**สุภาษิตคำโคลง**

**พระมาลัยเทพเถรเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์นรก**

 ควรเรานำสัตว์ขึ้น สรวงสวรรค์

 เสพสุขสมบัติอนันต์ ใช่น้อย

 เพราะสัตย์กตัญญูขัน- ตีสัตว์ สามนา

 อินทร์ทรงนำสัตว์คล้อย คลาดขึ้นเวียงสวรรค์

 รูปกลับเป็นทิพย์พร้อม อาภรณ์

 สถิตพิมานอัปสร ฝ่ายเฝ้า

 สังคีตบำเรอกลอน กล่าวกล่อม เทพนา

 เสวยสุขทุกค่ำเช้า เพราะด้วยธรรมสนอง

 นิทานนิเทศไท้ ทศพล

 ใน**นิบาต๑**นุสนธิ์ สืบเหงา

 บุรุษสเตรียล เยี่ยงสดับ ท่านเอย

 ธรรมพระตรัสเป็นค้า คู่หล้าอย่าแหนง

 ควรแก่เราท่านทั้ง หญิงชาย

 แม้มาตรจะเมื้อหมาย สู่ฟ้า

 ประพฤติเยี่ยงนิยาย สามสัตว์ ท่านเอย

 **อิธโลก๒**ลือตลบหล้า ทั่วฟ้า**เยียรยอ๓**

๑ คำที่ใช้นำหน้าหรือต่อท้ายชื่อคัมภีร์ในพุทธศาสนา เช่น นิบาตชาดก

๒ โลกเบื้องบน, เบื้องสูง หมายถึง ท่านที่สูงด้วยภูมิธรรม ภูมิปัญญา คือ นักปราชญ์ ราชบัณฑิต และหมายรวมถึงเทวดาด้วย

๓ ยกย่อง, ชื่นชม