

# coil turóng DÀN ÔNG 

## «Tuờng biĉ́n tâm,

 tâm dương dựe».1973

## Dàn bàí

Cuôn « COI TƯỚNG $⿴ 囗 十$ ÀN ÔNG» này ra mả́l Quý vị Đọ́c giả，không liên quan tời khia cạnh nào của cuốn －COI TUỚNG $¥ A N B A$ 》，vi hai thể chất của tướng cách rất khảc nhau，cìng một Tuớng đó thuộc về Bàn ông rất xấu，ngược lại thuộc về Đàn bà thi lai râ̂t là hay，là âep．Bề khỏi sụ lầm lẫn，nên cuốn này được phân tách sa từng Chuoong，từng Mục nhu sau：

Chương nhất gồm có 7 mục chính ：
I．Nam diện ưng thập nhị cung hình đơ．
II．Luận mười hai cung ưng trên nél mặ̆t．
III．－Nam tướng diện hinh lược đồ．
IV．Hinh đ̛ồ diện mạo thử tự số liệt bài．
V．Các con só ưng vào cung trên nét mă̆t Đàn ông．
VI．Hảnh niện trục vận đờ．
VII．Vận hạn hẳng nămiưng trên nèt mặt．
Chương nhì gồm có 4 mục：
I．Tuớng tho．
II．Tướng yều．
III．Tướng phú quý．
IV．Tướng bần tiện．

## Chương ba gồm hai mục.

I. Tướng hung ác.
II. Tướng Cố độc (khẳc vợ, khắc coñ, hoặc chịu hoàn cảnh hẩm hiul).
Chương bốn gồm 2 mục, luận về cảc loại nốt ruồi :
I. Nốt ruồi mọc trên nét mặt.
II. Nốt ruồi mọc trong minh. *

Chương năm gồm cỏ 3 mục luận về tam đinh :
I. Thượng đình.- Kề tư chân tóc giữa trán tới giữa đầu hai chân mày.
II. Trung đình.- Kề từ giữa đầu hai chân, mày xuống tới đầu lỗ mữi.
III. Hạ-đình.- Kể từ đầu mũi xuổng tởi cằm,

Chương sáu gồm 5 mục, luận về tưởng các bộ phận trên nét mặt đàn ong.

1. Tướng trán.
II. Tướng măt.
III. Tướng mû̃i.
IV. Tương miệng.
V. Tương tai.

Chương bẩy gồm 5 mục, luận về các việc sở cầu.
I. Coi bản mệnh cát hung.
11. Coi về quan lọ̀c thịnh suy.
III. Coi về cầu tài
IV. Coi ve xuăl hành.
V. Chičm bịnh.

Nhu vậy tất cả có 7 chương, gồm 28 mục chính, diềrt tả rô ràng từng. khía cạnh về tướng cách cúat ngıười đàn ông hiện trên nét mặt, phú bần, thọ yều, quý tiện, thiện ac, hiền ngu, đều không thể giấu giêm được con người tinh tế.

Soan giả chẳng ngại công phu trinh diễn nhur̃ng nét sẵn có mà cổ nhấn để lại, âu cũng là một cơ hội đ̛̉̉ chúng ta cùng nhau xét người, xét mặt, xét lòng thử chooi

Viêt tại Quận Công Thanh xong ngày 1-9-1972 trong tiết Thu năm Nhâm-Tý.

TÚY LANG

## CHƯONG NHÁT

I. Nam diện ưng thập nhị cung hinh đồ.
II. Luận mười hai cung ưng trên nét mặt.
III. Nam tướng diện hình lược đồ.
IV. Hình đồ diện mạo thứ tự sô liệt bàa.
V. C̣ác con số liệt kê ửng vào các cung trên nét mặt đàn ông.
VI. Hành niên trực vận đờ.
VII. Vận niên hành đờ ứng diện hinh̆. (Vận hạn hàng năm).

## I.- NAM Dị̣̂N ỨNG THẬP NH! CUNG HìNH Đ

Hình nét mặt Đàn ông úng theo mười hai cung như sau :
1- Mệnh cung. 2- Tải cung. 3- Bào cung. 4- Biền trạch cung. 5- Nam nữ cung. 6- Nô bộc cung. 7- Thê thiếp cung. 8-Tạat ách cung. 9-Thiên di cung 10-Quan lộc cung. $11-$ Phúc dửc cung. $12-$ Phụ mẫu cung.


## II.- LUÂ̂N MƯỜI HAI CUNG HIệN TRÊN NÉT MẶT

## I.- Mệnh cung

Sách Tưởng trong Ma-Y nờ rẩng: «Mệnh cung giả cur lưỡng mi gian, sơn căn chi thượng quang minh như kinh, học vấn giai thông. Sơn căn binh mãn nãi chủ phúc thọ. Thồ tin tủng trực phù cũng tài tinh, nhỡn nhược phân minh, tài bạch phong doanh, ngạch như Dưng tự, tất phủ quí song toàn."

Có nghĩa là cung Mệnh đóng ngay giữa hai đầu chân mày, phía trên sơn căn, nếu sáng như gương ăt hẳn người cỏ văn tài lỗi lạc và rất thông minh. 'Tại sơn cǎn nơi trên sống mũi lại bằng phẳng và nảy nở là người phưởc thọ. Cung Thồ tinh ửng vào cái Mưi nếu thuởn thuôn là hợp vợi Tài tinh, hai con mắt lại trong sáng đều đặn nữa thì chắc chắn là người tiền của rất nên thừa thãi, nếu vằng trản lại vuòng vắn như chữ Dựg (用) lă bậ̣ phú quy song toàn.
«Nhược mệnh cung Ao trầm tất định bằn hàn, mi tiếp tương giao thành hạ tiện. Loạn lý ly hương hữu khắc kỳ thê tử. Ngạch xuyên, mi khô tài phá truẩn chuyên ».

Nêu nơi mệnh cung bị lợm và chìm thấp ắt hắn nghèo hèn, hai chản mày liền với nhau là người có tính tinh đê tiện. Có thêm những văn loạn ngang dọc nơi ấn đường làm như có nét nhăn nheo ă̆t hẳn là người tha phương cầu thực, khắc hại vợ con. Vầng trán nhọn hoắt lạ̣ thếm hai chân mày khô héo là ba chìm bảy nời, đưng đâu cũng chẳng được vũng vàng. Ta thường .quen noi Truân
chưyên, nhưng chính ra nó là chữ CHIÊN có nghĩa con người it gặp bước may, đửng không vững cẳng, thường bị tiễu nhân chèn ép.

## 2.- Tài cung.

Tài cung ưng về tiền của ảnh hưởng tởi Thô tinh là cái Mũi. Sách tướng bàn rẳng: «Tị nãi tài tinh vị cur Thồ tư, tu yexu phong mãn minh nhuận tài bạch hữu dur. Trung chinh bất thiên, tị như huyền dởm, phú quý song toàn. Lượng biên tỉnh táo phân minh vi đại quý. .

Müi thuọc về tài lộc mà cũng ựng về Thồ tinh. Müi cần phải được đầy đăn, sáng sủa; đep đẽ, ăt hẳn tài lọ̣i có thừa. Mữi ngay thẳng không lệch lạc, coi giỡng như buồng mật treo là phú quý song toàn. Hai bên đẫu mũi gọi là cung Tỉnh và cung Táo đều nhau là đại quý.

Whượ Tị đột ao tiêm phong, tài phá bần hạ̀n. Khồng ngưỡng chủ vô cách củ chi loại. Trù Táo nhược khỏng tất thị gia vô sở uich").

Nhượe bẳng Mũi gồ ghề, khúc thì nồi lên, khúc thy lôm xuống, lại nhọn như chớp núi là tướng bị phá tại nghèo tủng. Lỗ mũi rộng tuếch lại hểch lên là người không thành sự mưu toan một việc gì (vô cách cú). Hai bên ala müi gọi là Trù Táo hoặc là Tỉnh Táo lạ̀ khơng nòi lên, có nghìa là bị lép thì trong nhà của cåi không tich tu.

## 3.- Bào cung.

Anh chị em ưng về Bào cung ơ tại hai chân mày. Trong sách tướng bàn rằng :
"Huynh dệ vị cu lưỡng mi La Kể. Mi trượng quá mục dẹ̀ huynh tam tử vô hinh. Mi tú nhi sơ tư nhiên doan chinh. Mi nhur tân nguyệt hòa dồng vĩnh viễn siču quần. »

Coi cung anh chị em ở tại hai chân mày bên tay tả là cung La hầu, bên tay hữu là cung Kê đô. Bên La Hầu dài thì lẳm anh em trai, ngược lại bện Kế đô dài thì nhiều chị em gái. Nếu động đều dài quá mắt thì anh chị em đông đảo mỗi phia 3 hoặc 4 người, cộng chung gần một chục, hòa thuận khống hình khẳc. Chân mày dẹp và thưa thớt sáng sủa là người có tâm địa trung thực. Chân mày giống như mặt Trăng đầu tuần (Trăng non) hai bên rất cân đối là người có trí cao, anh chị em suốt đời là bậc siêu quần (tài ba hơn người).
«Nhược mi thô thả âoản khi vận hẳc ám kiẹ̃n hình. Lưỡng cứ mi mao đinh tụ di mẫu. Định liên hoàng bạc tử tảng tha hương. Mi mao loạn kết tất hữu thử xà hưynh đệ. ". Vi như chân mày coí thô kệch lại thêm ngắn ngủn, có cái mầu sắc hôn ám là ửng về anh chị em và cả tới bản thân cũng gặp cảnh tội tù, anh chị em rất it và không đượe cậy nhờ. Nếu hai chân-mày lệch lạc bên cao bẻn thấp, hoặc coi không cân đỗi ${ }^{\text {a }}$ ắt hẳn cùng cha khác mẹ. Chân mày liền với nhau (liên mi) trồ mầu vàng hay bạc phếch, (có nghina lẩ nhuôm nhuôm mà chẳng phải là bạc trắng như tuồi về già) là người lưu lạc giang hồ, chết nơi đất khảch. Chân mày mọc rối loạn, cọng ngang cọng dọc chẳng phân minh là tướng người có anh chị em tâm địa độc ác, nhơ nhớp như loài Rắn Chuột.

## 4.- ©iền trạch cung.

Cung Điền trạch chỉ về nhà cửa ruọng nương ưng vào hai con mắt. Trong Ma Y bàn rẳng :
«. Biền trạch giả vi cu lưỡng nhãn, tối ky xích mạch xâm tầm. Nhược phạm thử mạch sơ niên tận phá gia viên, đảo lão vô lương tác kháo \%.

Có nghĩa là cung Biền trạch ưng vào hai con mắt, ky nhất có những gân máu đỏ thắm chạy chung quanh tròng trắng muốn xâm nhập tợi trông den. Nếu phạm phải những điểm này ẳt hẳn lủc trồi còn thanh niên đã phá tán nhà cửa ruộng vườn, tớỉ tuồi về già khòng có lương thực mà nhờ cậy. Ý nói là kẻ mắc vào cảnh ăn mày. Chữ Xích mạch là tia máu dỏ, chữ táo-khảo là làm ra cung cách đ̃̉̉ cậy nhờ, đề kiếm miểng cơm manh áo.
« Nhỡn như diểm tất, chung thân sản nghiệp vinh xương. Phượng mục cao mi, quyền chí tam châu ngũ huyện. Âm Dương khô cốt mạc bảo điền vièn. Bại nhỡn gia tài khuynh tán $>$. . -

Nếu tròng con măt nhóng nhánh như điềm sơn den, là tướng một đời hưởng phước vinh xương. Mắt như chim phụng và chân mày lại mọc rất cao, quyền quý tới ba Châu năm huyện. Ngược lại hai con mắt (Âm Dương) lớn nhỏ khác nhau, rạ̉o hoảnh, khô khan là người khó giữ nồi ruộng vườn. Mắt lớn trợn trừng là tướng người tiền tài sạch túi. Chữ Tất là Son den.

## 5.- Nam nữ cung.

Nam nũ̃ cung chỉ về con cải, ưng vào phía dưởi hai con mắt.
«Nam nữ giả vị cư lưỡng nhãn hạ, danh viễt Lệ đường. Tam Dương binh mãn nhi tôn phúc thọ vinh xương. Ân ần ngọa tàm tử tức hoàn tu thanh quýs hựu dà. s

Có nghĩa là cung Nam Nũ thuộc về phía dưới hai con mắt thường gọi là cung Lệ Bường. Tam Dương, kề từ phía dưới đầu con mắt cho tởi phia duôi đều đằy đặn như nhau ằt hẳn con cháu hưởng phước lộc lâu dài. Coi hình như con tẳm nẳm vắt ngang dưới mắt là ứng về con trai con gái rẩt nhiều và rất nêl thanh quỵ.
« Nhược Lệ Đường thâm hãm định vi nam nữ vô duyên. Hắc chí, tà văn đáo lão nhi tôn hữu khẳc. Khẫu như xuy hỏa độc tọa lan phòng. Nhượe thị bīnh mãn nhấn trung nan đắc nhi tôn tống lão \%.

Nêu xét thấy cung Lệ đươơng bị tới đen là vô duyên về đường con cái. Mọc thêm nốt Ruồi den, lại có những nét văn nghiêng ngã, tất nhiên trở về già con cái khắc sung. Coi tởi miệng thấy chum chúm nhu thồi lưa là tưởng một mịnh ngồi chốn lan phòng. Xét thềm phần nhântrung phia môi trên thấy bằng phẳng không có rãnh, ắt vè̀ già không con chống gậy.

## 6.- Nọ bộe cung.

a Nô bộc giả vị cư Địa các, trùng tiếp Thủy tinh. Ngạch viên bàn mãn thị lập thành quần. Phụ, Bật tinh triều nhất hơ bá nặc. Khầu nhự Tứ tự (ख) chủ hồ tư bắt tán chi quyền. 》

Trong sảch tướng Ma-Y bàn rẳng: cung Nô-Bộc úng về bạn bè, tôi tớ và những kẻ dưới tay, ảnh hưởng tại hai nơi Địa các, là hai quai hàm, tiếp với cưng Thủy tinh là cái miệng và đầu Cằm. Nếu vầng trán vuông vắn thì kẻ dưới tay lưôn luôn lẩn quần bên mình có đoàn có lũ. Hai bên Phu Bật triều vào nữa là ửng vào tướng người hò một tiêng có trăm người ứng trực Miẹng vụ̂̀ng tương tư nhự hinh chữ Tá (四) là người có quyền hành gọi một tiêng có kẻ tới liền và hét một tiêng phải có kẻ rút lui. Cung Tả phụ ưng nơi phía trản bên trái, cung Hữu bật ửng nở phía trán bên mặt. Chữ Họ là gọi và chữ Hát là quảt tháo. Chư Bàn mãn là lăng xă̆ng, xần vần.
«Nhược Địa các tiêm tâ, thụ âm thâm nhi phản thành oán hận. Văn thành bại hẫm phản vi nô bộc chi nhân ».

Nếu Bịa cảc cuñg gọi là cái cẳm bị nhọn và nghièng lệch, ă̆t hẳñ nuô̂i kẻ tôi tớ rất nền hậu liỉ nhưng chung quy làm ơn nèn/ oản. Nhược bằng có nồi lên những nét văn tua tủa quấn quit quanh cửa miệng ắt bản thân lại đi làm tôi tở cho người. Chữ Tiêm là nhọn và chữ Tả la nghiêng. Ta thường nọi Bóng tà huy, là mặt trời đã nghiêng nghièng xế chiếu.

## 7.- Thê thiếp cung.

Cung Thê thiếp ưng về Vợ Cả hoặc nàng hầu. Trong Mạ Y bàn rằng:
«Thê thiểp cung giả, vị cư Ngư vĩ, hiện viết Gian môn, quang nhuận vô văn tất bảo thê toàn tử dức. Phong long bimh mãn thư thê tài bạch doanh turơng."

Có nghĩa là cung Thê thiếp nằm tại nơi Gian mòn phia đuội hai con mắt giống nhur đuôi con cá nên gọi là Ngư vĩ. Nếu nơi này sáng sủa tươi dệ, khồng nôi lên những đường văn lộn xọ̣n hất lên buông cúp xuống tới lưỡng quyền, ắt hẳn được vọ hiền bảo toàn tứ đức. Đẹp và đầy đặn nơi Gian môn không những chính bản thân là người sung sướng mà lại có vợ tiền bạc dầy rương. Lưỡng quyền là hai Gò Má. Chữ Tứ đức chỉ về bốn đửc dộ của ngựời đàn bà là Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Chữ Doanh cữg dọc là Binh, có nghĩa là đầy đủ và chữ Tương là cái Rương, là cái tủ tiền.
«Nhượç Gian môn thâm hãm thường tảc tân lang. Ngu vî văn da thê phòng ác tử. Gian môn ảm thắm tự hiệu $\sinh \mathrm{ly}$. Hắc chí, tà văn ngoại tịhh, tâm đa dâm dật. ».

Nếu mà nơi Gian môn bị nổi quầng den ưng về làm con rể nhiều lần. Nơi ngư vĩ nồi lên nhiều nét văñ nhu đuòi Cá, đề phòng vọ chểt một cách gớrn ghê. Xét cho kỹ nếu Gian môn có vẻ như mầu ảm đạm, sầu bi là ưng về cảnh $\sinh$ ly. Có nốt ruồi đen và đường văn lệch lạc là kẻ có ngoại tinh, mà cũng là phường dâm-đãng. Chữ TânLang là chàng Rể khác với chữ Tàn Lang là cây Cau. Nếu nói cây Cau già gọi là Lão lang. Chữ Ảm thảm là sầu buồn.

## 8.- Tột ách cung.

Tật ách có nghĩa là bịnh hoạn và tai nạn. Trong Ma y lý sổ bàn rằng : "Tạ̀t ách giả Ấn Đường chi hạ, vị cur tam căn, long nhi phọng mẫn, tồ lộc vô cùng, văn chương oanh nhiên quang thái, ngũ phúc câu toản. 》

Cung Tật ách nẳm tại phía dượi Ấn đường, liền với cung Mệnh, ưng và̀o ba cội rễ. Phần trên của mŭ́i gọi là Sơn cơn, phần giữa của Mûi gọi là Niên thọ và phần cươi của Mưi gọi là Chuần đầu, đó là ba cội rễ, nếu Mũi được đều đặn tươi nhuận là tưởng hưởng lộc của Tồ tiên không b\&o giờ đửt đoạn, cha truyền con nối rất mực giảu sang, còn đường văn chương, thi cử lừng danh trong thiên hạ, năm phước đồng đều. Chũ Oanh này có nghĩa là trong như ngọc đá. Chữ Ngũ phúc gồm : Phúc, lọc, thọ, khang, ninh,
«Nhược sang văm đê hãm, liện niên túc tật trầm kha. Khố cốt liêm tà vật miễn chuog thèn thụ kiồ. Khi nhur yên vu tai ách lâm thân., »

Nếu mũi có đường văn giống như bị vết thương làm như nhăn nheo bất cứ ở phia trèn hay dượi Mîi, là quanh năm bị bịnh ngấm ngầm. Mưi. khò queo, nhọn như mò Chim -Ưng và nghiêng lệch, đổ trảnh khỏi cái khồ cực đên bản thân một dời. Mũi có mầu sắc như khơi ảm, như sương mù, là ưng vào tai nạn tới nợi. Chữ Sang là vết thẹo, vết ghẻ làm cho khuyết hãm. Chữ Túc tật là bịnh cũ trong tâm, can, tì, phế, thạ̀n. Chũ̃ Trầm kha là bịnh lâu khó chữa. Chữ Yèn là khôi, chữ Vụ là móc sương, là mây mù. Chữ Khổ này có nghĩa là khi mạnh, khi yếu, rất khó chịu về cơn bịnh, hoành hành, bất nhất...

## 9.- Thiên di cung.

Thiên di chỉ về cung xuất ngoại, cụ̂ng là cung xử thê rới mọi người trong xã hội. Sách tướng bả̉n rằng :
«Thiên di giả, vị cur lurỡng Dác, hiệu viết Thiên thương, long mã̃ phong doanh, hoa thái vô ưu. Dác vĩ vị bình đảo lão đ̛̣̆c nhân khâm-phục. Bằng đẳng Dịch mã tu quỳ du hoạn tứ phương. \%

Có họhĩa là cung Thiên di ứng vào hai bên Thái dương cuối chân mày, giáp với mang tai được gọi là Dác biên, cû̃ng gọi lâ Thiên thương, nếu tươi sáng đầy dặn, hình như nợ nồi lên, thảnh ra đuôi hai con mắt không bị lép, là tướng người luên luôn vui dẹp, mọi công viẹ̀c khuếch trương. đè̀u được xuôi lọt chẳng lo âu (hoa thái vô uru). Nếu har bên Thái Dương bị lép thì bòn ba khồ sở, ngược lại bắng phẳng, về lúc tuồi già được nhiều người kịnh trọng. Cung. Dịch Mã nồi lên vun vụ́t (dẳng đẳng), là thường làm quan, nay đồi nơi này, mai rời nơi khác, nhurng vẫn hưởng thú thanh nhàn, tụ toại. Cung Dịch Mã hai phía trán trên cung Thai dưong.
«Ngạch, Dác đè hãm cô bần, mi liên giao tiếp, thữ nhân phá tồ ly tông. Thiên Bịa thiên tà, thạ̀p Cur cửu biến. Sinh tựơng như thử bất tại, di môn, tất dường cải mộ. »

Có nghǐa là nếl Vầng trán và cung Thái dương bị thấp và ám hãm, lép, lại bị hai chân mày lia liền với nhau nữa, thì ngurời này ă̌t phú tồ nghiệp, ly quê bương. Cung Thiên đinh (trán và cung Địa các (cằm) nếu bị lệch (thièn). nghiêng, không càn đối, là tướng người ở mười nơi thì rời chín chỗ. Sanh ra turợng này nêu chẳng ỏ̉ yền, lại muốn đi đó, đi đây, ắt hẳn phải đi đến cái mồ, cái mả. (Chết dường).

## 10.- Quán lôe cung.

«Quan lộ giả, vị cu trung chinh thượng hợ Ly, phú phuc tê quán đinh, nhất sinh bất lợi công dinh. Dịch mã triều quy, quan từ thoái nhiễu. Quang minh, oanh phü, kiển đạt, siêu quần Ngach Dảc dường dường quan tư thường phạm. Sang lỳ phá thường chiếu hoành sự. Nhãn nhu xich ly, quyêt phạm dồ hinh \%.

Có nghĩa là cung Quan lộc nẳm phia trên cung trung chính (phia trên giữa vầng trann) hợp với cung Ly ho̊a, nếu đằy đặn (phú), xurong sổng mừ chạy nội bật lên tới mái tỏc (phục tê là xương liền với sông mũi, và quán đinh là lến tới thốp), là ngườ suồt đời chẳng bao giờ lầm lổi chỗ cứa cồng, có ngliĩa là vô sự mộ đợi. Hai bên Dịch mã, la hai xương tran nồi lên châu vào nữa, lă tưỡg làm việc quan chạang bao giơo phiền nhiễu tời ai. Rõ ràng và sánǵ tơ, la người hiên dạt, lại co tri khi, tà lượ siều quần., Nén haí bên vầng tran co xurơng nồi len col co vé đườug duờng, la tương hay phạn y cấp trên. Nếu lại thêm nhựng nét văn phá ngang dọc, là tương ưa lạm việc trál ngang, phạm những nét này rồi, mà hai con mắt đỏ kệch như mằt cả chây ca Chép, ắt hằn là tượng chiêu hinh họa, tội tù.
© 1. - Phúc dưc cung.
«r Púc đực giă, vị cư Thiên thương, khiên liên Bịa các, ngũ tinh triêu củng, binh sinh phưc lộe man man. Thiên Bia tương triêu, đự hạnh tu toàn ngũ phúc."
$\therefore$ Cung Phượ đực nằm tai nơ Thiên thưong (cái khọ
đụn của trời ban) buông liền với Địa Các coi thẳng băng, lại được Ngũ tinh chầu vào nữa; là tưởng người suớt đời hưởng phước lộc đầy tràn (man man). Thiên đình và Bịa các chầu nhau là ngtuời đửc hạnh vẹn toàn. Ngū tịnh là năm sao, ỷ nói Trán, Mũi, miệng và hai tai.
«Giả nhu Hàm viên, ngạch trách, tu tri khồ tại sơ niên. Ngạnh viên, hàm tiêm, truâ̂n bỉ hoảng tòng lão cảnh. Mi cao, mục tủng, vưu thả bịnh binh. Mi yềm, nhí tà yị ngòn phúc đức. »

Vi như Cẳm tròn, trán lại bị hẹp hỏi, biểt rẳng tưởng. người khồ cực lúc thiểu nièn. Ngược lại nếu vầng trán trôn trĩnh, nhưng cằm bị nhọn, là truân chuyền, bỉ cực lúc tuồi già. Chân mày mọc cao, mắt sếch ngược lên, là tướng người bỉnh thường, không sang mà cũng không hèn. Chân mày phủ xuống mắt, đè hẳn mi mắt trên (mọc thấp), hai tai nửa ngã, nửa nghiêng, là tướng người phưởc: lộc chẳng bền. Chữ Hàm là cái Cằm. Chữ Trảch là hẹp. Chữ Tiêm là nhọn và chữ Tủng là ngược sếch lên.

## 12.- Phụ mẫu cung.

«Phụ Mẫu giả, vị cu Nhật Nguyẹt lưỡng Dàc, Minh tú Phụ Mẫu song toàn, khang ninh thọ khảo. Nhạ̣t dác trảch nhi tièn khẳc Phup, Nguyêt dác trách nhi tiên khắc Mầu. Tả mi cao khởi tiên khắc Phụ. Hữu mi cạo khơi, mẩu tắc tái giá. Ngạch trách mi giao, phụ mẫu tảo vong.

Có nghĩa là cung Phụ Mẫu ựng vào hai bên Nhạ̀t Dác. và Nguyệt Dác. Hai cung này ở phia trên đuòi chàn mày.

Nhật dác bên Trái và Nguyệt dác nằm bể phải. Néu hai cung này sáng sủa, phạ̀n ininh, đầy dặn như nhau, thi Cha Mẹ mạnh khỏe và sống làu. Phía Nhật dác bị lép, khắc Cha, Nguyẹ̀t dác lép khắc Mẹ. Nếu chân mày bên trái cao hơn bèn phải, là trước ắt khắc Cha và Me đi tải giá. Trán đã̉ bị hẹp mà lại còn bị hai chân mày mọc liền với nhau nữa, ắt hẳn sởm mồ côi Cha mẹ.

Để khỏi lầm lẫn với các Cung, coỉ đồ hình giải thích tiếp theo.

## III.- NAM TƯÓNG DIỆN HÌNH LƯỢC ĐÒ

«Thièn can, Bịa chi, Ngñ nhạc, Tứ độc, Bát quái, Ngũ tinh, Cửu diệu, Lục Thư, ựng tại diện hinb Nam tử nhur vàn : »

Sách Tướng bàn rằng Thiên can, và Bịa-chi, cŭng nhur Năm núi, Bốn sòng, Tám quẻ, ưng vào năm Sao, thành chin vị và sáu loại Cầm thú, phảng phất biện trên nét mặt người đàn ông đề định cát hung như sau:

## a) Thiên can:

Có mười cội rễ gọi là Thiên can là Giáp, Ất, Binh, Binh, Mâu, Kỷ, Canh, Tần, Nhâm và Quý. Những can Giáp, Binh; Mậu, Canh, Nhâm đều thuộc về Dương số. Những can Ất, Đinh, Kỷ, Tân và Quỳ đều thuộc về Âm số.

## b) Pịa chi:

Có mười hai nhánh của Đẩt là Bịa chi gồm Tỷ, Sửu, Dần, Măo, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thàn, Dậu, Tuất và Hợi.

Những chi nhur Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân và Tuất đều thuộc Dương chi. Những chi nhự Sửu, Mạ̃o, Tị, Mùi, Dậu và Họ̣i, đều thuộc về Âm chi.

## c) Ngũ nhạe:

Ngû nhạc tượng trưng cho năm ngọn Núi, theo hình ngang dọc, cao, thấp, hiềm hóc, gồm có: Hoàng sơn là ngọn núi nằm ngang trên trán. Tung sonn là ngọn núi nằm dọc theo sống mũi. Thái son và Hoasơn là hai ngọn núi nằm hai bên đường gò má. Hàng sơn ià ngọn nủi hiểm hóc, ửng về Miệng tới Cằm.

## d) Tứ độc:

Tứ độc có nghĩa là bốn con Sông riêng biệt nlư sau: Giang, Hà, Tế, Hoài: Giang là con sông hay cai Rãnh, turọng trưng, nẳm hai bên Lô tai. Hà lạ con sồng hay ao rã̃nh, tượng trưng, nẳm hai bền phía dưởi con mặt, nơi Lệ đường. Té là con sồng hay cái rãnh, tượng trưng, nằm tại Nhân trung, dưới đầu Mŭi đên mồi trên. Hoài là con sồng hay cải rãnh, tượng trưng, nằm ngay cửa Miệng, giáp với Thủy tinh.

## e) Bát quái:

Bát quải gồm tám quẻ Dịch là : Càn, Khảm, Cẩn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn và Boài. Cản chỉ về tượng Trời, Cha, Quân tử và ánh sáng ban ngày. Úng về phương Tây bắc. Khảm chỉ về turợng Nước, trong, đục, đầy, vơi, hiểm hóc nơi khe lạch. Ửng về Chinh Bằc. Cấn chỉ về turợg Núi non, hiểm trở, thấp cao. Ứng về hưởng Đông bẳc. Chấn chỉ về Sấm, chớp, điện Lòi, khủng khiếp. Ửng về hướng Chính Đông. Tốn chỉ về tượng Mày, Gió, bão tạ́p, mưa nguồn,
gió biền. Ứng vễ hưởng Đông Nam. Ly chị về tượng Lủa hồng, nắng Hạ. Ứng về hưỡng chinh Nam. Khôn chỉ vè̀ tượng Đã̃t, Mẹ, Tiễu nhân và bơng tối ban đêm. Ứng về hırởng Tây Nam. Đoải chỉ về tượng Sông, ngòi và biên cả, cũng là ruộng vườn, nhà cửa. Ửng về hướng Tày.

## f) $\mathbf{N g} \mathbf{V}$ tinh:

Ngü tint cũng giống như ngũ hành, ứng vè năm ngối sao: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thồ tinh.

Kïn linh ưng vè̀ bên Tả của Tai, thuộc về phương Tây, cung Dậu, thăng Tám. Mọc tinh ựng về bền Hữu cúa Tai, thuộc về hướng Đông, cung Mão, tháng Hai. Thủy Tinh ửng về cửa miệng, xuống tới Cẳm, thuộc bướng Bẳc, cung Tý, tháng một thảng Mười. Hỏa tinh ưng về vầng Trán, thuộc hưởng chính Nam, Cung Ngọ, tháng Năm tháng Tur. Thồ tinh ựng về cái Mũi (toàn bộ), thuộc Trung cung, nằm trong ngũ hành, làm chủ cho cảc tháng Ba, Sáu, chin, và tháng Chạp. Hai thảng liên quan tới Thồ tinh cũng là thàng Giêng và thảng Bầy.

Ngü tinh tuoong sinh:
Kim tinh $\sinh$ Thủy tinh.
Thủy tinh sinh Mộc tinh.
Mộc tinh sinh Hỏa tinh.
Hỏa tinh sinh Thồ tinh.
Thồ tinh sinh Kim tinh.
Ngü tinh tương khắc:
Kim tinh khằc ky Mộc tinh.
Mọc tinh khắc ky Thồ tinh.

## Thô tinh khắc ky Thủy tinh.

Thưy tinh khắc ky Hỏa tinh.
Hỏa tinh khắc ky Kim tinh.
Hai chữ Khắc ky. có ỳ nghĩa nói rẳng hai vi Sao nến một bên nặng và một bên nhẹ, nên gọi là Tương khắc, mà không có Tỷ Hòa như trong luận doàn của $\mathrm{Tử} \mathrm{Vi}$ và Kinh dịch.

Một thi dụ như Hai bên Tai thuộc Kim và Mộc rō ràng là tượng khắc, nhưng nếu hai tai đều như nhau, không bên nào kém bên nào, như vậy là Kim không thua Mộc mà Mộc cũng chẳng hơn Kim là Tượng sinh. Ngược lại nếu Tai bên Phải thuộc Kim, lại thua bện Trái thuộc Mọc là tương khắc.

Một thí dụ nữa như Trán rộng rãi là Hỏa vượng, mà Thủy-tinh nờ cửa miệng lại nhỏ hẹp, là bất tương sinh, mởi gọi là tương Khắc. Chúng ta cùng nên luru y điểm này.

## g) Cửu diệu :

Ngoài ngũ tinh ra còn có Cưu Diệu, có nghĩa là chín vì Sao hợp vào là :

Thải âm ưng về mắt Phải.
Thải dương ứng về mắt Trái.
Kế Đô ứng trên chân mày bên Phải.
La hầu ứng trên chân mày bên Trái.

Cọn lại năm vi Sao như đã kề ở phần trên, ựng vào các bộ phận, chúng ta đã nhận chân, đó là Ngũ tinh. Ngũ tinh thêm bốn nữa gọi là cửu diệu, đều được ghi trên Diện đồ hình.

## h) Lục thú:

Lục thú có nghĩa là sáu con thú vật tượng trưng hiện trến nét mặt như sau:

1) Thanh long nằm bên gò má tay trải, tượng trưng về phía người con trai.
2) Chu tuơơ c nằm toản bộ vầng trán, từ chân mày len tởi thóp, ưng Phúc dức tồ tièn.
3) Câu trận nằm tại trung cung, nợi dırới sống Mũi, ưng bịnh tật, quyền uy.
4) Đả̀ng $x a ̀$ nằm phia dưới Câiu trạ̀n, gần đầu Mũi, nơi thường có hai nét nhăn ở Mũi chạy xuống Thủy Tinh nơi cửa miệng. Những người tướng ăn mày, thường bị Dẩng xà nhập khẩu, có nghĩa là hai nét nhăn ở mũi chạy thọc vào cửa miệng.
5) Bach hổ nằm bên gò má tay phải, tượng trưng về phia người con gái.
6) Huyền Vũ nằm tại dưởi cửa miệng, phần môi dưới, glịp với đầu Cằm, ưng về việc ăn uống, giàu nghèo hoặc là hị tai ương nơi sông biển.

Chúng ta cùng coi những số ghi rõ ràng các diềm trong hình đồ diẹ̀n mạo sẽ tường.

## 

Các điễm ghi về Thièn-can, Địa-chi, Ngũ-nhạc, Tứ-độc, Bát-quái, Ngũ-tinh, cửu diệu và Lục-thú trên nét mặt người Đàn-òng như sau:

Sớ 1 là cung Ngọ chạy tự dỉnh trán xuống gần giữa hai chân mày, mà cũng là cung Ly, là Hỏa-tinh, là Hoành-sơn, là Tử-khí (khi đơ tươi), là Sao-nguyệt bột, hoặc gọi là Sao Tuẹ̀ (Tuẹ̀-tinh, sao chồi). Tuệ tinh ở gần giữa hai chàn mày nơi Ấn-đường. Số 2 là cung Tị. Số 3 cung Mùi. Số 4 cung Binh. Số 5 cung Đinh. Số 6 cung Tốn. Sô 7 là Khòn. Số 8 cung Thin. Số 9 cung Ất. Số 10 cung Thân. Số 11 cung Canh. Só 12 cung La-hầu. Số 13 cung Kế-đô. Sô 14 TháiÂm. Số 15 ưng Thái-dương. Số 16 và 17 ưng cung Hà. Số 18 là Mọ̀c-tinh. Số 19 vả 20 ưng cung Giang. Số 21 ưng Kim-tinh (cũng gọi là sao Thái-bạch). Số 22 ứng cung Mậu-kỷ thuộc Thồ, nơi Sơn Căn. Số 23 là Tung-sơn. Số 24 là Câu-Trận. Số 25 thuộc Đằng-xà. Sở 26 là Thồ-tinh (nơi chính-vị). Số 27 ưnng Chuẩn-đầu. Số 28 là cung Mão thuộc Chấn. Số 29 thuộc Dậu, cung Đoài. Số 30 là Thải-Sơn. Số 31 là Bạch-Hồ. Số 32 ưng Thanh-Long. Sô 33 là Hoa-sơn. Số 34 thuộc cung Dần, hoặc Giáp. Số 35 là cung Tân, thuộc Tuất. Số 36 là cung Tế. Số 37 là Quý-Sửu. Sô 38 thuộc Tỳ hoặc cung Nhâm. Sổ 39 ưng về Thủy tinh. Sổ 40 úng sông Hoài. Sổ 41 là Huyễn-võ, thuộc Tý. Số 42 ưng Hẳng-son cung Khảm. Số 43 thuộc Cấn và sổ 44 là Cán, Hội.

## V.- CÁC CON SỐ LIẸT KE ƯNE VÀo CÁC CUNG TRÊN NÉT MĂT BAN ÔNG

(Thiến-Can, Địa-chi, Ngũ-Nhạc, Tứ-đọc, Bát-quái, Ngư-tinh, Cửu-diệu và Lục-Thú)



Sa-Đéc, March 8, 2015

## VI.- hành niê trưc vận oò

Những vận-hạn luân-chuyền cho mỗi năm ưng theo bộ-phận trèn nét mặt, theo lời giải-thich xấu tốt trong bài bàn, và mổi số ghi ứng theo tuồi của cung ấn-định.


## VII.- VẬN NIÊN HÀNH Độ ÚNG DIỆN HİNH

«Nhân $\sinh$ Bách tuế vi kỳ 》, có nghiia là con người ta sanh ra ở trên đời, đều ưởc ao sống lâu trăm tuồi, nhưong chẳng có ai được hưởng sựng-sương, hoặc chẳng có ai chịu cực khồ suốt đời, giàn của, giàu con thì cuñg có khi tai-bay, vạ-gió là thường tình, nghèo-nàn, đói khát cũng gặp thời vinh-quang, phong túc. Chỉ có người bất thành nhân tướng mởi phải chịu long-đong, chung thân bôn tẩu, đó lại là tướng ăn mày. Kẻ ăn mày cũng có cải ảo tướng, nến mới sống dê dợi chờ vận tia, thiét-tưởng cai đó cũng là nièm hy vọng.

Người hiền thường ưa gánh vác cái thẽ hiềm-nghèo, lúc bình thản lại thường hay thờ-o danh vọng, bởi vậy mới nảy sanh ra cái tật hay soi gương, ngắm bóng, để kiêm điềm vận thời. Tất cả trong một trăm năm đều hiện lên trên nét mặt tuần-tự theo giai doann.

Nét hịèn tươi và đầy trong- khoảng ấn-dịnh là vận-hạn hanh-thòng, ngược lại ám hăm, nghièng lệch, ẳt gặp cảnh bơn-ba, phá-tài, hại mạng. Tướng diện cũng chẳng khác nào xét bề ngoài một loại trái cày, ngoài tươ mỏng, sáng-sủa tất nhiên bến trong không ung thúi, chúng ta cùng nhau chièm-nghiệm như sau :

## Kî̀ từ năm lên 1 tuỏ̀i tởi 15 :

Coi cung Thiên-trung, ghi số 17 , nơi kẽ chân tóc trán tới thóp. Nơi này lủc soo-sinh mà dầy dặn, nồi cao, là tướng thọtrươơng, không tật-bịnh. Néu bị lép, hãm, sâu hoắm như lỗ hủng, ắt bịnh-tật liển-miên, néu qua được tuồi 15 , mới trở thành nhân cách.

## Tuổi 16 :

Hiện lên tại cung Phát-tể, ghi số 18 gần nơi chân tóc, phía: dưới cung Thiên-trung, giữa trán. Nơi này quang-thuận thì phát tài, hưng-vượng trong gia đình, ngược lại bị tối om, là có việc buồn rầu. Ly thuộc Hỏa là Lưa, mà bị mờ-ám, chưng. tỏ Thủy lai diệt Hỏa.

## Tuồi 17 vá tuồi 18 :

Tuồi lẻ coi bên trái và tuồi chẵn coi bên mặt, tuy Trái, Phải mặc dầu, nhưng hai tuồi đều ảnh hương giống như nhau. Tuôi 17 coi bên Nhật dác, tuồi 18 coi bên Nguyệt dác ghi số 20 và 19 , nẳm ở hai bên cung Phát-Tế.

Tuồ 19 :
Coi cung Thiên-đinh ghi số 21 nẳm phía dưới cung Phảt-Tế.

## Tuôi 20 vả 21:

Ửng tại Hữu phụ dảc ghi số 25 cho tuỗi 20 và Tả phụ dác ghi số 26 cho tuồi 21, nẳm hai bên phía Thiên đinh, tươi sáng, hoặc trồ mầu, vàng lợt, tổt tành, nếu nồi mầu đen là tai hại. Mầu Vàng ưng về hành Thồ, đối với Hỏa là tương sinh. Đen thuộc Thủy là tương khắc. Trồ mầu xanh tươi là có công danh.

## Tuôi 22:

Coi cung Tư không ghi số 22 phia dưới nét Thiên đình. Ky mầu hẳc ám và mầu tră̆ng bệch nếu nồi lên như vậy, ắt có tai ương. Mầu Trắng bệch ứng về hành Kim, khắc Hỏa.

Tuỗi 23 và 24.
Tuồi 23 ứng tại Tả biên thành ghi số 15 và tuôi 24 ưng Hẽ̛u biên thành ghi sô 16. Hai điềm nảy nằm tại hai bên Thiên trung. Ảnh hưởng cửng giỗng nbư mầu sắc của các tuồi 20,21 với 22.

## Tuồi 25.

Ửng tại nơi Trung chính năm phía dưởi cung Tư không, ghi sô 27. Tại cung này tươi đẹp sáng như gương, ắt thi cử đệ̣u cao, kinh doanh đảc lực. Nếu tới om, ẵt có tai ương.

## Tuồi 26.

Ửng tại nơi màng tang bên phải gọi là Phần mộ nẳm bên huyệt Thải dương ghi số 23 . Ngưỡi có bịnh, nếll cung này bị đen như Mực, ắt phải tử vong. Trồ mầu xanh hoặc vàng lợt, hoặc hồng hồng, ắt gặp thày, gặp thuốc. Hai bên mảng tang tươi nhuận, nhưng bị lép, là kẻ bôn ba.

Tuổi 27.
Ửng taii màng tang bên Trái, bên huyệt Thải dương và ảnh hưởng cû̉ng giổng như mảng tang bên Phải. Cung này là Khuru lăng ghi

Tuỗi 28.
Ưng tại Ån Đường ghi se -73, phía dưởi cung Trung chính và nằm giũa đầu hai chân mày. Cung này nồi cao lên và eठ ánh tượ lơng lánh như thoa-mỡ, là gặp vận hanh thông. Nếu bị lép và có vằn ngang̣ dọc cắt đứt, hoặe bị aiciao mi (hai chân mày liền nhau) là lao lực. Thêm ám hảm vào nữa ắt bị tội tù.

Tuổi 29 và 30.
Cung Tả sơn lâm ghi số 13 ửng tuồi 29 và Hữu sơn làm ứng tuồi 30 ghi số 14 , nằm cạnh hai bên trán, giáp phía ngoải của Biên Bình. Hai điềm này nếu nở nang, rộng rãi và sáng sủa, bóng loáng thì phát đậ về công danh, tài lợi, ngược lại coi có vẻ eo hẹp, lép và tới đen là hạn trùng trùng. (hạn khó khăn liên tiêp).

## Tuổi 31.

Ửng tại cung Lăng Vân ghi số 30 , nơi phía trái cung Trung chính và Ấn đường, thuộc về phía trên chân mày trái. Cung này nếu ửng đỏ lợt, hoặe vàng, hay xanh nhạt; là anh em có người tiến đạt, chính thân cũng hanh thòng. Ngược lại nếu đen tối, ă̆t có tang thương về đươơng huynh đệ. Co thê là người trong dõ̃ng họ gặp bước tai ương, tù tội.

Tuồi 32.
Ứng về cung Tử khí. (Chữ tư là đỏ tía và chữ Khí là sắc, là mầu, là hơi) ghi số 29 , nẳm bên tay phải cung Trung chính và Ấn đường, thuộc về phía trên chân mày Phải. Cung này ånh hưởng cũng như cung Lăng Vân, trong tuồi 31.

## Tuổi 33.

Tại sớ 31 có ghi cung Thải hà, nẳm giữa châre mày trái phía trên. Nếu nồi lên óng ánh, sáng tượ, thì công danh phát đạt, mưu sự đẹp lòng, vừa ý. Ngược lại bị đen tối, hoặc bị lép, là tướng hẳn gặp lắm chuyện éo le, nay đây mai đó, anh em bất thuận, hạn vận cô đơn.

## Tuồi 34.

Ửng tại cung Phiền Hà ghi số 28, nằm giữa chân mày Phải phía trên. Cung này cũng ảnh hưởng giớng như cung Thái hà trong tuồi 33.

## Tuồi 35.

Ửng tại cung Thái dưong, cũng gọi là cyựg Lệ đường bên dưới đầu măt trái. Cung này ghi só 40 ýng vào tuồi trung niên, nếu phía dưới con mẳt trải tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, đầy dận, cgiống nhur nigưới mờ ngủ dạy, là gặp vận rất hanh thông. Nguợe Jẳi bi cở om, hoặc lép, hoặc ướt át nhur bị dóng ghèn, Ja Jân thời truân kiền, long đong, coń cái khó khăn, vơ chồng không hòa thuận, hao tồn tiền tài.

## Tuồi 36.

Coí Cung Thải âm ghi só 41 , nàm dưới đầu con mắt Phải, ảnh hương cüng giống nhu eung Thai dưong số 45 , của tuồi 35. Chi khâe mọt nét, là sáng sủa thì người vợ làm ăn phát đạt, ņbược bẳng tới "om, coil như bị ám mầu Tro, là ưng về người vg. tai uong.

## Tuồi 37 :

Ửng tại cung Trung-durơng ghi số 34 , nẳm trong con mắt Trái, thường gọi là cung Mâu-tử, có nghĩa là con ngươi, liên quan tới cả phia dưới con mắt, gần với Ngọa-tàm. Cung này nếu con ngượi trổ mầu đỏ-tía là có sự hung-hãn tởi nơi, hoặc phía dưới mi mắt nồi đen là sát-hại, không ưng về con cái, thì cũng ứng về bản thân. Tươi sáng, đầy dặn là hưởng
phưởc lộc lâu dài. Cunḡ này cũng ưng về con trai, hoặc người chồng, ảnh hưởng vê Dương.

## Tuỗi 38.

Nồi lên tại cung Trung-Âm, ghi sơ 33, phia trong côn mắt Phải, cũng tương-tự như tuồi 37 , nhưng khác mọt nét là ứng về người Nư, con gái, hay là ngurời vợ.

## Tuõi 39

Tại cung Thiếu-dương, ghi số 46, nơi phía dướ đuôi con mắt Trải, cunng là cung Ngư-Yĩ, hoặc Giạn-ṃ̂n. Nếu đuôi cả được cong lẹn, ắt hẳn lả̀m ăn phát đạt, ngược lạ bị cúp xuống, thêm nét đen như mầu Tro, là ưng về cảnh vợ con lật đật, tiền tài phá tán, bôn ba. Nễu Ngư vĩ lại trổ mầu hồng hồng, thi coi chừng có nạn đao thương, tù tội.

## Tuồi 40.

Coi cung Thiếu Âm, ghi số 40 , thuộc về Ngur vĩ bên mắt Phải, ảnh hưởng tương tự nhiur 39.

## Tuổi 41.

Ưng tại cung Sơn căn, ghi sơ 32, nơi sống mũi, giữa hai đầu con mắt. Nếu cung này cao và tròn mởi tốt, ngược lại cao và lép như sống lưng Trâu thì nghèo. Nổi mầu tối đen, khô khan nhur gạch ngói, là vận hạn chẳng hanh thông. Trọn mà bong láng, là làm ăn phát đạt.

## Tuồi 42.

Ưng tại cung Tinh xá, ghi số 47, nằm $\cdot$ phia dưới Ngọa
tàm, bên mắt Phải, liền với xương Quyền. Cung nảy tượi sáng thi tốt lành, ngược lại thàm tím và vạn hạn dau thương.

## Tuồi 43.

Coi cung Quang điện, ghi số 42 , nằm phia dưới đuoói Ngọa tàm mắt Trái, ảnh hưởng giống như tuỗi 42, nơi cung Tinh xá.

## Tuăi 44.

Ứng tại cung Niên thượng, năm phia dưới Sơn căn, ghi số 35. Nếu tới đen, mốc mác, khò héo, là nhiều bệnh tạt, hao tài, tồn sức. Tươi đẹp như cung Sơn căn, thi phát đạt, công danh.

## Tuồi 45.

Coi cung Thọ thượng ghi số 36 , giáp với đầu Mũi, dưới cung Niên thượng, nếu bồng và tưởi là vận hạn hanh thông, tiền tài hoạnh phát. Tới đen hoặc tự nhièn Wién thănh méo mó, là gặp hạn ốm đau, hoạn nạn tới bản thấn. Nếu lệch hẳn về một bên nào cũng vậy, là chêt chóc.

Tuồi 46 và 47.
Thuộc về Lưỡng quyền, là hai xương Gò má, tuồi 46 ưng bên phải, ghi sỗ 43, bên trải ghi số 46 , ưng tửi 47. Xương gò má nồi den như mực, là hạn khắc vơ, hoặc khắc con, tiền tài hao tán, làm quan mất chức, di buôn hết vốn, thi cử trượt bảng vàng, bôn ba đây đó, bị kẻ tiểu nhân ám hại. Nếu ưng dỏ như son, là có
buyêt thương, vi danh lợi. Sang vì trong xanh thi tốt lành, mưu cầu mọi việc đều đắc lực.

Tuỗi 48.
Ưng tại cung Chuẩn đầu, ghi số 37. Nơi này đầy đặn, tròn trĭnh như trái mật treo. «Tị như huyền đởm 》 là ưng về tưởng rất giàu sang, thời vận nhiều may mắn. Ngược lại nếu tròn tri̊nh, nhưng bị khồ héo, tự nhiên coi hỉnh như nghiềng lệch khác hẳn mọi ngày, là vận thời bị mạt, khờng tội tù thi cũng tang thương, chết chóc. Những nğười gần tạ̀n sỗ, thường sống mŭi bị nghiềng vẹo và co lại, mất hẳn thằng bằng.

Tuỗi 49.
Ứng tại cung Gián thai, năm phia trên đầu lỗ mûi bên trủi, ghi số 39.

Tuồi 50.
Ứng tại cung Bịnh ưy, nẳn phia trến đầu lỗ mũi bên phảa ghi số 38. Nếu hai cung Gián thai và Đinnh úy đều đặn nhur nhau và tượi sáng, là tướng làm ắn phát đạt. Nén bị tới den, hoặc bị lép, nồi vằn ngang dọc, là vận hạn phá tài, tư tội. Mỗi cung ưng riêng mỗi tuồi.

## Tuổi 51.

Ứng tại Nhân trung, giữa môi trên có đường rãnh càng sâu, càng thâm là tốt. Nếu nồi mầu vàng hay trắng bệch, là bệnh tật tởi nơi. Trô mầu hồng là có huyết quang. Nhân trung vẹo vọ ngả nghiêng, là tướng sảt con,
hại vợ. Nhân trung đầy đặn không có rã̃nh, tron lu là vận hạn cô đơn. Ở giữa rất sâu mà hai bên bờ nồi lên nhur miệng lu, là tưởng giàu của, giầu con, mưu cầu việc gị cuñg tổt. Cung nầy ghi số 50 .

Tuồi 52 và 53.
Ửng tại cung Hữu tiên phụ ghi số 57 , cho tuồi 52 và Bó 58 thuộc Tả tiên phụ cho tuồi 53 . Hai cung này nưm hai bên Nhân trung. Nếu đầy đặn, có bờ nồi lèn thì tốt, nhược bẳng bị lép, bị tối đen, thị ưng vào cung tuổi rất tai hại. Người bịnh mà hai bên Tiên phụ bị đen như mực, hoặc trồ mầu vàng nhu nghệ, ắt có tử vong.

Tuồi 54 và 55.
Tuỗi 54 ưng tại cung Lộc thương ghi số 56 và cung Thực thương ưng tuồi 55 , ghị sô 59. Chữ Lộc thương In kho tài lộc, chư Thực thương ưng về kho lương thảo. Něu hai bên mép tươi đẹp, bất lên đầy đặn như trăng treo, sáng sủa, là vận hạn toàn hảo về tiền tài, vườn ruọng, nếu lép và cúp xuống như thuyền úp, là phá tan gia tư. Trồ màu vàng tươ, hoặc đen như mực, là từ vong, tù tội, cơ nghiệp tan tành.

## Tuôi 56 và 57.

Coi tại cung Hữu Pháp lịnh ghi số 55 , ưng tuổi 56 và cung Tả phảp lịnh ghi số 60 , ứng tuồi 57. Hai cung nọy nẳm bên mép phía trên của miệng. Nếu sảng sủa, hifit ngưọ̣c lên thi tốt. Nhược bằng bị cong xuống như uduh cung là xẩu. Nếu chạy thẳng vào miệng theo nét
nhăn là hạn đ Bẳng xà nhập khầu 》, con rắn chui vào miệng là hạn đói cơm, rách áo, nhur Thạch Sùng, Vương Khải nhà Hậu Tấn, tan nạ́t cơ đồ. Nếu bị a Hoàng xâm khẩu dác », co nghĩa là nồi màu vàng như nghẹ ở hai bên mép thil nguy hiềm về tánh mạng.

## Tuồi 58 và 59.

Coĩ cung Hữu phụ nhî ghi số 44 cho tuồi 58 và cuing Tả phụ nhî ghi sô 49 cho tuỗi 59. Hai cung này nẳm giáp mang tai, gần Quai hàm, giáp với xương god má. Hai cung này đầy đặn nồi cục nhur nhai trầu, sáng sủa thi làm ăn tấn phát, mưu cầu mọi việc đều được hanh thông. Nếu bị lép, bị đen, là hạn gặp nhiều âu lo, phá tài.

## Tuồi 60.

Ưng tại cung Thủy tinh ghi số 65, ngay mội trên và cửa miệng. Cung này sáng tươi, không nồi mầu đen tổi là ứng về tiền tài, ăn uỗng đều phong túc. Nếu bị nhợt nhạt hoặc tối om, là có bệnh tật, hao tài, tang chế, có thề là thủy ách nơi sông biền.

## Tuồi 61.

Ứng tại cung Thừa tương, ghi so 66, phia môi dưởi của miệng. Cung này đầy đặn, có nét vẳn chạy ngang, thành thợ, ắt gia đinh hưng vượng. Nếu mỏng và đen, hoặc trồ mầu tái xanh, là thất tài, hại vật bịnh hoạn chẳng yên.
Tuồi 62 và 63.
Coi cung Hữu địa khố, ghi số 69, ưng tuội 62 và cung Tả
địa khớ, ghi sớ 70, ưng tuṑi 63. Cung này nẳm hai bên đầu Cảm, thuộc về phần Địa các. Nảy nỡ, cân đỡi, thi an khang, phảt phước. Néu méo mó, nghiêng leêch bên nào, thi ứng vào tuồi đo, gặp sự bất an, tán tài.

## Tuồi 64 và 65.

Ûng tại cung Ba Tri, ghi sổ 54, thuọc tub̂i 64 và cung Nga Áp ghi sơ 61, thuọ̣ tuồ 65. Hai cung này nắm phia dượi hai bên đầu nép. Nồi lên cao ráo, sáng sủa, là vận hạn hanh thông, khang kiện. Nếu đen tơi, lồm vào nhu bị khuyêt, là hãm tài, bịnh tật, thiêu ǎn, thiếu mặc. Chữ Ba Trì là sóng ao hồ, chữ Nga Áp là ngỗng vịt. Nhung vậy có ý nói Ao phải có nước thì loài Ngỗng Vịt mới có mồi.

Tưói 66 và 67.
Cung Kim lâu ghi sô 52 và số 62, đường rảnh hai ben mưi chạy xuổng ngang với hai bên cửa miềng. Nếu rọng rải vươn ra, coi tươ đẹp gọ́i là alưỡng long tranh châu 刃 là tớt. Ngược lại bị quặp vào cửa miệng là « Bằng xà nhập khẫn» là xấu. Tốt thì gia đinh, con cháu có đường Ư̛̂n triễn. Xẫu thì đơi khát, cô đơn. Tuồi chẵn coi bên Mặ, tuồi lẻ coi bên Trái.

Tuời 68 và 69.
Ơng tại Hữu quy lai ghi sô 51 cho tuỗi 68 và Tả quy lạ ghi số 63 cho tuồi 69. Hai cung này nằm phia dưới mang tai nơi quai hàm. Tròn trĩnh, nầy nở, tươi sang là khỏe mạnh, nểu nghiêng lệch, vẹo vọ, ắt có tử vong, phá tài, hoạn nạn.

## Tuồi 70 và 71.

Coi cung Tung đường ghi số 67 , nẳm tại môi dưới, khoảng giữa cung Thừa turơng và Địa các, ưng về tuổi 70, và cung Địa cảc ghi số 68, ựng tuồi 71, nơi đầu cẳm. Sáng sủa thì tốt lành, méo mó và trồ mầu den tổi là bịnh tật tới nơi.

## Tuôi 72 vd 73.

Ûng tại cung Hữu nồ bộc ghi số 71 cho tuồi 72 và cung Tả nô bộc ghi số 72 cho tuồi 73.

Hai cung này nằm phia dưới cung Quy lai, khoảng đầu quai hàm. Nếu tròn trīnh, đầy đặn, thì khang ninh, người có quai hàm như vậy khi trở về tuồi già hưởng nhiều phước lộc. Ngược lại quai hàm tuy gọi là vuộng vắn, nhưng bạnh ra thành gỏc như thước thọ', thi vè tuồi già tuy khang kiện nhưng vất vả. Nói cung Nô bộc có nghĩa là nâng đở, là che chở, là quyền uy. Nêu u cung Nô bọ̣c xấu, thì mọi việc mưu cầu đều trắc trở.

Tuối 74 và 75.
Tủỗi 74 ưng cung Hũ̃u Di-cồt ghi sõ 53. Tuồi 75 ửng cung Tả Di-cốt ghi số 64. Hai cung này nắm haí bện má, nơi răng Hàm. Nếu tuồi già, mà cung này đầy đặn, vì như «Má lúm đồng.tiền », là gia đinh khang. thái. Già mà rụng răng rồi thì hai bên má tất nhiên phải lôm, nhưng chẳng nên nghiêng lệch, méo mó, phạ̣ vào nét nẳy, lại trồ thêm mầu vàng hoe, hay là đen tối, ắt có tai ương.

Tuồi 76 cho tớ tuỗi 100...
Û̉ng vào nét da, tiểng nói và cử chỉ. Nếu da trồ
mầu đồi mồi, tiểng nói không run rầy, cử chỉ còn minl bạch, là thọ trường. Ngược lại tánh nết thay đồi, lẫr lộn, mảu da lại có vẻ nhợt nhạt, trắng bệch, hoặc tř̉ mằu tới om, nėt mặt tương tượng coi hình như méo mó là điềm g̛̛ tới nơi.

Coi qua cung vận-hạn một đời người hiện lên trêt nét mặt, theo từ giai đoạn tốt xấu, bây giờ chủng 4 chiêm aghiệm về các bọ phận, cơ thề con người, đi tìm hiễu thế nào là thọ, yểu, phú, bần, quý, tiện, ther các mưc tiết trịnh bày, kê tiếp.

## CHƯO'NG NHI

I. Tướng thẹ.
II. Tướng yều.
III. Tướng phú quý
IV. Tường bằn tiẹn

Chương nhì bàn về tưởng Thọ, Yều, Quỳ, Tiện và Phú, Bần, đều được xuất hiện trên nét mặt, hoặc ần tàng nơi thân thề nhur sau:

## 1.- TUÓNG THO

1- Tai thật dầy và trản thật cao, hoặe thấp mà vuông vắn.

2- Hai chân mày mọc dài vượt ra khỏi đuôi con mắt.
3- Trong lỗ tai có mọc lông.
4- Hai bên thùy châu của tai chầu vào hai bên miệng.

5- Mũi cao và buông thẳng xuống như buồng mật treo không vặn vẹo.

6-' Tiếng nói oang oang, rõ ràng, trong trẻo, không ngap ngừng.

7- Đi đại tiện lâu và rẳn, tiểu tiện phát ra nhiều tia.
8- Lỗ hậu môn (lỗ đit) có mọc mẫy cọng lông.
9- Ngả không mở mắt, hơi thở phì phò, sảng khoái.
10- Tính hạnh ôn hòa, không xui nguyên, giuc bị.
11- Cồ ngay ngẳn, có nọng ở phía gần vai, không glơng cô Cò và không lộ hầu.

12- Da đầu thừa thãi, nhăn nheo, không bị căng thîng.

13- Xương hai bên gò má vượt khỏi mải tóc. (Lưỡng quyền cao).

14-Mắt sáng và trong. Con ngươi đen kịt như son. không lờ đờ mà cũng không lơ láo.

15- Bằng sau gáy có Trẳm, là khúc xương mọc ngang nồi cục như bàn tay úp.

16- Răng đầy đủ 32 chiếe, ngay ngắn không thura thớt và không nhọn như răng chuột.

17- Lưng dài rộng và đầy đặn, không có rãnh.
18- Đi đửng vững vàng, tề chỉnh, không ngả nghiêng. như say rượu, khọng lủi như con Quốc.
$19-$ Ãn uống chẳng vội vàng, hấp tấp.
$20-$ Khi hờn giận thì nét mặt phừng phừng, nhưng chẵng tái xanh, run sợ. Vững thần khi.

## II.- TƯỚNG Yều

Tương yều là tưởng chết non, hiện ra những điềm nhur sau:

1- Tiếng nơi ngập ngừng, đửt quãng. Chưa nói đã thở nhur kẻ thiếu hơi.

2- Chưa nói đã đôi sắc mặt. Mặt thường tải xanh, làm ra bộ ngơ ngơ, ngáo ngáo.

3- Sắc diện như hoa Đào, nüng nịu, e thẹn như kiển cách đàn bà.

4- Tiêng nói thất thanh, khi thi ồ è̀, re ré như lệnh vỡ, lủc lì nhi như tiễng yễn oanh.

5- Thân thể dài rọ̉ng, nhựng lưng lại ngẵn và mỏng. giữa sống lưng có rẵnh sâu.

6- Người nhỏ thó mà chân lại to. Người cao lớn mà lưng lại mềm như bún.

7- Đi dưng chẳng vững vàng, giống như se sẻ nhầy, ngả nghiềng, chưi đầu, vung vầy.

8- Thân thề mập mạp mà da lại căng như mặt trống.
9- Chân mày mọc thấp trùm mi mắt. Trán thấp, hẹp và nhọn hoắt.

10- Mừi mềm nhün như khơng có xương, hoặc sơn 'căn bị gãy, đầu mũi lép va nhọn mỏ chim.

11- Minh thi to mà đầu thi nhỏ như gáo dừa, cồ ngắng và lộ hầu.

12- Ngủ mơ măt, há miệng, hai chân duỗi thẳng, ngửa mặt như xác chết.

13- Mặt müi lưc nào cūng hình như bám tro bưi, sắc mặ̆ tơi. đen.

14- Mồ hôi tanh như Nhái, tay hôi, miệng thủi, mặc đưu rửa ráy luôn luôn cüng vậy.

15- Mẳt vàng như nghệ, hoặc con ngươi quá nhó, 10 trong trắng nhu hoa Sở (trẳng bêch).

16- Lỗ đit rỗng tuyêch, chẳng `có lồng.
17- Trù đầu tóc ra, trong minh khống có lấy một cọng Ding to. Tron lu nhu heo cạo.

18- Bại tiện và tiễu tiện cùng một lúc, không phân biệt trước sau và lại rất nhanh.

19-Khi nồi giạ̀n, mặt tái xanh, thần khi lơ láo.
20- Chưa nỏi đã liểm mép, mắt ngó tứ phương, nghiêng đầu, rụt cồ, nhướng chân mày.

21- Răng thưa, môi mỏng, lưỡi nhỏ và nhọn, lại trô mầu vàng khè.

## III.- TƯÓNG PHÚ QUŶ

Những nét ghi tưởng Giàu (Phú) và sang (Quý), tất nhiên đã Phú là có Quý, mà đã Quý, ắt phải Phư không nhiều thì ít. Ta thường chè bai những người Giàu mà it tấm lòng rộng rãi là Phú trọc, thật tình thì trong gia đỉnh họ cüng rất nhiều khi con cái làm nên danh giá đỉnh chung, được mô tả nhur sau:

1- Tam đình đầy đặn và ngũ nhạc hưởng tiền đều là tưởng quý hiễn, có nghị̂a là vầng Trán cao rộng (thượng đỉnh), mũi lởn và ngay, hai xương gò má nở nang (trung đình), cằm trôn, miệng rộng, mồi dầy và tươi sáng, nhân trung ngay ngắn, có rãnh sâu và thâm thâm (hạ đỉnh). Phảng phất tam đình dài ngắn đều như nhau, tù̀ trên tới dưới không khuyêt hãm. Xét tới ngū nhạc, ưng vào ngũ hành nhur trên đ̉a giải thích, đều hướng về phía mũi, không thiên lệch.

2 - Tiếng nới oang oang và rõ ràng, không liu tín.

3 - Dáng điệu hiền ngang, đi vững như thành đồng, ngồi vững như trải núi.

4- Cốt cách dịu dàng, thanh nhä.
5-Hay tha thứ người lầm lỡ. :
6 - Lố tai đủt lọt ngón tay là tưởng rẫt hiển vinh.
7 - Miệng rộng nhur chư tứ (hình chữ nhật nẳm mgang), hai đầu mép hơi vượt lên.

8 - Miệng lởn nẳm tay đút lọt vào là đại qúy.•
9- Mòi tươi từ trẻ cho tới tuồi già.
10 - Con ngươi đen nhảnh như sơn và chân mày mọc cao, dài rộng.

11 - Lưng dài hơn tay chân và đầy đặn.
12 - Chân tay và hai tai tră̆ng hơn nét mặt.
13 - Ngủ ưa gỗi đầu cao và hay nằm nghiêng.

## IV.- TƯỚNG BÀN TIỆN

Tưởng bần tiện có nghi̊a là nghèo hèn, có khi giàn mà cũng chẳng nên tinh cách con người, đều ửng theo những nét nhur sau :

1 - Đầu nhỏ như sọ Dừa, mà thân thể lại cao lớn len nghêu.

2 - Cồ cao hình như khòng có xương gáy, không mang nồi dầu, thành ra lắc lắc, lư lư.

3 - Chân tay xù xì, các đầu ngon hinh như cáj dùi đục.

4 - Địa các (xương cằm) nhọn hoắt và nét mặt khớ rang, không bao giờ có mồ hôi bóng.

5 - Mặt trắng như vôi, hoặc xám như mầu tro.
6 - Môi nhọn, hoặc chum chúm như thồi lửa và lưỡĩ nhỏ như lưỡi rắn.

7 - Mặt coi thi to, nhưng mỏng (lép), vai so tới cồ, chân mày thấp, tròng con ngươi trắng hiếp cả con ngươi, hoặc tròng trắng trồ màu vàng như nghệ.

8 - Tai tuy to nhưng không có thành quách, có nghía là giờng như tai chuột, trơn lu.

9 - Thân thể đẫy đà, nhưng mặt choắt (nhỏ). Luru § điềm này là dằı chỉ to phia sau, nhưog phía trước lại nhỏ, thành ra phá tướng.

10 - Tướng đi lau chau, hoặc nhảy nhót nhur chim se sé.
11 - Đi hay cúi đầu và liễc ngang, coi bộ tịch lầm ll.
12 - Đi không vững vàng hình nhu muốn té.
13 - Cười nói nhe răng như răng heo, chó.
14 - Răng trắng bệch không có men óng ánh.
15 - Müi to nhurng gẫy khủc và lệch lạc.
16 - Không râu, không ria, hoặc ria như ngạnh cá Tre, hoặc râu vàng như râu Ngo (Bắp).

17 - Ria bị phân tu. Có nghĩa là tại nhân trung chẳng có ria.

18 - Bàn tay ráp như có cát dỉnh, hoặc hôi hám, hoặc tới den, hoặc vàng khè.

19 - Ngủ ưa thở dài, chẻp miệng, hả mồm.
20 - Ån uống vội vàng, nấc cục (nghẹn).
21 - Chưa ăn đã sợ mất phần, mắt ngó láo liên, nhai nuốt nhur heo, chó.

## CHUOONG BA

I. Tương hung ác.
II. Tướng có đọc, (khắc vợ, khắc con, hoặc chịu hoàn cảnh hầm hiu).

Chương ba, ngoài những nét tương Thọ, Yễu, Phư Bần, Quy̆ Tiện, còn những nẻt ửng vê tưởng Hung ác, cô đọc, (khăc vợ, khắc con) nhur sau :

## I.- TƯÓNG HUNG ÁC

1- Mắt đỏ, con ngươi mằu vàng vàng, là kẻ gian phi, giặc cướp.

2- Măt lời ra tròn như mắt Ong va tiêng nói như loài Rắn phun phì phì là gian ác, hại người không gớm tay. Có nghĩa là nói xùi bọt mép.

3- Mũi nhọn như mỏ chim Ưng, lại thêm hai bên zương gò má chảy xuống, là tướng gian giảo, hung đồ.

4- Mắt giớng nuiư mắt Gà, là tưởng ưa tranh đấu, giành giựt, fch kỷ hại nhân.

5- Mắt nhur Chó Sói, là tưởng gian dâm, tàn ác, ưa chuyện thị phi.

6- Các đầu ngôn tay lởn thành cục như đầu Rắn, là kẻ giết người không gởm tay, tham dâm, tàn ác.

7- Nói chayện vởi người không thèm đỡi diện, ngó đi chổ khảc và ura liêc ngang, là kẻ tham tàn.

8-' Nói chuyện vởi người, ưa nge láo liên, nhâng nháo là ke gian manh.

9- Chưa nơi đã cười hô hớ và chân mày dựg lên buông xuống có nhịp, là kẻ tà dâm.

10- Hay nhìn trộm (ngó lén), lăm bọ tỉnh như không, là kè thâm độc vô cùng.

11- Nói chuyện với người ưa cượp lởi và tỏ ra tức giận, liếm môi là tưởng hung hăng.

12- Bi đửng ưa khuỳnh tay ngai, ưỡn ngự, hất đầu, vềnh mặt là ke ưa gầy gồ, hung ác.

13- Đầu phè ra như đầu rắn, có nghĩa là phía trêm đầu nhọn lép và mắt long lanh như mắt Chuột, là kẻ ua lấy của người làm của mình, hung ác, phản bạn, lừa thày.

14- Con ngươi nhỏ và tròng trắng bọc cả phia trên con ngươi, chỉ thấy chấm đen phía dưới, là tưởng người phản phúc, hại người như chợi, tham dâm vồ hạn.

15- Nói chuyện với người, cưỡi không nhếch mẻp, có nghỉa là cười Ruồi, là kẻ rất nên nham hiềm.

## II.- TướNG cô Độc

Những nét hiện trên nét mặt cũng như bộ phận thân thê cơ những nét nghịch với tướng phưởc hậu, đều là tưởng cô độc. Tướng này không khắc vợ, thì cũng khắc con, hoặc mọt đời chịu cảnh hầm hiu như sau:

1- Đằu thi lớn mà mặt lại nhọn, hoặc giả đầu nhọn và mặt lép.

2- Trán tuy cao nhưng lép nhọn, hoăc trán nồi lên ba vần ngang ngòng ngoèo.

3- Hai chân mày hình chự Bát, có nghĩa là phía đầu mày cao và phia duôi cúp xuống.

4- Chân mày nặng trĩu đè cả mắt, lại có nhiều thớ nắm ngang, hoặc mọc nghịch chiều.

5- Chân mày mọc cong nhur cánh cung, hoặc phia trong chân mày có nốt Ruồi.

6- Chân mày mọc quá thưa và tóc mai củng mọc thtra.
7- Ngọa tàm tối đen và lôm, lại có vằn buồng xuống. sòe ra như đưôi Cá.

8- Mắt sấu và tối om, con ngươi lại trồ mầu vàng, hoặc mắt hau háu như mắt Rắn.

9- Mẳt Ngựa, con ngươi nhỏ và giỗng như mắt Chuột.
10 - Dưới phia mắt có mọc nhiều lộng như lông Cáy (lông Ba khia).

11- Nơi Ẫn đường, phia giữa đầu hai chân mày thấp, mà lại có ba vẳn dọc như chữ Xuyên.

12-Thiên thương mọc vẵn, khắc hại năm lần vợ. Cung Thiện thương nẳm phía dưới đuôi con mắt. Mỗi vằn nỗì lên buông xuống gò má là khắc vợ một lần và v.v...

13- Nơi Gian môn tới đen và mọc lông, hoặc có nốt Ruồi, hoặc có vằn ngang buông xuống. Cung Gian môn ở ngay đuôi con mắt phía trên cung Thiên thurơng.
14.- Mũi như ngọn núi dứng một mình, gọi là «Tị khởi độc phong », có nghĩa là mũi lớn nhưng trán lép, cám nhọn, tai chuột và hai gò má không có xương.

15- Trên mũi nồi sơn căn cò vẳn ngang là cơ khồ lúc thiếu thời, nếu sơn căn gầy gập và mỏng hẹp thà co dộc.

16- Niến thượng nơi giữa sống mũii, hoặc Nién the gần đầu mũi có vằn ngang thì khẳc vợ. Mỗi vằn khắc mộ người.

17- Mắt bên Trái nhỏ hơn mắt bên Phải và tròng trắng con mắt phía trên vàng vàng.

18- Phia dưới con mắt có nồi lên hình như chữ Thập, là vợ bị chết oan.

19- Hai bên xương gò má mọc cao hất lên nhur trái nủi, che lấp cả hai con mắt.

20 - Miệng như thồi lửa «Khầu như xuy hỏa v, hoặc chúm chúm như miệng Thiên lôi.

21 - Nơi góc miệng nời nhiều vằn như đủôi cá
22 - Hai làn môi mặc dầu tươi đỏ, nhưng không có vằn, không có khia, coi trơn bóng.

23 - Đường rặnh của Nhân trung cạn, hoặc trơn lu, phẳng ll , hoặc quá ngắn.

24 - Râu ria vàng khè, hoặc Râu mọc nhiều nhưng Müi lại quá nhỏ.

24bis- Ria mọc chĩa ra như đuôi chim Én, như Râu cá Trê, hoạ̣c Râu thẳng như chiếc đửa, không vấn vít vói nhau.

25 - Hai tai không có thành quách, phẳng li nhur tai Chuột.

26 - Da mặt đỏ vhur vỏ Cam, hoặc trằng như Phấn, hoặc da mặt nỗi nhiều gân, nhiều vẩn.

$$
27 \text { - Xurơng cồ tay tròn nhur cồ tay đàn bà. }
$$

28 - Gôt cẵng lép hinh như không có xương bè ra.
29 - Đầu vú trắng bệch, hoặc quá nhỏ và buông xuơng.
30 - Dương vật (của kin) không có lông, hoặc có mà mọc nghịch.

31 - Dương vật quá lớn và quá dài.
32 - Âm nang trễ xuống lại không có vẵn, có nghĩa là hai trửng chim đỏ mọng, chảy xuống coi nặng nê và tron lu.

33 - Thịt nhẽo như bùn, hoặc trơn như mỡ, hoặc thịt lạnh nhu đồng.

34 - Thịt xông lền hơi khét như mồ hôi ngựa, hoặc hôi hám khó ngừi. ( Điềm năy chằng nên lầm với người hối nách, người hôi nách lại rất nhiều con).

35 - Tiêng nói lừng khừng, ấp a, ấp úng.
36 - Di đửng nghiêng lệch, hoặc lui lủi như kẻ trộm.
37 - Ngồi không chửng chạc và hay bó gới, hai đầu gới quá mang tai.

38 - Ngủ ura co quắp, hai tay ôm cứng lấy đầu.
39 - Ãn uống lèm nhèm, như chuột gặm, như heo, chó.

40 - Nói chuyện khit khao chẳng hở răng. Hàm răng Khit rit.

41 - Đại tiện, hoặc tiều tiện quá mau, hoặc tỏ rakho khăn, thở 1 a 1 ạch.

## CHUONG BÓN

I. Luận về Nỡt Ruồi.
a) - Nỗt Ruồi mọc trên nèt mặt. (Gồm 30 loại Nốt Ruồi chinh).
b) - Nốt Ruồi mọc trong minh (thân thề).
II. Chí Điểm diện đồ (Nỡ Ruồi mọc trên hinh nét mặt làm thi du).

## I.- LUẬN VÈ NỐT RUỜI

Nốt Ruồi gọi là chí. Nốt Ban gọi là Điểm.
Nốt Ruồi hay nốt Ban, nếu Đỏ thi Quý, nếu Xanh, hoặc Đẹn thì tốt vừa vừa. Nốt Ruồi có mọc lông, là tướng người có tính nóng và gan dạ.

Nốt Ruồi mọc chỗ kín đáo và hợp cách thì rất quý, Mọc ở trên mặt thì phần nhiều it lợi. Phần nhiều mọc trển chân mày đều tốt lành, ưng về phń quý. Bay giờ chủng ta đi vào chi tiết nhur sau : chiếu theo con số ghi để dễ nhận chân :

## a) Nốt ruời mọc trền mặt:

1- Chínb giữa trán tại cung Thiên Trung, khắc Cha Mẹ, vợ con, công danh lạ̀n đận.

2- Mọc tại cung Quan Môn, đề phòng thú dữ, di xa bất lợi, só thể chết dọc đường.

3- Mọc tại cung Dịch mã, thì đề phòng nạn đao binh, cung này ở dưới Xích dương.

4- Nếu mọc tại cung Xích dương, thi giàu cọ́ lởn lao, cung này ở bên trái trán.
5- Nớt Ruồi mọc tại mắt bèn trái gọi là Nhật chí, nự ở mi trên mắt thì phú quý, mọc phia dưới đuôi mắt thì an nhàn, vui vẻ. Mọc tại trong con mắt, thị khôn ngoan và bôn ba, lao lực.

Nốt Ruồi mọ́c tại bèn mắt phải, goi là Nguyệt chí. Trên mí mắl thì đại phú. Mọc dưới con mắt gần Ngọa
tàm, gọi là cung lệ đường, thi khắc Vọ. Mọc dưới đuôi con măt, thi khắc con. Mọc tại đầu con mắt, gần nơi sồng mũi, (sơn căn), thì khắc Me, Cha, hoặc người thàn thuộc (anh chị em).

6- Tại cung Thấn mòn, dưới đuôi chân mày, mọc nốt Ruồi thì gặp nạn binh đao.

7 - Nốt Ruồi tại cung Ngur vĩ, phía dưới duôi con mắt Tả hoặc Hữu dều khắc vợ.

8 - Néu mọc tại cung Mệnh môn, nằm ngay cửa tai, là tưởng gặp nạn hỏa tai.

9 - Mọc tại Màng tang, nơi Thái dương, bất kề phia nào, đ̛̣̀n hòa thuạ̀n trong gia dinh.

10 - Mọc phia trên vành hai bên tai, tại cung Thông minh, thì tốt dep, an vui.

11 - Cung Thanh lộ nằm ở giáp tóc mai, ngang với đuòi chân mày, có nốt Ruồi, là tướng chết nở đất khách.

12 - Mọc ở giữa hai vành tai, nơi Trung nhĩ, là lắm tai ương và bịnh hoạn.

13 - Mọc tại rái tai bên trải, gọi là cung Tả thùy chàu, thì rất thông minh.

14 - Nẽu mọc ở rái tai bên phải, là cung Hữu thùy chàu, là tướng người hiêu thảo.

15 - Tại cung Tam dương, phía mí trên con mắt trải, kê từ giữa tới đuôi mă̆t có nốt ruồi, thì tuy rẳng phú quý, nhưng khắc con trai.

16 - Tại cung Tam âm, phia mi trên con mắt phải,
cưng kề từ chinh giữa tởi phia đuôi, nểu mọc nốt Ruồi, thi giàu sang, nhurng khắc hại con gải.

17 - Giáp đuôi con mă̆t chạy ra cung Ngur vĩ, gọi là Ngoại ngư vĩ, nếu mọc nốt ruồi, là kẻ ham mê sắc dục: Cung này ngang với cung Trung nhî, ghi số 12.

18 - Giữa sống mũi, tại dầu hai con mắt, gọi là Sơn căn, nếu mọc nốt Ruồi, là khắc vợ.

19 - Ngay giữa Ấn đường, phia trèn Sơn căn, co nốt Tuồi là tướng người khắc Me.

20 - Dưới Sơn căn là cung Niên thượng, có nốt Ruồi, là tướng nghèo nàn và khắc vợ, con.

21 - Phía dượi niên thượng, là cung Thọ thượng, giáp Chuần đầu (đầu mũi), có nốt Ruồi, là tướng người nghèo khồ, đới khát và lắm gian nan, tù tội.

22 - Nốt Ruồi mọc ngay đầu lô mũi, gọi là cung Chuẫn đầu, là gặp nạn gươm đao.

23 - Tại Nhân trung, giữa mòi trèn, có mọc nốt Ruồi, là tưởng lẳm con trai. Nếu mọc nhích xuống giữa nhân trung, thì dễ lấy vọ̣, nhưng hiểm con. Mọc xuống gần môi trên, thi nhiều con gái.

24 - Má bên trải, chỗ rải tai chạy ra, gọi là cung Tả Phụ 'nhĩ, có nốt Ruồi, thi khắc con cái, néu mọc bên Hữu phụ nhî (phía má bên phải, là tưởng ghen tuòng, bại hoại gia đinh).

25 - Lưỡng quyền là hai xương gò má, nếu bên phải có nốt ruồi, ắt gặp họa binh đao, mọc bên phia trải, thì mất uy quyền, có thề đi tởi họa sát thân.

26 - Cung Thủy tinh ưng vào cải miệng. Nốt ruồi mọc tại môi trên, là tướng dễ kiếm miếng ăn. Mọc tại môi dưởi, là người phá sán. Mọc ngay chinh giũa bất cứ mồ nào, dều là tướng ăn tục, nói càn, chiêu tai họa. Mọe tại hai bèn mép, là trơơng ham ăn, coi tiền của nhur rác. Néu mọc ở dưới cung Đinh úy, phia dưởi đầu mûi bên phải, gần môi trên, là gặp nguy vè̀ sông nước. Mọc dươi cung Gián thai, dưở đầu mũi bèn trái, là hay chièu hoạn nạn vào thàn. Nốt ruồi mọc trong lưỡi, là tưởng người ăn tục, noi càn, tuyên bố huênh hoang.

27 - Nốt ruồi mọc phia trèn cằm; gần môi dưới, gọi là cung Thừa turơng, là lắm tai uơng.

28 -- Phia dưới hai bèn mép có nốt ruồi, là người nay dạ, mai dó, hay ua bàn nhà, bán cửa, cung này gọi là Ti) trạch.

20-- Tại cung Nọ bọ̀c, giáp với Bịa khố, gọi là Quai hàm, né́u mọc nốt Ruồi, là tướng it bạn bè và gặp phải kẻ lừa thày, phản bạn.

30 - Ngay cạnh hai bên đầu Địa các, gọi là cung Phị trì, mọc nốt Ruồi, đề phòng taì họa nơi sông nước.

Néu mọc ngay chính giữa Địa các, thì là tưởng phá tán ruộng vườn, đủ ăn, đủ mặc. Địa cảc là Cằm.

## b) Nốt ruồi mọc fại thân thẻ.

Nhữn: loại nốt Ruời này thường gọi là Ẩn Chi, nồi lèn rõ : ag, nhưng kin dáo, khác vởi nốt Ban (diềm). Nốt Ban thi mọc chẩng rõ ràng, lấm tấṇ khòng thành hinh thệ nốt Ruồi. Chúng ta cần lưu ỳ những nốt Ruồ bila sau:

Nốt Ruồi mọc chính giữa cồ, là tưởng rất nên quý hiễn. Thởi xưa gọi là tược Hầu, tước Bá, thời nay có thể tạm ghi là Thủ tưởng, hoặe Tưởng soải, hoặc it nhất cung là Tỉnh Trưởng. Mọc bèn tráí cồ là tưởng glầu. Mọc bên phải cồ, là tướng sang.

Nốt Ruồi mọc đả̀ng sau gáy, là tướng người quá khôn gogoan, thành gian giảo và có thề là tướng chết đường, mất xảc.

Nớt Ruồi mọc ở hai bén nách, đều là tướng người giàn sang, biết cần kiệm tiền tài. Nốt Ruồi ở hai vú, nếu mọ̣c giữa vú, là tướng người phước hậu, sống lâu, mọc phia trên bất cứ vú nào thì lẳm con, uhưng gái lại nhiều hơn. Mọc phia dưới vú, thì giàu tiền bạc. Mọc ở vú bất kề trện dưới mà có lông, là tướng người quàn tử, anh hùng.

Nốt Ruồi mọc tâi yết hầu, là tướng giàu sang. Nếu mọc phía dưới yết hầu là tưởng bình thường, nhưng dược cảnh phong lưu. Lưu y điềm này, nốt Ruồi mọc trên cồ từ phia Yết hầu càng trở lên tởi gần cằm càng quý, như dă giải ở trên.

Nốt Ruồi mọc hai bên vai, bẩt cứ bên nào, đều là người có chức quyền.

Nỡ Ruồi ở Tâm oa, thường gọi là Mỏ ác, nơi linh buyệt, là tưởng quyền uy rực rỡ.

Nốt Ruồi mọc ở bàn tay, là tưởng khôn ngoan. Mọc giữa bàn tay nào cũng giàu sang. Ta thường nói là «Chưởng thượng minh chấu» ám chỉ bàn tay nắm hạt châu.

Nốl Ruồi mọc ở hai bản chân, nếu tại ngón chân caí, là tướng nhiều tôi tớ.

## II.- CHÍ DIÊM DIỆN ĐÒ

Ở ngay giĩ̃a gan bàn chân, bất cư bên nào, có nốt Ruồi, đều là người chức quyền rất nên cao trọng.

Tại nơi sinh thực khí, (ngọc hành) nếu mọc nốt Ruọ̀i, ắt sanh con cao quý.

Néu mộ ở Tước noãn, (có nghĩa là Trứng chim se sẻ, hoặc cái Biu), là tướng khắc hại vợ con lúc ban đầu. Người nào đã khẳc vọ́ con một lần rồi, thì trở nên phú quý.

Nốt Ruồi mọc ở hai bên bẹn, gần sinh thực khí, là tướng giàu sang.

Mọc ngay Rún, là người phước thọ.
Mọc ở bưng, hoặc dưới bụng, đều là tướng thông: minh, phước thọ.

Chính giữa xương sống, mọc nốt Ruồi thì trở nên đại phú, sống lâu.

Cuổi xuơng sống, mọc nốt Ruồi là người hưởng thọ lâu dài, đông con nhiều cháu.

Ngay cổ tay, bất cứ bên nào, mọc nốt Ruồi, là tướng thông minh, sang cả.

Ngay nơ Hạ̣u môn, (lỗ đit) có nốt Ruồi, là ngườì thuạ̀t sĩ, thày cung, thày phü thủy.

- Nốt Ruồi mọc lên co thể nói là thiên hình, vạn trạng, nhưng phần nhiều đều ưng vào những nét chinla ghi trèn. Coi chí diềm diện đồ.
(Những nốt Ruồi mọc trên nét mặt, ưng lanh dữ ghí theo con số, phù hợp với lời giải thicn).



## CHUOONG NAM

L- Tam đinh đăng diện hinh liệt đồ. (Ba đình phân tách trên nèt mặt.)
II. - Luận tam đinh.

1) Thượng đ̛̣inh.
2) Trung đinh.
3) Ha đinh.


## I. - TAM Đình ĐẨng diệN Hình LiệT Đơ

Hình ghi ba Đinh phân tách trên nẻt mặt người ta nhur sau:
a) Thiên Đinh từ dỉnh trản xuống Ấn đurờng ghi sỗ 1 đễn sỗ 2.
b) Trung đỉnh từ Ấn đường tới đầu Mûi (Chuẩn đầu) ghi số 2 đến sỗ 3 .
c) Hạ đînh từ Chuẫn đầu tới Cằm (Bịa các) ghi từ số từ 3 dên số 4.

Lưu ỳ quý vị : Những con số nằm ngang trên nét mặt nhur sở 2 ở hai bên trán và những con số 3 ở xương Gó má đến màng tai, cüng như con sờ 4 ở hai bên Miệng, đều ứng theo tuần vận. Chúng ta coi giải thích rõ ràng ở trang kế tiếp.

## II. - LUẬN TAM BİNH

Theo như diện hinh nơi trang bên có ghi ba phần riêng biệt là Thượng đình, Trung đinh và Hạ đình. Nay thử đo chiều dài và chiều ngang của mỗi Đinh đề luạ̀n sang giàu.

## 1) Thượng đình :

Đo bẳng sợi dây từ đỉnh trán ghi số 1 tởi Ẩn đường ghi số 2 coi dài được bao nhiêu, đễ biết chiều cao của trán. Rồi đo từ số 1 (a) qua hai bên cạnh trán giáp vởi chân tóc đẻ̉ coi mồi bên có đồng đều với chiều cao của trán, hay dài ngắn khác nhau. Phần nhiều những tướng người sang trọng, giàu có lởn lao, đều có vầng trán thăng bẳng mà ta thường nói là « Trán cao và nở nang nhur bức tường đửng thẳng \%. (Ngạch như bich lạ̀p.)

Nếu trán cao mà hai bên lại ngắn, gọi là trán lép, tướng người tuy rầng thòng minh và thẳng thắn, nhưng lận đạ̀n, cơ khồ buồi thiếu thời. Trán lép bên trái là khắc Cha, nếu lép bên phải là khắc Mẹ. Hai bên dều nhọn hoẵt là tướng mồ côi. Trán thấp lè tè là kẻ thiểu thòng minh, nếu thấp mà sáng sủa, hai bên rộng hơn chiều cao thì nghèo lúc tuồi xanh, nhưng là người khi tiét, về già lại hưởng cảnh thanh nhàn.

## 2) Trung dinh :

${ }^{3}$ Kể từ số 2 nơi Ấn đường, phia giữa hai đầu chân mày chạy xuồng tởi đầu lỗ mưi ghi sớ 3 là nơi Chuần
đân, nểu thuôn thuôn nhur ông trúc không có gợn song và không chia ra từng đốt như sống lưng trâu, đầu lọ̃. muii nở nang trôn trînh nhur trải mật treo, đêu là tưởng người phú qui, vinh hoa.

Lai đo từ giữa đầu mũi ghi sơ 3 ra hai bên đầu xương gô mà ghi sô 3 (a) coi co dà bảng Trung dinh hay ngắn hơn. Xương hai gò má này cân phải dưng song song với hai đầu lỗ mũi, là tưởng cô dơn, khẳc vợ và còn là tương người nham hiềm, ich kỷ hại nhâu. Nếu strơng go mâ thấp hơn đầu lố müi, là tuơng nguời trung thự, nhưng kem tri thông minh, hay bi ogtời cài A.p.

Kê do lại đo từ hai đâu xưong gò mả tởi hai bên mang tai (cựa lỗ tai), nêu thăng bẵng vôi số 3 (a) va 3 (b), đên chiều cao cảa Trung đinh, la hợp cách, tượng hưởng giàu sang cao quý. Bối chiểu với Thượng đinh thấy rằng dải rộng nhur nhaụ, nét mặt thành ra vuông vắn, đầy đạn Ngược lại Thượng đinh cao rộng mà Trung đinh ngằn hẹ trở thành nét mặt vơi và mỏng. Đă vơi và mỏng ăt là tương ngurời lao lực, khó nghèo.

## 3) He dinh.

Tînh từ đầu lỗ mũi ghi số 3 chạy xuống tởi đầu Cằm ghi sô 4 là Ha đìnḥ. Cung này cũng cần phải thăng bằng, với Thượng đình và Trung đinh mới thạt là tưởng. «Phú quy song toàn kièm thọ kháo \%, dông con nhiều cháu. Xét như thế thấy răng Tam dinh đều dài rộng nhu nhau. Muốn rô tưởng này về ự quyền, thi đo cái miệng từ trái qua phải, hoặc ngược lại, theo sơ ghi 4 (a), nếu dài
bằng Hạ đinh, thi đại quý. Người ta thường nói miệng rộng đút lọt nắm tay, hoặc giả «Miệng như chữ Tứ v là vạ̀y. Néu Tam đinh đều nở nang như nhau, mà miệng tương đương nhỏ hơn chút đỉnh là tưởng đứng vào hàng Trung cách, miẹ̀ng lại bị nhỏ quá coi khòng tương xứng vớj nét mặt, lä tưởng Phá cách, tuy giàu sang, nhưng hay bị khinh khi, nơi it kẻ muồn nghe, bàn không người cồ võ, có nghĩa là it quyè̀n hành.

Tam đỉnh trên nét mặt cần nhất là cao bẳng nhau, còn chiều ngang chỉ cần tương xứng, một tám, một mười là tướng có nèt mặt trái soan, hình bầu dục. Nếu chiều ngang của Tam đình cùng rộng mà chiều cao lại kém, là tượng người mặt ngắn như mặt Vượn, cũng gọi là quý, vì chiều rộng bẳng nhau. Sợ nhất là cao và rộng của Tam đình lộn xộn, không dều, lại thêm lệch lạc, méo mó là tướng bất thảnh nhân, khòng chết Yều thì cũng ăı mày. Không ăn mày thi cũng được bữa sởm, lo bữa tới, đói rách suốt đời.

Thượng đinh ưng về tiền vận, Trung đình ưng về tuồi Trung niên từ 40 tởi 60. Còn Hạ đỉhh ứng về hậu vận. Tuỗi từ 60 trở về già nếu tốt đẹp mới quy hơn tiền vận và trung vận.

## 1．- TƯÓNG TRÁN

Nhr Aă giải thich nhiều diềm về trán ở các doạn trên， nêu cao va rọng thi sang và giàu，ngược lại thấp hãm， hẹp hol，nghiênglệch，ắt không nghèo，thi cüng yều vong． Bây gio càn xét tới các nèt văn hiện trên vầng trán nbur sau．

1 －Tran cọ ba nét văn chạy song song theo chiềiu ngang trên tran，lại thêm nét sờ ở giữa，hinh nhur chĩ̛ Vương（王）là tương làm tới tước Công，hầu，khanh，trởng－

2－Trán co văn giống như chũ Sơn（山）là tương người phườ thẹ，còng danh phát dạt．

3－Trán có nét văn giống nhur chữ Nhâm（壬）từa tựa như chữ Vương，vì nét $\cdot$ ở trên hơi nghiêng lệch，là tương ngtuời hưởng thọ lâu dài và sớm có．coong danh．

4－Trản cêvăn nḥu chữ Thập（十）một nėt chạy ngang từ trái qua phải và một nét từ Ấn đường thẳng lèn tới Thiên trung，gằn chân tóc đỉnh đău，là tướng giàu và nhân hạ̀u．

5 －Trán co văn hình chữ Tinh（井）từa tưa như hai chữ Thạ̀p dính liền，la tưởng rất quỷ hiển，nhưng góa vợ lác ban đầu．

6－Trán có văn như chữ Xuyên（川）ba nèt chạy thẳng băng từ Ân đường lên giữa trán là tưởng người hào hưng， nhựng iẳn gian truân，hay bị người đố ky．

7－Trán hinh như chữ Tam＊${ }^{(三) \text { ba nét chąy ngang }}$ từ trải qua phải đều nhau，hơi có đuội vướt lên là tưởng người rẩt thòng minh，khéo giao thiệp và hay gặp diều may．Nếu chữ Tam này lại bị phía đuôi cong xuống （ $\equiv$ ）là tưởng người hàm dầm，nay vọ này，mai vợ khác， nếu không thì cô độc suốt đời．Nhược bẳng chạy thẳng băng（三）cững hại có thề chết một cách gởm ghê，không vợ， khòng con．

8－Trán có nét văn như chữ Nữ（女）giỗng như hai chữ $V$ úp lệch，là tướng giàu sang．

9－Trán có văn như chữ Biền（田）là tướng có quyền uy，lại thêm giàu của，giàu con．Nét văn chữ Biền này là chữ Vương（王）nhưng hai bên cạnh trán có thêm hai nét văn chạy từ cuối hai chân mày ngược lên hai bên dịnh trán，không cần phải khít với nhau．

Ngoài những nét văn quy hiền hiện lên trên vầng trán，còn có nhựng nét văn rất độc địa như sau ：

1）Văn hiện lên trên trán thành ba nét ngắn lệch lạc không thành ngang thành dọc，gọi là văn a ba chấm thủy＊ （i）là tướng chết về nghiệp gượm đao，vi yạ miệng．Nói một cách khác là tướng người ua lẻo mép，giỏi về biện luận．Tưởng người này khi bắt đầu nói đã nhưởng chân mảy，rồi nỗi lên nhựng nét văn như vậy．

2－Trán có nét văn như chữ Chủy（ㄴ）Chủy là cái Thìa，cải Muỗng，hình nạy giống như chữ $V$ có dấu Sắc trèn＂đầu，là người hay khoe khoang，đắc chí và cậy quyền，cậy thế áp đảo con người．Nét văn nạ̀y ưng vo kẻ sởm công danh，nhưng lại mau tàn．
col TƯÓNG AAN ONG
3 －Trán có nhiều nèt văn nhur chữ Tam，hoặc chữ Nhâm，chừ Vương，chồng chất lên nhau，trở thà̉n lọn xộn，ửng vào tương người ăn bám，ăn mày．

## II．－TUỚNG MẮ

Mắt được phấn ra làm bốn loại chînh như sau：
Mắt lồi，mắt lõm，mắt to và mắt nhỏ．Ảnh hưởng đành dũ̃ được liệt ra làm mười bốn loại khác nhau ：

1－Con ngượi to và đen nhánh như sơn，là người tài năng và rất thông minh．học một biết mười，tánh tinh chinh trựe，thãn thề khang kiện và thích về môn mỹ thuật．

2 －Con ngươi to và đen như mầu tro xám，là tuớng người thich du di，không quyêt đoan，tâm thằn bất định， lạ ưa vè dàm dục nhiều hơn．

3 －Con ngưở hay ngược lên giống như mắt Heo luộc， tà tường người kiểu ngạo và tham dâm．Tưởng chết non， co thề là chết về nghiệp gươ đao．

4－Con ngưoi ưa ngó xuống và hay ngó ngang，là tưởng da nghi，rất nên quỷ quyệt，tàn ác âm thầm．

5 －Mẳt ưa ngó trộm，hoặc ngó láo iiên như mắt Khỉ， tà tượng tuy sang nhưng gian giảo，phỉnh phờ，keo bẩn， biến ra tưởng hẻn．Tưởng này cũng rất mê dâm，trộm cắp．

6 －Con ngươi tỏa ành sáng，gọi là a Nhởn tọ̉a phù
quang ", ưng vào kẻ rất tà dâm, tham lam, giả dới. Người ta thường gọi là mắt Rắn «Xà nhỡn».

7 - «Nhỡn tình hàm tiếu» là mắt như cợt nhã, ưa đảo qua, liếc lại, nhấp nháy như mằt Chim Linh (chim chia vôi), hoặc nhur loại mằt Dê, là tướng người dâm dục, thiéu cảm tình, co khồ cho tới tuồi già.

8 - Mắt nhớn nlác như sợ hãi, gọi là «Thần lộ như kinh », tượng ưng về người thiếu mãnh lực, thiếu quả quyêt và có bịnh về thần kinh, yễu chiết (chết non).

9 - Con ngurơi tròn vo và lớn, (nhỡn tinh viên đại), là tương người rất sièng năng, chính trực, là người mẫn tiệp và, rất giati tịnh cảm, thọ trường, phú quý. Loại mắt Rua.

10 - «Nhỡn lọ̀ hồng càn» là con ngưoi có gân đỏ bao bọc chung quanh, ưng vè turơng kẻ ham tàn sát, gian dâm, bất nghĩa, hung đồ. Mắt này thuộc loại mắt Cá Chầy.

11 - Con nguroi nhỏ và mẵt cüng nhỏ, giống như mằt Lưon. Phurơng ngôn nói «Nhũng nguoòi ti hí mắt lurơn. Trai thi trộm cướp, gái buòn chồng người. " Loại mằt bất nhơn, mắt đã nhỏ mà nếu một bèn lại lơn hơn, gọi là «Lirơng mục thur hùng». Người co tương này thì hoang dâos vò đọ và chết mọt cach rất bi ai.

12- Mất giống như buồn ngủ, a Nhỡn tình be quyện $\%$, là trớng người nhu nhược, không ham tranh dua. Ngroờ thicu khi lựe, khó huởng phurớc lọc lâu dài. 'Tương này giớng nhur ngurời ghiền nặng về ma túy,
tuy mắt vẫn mờ nhưng chẳng có thằn, ngơ ngàc như mắt Ca.

13 - Người có mắt lồi ra nhur mắt Tôm được gọi Ta a Nhỡn tinh phù dột \%, tính tinh cương liệt, lại ura đó ky, dám làm những việc tà̀y trời, bất kê thảnh hay là bại, bắt kề nhân nghĩa thiệt hơn. Loại mắt này ưng qề hung bạo, chết vi nghiệp gượm dao.

14 - Mắt lõm như hồ ao, gọi là «Nhỡn tinh thâm ao \#, ta thường liệt vào loại mắt Cư, Vọ (ác diễu), ưng về tướng người mự lược thàm trầm, tinh ưa cố chấp, nghi ky. Mắt ra̛y rất tham lam nhưng hèn nhát, dội trền và hay dạp dưới.

Bại loại mắt cần phải lớn vạ con nguoọ phải tròn tương xưng vơi mắt, là quý tưởng, nểu nhỏ vả lệch lạc là hèn. Con nguroi chẳng vèn trổ mầu vàng và trông trẳng chẳng nên trồ mằu đỏ, hoặc hung hung, phạm vào đhững nét đó là phả cách. Xét người trước hết xét hai con mắt là biêt ngay được chinh tà. Nguời chính dính thì mắt ngó ngay, kể tiểu nhân là con mắt lơ lợ, láo dáo, hay giấu mặt vì bị thọi miên.

Trong sỡ 14 loại mắt, còn phấn biệt thành 39 loại măt đê dễ nhân chân nhar sau:

1) «Long nhơn, quan cu thực phầm». Loại mắt như mắt Rồng, biều hiệu cho tướng người giàu sang tột bực.
2) «Phụng nhỡn, thông minh siêu việt ». Mắt giống nhừ mă̆t con chịm Phụng hoàng, ựng vào tướng ngưởi thồng tuề, anh hừng.

3）«Hầu nhơn，phú quit，nhất sinh đa lư，thả̉ dâm．＊ Loại mẵt Khỉ，ưng về phụ́ quy̆，nhưng một đời hay suy nghĩ，mà cũng là kẻ hoang dâm．

4）« Quy nhỡn，hữu thọ，thủy chung．hạh phúc．＊ Loại mắt Rùa là sống lâu，trước sau hưởng phưởc lấu dài．

5）«Ngưu nhỡn，cự phú，lao lục thành gia．© Mắt giống mắt Trâu，là người rẫt nên giàu có，mà phải lận đận mới thành gia nghiệp．

6）«Khồng tước nhỡn，phu hơa，phụ thuận 》。 Mắt nhu chim（ông，là tướng vợ chồng hòa thuận và phú quy song toàn．

7）«Uyên uơng nhơnn，phú nhi thả dâm»．Mắt giống mắt chim Uyèn ương，là tướng giảu nhưng dâm dục．Uyên ương là loại vịt trời luôn luôn có đôi，con dự là Uyên và con cái là Ương．Mọt con chết thi con kia khơ sống． Có loại Ơc biền Đực Cái cặp kè với nhạ suốt đời cũng gọi là Oan Ương．

8）«Minh phụ̣ng nhỡn，chủ phú quý，trí cao，hiền đạt ${ }_{\text {。 }}$ Mắt nhur mắt chim Phụng gáy，là tướng giàu sang，tri lớn và hiền hách không vừa．
 tựa mắt Voi，là tướng giàu sang，tuồi thọ lâu dài．

10）«Thước nhỡn，tin nghhäa，phú nhi thả quý》．Mắt giổng nhu mắt chim Khảch（chim Vẹt，chim Két，hoặc gọ̀ là con chim Anh võ），là ưng về tướng người tín nghĩa giàu có lại thêm sang．

11）«Su nhỡn，phủ quỵ，trung hiếu liêm hiét 》．Mắt giống như Sư tự，là tướng giàu sang，trung thực，hiếu thảo，ngay thằng và trong sạch．

12）«Hồ nhỡn，hữu uy，phi thường phứ quỵ»．Mắt giống như mằt Cọp，là ngượt có uy quyền，sang giàu ghê gớm．Ý nói yề vợ công．Loại mắt này có góco，giống như chữ $V$ úp ngược ở mí trèn．

13）«Thụy phụng nhỡn，thanh cao，chánh đại»．Mắt giống như mắt con Phụng ngủ，là tướng trong sạch，cao quý，ngay thẳng．Loại mắt này dài và từa tựa như lim dim，nhưng lủc giận mở ra thi tròn xoe，cûng giống như mắt con Mèo buồi trưa．Loại này khác hẳn với loại ti hi mắt lươn．

14）«Nhan nhỡn，phú quý，nghĩa khi，ôn lương»．Mắt như mắt chim Nhạn，là tưởng người trọng nghĩa khi và có tinh ôn hòa，hiền hậu，hưởng phưởc giàu sang．Loại mắt này tròng đen nhấp nhánh như sơn，nhiều hơn tròng trắng，mà trờng trắng trồ màu xanh dương．

15）«Âm dương nhỡn，phú quý nhi đa trá»．Mẳt Âm Dương khảc nhau．có nghịa là mắt lớn，mắt nhỏ không đều， là tướng người tuy có phần giàu sang mặc dầu，nhưng là kẻ ưa giả dối và loạn dâm．

16）«Thụy hạc nhỡn，trung niên quy̆ hiền，đ̣̂o lão vinh xuơng）．Mắt giống như con Hạc ngủ，là tướng quý hiền vào khoảng trung tuần（ 40 tuồi），tới tuồi già hưởng phưởc tốt lành．Muốn rõ mắt Hạc ngủ，thi coi nhữag bức ve ở các bức tranh，hay trên các bức tường．Đính Miễu，
loại mắt này đ̉en trắng phân minh，con ngươi ngo ngay khòng lơ láo．

17）«Nga．nhỡn，từ thiện，thận trọng，hãu khảnh 》． Mắt giống như mắt Ngỗng，là tưởng người hiền lurơng，làm việc gì cũng cần thạ̀n，có nhiều may mắn trong cuộc đời．

18）« Đảo hoa nhởn，chủ dâm»．Mắt tựa bòng đào， là tướng người dàm đ̉ãng．Loại mắt này luôn luòn có ửng đỏ ở dưới hai mi dươơ và tròng den ướt ướt như xương mùa Thu．

19）«Tru nhỡn，hung ác，：tư tẩt phân thi»．Mẳt giống nhur mắt Heo，là tướng người tàn ác，bất nhân，chết một cách－chẳng toàn thây．Loại mắt nảy tròng den rất nhỏ và mỗi khi ngước nhìn lên，thi chỉ ngó thấy toàn tròng trẳng．Mắt trọ̣n ngược．

20）«Xà nhỡn lang độc，vố luân，bội nghı̃a»．Mắt như mắt Rắn，là tướng đọ̀c địa như loải chó Sỏi，bạ ăn， bạ nói，loạn cả curơng thường，bộ ân，bất nghĩa．Loại mắt nìy hau háu như mắt Quạ，ngó ai cứ ngó trân tràn，thèm khảt．

21）«Loan nhỡn，quảng bác，phú quý，thái tinh »．Mắt giớng mắt chim Loan，là tưởng người rộng rãi，thương ngirời，giàu sang và nhiều tình cảm tươi dẹp．Chim Loan cũug từa tựa như chim Phụng hoàng，mắt dài và lớn， đuơi mắt hất ngược lên，đằu mí mắt hơi vòng xuống，coi hở giống dấu Ngã（～）．

22）Hacc whờn，quỷ thọ，chi khi，quang minh »．Mắt nhur mắt Hạc，là tưởng người sang và sớng làu，có khi

COI TƯƠNG ĐAN ONG
tiết va rộng rải，rõ ràng．Loại mắt này khác với loại mắt con Hạc ngủ，tuy cùng là một giống．

23）«Dtrơng nhỡn，hung ác，bản thế bąi gia»．Mắt tựa mắt loài Dè，là tưởng người rất nên hung ác，nửa đời bại hợai gia cang，tồ nghiệp．

24）đ Ngu nhỡn，chủ yếu．Bất cữu tai nhân thê．刃 Mắt lờ đờ như mắt cá，lạ tướng chêt non，có nghỉa là chẳng ở lâu trên thê gian．

25）«Mä nhờn，lao lục，tân kihổ，vô duyên．》 Hinh con mắt giông như mắt Ngựa，là tưởng lăn lộn như cục đá tròn，một đời cay dắng，vô duyên．

26）«Lang nhơn，hung tàn，phú vô thiên chung．＂ Lấm la，lăm lét như mắt chó Sói，là tương hung ảc， tàn bạo，nếlu giầu sang cũng chẳng durợc hưởng trọn đời，chết một cách không lành．Có nghĩa là chết đâm， chết chém．

27）«Phục tê nhợn từ tâm，thanh tịnh，đqi quí．＂ Mắt giỡng như mắt con Tê ngưu，từa tựa như mắl Voi， là ưng về tưởng nhấn từ，trong sạch，rất nên quỳ hiền． Loai Phục tê nảy cũng là loại Voi，nhưrng nhỏ hơn，và có một sừng．

28）«Lọ kinh nhỡn，thanh tịnh，băn ḥàn．》Măt thrớong tỏ ra như sợ häi，e dè，là tướng người trong sạch， nghèo khờ．Něu được giàu sang thi chết non．

29）« Yiên mục，文a nghi tráa，hu danh，hüu nghũu，hảo âm nhgc．» Tưởng người co dòi mắt nhur mắt Vự̛̣，ưa
nghi hoặc，chuộng hư danh，là người chuộng đường nlâân nghĩa và rất thich về âm nhạc．

30）« Lộc nhỡn，phú quý，tính cấp，nhi so nghĩa．» Mẳt giống nhur mắt Hươu，Nai，là người có tính luôn luôn gấp rút（lật đật），nếu phú quý lại hợi sơ sài tình nghĩa．Hay quên bạn thủa hàn vi．

31）«Hùng nhơnn，kiêu trá，tẩt vố thiên chung． Loại mắt Gấu，mu mẵt trên xưng lên，mặ phia dưới mắt chỉ có một mí，là tướng kiêu ngạo，láo lếu，thé gì cuñg chết một cách gớm ghê，mất xác．

32）«Hà nhỡn，viên lộ，tháo tâm，phủ thịnh＂．Ngưò̀i có mắt giống như mắt con Tôm，trồn lọ hẳn lên，là tưởng luốn luôn giữ riêng một chị hưởng，là có lập trường hẳn hoi，giàu và thịnh dật．Tưởng người giỏi， nhưng chết non．

33）« Giải mục，y thực túc，si nhân，bất hiéu．» Loại mắt giống mắt Cua，con ngươi coi như muốn lộ hẳn ra ngoài，là tưởng đủ ăn，đủ mặc，nhưng ngu ngốc và bất hiếu，hoặc mồ côi．

34）« Yến mục，hữu tin，nḥi tử bất đẳc lực．》．Mắt như mắt con chim Én，là tướng người trung thực，lụộn luôn giữ điều tín nghĩa，về đường con cái it oi và lận đận về cơm áo．

35）« Trích cô nhờn，khiếm cần，chủ bẩt hạu phú．＂Có nghĩa là mắt giống như Có ma（cò bợ），mắt đỏ tía，con ngươi vàng vàng，nếu thân người nhỏ nhắn，lại bị hai tai cūng nhỏ như tai Chuột，ắt hẳn là ngườ thiếu sự

COI TUOONG AAN ONG
cẩn thận，du hí hơn là cần cù，ửng về sau chẳng dặng． sang giàu．

36）« Miếu mục，hảo＂nhàn，cận qự，ần phử．》 Loại． giống như mắt Mèo，là người thích an nhàn，được gần bậc quỷ nhân，lại có phận giàu ngầm．Có nghĩa là giầu－ vè bất dọng sản hơn là tiền bạc trong tay．

37）«Tủy nhỡn，chủ dâm，bách sư bắt thành．》 Hai con mắt lơ đờ giớng như say rượu，là kẻ rất mê dâm，trăm－ việc định làm đều hỏng，

38）«Linh nhỡn，tham dâm，thông minh tiều xảo．» Mắt giônng con mắt chim Tích－linh（loại mắt chim Chịa vôi， khi đi thì đuôi lắc qua lắc lại，khi đứng thi con mắt đảo ngược，đảo xuôi），là tướng thông minh，nhưng tiêu xảo，khôn vặt．Con người tham lam，dẩm dật．

39）«Ôn nhu，chinh đai nhơn，phú quí song toàn，thọ khảo．» Con mắt từ tường，ngö thẳng，đối thoại thường ngó ngay，không đảo qua，liêc lại，không ngược trợn， không cúi gẳm，là tướng người quân tử，trượng phu，là bậc phú quý song toã̉n，hưởng tuồi thọ diên trường．Ngườj． có cặp mắt này thường áp đảo được tiều nhân．

## III．－TƯỚNG MŨI

Tất cả cô 24 loại mũi ưng về tợt xấu được phân tách ra như sau：

1）«Long tị，đại phú，bách thế lưu phương．ı Mũt Rồng là tướng giàu to，danh thơm lưu tới trăm đời．Loại müi
này từ ấn đường buông xuống lượn từ sơn căn hơi tháp， nhưng tới Niên thọ và thượng thọ nở lằn lần cho tới Chuần đầu phinh ra，hai bèn cánh mũi nầy lên rất tròn， không hếch lên，không quặm xuống．

2）«Hổ tị，đ̛ai phủ，phú thach，tri danh．» Müi Cọp giàu có lớn lao，giàu bền，gần xa đều biết tiễng，Mũi này tại Sơn căn rộng nở．

3）«Hách tị，đại phú，kêt quả tăng vinh m．Mũi lớn và sáng sủa，là tướng rắt giầu，kếi quả thêm phần vinh hiễn．Loại này lớn mà buòng xuống như trái mật treo， không bị gẫy，không nồi sống lưng trâu，đầu mủi nở nang．

4）«Thịnh nang ti，phúl quỷ，trung niên vinh diệu．» －Mũi nở như cái tủi đầy，là tướng giầu sang，tởi tuồi trung nièn tỏ rạng về công danh．Y̛ nói tủi đầy tã́t nhiên cải nặng dồn xuống dưởi，thành ra đầu mũi nở phinh．

5）«Hồ duơng tị，phú quá，tàl danh song mỹ．» Mũi giơng con Dê nưi，là tướng giầu sang，tài cán và danh vọng đều tốt đẹp．Loại này đầu mũi nơ nang，hai bên Lan Binh và chuần đầu đè̀u đầy đặn，không nghiêng vẹo．

6）«Sư tị，phủ quý khả kẏ．» Mŭi giỡng như mũi con Sur tử，là có cơ hội trở nèn phú quý．

7）«Huyền đởm tị，phú quý，phúc lộc củng chuyên 》． Mũi thẳng như trải mật treo，là giầu sang，phước lộc vững vàng．

8）«Phục tê tị，đại quỷ，Ban Siêu anh tàio n Mũi giống như naûi con Tê ngưu（con Tày），là tướng rất nên fuý hiền，tai cán，anh hùng như Ban Siêu，đời Đông Hán bên Tảu．di sứ nơi Tây vức，làm cho trên 50 nước thần phục． Nước Việt Nam ta có cu Trạng Mạc－Đĩnh－Chi chẳng thua gì Ban Sièlu，có thề trội hơn．

9）«Hẩu tị，chủ bần，nghi lı̣，bất nght．» Măi Khi，chử về sự bằn hàn，cơ khồ，hay nghi ky，lại thêm dạ chẳng ngay．Loại Mũi này từ Sợn căn chạy xuống tới hai bến－ cánh mūi bị lép và đầu mũi trồ màu hồng．

10）© Ung chỉy ti，cur ac gian manh n．Mũi nbur corr Chim Ung（con Ó，con Diều hâu，con Cá，cùng một loại） ưng về kẻ hiếm ác vô cùng，gian manh tột độ．Loại náy phia sơn cắn mơng và gồ ghề，buông xuống̀ tới chuẩn đầu nhọn giởng như mỏ chim quặp lại．Người ta thưởng vi là mựi quẳm，hoặc Mũi dòm mồm．Nếu chuần đầu rộng nở，thi con tặ cho là quý，ngược lại chụẫn đầu bị lép thi là kè hoàn toãn tiễu nhàn，ich kỷ và hại nhân，làm bạn vớ kè này phải đề phòng trở mặt．Loại mũi này thuộc về mưi Mạc đăng Dung và Trần Ích Tacc，Lê Tuân， Lê Mục nurợc Việt nam，hoặc Bàng Hồng，Tôn Tú thờt nhà Tông，bền nước Tàu．

11）« Cầu tị，thử tiện，tham thực，bội ngh̛̃a 》．Mũi như müi Chó，là tương ti tiện nhur loài Chuột bọ，tham lam ăn uơng và quên đường nhân nghĩa．Loại mũi này trên dươ̛i tự chuận đầu ngược lên tởi sơn căn giỗng như nhau hai bên Lan đài va Binh úy hinh như khòng nẫy nở，（hai cảnh müi lep xép）．

12）Ngư tị，bần tiện，lao lao，lục lục．＂Người có loạí mũi giợng như mŭi Cá，lạ tướng đê tiện，khó hèn，lăn lăn，lôn lọn một đời．Loại mũi này không thành hình， có nghỉa là Mũi với hai xương gò má giống như nhau．
（13）đ Ngưu tị，đai phú，dung va̧t，dung nhán 》．Loại mŭi Trâu，là tướng người giău có lớn lao，biế bao bọc：
con người và biết xót thương loài vật．Tướng người từ thiện．Loại Mũi này lớn và lỗ mũi nở to．

14）« Bồng trúc tị，phú quý，tỉnh trực，trung hơa．» Müi giống như ông tre，là tướng giàu sang，tính ngay thẳng， trung hậu và ôn hòa．Loại mũi này kề từ sơn căn gần nơi ấn đường trở xuống tờ thọ thượng đều trơn tru， thông có khợp vặn vẹo，chưa kề phía đầu mũi nở nang．

15）«Thiên an tị，bần yều，bất liện tắc yều．» Mũi lệch và lồm，là tướng nghèo mà chết yều，chẳng bần hàn thi chết non，có ý nói rẳng nếu giảu sang ắt phải dựt cuộc dời．ngược lại nghèo khồ thì sống lâu．

16）«Cô phong tị，cồ độc，vinh nhục vô yêu．》 Mưi không thịt bọc，xương xương，gồ ghề，giống như ngọn nưi dốc， là tượng cồ quả，nếu có vinh，có nhục，lên voi xuông chó một đời thi không yều．

17）«Tam loan，tam khúc tị，chủ cô quả，vơ duyên．» Mũi có ba nấc cong queo，có ba đượng khự khuỷu，là tướng chủ về người cồ đọc và vô duyên，vó phạn．Ba cái công quèo kê từ sơn căn tới chuần đầu khóng dược đều đặn bị vẳn vèo gọi là muñi « Phản ngâm »．Nểu không cóng quẹ̀o thì khúc khuỷu，có nghĩa là mũi chia ra làm ba nấc gồ ghề，trồi lên，lặn xuống，được gọi là mũi ＊Phục ngầm＂．Phản hay Phục đều không tớt．

18）«Kiểm phong tị，chủ cô，khăc ky̆ thê tử．» Mũi giống như lưỡi kiếm，lạ tươong bần cùng，khắc vợ，khắc con．Loại mũi này kề từ Sơn căn tời chuần đầu đều nôi sông lưng trâu，giống như chóp của chư 《A in »．

19）«Chưong tị，bac nghĩa，bằn khô vó củng．Mũi giống như mŭi con Mang，con Mển，là tượng cô bần，bạc nghĩa．Mưi không co chuần dầu．

20）«Tïnh tị，hũu nghĩa，phú quý hảo lac．» Mũi giống ohư mũi con Tinh tinh，lạ tương người tin nghĩa，giầu cang thich sự vui vẻ．Loại Khỉ đột rất lởn như người， hai cẳng sau ngắn，tay rất dài，là giống đười ươi，da nó hung hung đỏ，gọi là con Tinh tinh．Mũi nó giớng mụ̃i agườì，có chuẳn đầu nầy nơ．

21）«Lộ tich tị，bần tiện，qian，do，hạ lưu．＂Mũi nồi Iên như xương sông，chia ra từng đốt，là tưởng bần tiện， gian manh，do dư，hạ lưu．

22）«Ló táo tị，chủ bằn tiện，co häno 刃 Müi như lò bếp hở，là tướng nghèo hàn，đói rét．Loại mũi này tẹt va hếch lèn，lỗ mưui lại rỗng tuyếch．Tuy vậy nhưng lại là người rộng rãi biết thương người．

23）«Lộc tị，nhân tư，phú quý，hảo nghĩa nhân．» Müi giổng nhur mũi con Hươu，là tưởng người rất nhân từ， đra làm điều nghĩa．

24）«Viên tị，bất khả giao，đố ky，âm，khi．ऊ Mũi giống nuhur mũi Vượn，thi chẳng nên kêt bạn，là tướng người ura tật đố，âm thầm mưu dộ và hay giả dới，gạt gẫm con ngurời．

## IV．－TƯÓNG MIệNG

Miệng con người ta co nhiều kiễu khác nhan，nhưng chung quy dược phân ra làm 16 loại chinh như sau：

1) Tú tư khẩu, phú quy̆ vinh hoa. Có nghịt là miệng giỗng như hình chữ Tứ, là tướng người giàu sang vinh hiển, Miệng này hai bên mép có cạnh như hình vuôngr không nhọn, không hất lên và cũng khọog cúp xuống.
2) Tru khầu, chỉ̉ bần, chung u phi mệnh. Miệng như miệng loài Heo, là tướng khó nghèo, chết chẳng toàn thây. Miệng này môi trên rất mỏng lộp xuống mòi dưới, mà môi dưới lại nhọn và nhỏ hơn môi trèn, Phần nhiều loại này không co ơ đường Nhân-trung tại môi trên, ngỏ ky̆ thật giỗng miệng con Heo.
3) Pharơng Khẩu, chủ qứ, thực lộc thiên chung. Miệng vuồng vắn đều đặn, là turớng người rất sang, hưởng lộc ngàn hộc lủa. Ý nói là bậc quąn quyền, sang cả nhur Tể tưởng, như Công, Hầu. Loại miệng này coi rất động, đút lọt cả nắm tay, khi ngậm miệng thì không thấy nhọn, khi phát ngôn thì rộng mở như hịṇ vuông, như hìnb chữ Nhật.
4) Ngtuơng nguyệt khẩu, phủ quỷ, lộc taqi kỷ trung. Miệng giống như trăng treo, là người giàu sang, tài lộc ở tại tướng cách này. Ý nói là miệng như hoa nở, khi nhếch mép, thì hai bên hếch lên như và̀ng trăng đầu tuần, ai ngó thấy cuñg có cảm tình, kinh mến.
5) Cung khăr, vinh hoa, thơi đơt, danh duơng. Miệng giống như dây cung. là tưởng vinh hoa, hiền hách, Gặp vận làm nên thịnh dạt, danh vọng vãng lừng. Loại miệng này khi binh thường thời ngay ngắn giờng như chư Nhất rất thăng bẵng. Khì mở miệng thì hai bền mép cong lên như dây cung mới mở.
6) Ņguu khẩu, phú quy̆, phüc thọ diên trường. Miệng. giống nliur miệng Trâu là tướng người vinh hiển, giàu cór tuồi thọ lâu dài. Loại miệng này môi trêh và môi dưởi trễ xưống như thừa da thịt, hai bên mép dưới phình ra.
7) Xuy hơa khẩu, yều bần, hu hoa, vô thưc. Miệng như thôi i lửa, là tưởng chết yểu, hoặc bần hàn, là tướng ngó hoa đẹp trong gurơng. Ý nói ngó hoa trong bóng gương thời chẳng bao giờ ngặ̆ đặng, có nghĩa là chẳng có tương lai. Loại miệng này chúm chúm như người đang thồi lửa trước lò, hai bên mép có rất nhiều vằn ngang dọc vấn quanh. Không yều thì cững không vợ, không con, vất vàa.
8) Loạn văn khả̉u, chủ cô, phù sinh, lao lục. Miẹ̀ng có nhiều nét văn rối loạn, là tướng người cô độc, là con người sồng gởi ở đời, chung thân lận đận. Loại miệng này tuy không chúm lại như thồi lưa, nhưng có rất nhiều nét văn bám chung quanh miệng, ngang dọc lôi thòi, nhăn nhúm không tươi.
9) Anh đảo khầu, vinh hoa, thông minh, bác học. Miệng như hoo anh đảo, là tưởng giàu sang, thông tuệ, rộng đường bọc vấn, tài cao. Loại miệng này tươi nhur hoa nở, giỡng như Hậnh nhân, nây nở, nhuận sặc.
10) Hằu khẩu phúc thọ, y lộc phong danh, bất lạ̣n. Miệng như miệng khỉ, là tướng người sộng lâu, ăn mặc dư thừa, không biển lận. Loại miệng này rộng và dài, ở khoảng giữa hợi hếch lên, nơi môi dưới và hơi cúp xuống giưar môi trên và hai môi không dày.
11) Long khẩu, chủ quý, quyềṇ uy tột chúng. Miệng
giông như miệng Rồng, là tướng rất sang, có uy quyền lấn lướt người thiên hạ. Loại miệng này mồ dày và rất rộng, phía dưới môi trễ xuống và dầy đạ̣n tượ thắm.
12) Hổ khẩu, chủ phús uy đức chỉnh tề. Người có miệng giống như miệng Cọp, là tưởng rất giàu, uy quyền và tà đực đồng đều. Loại miệng này môi dưới rất dày và hai bên mép môi dươoi trễ xuônng như thịt thựa.
13) Dương khẩu, chủ hung bần, lưu niên hiv độ. Miệng giống loài Dê, chủ về sự hung bạo, bần hàn, quanh năm đầy đó khỏng đô, không bến. Y̌ nói con người không cửa, không nhà, lang thang vất vưởng. Loại miệng này giống như người ngậm hạt Thị trong mồm, hai mép ra tới mang tai yà môi lại mỏng.
14) Cáp khầu, cuồng tại phù sinh, bần tiện. Miệng giống như miệng Hến (con Trai, con Sò), là tướng người điền dại, vất vưởng, khó hèn. Loại miệng này môi mỏng như giấy, khòng có nhân trung và hai bên mép toang hoảc, nhọn hoắt, có vằn ra tới mang taii, tưởng rẳng miệng rộng, nhưng rất nhỏ.
15) Ngu khẩu, bần hàn, chung thần bôn tẩu, hoăç yều vong. Miệng giơng như miệng Cá, là người nghèo khồ, suốt đời chạy vay kiêm ăn, không nghèo thì chết yều. Loại này tương tự như loại miệng Hến, nhựng môi trên lợp hẳn môi dựới và rất mỏng. Môi không có khía ngang, có nghĩa là trón lu.
16) Phúc thuyè̀n khẩu, chủ bằn, cố khổ lưu lý, lão lat phước tho, tải lộc phong doanh. Miệng như thuyền úp, chả
wề bần khồ, lưu lạc, giàng hồ, đói khảt, nhưng trở vê già lại hưởng phược lộc lấu bền. Loại miệng này rộng và mòi rất dayy, nhưng hai đầu mép cúp xuống, coi hình như mếu, không tươ, cho nên tiền vận lao dao vất vả.

## V.- TUÓNG TAI

Tai cũng được chia ra làm 16 loai chính khác nhàu nhur sau:

1) Kim nh̆ư, phú quý, lâo thê, hinh tử. Tai thuộc binh Kim, tuy rằng phư quy̆, nhưng trở về già lại xa vợ, khắc con. Loại tai này thẩp hơn chán máy, mặc dầu co thành, có quảch, có thùy châu. Nói như vậy có nghĩa là so sánh nơi chàn mảy với phia trèn vành tai, mà chân máy lại cao hơn, là thuộc hình Kim.
2) Mộc nhŭ, chủ bần, lục thân vô kháo. Tai thuộc đinh Mộc, là tưởng người nghèo khồ, cha me, vơ con, anh em chẳng được cậy nhờ. Loại này vành tai hất nhọn lên, tai bạt về phía sau, dược gọi là « Luân phi quách phản » coi tới thùy châu (Rải tai) tuy có, nhửng không chầu về phia trước, lại quặp về phía sau, đều gọi là loại Tai hình Mộc.
3) Thủg nhĩ, phú quy̆, danh tri hải vü. Tai hình Thủy, là tướng cách người vinh hiển, giàu có danh thợm tiêng tốt truyền khắp mọi nơi. Loại tai này thành quảch phân minh, tai dày lại tròn, phia trên cao quá chân mày, phía dươoi buông xuống quá mũi, thùy châu
chầu vào cửa miệng, sẵc luôn tươi nhuận, aược liệ̣ vào loại tai hình Thủy.
4) Hỏa nhĩ, cồ, thọ, lão vô an vãn. Tai hinh Hỏ̉a, là tướng cô độc, nhưng sống lâtu, khi chết chẳng được yên mồ, yên mả. Loại tai này phía trên quá thấp hơn chân mày, thấp hơn cả loại Tai hình Kim. Tai cứng như xương, thành quách coị thô kệch, thùy châu không có, aược gọi là loại Tai hình Hỏa.
5) Thồ nhì̛, phít quy̆́, vinh hiền triều ban. Loại taí hình thồ, là tướng giàu sang, là quan quý chốn triều curong rực rõ̃. Loại tai này thành quách phân minh, thùy châu đầy đặn, sắc turơi nhuận, không đen tối, mặc dầu là tai to, hay tai nhó, miễn đừng bật ra phía sau và phía trên không nhọn, không dưới chần mày.
6) Trux nhĭ cô bần, văn cảnh hung vong. TTai như tai Heo, là tướng cô khồ, bẩn hàn (đỏi rách) trở về tuồi già chết dữ dẳn. Loại tai này chỉ có vành mà không có gân viền nời lên, tai tuy dày nhurng nhọn hoắt, là bị khó nghèo, cô quả. Về tuổi già chết một cach hung dữ (chết đường, chểt chọ̣). Nêu Thùy chẩu lơn, lại chầu vào miệng thì được giàu sang, nhưng cưng không bền.
7) Dê nhũ, phản quách, chủ yều bần, phá tán co nghiệp. tổ tiên. Tai thấp lè tè, lại lật ngược, hoặc xoắn lại nhur lá khô, là tướng chủ về chết non và nghèo khồ, phá tán cơ nghiệp của Ông Cha. Loại này thấp mà nhọn, it thùy chân, lại bạt ra phía sau, hoặc xoắn lại không thành cớt cách, thurờng thường là khắc Cha Mẹ, it anh chị em, lao đao lận đận, nghèo đơi thì cơ thề sống lâu, ngược lại phú quỳ thời mau tàn, chết nạn binh dao.

COI TUÓNG DAN ONG 101
8) Thủg khiên như, đọi quy̆, thiên hạ nhất nhến Tai buông xtiông tợi vai, là tướng đại quý hiền, thiên hạ chỉ có một người này. Ý nói bậc Vua Chủa trong dời. Loại tai nảy nói rẳng buông xuống tới vai thì không phải, nhơo sẳng phía trên tai cao quá chân mày, mà phía dưởi Thưy chậu rất dài quá môi dırởi, lại được chầu vào, cỏ sắc rất fưở, trò̀n trỉnh, thành quách đều nở nang. Cũng có người được giống như loại tai này mà vẫn đày dó, lang thang cho tợi tuồi già, vì Thùy châu mỏng lại buông ngược ra phia sau, phía trên của tai không dượ fròn, không có vành bánh xe.
9) Thiêp não nhĩ, phác thêe phác lộc tịnh hanh. Tai dán óc, có nghĩa là phía trên của tai lên quá cao gần tợ óc, là tướng phước về đường vợ con, người hưởng phướe lộc đồng đều. Thọ khảo, danh vọng trong đôi.
10) Khai hoa nhĩ̌, bà̀n cụ̀ng, mãi lận điền trang. Tai coi giỗng như đóa hoa nở, là turởng bần cùng, bán bết ruộng vượn. Khồ sư tới chết. Loại tai này có nghĩa là xoăn xit lại khồng ra thành quách, coi tựa nhu đóa hoa. Tai này coi như Mộc nhi (loại nấm tai mèo).
11) Ky tử : nhi̛ phú quý, bạch thủ thành gia. Tai giồng như con Cô, là tưởng giàu sang, tay trắng lập nên gia đình, chức phận. Loại này có thành, có quách và tròn như con Cò tướng, có nghîa là không phân biệt lởn nhỏ̉ nhưng phia trên tròn, phía dưới chầu vào miệng, có thành quách rõ ràng.
12) $H \hat{o}$; nhĩ, chủ gian, uy nghiêm mac pham. Tai giông shur tai Cọp, là tưỡng người có tánh gian ngầm, cơ
quyền uy, it người dám phạm. Ý nỏi là con người gian hiềm, it ai dám gần. Loại tai này nhỏ mà thành với quách đều bị phá, có thành mà không nồi vành như bánh xe, có quách mà không kín, lại lật ra bên ngoài, phía trên vành tai hơi nhọn.
13) Tiễn vử như, phá, bần. Tiền dành, hạ́u cùng. Tař giống như mũi tên bẳng lồng, là tướng phá tan điềm trang, bần khồ. Tiền vận tuy được phong doanh, nhưng về hậu vận thì cùng cực. Loại này phía trên vành tai vót lên quá chân mày, nhưng lại nhọn và mỏng như mũi tên, thùy châu cũng lép buông thỗng, không chầu vào cửa miệng, giống như cái đốc tên. Nói một cách khác là người có loại tai mỏng như giấy và nhẹ như lờng, là tướng xầu, hậu vận không ra gì.
14) Phiến phong nhĩ, phá thị, bai tán, viễn địa maí thi. Tai mở ra như chiếc quạt gió, là tướng phá hạ́ ngay trước mắt, thất bại mọi việc và táng tận gia tài, chết nơi dất khách, quê người. Loại tai này móng, không có thành và khộng có quách, coi trơn lu nhur tai Yoi.
15) Thử nhĩ, chủ hảo du, bằn hàn, hung baqo. Loại tai Chuột, ưng về tưởng người ura chơi bời đàng điểm, nghèo đói, lại là kẻ hung dữ, bạo tàn. Thứ Tai này mỏng và nhỏ, phia trên nhọn hoắt, không có thùy châu.
16) Lut nhĩ, hữu thọ, bôn tri, độ ngoagi. Loại tai Lừa, ưng về turớng người sống làu, nhưng bôn ba sụốt đời, lập nghiệp nơi xứ người thì tốt. Loại này tương tự như tai Chuột, nhưng lớn hơn và đầy đặn, không mỏng manh.

Đại loại Tai cần phải có Luấn là vành trong như vành bánh xe, như miệng Lu. Cần phải có Quách là phia tường bao bọc ngoải lỗ tai phải xuông xẻ, chứa đựng, chẳng nên lật ngửa ra phía ngoài, phải giống như Hồ, Ao chưa nước. Ngoải luân, Quách ra cần phải có Thừy chấu đầy đặn chầu vào cửa miệng mới là tướng tốt lành. Tai hường là tưởng quý hiễn. Tai trắng là tưởng có thanh danh. Tai đen và đỏ tia là tướng nghèo hèn. Tai có mọc lông, và lỗ tai rộng mở đều là tướng Thọ và giàu sang.

## CHUOONG BÁY

Luận về các mằu sắc hiện trện nét mạt đô định vè cát hung bản mệnh và các mối sơ càu.
1.- Coi bản mệnh cát hung.
II.- Coi về quãn lộc thịnh say.
III. - Coi về cầu tài.
IV.- Coi về xuất hành.
V.- Çhiêm bịnh.

Chương bảy luận về các việc, coi mầu sẳc hiện trên nét mật ưng về cát hung bản mệnh, cầu tài, cầu danh, xuất hành, chiêm bịnh được liệt kê thử tự như sau :

## 1.- COI BÁN MệNH CÁT HUNG

Chiêu theo Chương Nhất, Mục VII có ghi sẵn ${ }^{*}$ sàng vận hạn theo tuồi hẳng năm, ưng trên nét mặt. Thi dụ nhur năm lê̂n 1 tuồi cho tới năm 15 tuồi, thi coi tại cung ghi sổ 17 gọi là Thiên trung, kê nơi chần tôc giữa trản. Hoặc tuồi 18, thì coi cung Phát tế, ghi số 18 , nẳm phia dưởi Thiên trung. Coi bảng vẽ Diện hình, mục VI, trước mục VII tại chương Nhất, sẽ thấy rõ ràng. Các việc sở cầu dưởi đây, cũng chiếu theo bảng mà tìm.

## II.- COI VÊ QUAN LỘC THINH SUY

Tại nơi Ẫn đường ghi sô 73, hoặc cung Tả-phụ̂dác ghi số 26 và cung Hữu phụ dảc ghi sỗ 25 và cung Mệnh môn ghi sô 40 hoạc 46 (cũng gọi là Gian môn, ngư vĩ) nếu ưng lên sáng sủa, mỡ màng là có tín mừng sắp tới. Nếu hai bên $T a ̉$ hữu phụ dảc hiện lên mầu đỏ thẳm là có thăng chức tới nợi.

Ngoài ra còn coị hai bện xương quyền ghi số 47 và 48 quang nhuấn là tốt lành. Lông mày tự nhiến có sắc nhuận, hoặc tự nhiên vút lên, là ưng điềm thăng chức.

Tại cung Chuẫn đầu (đầu mũi) ghi sô 37 , hiện lên
mằu đỏ tía như cà chua, và hai cung Tả Hữu biên thành ghi số 13 và 14 có nồi sắc hơi tỡi thâm, hoặc tại cung Tả Hữu Địa khố ghi số 69 và 70 có hiện sặc xanh, là ưng về giáng chửc hoặc thải hồi.

Những người khồng phải là công danh to tát, mà chỉ cần chủt đỉnh về tiễng tăm, thỉ chỉ cần coi Ấn đường, nếu tươi nhuận là gập thầy, gặp thợ.

## III.- COI VÊ CÀ̀ TÀI

Nếu muốn cầu cạnh nở quyền quý thì coi ân đường có trô mầu vàng, hoặc trắng tươi là tốt. Ngược lại nếu trồ mầu đỏ tía thì chẳng nên cầu cạnh tài lợi tại chốn này, ắt có sự nhục nhã ngay tởi bản thân. Nhất là nơi Lệ đường ghi số 41 và 45 nồi mầu xanh; thì chẳng nèn cầu cạnh tới ai làm gì.

Cạ̛u tài mà nơi Ấn đường, Chuần Đầu và Larỡng quyền đều sáng sủa thì đắc lực rõ ràng.

## IV.- COI VÈ XUÁt HÀNH

Trên nét mặt tất cả cảc bộ phận đều ky så̀c Tía (Tử sẳc), riêng có cung Dịch mã lại hợp với mầu này. Xuất hành mà Dịch mã đỏ thẳm thí dại cát, ra đi mỗi bước mỗi may. Cung Dịch mã cũng là cung Phụ dác ghi số 25 và 26 , nằm cạnh hai bền vầng trán từ nơi trên đuôi chấn mày tởi hai bên đỉnh trán, cüng gần với nơi Biên đình.

Gặp được sắc Tia hiện trên Dịch mã, thỉ nên kinh
doanh mạnh dạn, vì sắc nảy hiện lên rất mau và biên đi cũng lẹ. Nếu trồ mầu Xanh tượ còn có thề bình thường, ngược lại Dịch mä trồ màu Trẳng, thi đừng nên cưỡng cẫu. Trồ mầu đen, đi ra có hại tức thời.

## V. - CHIẾM BỆNH

Bất cứ coi bịnh cho ai, cần nhất coi cái miệng. Nếu miệng trồ mầu vàng hoe chung quanh mép, được gọi là «HOANG XÂM KHÂU DẢC 》 ắt bịnh hiềm nghěo, khó chạy cho qua. Mũi tư nhiên bị vẹo qua một bên, hoặc hai bên Xương Gọ má tự nhiền méo mó. Trán như khỏi ám, hoặc tỡi đen, mằt sáng lọ thần quang là bịnh thập tử nhất sinh.

Khi nào hai bên Thái dương thấy tối om , đen hoắ $\mathrm{c}_{5}$ là hểt chữa. Lưỡi trồ mầu đen, hoặc xanh lè là chết.

Nếu bịnh nặng, mà coi bàn tay còn có sắc tượi, cung Địa khớ, phia cẳm cōn tươi sáng, môi trắng nhợt, chưa bị trồ mầu xanh, là còn sống.

## Sa-Đéc, March 8, 2015 <br> MUCLUC

## Trang

Dàn bài của Soạn giả.

## CHUONC NHÅT

Nam diện ưng thập nhị cung hỉnh đồ. ..... ${ }^{7} 11$
Luận 12 cung hiện trển nêt mặt. ..... 12
Cung Mệnl. ..... 12
Cung Tài. ..... 13
Cung anh chị em (bào cung). ..... 13
Điền trach cung (cung ruộng dất). ..... 15
Nam nữ cung (con cái). ..... 15
Nò bộc cung (kẻ dưới tay). ..... 16
Thê thiếp cung (vợ hoặc nàng hầu). ..... 17
Tạ̀t ách cung (bịnh hoạn). ..... 18
Thiên di cung (xuất ngoại). ..... 19
Quan lộc cung. ..... 21
Phúc dửc cung. ..... 21
Phụ mẫu cung. ..... 22
Tương diện hinh lược đồ. (Thiên can, Địa chi, Ngủ nhạc, Tư dọc, Bat Quăt) 23
Ngü tinh. Ngü tinh tưong sinh vạ Ngu tinh troong khắc. ..... 25
Cửu Diệu. ..... 26
Lục thú. ..... 27Hinh dồ diện mạo the tụ sơ liett beti. Biễn ghi Can,chi trên măt)28
Các con số liệt ke ửng vào các cung trên nét mạ̣tĐăn Ong.29
Hành niên trựe vận đồ. (Những vận hạn luan chuyền mỡi năm) ..... 30
Vận niến hảnh đồ ưng diệa hình. (Vận hạn 100 nămtrên nét mặt) 31
CHUOONG NHİ
Tương thọ. ..... 47
Tướng yều. ..... 48
Tướng phú quý. ..... 50
Tưởng bằn tiện. ..... 51
CHUOONG BA
Tưởng hung ac. ..... 57
Tương cô dọc ..... 58
CHUONG BŐN
Luận về nớt Rư̂̀i. ..... 65
Nớt Ruồi mọc trên mặ ..... 65
Nốt Ruồi mọc tại than the ..... 68
Chi điềm diện đồ (Hinh cac nớt Ruời liẹt ke trên nét mặt) 71

