TÔNG CẢNH LỤC

**QUYỂN 51**

Hoûi: Nhaân töôùng maø laäp danh, nhaân danh hieån baøy töôùng, danh ñaõ noùi roäng nhieàu, coøn töôùng thöùc nhö theá naøo?

Ñaùp: Thuyeân bieåu (noùi baøy) goïi laø trieäu, ñaët ñeå ñoù laø danh, haønh traïng khaû quan, goïi ñoù laø töôùng. Thöùc phaân bieät söï thöù saùu laø danh, thuû caûnh nhieãm taâm laø töôùng. Hieän thöùc thöù baûy goïi laø danh,voâ minh huaân voïng taâm laø töôùng. Traïng thöù taùm laø danh, taâm thanh tònh laø töôùng, chaân nhö thöù chín laø danh, theå taùnh khoâng caûi ñoåi laø töôùng. Ñoù ñeàu laø danh cuûa khoâng danh, töôùng cuûa khoâng töôùng. Taïi sao? Vì danh töôùng chaúng vöôït ngoaøi taâm caûnh, do ñoù, taâm khoâng töï taùnh nhaân caûnh maø sinh, caûnh khoâng töï taùnh nhaân taâm maø coù, thì neâu baøy khoâng caûnh cuûa ngoaøi taâm, neâu baøy caûnh khoâng taâm ngoaøi caûnh. Neáu qua laïi cuõng ñoaït caû hai ñieàu maát, taâm caûnh ñeàu saïch, neáu giuùp nhau ñeàu laäp thì taâm caûnh roõ raøng, ñaây môùi laø khoâng taùnh maø khoâng, khoâng maø chaúng khoâng, khoâng taùnh maø coù, coù maø chaúng coù, coù cuûa chaúng coù, coù hieån baøy nhaát nhö, khoâng cuûa chaúng khoâng, khoâng thaønh muoân ñöùc, coù theå goïi laø deïp muoân höõu ôû taùnh khoâng, tan moäât khoâng nôi roát raùo vaäy. Laïi trong luaän Duy thöùc Xu Yeáu noùi: “Noùi töôùng töï taâm, coù hai giaûi thích: Moät laø,töùc töôùng aûnh töôïng; hai laø,töùc töôùng sôû chaáp, tuy khoâng thaät theå ngay tình hieän vaäy, caùc thuyeát töø veà taâm töôùng ñeàu chuaån neân bieát.” giaûi thích: Töôùng aûnh töôïng laø, muoân phaùp laø aûnh töôïng cuûa taâm, töôùng sôû chaáp laø, caùc caûnh khoâng theå, tuøy chaáp maø sinh, nhaân töï taâm sinh, trôû laïi cuøng taâm laø töôùng.

Hoûi: Thöùc A-laïi-da, do ñaâu ñöôïc danh, laø töï theå sinh hay hoøa hôïp maø coù?

Ñaùp: Neáu noùi töï sinh laø töï taùnh si, neáu noùi tha sinh laø tha taùnh si, neáu noùi hoøa hôïp maø sinh laø coäng taùnh si, neáu noùi löøa töï tha sinh laø khoâng nhaân si, nay cöù taát- ñaøn theá ñeá phöông tieän maø noùi, nhö phaùp taùnh cuøng voâ minh hôïp maø sinh taát caû phaùp, tôï nhö luùc nguû, taâm cuøng moäng hôïp thaáy vieäc cuûa taát caû caûnh giôùi. Thöùc caên baûn ñaây töø moân sinh dieät maø

kieán laäp, nhaân chaân voïng hoøa hôïp maø döôïc danh. Trong luaän Ñaïi Thöøa Khôûi Tín noùi: “Taâm moân sinh dieät, nghóa laø nöông Nhö Lai Taïng maø coù maø coù taâm sinh dieät chuyeån. Chaúng sinh dieät cuøng sinh dieät hoøa hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, goïi laø thöùc A-laïi-da. Thöùc naøy coù hai thöù nghóa, nghóa laø naêng goàm taát caû phaùp vaø naêng sinh taát caû phaùp. Laïi coù hai thöù nghóa: Moät laø nghóa giaùc; hai laø nghóa baát giaùc. Noùi nghóa giaùc laø taùnh cuûa taâm nghóa thöù nhaát lìa taát caû töôùng voïng nieäm, vì lìa taát caû töôùng voïng nieäm neân ñoàng hö khoâng giôùi, khoâng ñaâu chaúng cuøng khaép, phaùp giôùi moät töôùng töùc laø phaùp thaân bình ñaúng cuûa taát caû Nhö Lai, nöông phaùp thaân ñaây maø noùi taát caû Nhö Lai laø Baûn giaùc, vì ñoái ñaõi vôùi thuûy giaùc laäp laøm thuûy giaùc. Nhöng luùc thuûy giaùc töùc laø baûn giaùc, khoâng giaùc rieâng bieät laäp thaønh thuûy giaùc, nghóa laø nöông baûn giaùc coù baát giaùc, nöông baát giaùc noùi coù thuûy giaùc, laïi vì giaùc taâm nguyeân cuõ goïi laø cöùu caûnh giaùc, baát giaùc nguoàn taâm neân chaúng phaûi cöùu caùnh giaùc, cho ñeán, nghóa baát giaùc; nghóa laø töø voâ thuûy laïi nay chaúng nhö thaät maø bieát moät chaân phaùp neân taâm baát giaùc khôûi maø coù voïng nieäm, töï khoâng thaät töôùng, chaúng lìa baûn giaùc, gioáng nhö ngöôøi meâ y cöù phöông höôùng neân meâ, meâ khoâng töï töôùng, chaúng lìa nôi phöông höôùng, chuùng sinh cuõng vaäy, y nôi giaùc maø coù baát giaùc voïng nieäm meâ sinh, nhöng baát giaùc kia, töï khoâng thaät töôùng, chaúng lìa baûn giaùc, laïi ñoái ñaõi vôùi baát giaùc ñeå noùi thaân giaùc. Baát giaùc ñaõ khoâng, chaân giaùc cuõng döùt tröø” caùc baäc coå ñöùc giaûi thích: Taâm chaúng sinh dieät cuøng sinh dieät hoaø hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc laø, vì baûy thöùc nhieãm phaùp laø sinh dieät, vì Nhö Lai Taïng tònh phaùp laø chaúng sinh dieät. Taâm chaúng sinh dieät khaép theå ñoäng vaäy, taâm chaúng lìa töôùng sinh dieät, töôùng cuûa sinh dieät, khoâng gì chaúng laø thaàn giaûi, sinh dieät chaúng lìa töôùng taâm, chaúng lìa nhau nhö vaäy goïi laø hoøa hôïp laøm thöùc A-laïi-da. Vì hoøa hôïp neân chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc, neáu moät töùc khoâng hoøa hôïp, neáu khaùc cuõng khoâng hoøa hôïp, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc ñöôïc hoøa hôïp vaäy, laïi Nhö Lai Taïng taâm thanh tònh, ñoäng laøm sinh dieät, chaúng lìa nhau neân goïi laø hoøa hôïp, chaúng phaûi nghóa laø rieâng coù sinh dieät laïi cuøng chaân hôïp, maø goïi laø taâm cuûa sinh dieät, sinh dieät cuûa taâm khoâng töôùng vaäy, sinh dieät cuûa taâm nhaân voâ minh thaønh, taâm cuûa sinh dieät töø baûn giaùc khôûi, maø khoâng hai theå, chaúng boû lìa nhau, neân goïi laø hoøa hôïp, nhö nöôùc bieån lôùn nhaân gioù maø soùng ñoäng, töôùng nöôùc, töôùng gioù chaúng boû lìa nhau. Sinh vaø voâ sinh nhö laø moät, nghóa laø töôùng thöùc sinh dieät ñeán luùc dieät taän, theå cuûa taâm thaàn cuõng tuøy theo dieät, ñoïa laïc ôû ñoaïn bieân. Neáu laø khaùc, nghóa laø nöông gioù voâ minh luùc huaân ñoäng, theå cuûa taâm tònh chaúng neân tuøy theo

dieät, töùc ñoïa laïc ôû thöôøng bieân. Lìa hai bieân ñaây, chaúng phaûi moät chaúng phaûi khaùc. Laïi nöõa, nhö noùi ôû treân, giaùc cuøng baát giaùc hai phaùp qua laïi huaân thaønh nhieãm tònh ñoù. Ñaõ khoâng töï theå, toaøn laø moät giaùc. Taïi sao? Do voâ minh neân thaønh baát giaùc, vì nghóa baát giaùc huaân baûn giaùc neân sinh caùc nhieãm phaùp, laïi do baûn giaùc huaân baát giaùc neân sinh caùc tònh phaùp, y cöù hai nghóa naøy, sinh khaép taát caû, neân noùi thöùc coù hai nghóa, sinh taát caû phaùp

Hoûi: Thöùc A-laïi-da laáy gì laøm nhaân, laáy gì laøm duyeân, laáy gì laøm

theå?

Ñaùp: Trong luaän Hieån Döông noùi: “Thöùc A-laïi-da nghóa laø ñôøi tröôùc

taïo caùc nghieäp taêng tröôûng, phieàn naõo laøm duyeân, töø voâ thuûy ñeán nay hyù luaän huaân taäp laøm nhaân, sinh ra taát caû chuûng töû dò thuïc laøm theå. Thöùc naøy naêng chaáp thoï saéc caên hieåu bieät, noùi caên nöông töïa vaø hyù luaän, huaân taäp trong taát caû thôøi gian, moät loaïi sinh töû khoâng theå roõ bieát, laïi naêng chaáp trì raønh reû rieâng bieät khí theá giôùi beân ngoaøi, cuøng thoï chaúng khoå chaúng laïc töông öng, moät höôùng voâ phuù voâ kyù, cuøng chuyeån thöùc v.v… laøm nhaân nôi nöông töïa.” Trong kinh noùi: “Voâ minh che khuaát, aùi keát buoäc raøng, phaøm ngu caûm ñöôïc thaân coù thöùc” ñaây noùi hieån baøy coù thöùc A-laïi-da dò thuïc.

Hoûi: Thöùc A-laïi-da, ñöông theå laø töï töôùng, ñaùp laïi nhaân thieän aùc neân laø quaû töôùng, thoï nhaân huaân trì chuûng neân laø nhaân töôùng. Thöùc thöù taùm ñaõ laø töôùng nhaân quaû, vaäy trong saùu nhaân laø thuoäc nhaân naøo, ôû trong naêm quaû laø thuoäc quaû naøo?

Ñaùp: Trong saùu nhaân coù boán, nghóa bieân naêng trì chuûng töû laønhaân trì chuûng, neáu nhaân chuûng ñoàng thôøi maø coù töùc nhaân caâu höõu (cuøng coù). Neáu trong chuûng töû töï loaïi tröôùc sau cuøng daãn, töùc laø nhaân ñoàng loaïi, neáu trong taâm sôû v.v… ñoàng thôøi töùc laø nhaân töông ömg, khoâng hai nhaân coøn laïi laø, nhaân dò thuïc laø taùnh thieän aùc, thöùc naøy laø voâ hyù, neáu nhaân haønh cuøng khaép laø nhieãm nghóa laø kieán nghi voâ minh v.v… Thöùc ñaây chaúng phaûi nhieãm, ôû trong naêm quaû thì coù ñuû boán quaû, chæ tröø ly heä (lìa raøng buoäc), trong chuûng töû töï laø quaû ñaúng löu, trong taâm sôû taùc yù v.v… laø quaû sóduïng, trong thöùc thöù baûy, laø quaû taêng thöôïng, trong nhaân thieän aùc töùc laø quaû dò thuïc.

Hoûi: trong caùc taâm thöùc, thöùc naøo laø kieân lao (tuø nguïc beàn chaéc) chaúng bò caùc duyeân lay ñoäng?

Ñaùp: Trong theá gian khoâng moät phaùp naøo chaúng töø duyeân sinh. Phaùp cuûa duyeân sinh thaûy ñeàu voâ thöôøng, chæ coù taâm caên baûn chaúng töø khoaûng tröôùc sinh, chaúng theo khoaûng giöõa truù, chaúng ôû khoaûng sau dieät. Thaät laø neàn taûng coäi goác cuûa vaïn höõu, truù xöù cuûa chö Phaät, vì vaäy,

thí duï ñoù nhö göông, coù theå ñeå tinh xeùt ñeïp xaáu, saâu suoát huyeàn vi, ngöôõng ñoù laøm toâng, gioáng nhö bieån saâu naïp caùc doøng nöôùc, thaùi hö bao haøm muoân töôïng. Trong kinh Maät Nghieâm noùi: “Taâm coù taùm thöù, hoaëc laø chín thöù, cuøng voâ minh chung laøm nhaân theá gian. Theá gian ñeàu laø taâm taâm phaùp hieän, taâm taâm phaùp ñoäâ cho ñeán caùc caên sinh dieät löu chuyeån laøm choã bieán dò cuûa voâ minh v.v… taâm caên baûn ñoù, kieân coá chaúng ñoäng. Nhaân duyeân theá gian coù möôøi hai phaàn, hoaëc caên hoaëc caûnh, naêng sinh sôû sinh, töøng saùt-na hoaïi dieät, töø nôi Phaïm theá ñeán phi phi töôûng ñeàu nhaân duyeân khôûi. Chæ coù Nhö Lai lìa caùc nhaân duyeân, Phaùp ñoäng vaø chaúng ñoäng ôû trong ngoaøi theá gian, ñeàu nhö caùi bình v.v… hoaïi dieät laøm taùnh” laïi coù keä tuïng noùi: “Caùc ngöôi laø Phaät töû, côù sao chaúng thaáy nghe, taïng thöùc theå thanh tònh, nôi caùc thaân nöông töïa hoaëc ñuû ba möôi hai

(32) töôùng Phaät vaø Luaân vöông, hoaëc laøm caùc thöù hình, theá gian thaûy ñeàu thaáy, thí nhö traêng trôøi trong muoân sao vaây chung quanh. Caùc thöùc A-laïi-da, truù trong thaân nhö vaäy. Nhö chuû trôøi coõi duïc, thò veä daïo cung baùu, caùc thaàn soâng bieån thaûy, trong nöôùc maø töï taïi, taïng thöùc ôû nôi ñôøi, phaûi bieát cuõng nhö vaäy. Nhö ñaát sinh moïi vaät, taâm ñoù hieän laém nhieàu, thí nhö Nhaät thieân töû, röïc rôõ cöôõi cung baùu, daïo quanh nuùi Tu-di, khaép cuøng chieáu thieân haï, caùc trôøi vaø ngöôøi ñôøi, thaáy ñoù maø kính leã. Taïng thöùc trong Phaät ñòa, töôùng ñoù cuõng nhö vaäy. Thaäp ñòa haønh caùc haïnh, hieån phaùt phaùp Ñaïi thöøa, khaép cuøng chuùng sinh vui, thöôøng taùn thaùn Nhö Lai, ôû nôi thaân Boà-taùt. Ñoù goïi laø Boà-taùt, Phaät cuøng caùc Boà-taùt, ñeàu teân A-laïi-da, Phaät vaø caùc Phaät töû, ñaõ thoï ñang thoï kyù, A-laïi-da roäng lôùn, maø thaønh Ñaúng chaùnh giaùc. Caùc ñònh maät nghieâm laø, cuøng dieäu ñònh töôùng öng, naêng ôû A-laïi-da, saùng rôû maø troâng thaáy, Phaät vaø Bích-chi Phaät, thanh vaên caùc dò ñaïo, thaáy lyù khoâng sôï ngöôøi, choã quaùn ñeàu thöùc ñaây, caùc thöù thöùc vaø caûnh, ñeàu töø taâm bieán neân, caùc vaät nhö bình aùo, taát caû taùnh ñeàu khoâng, ñeàu nöông A-laïi-da, chuùng sinh meâ hoaëc kieán cho vì caùc taäp khí, sôû thuû naêng thuû chuyeån. Taùnh ñaây chaúng nhö huyeãn, döông dieäm vaø voøng loâng, chaúng sinh chaúng chaúng sinh, chaúng khoâng cuõng chaúng coù, thöù nhö ngaén maø daøi, lìa moät töùc ñeàu khoâng, ngöôøi trí quaùn söï huyeãn, ñaây ñeàu chæ huyeãn thuaät, chöa töøng coù moät vaät, cuøng huyeãn maø ñoàng khôûi, huyeån dieäm maø voøng loâng, hoøa hôïp maø ñöôïc thaáy, lìa moät khoâng hoøa hôïp, tröôùc sau cuõng chaúng coù, söï hieån voøng loâng thaûy, ôû nôi töôùng caùc vaät, ñaây ñeàu taâm bieán khaùc, khoâng theå cuõng khoâng danh, meâ hoaëc ngöôøi trong ñôøi, taâm ñoù chaúng töï taïi, gioïng noùi coù naêng huyeãn, huyeãn thaønh caùc thöù vaät, huyeãn sö ngoùi gaïch thaûy, taïo taùc caùc vaät loaïi, moãi moãi nhö ñeán ñi, thaáy ñaây ñeàu chaúng thaät, nhö saét nhaân nam chaâm,

choã höôùng maø chuyeån dôøi, taïng thöùc cuõng nhö vaäy, tuøy nôi phaân bieät chuyeån, taát caû caùc theá gian, khoâng ñaâu chaúng cuøng khaép, nhö Nhaät-ma- ni baùu, khoâng nghó vaø phaân bieät, thöùc naøy khaép caùc xöù, thaáy ñoù maø löu chuyeån, chaúng cheát cuõng chaúng sinh voán chaúng phaùp löu chuyeån, ngöôøi ñònh caàn quaùn saùt, sinh töû gioáng nhö moäng, luùc aáy töùc chuyeån nöông, noùi danh laø giaûi thoaùt, ñaây töùc laø chö Phaät, giaùo lyù cuûa toái thöôïng, xeùt löôøng taát caû phaùp, nhö caân nhö göông saùng, laïi nhö ñuoác saùng lôùn, cuõnh nhö theå vaøng ñaù, xa lìa nôi ñoaïn dieät, neâu töôùng cuûa chaùnh ñaïo, ngöôøi tu haønh dieäu ñònh, ñeán nhaân cuûa giaûi thoaùt, troïn lìa caùc taïp nhieãm, chuyeån nöông maø hieån hieän.”

Hoûi: Baûn thöùc cuøng caùc thöùc hoøa hôïp, ñoàng khôûi ñoàng dieät, ñeán ñòa vò chuyeån y, caùc thöùc phieàn naõo dieät, chæ coøn baûn thöùc, laøm sao phaân bieät khaùc cuûa dieät vaø chaúng dieät.?

Ñaùp: Trong luaän Nhieáp Ñaïi thöøa noùi: “Neáu baûn thöùc cuøng chaúng phaûi baûn thöùc, cuøng khoûi cuøng dieät, goáng nhö nöôùc söõa hoøa hôïp, côù sao baûn thöùc chaúng dieät maø chaúng phaûi baûn thöùc dieät. Thí nhö nöôùc vôùi söõa cuûa ngoãng trôøi uoáng”. Giaûi thích: Thí nhö nöôùc söõa tuy hoøa hôïp, luùc ngoãng trôøi uoáng thì chæ uoáng söõa maø chaúng uoáng nöôùc, neân söõa tuy heát maø nöôùc chaúng caïn, baûn thöùc cuøng chaúng phaûi baûn thöùc cuõng vaäy, tuy laø hoøa hôïp maø moät dieät moät coøn.

Hoûi: Taâm thöùc caên baûn ñaây ñaõ xöng laø theå cuûa taát caû phaùp, laïi noùi thöôøng truù chaúng ñoäng, chæ nhö muoân phaùp töùc taâm ñaây coù, lìa taâm coù naøy, neáu töùc taâm ñaây, muoân phaùp ñoåi bieán, côù sao xöng taâm ñaây laø thöôøng truù? Neáu lìa taâm ñaây, côù sao ñöôïc laø theå cuûa taát caû phaùp?

Ñaùp: Khai hôïp tuøy duyeân, chaúng phaûi töùc chaúng phaiû lìa, vì duyeân tuï hoäi neân hôïp, vì duyeân tan maát neân khai. Khai hôïp tuøy duyeân, cuoän buoâng khoâng theå, duyeân chæ khai hôïp, duyeân cuõng voán khoâng, kia ñaây khoâng bieát, naêng sôû ñeàu vaéng laëng, trong kinh Maät Nghieâm coù keä tuïng noùi:

*“Thí nhö vaøng ñaù thaûy,*

*Xöa nay khoâng töôùng nöôùc, Cuøng löûa chung hoøa hôïp, Nhö nöôùc maø löu ñoäng.*

*Taïng thöùc cuõng nhö theá, Theå chaúng löu chuyeån phaùp, Caùc thöùc cuøng töông öng, Cuøng phaùp ñoàng löu chuyeån. Nhö saét nhaân nam chaâm,*

*Xoay quanh maø chuyeån dôøi, Hai caâu khoâng coù tö,*

*Traïng nhö coù tö giaùc. Laïi-da cuøng baûy thöùc, Phaûi bieát cuõng nhö vaäy, Taäp choã buoäc cuûa daây, Khoâng ngöôøi maø nhö coù.*

*Khaép cuøng thaân chuùng sinh, Raûo khaép caùc aám thuù,*

*Nhö saét cuøng nam chaâm, Chuyeån ñoåi chaúng cuøng bieát.”*

Hoûi: Thöùc taïng thöù taùm ñaùng coù maáy thöù?

Ñaùp: Trong luaän Thích Ma-ha-dieãn noùi:” Thöùc A-laïi-da goàm coù möôøi thöù. Tai sao? ÔÛ trong Kheá Kinh rieâng bieät noùi vaäy: Moät, goïi laø thöùc A-laïi-da ñaïi nhieáp chuû, coù nghóa laø toång töôùng ñaïi thöùc. Nghóa noùi nhö tröôùc; hai ,goïi laø caên baûn voâ minh, rieâng laäp laáy laø thöùc A-laïi-da, neân möôøi thöù voïng töôûng, trong Kheá Kinh noùi laø: Saùt-xaø-chæ-ña-ñeà vöông thöùc, chæ ngay laø voïng phaùp, chaúng theå thaáu ñaït theå moät phaùp giôùi, taát caû nhieãm phaùp, thöùc A-laïi-da laáy laøm caên baûn xuaát sinh vaø taêng tröôûng khoâng luùc ñoaïn tuyeät, Neáu khoâng coù ñeà vöông thöùc, quyeán thuoäc haéc phaåm troïn khoâng nôi nöông töïa, chaúng theå sinh tröôûng vaäy. Thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch goàm. ÔÛ trong luaän naøy noùi laø: “Noùi veà nghóa baát giaùc nghóa laø khoâng nhö thaät bieát moät phaùp chaân nhö, baát giaùc taâm khôûi maø coù nieäm ñoù, cho ñeán noùi roäng vaäy”; ba, goïi laø baûn giaùc thanh tònh thöùc A-laïi-da. Choã goïi laø baûn trí töï nhieân, rieâng laäp laáy laøm thöùc A-laïi-da, neân baûn giaùc trong Kheá Kinh noùi laø: “Töï theå Phaät thanh tònh thöùc A-laïi-da ñaày ñuû voâ laäu coâng ñöùc vieân maõn, thöôøng haèng quyeát ñònh, khoâng töôùng thoï huaân, khoâng töôùng bieán khaùc, trí theå chaúng ñoäng, ñaày ñuû baïch phaåm, cho neân goïi laø thöùc tònh ñoäc nhaát” neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch goàm? ÔÛ trong Baûn Luaän noùi laø: “Laïi nöõa töôùng giaùc theå laø coù boán nghóa lôùn, cuøng ñoàng hö khoâng, gioáng nhö göông saïch, cho ñeán noùi roäng vaäy; boán, goïi laø baûn giaùc thanh tònh thöùc A-laïi- da, choã goïi laø chaúng giöõ töï taùnh trí Ñaø-la-ni, rieâng laäp laáy laøm thöùc A- laïi-da, neân voán nhaân duyeân khôûi, trong Kheá Kinh noùi: Baáy giôø ñoàng töû Quang Nghieâm baïch Ñöùc Phaät raèng: Toân giaû do nhaân gì khoù vaøo chöa töøng coù trong hoäi, maø noùi laø tuøy nhaân duyeân khoûi trí Ñaø-la-ni, goïi laø thöùc Laêng-giaø vöông? Laáy ñoù laø thí duï chæ baøy duyeân khoûi trí Ñaø-la-ni kia” khi aáy toân giaû baûo Quang Nghieâm raèng: “Ñoàng töû Laêng-giaø vöông

ñaây thöôøng taïi trong nuùi Ma-la bieån lôùn, daân chuùng goàm möôøi vaïn saùu ngaøn quyû thaàn laáy laøm quyeán thuoäc. Quyeán thuoäc nhö vaäy côõi cung ñieän hoa daïo nôi caùc coõi, thaûy ñeàu nöông nhôø Laêng-giaø vöông kia môùi ñöôïc daïo khaép. Chuùng quyû thaàn ñoù noùi raèng: “Chuùng thaàn chuùng ta khoâng coù oai ñöùc, khoâng coù khí löïc vôùi moïi vieäc laøm, khoâng coù khaû naêng ñoù, nhö ñöôïc ñaïi vöông ôû trong chuùng ta cho nhaän naêng löïc”. Laêng-giaø vöông kia lieàn tuøy thôøi ñoù ban cho löïc thuø thaéng, chaúng boû lìa nhau, maø coäng chuyeån. Nghóa laø Laêng-giaø vöông tuy chaúng phaûi phaân thaân maø naêng khaép cuõng ôû trong chuùng thaàn, moãi moãi khieán ñöôïc löôïng cuûa toaøn thaân, ôû taát caû thôøi, ôû taát caû xöù, coäng chuyeån chaúng lìa, chaúng giöõ töï taùnh, trí cuõng laïi nhö vaäy, naêng thoï voâ löôïng voâ bieân nhieãm phaùp chuùng quyû thaàn huaân, chaúng boû lìa nhau maø cuøng chuyeån vaäy. Vì nhaân duyeânñaây, ta khoù vaøo trong, maø noùi laø tuøy, chuyeån giaùc trí goïi laø thöùc Laêng-giaø vöông.” neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp. ÔÛ trong Baûn Luaän noùi raèng:” Töï taùnh taâm thanh tònh, nhaân gioù voâ minh ñoäng, taâm vaø voâ minh ñeàu khoâng hình töôùng chaúng boû lìa nhau, cho ñeán noùi roäng vaäy”; naêm, goïi laø töôùng nghieäp thöùc nghieäp thöùc A-laïi-da. Choã goïi laø töôùng nghieäp caên baûn, cuøng vôùi nghieäp thöùc, rieâng laäp laáy laøm A-laïi-da. Neân trí baûn taùnh, trong Kheá Kinh noùi laø: “Thöùc A-laïi-da, khoâng naêng laøm xong, khoâng sôû laøm xong, chaúng theå phaân chieát, chaúng theå taùch bieät, chæ do nghóa tinh ñoäng aån löu, goïi laø kieàn- ma” neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp, ôû trong luaän naøy noùi: “Laïi nöõa, nöông baát giaùc neân sinh ba thöù töôùng, cuøng baát giaùc kia töông öng chaúng lìa, nhöõng gì laø ba? Moät laø töôùng nghieäp voâ minh, vì nöông ôû baát giaùc neân taâm ñoäng goïi ñoù laø voâ nghieäp, giaùc thì chaúng ñoäng, ñoäng thì coù khoå, quaû chaúng lìa nhaân vaäy”; saùu, goïi laø töôùng chuyeån thöùc, chuyeån thöùc A-laïi- da. Choã goïi laø töôùng cuûa caûnh giôùi naêng kieán, cuøng vôùi thöùc chuyeån rieâng laäp laáy laøm A-laïi-da, neân lôùn voâ löôïng. Trong Kheá Kinh noùi laø: “Thöùc A-laïi-da coù kieán kieán chuyeån, khoâng kieán kieán khôûi” neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp, ôû trong baûn luaän naøy noùi raèng: Hai laø, töôùng naêng kieán, vì nöông ñoäng neân naêng kieán chaúng ñoäng thì khoâng kieán vaäy”; baûy, goïi laø thöùc hieän töôùng thöùc A-laïi-da, choã goïi laø töôùng cuûa caûnh giôùi cuøng vôùi hieän thöùc rieâng laäp laáy laøm A-laïi-da, neân thaät teá trong Kheá Kinh noùi laø: “Rieâng khaùc, rieâng khaùc, hieän tieàn ñòa chuyeån, töôùng khaùc töôùng, ñaày ñuû haïnh chuyeån, cho neân goïi laø thöùc A- laïi-da. Laïi nöõa, thöùc A-laïi-da ñaây thaät laø phaùp di thuïc voâ kyù, töôùng baïch tònh vaäy hoaëc goïi laø thaønh töïu” neân thöùc A-laïi-da laøm sao quyeát traïch nhieáp, ôû trong luaän naøy noùi laø: “Ba laø, töôùng caûnh giôùi, vì nöông naêng

kieán neân caûnh giôùi voïng hieän, lìa kieán thì khoâng caûnh giôùi vaäy”; taùm, goïi laø lyù taùnh chaân nhö thöùc A-laïi-da, choã goïi laø chaùnh khí sôû chöùng chaân nhö thanh tònh, rieâng laäp laáy laøm A-laïi-da. Neân caùc phaùp ñoàng theå, trong Kheá Kinh noùi laø: Coù thöùc laø thöùc, chaúng phaûi thöùc, thöùc goàm. Choã goïi laø nhö nhö thöùc A-laïi-da” neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp. Choã goïi laø Baùt-nhaõ thanh tònh trí caûnh chaân nhö nhieáp vaäy; chín, goïi laø thuûy giaùc thanh tònh thöùc A-laïi-da, choã goïi laø voán coù thuûy giaùc Baùt-nhaõ thanh baïch, rieâng laäp laáy laøm A-laïi-da. Neân quaû vieâm maõn trong Kheá Kinh noùi laø: “Phaät baûo Boà-ñeà thoï vöông raèng: Thuûy giaùc töï nhieân thöùc A-laïi-da thöôøng phaûi chaúng lìa baûn giaùc thanh tònh, baûn giaùc thanh tònh thöôøng phaûi chaúng lìa thöùc tònh thuûy giaùc, tuøy laø kia coù tuøy laø coù kia, hoaëc chaúng phaûi ñoàng chuûng, hoaëc chaúng phaûi khaùc chuûng vaäy, thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp”. ÔÛ trong Baûn Luaän noùi raèng: “Nghóa baûn giaùc ñoái laïi vôùi thuûy, töùc ñoàng baûn giaùc vaäy”; möôøi, goïi laø thuûy giaùc nhieãm tònh thöùc A-laïi-da, choã goïi laø tuøy duyeân thuûy giaùc baùt-nhaõ rieâng laäp laáy laøm thöùc A-laïi-da, neân quaû vieân maõn, trong Kheá Kinh noùi: “Laïi nöõa Thoï vöông! Nhö thöùc tònh thuûy giaùc vaø töï baûn giaùc, noùi thuûy giaùc nhieãm tònh thöùc A-laïi-da chaúng giöõ töï taùnh, duyeân khôûi baûn giaùc cuõng laïi nhö theá, neân thöùc A-laïi-da ñaây laøm sao quyeát traïch nhieáp”. ÔÛ trong baûn luaän naøy noùi: “Nghóa thuûy giaùc laø nöông baûn giaùc maø coù baát giaùc, nöông baát giaùc maø coù thuûy giaùc, laïi vì giaùc giaùc ngoä nguoàn taâm neân goïi cöùu caùnh giaùc, chaúng giaùc ngoä nguoàn taâm chaúng phaûi cöùu caùnh giaùc” cho ñeán ñaõ noùi moân taïng thöùc phaân chöõ rieâng töôùng. Tieáp ñeán noùi veà moân toång thöùc goàm sinh vieân maõn, Thöùc thöùc ñaây coù hai thöù nghóa naêng goàm taát caû phaùp vaø naêng sinh taát caû phaùp: Moät laø

,nghóa giaùc; hai laø, nghóa baát giaùc, maø toång hieån baøy töôùng ñaïi thöùc thuû thaéng vieân maõn, nghóa aáy theá naøo? Choã goïi laø ñaày ñuû hai thöù vieân maõn: Moät laø ,coâng ñöùc vieân maõn; hai laø, quaù hoaïn vieân maõn. Coâng ñöùc vieân maõn laø caâu chöõ nghóa giaùc, naêng goàm taát caû voâ löôïng voâ bieân caùc coâng ñöùc nhieàu hôn soá caùt soâng Haèng chaúng lìa chaúng ñoaïn. Naêng sinh taát caû voâ löôïng voâ bieân caùc thöù coâng ñöùc nhieàu hôn soá caùt soâng Haèng chaúng lìa chaúng ñoaïn. Quaù hoaïn vieân maõn laø caâu chöõ nghóa baát giaùc, naêng nhieáp taát caû voâ löôïng voâ bieân caùc thöù quaù hoaïn nhieàn hôn soá caùt soâng Haèng hoaëc lìa hoaëc thoaùt, naêng sinh taát caû voâ löôïng voâ bieân caùc thöù quaù hoaïn nhieàu hôn soá caùt soâng Haèng hoaëc lìa hoaëc ñoaïn.

Hoûi: Neáu chaúng laäp thöùc thöù taùm ñaây thì coù nhöõng loãi quaù gì?

Ñaùp: Coù loãi quaù lôùn. Taát caû phaùp nhieãm tònh chaúng thaønh, ñeàu khoâng nhaân vaäy, Trong luaän Duy thöùc noùi: “Neáu khoâng thöùc ñaây trì

chuûng phieàn naõo, giôùi ñòa qua laïi, khoâng sao nhieãm taâm caùc phieàn naõo khôûi ñeàu khoâng neân nhaân, caùc phaùp khaùc chaúng theå giöõ gioáng kia vaäy, neáu caùc phieàn naõo khoâng nhaân maø sinh thì khoâng coù hoïc ba thöøa vaø quaû voâ hoïc, caùc thöù ñaõ ñoaïn ñeàu neân khôûi vaäy. Laïi khoâng thöùc ñaây trì chuûng ñaïo thanh tònh ôû theá gian vaø xuaát theá gian thì taâm dò loaïi sau khôûi phaùp tònh kia ñeàu neân khoâng nhaân. Laïi ñaïo xuaát theá môùi ñaàu chaúng neân sinh, vì khoâng phaùp trì chuûng phaùp kia neân môùi ñaàu chaúng sinh sau cuõng chaúng sinh, vaäy thì neân khoâng ñaïo quaû ba thöøa, neáu khoâng thöùc ñaây giöõ gioáng phieàn naõo. Quaû chuyeån y ñoaïn cuõng chaúng ñöôïc thaønh, nghóa laø luùc ñaïo khôûi hieän haønh phieàn naõo vaø chuûng töû kia ñeàu chaúng coù vaäy, hai taâm nhieãm tònh chaúng cuøng khôûi vaäy, ñaïo töông öng taâm chaúng trì chuûng kia, töï taùnh traùi nhau nhö Nieát-baøn vaäy, caùc phaùp khaùc trì chuûng lyù chaúng thaønh vaäy. Ñaõ khoâng sôû ñoaïn, naêng ñoaïn cuõng khoâng, nöông töïa ñaâu do ñaâu maø laäp quaû ñoaïn. Neáu do ñaïo löïc sau hoaëc chaúng sinh maø laäp quaû ñoaïn thì ñaïo khôûi môùi ñaàu neân thaønh voâ hoïc, caùc phieàn naõo sau ñeàu ñaõ khoâng nhaân troïn chaúng sinh vaäy, chaáp thuaän coù thöùc ñaây, taát caû ñieàu thaønh, chæ ñaây môùi naêng trì chuûng nhieãm tònh vaäy, chöùng thöùc ñaây coù lyù thuù voâ bieân, sôï nhaøm chaùn vaên nhieàu neân chæ löôïc thuaät cöông yeáu, thì coù thöùc ñaây, giaùo lyù roõ raøng, nhöõng ngöôøi coù trí neân tin nhaän saâu. Laïi yeáu chæ chaân duy thöùc ñaây ngaøn thaùnh ñoàng tuaân, xöù naøy vaø Taây vöïc khoâng coù ai phaù, nhöng trong Baùch Phaùp Sao noùi: “Löôïng chaân duy thöùc, löôïng naøy töùc Tam taïng (Phaùp sö Huyeàn Traùng) ôû thôøi tieàn Ñöôøng khi ñang ôû thaønh Khuùc Nöõ taïi xöù Trung AÁn Ñoä vua Giôùi Nhaät thieát laäp ñaïi hoäi Voâ- giaø suoát möôøi taùm ngaøy, roäng môøi caùc Sa-moân, Baø-la-moân khaép naêm söù AÁn Ñoä thoâng raønh phaùp nghóa cuøng caùc haøng Tieåu thöøa ngoaïi ñaïo maø cuøng ñoái ñòch. laäp moät tyû löôïng vieát ôû baûng vaøng, traûi qua möôøi taùm ngaøy khoâng coù moät ngöôøi naøo daùm baùt boû” Neân trong Nhaân minh sôù noùi: “laïi nhö ñaïi sö ñi khaép Taây vöïc hoïc xong luùc saép trôû veà, vua Giôùi Nhaät laø vua caû naêm xöù AÁn Ñoä vì thieát laäp ñaïi hoäi voâ- giaø möôøi taùm ngaøy thænh caàu ñaïi sö laäp nghóa, tuyeån choïn caùc baäc hieàn löông khaép xöù Thieân Truùc ñeàu nhoùm taäp nôi ñaïi hoäi, caùc haøng ngoaïi ñaïo Tieåu thöøa tranh nhau caät naïn, Ñaïi sö laäp löôïng khoâng ai daùm ñoái döông. Ñaïi sö laäp tyû löôïng cuûa Duy thöùc laø: “Chaân neân cöïc thaønh saéc laø phaùp coù, quyeát ñònh chaúng lìa toâng nhaõn thöùc, nhaân laø: Töï chaáp thuaän môùi ñaàu ba goàm, nguû (mieân) laø choã chaúng goàm vaäy. Ñoàng duï nhö baûn thöùc, hôïp laø môùi ñaàu ba goàm, ñeàu chaúng lìa nhaõn thöùc, ñoàng duï nhö nhaõn thöùc, dò duï nhö nhaõn caên.”

Hoûi: Sao chaúng hôïp lôøi cuûa töï chaáp thuaän?

Ñaùp: Chaúng phaûi laø chaùnh nhaân, chæ laø nhaân môùi ñaàu gaù möôïnlôøi choïn löïa loãi, cuõng chaúng phaûi Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän Ñaïi thöøa. Töï chaáp thuaän nhaân ôû treân coù phaùp chuyeån, ba chi ñeàu laø coäng, môùi ñaàu noùi roõ toâng nhaân, sau phaân baøy hoûi ñaùp vaên töø ñoaïn ñaàu coù hai: Moät laø bieän toâng; hai laø, giaûi thích nhaân, vaû laïi toâng ñaàu tieân noùi “chaân neân cöïc thaønh saéc” trong naêm chöõ, moät chöõ “saéc” chaùnh laø coù phaùp, boán chöõ coøn laïi chæ laø phoøng loãi, vaû laïi môùi ñaàu “chaân neân” hai chöõ phoøng loãi laø choïn löïa loãi traùi nhau theá gian vaø loãi vi giaùo (traùi giaùo lyù) v.v… Ngöôøi ngoaøi hoûi: “Ngöôøi theá gian thieån caän, sinh maø bieát ñoù, saéc lìa thöùc coù, ngaøy nay Ñaïi thöøa laäp saéc chaúng lìa nhaõn thöùc, vì chaúng coäng theá gian coäng choã bieát, löôïng ñaây sao chaúng phaïm loãi traùi nhau theá gian?” Ñaùp: Phaøm laäp tyû löôïng coù töï tha coäng, tuøy choã thích ñaùng neân moãi coù neâu choïn löïa neáu töï tyû löôïng laø töï chaáp thuaän lôøi choïn löïa, neáu tha tyû löôïng laø ngöôøi chaáp lôøi choïn löïa, neáu coäng tyû löôïng laø thaéng nghóa lôøi choï löïa nay coäng tyû löôïng ñaây coù choã choïn löïa rieâng bieät. Lôøi cuûa “chaân neân” laø tieâu bieåu nöông thaéng nghóa, töùc nöông trong boán thöù thaéng nghóa ñeá, theå duïng hieån hieän ñeá laäp.

Hoûi: Chaúng traùi theá gian, chaúng phaûi hoïc töùc coù theå vaäy, laïi nhö, Ñöùc Theá Toân noùi trong kinh A-haøm Tieåu thöøa cuõng chaáp thuaän saéc lìa thöùc coù, caùc hoïc giaû Tieåu thöøa cuõng chaáp thuaän ngoaøi taâm coù caûnh thaät ñoù, haù chaúng traùi vôùi giaùo ñieån A-haøm v.v… hoïc giaû Tieåu thöøa ö?

Ñaùp: Chæ nöông nghóa thuø thaéng cuûa Ñaïi thöøa maø laäp, chaúng traùi vôùi giaùo ñieån Tieåu thöøa loãi cuûa hoïc giaû theá gian.

Hoûi: Lôøi cuûa “chaân neân” keùn choïn theá gian vaø loãi traùi giaùo v.v… coøn hai chöõ “cöïc thaønh” choïn loãi naøo ö?

Ñaùp: Ngay lôøi “cöïc thaønh” choïn löïa hai loaïi chaúng cöïc thaønh saéc, trong hai möôi boä loaïi Tieåu thöøa, tröø Nhaát thuyeát boä, Thuyeát giaû boä, Thuyeát xuaát theá boä, Keâ daän boä v.v… boán boä coøn laïi möôøi saùu boä loaïi ñeàu chaáp thuaän Boà-taùt thaân toái haäu saéc nhieãm oâ vaø Phaät saéc höõu laäu. Ñaïi thöøa chaúng chaáp thuaän laø moät ban chaúng cöïc thaønh saéc, Ñaïi thöøa noùi saéc Phaät phöông khaùc vaø Phaät saéc voâ laäu, möôøi chín boä loaïi coøn laïi chaúng chaáp thuaän coù vaø hai sö tröôùc chaúng cöïc thaønh saéc, neáu chaúng noùi cöïc thaønh, chæ noùi chaân neân saéc laø coù phaùp, quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc laø toâng, vaû laïi luùc noùi saéc chaúng chaáp thuaän ñeàu bao goàm trong ñoù phaùp, ôû tröôùc Tieåu thöøa chaáp thuaän, laø Ñaïi thöøa chaúng chaáp thuaän, nay neáu laäp laøm duy thöùc, beøn phaïm moät phaàn töï choã rieâng bieät chaúng cöïc thaønh, cuõng phaïm moät phaàn loãi cuûa traùi toâng, laïi Ñaïi thöøa chaáp thuaän Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän, nay laäp laøm phaùp coù töùc phaïm tha moät

phaàn rieâng bieät chaúng cöïc thaønh, cho ñeán neâu cöû môùi ñaàu ba goàm nhaân chaüng thuoäc nhaõn, beân phaïm töï tha moãi moãi phaàn choã nöông töïa chaúng thaønh. Tröôùc neâu baøy khoâng thaønh cöïc thaønh saéc laøm choã nöông töïa, nay ñaày ñuû choïn löïa boán ban ñaây vaäy ôû ngay lôøi cöïc thaønh.

Hoûi: Hai chöõ “cöïc thaønh” choïn löïa chaúng cöïc thaønh saéc hai toâng ñoù, vaäy, chöa roõ ba taïng laäp saéc naøo laøm duy thöùc?

Ñaùp: Tröø ngoaøi chaúng cöïc thaønh saéc cuûa hai toâng thuû laäp ñòch coäng chaáp thuaän taát caû saéc khaùc, toång laøm duy thöùc, neân trong Nhaân Minh Sôù noùi: “Laäp hai choã ngoaøi ra coäng chaáp thuaän caùc saéc laøm duy thöùc vaäy” toâng sau neâu baøy lôøi quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc, laø cöïc thaønh naêng rieâng bieät.

Hoûi: Sao chaúng phaïm loãi naêng rieâng bieät chaúng cöïc thaønh? Vaû laïi, Tieåu thöøa ai chaáp thuaän saéc chaúng lìa nôi nhaõn thöùc?

Ñaùp: Nay ñaây laø toâng nöông töïa, chæ trong toâng khaùc coù nghóa chaúng lìa beøn ñöôïc vì tieåu thöøa chaáp thuaän nhaõn thöùc duyeân saéc, thaân goàm thuû laáy theå ñoù coù nghóa chaúng lìa, goàm chaáp thuaän ñöông theå nhaõn thöùc cuõng chaúng lìa nhaõn thöùc, neân khoâng coù loãi naêng rieâng bieät chaúng cöïc thaønh.

Hoûi: Ñaõ chaáp thuaän nhaõn thöùc laáy choã duyeân saéc coù nghóa chaúng lìa nhau , sau hôïp thaønh toâng theå, neân coù loãi naâng ñôû nhau?

Ñaùp: Khoâng coù loãi naâng ñôû nhau, nay Ñaïi thöøa chæ thuû caûnh chaúng lìa ngoaøi taâm khoâng thaät caûnh, neáu tröôùc neâu baøy sau neâu baøy hoøa hôïp laøm toâng, ngöôøi laäp xong töùc chaáp thuaän, ngöôøi ñòch laïi chaúng chaáp thuaän, ngöôøi laäp ngöôøi ñòch cuøng tranh caõi, goïi laø toâng theå, trong ñaây chæ tranh caõi lôøi trình baøy, chöa suy xeùt yù chaáp thuaän. Bieän giaûi veà toâng ñaõ xong, tieáp theo ñaây laø noùi veà nhaân, coù hai: Moät laø, noùi roõ chaùnh nhaân; hai laø

,bieän roõ nöông gaù lôøi choïn loãi, vaû laïi, thöù nhaát chaùnh nhaân noùi môùi ñaàu ba goàm, nghóa laø trong möôøi taùm giôùi, ba saùu giôùi ñeàu thuû moät giôùi cuûa môùi ñaàu vaäy, töùc nhaõn caên giôùi nhaõn thöùc giôùi vaø caûnh saéc giôùi, laø ba giôùi ñaàu tieân trong möôøi taùm giôùi vaäy.

Hoûi: Giaû söû chaúng noùi môùi ñaàu ba goàm, chæ noùi nhaõn choã chaúng goàm, thì laïi coù loãi gì?

Ñaùp: Coù hai loãi: Moät laø, loãi quaù baát ñònh; hai laø, loãi traùi vôùi töï giaùo. Vaû laïi, loãi baát ñònh laø neáu laäp löôïng noùi: “Chaân neân cöïc thaønh saéc, quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc” nhaân noùi nhaõn choã chaúng goàm, duï khaùcï nhö nhaõn thöùc, töùc nhaõn choã chaúng goàm nhaân roäng, höôùng ñeán duï khaùc sau chuyeån treân naêm ba ñeàu laø nhaõn choã chaúng nhieáp vaäy, ngöôøi ngoaøi kia neâu ra loãi baát ñònh laø: Vì nhö nhaõn thöùc nhaõn choã chaúng goàm, nhaõn

thöùc chaúng lìa nhaõn thöùc, chöùng cöïc thaønh saéc chaúng lìa nhaõn thöùc ö? Vì nhö sau naêm ba cuõng laø nhaõn choã chaúng goàm, sau ba quyeát ñònh lìa nhaõn thöùc töùc chöùng ngöôi cöïc thaønh saéc quyeát ñònh lìa nhaõn thöùc ö?

Hoûi: Nay Ñaïi thöøa noùi sau naêm ba cuõng chaúng lìa nhaõn thöùc, ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Giaû söû Ñaïi thöøa chaáp thuaän sau naêm ba cuõng chaúng lìa nhaõn thöùc, khoûi phaïm loãi baát ñònh, beøn traùi vôùi töï toâng, toâng Ñaïi thöøa noùi sau naêm ba chaúng phaûi môùi ñaàu ba goàm vaäy.

Hoûi: Chæ noùi môùi ñaàu ba goàm, chaúng noùi nhaõn choã chaúng goàm, thì laïi coù loãi gì?

Ñaùp: Cuõng phaïm hai loãi: Moät laø loãi baát ñònh; hai laø loãi phaùp töï töôùng quyeát ñònh traùi nhau, vaû laïi, baát ñònh laø, neáu laäp löôïng noùi: chaân neân cöïc thaønh saéc quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc, nhaân noùi: Môùi ñaàu ba goàm, duï nhö nhaõn thöùc, töùc môùi ñaàu ba goàm nhaân roäng .Höôùng ñeán duï khaùc treân nhaõn caên chuyeån neâu ra baát ñònh laø vì nhö nhaõn thöùc môùi ñaàu ba goàm, nhaõn thöùc chaúng lìa nhaõn thöùc, chöùng cöïc thaønh saéc chaúng lìa nhaõn thöùc ö? Vì nhö nhaõn caên cuõng môùi ñaàu ba goàm, nhaõn caên chaúng phaûi quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc, chöùng ngöôi cöïc thaønh saéc chaúng phaûi quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc ö?

Hoûi: Sao chaúng noùi quyeát ñònh lìa, maø noùi chaúng phaûi quyeát ñònh chaúng lìa?

Ñaùp: Ñaïi thöøa noùi veà nhaõn caên trong nôi nhaõn thöùc, chaúng phaûi quyeát ñònh töùc hay lìa, vaû laïi, chaúng phaûi lìa laø caên nhaõn thöùc giaû, vì ñoàng thôøi vaäy, töùc laø chaúng phaûi lìa vaäy. Laïi, saéc taâm moãi moãi rieâng bieät, goïi laø chaúng phaûi töùc vaäy, nay chæ noùi chaúng phaûi quyeát ñònh chaúng lìa, phaïm loãi phaùp töï töôùng quyeát ñònh traùi nhau laø, noùi phaùp töï töôùng töùc laø toâng sau neâu baøy töïtöôùng cuûa phaùp. Noùi quyeát ñònh traùi nhau laø töùc nhaân traùi vôùi toâng vaäy, ngöôøi ngoaøi neâu baøy löôïng traùi nhau laø: Chaân neân cöïc thaønh saéc laø phaùp coù, chaúng phaûi chaúng lìa nhaân thöùc laø toâng, nhaân noùi: môùi ñaàu ba goàm vaäy, duï nhö nhaõn caên, töùc ngöôøi ngoaøi ñem dò duï tröôùc laøm ñoàng duï, ñem ñoàng duï laøm dò duï.

Hoûi: Ñöôïc thaønh phaùp töïtöôùng traùi nhau ö?

Ñaùp: Chaúng phaûi chaân naêng phaù, phaøm löôïng cuûa phaùp töï töôùng traùi nhau, phaûi laø ngöôøi laäp ñoàng khoâng dò coù, keû ñòch ñoàng coù dò khoâng môùi thaønh phaùp töï töôùng traùi nhau, nay hai nhaø laäp vaø ñòch ñeàu ñoàâng duï coù dò duï coù, neân chaúng phaûi loãi chaân phaùp töï töôùng traùi nhau.

Hoûi: Ñaõ chaúng phaûi phaùp töï töôùng traùi nhau, laøm quyeát ñònh traùi nhau, chaúng quyeát ñònh loãi ñöôïc chaêng?

Ñaùp: Cuõng chaúng phaûi, phaøm quyeát ñònh traùi nhau chaúng quyeát ñònh loãi ,ngöôøi laäp keû ñòch cuøng tranh caõi moät coù phaùp, nhaân duï moãi moãi khaùc, ñeàu coù ba töôùng, khaép cuøng laø toâng phaùp taùnh, ñoàng phaåm quyeát ñònh coù taùnh, khaùc phaåm khaép cuøng khoâng taùnh, chæ qua laïi chaúng sinh chaùnh trí ñoù. Hai nhaø do döï chaúng theå quyeát ñònh thaønh moät toâng, goïi laø quyeát ñònh traùi nhau chaúng quyeát ñònh loãi, nay chaân neân cöïc thaønh saéc tuy laø cuøng tranh caõi moät coù phaùp, nhaân taïm laø coäng, laïi moãi moãi khuyeát töôùng thöù ba, neân chaúng phaûi quyeát ñònh traùi nhau, quyeát ñònh loãi. Hoûi: Ñaõ khoâng loãi ñaây, côù sao trong Nhaân Minh Sôù noùi: “Phaïm phaùp töï töôùng traùi nhau, quyeát ñònh loãi ö?”

Ñaùp: Chæ laø sôù chuû phoùng buùt, laø tröôùc trong coäng chaúng quyeát ñònh trong loãi phaân xuaát, laø tôï phaùp töï töôùng traùi nhau quyeát ñònh loãi quaù, chaúng phaûi chaân thaät coù vaäy, coù sôû nhaân ñaây neân ngay môùi ñaàu ba goàm nhaõn choã chaúng goàm, laïi qua laïi choïn löïa caùc loãi cuûa baát ñònh vaø traùi nhau v.v… tieáp theo noùi veà nöông gaù lôøi chon löaï loãi vaäy.

Hoûi: Nhaân, lôøi cuûa môùi ñaàu töï chaáp thuaän, duïng gì?

Ñaùp: Duyeân trong löôïng ba taïng, phaïm loãi coù phaùp sai bieät traùi nhau, phaùp löôïng cuûa nhaân minh, neáu coù loãi chaáp thuaän ñaém tröôùc lôøi ngaên caûn, nay löôïng ba taïng ñaõ coù loãi quaù ñaây neân ñaët töï chaáp thuaän lôøi ngaên caûn.

Hoûi: Sao ñöôïc coù loãi ñaây?

Ñaùp: Löôïng ba taïng trong coù phaùp, lôøi tuy chaúng keït, maø yù chaáp thuaän quan haøm duyeân toâng Ñaïi thöøa coù hai loaïi saéc. Coù saéc baûn chaát lìa nhaõn thöùc, coù saéc töôùng phaàn chaúng lìa nhaõn thöùc. Neáu saéc lìa nhaõn thöùc, töùc Tieåu thöøa chaáp thuaän, neáu saéc chaúng lìa nhaõn thöùc, töùc Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän, nay löôïng ba taïng noùi laø: Chaân neân cöïc thaønh saéc, laø coù phaùp, neáu trong lôøi trình baøy töï töôùng, laø ngöôøi laäp keû ñòch cuøng chaáp thuaän saéc, vaø neâu cöû môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm nhaõn cuõng chæ thaønh laäp cuøng chaáp thuaän saéc chaúng lìa nôi nhaõn thöùc. Neáu trong choã chaáp thuaän trong yù ba taïng chæ laäp saéc töôùng thaàn, chaúng lìa nhaõn thöùc, ñem môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm nhaân, thaønh laäp saéc töôùng phaàn sai bieät cuûa yù treân coù phaùp, quyeát ñònh chaúng lìa nhaõn thöùc vaäy, trong Nhaân Minh Sôù noùi: “Goïi chaân neân cöïc thaønh saéc laø, coù phaùp töï töôùng, quyeát ñònh chaúng lìa saéc laø, phaùp töï töôùng, quyeát ñònh lìa nhaõn thöùc, saéc chaúng phaûi quyeát ñònh, lìa nhaõn thöùc saéc laø coù phaùp sai bieät, yù ngöôøi laäp chaáp thuaän laø chaúng lìa nhaõn thöùc saéc.”

Hoûi: Luùc ngöôøi ngoaøi neâu ra loãi löôïng ba taïng coù phaùp traùi nhau, lôøi cuûa töï chaáp thuaän laøm sao ngaên caûn ñöôïc?

Ñaùp: Ñôïi luùc ngöôøi ngoaøi ñöa ra löôïng traùi, ñem hai chöõ töï chaáp thuaän (töï höùa) ra, löôïng ngöôøi ngoaøi chaúng quyeát ñònh loãi, löôïng ngoaøi ñaõ keït loãi, laïi coù lyù naøo naêng neâu baøy ñöôïc loãi cuûa coù phaùp sai bieät traùi nhau trong löôïng ba taïng ö?

Hoûi: Tieåu thöøa neâu baøy traùi löôïng, haønh töôùng nhö theá naøo?

Ñaùp: Tieåu thöøa noùi: Chôït troâng ngöôøi laäp noùi baøy töï töôùng, ba chi khoâng coù loãi, ñeán luùc suy choã laäp nguyeân la quen haøm chöùa, neáu noùi sai bieät cuûa yù treân coù phaùp, ñem nhaân duï thaønh laäp saéc töôùng phaàn yù chaáp thuaän treân coù phaùp, chaúng lìa nhaõn thöùc, töùc nhaõn thöùc chaúng ñöôïc laøm ñoàng duï, vaû laïi nhö nhaõn thöùc khoâng gì chaúng lìa saéc, vì taát caû saéc ñeàu lìa nhaõn thöùc vaäy” ñaõ lìa nhaõn thöùc, chaúng ñöôïc laøm ñoàng duï, beøn thaønh dò duï, töùc nhaân môùi ñaàu ba v.v… ñöùc höôùng duï khaùc treân nhaõn thöùc chuyeån, neân trong luaän noùi: “Ñoàng phaåm khoâng xöù, chaúng thaønh toâng cuûa ngöôøi laäp, dò phaåm coù xöù, trôû laïi thaønh nghóa toâng traùi nhau cuûa keû ñòch, töùc Tieåu thöøa chaúng caûi ñoåi nhaân cuûa ngöôøi laäp, neâu baøy löôïng traùi nhau raèng: Chaân neân cöïc thaønh saéc laø coù phaùp, chaúng phaûi chaúng lìa nhaõn thöùc laø toâng. Nhaân laø, môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm vaäy, ñoàng duï nhö nhaõn thöùc. Hôïp laø: Caùc thöù môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm laø, ñeàu chaúng phaûi chaúng lìa nhaõn thöùc. Ñoàng duï nhö nhaõn thöùc, noùi chaúng phaûi laø khoâng vaäy, Tieåu thöøa noùi: Khoâng chaúng lìa saéc nhaõn thöùc, töùc ngaên caûn thöùc ba taïng chaáp thuaän saéc töôùng phaàn laø khoâng vaäy, do ñoù, ba taïng döï ñaém tröôùc ngoân cuù cuûa töï chaáp thuaän, thuû saéc Phaät phöông khaùc töùc cuøng löôïng ngoaïi ñaïo, laøm loãi quaù baát ñònh, neâu loãi laø: Vì nhö nhaõn thöùc laø môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm nhaõn thöùc chaúng phaûi chaúng lìa saéc nhaõn thöùc, chöùng ngöôi cöïc thaønh saéc chaúng phaûi chaúng lìa saéc nhaõn thöùc ö? Vì nhö ta töï chaáp thuaän saéc Phaät phöông khaùc cuõng laø môùi ñaàu ba goàm, nhaõn choã chaúng goàm, saéc Phaät phöông khaùc laø chaúng lìa saéc nhaõn thöùc, töùc chöùng ngöôi cöïc thaønh saéc laø chaúng lìa nhaõn thöùc ö? Ngöôøi ngoaøi löôïng traùi nhau ñaõ phaïm loãi tha baát ñònh trong coäng, roõ bieát chaúng phaûi chaân naêng phaù vaäy. Löôïng ba taïng töùc thaønh chaân naêng laäp vaäy.

Hoûi: Trong nhaân neáu chaúng noùi töï chaáp thuaän khoâng ñem saéc Phaät

phöông khaùc, cuøng löôïng traùi nhau cuûa ngöôøi ngoaøi, laøm loãi quaù baát ñònh, coù gì chaúng theå ñöôïc?

Ñaùp: Neáu khoâng ñem saéc Phaät phöông khaùc chaúng noùi töï chaáp thuaän, töùc Tieåu thöøa khaùc chaúng chaáp thuaän, phaïm moät phaàn khaùc tuøy moät loãi .Tha chaúng chaáp thuaän moät phaàn saéc Phaät phöông khaùc ñaây, taïi môùi ñaàu ba goàm nhaõn choã chaúng goàm trong nhaân vaäy, neân trong Nhaân

Minh Sôù noùi: “Neáu chaúng noù töï chaáp thuaän, töùc chaúng ñöôïc laáy saéc Phaät phöông khaùc maø laøm baát ñònh, lôøi noùi ñaây beøn coù tuøy moät loãi vaäy.”

Hoûi: Sao chaúng ñôïi ngöôøi ngoaøi neâu baøy löôïng traùi sau roài neâu leân lôøi töï chaáp thuaän, caàn gì döï neâu tröôùc vaäy ö?

Ñaùp: Ñeán luùc sôï naïn, do ñoù phoøng tröôùc, tieáp môùi neâu baøy veà hoûi

ñaùp.

Hoûi: Hai chöõ “chaân neân” ñaõ choïn löïa loãi traùi giaùo, côù sao tröôùc

neâu baøy toâng nöông töïa treân. Neáu chaúng neâu leân lôøi cöïc thaønh, laïi coù loãi cuûa traùi toâng ö?

Ñaùp: Hai chöõ “chaân neân” chæ choïn löïa loãi traùi giaùo treân toâng theå, chaúng choïn löïa traùi toâng treân toâng y. Neáu hai chöõ cöïc thaønh töùc choïn löïa loãi traùi toâng v.v… treân toâng y vaäy.

Hoûi: Sau neâu baøy nhaõn thöùc cuøng ñoàng duï nhaõn thöùc khaùc bieät

gì?

Ñaùp: Noùi sao neâu baøy nhaõn thöùc tuy ñoàng, maø yù chaáp thuaän moãi

rieâng bieät, sao neâu baøy nhaõn thöùc, yù chaáp thuaän laø töï chöùng phaàn. Ñoàng duï nhaõn thöùc yù chaáp thuaän laø kieán phaàn, töùc kieán chaúng lìa töï chöùng phaàn vaäy, nhö töôùng phaàn trong ñoàng toâng chaúng lìa töï chöùng phaàn vaäy.

Hoûi: Neáu vaäy, sao chaúng laäp löôïng laø: Töôùng phaàn laø coù phaùp, quyeát ñònh chaúng lìa töï chöùng phaàn laø toâng, nhaân laø: Môùi ñaàu ba goàm nhaõn choã chaúng goàm vaäy, ñoàng duï nhö kieán phaàn ö?

Ñaùp: Tieåu thöøa chaúng chaáp thuaän coù boán phaàn, sôï phaïm loãi quaù tuøy moät v.v…vaäy neân chæ noùi nhaõn thöùc.

Hoûi: Löôïng ñaây noùi neâu baøy laäp ñöôïc saéc naøo ö?

Ñaùp: Neáu chæ trong lôøi neâu baøy töùc hai saéc töôùng chaát ñeàu thaønh chaúng ñöôïc. Neáu ñem yù caên cöù lôøi töùc laäp ñöôïc saéc töôùng phaàn vaäy, laïi giaûi thích: Neáu Tieåu thöøa chöa tröng neâu caâu hoûi tröôùc, töùc ñem lôøi caên cöù yù laäp, neáu Ñaïi thöøa ñaùp sau töùc ñem yù caên cöù lôøi laäp vaäy.

Hoûi: Ñaõ phaân hai thöù saéc töôùng phaàn vaø baûn chaát, beøn laø chaúng cöïc thaønh, tröôùc neâu baøy sao noùi cuïc thaønh saéc ö? Töôùng phaàn chaúng phaûi coäng chaáp thuaän vaäy?

Ñaùp: Neáu trong lôøi trình baøy coù phaùp töï töôùng, ngöôøi laäp keû ñòch coäng chaáp thuaän saéc neân neâu leân cöïc thaønh. Neáu saéc töôùng phaàn laø yù Ñaïi thöøa chaáp thuaän, ñaâu lieân quan lôøi trình baøy töï töôùng, sao coù chaúng cöïc thaønh ö? Trong caùc sôû sao ñeàu noùi chaúng ñöôïc phaân môû maø quaáy vaäy. Neáu vaäy Tieåu thöøa chaáp Phaät laø saéc höõu laäu, Ñaïi thöøa Phaät laø saéc voâ laäu v.v… taïi nôi trình baøy tröôùc, neáu chaúng phaân môû, ñaùng goïi laø cöïc

thaønh saéc ö? Kia ñaõ chaúng vaäy, ñaây côù sao vaäy.

Hoûi: Nay ñaøm luaän veà toâng hieån baøy taùnh, côù sao vaãn roäng vaên cuûa ba chi tyû löôïng ö?

Ñaùp: Chö Phaät giaûng phaùp coøn nöông tuïc ñeá, huoáng gì ba chi tyû löôïng lyù suoát nguõ minh. Vì phaù laäp laøm toâng noùi sinh trí xong laøm theå, xoâ beû dò chaáp cuûa phaøm tieåu, quyeát ñònh cöông toâng cuûa Phaät phaùp, do vì giaùo khoâng trí thì ñeán chaúng vieân, goã khoâng daây möïc thì chaúng thaúng. Tyû ñoù coù theå sinh tin chaân thaønh, nhieáp phuïc nghi taâm cuûa taø ñaïo. Löôïng ñoù coù theå ñònh chaân thuyeân, döùt voïng thuyeát cuûa cuoàng ngu, neân ñöôïc voøng xoay cuûa chaùnh phaùp maõi chuyeån yeáu chæ cuûa duy thöùc. Roäng höng haønh thì söï coù coâng hieån baøy lyù, lôøi coù löïc ñònh bang. nhö Ñaïi sö Töø AÂn - Khuy Cô noùi: “Luaän Nhaân minh, nguyeân chæ Phaät noùi, vaên roäng nghóa raûi raùc ñuû trong caùc kinh” neân trong luaän Ñòa Trì noùi: “Boà-taùt caàu phaùp, phaûi caàu ôû ñaâu? Phaûi nôi taát caû nguõ minh maø caàu. Caàu nhaân minh laø phaù taø luaän, an laäp chaùnh ñaïo ôû kieáp sô, tuùc muïc saùng laäp neân chaân tôï, maõi ñeán theá thaân laïi trình baøy quyû thöùc, tuy tuyeät cöông roài lieät baøy maø saâu saéc chöa phaân. Neân khieán khaùch chuû ñoái döông coøn nghi quy taéc cuûa laäp phaù. Coù Boà-taùt Traàn-na ñöôïc ñôøi neâu danh, laø moät Phaät trong ngaøn Phaät ôû hieàn kieáp vaäy, aån veát choán röøng chaàm, gaù ôû nuùi non gìn giöõ quaùn xem lôïi haïi cuûa thuaät taùc, xeùt röôøm raø hay öôùc löôïc cuûa vaên nghóa, baáy giôø hang coác chaán ñoäng gaàm roáng, maây moác ñoåi saéc, thaàn nuùi naâng chaân Boà-taùt leân cao vaøi traêm tröôïng maø xöôùng raèng: “Phaät noùi Nhaân minh, huyeàn dòu khoù cuøng, sau khi ñöùc Nhö Lai dieät ñoä, ñaïi nghóa laéng tuyeät, nay mai coù baäc phöôùc trí xa vôøi, thaáu ñaït saâu thaùnh chæ, ñaïo lyù nhaân minh, nguyeän hoaèng truyeàn laïi! Boà-taùt môùi toûa phoùng thaàn quang chieáu soi cô caûm, khi aáy, vua nöôùc An-ñaït-la ôû xöù nam AÁn Ñoä thaáy toûa phoùng aùnh saùng, nghi ngôø maø nhaäp ñònh kim cang duï caàu thænh chuûng quaû voâ hoïc. Boà-taùt baûo: Nhaäp ñònh quan saùt saép giaûi thích kinh saâu maàu, taâm mong ñaïi giaùc, chaúng phaûi nguyeän tieåu quaû;Vua thöa: “Quaû voâ hoïc laø caùc Thaùnh kính ngöôõng, xin toân khaùng chöùng!” Boà-taùt voã veà ñoù. Muoán toaïi taâm vua caàu thænh, Boà-taùt Dieäu Caùt Töôøng nhaân khaûy moùng tay maø caûnh raên raèng: “Sao boû taâm lôùn môùi daáy chí nhoû? Vì lôïi ích roäng lôùn seõ chuyeån tuyeân Du-giaø do Di-laëc giaûng noùi, khuoâng söõa chaùnh laïi gieàng moái suy ñoài, coù theå cheá Nhaân minh trôû laïi thaønh quy cuû” Boà-taùt Traàn-na kính vaâng chæ daïy, phuïng ñem khaép cuøng, khi aáy, ñaøm luaän tö duy nghieân cöùu tinh tuùy, môùi laøm luaän Nhaân minh chaùnh lyù moân, chaùnh lyù laø theå nghóa cuûa caùc phaùp voán chaân, moân laø sôû do cuûa quyeàn haønh chieáu giaûi” laïi trong luaän Du-giaø noùi: “Sao goïi laø xöù nhaân

SOÁ 2016 - TOÂNG CAÛNH LUÏC, Quyeån 51 573

minh? Vì ôû trong quaùn saùt nghóa, caùc nôi coù söï, choã kieán laäp phaùp goïi laø quaùn saùt nghóa, naêng tuøy thuaän phaùp, goïi laø caùc choã coù söï, caùc choã coù söï töùc laø nhaân minh, vì nhaân chieáu saùng (minh) quaùn saùt nghóa vaäy, vaû laïi, nhö ngoaïi ñaïo chaáp aâm thanh laø thöôøng, neáu chaúng ñem löôïng tyû phaù ñoù, thì do ñaâu maø phaù chaáp? nhö ngoaïi ñaïo laäp löôïng raèng: AÂm thanh laø coù phaùp, quyeát ñònh thöôøng laø toâng, nhaân laø: Vì taùnh sôû taùc vaäy. Ñoàng duï nhö hö khoâng, do gì hö khoâng chaúng phaûi taùnh sôû taùc thì nhaân treân chaúng chuyeån, daãn duï chaúng ngang baèng. Laäp aâm thanh laø thöôøng chaúng thaønh, neáu trong Phaät phaùp thì aâm thanh laø voâ thöôøng, laäp löôïng raèng: AÂm thanh laø coù phaùp quyeát ñònh laø voâ thöôøng laø toâng, nhaân laø vì taùnh sôû taùc vaäy. Ñoàng duï bình boàn, duï khaùc nhö hö khoâng, v.v… vaäy bieát neáu khoâng tyû löôïng thì sao coù theå hieån chaùnh deïp taø? Do ñoù, lyù ñòa thaät teá chaúng nhaän moät maõy traàn, trong moân Phaät söï chaúng boû moät phaùp, neáu muoán hoïc phöông tieän cuûa chö Phaät, phaûi ñaày ñuû haïnh khaép cuøng cuûa Boà-taùt, moãi moãi suoát raønh môùi thaønh ñaïi hoùa, nhö treân neâu daãn roäng veà vaên noùi taïng thöùc, choã Phaät toå chæ daïy, ñeàu kinh luaän cuøng laäp, baûn thöùc thöù taùm laø nhaát taâm chaân nhö roäng lôùn voâ bieân, theå taùnh vi teá, hieån baøy nguoàn taâm maø khoâng ngoaøi, bao goàm taùnh töôùng maø ñeàu thoâng chieám danh giöõ chuûng, laøm chuû toång baùo, döïng theå cuûa höõu tình, laäp nhaân cuûa Nieát-baøn, ôû sô vò maø goïi chung laø A-laïi- da, ôû quaû cuøng cöïc thì chæ xöng laø voâ caáu, ñaày ñuû trí ñòa cuûa caên baûn vaø haäu ñaéc, thaønh lôïi moân cuûa töï vaø tha, tuøy coù chaáp khoâng chaáp maø laäp nhieàu sinh, caên cöù nhieãm duyeân maø laøm caùc theå mang chöùa taát caû maø nhö thaùi hö bao goàm, hieän muoân phaùp maø tôï ñòa ñòa phaùt sinh, thì phaùp naøo chaúng thaâu, khoâng moân naøo chaúng vaøo, chæ vì meâ giaûi cuûa moät chaân laøm quaùn thöù hai, môùi ñaàu nhaân taâm giaùc minh naêng lieãu, phaùt khôûi töôùng cuûa traàn lao trong ngoaøi, ôû moät troøn laéng chieát ra caên traàn, nhoùm tuï trong boán ñaïi laøm thaân, phaân ngoaøi boán ñaïi laøm caûnh. Trong laáy thöùc tình laøm doù, ngoaøi nhaân töôùng töôùng laøm traàn, khoâng nieäm maø caûnh suoát nhaát nhö, coù töôûng maø chaân thaønh muoân khaùc, neáu naêng taâm dung hoøa phaùp giôùi, caûnh roäng chaân khoâng maøng, huyeãn toaøn tieâu, moät ñaïo saùng hieän, coù theå goïi laø xeù löôùi kín cuûa ñöôøng meâ, keùo lôùp choát cuûa cöûa giaùc, meâ moäng tænh maø ñaïi giaùc thöôøng saùng, cuoàng taùnh heát, maø ñaàu goác töï hieän.