**สุภาษิตคำโคลง**

**พระมาลัยเทพเถรเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์นรก**

 พรหมวิหารสี่ไซร้ จงเจริญ

 นอนนั่งแลยืนเดิน อย่าพลั้ง

 อย่าละอย่าลืมเพลิน หลงเล่ห์

 แผ่ผลเมตตาตั้ง จิตด้วยกรุณา

 หนึ่งโสดอดจิตตั้ง เมตตา

 ผรุสวาทมุสา อย่าพร้อง

 เปสุญวาทวาจา ส่อเสียด

 สดับแล้วเอาโสตคล้อง เงี่ยไว้ในกรรณ

 มีเยี่ยงอย่างอยู่เบื้อง บาลี

 คือบรมพงศ์โพธี สัตว์เจ้า

 ทรงนามชื่อขันตี ดาบส

 แผ่เมตตาจิตค่ำเช้า ตราบม้วยเบญจขันธ์

 พระยากลาปราชนี้ เป็นพาล

 เสพแต่สุราบาน บ่เว้น

 ตัดมือเท้าประหาร อกพระ ดาบล

 อดดั่งบุตรหยอกเหล้น ต่อด้วยขันตี