีขันติชื่อว่า เป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน. |
|  |
|  ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



หน้าเสริมกันชนกับโจท

|  |
| --- |
|  สมดังสุภาษิตที่มาใน สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธัมมบท ว่า  |
|  |
|  อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย |
|  |
|  อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา. |
|  |
|  บุคคลไม่ควรพล่าประโยชน์ของตน เพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มาก  |
|  |
|  รู้จักประโยชน์ ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน. |
|  |
| **(ย่อหน้า 1 นิ้ว)** อธิบายความว่า ถ้าพูดถึงประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่น ก็ควรใส่ใจ  |
|  |
|  เหมือนกัน ถ้าดีที่สุดก็คือทำประโยชน์ทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วย สำหรับประโยชน์สูงสุดในพระศาสนานี้  |
|  |
| คือการอบรมเจริญปัญญาเพื่อการดับกิเลสจนหมด แต่ก่อนจะถึงการดับกิเลสนั้นยังอีกยาวไกลมาก ต้องเริ่มตั้ง |
|  |
| แต่กุศลจิต ความเห็นถูกความเข้าใจถูกเสียก่อน ดังนั้นกุศลจิตจึงสำคัญในชีวิตประจำวัน ถ้าเราจะเสื่อมจากกุศล  |
|  |
| เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่สมควรทำ เพราะกุศลจิตคือประโยชน์ของเรา แม้ว่าประโยชน์ของผู้อื่นจะมากเพียงใด  |
|  |
| เราก็ไม่ควรเสียประโยชน์คือกุศลของตน ขณะที่จิตเป็นไปใน ทาน ศีล ภาวนา ขณะนั้น คือขณะที่เป็นประโยชน์ |
|  |
| เพราะขณะนั้น ไม่เบียดเบียนทั้งตนเอง และ บุคคลใด ๆ เลย เพราะกุศลธรรม มีแต่คุณ ไม่มีโทษแก่ผู้ใดเลย...  |
|  |
| พระศาสดา จึงทรงสรรเสริญการเจริญกุศลทุกประการ จึงกล่าวได้ว่า...เป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่น |
|  |
| แนวทางที่เห็นแก่ตัว มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือความสุขเฉพาะตน แต่จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริง ของมัน คือความเป็นอนัตตา ก็จะเกิดการละการคลาย การยึด การติด การเบียดเบียนต่อกันและกัน เกิดเป็น การให้ การสละ การเกื้อกูล การเมตตา กรุณาต่อกัน  |
|  |