**๑๓. เรื่องนางสุมนาเทวี ฯ (๑๓)**

**๑.**พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางสุมนาเทวี ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า **อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ** เป็นต้น ฯ

๒.ความพิสดารว่า ภิกษุสองพันรูป ย่อมฉันในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีทุกวัน ในเรือนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็เช่นนั้น ฯ ก็บุคคลใด ๆ ในกรุงสาวัตถี เป็นผู้ประสงค์จะถวายทาน บุคคลนั้น ๆ ต้องได้โอกาสของท่านทั้ง ๒ นั้นก่อนแล้ว จึงทำได้ ฯ ถามว่า เพราะเหตุไร ฯ ตอบว่า เพราะคนอื่น ๆถามว่า ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือนางวิสาขา มาสู่โรงทานของท่านแล้วหรือ เมือเขาตอบว่า ไม่ได้มา ย่อมติเตียน แม้ทานอันบุคคลสละทรัพย์ตั้งแสนแล้วทำว่า นี่ชื่อว่าทานอะไร

 ๓.เพราะท่านทั้ง ๒ นั้น ย่อมรู้จักความชอบใจของภิกษุสงฆ์และกิจอันสมควรแก่ภิกษุสงฆ์ ฯ เมื่อท่านทั้ง ๒ นั้นอยู่ พวกภิกษุย่อมฉันได้ตามพอใจทีเดียว ฯ เพราะฉะนั้น ทุก ๆ คนที่ประสงค์จะถวายทาน จึงเชิญท่าน ๒ นั้นไป ฯ ท่านทั้ง ๒นั้นย่อมไม่ได้เพื่อจะอังคาสภิกษุทั้งหลายในเรือนของตน ด้วยเหตุนี้ ฯ

**๑๓. สุมนาเทวี วตฺถุ ฯ**

๑.“อิธ นนฺทติ, เปจฺจ นนฺทตีติ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุมนาเทวึ อารพฺภ กเถสิ ฯ

๒.สาวตฺถิยํ หิ เทวสิกํ อนาถปิณฺฑิกสฺส เคเห เทฺว ภิกฺขุสหสฺสานิ ภุญฺชนฺติ, ตถา วิสาขาย มหาอุปาสิกาย ฯ สาวตฺถิยญฺจ โย โย ทานํ ทาตุกาโม โหติ; โส โส เตสํ อุภินฺนํ โอกาสํ ลภิตฺวา ว กโรติ ฯ “กึการณาติ ฯ “ตุมฺหากํ ทานคฺคํ อนาถปิณฺฑิโก วา วิสาขา วา อคตาติ ปุจฺฉิตฺวา, “นาคตาติ วุตฺเต, สตสหสฺสํ วิสฺสชฺเชตฺวา กตทานมฺปิ “กึ ทานํ นาเมตนฺติ ครหนฺติ ฯ

 ๓.อุโภปิ หิ เต ภิกฺขุสงฺฆสฺส รุจิญฺจ อนุจฺฉ- วิกกิจฺจานิ จ ชานนฺติ ฯ เตสุ วิหรนฺเตสุ, ภิกฺขู จิตฺตานุรูปเมว ภุญฺชนฺติ ฯ ตสฺมา สพฺเพ ทานํ ทาตุกามา เต คเหตฺวา คจฺฉนฺติ ฯ อิติ เต อตฺตโน ฆเร ภิกฺขู ปริวิสิตุํ น ลภนฺติ ฯ

๔.เพราะเหตุนั้น นางวิสาขา เมื่อใคร่ครวญว่า ใครหนอแล จักดำรงในหน้าที่ของเรา เลี้ยงภิกษุสงฆ์ เห็นธิดาของบุตรแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในหน้าที่ของตน ฯ นางอังคาสภิกษุสงฆ์ในเรือนของนางวิสาขานั้น ฯ

๕.ถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็ตั้งธิดาคนใหญ่ ชื่อมหาสุภัททาไว้ ฯ ก็นางมหาสุภัททานั้น ทำการขวนขวายแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ (และ) ฟังธรรมอยู่ เป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ไปสู่สกุลแห่งสามี ฯ แต่นั้น ท่านอนาถบิณฑิกะ ก็ตั้งนางจุลสุภัททา (แทน) ฯ แม้นางจุลสุภัททานั้น ก็ทำอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปสู่สกุลแห่งสามี ฯ ลำดับนั้น ท่านอนาถบิณฑิกะ จึงตั้งธิดาคนเล็กนามว่าสุมนาเทวี (แทน) ฯ

๖.ก็นางสุมนาเทวีนั้น ฟังธรรมแล้ว บรรลุสกทาคามิผล ยังเป็นกุมาริกา (รุ่นสาว) อยู่เทียว กระสับกระส่ายด้วยความไม่ผาสุกเห็นปานนั้น ตัดอาหาร มีความประสงค์จะเห็นบิดา จึงให้เชิญมา ฯ ท่านเศรษฐีนั้น พอได้ยินข่าวของธิดาในโรงทานแห่งหนึ่ง ก็มาหาแล้วพูดว่า เป็นอะไรหรือ แม่สุมนา ฯ ธิดานั้น ตอบบิดาว่า อะไรเล่า น้องชาย ฯ บ. เจ้าเพ้อไปหรือ แม่ ฯ ธ. ไม่เพ้อ น้องชาย ฯ บ. เจ้ากลัวหรือ แม่ ฯ ธ. ไม่กลัว น้องชาย ฯ แต่พอนางสุมนาเทวี กล่าวได้เพียงเท่านี้ ก็ได้ทำกาละแล้ว ฯ

๔.ตโต วิสาขา “โก นุ โข มม ฐาเน ฐตฺวา ภิกฺขุสงฺฆํ ปริวิสิสฺสตีติ อุปธาเรนฺตี ปุตฺตสฺส ธีตรํ ทิสฺวา ตํ อตฺตโน ฐาเน ฐเปสิ ฯ สา ตสฺสา นิเวสเน ภิกฺขุสงฺฆํ ปริวิสติ ฯ

๕.อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ นาม เชฏฺฐธีตรํ ฐเปสิ ฯ สา หิ ภิกฺขูนํ เวยฺยาวจฺจํ กโรนฺตี ธมฺมํ สุณนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลํ อคมาสิ ฯ ตโต จุลฺลสุภทฺทํ ฐเปสิ ฯ สาปิ ตเถว กโรนฺตี โสตาปนฺนา หุตฺวา ปติกุลํ คตา ฯ อถ สุมนาเทวึ นาม กนิฏฺฐธีตรํ ฐเปสิ ฯ

 ๖.สา ปน ธมฺมํ สุตฺวา สกทาคามิผลํ ปตฺวา, กุมาริกา ว หุตฺวา ตถารูเปน อผาสุเกน อาตุรา อาหารุปจฺเฉทํ กตฺวา ปิตรํ ทฏฺฐุกามา หุตฺวา ปกฺโกสาเปสิ ฯ โส เอกสฺมึ ทานคฺเค ตสฺสา สาสนํ สุตฺวา ว อาคนฺตฺวา “กึ อมฺม สุมเนติ อาห ฯ สา ปิตรํ อาห “กึ กนิฏฺฐภาติกาติ ฯ “วิปฺปลปสิ อมฺมาติ ฯ “น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติกาติ ฯ “ภายสิ อมฺมาติ ฯ “น ภายามิ กนิฏฺฐภาติกาติ ฯ เอตฺตกํ วตฺวาเยว ปน สา กาลมกาสิ ฯ

๗.ท่านเศรษฐีนั้น แม้เป็นพระโสดาบัน ก็ไม่สามารถจะกลั้นความโศกอันเกิดในธิดาได้ ให้ทำการปลงศพของธิดาเสร็จแล้ว ร้องไห้ไปสูสำนักพระศาสดา เมื่อพระองค์ ตรัสว่า คฤหบดี ทำไม ท่านจึงมีทุกข์ เสียใจ มีหน้าอาบไปด้วยน้ำตา ร้องไห้ มาแล้ว จึงกราบทูลว่า นางสุมนาเทวี ธิดาของข้าพระองค์ ทำกาละเสียแล้วพระเจ้าข้า ฯ ศ. เมื่อเป็นเช่นนั้น เหตุไร ท่านจึงโศก ความตาย ย่อมเป็นไปโดยส่วนเดียวแก่สรรพสัตว์ มิใช่หรือ ฯ

๘.อ. ข้าพระองค์ทราบข้อนั้นพระเจ้าข้า แต่ธิดาของข้าพระองค์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะเห็นปานนี้ ในเวลาจวนตาย นางไม่สามารถคุมสติไว้ได้เลย บ่นเพ้อตายไปแล้ว ด้วยเหตุนั้น โทมนัสไม่น้อย จึงเกิดแก่ข้าพระองค์ ฯ

๙.ศ. มหาเศรษฐี ก็นางพูดอะไรเล่า ฯ อ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เรียกนางว่า เป็นอะไรหรือ สุมนา ทีนั้น นางก็กล่าวกะข้าพระองค์ว่า อะไร น้องชาย แต่นั้น เมื่อข้าพระองค์กล่าวว่า เจ้าเพ้อไปหรือ แม่ ก็ตอบว่า ไม่เพ้อ น้องชาย เมื่อข้าพระองค์ถามว่า เจ้ากลัวหรือ แม่ ก็ตอบว่า ไม่กลัว น้องชาย พอกล่าวได้เท่านี้ก็ทำกาละแล้ว ฯ

 ๗.โส โสตาปนฺโนปิ สมาโน เสฏฺฐี ธีตริ อุปฺปนฺนโสกํ อธิวาเสตุํ อสกฺโกนฺโต ธีตุ สรีรกิจฺจํ กาเรตฺวา โรทนฺโต สตฺถุ สนฺติกํ คนฺตฺวา, “กึ คหปติ ทุกฺขี ทุมฺมโน อสฺสุมุโข รุทมาโน อาคโตสีติ วุตฺเต, “ธีตา เม ภนฺเต สุมนาเทวี กาลกตาติ อาห ฯ “อถ กสฺมา โสจสิ, นนุ สพฺเพสํ เอกํสิกํ มรณนฺติ ฯ

 ๘.“ชานาเมตํ ภนฺเต, เอวรูปา ปน เม หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺนา ธีตา, สา มรณกาเล สตึ ปจฺจุปฏฺฐาเปตุํ อสกฺโกนฺตี วิปฺปลปมานา มตา: เตน เม อนปฺปกํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ ฯ

 ๙.“กึ ปน ตาย กถิตํ มหาเสฏฺฐีติ ฯ “อหํ ตํ ภนฺเต ‘กึ อมฺม สุมเนติ อามนฺเตสึ, อถ มํ อาห ‘กึ กนิฏฺฐภาติกาติ; ตโต ‘วิปฺปลปสิ อมฺมาติ วุตฺเต, ‘น วิปฺปลปามิ กนิฏฺฐภาติกาติ; ‘ภายสิ อมฺมาติ, ‘น ภายามิ กนิฏฺฐภาติกาติ; เอตฺตกํ วตฺวา กาลมกาสีติ ฯ

๑๐.ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ตรัสกะเศรษฐีนั้นว่า มหาเศรษฐีธิดาของท่าน จะได้เพ้อก็หามิได้ ฯ อ. เมื่อเช่นนั้น เหตุไร นางจึงพูดอย่างนั้น ฯ ศ. เพราะว่าท่านเป็นน้องนางจริง ๆ (นางจึงพูดอย่างนั้นกะท่าน) คฤหบดี ก็ธิดาของท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผล เพราะท่านเป็นเพียงโสดาบัน ส่วนธิดาของท่านเป็นสกทาคามีนี เพราะนางเป็นใหญ่โดยมรรคและผล นางจึงกล่างอย่างนั้นกะท่าน ฯ อ. อย่างนั้นหรือ พระเจ้าข้า ฯ ศ. อย่างนั้น คฤหบดี ฯ อ. เวลานี้นางเกิดที่ไหน พระเจ้าข้า ฯ

๑๑.เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า ในภพดุสิต คฤหบดี ท่านเศรษฐี จึงกราบทูลว่า ธิดาของข้าพระองค์ เที่ยวเพลิดเพลินอยู่ในระหว่างหมู่ญาติในโลกนี้ แม้ไปจากโลกนี้แล้ว ก็เกิดในที่ ๆ เพลิดเพลินเหมือนกันหรือ พระเจ้าข้า ฯ ทีนั้น พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีนั้นว่า อย่างนั้น คฤหบดี ธรรมดาผู้ไม่ประมาท เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม เป็นบรรพชิตก็ตาม ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้และโลกหน้าแท้ ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

 ๑๐.อถ นํ ภควา อาห “น หิ เต มหาเสฏฺฐิ ธีตา วิปฺปลปตีติ ฯ “อถ กสฺมา เอวมาหาติ ฯ “กนิฏฺฐตฺตาเยว; ธีตา หิ เต คหปติ มคฺคผเลหิ ตยา มหลฺลิกา; ตฺวํ หิ โสตาปนฺโน, ธีตา ปน เต สกทาคามินี; สา มคฺคผเลหิ มหลฺลิกตฺตา ตํ เอวมาหาติ ฯ “เอวํ ภนฺเตติ ฯ “เอวํ คหปตีติ ฯ “อิทานิ กุหึ นิพฺพตฺตา ภนฺเตติ ฯ

 ๑๑.“ตุสิตภวเน คหปตีติ วุตฺเต, “ภนฺเต มม ธีตา อิธ ญาตกานํ อนฺตเร นนฺทมานา วิจริตฺวา อิโต คนฺตฺวาปิ นนฺทนฏฺฐาเนเยว นิพฺพตฺตาติ ฯ อถ นํ สตฺถา “อาม คหปติ อปฺปมตฺตา นาม คหฏฺฐา วา ปพฺพชิตา วา อิธโลเก จ ปรโลเก จ นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา อิมํ คาถมาห

**๑๒.ผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว ย่อมเพลิดเพลินใน โลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมเพลิดเพลิน เขาย่อมเพลิดเพลิน ในโลกทั้ง ๒ เขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินยิ่ง ๆ ขึ้นไป ฯ**

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อิธ ค**วามว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ด้วยความเพลิดเพลินเพราะกรรม ฯ บท**ว่า เปจฺจ** ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก ฯ บทว่า **กตปุญฺโญ** คือ ผู้ทำบุญมีประการต่าง ๆ ฯ บทว่า **อุภยตฺถ** ความว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ ด้วยคิดว่า กุศลเราทำไว้แล้ว บาปเราไม่ได้ทำ ฯ เมื่อเสวยวิบากชื่อว่า ย่อมเพลิดเพลินในโลกหน้า ฯ บทว่า **ปุญฺญํ เม** ความว่า ก็เมื่อเพลิดเพลินในโลกนี้ ชื่อว่า ย่อมเพลิดเพลิน เหตุอาศัยความเพลิดเพลินเพราะกรรม ด้วยเหตุเพียงโสมนัสเท่านั้นว่า เราทำบุญไว้แล้ว ฯ บทว่า **ภิยฺโย** เป็นต้น ความว่า ก็เขาไปสู่สุคติแล้ว เมื่อเสวยทิพยสมบัติ ตลอด ๕๗ โกฏิปีบ้าง ๖๐ แสนปีบ้าง ย่อมชื่อว่า เพลิดเพลินอย่างยิ่งในดุสิตบุรี ด้วยความเพลิดเพลินเพราะวิบาก ฯ

ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแล้ว ฯ พระธรรมเทศนา ได้เป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล ฯ

เรื่องสุมนาเทวี จบ ฯ

 **๑๒.“อิธ นนฺทติ, เปจฺจ นนฺทติ,**

**กตปุญฺโญ อุภยตฺถ นนฺทติ,**

**‘ปุญฺญํ เม กตนฺติ นนฺทติ,**

**ภิยฺโย นนฺทติ สุคฺคตึ คโตติ ฯ**

ตตฺถ “**อิธา**ติ: อิธโลเก กมฺมนนฺทเนน นนฺทติ ฯ **เปจฺจา**ติ: ปรโลเก วิปากนนฺทเนน นนฺทติ ฯ **กตปุญฺโญติ**: นานปฺปการสฺส ปุญฺญสฺส กตฺตา ฯ **อุภยตฺถา**ติ: อิธ “กตํ เม กุสลํ, อกตํ เม ปาปนฺติ นนฺทติ, ปรตฺถ- วิปากํ อนุภวนฺโต นนฺทติ ฯ **ปุญฺญํ เม**ติ: อิธ นนฺทนฺโต ปน “ปุญฺญํ เม กตนฺติ โสมนสฺสมตฺตเกเนว กมฺมนนฺทนํ อุปาทาย นนฺทติ ฯ **ภิยฺโย**ติ: วิปากนนฺทเนน ปน สุคตึ คโต, สตฺตปญฺญาสวสฺส- โกฏิโย สฏฺฐิญฺจ วสฺสสตสหฺสานิ ทิพฺพสมฺปตฺตึ อนุภวนฺโต ตุสิตปุเร อติวิย นนฺทตีติ ฯ

คาถาปริโยสาเน พหู โสตาปนฺนาทโย อเหสุํ ฯ มหาชนสฺส ธมฺมเทสนา สาตฺถิกา ชาตาติ ฯ

สุมนาเทวี วตฺถุ ฯ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*