**บทโศกาลัย : สิ้นนวมินทร์มหาราช โลกธาตุกำสรวล**

***กลอนสุภาพ***

|  |  |
| --- | --- |
| **ยอกรน้อมศิระอภิวาทน์** | **องค์ภัทรราชเกรียงไกรมไหศวรรย์** |
| **“พระภูมิพล” สยามินทร์ปิ่นราชัน** | **พระกรุณาธิคุณอนันต์แก่ปวงไทย** |
| **ทรงดับร้อนผ่อนทุกข์เข็ญราษฎร์เย็นจิต** | **ทรงแก้วิกฤตการณ์ทั้งน้อยใหญ่** |
| **ทรงทศพิธราชธรรมอ่าอำไพ** | **โลกขานไขสดุดี “ศรีนวมินทร์”** |
| **ที่สิบสามตุลามหาวิโยค** | **ธ เสด็จฯ ลาลับโลกโศกถวิล** |
| **ไทยทั้งชาติแทบแดดับลับชีวิน** | **น้ำตารินพรูพรั่งทั้งปฐพี** |
| **โลกกำสรวลซวนซบทบภินท์พ่าง** | **พื้นนภางค์สูญสิ้นแสงสุรีย์ศรี** |
| **โลกธาตุพินาศลงเป็นผงธุลี** | **ผืนธรณีเพียงพลิกคว่ำพร่ำโศกา** |
| **ฟ้าร้องไห้คร่ำครวญจวนใจขาด** | **เสียงฟ้าฟาดเปรี้ยงสนั่นจนขวัญผวา** |
| **เกิดหมื่นกัปแสนกัลป์กตัญญุตา** | **ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป** |

***นายกรเอก เผื่อนผัน : ประพันธ์***