โคลงฤาษีดัดตน

๗๐) แก้กล่อน

  **ธารนีพัฒ**นั่งน้อม โน้มกาย

เท้าเหยียดมือหยิบปลาย แม่เท้า

ลมกล่อนเหือดห่างหาย เห็นประจักษ์

อีกแน่นนาภีเร้า ระงับเส้นกล่อนกระษัย ๚

 พระสมบัติธิบาล