**Phaåm 22: NAØNG AM-MA-LA GAËP ÑÖÙC PHAÄT**

*Theá Toân ñoä khaép xong* Ngaøi nhaäp ñònh Nieát-baøn Giaõ töø thaønh Vöông xaù Ñeán aáp Ba-lieân-phaát Ñeán nôi truù taïi vuøng

*Ta-tra-lò-chi-ñeà*

*Thuoäc nöôùc Ma-kieät-ñaø* Caïnh nöôùc AÁp-phuï-dung. Baø-la-moân quoác chuû

*Hieåu roäng, thoâng kinh ñieån* Xem vaän nöôùc an nguy Chieâm tinh gia caû nöôùc Vua Ma-kieät sai söù

*Ñeán thöa chieâm tinh gia* Xaây haøo thaønh vöõng chaéc Ñeà phoøng nöôùc laùng gieàng. Phaät choïn vuøng ñaát ñoù Ñöôïc Thieân thaàn giöõ gìn Xaây thaønh quaùch trong ñoù Vöõng beàn maõi, khoâng hoaïi. Taâm chieâm gia vui möøng

*Cuùng döôøng Phaät, Phaùp, Taêng* Phaät ra khoûi thaønh aáy

*Ñi ñeán beán soâng Haèng* Chieâm ngöôõng raát kính Phaät Goïi laø Cuø-ñaøm moân

*Daân chuùng beân bôø soâng* Ñeàu ra ñoùn Theá Toân Saém caùc thöù cuùng döôøng

*Lo thuyeàn röôùc sang soâng.* Phaät thaáy nhieàu thuyeàn quaù Nhaän moät, maát loøng caû Lieàn duøng söùc thaàn thoâng Cuøng ñaïi chuùng aån thaân Boãng aån bôø beân naøy

*Hieän ra bôø beân kia,*

*Ngaøi nöông thuyeàn trí tueä* Ñoä khaép caùc chuùng sinh Nhôø naêng löïc coâng ñöùc

*Qua soâng khoâng ngoài thuyeàn.* Daân chuùng beân bôø soâng

*Ñeàu noùi raèng laï quaù* Ñeàu ñaët cho beán aáy

*Teân laø beán Cuø-ñaøm* Cöûa thaønh cöûa Cuø-ñaøm Beán teân beán Cuø-ñaøm Teân naøy löu ôû ñôøi Muoân ñôøi sau coøn goïi. Nhö Lai laïi leân ñöôøng Ñeán thoân Cöu-leâ kia Noùi phaùp hoùa ñoä nhieàu Laïi ñeán thoân Na-ñeà

*Daân beänh dòch cheát nhieàu* Ngöôøi thaân ñeàu ñeán hoûi: “Ngöôøi thaân toâi beänh dòch Cheát roài sinh veà ñaâu?” Phaät bieát roõ nghieäp baùo Neân tuøy hoûi traû lôøi.

*Ñeán nöôùc Tyø-xaù-ly* Truï trong röøng Am-la Coù naøng Am-ma-la

*Nhaân Phaät ñeán vöôøn kia* Cuøng vôùi caùc naøng haàu Laàn löôït ra ñoùn röôùc Kheùo giöõ gìn caùc caên Thaân maëc aùo traéng nheï Boû heát ñoà trang söùc

*Khoâng taém nöôùc höông thôm* Nhö caùc gaùi trinh hieàn Thanh khieát ñeå teá trôøi

*Dung nhan raát xinh ñeïp* Nhö ngoïc nöõ coõi trôøi.

*Phaät xa thaáy naøng ñeán* Baûo caùc thaày Tyø-kheo: “Naøng naøy raát xinh ñeïp Laøm ngöôøi tu meâ ñaém Caùc thaày phaûi chaùnh nieäm Duøng tueä giöõ taâm mình Thaø cheát trong mieäng coïp Döôùi kieám beùn keû cuoàng Chôù khoâng ñoái ngöôøi nöõ Maø sinh taâm aùi duïc.

*Ngöôøi nöõ baøy tö thaùi* Nhö ñi, ñöùng, naèm, ngoài Cho ñeán hình töôïng veõ Ñeàu loä veû yeâu kieàu

*Cöôùp ñoaït thieän taâm ngöôøi* Sao khoâng töï ñeà phoøng?

*Khi khoùc, cöôøi, buoàn, vui* Thaân yeåu ñieäu ruõ vai Hoaëc xoõa toùc nghieâng ñaàu Vaãn coøn loaïn taâm ngöôøi Huoáng dung nhan toâ ñieåm Baøy veû ñeïp yeâu kieàu

*Trang nghieâm che thaân xaáu* Löøa doái nhöõng keû ngu

*Meâ loaïn sinh yù xaáu.* Khoâng bieát thaân nhô xaáu Phaûi quaùn khoå voâ thöôøng Baát tònh, khoâng ngaõ sôû Thaáy roõ söï chaân thaät Döùt boû thaân tham duïc Chaùnh quaùn ñoái töï caûnh

*Thieân nöõ coøn khoâng thích* Huoáng laø duïc nhaân gian Maø meâ ñaém taâm ngöôøi.

*Phaûi caàm cung tinh taán* Teân trí tueä beùn nhoïn Mang aùo giaùp chaùnh nieäm Quyeát chieán vôùi naêm duïc Thaø duøng duøi noùng saét Ñaâm thuûng caû ñoâi maét Khoâng duøng taâm aùi duïc Maø ngaém nhìn nöõ saéc.

*AÙi duïc meâ taâm ngöôøi* Huyeãn hoaëc ñoái nöõ saéc Loaïn töôûng maø cheát ñi Seõ ñoïa ba ñöôøng aùc.

*Sôï khoå ba ñöôøng aùc* Ñöøng ñeå ngöôøi nöõ gaït

*Caên chaúng buoäc caûnh giôùi* Caûnh giôùi chaúng buoäc caên Baáy giôø, yù tham duïc

*Do caên buoäc caûnh giôùi* Gioáng nhö hai traâu caøy Cuøng moät aùch, moät naøi

*Traâu khoâng chuyeån, buoäc nhau* Caên, caûnh giôùi cuõng vaäy

*Cho neân phaûi giöõ taâm* Chôù ñeå taâm buoâng lung.” Phaät vì caùc Tyø-kheo

*Noùi phaùp baèng moïi caùch.* Naøng Am-ma-la kia

*Daàn ñeán tröôùc Theá Toân* Thaáy Phaät ngoài döôùi caây Ñang thieàn ñònh, suy nghó Nghó Phaät taâm ñaïi töø Thöông nhaän röøng caây ta Giöõ taâm, vöõng dung nghi Khoâng dieâm duùa laúng lô Thaân kính, taâm thuaàn nhaát Cuùi ñaàu leã döôùi chaân.

*Theá Toân baûo an toïa* Tuøy taâm maø noùi phaùp

*Raèng: “Taâm ngöôi thuaàn tònh* Hieän roõ ra beân ngoaøi

*Tuoåi treû, nhieàu cuûa baùu* Ñuû ñöùc vaø dung maïo Kính tin, öa chaùnh phaùp Quaû hieám coù theá gian. Tröôïng phu trí ñôøi tröôùc Öa phaùp khoâng phaûi laï Ngöôøi nöõ chí yeáu meàm Trí caïn, aùi duïc saâu

*Maø tin öa chaùnh phaùp* Vieäc naøy cuõng raát khoù. Con ngöôøi sinh ôû ñôøi Chæ laáy phaùp laøm vui

*Saéc, taøi chaúng giöõ thöôøng* Chæ chaùnh phaùp laø quyù Khoûe maïnh, beänh cuõng cheát Tuoåi treû, giaø ñoåi dôøi

*Maïng bò cheát laøm khoán* Haïnh phaùp khoâng xaâm ñoaït Vaät yeâu roài cuõng lìa

*Khoâng yeâu maø phaûi gaàn* Mong caàu chaúng vöøa loøng Chæ phaùp vöøa loøng ngöôøi Tha löïc laø khoå lôùn

*Töï löïc môùi laø vui.* Ngöôøi nöõ nöông keû khaùc

*Vaø mang khoå giuøm ngöôøi* Vaäy neân phaûi suy nghó Chaùn lìa thaân ngöôøi nöõ.” Naøng Am-ma-la aáy

*Nghe phaùp taâm vui möøng* Trí vöõng chaéc theâm saùng Döùt boû ñöôïc aùi duïc

*Lieàn töï chaùn thaân nöõ*

*Khoâng ñaém nhieãm caûnh giôùi* Tuy theïn thaân xaáu xí

*Phaùp khuyeán khích taâm kia* Cuùi ñaàu baïch Phaät raèng: “Ñaõ ñöôïc Phaät nhieáp thoï Thöông nhaän moïi cuùng döôøng Giuùp chí nguyeän thoûa loøng.” Phaät bieát naøng taâm thaønh

*Lôïi ích cho chuùng sinh* Ngaøi im laëng nhaän lôøi Laøm cho hoï möøng vui Thaáy, nghe daàn theâm saùng Laøm leã vaø ra veà.

# 