**สุภาษิตคำโคลง**

**พระมาลัยเทพเถรเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดสัตว์นรก**

 อย่าพึงดูหมิ่นด้วย เวรา

 กรรมที่จนทำมา ว่าน้อย

 จักติดตาม**พาธา๑** แทนทด

 หนิดหนึ่งถึงเท่าก้อย โทษนั้นคงสนอง

 ผลศีลให้ผลล้ำ ปานใด

 ได้แก่ตัวคือใคร กล่าวไว้

 ซักทำเนียบมาไข แสดงเหตุ

 เทพบุตรตนหนึ่งไซร้ จักเมื้อลู่กรรม

 ชื่อสุปดิษไท้ เทวบุตร

 บุญก็สิ้นจักจุติ จากฟ้า

 ไปสู่อบายสุด แสนเทวษ

 แล้วเป็นเดรัจฉานช้า นับร้อยพันปี

 เทวบุตรไปสู่ท้าว โกสีย์

 แจ้งบุพกรรมมี ดั่งนั้น

 อินทร์พาเทพบุตรลี ลาสู่ พระนา

 ถึงถวายอัญชุลีชั้น กล่าวข้อคดีกรรม

๑ ความทุกข์