VÂN - BÀNG THÁI-THứ - LANG

## TỬ-VI ĐẦU SỐ

TPAN BREN
(Lập-thành - Luận-đoán)

## LỜI NÓI ĐẦU

## nerosento

Tử-vi đã̀u-số có thê tìm hiều được một phân nào cuộc sống trứćc sau mà Binh-Mệnh đã an bài cho mồi người.

Nghiên-cứu Tư-Vi đâu-sọ́ là đê " biết mình" và cüng lò dè̉ © biết người »!

Môn cô học này do một nhà lýhọ uyên-thôm dờ Tơng là Tràn-Đoàn tức là Hi-Di-tử lộp ra. Sau lại dự̣c nhiêu nhà lý-học khác bô sung, diễn-dịch, triền-khai vò xêp dặt thành một môn học có hệ-fhông rành mọch.

Ó nước ta, từ xưa dễn nay, dã có nhièu người nghiêncúu Tử-vi đỡu-só. Nhưng mổi người hiều một coch khacc. Thộm chí có người lại coi mồi vị sao như một «ông thân" "ó quyèn "ban phúc, giáng họa xuông trân gian. Rôi khi gặp can den vạ̀n tưng, hay khi mác hoọn-nạn, nguời ta lộp đờn cúng bái, viết tên vị sao vào sớ biêu để kêu van. Nực cườ thay INguời ta còn dớt vàng, dớt mã, bày ra chuyện đút lót ho vị sao det cĥ̀u yên thân hương phúc, tiêu tai giải hạn và dĩ-nhiên lò dê câu sông lâu giàu bên.

Bới vậy Tư-vi đẩu-số dả bị họ xuông ngang hàng với nhưng tà-thuột của bọn" thây bùa" quì-quái chuyên nghê mê hoặc nguời dời.

Oây, tôi thấy chưa cồn phải thuyêt-minh nguyên-lý của Tư-vi đãu-són. Nhưng tôi sẽ trình bày một vài kiên-giải vè môn cồ-học nậy trong cuốn "Khảo luận vè Chiêm-tinhhọc và Đà̀u-sóthọc" sáp xuáa bản.

* Tử-vi đâu u-sớ tân-biên»chlilà một cuốn sách ghi chép và tập hợp những điều hiêu biết của tôi vê Tử-vi đồu-số, cùng với những kinh nghiệm mà tôi đã thâu dược trorig nhiêu năm gần dây.

Nó chic làm ba phàn:

> Phồn I - Lệp-thành.
> Phần II - Luận-doán tông-quát.
> Phàn III - Luận-doán vận-hạn.

Trong phằn Il và phần III, tôi có phụ-giái những lài lýđoán của các «bậe thà̀y ». Bôy là những câu trích trong các bàl: Tキèn-Boàn phú, Tháí-Vi phú và Hoàng-Kim phú.

## is

Tôi học ít. Sư suy xét còn nông cạn.
Tôi chưa dóm tựhòo dâ thấu-hiêu tường-tộn môn học của dức Hi-Di Tô-Su.

Nhưng vái tấm lông chôn-thành muón góp một phàn nhò mọn vào công việc phờ biên Tù-Vi đâu-số, tối mạo-muội biên sọ̣n và đưa xuất bản cuớn sách này.

Nơi đây, tôi xin cọ̀m-tọ các bạn hữu xa gằn dâ hiều tôi và da khuyên-khich tōi cà̀m bút.

Tôi tin chác, trong "Tử-vi đa̛u-só tân-biên" còn có nhiều điều sai tồm và thiếu sót. Vậy cho nên, tôi hàng trông đợinhūng lời chì-giáo cưa các bậc bác-nhã, cao-minh.

Lâm-viên, đâu mùa Thu, nǒm Bính-Thōna-
Biên-gid:


## TỬ-VI ĐÄU-SỐ TÂN BIÊN

(làp-thành vá luăn-doán)
Phằn I
$A$-Lâp ${ }^{-t h a ̀ n h ~}$
I - GINH CUNG
II - TIM BẢN MẸNH.
III - PHÂN ÂM DƯƠNG.
IV - Binn Giờ.
V - AN MẸNH.
VI $\rightarrow$ AN THÂN.
VII -- LÂP CỤC.
VIIl - AN SAO:

| -hê | 19 -- Bộ sao Cáo, Phut |
| :---: | :---: |
| 2-Thiên- प्रhủ tinh-hệ | $20-$ Tai, Thọ |
| 3 -Thái-Tuê tinh-bệ | Thirorng, S |
| 4 - Lộc-Tòn tinh-hệ | La, Vong |
| 5 - Trương-Sinh tinh-hẹ | oa |
| 6 - Bộ sao Lutc-Sát | 24 - Cò, Quả |
| $7-\mathrm{Tå}$, Hì̛u | 25-- Quan, Phú |
| 8 - - Xurong, Khúc | 26 -Sao Đà-Hoz |
| 9- Long, Phương | ${ }^{27}$ - - Thien-Ma |
| 10- - Khôi, Viẹt | 28-- Phá-Toai |
| 11 - - Khốc, Hur | 29 -- Kicp-Sat |
| 12 - Toai, Tẹa | $30-$ - Hoa-Car |
| 13- Quang, Quí | 1 - - Thiên-trù |
| 14 - - Thičn, Nguyç̀t-dức | Luru-niên văn |
| 15 - - Hinh, Riêu, Y | - Bác-Si |
| 16 - Hông, $\mathrm{Hi}_{1}$ | Đàtr-quân |
| 17- - Â., Phù | 36- - Thièn không |
| - - Thiên, Dịa, Giai-' | 7 - Bọ Nhị-Khong |

19 - Bộ sao Cáo, Phụ
1 - - Thurorng, Sứ
22 - La, Vong
23 - Tứ, Hóa
24 - Cò, Quả
25-- Quan, Phúc
26 -Sao Эào-Hoz
${ }_{27}$ - - Thiên-Mā
28 -- Phá-Toái
29 - - Kiép-Sa

-     - Hoa-Ca
- Luru-ha

32 -- Thiênotrù
33 - - Lưu-niên văn-tinh
34.- - Bác-Si

35 - - Đĭtu-quât
36 - - Thic̀n không
37 - Bọ Nhị-Khóng

IX - ĐINH HƯỚNG CHIÉU:
1 - Tam hợp chiéú
2 - Xung chicieu
$3-N b i ̣ h o ̣ p ~$
X - KHỚI HAN :
1 - Bại hạn 10 năm
2 - Luru daij-hạn
3 - Luru-niên tieuthạa
4 - Luru nguyẹ̀t-hạn
s-Luru nhật-hạn
6 - Luru thờ-hạn
B-Lý giải Ngü-hành, Can, Chi I-NGÜ. HANH:

1-Trong sinh
2 -Turong khác
II - THẬP CAN:
1 - Họp
2 - Phá
3-Phân âm dương vì phôi-hợp ngūhà̀nh
HI - THẬP NHỊ CHI :
1 - Turọng hinh
2 - Chia niom
3 - Họ̣
4-Xung
5-Phân âm durơng, phới bợp ngū-hành, agŭ sác, địh' bát-quái và phurong hướng.
6 -Qui-dịnh trèn bîn-dö 12 cung
IV - 12 THÁNG :
${ }^{1}$ - Phởi hợp với 12 Chí, phân ra bỗn màa và quidị̣h vào ngū-bành.
2 - Phố họ̣p vói ${ }_{10}$ Can.
V - NGȦY VÀ GIỜ

## TỬ-VI GẦU SỚ TÂN BIÊN

(làp-thành vá luạn-doán)

> Phần I
> $A-$ Lập thành
> 1- Đ!̣NH-cung

Trên một tờ gižy, chia làm 12 ô nhur dưới đây :

| $\begin{gathered} \mathrm{Ty} \\ 6 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { Ngo } \\ 7 \end{gathered}$ | $\underset{8}{\text { Mùi }_{8}}$ | $\begin{gathered} \text { Thâı } \\ 9 \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thin 5 |  |  | Dạ̀ 10 |
| Mão 4 |  |  | Tuât |
| Dân 3 | Sỉ̛u | T'y | Hoi |

 cung Tý, Uém theo chiču th tạn (thuận chiêu kim đ̋ong-hŏ) làn lurọt 'Tý, Sừu, Dän, Mäo, Thin, Ty, Ngọ, Mǜ̀, Thân, Dậu, Tuã́t, Hợi.

Mỗi chür trìn đây là tên riêng của một cung; 12 chū̃ nầy gọi 1a Thâp nhi Dia-Chi.

Vî-tri và tén của mōi cung ở trền bàn-dôo không bao giờ thay dỏ̉̃.
 nam, tháng, ngày và gìur simh.

## il - Tìm bán mẹnh.

Khi lập-thành một lá số, vèn biết Bản-mệab thuộc một trong Ngü-hànt (Kim, Mọ̣, Thưy, Hòa Thö).

Ngườ muŏn sem sä phai nhơ cà hang Can cùa tứi urânk.
 Tin, Nbàm, Qui.

Thí dụ: Nói tuới Tý là chura đún, cân phải bié̛t rō là tuơi Giáp Tý hay Binh-Tý, vân vần...

Khi đà rô tuổi đ̛ủ cả hai hàng Can, Chi, muỗn tìm xem Bảnmệnh thuộc Kim, thuộc Mộc, thuộc Thủy, thự̂c Hóa, hay thuộc Thở hãy coi bả̉ng dưới đây:

| Kim meeph | Mộc mệnh | Thu̇g mę̧nb | Hỏa mệnh | Thồ mẹnb |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giáp Ty | Mạ̀u Thin | Binh Ty | Bính Dằn | Canh No\% |
| Ất-Sừu | Kẙ Ty | Binh Sì̛u | Pinh Mão | Tan Mùi |
| Giáp Ngo | Mạ̀u Tuất | Birh Nge | Bính Tban | Canh Tý |
| Ât_Mùi | Kẏ Hộ | Binh Mùi | Binh Dạu | Tân Sựa |
| Nbàm Thàn | Nhàm Ngo | Giáp Thàn | Giáp Tuắ | Mạu Đằn |
| Qui Dạu | Qui Mà | Ãt Dạ̀u | Át $\mathrm{Họo} \mathrm{i}$ | Kỳ Mão |
| Nbảm Dằn | Nhàm Tý | Giáp Dần | Giap Thin | Mậu Thân |
| Qui Mãe | Quí Sựu | Ȧı Мйо | Ã́t Ty | Kŷ Dạu |
| Canh Thin | Canb Dàn | Nhàm Thin | Mapu Ngo | Bínb Tuất |
| Tân Ty | Tan Mão | Qui Ty | K ${ }^{\text {y }}$ M Mi | Oinh Rigi |
| Canh Tuât | Canh Thàn | Nitâm Tuât | Mạu Tý | Binh Thin |
| Tan Howi | Tấs Dạu | Qui Mọi | KY̌-S ${ }^{\text {axu }}$ | Binh-Ty |

## III - PHÂN ÂM-DƯONG

Nam hay nì̛ đèu có thẻ hoặc âm-nam, dưong-nam, hoặc âmnū, durong-nừ, tùy theo hàng Can-Chi cûa tuởi. Nhur vầy, dà biết tuởi, lại cần plải phân-định âm-dương cho rō-rệt. Có hai cách :
a) Phân âm-dương theo hàrig Can

| DƯƠNG | Giáp | Bint | Mụ | Canh | Nhâm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ÂM | $\mathrm{A}^{\prime} \mathrm{t}$ | Dinh | K? | Tản | Qui |

Thí-dụ : Con trai tuẩi Giáp-Tý, gọi là durơng-nam ; tuỏ̉i Đink-Māo gại là âm-nam.

Con gái tư̂i Giáp-Týg gọi là droong-nứ; tuổi Binh-Máo gọi là âm-ñư.
b) Phân âm-dương theo hàng Chi

| DU'ONG | Ty | Dìn | ${ }^{\prime} \mathrm{I}$ hin | N? | T¢ăn | Tuăt |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\hat{\mathbf{A} M}$ | Sưu | Мaัง | $\mathrm{T}^{\prime}$ | Hisis | [liu | Hẹs |

Thi duy: Con trai tuôi Mau-Thin goi Jà dureng-nam; tuỏi Ký-Ty goi là àm-nam.
 gọi là àm-nừ.
IV - EINH GIÒ

Lêp thành mẹt la sit, dies quan troag, nhere hà phati dịnh dúng

 grior hang Chi.


| GIỜ ĐÖNG-HÒ |  |  |  |  | GIỜ HA CHI |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tù ${ }_{\text {and }}^{2}$ | giò | đên | 1 | giò | Tý |
| - 1 | - | - | 3 | - | Sưu |
| 3 | - | - | 5 | - | Dằ |
| 5 | - | - | 7 | - | Máo |
| 7 | - | - | 9 | - | Thin |
| $-9$ | - | - | 11 | - | Ty |
| - 11 | -. | - | 13 | - | Ngo |
| $-13$ | - | - | 15 | - | Mùi |
| $-15$ | - | - | 17 | $\sim$ | Than |
| 17 | - | -- | 19 | - | Dậu |
| $-.19$ | - | - | 21 | - | Tuẫt |
| 21 | - | - | 23 | - | Howi |

## V- AN Mệnh.

Bắt đ̛̉u từ cung Dàn là tháng Gièng, đ̛̣m theo chitìu thuận
 dín giơ sinh, ngùng lại ở. cung nào, an Mẹ̣nh ổ cung đó.

Sau khi đã an Mệnh, bắt đäu theo chic̀u thuận, thúr tự an căc cung : Phụ-mà̉u, Phúc-dức, Đièn-trạch, Quan-lộc, Nô-bộc, Thicicn.di,
rivo-vi pît-sỗ tîn biên
 Huynh-dệ.

## VI - AN THÂN

Bắt đảu từr cung Dản, là tháng Giéng, đ̛̉m theo chicìu thuận đ̛́en tháng sith, rồi từ cung à̀y gọi là giò Tý, đítu theo chiék thuạn đến giờ sinh, ngù̀ng lại ở cung nào, an Thân ở cung đó.

Thàn ciñ có thẻ̉an vào Plúć-dức, Quan-lộc Thičn-di, Taibạch, Thè-thieićp (hay Phu-quàn).

Nểu lhi an Thân, thầy Thân lạc vào ohữong cung khác $\varsigma$ cung Lể trên, ahur vậy là đã nhằm lẫn, càn phäi soát lại ngay.

Thân an vào Phúc-dức thì gọi là Thàn cur Phúc-đức, an vào Quan-lọ̀, thì gộ $\mathfrak{l}$ Thàn cur Quan-lọ̣c, vần vân...
VII - LậP CỤC

Trươc khi an $\mathrm{T}_{\text {ừ- }}$ Vi tinh-hẹ, cän phäi căn-cứ vào hàng Can cỉa. tuới và cung an Mệnh đé lập Cuct.

Coi nhừng bảng dưới đây :

| Cung an Mệnh | Cục |
| :---: | :---: |
| Tý, Sưtu | Thüy nhị cut |
|  | Haz luc cuc $\qquad$ <br> Mex 1an rut |
| Ngo, Mui | Thỏ̉ ngù cuc |
| Thàn, Dị̣u | Kim tứs suc, |


| (uņz an Mệnh | Cuc |
| :---: | :---: |
| Tr, Sưa | Hüa lus cuc |
| $\begin{gathered} \text { Dan, Ma, } \\ \text { Tuat, Họi } \end{gathered}$ | Mho ngû cuc |
| Thia, T\% | Kiom tư cuct |
| Ngec, Mui | Mọc turn cuc |
| Thiân, Dịu | Thư nbiluc |

TƯㄴ-V1 BẤU-SƠ TAN BIEN

| TUỒ BINH, TÂN |  |
| :---: | :---: |
| Cung an Mệnh | Cuc |
| Tý, Sựu | Thả ngŭ cuc |
|  | Mạc tam |
| Thin, Ty | Thuy nhi cuc |
| Ngo, Muii | Kim tit cue |
| Thân, Dị̀u | Hoza luc cuc |


| TUỒ ${ }^{\text {BINH}}$, NHÂM |  |
| :---: | :---: |
| Cung an Mệnh | Cụ |
| Tý, Sựu | Mọct tam cuc |
| Dằn, Mäo, Tuăt, Hộ | Kim tứ |
| Thin, $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$. | Höa lỵ сч¢ |
| Ngo, Mùi | Thưy nbị çec |
| Thân, Dạ̀u | Thỏ ngù cue |


| TUồ MậU. QUI |  |
| :---: | :---: |
| Cung an Mênh | Cuc |
| Tý, Siru | Kim tứ cục |
| $\begin{gathered} \text { Dân, Mâo, } \\ \quad \text { Tuát, } \\ \text { Hopi } \end{gathered}$ | Thuy nit cac |
| Thin, $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$ | Thô njū cue |
| Ngo, Mùi | Hoa $_{1}$ |
| Thân, Dị̀u | Mộc tam |

1.     - TỬ_VI TINH-HẸ. - Chùm sao nây gồm có Tị̛-vi, Lièm-trinh, Thièn-đöng, Vū-khúc và Thiên-co.

Trước hét phải an Tử-Vi, từy theo Cục và ngày sinh. Coi bảng kê dưới đäy, thấy ngày sinh ởr cung nào, an Tưr-Vi ở cung đ̛́ó.

T̛̛T-VI ĐA̛U-SỐ TÂN BIEN

| 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-13 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6-7-30 | Thủy nhị Cục |  | 16-17 |
| 4-5-28-29 |  |  | 18-19 |
| 2-3-26.27 | 1-24-25 | 22-23 | 20-21 |


| $4-12-14$ | $7-15-17$ | $10-18-20$ | $13-21-23$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1-9-14$ |  | $16-24-26$ |  |
| 6.8 | Mộc tam Cục | $19-27-29$ |  |
| $3-5$ | $2-28$ | 25 | $22-30$ |


| 6-16-19-25 | 10-20-23-29 | 14-24-27 | 18-28 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2-12-15-21 | Kim tứ Cupe |  | 22 |
| 8-11-17 |  |  | 26 |
| 47.13 | 3-9 | 5 | 1-30 |



| $8.20-24$ | $1-13-26-29$ | $6.18-30$ | $11-23$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $3-15.19-27$ |  |  | $16-28$ |
| $10-14-22$ | Thò ngü Cục | 21 |  |
| $5.9-17$ | $4-12$ | 7 | $2-26$ |


| $10-24-29$ | $2 \cdot 16-30$ | $8-22$ | $14-28$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $4-48-23$ |  |  | $1-20$ |
| $12-17-27$ | Ho̊a lục Juc | $7-26$ |  |
| $6-41-24$ | $5-15.25$ | $9-19$ | $3-13$ |

 an Liêm-trinh ; cách Liêm-trinh 2 cung, an Thiên-đ̛ंing ; tîtep theo Thièn-đöng là Vü-khúc ; sau Vü-khúc la Thái-dưorig ; cách Tháidroong 1 cung, an Thiên-cor.
2. - - THIEN-PHƯ TINII-HẸ. - Chùm sao ǹ̀y gòm d : Thièn-phù, Thài-Àm, Tham-lang, Cịr-môn, Thiề 1 -tưỡg, Thiềnluoong. Thảt- sát, Phá-quàa. Turức bét an Thièt -phả, phii tuly
 diy:
rữ. VI Bîu-sồ TÂN biên

| T | T $\mathbf{u r}^{\text {-vi }}$ | T ${ }^{\text {rex }} \mathbf{v i}$ | Tù-vi <br> Thiên-phủ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Từ vi |  |  | Thiên-phủ |
| T $\mathbf{r u}_{\text {-vi }}$ |  |  | Thièn-phî |
| Từvi Thien-phủ | Thiên- shủ | iè口-phả | Thiên-phủ |


| Thien-phủ | Thiên-phủ | Thiêo-phtur | Tư-vi <br> Thièn-phủ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thiên-phư |  |  | Tư vi |
| Thiên.phủ |  |  | T $\mathbf{u}^{\text {- }} \mathbf{v i}$ |
| Tü- <br> Thiên-phủ | T ${ }_{\text {rrvi }}$ | Tư-vi | Tư-vi |

Thídụ: An Ti̛r-Vi ở Ty, thì Thiên-phủ ở Hợ; Tư-Vi ở Ngọ, thì Thién-phủ ởTuầ: ; Tư-Vi ö Dăn hay Thàn, Thiên-phủ ö döng cung vớ Tiv-Vi.
 mọt sao, theo thứrtur : Thái-âm, Tham-lang, Cư-môn, Thièn-tưorng, Thî̂n-lươnǵ, Thăt-sáát. Cách Thẫt-sát 3 cung, an Phá-quân.
3. - THAI-TUÉ TINH-HẸ. - Trước hêt p häi an Tháituế ờ cung có tên hàng Chi của năm sinh.

Thí dụ: Sinh năm Tý, an Thái-tuĉ̉ ở cung Tý.
Sau khi an Thaí-tuê, dù là nam sơ hay nữ sơ, cūng cứ theo chiêu thuận, lằn lượt mồi cung an mọ̀t sac theo thứ-tư : Thicưudương,

Tang-môn, Thiêur-âm, Quan-phù, Tựr-phù, Tuě-phá, Long-đức, Bạch-hổ, Phúc-dức, Điétu-khách, Trực-phù.
4.- LỘC-TƠN TINH-HẸ.- Trước hêt phải an Lậc-tồn, theo hàng Can của nām sinh. Coi bảng dưới đây :

| $\begin{array}{\|l\|} \text { Hàng } \\ \text { Can } \end{array}$ | Giap | Ất | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { Bính } \\ \text { Mạu } \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { Binh } \\ K \dot{y} \end{gathered}$ | Canh | Tàn | Nhầm | Quí |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Cung | Dàn | Mão | $T y$. | Ngo | Thân | Dạn | $H r_{i}$ | T' |

Thí dụ : Sinh năm Ký-hợi, phâi an Lộc-tờn ỏ̉ Ngọ.
Sau kbi 2 L Lộc-tòn - dương-nam, âm-nứ theo chiều thuận ; ám-nam, dương-nưr theo chiều nghịch - lần lự̛̣t mỡ cung an một sao theo thứ-tụ : Lực-sí, Thanh-long. Tiêu-hao, Tướng-quấn, Tâu-thơ, Phi-liêm, Hi-thằn, Bệnh-phù, Đ̣̣ihao, Phuc-binh, Quan-phù.
5. - TRUƠ'NG-SINH TINH-HE. - Trức hết phazi an Trương-sinh, tùy theo Cục. Coi bảng dươi đây :

| Kim tứ cục : an |  | Ty |
| :---: | :---: | :---: |
| Mộc tam cục | - | Hpi |
| Hóa lụe cye | - | Dẩn |
| Thúy nhị cục, | - | Thân |

Thí dy : Sở thự̂c Mộc tam Cục, phải an Trường-siah - ż Họi.

Sau khi an Trương sinh - čurong-nam, Am-nứ, theo chièu thuận, - ám-nam, dương-nứ theo chiều nghịch - lăn lurột mởi cung an một sao, theo thứ-tụ : Mộc-dục, Quan-đớci, Lầm-quan, Bè-vưọ̣ng, Suy, Bệnh, Từ, Mộ, Tuyệt, Thai, Dướng.
ó. - BÓS SAOLUC-SAT: (Kinh-Dương (Durơng nhận)
Bà-La, Bịa-Kiép, Địa-Khòng, Hòa-Tinh, Linh-Tinh)

A-Kinh-Dương, Dà-La - An Kinh-Dirong ờ cung đẫng trước cung đă an Lậc- Tơn. An Bà-La ở cung dẳng saü cung đă an Lậc-Tŏn.

Thí dụ : Lẹ̀c-Tòn ở Tý, Kinh-Dương an ở Sứu, Đà-La an : Họi.
$B$ - Bịa-Kięp. Dịa-Không. - Bắt đ̉̉u tùr cung Hợi, kè là giờ Tý, đëm theo chiều thuận đến giờ sinh, ngùng lại ở cuṇ̆ nào, an Địa-Kiếp ở cung đó.

Cüng như trên, nhưrng đém theo chiều nghịch, đễn giờ sinh ngùrng lại ờ curg nào, là an $\mathrm{Dịa}_{i}^{i}-K$ hông ở cung dó.
$C$ - Hỏa-Tinh, Linh-tinh. - Phải tùy theo nam nũ vì âm-drong.

$$
A-D U^{P} O N G-N A M, \hat{A} M-N \tilde{U}^{\prime}
$$

- Hỏa-Tinh. - Bắt đău từ một cung đã định trước, kể là giò T'ý, đệen theo chiều thuận, ngù̀ng lại ở cung nào, an Hôztinh ở cung dó.
— Link-Tinh. - Bắt đầu tùr một cung đ̄a đinh trước kẻ là giò Ty, dém theo chiều nghịch, đễn giờ sinh ngừng lại ó cung nào, an Linh-Tinh ở cung đó.

$$
B-\hat{A} M-N A M, D U O O N G-N \tilde{U}
$$

- Hỏa-Tinh. - Bắt đâu tùr một cung đâ địih trước, kê là giò 'Tý, đêm theo chiêu nghịch, đ̛̃n giò sinh, ogìng lai ở cung nào, an Hỏa-tinh ở cung đó.
 Tý, dôm theo chiêu thuạn, dén giơ sinh ngùng là ở cung nào, an Linh-Tinh ở cung dó.
 sinh, an hai soo Hở, Linh. durọc ghi trong bäng durới day:

Phat tuly theo nām sinh.

| Năm sinh : | Hȯa | Linh : |
| :---: | :---: | :---: |
| Dẳa, Ngọ, Tuãt | Suru | Māo |
| Thân, Tý, Thin | Dân | Tuăt |
| Ty, Dậu, Sửu | Mão | Tuăt |
| Hợi, Mäo, Mùi | Dậu | Tuăt |

Thị dụ: Con Trai sanh năm Dần là dương-nam, muốa 2n Hỏa-tinh phải khởi tìr cung Sứu, gọi là giò̀ Tý, dếm theo chiè̀u thuận đ̛̣́n gì̀ sinh, ngìrng lại ở cung nào, an Hỏa-tinh ở cung đó. Muốn an Linh-tinh, phải khởi tur cung Mão, gọi là giờ Tý, đến theo chiều nghạch, đẽ̛ giò sinh, ng ng lại ở cung nào, an Linhtinh ở cung đó.

$A-$ Tả-Phụ.-Bắt đàu tù̀ ung Thìn, kê là tháng Giêng, đëm theo chiều thuận đẽ̛̃ tháng inh, ngìng lại ở cung nào, an Tả-Phụ ở cung đóó
$B$ - Hưur-Bật.-Bắt đảu tì cung Tuắt, kể là tháng Giêng, $d U_{m}$ theo cbiều ngbich đển tháng inh, ngừng lại ở cung nào, an Hīru-Bật ở cung đó.

$$
s-B \hat{O} S A O \quad \overline{X U C} \cdot \overline{N G}-K H L \cup C
$$

(Văn-Xương, Văn-Khác)
$A-$ Văn. Xương.-Bắt đàa tùr cung Tuàt, kê là giò Tý, dếm theo chiều nghịch đên git̀ sinh, ngững lại ờ cung nào, an Văn-Xurơng ör cung đó.
$B$ — Văn-Khúc.- Bắt điàu tù cung Thìn, kê là giờ Tý, dểm theo chiëu thuận dén giờ sinh, ngùrng lại ờ cung nào, an VànKhúcở cung đó.

A- Lono-Trì.- Bắt đ̛ảu tùr cung Thìn, ke là năm Tý, đêm theo chiêù thuận đěn näm sinh, ngìrng lại ợ cung nioc, as Long. Tri ör cung dó.
$B-$ Phượg-Các- - Bât dí u từ cung Tuẫt, kê là năm Tý, dếm theo chiểan nghich, đìn nàm sinh, ngừng lại ờ cung nào, an Phương-Cic ó cung dó.
10.- BỌ SAO KHOI-VIẸT: (Thiên-khôi, Thiên-Việt)

An bộ sıo Khòì-Việt, phải tùy theo hàng Can của năm sinh Coi bảng dướ đày :

| Hàng Can | Thiên-Khôi | Thiên-Việt |
| :---: | :---: | :---: |
| Giáp, Mạ̀u | Sì̛u | Müi |
| Ất, Ky | Tý | Thân |
| Canh, Tàn | Ng ¢ | Dàn |
| Binh, Đinh | Hori | Dạ̀u |
| Nhâm, Quí | Mão | Ty |

Thí dụ : Tuổi Ất-Miui, an Thiĉn-Khôi ờ cung Tý, an ThiênViệt ở cung Thân.

## 11. - BỘ SAO KHÓC.HU : (Thiên-Khốc, Thiên-Hư)

A-Thiên-Khốc. -- Bát đäu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, dëm theo chiều nghịch đ’̉n năm sinh, ngừng lại ở cung nào, nn Thiền-Khốc ờ cung đó.
$B$ - Thiên-Hur - Bắt đàu tè̀ cung Ngọ, kẻ là năm Tý, đốn theo chiều thuận để i năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiền-Hu ở cung đó.
(Thiên-H:r bao giờ ciing ở đò̀ng cung với Tué̃-Phá).
Thiên-Khồc, Thiên-Hư cùng với Đại-hao, Tiểu-hao, Tangmôn, Bạch-hổ hợ thành bộ Lục-Bại.
12. - BO S $A O$ THAI-TOA: (Tam-Thai, Bát-Tọa)

A - Tam-Thai. - Xem Tä-Phụ ợ cung nào, kể cung áy là mồng một, bắt đằu đêm t teo chiều thuận đén ngày sinh, ngùng $\mathrm{l}_{\mathrm{a}} \mathrm{iơr}$ cung nào, an $\mathrm{Tam}-\mathrm{Th}$ ii ôr cung dó.
$B$ —Bát-Tọa. - X:m Hưư-Bật ở cung nào, kê cung ảy là mồng một, bắt đầu dy̌m theo chiều nghị̣ch đén ngày sinh, ngùng lại ở cung nào, an bát-Tọa ơ cung dó.
13.- BỌ SAO QUANG-QUíI:(Àn Quang, Thiên-Qui)

A- An-Quang. - Xem Vann-Xurong ö cung nào, Ee cung
 lùi lại một cung, an Ân-( ! uang.
$B$ - Thiên-Quí. - Xem Văn-Khúc ớ cung nào, kê cung ã́y là mùng một, băt đầu đén theo chiẹu nghịç̉ đč̃n nģày sinh, Lixi lại một cung, an Thiên-Qú́.

$$
\begin{aligned}
& \text { 14. - B } \hat{\varrho} \text { SAO THIÊN, NGUYĘT-ĐUC } \\
& \text { (Thiên-Bức, Nguyêt-Đức) }
\end{aligned}
$$

$A$ - Thiàn-Đức. - Bắt đău tùr cung Dậu, kê là năm Tý, därm theo chiëus thuận đđ̈n năm sioh, ngừng lại ở cung nào, $2 n$ Thîî̀n. Bức ở cung đó.
$B$ - Nguyệt-Đ̛́rc. --. Bắt đâu tù̀ cung $\mathbf{T y}$, kẻ là năm $T y$, đưm theo chisợu thuận đ̛̃én năm siah, ngùrog lại ở cung nào, an Nguyệt-丹irc ỏ cung đó.
15. - BÔ SAO hl̀lNH, RIE U, Y
(Thiên-Hinh, Thiên-Riêu, Thiên- $\mathbf{Y}^{\text {ºn }}$ )
A-. Thiên-Hinh. - Báa dău tìr cung Dạu, ket là tháng Giêng, đềm theo chiều thuận đ̛̂̃n tháng sithh, ngùng lậi ở cung nào, an Thiến-Hinh ở cung đó.
$B-$ Thiên-Riêu. - Bắt đău từ cung Sửu, kể là thang Giễng, đêm theo chiěu thuận đển tháng sinh, ngùrng lại ở cung nào, an Thiên-Riêu ờ cung đ̛ó.

C-Thiênn-Y. -Thiên-Riêu ở cung nào, an Thiên-Y ngay ö́ cung đó.
$16-B \hat{O}$ SAO $H \overparen{O} N G \cdot H I ̇:$ (Hồng-Loan, Thiôn-Hì)
$A$ - Höng-Loan. - Bắ đâu tù̀ cung Mão, kê là năm Tý, đâém theo chiều nghịch đên năm sinh, ngừng lại ở cung nào ${ }_{2 n} \mathrm{Hông}$-Loan ở cung dó.
$B_{-}$Thiên-Hi. - Thiên-Hî an ở cung đới với cung an Hồng-Loan, Thí-dụ : Hồng-Loan ở Ty, an Thiên-Hỉ ỏ̉ Hợi.
$17-B \hat{O}$ SAO AN-PHÜ : (Quőc-Ấn, Bường-Phù)
 thứ nhứt, đẽm theo chiè̀u thuận đễn cung thứ chín, ngùng ląi, an Quốc-Ấn.
$B$ - Bường-Phù. - Băt đđ̉u từ cung an Loộc-Tờn, kể là cung thứ nhǎt, đẽom theo chiěu nghịch, đến cung thứ tám, ngừng lại, an Đường-Phù.
18. $-B \hat{O} \quad$ SAO THIEN-AIA GIABl-THÀN (Thien-Giài, Đja-Giài, Gỉai-Thần)
A-Thiên-Giải. - Bắt đ̛au từ cung Thân, kẽ là tháng Giêng, đưm theo chiều thuận đên tháng simh, ngùrng lại ờ cung nào, an Thiên-Giai ở cung đै 6 .
$B-$ Địa-Giải. - Bắt fâu tù̀ cung Müi, kê lin tháng Giêng, đëm theo chiêu thuận đễn tháng sinh, ngùrng lậ ở cung nào, an Bia-Giai ở cung đó.

C - Giaii-Thän. - Phượg-Các ơr cuing nào, n Già-Tbăn ở cung đó.
19. - BỌ SAO PHU-CAO: (Thai-Phu Phong-Cáo)

A - Thai-Pnụ. - Cách trước cung an Văn-ई húc một cung, an Thai-Phy.

Thí-dy : Văn-Khúc ở Thìn, Thai-Phu an ỏ Ngo.
$B$ - Phong-Cáo. - Cách sau cung an Vìn-Khúc một cung, an Phong-Cáo.

Thídy : Vān-Khúc ở Ty, Phong-Cáo an ơ Mão.
20. - BỌ SAO TAI-THO:(Thiên-Tài, Thiên-Thọ)
$A$ - Thiên-Tài. Bắt đàu tùr cung an Mệnh, ke $\mathfrak{l a ̀}$ năma Tý, đếm theo chịěu thuận đên năm sinh, ngừrgg lại ở cung nào, an Thiên-Tài ở cung đó.
$B$ - Thiên-Thọ- -- Bát đầu tù̀ cung an Thâtn, kể là năm Tý de̛m theo chièu huận đên năm sỉnh, ngừng lại ở cung nao, .an Thiè̀-Thọ ở cung đó.

## 21. - BÓ SAO THU'O'NG-SÚ

(Thiên-Thurơng, Thiên-Sứ)
A-Thiên-Thưo ng.- Bac giò cūng 'an ở cung Nô-bộc.
$j$ - Thiên-Sứr. - Bâo giờ cûng añ ợ cung Tậl-ách.
22.- $B O \subset S A O$ LA-VÔNG : (Thiên-La, Bia-Vöng)
$A$-Thiên-La. -- Bao giờ cūng an ởr cung Thìn.
$B$ - Địa-Vöng. - Bao giò cũng an ở cung Tuẵt.

$$
\text { 23.-B } \widehat{S A O T \hat{P}-H O A}
$$

(Hóa-Lộc, Hóa-Quyăn, Hóa-Khoa, Hóa-Ky)
Theo hàng Can của năm simh, an Tứ-Hóa theo thứ tur : Lệc; Quyền, Khoa, Ky , vào những cung đà an sao kê trong bảng dưới đây:

LỘC : QUYËN: KHOA : KY:
$\begin{array}{lclll}\text { Giáp : } & \text { Liềm } & \text { Phá } & V_{\tilde{u}} & \text { Durơng } \\ \text { Ât : } & \text { Co } & \text { Lương } & V_{i} & \text { Nguyĉt }\end{array}$

| At : | Cor | Lurong | Vi | Nguyệt <br> (Thsi-Am) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bính : | Đồng | Co | Xurorng | Liềm |
| Binl : | Nguyệt | Đông | Co | Cur |
| Mậu: | 'I ham | Nguyç̣t |  | Cor |
| Kı̇ : | Vü | Tham | Lurorng | Khác |
| Canh: | Nhât <br> (Thái durong) | V ü | Am | \#öng |
| Tan : | C4r | Lurong | Khưc | Xurong |
| Niâán : | Lurong | Vi | Phu | Vù |
| Quí : | Phá | $\mathrm{Cu}_{4}$ | $\hat{A}_{\text {a }}$ | Tham |

Thí dụ: Sinh năm Đinh-Mão, an Họ́a-Lệc ở cung đã an Tháiâm, Hóa-Quyyěn ở cung đà an Thiên-đông, Hóa-Khoa ở cung dz̀ an Thiên-cor, Hóa-Ky č cung dà an Cưr-môn.

$$
24-B O \hat{O} \text { SAO CÔ-QUẢ: (Cô-Thần, Quả-Tú.l }
$$

'Tùy theo năm sinh, coi bảng dượi đầy :

| Năm sinh | Cô-Thà̀n | Quà-Tú |
| :---: | :---: | :---: |
| Hợi, Tý, Sừu | Dakn | Tuăt |
| Dàn, Mão, Thì | Ty | Sửu |
| Ty. Ngo, Mùi | Thân | Thin |
| Thân, Dị̣̂u, Tuầt | Họi | Müi |

Thí dụ : Sinh nǎm Hợi, an Cô-Thằn ở cung Dằn, QuảTú ở cung Tuăt.
25. - BÔ SAO QUAN-PHÚC

Thiên-Quan Quí-Nhân, Thic̀n-Phúc Qui-Nhân
Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đày :

| Hàng Can | Thiên Quan | Thien Phúc |
| :---: | :---: | :---: |
| Giáp | Mừ | Dậu |
| Ất | Thin | Thàn |
| Bính | Ty | Tý |
| Pinh | Dăn | Họi |
| Mậu | Mão | Mão |
| Ky | Dậu | Dân |
| Canh | Hori | Ngo |
| Tân | Dậu | Ty. |
| Nhầm | Tuăt | Ngo |
| Quí | Ngo | Ty |

Thí dụ: Sinh năm Bính-Tý, an Thiên-Quan Quí-Nhân ố cuage ,
Tr, Thiên-Phúc Quí-Nhân ở cung Tý.

$$
\text { 26. }-S \overline{A O B A O} H O A
$$

Tùy theo năm sinh, coi bảng dưới đay :

| Năm sinh | Đào.Hoa |
| :---: | :---: |
| Ty, Dậu, Siru | Ngo |
| Hợi, Mão, Mùi | Tý |
| Thàn, Ty, Thı̀n | Dạ̀u |
| Dân, Ngo, Tuăt | Má |

Thí dụ : Sinh năm Dịu, an Đào-Hoa ơ cung Ngo.

$$
\text { 27. }-S_{A^{\prime}} O \text { THIE} N-M \vec{A}
$$

Tùy theo năm sinh, co bả̉ng dưới dày :

| Năm sinh | Thiên-Ma |
| :---: | :---: |
| Ty, Dạu, Suru | Họi |
| Họi, Màe, Mii | Ty |
| Thats, Ty, Thin | Dàn |
| $\mathrm{Dan}_{\text {n }}, \mathrm{N}$ ge, Tuät | Thàn |

Thidy : Sinh nám Tý, n Thiên-Mäor cung Din.

$$
\text { 28. }-5 A O \text { PHA-TOAI }
$$

Tùy thee năm sinh, coi bảng dưới đây:
Năm $\sinh$
Tý, Ngọ, Mão, Dậu
Dî̀n, Thân, Ty, Hợi
Phá-Toái

T, $T$
$\mathrm{T}_{\mathrm{I}}$
Thin, Tuăt, Sî́u, Mùi
Dậu

Thi dụ: Sinh nằm Tuăt, an Phá-Toái ở cung Sỉru.
29. - SAO KIEP-SAT

Tùy theo hàng Chi của năm sinḥ, coi bảng dưới đây :

| Năm $\sinh$ | Kiép-Sát |
| :---: | :---: |
| Ty, Dậu, Sừu | Dăn |
| Họi, Mäo, Mùi | Thân |
| Dằn, Ngọ, Tuăt | Họi |
| Thân, Tý, Thìn | Ty |

30.     - SAO HOA-CAI

Tùy theo hàng Chi cưa năm sinh, coi bảng durói đây:

| Năm sinh | Hoa-Cái |
| :--- | :--- |
| Ty, Dậu, Sưru | Sựu |
| Họi, Mão, Mùi | Müi |
| Dän, Nso, Tuăt | Thin |
| Thàn, Tý, Thìn | Tuặt |

Thí dy : Sinh năm Ngo, an Hoa-Cái ér cung Thìn.

$$
31 \ldots S A O L U^{P} U-H A
$$

Tüy theo hàng Can cüa năm sinh, coil bäng drới day :

| Hàng Can | Luru-Hà |
| :---: | :---: |
| Giáp | Dạ̀u |
| $\hat{A}_{t}$ | Tuăt |
| Binh | Mùi |
| Đinh | Thin |
| Mậu | Ty |
| Ky | Ngo |
| Canh | Thân |
| Tân | Mão |
| Nhâm | Họ |
| Quí | Dän |

Thídụ : Sinh năm Binh-Ty, an Lưu-Hà ớ cung Thìn.

$$
\text { 32. - SAO THIÊN-TR } \grave{U}
$$

Tùy theo hàng Can của năm sunh, coi bảng dưới đây :

| Hàng Can | Thisen-Trù |
| :---: | :---: |
| Giáp | Ty |
| Ât | Ngo |
| Binh | 'Ty |
| Duh | Ty |
| Mậu | Ngo |
| Ky | Thân |
| Cank | Dằn |
| Tân | Ngo |
| Nhâm | Dậu |
| Quí | Tuăt |

Thídụ : Sinh năm Kŷ-Hợi, an Thiên-Trù ở cung Thân.
33. - SAO LUU-NIÊN VANN-TINH

Tùy theo hàng Can của nă由 sinh, coi bảng dưới đấy:

| Hàng $\mathrm{Can}^{\text {an }}$ | Luru-Niên Văn-Tinh |
| :---: | :---: |
| Giáp | Ty |
| $\hat{A}$ Á | Ngo |
| Binh | Thàn |
| Đinh | Dậu. |
| Mạu | Thân |
| Ky | Dậu |
| Canh | Họi |
| Tân | Tý |
| Nhâm | Dậu |
| Quí | Mão |

Thí dụ : Sinh năm Binh-Ngọ, an Luru-Niên Vıñ-Tiab ま aung Thàn.

$$
\text { 34. }-S A O B A C-S \tilde{I}
$$

An Lộ-Tön ở cung nào, an Bàc-Sì ở cung đó.

$$
\text { 35. - } 5 A O \text { } \overline{A B U-Q U A N} \cdot(\mathrm{Nguyĉ̣t}-\mathrm{T} u ̛ o ̛ n g)
$$

Bất đầu tìr cung dà an Thai-Tuễ, kể là tháng Giêng, đêm theo chiều nghịch đěn tháng sinh, ngùrng lại, tôi bắt đảu tè cnng đó, kể ià gio 'Ty, đém theo chiều thuận đên giò̀ sinh, nyừng lại, an Đảu-Quân.
36. - SAO THIEN-KHONG

An Thiên-Khòng ở cung dà̀ng truớc cung dã an Thái-Tué. Thídụ : Thail-Tue ở cung Mùi, an Thien-Không ở cung Thân.
37. - BỌ NHI-KHÔNG

## Tuăn - Trung Không - Vong, Triệt - Lộ Không - Vong

 (Tuăn, Triẹt)$A$ - Tuần.- Tùy theo năm sinh, toong khoảng 10 năm da dược giới bạn theo hàng Can tùr Giếp đến $Q_{u y ́}^{\text {. Coi bảng }}$ droói đây.


Thí-dụ: Sinh năm Bính-Dần, tức là trong khoảng tùr GiápTý đỡn Quý-Dậu, vậy phải an Tuần ở giữa cung Tuắt và cung Họi.

Vị-trí của Tuần ở trên bản đồ 12 cung, tùy theo nām uinh trong khoảng io aăm tì̀ Giáp đên Quí.

$B$ - Triệt.-Tùy theo hàng Can của nām sinh, coi bảng dười đây :

| Hàng Cara của năm sinh |  | Cung an Triẹt |
| :---: | :---: | :---: |
| Giáp | Ky | Thân + Dậu |
| Ất | Canh | $\mathrm{Ngoo}+\mathrm{Mùi}$ |
| Binh | Tân | Thin + Ty |
| Đinh | Nhàm | Din + Mào |
| Mị | Qui | Ty + Siru |

Thí-dụ: Sinh nảm Canh-Ngọ, an Triệt ơ giû̃a cung Thân và cung Dậu.

Vị-trí của Triét ở trên bản- đồ 12 cung, tùy theo hàng Can cưa aăra sinh.

IX. - GINH HƯỚNG CHIẾU

Sau khi an sav, phäi định hướrg chiêúu của các cung sồ. Xem tmọ̀t cung, phải xem cả cung chiểu củ : nó.

A - Tam hợp chiễu. - B 1 cung chiêu lẫn nhau. Xem một cung näy, phäi xem cả hai cung kia.

Coỉ bảng dượ dây :



Tam-hợp chičưu trên bản đờ 12 cung :

$B$ - Xung-chiêu. . - Hai cung đỡí nhau, chiǐu lẫr nhau.
Coi bảng durới đây :


Xung chiču trèn bản- đö 12 cung :

| $T Y$ | NGO | MUI | THAN |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| THIN |  |  |  |
| MAO |  | DAU |  |
| $D A N$ | SUU | $T Y$ | $H C Y$ |

C-Nhịhợp. - Coi bảng dượi đây :

$$
\begin{aligned}
& \text { Tý }+ \text { Sửu } \\
& \text { Dần }+ \text { Họi } \\
& \text { Mäo }+ \text { Tuẵt } \\
& \text { Thìn }+\mathrm{D} \text { ạu } \\
& \text { Ty }+ \text { Thân } \\
& \text { Nge }+ \text { Mùi }
\end{aligned}
$$

Nhị hợp trên bản- dồ 12 cung :


Tóm tåt — Muỗn xem cung sồ, phải xem cả 2 cung Tam-hợp clị̛̂u của nó, cùng với mọ̀t cung xung-chiễu qà một cung nhiphọp.

Thí-dụ : Xem cung Sỉ̛u, phải xem cả cung $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$ (xung-chiêul), cung Dậu, cung Mùi (tam-hợp-chiếu) và cung Tý (nhị-hợp).
'Trèn bản-đô 12 cung, nhựng vịitrí của các cung xung-họp chicícu nhau, khòng bao giờ thay dởi.

$$
\begin{gathered}
\text { X -- KHỚI HAN } \\
\text { 1.- BAI-HAN } 10 \text { NĂM. }
\end{gathered}
$$

Có hai cách :
$A$ - Bắt đâ̆ughi số Cục ở cung an Mệnh, đoạn dương-nam, Am nữ theo ch:è̈u thuận; âm-nam, dương-nữ theo chiều nghịch, lần lượt ghi sồ tiĉ́p theo, từ cung nầy chuyển sang cung khác phaili cộng thêm 10.

Thí- dụ : Dương-nam, Hôa-lục cục, bắt đầu ghi sồ 6 ở cung Mệnh, rời ghi sờ 16 ỏ̀ cung Pbụ-Mẫu, 26 ở cung Phúc-Đức, vån vân...
$B-$ Không ghi số Cục ở cung an Mệnh, Dương-nam, âmnữ theo chiều thuận, ghi sồ Cục ở cung Phụ-Mẫu, đoạn ghi liên tî̉̉p, tùr cung nầy chuyên lang cung khác phải cộng thèm 10. Am-am, Dương-nừ the o chiều nghịch, ghi sồ Cục ở cung Huynh-đêê, đoạn ghi liên tiềp, tù̀ cung nâ̆y chuyả̉n sang cung kháe phâi cộng thêm 10.

Thí dy : Âm - nam, Thổ-ngū cucc, băt đ̂âu ghi sô 5 o̊ cung Huynh-đệ, röi ghi sở 15 ờ cung Thê-thiếp, 25 ở cung Tư-tức, vần vần...

Đây là hai cách khời dại-hạn. Nhưng tharờng ngurời ta hay dùng cách thứ nhắt vì nó chính - xác hơn.

Một cung đã được ghi đại-hạn, tức là vận-hạn trong io năm phải được xem tronģ cung đó.

Thí dụ : Hoả-luct-cuc, bắt đäu ghi sộ 6 ỏ̉ cung Mệnh. Nhur vây trong khoảng tùr 6 tuởi đđ̛̃n 1.5 tuởi phải xem vận-hạn ở cung Mệnh. Đền năm 16 tuổi; đại-hạn mới chuyển sang cung bên cạnh.

$$
\text { 2. }-L U U U-B A I-H A N
$$

Cung đà ghi đại-hạn, gọi là cung gốc của đ̛̣ai-hạn 10 năm. Muốn xem vận-hạn tường-tận hơn, phâi lưu đại-hạn hàng nǎm.

Muỗa lưu đại-hạn, phải xem số ghi ở cung gờc, rời chuyển sô ghi liên tič̃p sang cung xung chiěu, đoạn :
— Dương nam. Ám nứr, fùi lại một cung, rồi trở lại cung xung chicủu, tiễn lên theo chiêu thuạ̀n, mṑi cung là một năm.
_- Dương-n̛̛, âm-nam, tiĉ́n lên một cung, rời trờ lại cung xung chiê̌u, lùi xuởng theo chiĉ̀u nghịch, mỗi cung là một năm.

Thí dụ: $A$ - Dưorng-nam, Mộc tam-cục, mữn xem hru-đại-hạn năm 27 tửi, phải tinh cảnothận trin bản ợ̣̆̆ $x 2$ cung nhur sau đây :

 sang cung xung chiču là 24 , lùi lại một cung là 25 , trở lại cung sung chiếu là 26 , tiễn lèn oột cuņ, theo chičùu thuận là 27 . Vầy lưu đđại-hạn năm 27 tuíi ở cung H ri.

Thí dụ: $B-\hat{A} m$-nam, Kimotứ-cục, muốn xem luru-đại-hạn năm 38 tươi, phäi tínb cẩn-thận urèn bàn-dồ 12 cuag nhur saiu dáy ;

 chuyển sang cung xung chiěu là 35 , tiên lên một cung là 36 , trở lai cung xung chi̛ưu là 37 , lùi xuống một cung theo chiêu nghịch โà 38. Vậy luruođại-hạn năm 38 tuợ ợ cung Dần.
3. - LU'U-NIEN TIEU - HAN

Sau khi khởi đại-bạn lưu-đại-bąn, lại phải tính luru-niếa tiéru-hạa dể xem vận-hạn tùrng năm một.

Muỗn tính hru-niên tiểu-hann, trước hết phải shởi luru-niên, tùy theo nam nứ và nắm sinh.

Nam khởi luru theo chiều thuận.
Nứ khởi lưu theo chiêu nghịch.
Coi bảng durới đầy :
Năm sinh Cung khời lưu-niền

| Dăn, Ngo, Tuất | Thìn |
| :--- | :--- |
| Thân, Tý, Thìu | Tuất |
| Ty, Dậu, Sừu | Mùi |
| Mào, Họi, Mùi | Sựu |

Thídụ: $A-$ Contrai sinh nàm Tý, vậy phài kl:ởi Tý tì̀ cung Thứt. ghi chừ Tý ben cung Tuăt, rồi theo chièu thuận, ghi chū Sưru
 ahù ag cung liès tiếp thứr-tư 12 CBi .

| TY | NGO | MU̇ | THAN |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| THIN |  |  | DẬU |
| MÄO |  |  | r |
| DȦN | SƯU | TY | HƠI |

Thí-dụ : $B$ — Con gái, sinh zăm $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$, , vậy phải khởi $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}$ g tìr nàm Thin, ghi chữ Ngọ bên cung : hìn, rơi theo chiều nghịch, ghi chừ Müi bên cung Mão, chữ Thàn bên clog Dần, đoaan lằn brợt ghi vào bên ohững cung liên tiệp th ứ-tự 1 :. Chi.

| TY | NGO | MÙ | THÂN |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| THİN |  |  | DÂU |
| MÁO |  |  | TUÅT |
| DĂN | SU̇U | TY | Hợ |

4:-LU'U-NGUYȨT-HAN

Sau khi tírh lưu-niên tiểu-bạı, người ta còn có thê tính lưu-nguyệt-hạn, tức là hạn từng tháng saột.

Muơn tính lưu-nguyệt-hạn, p hải khởi hạn, có ba cách :
$A$ - Bắt đả̀u tờ cung đã ghi lưu-niên tiếu-hạn kề là tháng Giêng, đềm theo chiều nghịch đên tháng sinh, ngù̀ng lại ò cuing nào, kề cung đólà giờlýy, rồi đém theo chiều thuận đên
gì̛ sinh, ngừng lại ở cung nào, kể cung đó là tháng Giêrig. đoạn làn-lurợt tại theo chiều thuận, đêın tháng 2, thang 3 tháng 4, v. v... mṑi cung là một thang.
$B$ - Bắt đ̛au tù cung đà ghilưu-niên tiéu-hạn kè tì tháng Giêng, dễm theo chiêur thuận đễn tháng sinh, ngị̛g lại ơ cung nào, kề tung đó là giò̀ Tý, rồi áâm theo chièu thuận dến giờ sinh, ngừng lại ờ cung nào, kẻ̉ cung đó là tháng Giêng, đoạn lằn-lượt lại như trên, đ̈ễon thénç 2 2, tháng 3 , tháng 4, v. v.... mö̀i cung là mọ̀t tháng.

C- Bắ đ̛ău từ cung đà ghi lưu-niên tiêu-bạn kể là thang Giêng, rời chuyè̀n theo chiều thuận, đếm tháng 2 , tháng 3 , tháng tur, v.v..., mỗi cung là một tháng.

Trên đây là 3 cách khở luru-nguyẹt hạn.
Nhurng thường ngurời ta hay dùng cách thư nhứt. Bièn. giả mong các vịnghièn-ciŕru Đẳu-sô thür thínghiẹ̀m cả̉ 3 cách dè xem *ách nào chinh-xác hơn.
5. - LU'U-NHAT-HAN

Sau khi đã biêt luru-nguyĉ̣thạn cua tháng định sema ở cung nào ; bắt dầu kề nóay cung đó là mồng một, rợ; lần lượt theo
 sọ̣̀t ngày.

$$
\text { 6. }-L U^{\prime} U-T H O \ddots I-H A N
$$

Sau khi dả biêt luru nhật-hạn của tháng dịnh xem ở cung nào, båt đău kễ ngay cung đó là giờ Tý, rồi fân-lượt theo chiều thuạ̀n, đ̌ém Tý, Sửu, Dàn, Mào, vàn vân... mṑi cung là mọ̀t giờ theo hàng Chi.


## Phăn I

## $B$-Lý-giải $N g u a-H a ̀ n h, C a n, C h i$

I - NGŬ-HANH.- (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thö)
Kim : Vàng, hay nói chung tầt cả những loại kim nhur : sắt, đ̛ơng, bạc, chì, vân vân...
Mộc : Gỏ, hay nói chung tât cả những loại cây.
Thủy : Nước, hay nôi chung tất cả những chãt lỏng.
Hỏa : Lưra, hay hơi nóng.
Thồ : Đắt, hay nói chung tầt cả nhựng khoáng-vật.
Theo Đông-phurơng lý-học thì mọi vật-chảt ờ xung quanh ta đěu tạo nên bởi một phần của Ngũ̂-hành hay cằu-kềt bởi 2,3 phă้n của Ngũhhành, hoặc cìn nguyên-thę, hoặc đà bičn-thể.
$\mathbf{N g}_{\mathrm{gu}}$-hành có turơng-sinh và turơng-khác.

$$
\text { 1. }-T U^{\prime} O^{\prime} N G-S I N H
$$



 Canh, Tàn, Nbầm, Quí.


3. - $\mathrm{PH} \hat{A} N$ ÀM-DU'O$N G$ VA PHÓI-HỢ NGU.HANH

| Thiên-Can | $\frac{\text { Phân }}{\hat{\text { Andm-dương }}}$ | $\frac{\text { Phối họp }}{\text { Noúhuành }}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Giáp | Drong | Mộc |
| Ất | Âm | Mậc |
| Bíah | Drong | $\mathrm{Hog}_{3}$ |
| Đinh | Âm | Ho |
| Mậu | Durong | Tho̊ |
| Ky | Âm | Thō |
| Canh | Durong | Kim |
| Tần | Åm | Kim |
| Nhâm | $\mathrm{D}_{\text {trong }}$ | Thüy |
| Quí | Âm | Thưy |

III - THẦP-NHİ CHI. - Ty, Sửu, Dần, Mãa, Thìn, Ty, Ngọ, Müi, Thàn, Dậu, Tuăt, Hợi.
 lưnh bà̀gg ahững giơng vật.

| Thạp-Nhị Chi | Tưong Hinh |
| :---: | :---: |
| Tý | Chuệt |
| Sởu | Trâu |
| Dăn | Hỏ |
| Mào | Mèo |
| Tbin | Rčng |
| ${ }^{T}{ }_{Y}$ | Rán |
| Ngo | Ngupa |
| Müi | Dê |
| Thân | Khi |
| Dậu | Gà |
| Tuất | Cbó |
| Họi | Heo |

2.     - CHIA NHOM

> Tứ Sinh : Dân, Thàn, Ty, Họi
> Tứ Mộ : Thìn, Tuất, Sừu, Mùi
> Tự Tuỵ̣̂t : Tý, Ngọ, Măo, Dậu
3. $-H O^{P} P$

4. - XUNG

Trong mật vài cuớn sách Lý-
học, This dược coi là hòa vór
Tuăt ; Sửu đurợc coi tà hòa vói Mùi ; vì Thic, Tuât, Sửu, Mùi

建u thuĉ̣c Thió
5. - pH. $4 \mathrm{~N} \hat{A} M-D U O^{\prime} N G$, phối-hợ Ngü-hành, $\mathrm{N}_{\mathrm{g}} \mathrm{u}$-sắc, định Bát-quái và Phương-hướng.

| $\begin{aligned} & \text { Thàn } \\ & \text { Nhị } \mathbf{C b i} \end{aligned}$ | $\hat{A}_{\mathrm{Am}}^{\mathrm{Dran}}$ | $\left.\right\|_{\mathrm{S}} ^{\mathrm{Hgun}}$ | $\begin{aligned} & \mathbf{N}_{\text {siúu }}^{\mathrm{Sajc}} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Bát } \\ & \text { Quàit } \end{aligned}$ | Phurong Hương |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tý | D | Thü | Ben | Khảm | Chinh Bác |
| Siru | A | Thỏ | Vàng |  | Đông-Bắc thiên Băc |
| Dần | D | Mọ̀c | Xanh | $C_{\text {an }}^{\square}$ | Đông-Bắc thiên Đông |
| Mão | Â |  |  | Chàn | Chírih Đông |
| Thin | D | Thỏ | Vàng |  | Đông-Nam tbiên Đòng |
| TY | $\hat{\text { A }}$ | Hỏa | D3 | Tởn | Đông-Nam thiễ ${ }^{\text {Nam }}$ |
| Ngo | D |  |  | Ly | Chính Nam |
| Müi | Â | Tho | Vàng |  | Tay-Nam thièn $\mathrm{Nama}^{\text {and }}$ |
| Thân | D | Kin | Tráng | Khôn | Tây-Nam thiề Tày |
| Dị̣u | $\hat{\text { A }}$ |  |  | Đoaii | Chính Tày |
| Tuät | D | 7\%\% | Vàng |  | Tây-Bắc thiên Tay |
| Hoi | $\hat{A}$ | Thuy | $\mathrm{Fcm}^{\mathrm{ch}}$ | $\operatorname{Cin}$ | Tây-Bác thièn Băc |



1.     - PHÓI-HÓP VÓI 12 CHI, PHAN RA4 MÜA VA QUI- $\mathrm{Bl} \mathrm{INH}^{2} \mathrm{~V}$ AO NGUU-HANH

| 12 Tháng | 12 Chi | 4 Mùa | $\begin{gathered} \text { Ngú } \\ \text { hành } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Giêng | Dần | Xuân | Mộc |
| Hai | Mäo |  |  |
| Từ 1 đĕn 12 tháng 3 |  |  |  |
| Tì̛ 13 tháng 3 dẽ̛n hết tháng 3 | Thin | Tứ-quí | Th\% |
| Tur | Ty | $\mathrm{Ha}_{\text {a }}$ | Hỏa |
| Năm | Ngo |  |  |
| Tù̀ 1 dex̃n tháng 12 tháng 6 |  |  |  |
| Tì̛ 13 tháng 6 dên hêt tháng 6 | Mùi | Tứ-quí | Tho |
| Bảy | Thân | Thu | Kim |
| Tám | Dạ̀ |  |  |
| Tì̛ x acni 2 tháng 9 |  |  |  |
| Tie 13 tháng 9 dễn hêt tháng 9 | Tuăt | Tí̛-quí | Thỏ |
| Muròi | Họi | Đông | Thưy |
| Mười Một | Tý |  |  |
| Tlt 1 dễ 12 tháng Clạp |  |  |  |
| Tior 13 tháng dên hêt thóng Chạp | Siru | Tư-qui | Thô |


$2-\mathrm{PHƠ} 1-\mathrm{H} O^{?}$ P VÓ110 CAN
Tháng Giêng bao giờ cũng là tháng Dần, tháng 2 là tháng Mão, v. v...

Nhung cūng cằn phài phổi-hợp 12 tháng với 10 Can đe bü̆̃t rô hàng Can của mỗi tháng.

Hàng Can mỗi tháng thay đỏi tùy theo hàng Can của mởi ดล่า.

| Tháng | Giáp Kì | Àt Canh | Binh Tan | Pinh Nhâm | Mậu Quí |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1.-Dăn | Binh | Mậu | Canh | Nhâm | Giáp |
| 2.-Mão | Dinh | Ky | Tàn | Qu' | Åt |
| 5...Thin | Mậu | Canh | Nhâm | Giáp | Binh |
| 4.-Ty | K ${ }^{\text {y }}$ | Tân | Quí | At | Dinh |
| 5.-Nge | Canh | Nhàm | Giap | Binis | Mậu |
| 6.-Mùi | Tần | Quí | Ât | Đinh | K ${ }^{\text {g }}$ |
| 7.-Thâr | Nbầm | Giáp | Bính | Mậu | Canh |
| 8.-Dậu | Quí | Ất | Binh | Kỹ | Tân |
| 9.-Tuăt | Giáp | Bính | Mậu | Canh | Nhâm |
| 10.-Họi | Ât | Đinh | Kỷ | Tàn | Quí |
| 12, -T ${ }^{\text {g }}$ | Bính | Mậu | Canh | Nhâtm | Giáp |
| 12.-Sựu | Đinh | $\mathrm{K} \dot{\square}$ | Tàn | Quí | Ất |

Thí-dụ : Sinh nām Kỷ-Sửu, tháng Tám. Coi bảng trên đđày, tháng Tám là tháng Dạu, hàng Can của tháng là Quí. Vộy tháng 'Tan năm Kỷ-Sửu là tháng Quí-Dậu.

## II - NGÀY VÀ GIỜ

Muỗn biẻ̛t sư phôi-hợp cưa mổi ngày trong tháng vói 10 Can vì 12 Chi, phäi coi trong Tinh-Mệnh Vạn-niên lịch.

Sau khi da biết Can-Chi cua ngay, co thé tim dược hàng C:o qua gior.

| Gior | Giáp Kı́ | Åt Canh | Binh Tan | $\begin{gathered} \text { Binh } \\ \text { fihà } \end{gathered}$ | Mạu Qut |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $23^{3-1} 9$ | Giap | Binh | Mậu | Canh | Nhâm |
| ${ }_{1+3} 3$ Si̛u | $\widehat{A}_{\text {A }}$ | Đinh | Ky | Tân | Quí |
| 3- $\varsigma$ Dix $^{\text {¢ }}$ | Binh | Mậu | Canh | Nhâm | Giáp |
| $5{ }_{5} 7 \mathrm{MaO}$ | Đinh | K ${ }^{\prime}$ | Tân | Quí | Ât |
| 7.9 9 Thin | Mậu | Canh | Nhàm | Giáp | Bính |
| ${ }^{-1.1} \mathrm{~T}_{\mathrm{x}}$ | K ${ }^{3}$ | Tàn | Quí | Ất | Binh |
| ${ }_{11-13} \mathrm{Ng} 9$ | Canh | Nhâm | Giáp | Binh | Mậu |
| 23-15 Mui | Tân | Quí | Ất | Binh | Ky |
| ${ }_{25} 5^{-17}$ Thà | Nhàm | Giap | Binh | Mậu | Canh |
|  | Quí | Ât | Binh | Ky | Tân |
| 19.21 Tuit | Giáp | Binh | Mậu | Canh | Nbâm |
| ${ }^{21-23} \mathrm{H}$ Hip | Ất | Đinh | Ky | Tä | Quí |

Thi $\cdot \mathrm{d} \psi$ : Sirh tháng Ất-Mùi ngày 7 giòr Ngọ. Coi trong F̛̈nh-Mệnh Vąn-Niên Lịch, căn-c̛̛̛ thec tháng Ất-Müi, thấg ougày 7 là ngày Binh-Dàn, thăy giờ Ngo là ngày Giáp-Ngo.

## Phần II

## Luận-doán 12 Cung

1- NHỮNG ĐIÊU CÃ̃ PHẢI CHÚ Y TRƯỚCKHILUÂN-BOÁN MỘT LA SÓ
II - DINH-DANH
III- BăC-TíNH CÁC SAO.
lV - NHẪN- ĐINH KHAI-QUÁT VẼ CUNG MệNH VA CJNG THÂN.

| v - MẸNH | X - NÔ-BộC |
| :---: | :---: |
| VI - PHU-MÂU | XI - THIEN.DI |
| VII - PHỨC-BỨC | XII - TẤT-ÁCH |
| VIII- BIĖN-TRACH | XIII - TȦI-BACH |
| IX - QUAN-Lọ́C | XIV -- TỮ-TỨC |

XV - THÊ-THIĔP hay PHU-QUÂN
XVI - HUYNH- E E.
XVII - NHẬN ĐINH VẼ MÙ̀ SINH VA GIỚ SINH
XVIII - PHUU-LUÅ̂N VÊ MệNH, THÂN.
XIX - PHƯ-LUẬN VÊ TƯ-TỨC
XX - PHÂN-CỤC
XXI - NHẬN XÉT SÕ-MỆNH CỦA MƠTT VA! HANG NGƯỜI.
XXII - LUẬN Só Tlỉu-NHI
XXIII - PHỤ-LUẬN BẢN-MỆNH THUỘC NGÚHANH.
XXIV -. THỨC ĂN, THỨC UƠNG
XXV - VÂT DUNG
XXVI - CƠ-THÈ TRGNG NGƯỜı $\left.\right|^{\text {BANGG CAC SAO }}$

## Phần II <br> Luận-doán '2 cung

## 1. - NHỨNG BlĔU CĂN PHi̊i CHÚ-Ý

 TRU'ỚC KHI LUẬN-B'JÁN MỘT LÁ SÓPhải quan sát và nhận-định trin lá sồ thững điẻ̉m sau đây:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.- THUẬN-LY H } H_{\Delta} Y \text { NGHICH-L } \hat{Y} \\
& \text { GIÖ̆A NĂM SINH VÓI THÁNG SINH, } \\
& \text { GIÜA NG } \grave{d} Y \text { SINH VÓI GIC SINH }
\end{aligned}
$$

Thídụ : Năm sinh thuộc âm, tháng sinh cūng thuộc ầm lì thuận ; ngày sinb thuộc durơng, tháng sinh lại thuộc âm là nghịch. Nêu năm sinh, tháng sithh, ngày sinh và giò sinh đều thuộc dương. cả hay àm cả thì rẫt tỗt.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2.- TU'ONG-SINH HAY TUO'NG-KHAC } \\
& \text { GIÖA NăM SINH VÓ'l THANG SINH, } \\
& \text { GIÜA NGAY SINH VƠ'I GIƠ' SINH }
\end{aligned}
$$

Thí dụ : Năm sinh thuộc Mộc, tháng sinh thuộc Hỏa là năm tháng tương-sinh. Ngày sinh thuộc Thưy, giòr sinh thuộc Hỏa là ngày, giòr tương-khắc. Nẹ̛u năm sinh tháng, tháng sinh ngày, ngày sinh giờ ; như năm thuộc Hỏa sinh tháng thuộc Thơ ; tháng thuộc Thổ sinh ngày thuộc Kim, nğ̀y thuọ̀c Kim sinh giờ thuộc Thự, như vậy sớ rẳt quí.

$$
\begin{gathered}
\text { 3. - HOPP HAY PHA } \\
\text { GIOA NAM SINH VÓI THANG SINH, } \\
\text { G. } \tilde{O}^{\circ} A \text { NGAY SINH VÓI GIÒ SINH }
\end{gathered}
$$

Cân phà xem Can, Chi của năm, tháng và ngày, giòr.

## 4. - TU'O'NG-SINH HAY TU'O'NG KHÅC GIÜA BAN-MEXNH VA CUC

Thi-dụ: Kim-Mẹnh, Thự̛-Cục là tương-sinh. vi Kim sinh Thauy. Néu ngược lại, Cục sinh Bän-Mẹ̀nh, nhur Kim-Mẹnh, Thơ Cuc, cūng được tốt đẹp, thurng khòng bàng Bän-Mẹnnh siah
 ntịa, đọ số cũng bị chiêt-giäm raột phần nào.

$$
\begin{aligned}
& \text { 5. - THUÂN-LY HAY NGHICH L LY } \\
& \text { GIÜA NAM SINH VA CUNG AN MẸNH }
\end{aligned}
$$

Thídụ : Sinh năm Tý thuọ̀c Dương, an Mẹnh tại cul 1) Mn cũng thuộc Dương là thuận-lý.
6. - CHÍNH-DIĖU THÜ MẸNH. - (Các sao thuọe T"rivi và Thiên-Phủ tinh-lẹ)

- Miêu-cịia ?
- Vương-dia?
- Đắc-dia ?
- Hàm-dia ?
— Có hợp Mệnh khêng ?
- Sinh Mệnh hay khác Mẹnh ?

Thi-dư : Kim-Mệnh, Chính-diệu thủu Mệnh, cừng thuộc Kim id hợ.

Kim-Mệnh, Chinnh-diẹ̀u thủ Mẹ̀nh thuọ̀c Thỏ là Chính-diệu uinh Mệnk rät tốt.

Néu ngược lại, Kim-Mệnl, Chinh-diẹ̀u thủ Mẹ̣nh thuọ̀c Thûy là Mệnh sinh Chinh-diệe, rät xãu.

Kim-Mệnh, Chinh-dệ̣u thủ̉ Mẹ̀nk thuộc Höa là Mệnh khảc Chính-diệu, lại càng xấu fiơn nựa.

Nếu cung an Mẹ̣nh kfồnợ có Chính-dic̣̀u, gọi là Mệnh vô Chính- diệu, cản phải xem dểi Chinh-diệu sung chiêulu và Trung-tinh, Bang-tinh to orthư, hội-họp.

## 7. - TÓT HAY XÁU CỦA MẸNH VA THÂN

Cấn nhắc rem cung an Mệnh vas cung an Thàn, đ̛̉ biêt cung sào tốt cung nào xẵu.
8. - TÓT HAY XÁU CỦA PHÚC-ÐÚC.

Xem cung Phúc-Đírc có nhiề 1 sao tớt hay có nhiču sao xafu
9. - VI-TRI CỦa CAC CHÍNH-DIẸU TREAN $12 C U . V G$

- Miễu-dịa ?
- Vurợg-dia ?
——ắc-dịa?
- Hãm-dịa ?
- Có đúng chỗ khòng ?
(Tài-tinh an tại cung Tài ; Qul-tinh an tại cung Quan, Phúce tinh tại Phúc, vân vân... nhu thé là đúng chỗ).


## 10. - Vl-TRI CÜA TÚ-HÓA TRÉN 12 CUNG

- Có được việc không ?
(Hóa-Quyền ở cung Quan, Hóa-Lộc ở cung Tài, vân vân... nhur thé là được việc).

> 11. - VI-TRÍ CỦA LUC-SAT-TINH

Kinh, Bà, Hỏa, Linh, Không, Kiêp, trên 12 cung

$$
\begin{gathered}
\text { 12. - }-A I-H A N 10 \text { NAMM, VÂN HÀNH } \\
T R E N \text { 1و CUNG. }
\end{gathered}
$$

Xem lân lượt từng dại-hạn mọ̣t, đẻ biết đại-hạn nào tớt, đạ̀o hạn nào xầu.

## II. - BİNH-DANH

 ví nhur nơi mà sao đó dược thòr kính.
Vương-dịa : Vị-tri thuận-lội đởi vối mọ̀t sao.
Bắc đạa : Vi:-trí họ̣p với mọ̀t sao.
Bình-hòa : Vị-tri khòng làm cho sao thèm sángr-sủa, mà cùn’; không làm cho sao bị mò̀-ám.
Hám-địa : Vị.tr băt lọ̣i đơi với mọ̀t sao, lìm cho sao dó bị mó-ám.
Sao tọa-thù : Sao dä dược an tại mọ̀t cung.
Sao dơn-thủ : Sao dã được an tại mọ̀t cung, nhưng khòng gặp Chinh-diệu (khác) cuing tại ceng dó.
Nhiêuu sao tọa - thủ đönng-cung: Nhicu sao dà durọ̣c an tas cing mọt cung.
Nhiêuu sao hội-hợp : Nhièu sao gạp nikau tại cùng mọ̀t cuẹg, hay chiề: làn nhau.
 an tại mọ̀t trong những vil-tríma dui wờ sav do la Miču-dia, Vựug-dia, Bác dịa.
Sao mờ-ám xâu-xa : Sao co dặctính xâtu, hay suo dà derợc an ţi vị̂trí mà díri vớr sao dela Finn-diala.

## III. - bắctinh Các SAO

TỬ-VI : Nam - Bác- Đău-tinh $\quad \mathrm{D}_{4} \mathrm{org}$ - Thẻ,
-关-inh : Chủter các sao,
Chủ : ty-quyèn, tài-lọc, phúc-dức.

- Miếu-dịa : Ty, Nog, Dàu, Thizn: hông-minh ; trung-hạ̀u, "fhicìm-cẩn, uy-nghi.
- Vựag diala: Thim, Tuali ; thông-minh, da mivu túc trit, Whil aghia, có oai-phong:
- Đăc dia : Sïrt, Miai : thòng-minh, thao-tuoce, hay lifurlinh.
- Bioh hòa :Hyi, Ty, Mio, Dëu: kem thong-minh. nhili-kị̂u.
- An tại cung nào, giáng phúc cho cung đó.
- An tại Hợi, Tý, Mão, Dậu : kém rụ̣c-rỡ, giảm uy-lực, nên không cứu giải được tai-wrong, họa-hại.
- Gặp Turớng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữn: uyquyền hiên hóach. Tử gặp nhưưg sao này ví như vua gặp bè tờ trung-lurong có tài phò tá.
- Gặp Phủ̉: của-cải súc-tích. Phủ ví nher thẩn coi kho của nhà vua.
- Gạp Lộc, Mã: tàng thêm quyèn-lực.
- Làm cho Thất-Sát thêm rực-tỡ - Ban quyễn-hành clo Sát. Tử gạp Sát đöng_cung ví nhur vua mang kiě̀m báu.
- Chê được tính hung-ác của Hỏa, Linh.
— Ky gặp Tuän, Triệt án ngữ và Kình, Bà, Không, Kiệp. Tử gặp nhừng sao này thật chẳn, khác gì vua bị vây hâm, bị quần hung- đò làm hại, nên hay sioh fa nhẽ̛ng sur chẳng lành.

LIEM-TRINH. - Bắc-Đấu tinh Âm- Hỏa. Chủ : quan-lộc, bình-ngục.


- Đắc-dia : Ser
- Häm-dịa : Ty, Họi, Män. Dậu : Khắc-nghiệt.
- Lièn Miếu-dia, Vuợng-địa hay Bắc-dịa thủ Mẹrh. Thàn : còn có thèm dặc-tính nhu Bào-Hon, nên thương gọi la Dào-Hoa thứ hai.
- Lièm Mếu- dia, Vượg-địa, Bắc-địa gặp Xương, Phù hay Liêm Häm-đ̛̣a : chủ sự kiện-cáo. tù-tụì, nèn gộ là Tù-tinh.
- Liêm Härn-đ̛̣a gặp nhièu sao mò-ám zẫu-xa, nlất là Sáto


THIEN-DỒNG : Nam-đ̂̉u-tinh Dưong - Thủy
Phúc- tinh - Chủ : phúc-thọ.

- Miêu-dja : Dằn, Thân
- Vurọng-dịa, $T$ ý
— Đăc-dja : Mão, Ty, Họi
canh cäi, thăt theròng, trenghậu, tìr-thiẹ̀n. Chủ sụ maymá́n, vui-vé.
- Häm-địa : Ngog, Dâut, Thin, Tuăt, Sìru, Mùi canh - cải, thất - thurơng, nhân-hậu. Chư: tai-họa, thịphi, kiện-cio.

VƯ-KHÚC : Bắc-Đả̉u-tinh $\quad \hat{A}_{m}-K i m$
Tài-tinh --Chủ : tài-lậc
— Miêu-đija : Thin, Tuát, Sưu, Müi |curơtg-ngh i,


- Bắc-dạa : Mão, Dặ tais, tiền-lộc
-. Hăm-địa : Ty, Hơi: tham lam, ương-ngạnh, phá-tán.
- Có đặc-tính ohur Cô, Qua
- Miêu-đia, Vượng-đia hay Đắc-Địa gạp Sat-tinh : khôirg ding lo ngại.

THÁl-DUOONG - Nam- - ả̉u-tinh $\quad$ Dưong - Hỏa
Quí-tinh — Chủ : Quan-lọ̀c
(Biểu-tượng của mặt tròri, của Cha, của Ông Nọ̀i; đời với fìn bà còn là biêu-ượng của Chöng)
— Miêu-dịa : Ty. Nofor $\mid$ thòng-minh, nhân-hạ̀u,

一 Đắc-đ̣̄a : Situ, Mít hach.
 Tudit, Hyi, Tý hay nhärolinn, giăm uy-quyen
 fyed - ỡ.
— Tãng thêm vẻ rụcc-rờ tởt-dệp, nếu gặp Đào, Häng, Hỉ, hay Hỏa, Linh Đắc-đ̈a.
—Giảm bórt vẻ rực-rợ tờt đẹp, nếa gặp Riêu, Đ̀ , Ky bay Kình, Không, Kiếp.

- Miều-dịa, Vượng-t̂́a gặp T àn, Triẹt án ngữ : bị che lăp áthh-sáng, thành mơ-ám xäu-xa.

——ác dita càn gạp Tuàn, $\mathrm{T}_{1}$ ẹt an-ngū đé tãng thèm vẻ sáng-sủa tờ-dẹp.
—— Đác-địa gặp $\mathrm{K}_{\mathrm{y}}$ đỏng cung thật đà toàn-mỹ, ví như mặt trời tơa ánh có mày nàm sắc chäu $m$ bèn.

THIEN-CO : Nain-Qảu-t oh Am Mộc
Thiẹ̀n-tinh - Chủ : h ynh-dệ, phúc-thọ

- Mi 3 u-dịa : Thin, t̂tuat, Ma, Dạur |sáng-suốt, khéo-
- VLequg-dia : Ty. Than
- @ác-dia : Tý, Ngo, Süus, A ini léo, có muru-co,
thiện
-- Hám-địa : Dằn, Họi : kér sàng-suốt, từ-tbiện.
THIEN-PHỦ : Nam- 解u-t nh An Tho
Tài-tinh - Qu èn-finh Chư: tài-lộc, ry-quyè̀n
- N iêudia : Dìu, Thân, $T_{z}, N_{g} g$
- Vrợng dịa : Thim, Tsuit
- Đăc-địa : Ty, Hyr, Mui
- Bình-hòa : Mío, Dạu, Süru
nhân - hậu, từ-
thiện,
gia tāng quyền,
lộc.
- Cúru giai bệnh -tạt, tai-ưong.
- Ché đurợc tính hung-ác cûa Minh, Bà, Hòa, Linh. Nhurng


 bacotan, babribuait.

Phútinh. Chú: đ̛iên-trach
(Biểưtượng của mặt trăng, của Mẹ, của Bà Nội và cuaa Vọ̣)

- Miêu-đ̛̣a : Dậu, Tuât, Hợi khoan-hòa, nhân-hậu, từ
_ Vượng địa : Thän, Tý thiện. Chủsụ phúrtúc, nhiều

— Hăm - địa : Dän, Mão $\mid$ tìr-thiện, kém sáng-suơt,hay

$$
\text { Thì, Ty, Ngọ }\left\{\begin{array}{l}
\text { nhằm-lẵn. Chủ sự phátẫn, } \\
\text { suy-bại. }
\end{array}\right.
$$

— Miêu-dịa, Nượng-dịa : sinh ban đèm là thuận-lý, răt sáng win tỡt-dẹp. Nếu sính Dan đêm trong khoảng từ mùng 1 đển ngày 15 1̀ thượng-buyè̀n; thật là rưccrōr.
— Tăng thêm vẻ rục-ỡ tồt-dẹp, nêu gặp Đào, Hòng, Hí.
-- Giảm bơot vê rục-rờ tồt đ̉ẹp, nču gạ̀p Riêu, Đà, Ky hay Kinh, Không, Kiép.

- Miêu-dịa, Vượng-địa gạ̣p Tuẩn, Triệt án-ngữ: bị che lập Gnh-sáng, thành mờ-ám, xẵu-xa.
- Häm-địa gặ Tuẳn, Triệt án-ngũ : thành sáng-sủa, tốt-đẹpo
- Bắc-đđ̣a cằn gặp Tuânn, Triẹ̀t án-ngū để tăng thèn vẻ sánguila, tott-đ̌ep.
—— Đắc-dịa gặp Ky đờng coung, thật là toàn mỹ, ví nher mặt trîng tỏa ánh, có mày năm sắc chằu một bên.

$$
\begin{aligned}
& \text { THAM.LANG : Bắc- Fẳs-tinh } \quad \hat{A} w-\text { Thủy } \\
& \text { Hung-tinh - Dàm-tinh } \\
& \text { Chủ : họa-phúc, uy-q̧uyě̀n }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - Miéu-cịa : Siru, Miui } \\
& \text { - Vuợng-dịa : This. Thát } \\
& \text { - Вăc-dịa : Dàz, Thin } \quad \text { lộc. } \\
& \text { da dục, ura từu-sác, choor } \\
& \text { bời. Chủ : uy-quyĕn, tà̀i- }
\end{aligned}
$$

- Häm-dịa : Ty, Hơi, Tý, Ngo Mão, Dậu dâm, tham, bưg-bạo, chuyên tác-họa, hay nhăm lẫn. Chủ sụ xuătthé.

> CƯ-MÔN : Băc-@ẳu-tinh Âm -- Thủy

Ám-tinh - Cbủ: ogòn-ngư, thị-phi

- Miễu-đía : Mäo, Dậu $\mid$ nbân-hậu, vuilvč, ăn nơi

- Băc-địa : Than, $H_{o ̣ i} \quad$ quyền, tài-lộc.
- Häm-địa $\left\{\begin{array}{l}\text { Thin, Tuăt, } S_{i} \prime u, \begin{array}{l}\text { gian-trá, kém sáng-suờt, } \\ \text { Mui } T_{y .},\end{array} \begin{array}{l}\text { hay nhäm lẫn, thương } \\ \text { gây ra thi-phi, kiẹn-cío, } \\ \text { tai-họa. }\end{array}\end{array}\right.$
— Vượg dịa - - Tý, Ngọ : ví nhur ngọc quí giău trong đá. Vòy căn gặp Hóa, Lọ̣c đồng cung hay Tuăn, Triệt án-ngữ, để vẻ sing ${ }^{-}$ sủa, tốt-dẹp được rö-rệt, cūng như đí đã đurợc phá-vơ, ngọc lọ hẳn ra ngoài.
— Hãm-dịa gặp Khoa : chẳng láng lo ngại về nhỉưng sur chẳng lành. Khoa giaii-trừ được tính hung của $\mathrm{Cụ}$ Hàm- địa.

THIÊN-TƯỚNG: Nam-Bẩu-tinh Dương - Thưy Quyên-tinh — Düng-tinh
Chủ: quan-lộc, phúc-thiẹ̀n

- Mié̛u-địa : Dăn, Thàn đòn-hậu, can-dìm, ưa
- Vượng-dịa: Thin, Tuát, Tý, Nos / thanh-sắc, dè dum-mi.
- Bắc-dịa : Si̛ru, Müi, Ty, Họi 〈Chủ: uy-düng, còng-
- Häm-địa : Mäa, Dâh danh, sai-lṭ̂c.
- Chẻ̛ a̛ược tính khắc-nghiệt n ing-nảy của Liêm.
- Miếu đ̛̣a, Vượng-dia, Đác-ic a : chể dược tinh bung-ác của Sát-tiank. Coi Sát-tinh nhur suo tùy th ộc.
- Gặp Kinh đông cung : ví như dao kề trền đău, thường gåy ta những sư chẳng lành.
- Gạ̣p Tuần, Triệt ân-ngū : ví nhur ông tướng mất đảu hay ant tín bị sứt me̊, nên măt hè̛t quyên-lực, lại thường gày ra những taihỵa khưng-khiềp.

THIEN-LƯONG: Nam- Bă̂u-tinh Âm-Mộc
Thọ-tinb $-\hat{A}_{m}$-tinh
Chủ̉: phư-mẫu, phúc-thọ

—Hâm- địa: Dị̀u : nhân-hậu, hay nhàm-lả̃n
 ham-choi.

$$
\begin{aligned}
& \text { THÄT-SÁT : Nam-Dåu-tinh Dưong -... Kim } \\
& \text { Quyên -tinh - Dūng-tinh } \\
& \text { Chủ: uy-vū, sát-phạt. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { —— Өắc-địa : Sïru, Mìi }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Hung-tinh - Hao-linh. } \\
& \text { Chü : phu-thé, bao - tan. } \\
& \text { - Miễu-dẹe: : 7 }
\end{aligned}
$$

- Hảm-dia : Mão, Dấu

Dăn, Thín, $T_{y,} \dot{H}_{o ̛} ;$

- Gạ̣p Lương, Hỉ hay Lộc : chẵng dáng lo ngại nhiểu vê ohững sự chẳng lành do Phá gây ra. Những sao nây chế bớt dượ tính hung của Phá.
- Gặp Hao : lại càng phá tán, bại hoại.


## KìnH-DƯƠNG (hay DƯONG-NHẬ) BÀ-LA:

Băc- $\operatorname{Ba}$ àutinh
$\hat{A} q-K i m$ (đớ Hóa)
Kint-durong : Hinls-tinh
Bàla $\quad$ : Ky ${ }^{\text {tinh }}$
Sát-tinh. Chí : sát-pbat

- Вắc dia : Thin. Tuát, Sủun, Mài: can- dảm, düng-mãnh, quả-quyët, thich nhanh chóng, sổ-sàng.
- Fām dịa : lièu-līnh, bung bạo, dọc ác, hay giê̌t chóc, pháboại, gày tai bọa, bẹnh tật.
$\qquad$
HȮA-TINH - LINH-TINH : Nam-Dáutinh, Âm - Hỏa
Sát-ioh - Chü : sát-phạt
-- Đắc-dịa : Dăn, Mão, Thì, Ty, Ngo:
- Thần-tràm. rham-hiêm, hay giết chóc, đốt flá, gịy tai̊ họa, bẹnh-tạt.
- Giam thẹ nèn gọi là Poản-thọ Sát-tinht.

VĂN-XUONG: Bác Đău tinh Dirong - Kim (dóri Tió)
VÄN-KHÚC : Nam Bỉu tink, Durong - Thủy (đớ Fióa)
Van tinh - Chü van churong, my thuạt, khoa giap.


- Thöng-minh, hictu-học, ura thích vän-chuoong, mÿ-thậ̣t.




## 

THIEN-VIẸT : Nam•解u tinh $\quad \hat{A}_{m}-\mathrm{Hoba}_{\mathrm{a}}$ (đói Mộc)
Văn-tinh. Quitinh - Chủ : khoa-giáp, quyèn-tuớc.

- Còn được gọi là Thiĉn-Ất quíohàn
- Thòng minh, cao thượng, nhần ḥậu, tìr-thiện, ura thích văndhorig.
- Gạ̣ Hỏa, Linh, Hinh, : sây tai họa khủng khiêp.

TẢ-PHU : Băc- Đẩurinh Dương - Thỏ (dớ Kim)

Trọ-tinh, Phù-tinh - Chủquyy̆̀ı, iệnh ; chuyénphò táa, giúp do



Quítinh - Chủ: quyền turớc, tài-ḷ̣c, phuc-thọ



- Gia-tãng tài-lọ̀c, phúc-thọ
- Triẹt tỉu durợ tinh dáre lang, hea-nguyẹt cỉa Dào, Höng.


## ĐỊA-KIẼP - ӨỊA-KHONG :

Sàt-tioh - Chü : sát-phạt, phá-tán.
 hoand phat, hearnh-phi.


## THEEN-KHÔNG : <br> Hóa

- Hoang-hüy, phà tän, yian-hùng, qui̛quyệt, nhurng chảng lam nicun mị̀c git.
-- Cung Mẹnh có Khoung, Đào tọa-thủ đönng cung : xảo trá, da muve, ticorit.
-- Cung Mẹnh, Không, Hờş tọa-thủ đöng curg: thich àaHi, turhàm.


## HÓA-LỌ́C : Mộc ( đới Th§)

- Được tôn là thần của cung Phúc-đức, là giám-quan coi sóc, trông nom việc thu-hoạch của-cải tại cung Điên-trạch và cung Taiibach.
- Nhân-hậu, từ-thiện, cứru-khôn. phò aguy. Gỉii-trù̀ bệnb tật, tai-họa, tāng tài, tièn lộc. Giữ gìn chức -vị, uy-quyền.
— Gặp Tham, Vũ đồng cung : làm cho giàu có thêm.
- Gặp Lộc-Tờn đồng cung : gây ra những sur chằng lành
- Gặp Kiễp, Không, Thièn-Không hay Hao : hao-tán, suybại, gầy tai-họa.


## HÓA-QUYÊN : Mộc (ḉcri Thủy)

- Mạnh-bạo, mau-mắn, - oai-vê̂, thí h gắm quyè̀n-bành.
- Gạ̣p nhièù sao tơt-đẹp: làm cho tổ -đẹp thĉm.
- Gặp nhiều sao xău-xa : làm cho xẫu-xa thêm.

HÓA-KHOA: Mộc (dớr Thủy)
-Thông-minh, lịch-làm, uyèn-bác, nhân-hậu, tìr-thiện.

- Tăng phúc, tăng thọ, Giai-trùr bệnh-tạ̀t, tai-họa. Cứu-khổn, phò-nguy.
- ヨurợc tôn là thän Giám-sát thi-cr̉, chăp-chưỡng văn bài.
— Bược tòn là Đẹ̀-Nhăt Ciaiz-thản.
- Gặp Xuroong, Khúc, Khòi, Viẹt : keṽ : họ̣p thành mọ̀t bộ Văntinh.
- Gạ̣p Quỳ̀n, Làc : kët bọp thành một bọ̀ Quí-inh, co ânh-hưỡng nhiču đén còng-danh, tai-lọ̀c.
— Gạ̣p Sat-tinh : vó hại.
HÓA-KY: Thủy
- Đăc-địa: Thin, Tuút, Siru, Miii.
 tật, tai-họa, thị-phi. kiẹn cáo, nhurng giư cuà-cải bèn vững.
- Dâc- dịa: tơ lo-ngai bệnh-ạ̣t, tai-họa.
— Tọa thủ tại Sưru, Müi gụp Nbật, Nguyệt đỗng cung làm cho Nhật, Nguyệt thêm rục-sữ, tờt đẹp. Ky ö dày vi như mày năm sác chà̀u mặt trò̀i, mặ trăng.
— Tọa thủ tại $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$, Hợi gặp Liêm, Tham dông cung : chế được thinh hung của Liêm, Thari. Triệt tiecu dược ahựng sự chẩng lanh do Liêm, Tham gây ra
- Gạ̣p Cư dồng cung: gầy bệnh-tật, tai-họa khủng-khiṭp.
- Gặp Lương, Khúc hội-họpp: bẻ̉-tắc. ngān-trờ, gày ra nhìiu bung-họa.
- Gạp Tué, Đà hội-hợp : thi-phi, kiện-cio, bônh tật.
— Gặp Đà, Riêu : kẽ̃t bợp thành bọ̀ sao Tam-inn, tiường ،he Wáp ánh sáng của Nhật, Nguyẹ̀t.
 Ginh cüng thuộc Durong, $\mathrm{K}_{\mathrm{Y}}$ likòng the tac-hoa manh-mé dure. Trong trương-họp này, ảnh herơng xảu-xa của Ky da bị chicitt-giam,

PAI-HAO - TIEU-HAO Höa-Bati-tinh

- Bắc Địa : Dăr, Than, Màm, Dị!.

Hoang-hüy, làm hao-hut täldoc Gay ra sur ly-tan, xa cach.

$$
\left.\begin{array}{lll}
\text { TANG.MÔN } & \text { : } & \text { Mọc } \\
\text { BACH-HỒ } & : & \text { Kim }
\end{array}\right\} \quad \text { Bại-tinh }
$$

- Đăc- Đia : Dín, Thàn, Mño, Dín.
-. Dünsr-ninnh, bạo-tợn, bi-thim. Gay tang thurong. bẹnh-tât,
 Wlag danh.
- Gặp Tấu đöng cung : ví nhur Hơ độ̣ hòn sác : lẹ̛i-ích cho Whe học-hành, thi cirr, càu còng-danh. Chü : chức تi, quyèn-thế.
- Gặp Phi đöng cung, ví nhur Hơ mọc cánh : vui-vě., nhanh-

Hinf timg mirng đêr một cach mau chong.
Chî: chưc-vi, quyèn-thé.

THIEN-KHǑC - THIEN HUU: Thüy - Bài-tinh


- Đa său, da cäm, bu'm-fău, !not hoỉng hay suy nghixa - xôi, gày fa bẹ̀nh-tật, tang-thương, làm ngãn-trờ mọi công việc buôi dâu (tièn trở, hạ̀u thành); nč́u Đắc-địa lại khiến cho lời nöi thèm danh thép.


## THIÊN-MÄ: Hỏa

- Вắc-Bịa : Ty, Dắn.
-- Tháo-vat, mau-mắn, nhanh-nhẹn. hay đi xa. Chủ sụ dichuyẻ̉n, sư thyy cũ dởi mới, mọi sự co lien-quan đén chân tay, xe cọ̀. Co änh-hượtg ohièu dén cong-danh, tai-lọ̀c và phúc-thọ.
—. Cung Mẹnh Thinn oó Mà tọa-thủ (Dịch-Mā) là ngurời da tài.
—. Tọa thír rại D'in, Thàn gặp $\Gamma$ ử, Phủ đơng cung (Phù-durMã: ngựa keo xe cho vua chúa) : tài gioi, thao-lược, co uy-quyĕn hién-hach, giàu sang dèn tột bưc, phui-tho song toàn.
- Gạ̣p Nhạ̀t, Nguỵ̣̂r sang süa hội-hợp (Thur-hùng-Mà .

- Lợ-Tün döng cung (Chiéi- tiēn : bé roi đánh ng̣ta) : mọi sur chong thinh-turu, cong-danh, tai-lhic dè hurag vuọng.
 nhasu) : mau-mấn, vui-vè, mọi sụ hath thòng, taii, quan song-mȳ.
- Hỏa (hay Liah) dông cung (Chiến-Mī̀ : ngưa ra trạn’: düng mänh. Chü quàn-sự, binh quyèn.
-- Khớc, Whach lợi-họ̣p (Tuàn-Mã : ngưa tồt- Mä gặp Khooc Khach, vi nhiw ngyra deo nhaç hay (Khơc), lại có người cuờn tai giö̀ (Khách) : däng mành thao-lược. Chuyèn vè quan-sur. Co hên-quan đén viẹc chinh-chiễn.
-- Hinh dờng cang (Phù-thi-Mà : ngưa mang xác ngừ̛̀ ctit) : gay tailloa :humg-khep, cinct-choc the tham.
— Đ à đơng cung, hay xung chiễu ( Chiêt-túc-Mã : ngựa què suy-bại. Gây ra sụ̣ ngăn-trở trong mọi công việ̣c; gày tai họa.
—Tuyệt đồng cung ; hay tọa-thủ tại Hợi (Cùng-đô-Mā: ugưa cùng đường, hết lổi chạy ) : bễ-tác, thẵt-bại.
— Tuần, Triệt án־ngử (Tử Mã : ng̣a chết) gây tai-họa, bạiboài, chêti-chóc.


## THIEAN-HÌNH: Hỏa

## - Bǻc-đ̈̉a : Dăn, Thân, Mão, Dạu.

— Dũng-mãnh, sát-phatt, có oai-phong. Liên quan đễn sưr chém gị̛t: mỏ̉ cắt, châm_chích. Chuyền vê̌ quân-sự, chể được tính hoaHguyệt, dâm dãng của Đào, Hồng.

- Cung Mệnh, Thân an tại Dần, có Hình tọa-thủ, đắc-cách, (Hó hàm kiễm :(Hỏ̉ ngạ̀m kiểm) : dūng-mãnh, tài giỏi, biêt điềuhhiín ba quâs, thường hiển đạt về võ-nghiệp.
-- Gặp Tướng, Binh, Ấn kêt-hợp thành bộ sao uy-düng, Giém nhičc cả vãn_võ,
- Gạ̣p Sât-tinh : gây tai-bọa khủng-ibtiễp, đâm chém, gičt Thsc, tù đày.
- Gặp Lộc, Y: có liên-quan dên y-dược.
- Gặp Tuăn, Triệt án-ngừ : mằt hêt uy-lục ; ví nher thanh Wemgay.


## THIÊN-RIÊU : Thủy

- Đắc-dịa : Dằn, Mão, Dạu, Tuầ.
- Đa ng̣hi, huyên-hoặc, có tín ngưỡng, nểu Hàm-đ̣̣a lą̣

- Đắc-địa : dim vào tựu-sắc cưng không bị nhoonhuớc, hur-hại. Ile Hác-dịa ví naur sen mọc trong bùn.
--. Häm-địa : nguy khôn vì tửu-sắc.
- Gặp Xưong, Khuc : dâm- dāng, gỉ̉m-thọ.
- Gạ̣p Dào, Hŏng : lẵng for, hoänguyệt, bät chính.
—Gạ̣p Long, Phự̛̣g : tởt-đẹp, vui-vẻ. Có. liên-quin dĕn việc cươi hỏ̉, sinhh nở, làm cho công danh tài-lộc hurng vượng
- Cung Mệnt có Riêu tọa-thủ: rang -xău, hay đzu. Néu Riêu



## LONG-TRÌ : Thưy <br> PHƯỢNG-CÁC: Mọc (đ̛ơ Thỏ)

- Thông-minh, nhân-bạ̀, ôn-h an, vui-vê, bình-tinnh. Cíliênquan đ̛̂̃n việc cưới hơi, sinh- nơ. Đer lại nhièu may mán, làrı cho công danh tài-lộc hurtggurợng. làm cho nhà dăt thèm cac dẹp, rọ̣ng-rai.
— Gạp Xurơng, Khúc, Khối, Việt, Tả, Hưuru : kêt-hợp thành
 Phü càng them hién-hách.
- Gập Phi : đem lại những sụ may mấn, vui mùrņ mệt cách nhant cloóng.

- Khòn ngoan, bệ-vệ, phúchậu, thích an-nhàn. Đen lại sur may-mẳn. Làm cho nhà đät thêm cao-đ̌up.

$$
\begin{array}{ccc}
\text { ÂN-QUANG } & : & \text { Mốc } \\
\text { THIEN-QUİ } & : & \text { Thỏ }
\end{array}
$$

-- Thóng minh, vuíwê, ôn-hòa. tọng àn-nghia. Nhàn-hậu, từthiẹn. Cưu-khơn, phò nguy. Giaii- ùr bệnl-tật tai-họa. Bcm lại nhïcu suy may nuánn. Chể dự̛̣c tinb h a-nguyẹt, dàn-dāng của Đào. Höng.

- (Gạp Sât-finh : vô hại

$$
\begin{array}{lll}
\text { ĐÀO-HOA } & \text { Mộc } & \\
\text { HÖ́NG-LOAN : } & \text { Thưy } & \text { (ṫ } \delta i K i m)
\end{array}
$$

- Vuivevè maxu mĭ́n, đa-tinh, là g-lor, hoa-nguyĉ̣t. Chú mọi sỵ thuậc yè danarvà, con gai.

 vui mùng.
- Làm cho Tử, Phư, Nhật, Nguyệt thêm rưc c-tō. tốt đẹp
- Đào, Höng, Hi, két-họ̣p thành bọ̀ sao «Tana-Minh 》: gà tăng súrc sáng cho Nhật, Nguyệt.
- Cung Mệnh, Thân có Đào bay Höng tọa thủ : dàn ông hai đời vọ (hay có vọ̆ $\mathfrak{i z}$ ) đàn bà hai đờr chồng.
- Cung Mệnl có Đào hay Höng tọa thủ, gạp nhiěu Sát-tinh hại-hợp tät không thêe sông lâu durợc.
— Đàn bà mà cung Mẹnh, Thân có Đào hay Hờng toạ-thư.
 danh tiě̌t. Nếu Đào hay Hòng lại gập Binh, Tướng, Thai hội-hợp. ửt bịhäm-hiěp hay chửa hoang.
THIÊN-Hï: Thủy
- Vui-vè, hoà-nhà, đtem lại nhièu sty may mắn đáng wìrng, lộ: Ich cho công viẹç càu danh, crứi hôi và sinh nở.


Tự-dăc, thoe-khoang, biêu-danh, wa hình-thức bè ngoài: Lợitul cho việc,thi-cự, cău còng danh, Chủ : bằng-ssíc.

$$
\mathrm{QUƠOC-A} \overline{\mathrm{~A}}: \mathrm{Th}
$$

- Lợi-ích cho việc thicử, càu còng-danh Gìn giừ chírc vij, Huyturhànb.
- Gặp Tuän, Triệt án-ngūr : ngăn trỡ mọi còng-việc, bě̃.táć,



## DƯỜNG-PHÙ: Mộc

- Đườgg-bẹ. uy-nghi. Lọitích còng-viẹ̀c cằu công-danh.
 wurlelp, rọ̀ng-azai:
- Căp Hô đôns cung : có spr bå:bơ, tù-day.


## THIEN-THO : Th

_ Điềm-đ̛̣ag, hòa-nhã, nhân-hậu, tùr-thiện, gia tãng phúc-thọ.
BAC-Sí : Thủy
-Thông-minh, khoan-hòa, nhân-hậu Lọi-ićch cho việc họchành thi-cử. Giải-trùr bệnh-tật.

## LƯU-NIÊN VĂN-TINH : Hỏa

- Thông-minh, chuộag bằng sắc. Lội-ích cho việc học-hành thi-cưr, càu công-danh.


## HOA-CÁI : Kim

 Lọi-ích cho việc cầu công-danh.

- Gặp Hó, Long, Phượng : kềt-họ̣p thành bậ sao « TứLinh 》. Chủ : công-d nh, chức-vị, sy-quyền.
— Gặp Mộc, Ki u hội-hợp : o tính dâm-đãng.
- Cung Mệnh có Cái, Tằ tọa-thủ đöng cung : ngurdi thanh cao.


## THIEN - TRU : Thó

— Hay ăn-uỗng, thích rượu t'it. Gia tàng tài-lộc.
THIÊN-QUAN QUl VHÃN : Hỏa
THIEN.PHÚC QUI NHÂN : Tho̊

- Có đức-đ̛̣̂, có lòng tín-ngưỡng tộn-giáo, nhân-hậu, từ thiện, cứu khởn, phò nguy. Giài trùr bệnhh-tật, tai-họa, Gia tàng phúc-tho.

$$
\begin{array}{llc}
\text { THIÊN-GIȦ } & : & \text { Hỏa } \\
\text { BİA-GIȦI } & : & \text { Thỏ } \\
\text { GIȦI-THĂN } & : & \text { Mộc }
\end{array}
$$

- Có đức độ, khoan-hòa, nk n-hậu, tùr-thiện, cứu khỏn, phò nguy. Giải-trừr bệnh tật tai-họa. C a tăng phúc-thọ.
- Cung Điền-trạch hay cung Tài-bạch có Giải-thân tọa-tbủ, tât không thể giàu có lơn đ̛̛̣ợc. C a-cải lại hay bị hao-bụt.

THIÊN-EƯC - NGUYÊT- UỨC: Hỏa

- Có đưc-câọ, doan chinh, nhân hậu. Giair từ turợc những



## THIEN-Y: Thüy


CÔ-THÃN - QUȦ-TÚ : Tbô

- Cô- âộc, lạnh-lùng, khó tính, khárc-nghiẹ̀t, không thích gião thiṭ̣̂p. Giū-gin của-cải bìn vững. Có hại cho việc curới hỏi, cho sụ Goàn-tụ, chung sống của vọ chờng và sự tičp nới giinng-döi.


## ĐÀU-QUÃN: Hỏa

- Nghiêm-nghị, khắc-nghiẹt. Giè gin cûa - cải bè̀n-vưng. Rhóng lợi-ich cho sư sinh-nở.
- Gạp nhicicu Sát-tinh họi-hợp : gian-giâo, quí-guycect.

 If á uy-quyè̀n hiên-hách, danh tiông liragr-1ây.

$$
\begin{array}{ll}
\text { THIEN-THUOONG } \\
\text { THIEN-SÚ } & : \text { Thô } \\
& \text { Thuy }
\end{array}
$$

- Buòn-thäm. Ngăn trior mọi còng vẹ̣c. Đem lại ohiču sụ Ihong may. gáy tang-thierngs, lẹph-tit, tai-họa.



## KIËP-SAT Hỏa

- Sit--phạt, gïtt-choc, gày tai-hụa. Chủ : sư dàm chém, mổ1, , châm-chich.




## LUU-HA: Thuy

- Thâm-trìm, gian-hitm, độc-ac, sat-phat, giêt-choc, gây Hluga.
— Gạ̣p Kiễp－Sát đồng cung ：tác－họa，một cách khủng－khiệp．
－Cung Mẹ̀nh có Lưu tọa－thủ ：đàn òng chết ở giû̃a nợi đừ̛̀ng xá ；đàn bà chết lhi lầm－bön．


## PHA－TOAI：Ho̊（む́tiKim）

－Táo－bạo，chóng chắn，phá－ngang，bao－tán．Gây trở－ngậi trong mọi cồng việ．
－Cung Mệnh có Lưu tọa－til ì gặp Phá đông cung（Toảr Quân lương Phá）：dūng－mãnh，hiçn đạt vè̆ vō－nghiệ̣̂p，có uy－danh lìng－奇y．

## THIEN－TÀI ：Th3̉



－Gặp Nhật，Nggruỵ̣̂t sáng－sỉả（Tài，Nhật đờng cung hay Tai，Nguyệt dông cung）：che lăp árht－síng của Nhật，Nguyệt．

Gặp Nhật，Nguyệt mòr－ám（Tài，Nhật đơng cung，hay Tài， Nguyệt dông cung）：làm cho Nhậ̣t Nguỵ̣̂t sáng tô．
－－Gạ̣p Nhật，Nguyệ̣ đồng c：ng tại Sửu，Müi，（Tài，Nhậts Nguyệt đông cung）làm cho Nhật，I guyệt thêm rưc－rō̄ tờt tẹp．

## THIÊN－LA－I ỊA－VÓNG

－Hiểmáac，kìm－hàm．Gày rấcrỡi，ngăn－trở mọi công việc Chủ ：sụ băt－bớ，gamecàm．

## THÁI－TUẼ Hö

－Khinn nguròi，lạnh－lùng，thông thích giao－thị̣̂p，ít cảm tinh． Biểt xét－doán，hay lý－luận．
－Gặp nhǐíu sao sáng－sửa tờrdẹp hội－họp ：noói nàng danh－ thép，hùng－hồn，Chü：phú－quí，uy－quỳ̀̀．
— Gạp Xương，Khúc，Khöi，Viẹt ：kêt hợp thình bộ «Van：－ tinh » ：lộ－cich cho viẹc làm àn，thạchà̀n，thi－cử，càu cong danín．
 dânn công－danh，quyền－thề，tài－lộc．Chủ ：thị－phi，kiện cáo，tranh－ chắp，giam－càm，bệnh tật，tang－thurong．
 quyyền thể，tài lộc．Gây ra nhiếu sự chảng lành．Chủ ：thị－phi，kiện－ chio，từ－tộ，bệnh－tật，tairnạn，tang－thưorng．
－Cung Mệnh có Tué，Cái，tọa－thủu đơng cung ：ãn nói kiêu kỳ．

## THIẼ̃U－DƯƠNG：Hỏz <br> THIẼU－ÂM ：Thủy

－Thông－minh，vui－vě，hòa－nhă，nhân－hậu，từ－thiện．Giài Urù̀ những bệnh－tật，tai－họa nhỏ．
－Thiču－dương gạ̣p Nhật síng－sủa đđöng cung ：rât rưc－rõ̃ tett－atep．Điy，Thičuu－durơng ví fihur mặt trò̀ thứ hai．
－Thiču－âm gặp Nguyệt sáng－sủa đỏng cung ：rảt rục－rṑ ©tt－dẹp．Đày，Thiưư－－ג̀m ví nhu mạ̣t trăng thứ hai．
－Thièu－dưong hay Thiciul－ịm găp Khoa，hoặ đöng－cung， liọ̆c xung－chiécu：kéct－hợp thành bộ sao gia－tăng phúc－thọ，cứu Whốn phò nguy；giải trù̀ bệnh－tột，tai－họa．

## QUAN－PHÙ ：Hỏa

－Biět xét－đoán，lý－luận．Hay gúup－dơ．Chủ：thị－phi，kiện－ Uo，những việc có liên－quan đđén pháp－luật．
— Gặp sao tơt－dẹp ：làm cho tồt－đẹp thêm．
－Gạp sao xạu uxa ：làm cho xău－xa thêm．
—Gạ̣p Xương，Khúc，Tuế：lợi－ích cho những việc có lị̂n－ quan dén pháp－iuạ̀t．
－Gặp Lièm，Tang，Hớ ：tơn－hại đ̛̣n công－danh，quyền－thé．
Tho－lọa một cách khủng－khiêp．Chủ：bẹ̣nh－tạ̀t，tai－nạn，tang－ thưong，thệ－phi，kiện－cáo，tü－tội．
（
Chy rác－rơit，ngăn－trở mọi việc．Chủ ：thì－phi，kiện－cío，giam－càm．

> TỬ-PHÙ - TRƯC-PHÙ : Hòa
－Buönntiläm．Chủ ：tang thưong．Gây rắc rỡ，ngăn trờ mọi

## TUẼ-PHÁ: Hỏa

— Ngang-ngượ, phá-tán.

- Cung Mẹnh, Thần có Tué-Phá tọa-thủ : răng zâu, hay đau

$$
\begin{array}{ll}
\text { LONG-ĐỨC : } & \text { Thủy } \\
\text { PHỨC-ĐỨC : } & \text { Thờ }
\end{array}
$$

- Có đức-đ̛̣, đoan-chính, hòa-nhã, nhân-hặu, tì̛-thiẹ̣n. Giaì-tròr những bệnh-tật, tai-họa nilỏ.
— Gặp Thiên-dức, Nguyẹtt-dúcc : kêt-hợp thành bạ «Tứ



## ĐIẼ̃U-KHÁCH: Hỏz

- Khinh ngurời. Hay khoe-khoang, nói năng khồng cản-thận Ham chori. Chủ : bệ̀hh-tạ̀t, đau-yěu, tai-nạn, tang-thurơng.
— Gặp Tang, Hirh : gây ra nhưrng sụ chẳng lành, nhur tai-nạt xe cộ, ngà bệnh-tậr, tang-thurung.
LỮC-SI; Ho̊
- Cós súc-khỏe, mạah -bạo, nhanh-nhẹn. Hay ăn uỡg.
- Chủ : uy-lurc.
— Gạp sao tốt đẹp : lèm cho tổ đẹp thêm. Bem những sụ may-mán đáng mùng đẽ̛n một cách nhanah-chóng.
- Gạ̣p sao xău xa : làn cho xău xa thèm. Đem ohững suy chẳng lanh đ̛̣a một cách nhanh chóng.


## THANH-LONG: Thủy

- Vui-vẽe, hòa-nhà. Lợi-ích cho việc càu công -danh, curới hôi, sinh nở. Giaỉ trừ những bệnh-tật, tai-họa nhỏ.
— Tọa-thủ tại Tứr Mộ, gặ Ky đöng cung - đây, Thanh Long ví uhur rồng xanh ả̉n trong đám mây, năm sắc :răt tụcc-rợ tốt-dẹp. Chủ phú - quí, uy-quyč̀n, dem lại nhiều sur may-mắn đáng mù̀ng.
- (Gạp Luru đông cung-day, Thanh-Long ví nhur rồng
 -thicử, cằu công-danh.


## TUOÓNG-QUÂN : : Mộc

- Can-dảm, düng-mānh, biênn-ngang, kiêu-căng, có oc lânhtu, thích câm âau. Lọi-ích cho việc cằu công-danh.
— Chủ : uy-quyè̛n, ohữxg việc có liên-quan đe̛n quânn-ṣ̣.
— Gạp Thiên,-Trơong âbung cung : uy-quyền hiễn-hách.
- Gặp Tuăn, Triệt annnngū̀, ví nhur ông tương cưt dâu
 Chủ : sụ truảt-giáng, bäi-céch. Chủ: tai-nạn se cộ hay dao súng, hut-bại ràt khủng-khiĕp.
- Đàn bà mà cung Mệah co Tương tọa-thûu: hay ghen turơng, hay län-at chông.


## TÄU-THU': Kim

- Vui-vě, nói-năng khôn-khéc. Lọĩ-ích cho viṭ̂c lìm vin Ulam-luận và đàn hát.


## PHI-LIEM : Hoa

- Vui-vé, nhanh-nhẹn, nhurng thông lợi-ích cho vị̣̣c sinh-nd
- Gạp nhiều sao tớt-đẹp : đem mhững sur may-mắn đáng mưrng đ̛̃̃n một cách nhanh chóng.
- Gặp nhièu sao xấu-xa : đem những sỵ chẳng lành đđ̛̣n mật eich mau chóng.
— Gạ̣p Việt, Hỏa, Linh, Hình : ví nhur müi tâa hòn đạn. Chủ: sụ đàm, chém, bắn, giett.
- Tọa-thủ̉ tại cung Tự tức : giảm bót sổ con.
- Tọa-thủ̉ tải cung Huynh-dệ : giàm bợt sợáanh, chj̣, cm.

Hì.THÅN: Hỏa

- Vui-vê. Đen lại những suy may-mắn đáng mùng. Lọie The cho việc cươi hỏi.
- Gạ̣p Long, Phự̛̣ng : rât tực-ỡ tỡt-dẹp. Chủ : sư vuỉ

BÊNH-PHÙ : Thž (f̛́ri Môc)
- Đau yc̛u. bừñ-fàu. Chủ : bệuh-tật.
- Cung Mệnh có Bệnh tọa-thủ : ỗm yč̂u, da xanh-xao ràng-vọt.
— Cung Mệnh hay cung Tật-ách có Bẹ̀nh tọa-thủ lại gặp Đào, Hơng, Riêu hội-họ̣ : chắc-chắn là mắc bệnh phong tình.


## PHUC.BINH: Hỏa

- Gặp nhiĉu sao tờt-đẹp : hay giúp-đö̀, phò-tá. Chủ : những việc co lin noquan đễn quân-sụ.
- Cặp nhiều sao xắu xa : gian-quỵ̣̂̂t, hay lirra-đảo, trộm cắp. Chủ : nhưrng việc ám-muội, hãm-hại.


## QUAN-PHÙ̀ : Hỏa

- Gây rác-rỡi, phiễn-nhiễu. Ngăn-trở mọi công việc.


## TRUONG SINH : Thuy

- Nhân-hậu, tù̀-thiện, có độ-lự̛̣ng. Gia tăng phúc-thọ. Lơi-úch cho vị̣̂c sinh-nở. Chủ : bền-vüng, lâu-dài.
— Tọa-thủ tạ̉ Dân, Thân, Ty gặ Mã đồng cung : làm cho mọi công việc đ̛̉ược dêe dàng, chóng thànb-tựu. Đem lại nhiču sur may-mắn đ̛ang mìng. Chủ : công danh, quyën-thế.
-Tọa-thủ̉ tại Hợi gặp Mã đơng cung : chủ sự trắc-trở, vătvả; không lợi-ích cho việc cílu công- anh.
- Tọ̣a-thủ tại cung'T t-ách, gạ̣p nhiĉ̀u sao mò̀ ám xấu xa bội-hợp: cóbệnh-tật, dau y $u$ làu $k$ ỏi.

MỌ̆C-DỤC : Thủy
-. Hay thay đơi, canh-cải, cháv aản, bỏ dở công việc. Dàmn-

— Gặp Đào, Hờng, Riệu, C : : chủ bệnh-tật, tai-họa do săc-duc gây ra.

- Cuing Mệnh có Mậc tọa- ıủ, nêúu không gặp nhicưu sao súng-sủa tớt đ̛̣ẹp hộinhợp, tã chuyêr đừ công-ngbệ, làm thẹ vàng bac, the rèn.
- Cung Mệnh vô-Chính-diệu có Mộc hoặc tọa-thủ, hoặc xung chiễu: : hay bỏ dở công viẹ̀c, học - hà̀nh gián-đoạn, dù có học shiè̈u cũng không thành tài.


## QUAN-円ỚI : Kim

- Ham thích công-darh. Chủ: chức-vị, quyè̀n-thé
—Gặp nhiều saọ mò̀-ám xẩu xa : gây rạ́c-rối, phiên nhiễu, ngăn-trở mọi công việc.
- Gặp nhiều Sát-tinh, Bại-tinh, vínhur sợi dây thắt cở. Chủ sự trới buộc, tự-ải.


## LĀM-QUAN : Kim

- Khoe-khoang, thích làm giáng, lầy điệu, nói năng kiẻu cách.
— Gặp nhièu sao sáng-sủa tốt-đẹp: chủ̉ sư phát-đạt, vui-vẻ.
- Gặp nhiều sao mờ-ám xầu xa : chủ sư phiền-nhiễu, ngăn trở mọi công việc.


## ĐÊ-VƯỢNG: Kim

- Uy-nghi, đường-bệ, vui-vẻ, nhân-hật, từ-thiện. Gia-tăng phúc-thọ, giải trù̀ bệnh-tật, tai-họa, lội-ích cho công-danh, quyèn-

__ Cung Mệnh, Thân có Vượng tọa-thủ, gặp Tự-Vi đöng cung: có tài lăıb-đ̛̣a.
SUY: Thưy
- Yều-đ̛uổi, hèn kém. Chủ : sự sa-sút, suy-bại.
BệNH: Hỏa
 Chủ: bẹnhiniàt.

$$
\mathrm{T} \overline{\mathcal{Y}^{2}} \mathrm{Thüy}
$$

-Thâm-rằm, kín-dio. Hav suy-nghi sîu-xa, da sầu, dả sím. Chiét grau phúc-thọ. Chis sụ- chềt-chóc, taing-thurotg, sầuthàm.

- Cung Điên-trach hay cung Tài-bạch có Tư tọa-thư tất có tiên bạc, quí vật chôn giằu, lại là ngurời cần-kiệm, bị̆̃t giữ của.

$$
\mathbf{M O ̣}: \quad \mathrm{T} \not \mathrm{~B} \boldsymbol{\delta}
$$



- Cung Pbúc-đức, an tại Tứ- Mộ có Mộ tọa-thủ : ràt tực-tỡ
 vinh hicio.


## TUYET: Th

_ Chủ : sự bại-hoại, iêu-tán, hô-cạn. đàm bế - tăc tọ̣i công việc. Chiết-giảm phúc-thọ.

- Cung Mệnh có Tư ẹt tọa- $\mathfrak{u}:$ : khồ:-ngoan, đa-mưu, túctrí.
THAI: Th
 giao-horp, the thai, sint-no .
— Thai tọa-taủ tại băt cứ cin ng nào, gặp Tuẩn, Triệt án ngìr, hay gạ̃p nhiều Sát-tinh, Bại-tin hội-herp: mớr lọt lòng me đà dau-yěu, uậ̀-quẹo; thư ṛng là nh thicu tháng.


## DƯỠNG: Mạc

 gialat.

Toa-th1 tai cung :
— Mệ h : được nhiêu ngưòi yêu-mên. Nuôi súc-vạt răt dedàng.
— Thin : cónluiču cor.

- Phe - đức hay Mę́nh :làn con nuôi ngưori khác.
 nhi̛cư bệnh $t \mathrm{t}$, đau yâu lâu l hỏi.
- Từ- tức : có con n n ôi.
- Huynh-dệ : có anl., chị, en nuôi.


## IV - NHÂN-BİNH KHAI-QUAT VÊ CUNG MỆNF VA CUNG THÂN

1 - Từ lúc lọt lòng mẹ cho đ̛̣̂̃ nắm 30 tuồi, phảĩ căn-cứ vào cung Mệnh để xem xét một sự tốt xấu và luậnđoán vận-hạn ; còn từ 30 tuồi trở đi, phải căn-cứ vào cung Thấn. Nhưng dù sao, cüng vẫn phải chứý́ đứn cung Mệah.

2-Dương cir Dương-vi : năm sinh thuộc Dương, cung Mệnh cũng thuộc Dương - hay $\hat{A} m$ cu $\hat{A}$ wit $v i:$ năm sinh đhuuộc Âm, cung an Mệnh cũng thuộc Âm; nhur vậy là thuạn $l^{\prime}$ ', U祘-sógia-tärg.

Droong cư Âm - vị: năm sinh thuộc Durơng, cung Mệnh thuộc $\hat{A}_{m} —$ hay $\hat{A}_{m}$ cur Durorng-vị : năm sinh thuộc Am, cung Mệnh thuộc Dương, như vậy là nghich-lýy, độ-sấg giàm thíúu.

3-Nhận định cung Mệnh là Sinh-dịa, Vượng-đ̛̣a, Bai-dịa hay Tuyệt-dịa.

Phải căn cứ vào Bản-Mệnh và coi bảng dưới đây :

| BȦN-MẸNH | CUNG-MÊNH |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sinh- ${ }_{\text {Pia }}$ | Vurgng- ${ }^{\text {aja }}$ | Bai- $\mathrm{Bj}^{\text {a }}$ | Tuyẹt- ${ }^{\text {Pia }}$ |
| Kim | Ty | Dậu | Ng 9 | Dăn |
| Mộc | Hợi | Mão | Tý | T'bân |
| Hóa | Dằn | Ngo | Māo | Họ̣ |
| Thuy-Thồ | Thin | Tý | Dậu | Ty |

Thi-dụ : Kim. Mẹnh - cung Mẹnh an tại Ty là Sind-dịa: tat to

- Mộc Mệnh - cung Mẹ̣h an tại Mão là Vurọngr địa : được ahièu lợi ich.
- Hỏa Mẹ̀nh - cung Mệnh an tại Mão là Bại-địa : rãt xã̃u.
—— Thủy Mệnh hay Thở Mẹ̀nh - cung Mệnh an tại Ty là Tuyệt-dịa : giẩm-thọ, rât đáng lo-ngại.
$A$ - Cung Mệnh là Bại-địa, dù có gặp vận-hạn tốt dẹp cüng chẳng được lâu bền, ví nhur cành hoa mong-manh, sờm no ${ }^{3}$ tôi tàn.
$B-$ Cung Mệnh là Tuyệt- địa, răt căn phải có Chínhdiệu sáng-sủa tốt đẹp tọa-thủ hay Khoa, Quyěn, Lộc hộihợp dề cứu giải. Néu không, rẳt đáng lo ngại.

Chính-diệu cứu-giải lại phải là Chính-diệu sinh được Bản Mệnh.

Thí-dụ: Thưy-Mệnh, cung Mệnh an tại Ty là Tuyệt-địa, vậy càn phảai có Vū-Khúc tọa-ihữ đé cứu-giaia, vì Vü-Khúc thuộc Kim, sinh fưcọc Thüy-Mệnk.

C-Cung-Mẹ̀nh là Tuyệt-dian, có Chính- diệu sinh durọc Bảr Mệnh tọa thư dể cứru-giải, gọi là Tuyệt-xứ phùng sinh, cüng ví the cành hoa tuy mong-manh nhurng là tan. Vày cho nèn cûng chàng đáng lo ngạinhièu.

4 - Gàn ông sinh năm Ngọ, Mùi, cung Mệnh an tại Tý, Sửu : suờt đời vàt-và, chẳng mày khi được ứng ý tọạ lòng.

5 - Gàn bà, cung Mệnh an tại Tứ-Mộ: đảm-đang, khôn ngoan Cung Mẹnh aritai Dạ́u: ra ngoài dược nhiều người yỳumén vị-nẻ. Cung Mệnh an tai Ty, Ngoo : suốt đời an-nhàn.

6 - Cung Mệnh sinh dược Chính - diệu tọa - thủ -Chinh-dị̣̂u tọa-thủ $\mathrm{I}_{\text {ại }}$ sinh dược Bản-Mệnh, như vậy là thuân乡. độ-sư gia tăng.

Thí-dụ : Cung Mệnh an tại Mão, thuộc Mộc, có Thäi-Dương thuộc Hỏa tọa-thủ, Bản Mệnh lại thuộc Thở. Nhu vạ̀y là thuận-lý, vì cung Mộc sinh được Chính-diệuu thuộc Hơa. Chínhdiệu thuộc Hỏa lại sinh được Thỏ̉-Mệnh. Đây, chắc-cinăn là đụ-sơ gia - tàng.

7 - Chính-diệu thủ Mệnh sinh cung Mệnh - hay Bản-Mệnh sinh Chính-dị̣̂u thủ Mộnh ; như vậy là nghich-lý, độ-sỗ giảm-thič̉̉u.

8- Cung Mệnhkhắc Chính-diệu tọa-thử, bay Chínhdiệu thủ Mệnh khắc Bản-Mệnh; như vạ̀y cûng là nghich-lý : độsố cung giäm-thiểu, nhưng đáng lo-ngai hơn trường-hợp trên.

9 - Cung Mệnh có nhiè̀u sao sáng-sủa tồt đẹp hội-hợp, găp nhiều Sát-tinh hay Bại-tinh xârn-phạm, tuy cūng được hurơng phú-quí, nhưng thăng-giàng thät-thường và hay phải lao-tâm kliỏ-túr.

10 - Cưng Mệnh không có Chính-diệu tọa-thủ gọi là Mệnh vô-Chính-diệu.

Ng grờr i có Mẹ̀nh vô Chính-diệu rất khón-ngoan sắc--sảo và thurờng là con yọ lê hay an nàtrg hảun. Nểu là con vọ cả, tầt hay Lau yếu, súc khòe vát suy-kén. Không nhưrng thề, lúc thiếu-thò lai


Mệnh vô-Chính-diệu tàt căn có Tuăn Triêt án-ngït và Thién-\#ịa-Khơrgg hôi-hơp. Něuu không phải có nhièu Chính-diệu sáng-sủa, tờt-dẹp bội-chiểa và nhiều Trung-tinh rực-rỗ quàn-tụ. Nhur thé móri mong sồng lâu đurợc.

Mệnh vô-Chính-diệu mà không gặp sụ̂ cứu-giải cûa các sao như đả kẹ̛ trên, thật đáng lo-ngại. Đày, muốn tăng tuôi thọ, á̛t phài lam con nuói họ khac, hay phài sóm xa gia-dinh.

11 - Cung Mệnh và cung Thân dêu sáng-sủa tốtđẹp : độ-sồ gia-tăng. Chắa -chắn là suột đời được xứng ý toại löng.

12 - Cung Mệnh iáng-sủa tốt-đẹp ; cung Thân mờAm xâu-xa : húc thiëu-thời sung-sướng. Nhưng đên lúc đứng tuō̉, vè già lại chẳng mảy khi được toại-ý.

13 - Cung Mệnh mờ-áñ xẫu-xa; cung Thân sángtưa tôt-dep : lúc thücu-thè i thuròrng phäi lao-tìm khỏ tư. Nhurng dèn lúc đững tuỏi. vè̀ grià lại sung-surớng.

14-Cung Mệnh tó nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp hộiTơp; nhưng cung Thân lại có nhiều saoo sáng-sủa tôt-đẹp Zươn hội-hợp. Nhur vậy gọi là Mệnh nhược Thân cường:
 Øo'n dược.

## 15 - Cuing Mệnh vè cung Thân đơng nhât gọi là Mệnh-Thân đờng cung :

$A$ - Tại Tứ-Mộ, vô-Chính dị̣̂u : cùng khố và giả̉m thọ. Đây ratut cằn phải có Tuằn, Triệt án-ngū, hay nhiêu sao cáng-sủa tỡ -đđđ̣p hội-hợp cứu giải. Như vạy cüng đỡ lo-ngại ; suốt đời cūng được no cơm àm áo.
 áa n xẳu-xa lội-hơp : cùng khở hay chě̛t non; cûng ví như đóa hoz mới nở đà bị mura gió vùi-dập phū-phàng. Đày, nễu có Hoa-Lộc
 thử thi ngh o mà sống láu.

16 - Cung Mệnh có Tuần án-ngữ; cung Thân có Triệt án-ingưr ; gọi là Mệnh Tuần, Thân Triệt. Đây, cung
 sùa tớt-Atep hâi-hop. Cónhur thé, sữt đàri móti dược xứtg ý toại lòng. Nhả́t là khi về già mới có danin-giá và đuturuc an-nlàn.

17 - Cung Mệnh có Triệt án-ngữ ; cung Thân có Tuăn án-ngứ; g̣̣i là Mệnh Triệt, Thâni Tuần. Bà̀y, cung Mệnh và :ung Thân ràt cằn phäi vó -Chinh-diệu. Có nhur thé, suốt đời wiớ đurợc xứng ý toai lòng, được tăng thêm tuở thọ; vê giă lại đurợc sung-sướng an n nhàn.

18 - Cung Mệnh có Địa-Không tọa-thủ; cung Thân có Bịa-Kiêp tọa-thủ goi là Mếņ̉ Không, Thân Kiëp.

Ngurời có "Mệnh Không Thàn Kiếp" rất khôn-ngoan sáco
 thường; làm việc gì cūng chẳng được lâu bển. Đây, nêu cung
 ít học, nhurng cūng lập đurợc công danh sụ-nghiệ̣p khá hiẹn-hách. Cüng trong trường-hợp nà̀y, néu cung $\bullet$ Mềnh hay cung Thán lại co Thiên-Böng, Thién-Lurung hay Phá-Quín ton-thü, thật không thê sỗng làu dược.

19 - Cung Mệnh có Bia-Kiễp tọa-thủ ; cung Thân có Pịa-Không tọa-thú gọi là Mệnh-Kiép, Than Không.

Người có Mệ̂nh Kiếr Thân Không rảt khôn ngoan sâc-sąo. Nhurng trong divi vui it buôn nhicu; muru sự thì thành-bại thãt thường ; làm viẹ̀c gì cuñg chẳng được lầu bên. Đày, nếk cung Mênh vó-Chinh-diẹ. lai co Höng, Bio, Suti-tink họi-hop, tàt phải chĕt noo. Něu khòng, lúc thiču-thò̀i rìt văt-và, gianotruìn.

Cüng trong trường-hơp nà̀, ně̉u cung Mệnh hay cung Tbân laj có Nhat, Notugét hay Tim-Vi sáng-sủa tót liep toa-thü thi cung đưọc no cơm àm áo

20 - Thân cư cung nào thì sự quan-trọng của cung dólại càng tăng thêm.

21 -Thân cư Thiên-Di :
 ơ phurong sa, ritt thinh warọng.
$B-\mathrm{Tuän}$, Triệ̀ án ngứ ; hay có nhiều Sát-tinh hộíhợ : chér ờ xa nhà.

22 - Thân cur Thê-thiếp (hay Phu-quân) :
$A-$ Nguyệt tọa-thủ; sợ vọ́ ; thường phải nhờ vả nhà vơ.
 theoong vị tình.

23 - Thân cur Tài-bạch :
$A-\mathrm{Tư}-\mathrm{Vi}$ tọa-thủ ; hay có Co, Nguyêt, Bồng, Lương sáng sủa tồ dẹp họ́i-hợp; hay có Sát, Phá, Liêm, Tha:n

$B$ - Đại, Tiều-Hao, Quyền, Lọ̆c Kiêp, Hỏa hội-họp: buọn bán mà trở nèn giàu ớ. Điy, něu cờ thèm Phyc, Kinh hạihẹp: không nên buòn bòng väi và phäi luòn luón dex phòng höa-noảz,

C-Luru, Kiép hội-hơp ; néu kiérn àn bằrg nghè dánh ca hay buôn badn qua lại sồng nước, thạt không teẻ trành dược thuty=nan.

## 24 - Thần cư Quan-Lộc:

$A-$ Tuần Triệt án-ngự, Kiąp, Hòa, Ky hội-hơp : đànồng muộn đường còng-danh. Nẽu có thera nhï̀u sao sáng-sủa tởt-dẹp bậi-hựp cùng phài ngoài 40 tuởi mới nhe bước thang mây.
$B-$ Tuăn Triệ̀ án-ngữ, nhiều Sát tinh hội-hợp :
 pliăi góa bụa có-dơn. Dìy, nču kiòng muộn dương fhöng coṇ hay
 buöa thuong.

## 25 - Thân cur Pbúc-Dức:

A-Sáog sửa tốt dạp : dược hương phúc sồng làu Tránh duroce thicu tair hoa.
$B$ - Mó ám xãu-xa : fhe trính dırọc taithọa. Giảm thọ, dù cung Mệnh co saing sủa tơ dẹp chat:g uưa, cüng khơng the sòng lâu durge.

## TƯं-VI <br> V- MệNH <br> AAI-CLPONG

- Cung Mẹnh co Tị̛-Vi Miéu-dia, Vượng đia hay Đácđdia tọa-thử nện thân hình đầy đà và cao, da hồng-hào, mặt đây dặ̣n, có tríthông-minh, suốt dọi đưrọc hưởng phúc, tuofi thọ cũng gia-tăng.
- Tử Binh-hò̀a nên thàn minhh vừa phải, kém thông $\cdot \operatorname{minh}$, ohurng trọn đờ cũng được no corra âm áo, và chắc chăn là sông lâu.
- Tur Miěu-địa và Binh-hòa : tính nhần-hậu, thẳng-tñắn, vẹ̆ già lại rât khiềm-cung.
- Tự Vượng-ḍ̛a và Bắc-dịa : có nhiêu muru-co, thŭ-doạn, đôi khi dám làm cả nhựng việc «băt nghīa ".
— Tử gặp nhièu sao sáng-sủa tớt-đẹp bội-hợp, nhảt là Phủ, Vū, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hüru, Khoa, Quyèn, Lộc, Long, Phương, tảt có uy-quyền hiên - hach, phúc-thọ songtoàn và đurợc hurởng giàu sang trọn đời.
-Tử gạ̣p Tuặ, Triẹ̀t án ngữ, nên sớm khắc một trong hai thân, hay khăc anh, chi, em ; líc thicüu-thời chả̉ng được xúng ý toại: long, thường dau ye̛u rà có nhicicu bệnh tạ̣t ; lại phải ly tỏ bôn-ba, dăn thân vào những chồn hiêm nghèo, nĉn hay mắc tai-họa khủngkhiép, đöi khi phài mang tàn-tật. Véc già mới dự̛̣ an nhàn sung. strớng. Có cich này, néts khòng $\mathrm{s} \cdot \mathrm{m}$ lia bỏ gia dinh, bôn - tíu ở phurong xa, chác chăn ta yeu tix-
—Tử gặp nhièu sao mò-ám nâu'xa hội-hợp, nhăt là Không,
 hav gặp những sụ chẳng lành.
- Curg Mẹ̀nh an tại Mão, J Jạ̀u, có Tì̛r tọa-thủ, gặp Thart đöng cung, ia ngườ yém thé, thườ rg nhin đơi bà̀ng con mắt hiquan : đòi khi lại muoon lánh mìhh r. khỏi cảnh tràn tục dée học đạo và tu dưỡng thàn tâm. Có cách nè ', mà còn chen chân vào chờn
 tait Jược yèn thàn và hurờng phức.


## NAM-MENH

-Tir Miêu dịa, Vurơng-dia hay Đắctia thủ Mệnh, gaip
 Girc-độ và sồng lâu.
 Bioi-hợp mói đự̛̣ hường gìùu sang.
-Tử gạp Tuằn, Triệt án-ngữ, nên lúc thiếu thòi lao-khỏ Ye già mò̀i dượ xírng f y toại lòng. Có cách này, néu không Som lia bỏ gia-dỉnh bôn tẩu ơ phurơng xa, tát phải yẻu-tứ.
 What đơi phả̉ lao tâm khơ tứ, lo-lắng vì sinh-kế và hay mắc tai-họa.

- Tử gặ Tham đöng cung, thạ̀t chỉ có tu hành mới mong dược yên thàan.


## $N O^{\circ}-M E N H$

- Tử thủ Mệnh gạp nhièu sao sáng-sưa tốt cẹep hội-bơp là
 Surong-phu ich-ter.
- Tử ğ̣̆p Tuăn Triệt ânnngū, nên lúc thiêưu-hờri cô-dơn. Wo khỏ, đöi khì có bệnh hay tật khó chưra ; nêúu khồng sớn za caich thairng ngườ thân, tắt khôr g thể sông lâu được; lại phaii muọn

 nào vi con.
 titin, dâm-dạ̣t, hay ua chuyc̣̣n oosg bươm dỉ vêt, tuy khắc chờng hại Ton, nhurig và̀ durợ no com äm à.


## PHU-GIA! <br> 

Cung Mẹnh co Từ Miéu-dia hay Bish-hôa tọa-thủ ì ngườ trung bạ̀u

## 2 - Dế tọa La, Vōrg, hoàn vi phi-nghhia chi nhân

Cung Menh an tại Thun Tuắ, co Từ tọa-thủ là ngưori gian-
 phi nghia a.
 định của Thiên－La âen gọi tất là La；cũng nhur Tuất là vị̂trí cờ định của Địi－Vōng nễn gọi tắt là Võng）．

## 3－Tứ－Vi cur Ngọ，vô Hinh，Ky，

Giáp，Đinh，Ky vi chí cóng－khanh
Cung Mệnh an tại Ng go có Tủ̉ tọa－thủ lại không bị Kình
 Đinh，Kẙ có cách này nên rất quí hiển．Các tuởi khác co cách này cũng hiển－đạt，nhurng dù sao cũng không bằng được tuổi Giáp． Đinh，Ký．

## 4－Tử－Vi nam Họi，nưr Dần－cung， <br> Nhåm Giáp sinh nhần phú－quí đờng

Bàn ông tuởi Nhâm，Giáp mà trong sổ cung Mệnh an tại Hội co Tử tọa－thử nên được hưởng phúquuí trọn đđみi．Đàn bà tuói Nhâm， Giáp mà trong số cung Mệnh an tại Dàn có Tờ tọa－thủ cữg đurợc hường giàu sang．

Các tữ̉ kłác có những cách tı a đây，cūng khá giz̉．

$$
\begin{aligned}
& 5 \text { - Ṭ̛̛, Phủ đòng cung vô Sát ; } \\
& \text { Giáp nhân hưởng phức chung thân }
\end{aligned}
$$

Cung Mệnh an tại Dân，Thấn có Tự，Phủ tọa－thủ đông cuog nên ràt rực－rồ tồt đ̛̣ẹ．Tuổi Giáp ct cách nầy，chắc chắn là được huoỏng phúc trọn đờ và dì－nhiên là a rợc hường phú－quí song－toàn． Các tuổi khác có cách này rá̛t quị－hiệ̉ và khá－già．

6－Tür－Vi，Thiên－Phú toàı y；Phỵ，Bật chi cóng
Cung Mệnh có Tử hay Phủ tọr－thù，hay có Tự；Phư tọa－thủ đông cung，lại gạp Phu，Bạ̀ hội－ợp nên đurọc huởng phú－quá trọn dari．

## 7 －Tür－Phú，Kinh－Durong tai cur－thurong

Cung Mẹ̛oh có Tử hay Phủ tọa－thư，gặp Kinh đơng－cung la agù̀i buôn－bán lơn và răt gì̀u．

8 －Tử，Phủ，Ví，Tường，Tz，Kữu，Long，Phưqng． Khoa，Quyèn，Lộc，Äna，quân－thần khánh－hệi chị cách， gia Kinh，Kiëp，loạn thë nan thành dai－sur

Cung Mênh có Tử tọa－thủ，gặp Phử，Vū，Turong，Tả，Hưut， Long，Phurợs，Khoa，Quyèn，Lọ̀，Ấn hịi－hợp nèn răt rục－rõ Ḳ̛t－đẹp，ví như vua tôi khánh－họ̀i ở chốn triều－đinh．Có cách＂quàn
 TA thêm uy－danh lì̛ng－lầy，tuỏi thọ cūng gia－tăng．Nhung nẻ̛u trong facicli này có Kinh，Kiĉ́p họi－hợ，tàt không the tạo lạp dượ sư Sighiệp lớn tro：g thòi i－loạn
9 －Lưu－Ht yên－Đức đlạt thừa Hán－nghiệp，thi ur Tử， Phủ，Khoa，Quyên，Hình，Ăn，Hồng，Khôi，Mệnh，Thân

Trong sơ Luru－Huyén－Đức，cung Mẹnh và cung Thàn dëu có男定，Phủ，Khoa，Quyè̀n，Hinh，Ấn，Höng，Khòi họi－hợp．Vạy sho解en Lưu－Huyên－Dức được kể nghiệp nhà Hán，làm chua ở da̛t Wrhục．Người nào có cách nìy cūng săt quí hiển và dược hurởng giau


10 －Trurong－Tửl＇hòng thao－lượ，da－mưa，do phùng Tỉr，Phủ，Ky，Quyên
Trong sồ Trưong－Tí－Pheng，cung Mệnh an tại Dản có Tự． Whaủ tọa－thủ đ̉òng－cung，gặp Ky，Quyền họ̀i－họ̣p．Vìy cho nêts Wrưorng－Tư－Phòng có tài thao－lược，lám mưu－cơ，phò tá Luru－ Bang lập nên Đérnghiệp．－Sau Trương được phong là Luru－häu。 Kive gươi nào có cách này cūng đa－mưu túc－trí，sau này cūng rä̀t quí－hiér．

## 11 －Tử－Vi，Thiên－Tướng，Thân phùng Phá <br> Kiêm ngộ Vượng，Kinh，da－muru，yẹ́m－trá

Cung Mẹ̀nh có Từ，Tướng tọa－thủ̉ đờng cung；cung Thân ó Pha tọa－thủ gạp Vượng，Kinh hội－họ̣ lì người lấm mưu－ço thủ－đoạn，gian－hùng và xảo－quyẹ̀t．

> 12 - Từ, Sát đồng-lâm Ty, Hơi,
> nhất triêu phúquí song-toàn

Cung Mẹnh an tại Ty Hội có Tử，Sát teo－liủ dồng cung， nên durợc hương phu－qui song toàn．

## 13 -T T̛ Vi, Thãt-Sát gia Không-Vong, hur-danh thy-ăm

 Tuần Triệt án-ngũ̃ nên suốt đời lao-khở, chỉ có hur danh bề ngoà mà thôi yà thường phải nhờ đe̛n cha me mớri có hur-danh.

## 14 - Từ-Vi, Thăt Sát, Hóa-Quyền, phản tác trinh tường

Cung Mệnh an tại Ty, Họi có Tự, Sát, Quyĕn, tọa-thủ dơng cung, nên rắt rực-rỡ tốt-dẹp. Có cách này thắc chắn là rả̉t quí hiển hạ thêm uy-danh lürng lẫy.

## 15 - Tử, Vâ, tài năng

Cung Mẹ̀nh có Tử bay Vū Miéu-dịa, Vượng-dịa hay Gácdia tọa-thú là ngừ̛̀i có nhiều tài -aăng.

## 16 - Tư-Vi, Vü-Khúc, Phá-Quán, hội Dương, Đà, khi công danh, chi nghi kinh thương

Cung Mệnh có Từ, Vū hay Phá tọa-thủ, lại gặp Kinnh, Đà hội-hợp nên không thích công-danb mà chỉ thích buồi-bán; nhưng cüng thá giả. Có cách này nc̛̃u còn chen chân trên hoạn-lộ, tất còn phäi lao-khổ và buồn-bực.

## 7 -- Tử-Vi, Vü-Khúc Sát-diệu phùng, nhất sinh tăng, lại, sính anh-hùng

Cung Mc̣nh có Từ hay Vũ tọ -thủ, gặp ahiêu Sát-tinh bộihợp. tát la thây tu hay guan lại nhô nhurng lại thich đurọcc tiéng tà anh-hung.

18 - Ṭ̛̛, Phá tại Mộ-cu: g, bất trung bất hiếu
Cung Mêtuh an tại Tứ-Mộ co orr hay Phía tọa thủ la ngưot gian-quyẹt, bat trung, bât hî̌úu.

19 - Tử, Phá, Mệnh. đà̀n t Thin Tuắt, Sưu, Mùi tái gia cáî-diệu. ph i-quí thấm kỳ
Cung Mệhan tại Thìn, Tuảt, Sởu, Mùi có Tủ hay Pláa tọa-
 qui dén tột-bự, lại thém uy-qu tòn hiên-hach và danh tičng liong-tay.

## 20 - Tử-Vi, Phá-Quân vô Tả, Hưru, vô cát-diệu, <br> hung-ác bôn-lại chi dồ

Cung Mệna an tại Sứu, Mùi co Tử, Phá tọa-thủ đông cung, nệu lbông gặp Tả, Hữu và nhiĉu sao sáng sủa tôt đẹp họii-hợp, tât là ngurời gian-tham, độc-ác, thuròng có quan chức nhỏ thầp, nhurng cũng là hạng tham nhũng và dỗ-nát.

## 21 - Tì̛̛-Vi cur Máo, Dậu, Kiệp, Khộag <br> da vi thoát tục chi tăng

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tử tọa a thủ, gặp Kičp, Không hâi-họ̣p là ngườr tu-hành. Nhữg người có cạch này phần nhièu 1a muồn xuầt-thé.

## 22 - Tử-Vi mạc phùng Kiêp, Không, Hö̀ng; Đào nhạ́p Mệnh giảm-thọ

Cung Mệnh có Tử tọa-tbủ gặp Kiè́p, Khòng, Hông, Đà đờng-cung, nền tuởi thọ bị chičt-giảm.

23-Tử-Vi, Xương, Khúc, phú-quí khả kỳ
Cung Mệnh có Tử tọa-thủ, gạp Xương, Khú h hộ-lợp, mìn dược hưởng giàu sang.

> 24 - Tử-Vi, Phụ, Bột đồng-cung,
> nhăt hô bá nặc cu thượng phầm

Cung Mệnh có Tử, Phụ, Bạt tọa-thứ đ゙ong-cung, nên dược hưởng phú quí, lại thèm sy-quyền hièn-hach, nöi một lö̀ durọc muèn người nghe theo.

25 - Tử-Vi tu cần Tam-Hóa, nhược phùng Tự-Sát.

## phong bải hà-hoa

Cung Mệnh co Tứ tọa-thư, càn phải có Khoa. Quyèn Lạ́r
 họì- hợp, lại thành mò̀-ám xà́u-xa, ví nhur cành hoa bị mưa gić vùidàp phü-phàng.
26-Tử-Vi cưTý, Ngọ, Khoa, Quyên, Lệc chiếu tốí vị kỳ
Cung Mệnh an tại Týy, Ngọ, có Từ tọa-thů gạap Khoa, Quyè̀n, Lộc hội chiĉ̃u nèn rả̛t sáng ssüa tớt đẹp. Có cácb này, chắc chán là durợc hurờng phú-quí song-toàn.

## 27 - Tư-Vi, Quyèn, Lộc, ngộ Dương, Gl tuy mýcát nhi vố-đạo, vi nhấn, tam, thụ̂t bât-chînh

## Cung Mẹ̀nh có Tử tọa-thủ gặp Quyữa, Lẹc hội-họp và bị

 Kình, Bà xàm phạm, cūng vån sáag-sû̉ tồt-đẹp. Có cách này la ngurời giàu sang nhưng vô-đ̛̣o và bất-chính.28 - Tự, Lệc đồng cung, Phụ, Bât chiêu quí bất lhhả ngôn
Cung Mệnh có Tư̛, Lộc tọa-thủ đ̛ơng-cung, gặp Phụ, Bật họ̀i chiễu nên quí-hiển đễ tột-bực.

## 29 - Từ, Phủ gif́p Mę̣nh vi quícách

Cung Mệnh sáng-sủz tờt-đ̣̣̂p, giáp Tự, giáp Pbủ, nên rưt quí-biển.

30 -T Tư, Phủ triều-viên, thực lộc vạn chung
Cung Mệnh sáng-sủa tốt đẹp có Tử, Phử hị̂i - chicicư la nguròi rắt giàu, sui dời sung-túc và no ám.

## LIÊM - TRINH

## AAI-CUONG

Cuag Mệnh có Liêm tọa-thủn nên thân hình cao lớn, xương to và lộ, da thô, mặt hơi dài, sớm có nč́p nhăn, vé mặt không được Mroi whhuận, mắt lôi, sáng, lông mày rầm.

- Liêm. Miễu-địa, Vượng-địa hay Đắc-địa là ngườ liêmthiết thẳng-thắn, can-đảm, düng-mānh, nhưng nghiềm-nghị, nóngnảy, đưự̛̣ hưởng giàu sang và sờng lâu. Đây, nếu Liêm gạp nhic̣u sao sáng-sỉa tởt-dẹp hội-họp, nhắt là: Phủ, Turớng, Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyèn, Lộc, tăt được hưởng phú-quí đén tột bưc, và có uy-danh lîrng-lầy.
— Liêm Đắc-địa gạ̣p Xurơng, Khúc đơng-cung, là người có tài thao-lược, biễt quyèn-biến.
— Liêm Miéu-địa, Vượng-địa hay Đăc-địa gặp nhiêu sao mò-tom xả̉u-xa hội-họ̣, nhât là Sát-tinh, Ky, Hình, nên suốt đời chẳng máy khi đurợc xững ý toai lòng, vì công-danh trásc-trở. tiền tài khó kiếm, lại hay bị bắt bớ giam căm, hay mắc những tai-nạn bát kỳ.
- Liêm Hām-địa là người khắc-nghiệt, thâm-hiểm, có óc kinh-doanh, khéo tay, thích đua chen, thường chuyền vè kỹ-nghệ, máy-móc hay thủ-công Nhưng suờt đ̛ời vã̛t-vả, có nhiều bệnhi-tật nện sức khỏe suy kém, lại khó tránh thoát đurợc tù tội và nhựng tai-nạn đáng lo-ngại ; nếu không ly tổ lập nghiệp ở phurorng xa, tât khòng thẻ sỗng lâu đưurợc. Đày, nễu Liêm gặp nhî̂u sao mờám xầu-xa hội-hợp, nhất là : Sát-tinh, Ky, Hinh, thật ià chung thân sùng khôn cò-dơon, phäi lang-thang phiêu-bạt, lại có tàn-tật bay có bệnb khó chữa ; thường mắc những tai-nạn khưng-khiệp, chân tay tharờng bị vương vàe sích-ziềng, và di-nhiên là yể-tử, nhurng chêt một cách ràt thê-thảm.

Liêm Hàm-địa, Ty, Họ̣i gặp Ky đồng-cung cūng đỡ mờ-ám rẩu-xa. Vậy cho nền người mà cung Mệnh có cach này, cüng được no cơm àm áo, và chẳng dáng lc ngại nhièus vê ohựng bệnh tạ̀t hay nküng tai-nạn xả̉y dến trong dời.
— Lièm, Hàm-địa, Ty, Hợi, gặp Xưong (hay Khúc) $K_{\mathbb{Y}}$ dông-cung lại răt mọ̀-am xấu-sa. Tuo̊i Binh mà cuog Mệnh có càch này, bị kháćc-bại nhbièu nhät.

- Liêm, Hām-địa, Mão, Dậu, gặp Hỏa, Linh hội-hợp là người gian-ác, long lang da thú.


## $N A M-M \hat{E} N H$

- Eièn Micu-địa. Vượng địa hay Đắc-dịa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng-sủa tôt-dẹp kọi hợp, tầt đượ hurờng phi-qui d̛ơn tột hục, lại có uy qquyèn hiẹ̉n-hách và sồng làu.
— Lièm, Đắcđđịa găp Xương, Khúc dông cung Ta ngrơờ cớ tài kiêm vàn-vō, là bậc cái thé̛ anh-hùng.

Liêm Hām-dịa gặp nhiêu sao mơ-ám xắuxa hộithợp, thật
 tât bay có bệnh hhố chưra, thường mác nhừng tai nạn khủng-khièp,
 nhưng chêt mọ́t cách rắt the thăm.

## $N O^{\circ}-M E N H$

- Liêm, Miéu-dia, Vượng địa hay Đác-đia thủ Mẹnh, la người nghiêm-nghị, đoan-chính, thanh-cao, lại rất tài giôi yà đảm đ̉ang. Tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng phải muộ́n lập gia-đinh mới tránh được nồi ưu-phiên đau đớn vì chồng con. Đây, něu Liêm gặp nhiều saco sáng-sủa, tơt-đẹp hội_họ̣p, tẫt được hurởng phú-quí đưn tột bực và phúc-thọ song toàn.
- Liêm, Hâm-đ̛̣ả là người tẏ- tiện ác-độc, khắc chồng hại con. Suốt đ̛̛̉̀i vǎt-vả có nhưêu bệnh-tật, hay mắc tai-nạn ; nếu không ly tở fập nghiệp ở phương xa, chắc chắn là không thẻ sổng lâu được. Đây, nĉ̃u Lièm gặp nhièu sao mờ-ám xấu-xa hội-hợp, thật là một đơ cùng khồn cô đơn, phải lang-thang phiêu-bạt, lại có tàn-tật hay co bẹ̀nh khó chữa, thường mắc nhữag tai-nạn khủng-khiếp và dĩnhièn là yểu tử, nhưng chểt một cách rằ thê-thảm.
PHUC-GIAI


## 1- Liêm-Trinh thanh-bąch năng turơng thủ

Cuag Mệnh có Liêm Miêu-địa, Vurọng-địa hay Đắc çịa tọathủ, là người thẳng-thắn, cao-khiết.

## 2 - Lièm-Trinh chủ hạ-tiện, co-lıàn

Cung Mệ̉b có Liêm Hām-đ̣a tọa-thủ, là ngurờ nghc̀: hè̀n, suốt đờ lac-khỏ.

3 - Liềm-Trinh, Thâņ, Mùi cung vô Sát. phú-quí thanh-dương phiên viễr-danh
Cung Mẹnh an tại Thân, Mùi có Lièm tọathủ không bị Sáttinh xìm phạm, tã́t được hưởng phú-quí dě̃n tột bực va có danh tičng lì̛ng lày.

4 - Liêm-Trinh, Phá-quân, Hỏa-tinh cu Häm-dịa, tư ải, dău hà
Cung Mệoh có Liêm Hàm-đ̛̣a (hay Phá Hàm-đía) tọa-thư, gặ Hỏa đơng-cung ; hay có Lièm, Phá, Hẹa toa-thü đ̂ong-cung, tât phải tự-tử, boặc thắt-cổ, hoạc đim đảu xuồng sông mà chêt.

## 5- Liêm-Trinh phùng Văn_quể cánh bôn-ba

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Khúc ả̛ông-cung, nên suôt phải bố ba, nay đây maí đó.

## 6 - Lièm-Trinh Máo Dậu gia Sát, công tư vô diện quan-nhân:

Cung Mệnh an tại Mão Dậu, có Liềm tọa-thủ, gặp nhiễu Sátfinh bội-kợp, tàt không thẻ muru cầu công dank dược. Có cách nay, thường chuyên vélyÿ-nghệ hay doanh thương.

## 7 - Liêm-Trinh, Máo, Dậu, mạc ngộ Kiếp, Kinh,

 tu phòng hinh nguycCung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Liêm tọà-thủ, gặp Kic̈p, Kình hội-bợp, nên suỗt đời phải đđ̂ê-phòng tù-tội.

## 8 - Liêm-Trinh, Sát-tinh cur Ty, Họi, lưu-đâng thiên-nhai

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi có Liêm tọa-thủ, gặp nhiêu Sáttinh hội-hợp, nèn suốt đời phải lang-thang phiêu-bạt.

> 9- Liêm-Trinh, Tứ-Sát, tao hình-lục

Cung Mệnb có Lièm tọa-thủ, gặp Kình, Dà, Hởa, Linh Lậ̣iGợp, nên hay bị bắt bớ giam càm, và cũng có thể bị ám-sát.

> 10 - Tù ngộ Kinh, Đà, Hỏa, Litĥh hưru già-tỏa, thất cốc chi tuu
 Linls hội-hộp, nên hay má́c tù-tội và thường bị đói khát khồ sở.

11 - Liem-Trinh, Bạch-Ho, hink-ngục nan dào



12 - I iêm-Trinh nhập Miêu h hội Tướng-quêa,

## Trong-Do uy mánh

Cung Mệnl có Liem tọa-thư, gạp Tướng hoạc döng-cung hoạ̊c xung-chicu, tât cūng dūng-mành như òng Trong-Do (Từ-Lẹ) học trò Đtíc Khơng-Tưr. (Sơ oung Trọng-Do, cung Mẹ̆ah an tại Thâa co Liêm tọ-thú, gạp Tương đöng cung!.

## THIÊN - BỒNG

## BAI-CUONG

Cung Mẹan có Thiên-Đờng tọa-thủ, nên thân hìhh nớ-nang hooi thăp, chần tay ngắn, da trá̛ng, mạ̣t vuôog-vắn đ̛ay-đạn
 minh, có tính khouan-bòa, nhân-hặu, từ thiện, nhurng không quà ${ }^{\circ}$
 durợc hưởng giàu sang và phúct-thọ song tò̀n.

- Đông Đâc-dịa Ty, Hợi, hại là ngudò thích phiêu-luru, nay đây mai đó, và hay thay đởi chổ ở.
-- Đơng Đăc-địa tại Ty Hợi, khắc tuói Đinh, Canh. Vậy cho nên tuổi Đinh, Canh, mà cung Mệnh an tại Ty, Hợi, có Đơng tọa-thủ, tàt suởt đợi chẳng măy khi đurợc xứng ý toại loog.
- Đơng Miêur-địa, Vurợng- dia, hay Đắc-đia, gạp shiêu sao sáng-sủa tổr deep hội-hợp, nhaّ̛t la Xuorng, Khúr, Khôi. Việt, Tả H̛̛ư, Khoa, Quyèn, Lộc, chắn chán fà được hường phúrquí đẽ̛ rột bực và có uy-danh lừng-lầy.
- Bồng Miêu dịa, Vượng-đia hay Bắctịa, gặp nhicìu sao mò-ám xẳu xa hội-hợp, nhăt là Sát-tinh, Ky, Finh, tuy suoủt đơoi vẵn dược no com àm áo, nhưng lao-tàm khô. tứ, sứr khơe lại stykém, thường có ộ̣h tạ̀t hoọ̆c ợ ranatu, huạ̣c ở bộ tièu lióa.
- Bông Hân dial là người kém thòng-minh và nông-nở. cūng có tinh nhân-hậu, nhurng thay đổi thàt-thuròng ; klông quảquyêt, không có dị̂nh-kién, lam việc gì rời cûng chơng chán, lại
 phải $\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{y}}$ tổ boòn-ba, luôn luôn lo lớng vì sinh k ke, lại hay nắc tiềng thị-phi. Curg Mẹ̣nh có Đông Hàm-tịa tọa -thứ, nên đị buôn.
- Böng Häm-dịa Thin, Tuăt, Sựu, Muir, lại là ngrời laa nôi khoác-lár và không cìǹngòòn.
- Bŏng Hàm dịa Ngọ, là nguòi có ó kinh doanh.
- Đöng Häm-dịa Tuät, Ngoo, úng họp vói tuới Đinh. Vây cho nên tuỏi Đinh mà cung Mẹrih ani tại Tuât, Nggo có Đöng cuathü, tatt neisa ta kia sial.

魰: đóán là cûng có công-danh và trièn-tai.
 hat tà Sát-tinh, Ky, Hinhb, thật là suoút dori lao-khô phâi lang thang Ghicu - bạt, thường có bệnh tật khó chữa, hoặc ở măt, hoặc ợ bợ Gu-hóa, lậ hay mắc tai nạn và bhồng thể sống lâu được.

$$
\widehat{N A M-M E N} N H
$$

Bơng Miéu-dia, Vượn-đia hay Bắ địa thủ Mệnh, gặp
 Wro có uy danh lirng lâay phúc-tho song-toàn.

- Đơng Hâm-dịa găp nhiêu sao mò̀-2́m xa̛u-xa bôil-hơp,

 boong thê sêng lâu đurợc.

$$
N \widetilde{O^{\prime}}-M \hat{E} N H
$$

- Pông Miêu-đđă, Vượng-dịa hay Bác-địa, Mão thû Mệnb, ngưòi đảm-ctang, có đức-dộ, răt vượng-phu ích-tủ.
—— Đông Bấcđịa $T \mathrm{~T}$, Họi, là người đảm-dang, nhurng da. thuròng phai stom ly to.
- Đơng Miêu-dia, Vượg-dia hay Đác-đia, tat durocc hương
 hợ hợp, chắc-chắn là được hường phứquí đưnn tột bưc, và paúcfo song toàn.
- Bông Đác-dịa ' $\Gamma$ y, Hợi, hay Hãm-dịa, phâai muận lập in dinh hay lay kélây lâe, mới tránh durợc máy đọ̀ buôn thương.
- Bông Hâm-địa là người hoang dãng dâm dật, 'tuy dược coom âm ào và sồng làu, nhurng suốt đờt vát-vảa, thirờng phảa om ly tô, bôn noba, nay đây mai đó. Đay,nếu, Đơog gặp nhitìu sao解-ám xâu xa hội-hợp, thật là chung thân cùng khỗn côOon, khắc chôrig hại con, phài lang-thang phiêu bạt, lại có bộnh tật




## PHU-GIAII

## 1 - Thiên-Đŏng nhệp Mệnh, hoán cải vồthường

Cung Mẹ̀nh có Đờng tọathả là ngườr không co định-kí̛a, hay thay đởi chí-hướng, công việc và chỗ ở.

## 2 - Thiên- Đồng hội cát thọ nguyên thời

 hội-hợp, chắc chắn là sờng lâu.

## 3 - Thiệ- -öng, Tuăt-cung vi phản_bọi, Binh-nhân hóa cát, chủ đại quí

Đờng thủ Mệrh tại Tuăt rạ̛t mò̀-ám xẫu-xa, nhurng đổi pớ tuỏi Đinh lại thành sáng-sủa tơّt-đẹp, vì có sụ̂ ứng hợp. Vậy cho nêa tuởi Đinh mà cung Mệnh an tại Tuât có Đồng tọa thử, tât nhiên là rà́t quíhiển.

## 4 - Dần, Thấn tới hỳ, Bờng, Lương hội

Cung Mẹnh an tại Dăn, Thân, có Bơng, Lương tọa-thư dơng cung, nèn ràt sáng sủa tơt-đẹp. Có cách này, tất đurợc hượng phú qui dě̉n tột bục, phúc-the song toàn.

5 - Đồng. lương viên ngộ Khôi, Quyền, tăng phùng Linh, Ky giao lai Song-Lộc, doanh-thương dị phát phứ

Cung Mẹnh có Dỏng, Lurong toa-thủ đông cung, găp Khò Quyěn hội-hợp, cùng vởi Linh, Ky, lại gặp thên Song-Lọ̀c hội chiếu là người kinh doanh buòn bân, làm giàu một cách dề-dàng và nhanh-chóng.

## 6 - Bồng, Nguyệt häm-cung gia Sát trọng kýy nghệ doanh-thương

Cung Mẹ̀nh an tại Ngo co Böng, Nguyệt tọa thủ đỏng cung, gặp Sat-tinh họi-họp, là người chuyèn vè kŷ-nghệ, hay kinh-doanh, buón bán.

## 7.- Bồng, Nguyệt, Dương cu Ngọ-vị, <br> Bính, Mậu trän ngư biên-cuơng

Tuỏ̉ Binh, Mậu mà cung Mệnh an tại Ngọ, có Gờng, Nguyệt
 8 - Böng, Àm tại Tý, Nguyệt lăng Thiênmôn, dung-nhan
my̆-ái ; Hồ, Khồc, Riêu, Tang xấm nhập, chung thản da lệ phới duyên
Cung Mẹnh an tại Tý có Đồng, Nguyệt tọ a-thủ đônng cung, nên rät rực-rờ tơt-ắẹp, vì ở đầy, Nguyệt sáng-sủa ví như mặt trăng
fơlựng trên nền trời. Bàn-bà có cách này, tẫt có vẻ mặ zinh turoci đảng yêu.

Dàn bà mà cung Mệnh an tại Tý, có Đồng. Nguyẹt tọ̣a-thủ


9 - Phúc-diệu phùng Việt-diệu, dịnh thị hải hà dục-tú
Cung Mệnh có Đơng tộ-thủ găp Viẹt döng cung, lì ng ười dep-dé, có vê mặt uy-nghi.
(Phúc-diệu là tên riêng của Thiên - Oơng).
10 - Thiên-Đông Tuăt ccung Hóa-Ky,
Binh-nhân Mệnh ngộ phản vi giai
Đờng thủ Mệnh tại Tuất, gặp Ky đông cung, răt mod-ám Xátu-xa, nhưng đố với tuởi Binh lại thành sáng-sủa tơt-đẹp, vi co Gur ưng họp. Vậ cho nèn, tuôi Đinh mà cung Mẹnh an tạ Tuảto数toin


## VŨ-KHÚC

## - AI-CUONG

Cung Mệnh có Vü-Khúc tọa-thû, nên thân hink nở-nang, ccao vừa tăm, nụ̆rg . cân, đ̛àu; mặt dài, vè mặt uy-nghi ; thường cách biẹ̀t nhî̀ng ngườ thân; nểu khòng khắc cha mẹ anh em , tất phiai khắc vợ (hay chồng) khắc con hay hič̣m con.

-     - Vũ Mîctu-dịa, Vương-dịa hay Đắc-địa, là người thôngminh, có chí lớn, có tài tở-chức, co óc kinh-doanh, tính quả-quyě́t, Cưong-nghi, hicíu-thắng, nhưng thẳng-thắn, suờt độ được hurởng giàu sang và sống lâu. Đìy, nêu Vư găp nhiĉ̀u sao sáng sủa tở́ đẹp hộhợp, nhả't là T'ứ, Phű, Tưóng, Tham, Xuơng, Khúc, Khôi, dự, Tật bưc Hừu, Khoa, Quyèn, Lẹ̀c, tã̃t được hưởng phúqquí Bắc mà cung Mệnh có cách này; thật là toàn-mỹ.
- V̄̄ Miču-dịa Sỉ̛u Müi, lúc thieưu-theri tuy vẫn đurọce to noter âm áo, nhurng chẳng mây khi dustọc xứng iy toại lòng, wì ragag-danh truc-trở, tièn-tai tụ-tán thât-thưòng, sư nghiệ̣ nhur lâu-
đ̉ai xây trền bāi cát. Phải từr ngoài ba murooi tuỏi trờ đi mói đưrọ̣c hường phú-quí song toàn, mới giừ được của cải bèn-vững và càng vê già lại càng giàu có.
- Vū Dắc-địa Mão, tuy vẵn đurợc hưởng giàu sang, ahưng trong mình thuròng có tật, lại hay mắc bịnh thằn-kinh, hay bịnh khíhuyẽ̛t, và khó tránh thoát durợc tairnạn về dao súng, xe cộ, điện lửa.
- Vū Đắcodịa Dậu, tuy vẫn được hưỡag giàu sang, nhưng thường có bị̣h nội thương khó chư̛a và hây mắc tai nạn xe cộ. Ngưò̀i sinh ở phương Tày Bắc mà cung Mẹnh an tại Dậu, có
 quân côn-đồ gian-ác đ̀̀ được nhiču ngườ kính trọng.
- Vū Miễu-địa, Vượng-địa hay Đăc-địa, dù cọ́ gặp nhiệu sao mòr ám xấu xa hội-hợp, nhất là Sát-tinh, tuy kém tỡt đẹp nên hay có bịnh tật ớ chàn, tay, vai, ngực và hay mắc tail họa, nhurgg cüng đurợc hưởng giàu sang và sông lâu.
- Vũ Hãm-đia là ngur̀̀ri kém thông-minh, lại có tánh thamlận và không được lương thiện ; suờt đời chå̀ng mây khi được zứng $\dot{y}$ toại Iòng, vì công danh trắc-trở, tiền tài khó kiêm, thường phải bỏ nhà đi lập nghiệp ả? phurơng xa, hay đi làm thợ, nếu có cua-cải của tiền-nhân đẻ lại, rồi cưng phá tán đ̛èn hết, và dī-nhiên là tử̉it thọ bị chiết giảm. Đây, nếu V đụp hồi-hợp, nhất là Xurong, Khúc, Khôi, Viẹt, Tả, Hựu, Khoa, Quyền, Lộc, tẩt chuyên vể thủ-công, kȳ̄nghệ bay kin̉n-doanh buôn bán, nhưrng cûng khá giả và được hưởng tuởi thọ dài lâu.
- Vū Hàm-địa gạp nhiều sao mò̀ ám xã́u-xa bộinhợp, nhất là Sát-tioh, Ky, Hình, nên có tính gian-tham độc ác, bẳt-lương, suốt đời cùng khổ cô-dơn: lại hay mắc tai nạn khủng-kbiếp ; néu tật ; nếu không có bậnh khó chữa, chắc-chắn là phải yẻ̛-tử, chẽ̛t một cách rất thè-thảm.


## NAM-MÊNH

Vū Miễu địa, Vượng-địa hay Đắc-đ̣̄a tbủ Mệnh, gặp rhiểu sao sáng-sủa tờt đẹp hội-họ̣p, tảt được hưởng phú-quí đén tọ̀t-bưc, lại có uy-quy, biển hách và di-nhiên là sông lâu.

- Vū Đắc-địa gặp nhiều sao sáng-sủza tớt-dẹp hộì-hợp, chăc Chán là hiên-đạt về vō-nghiẹp:
- Vũ Miếu-dịa, Vượng-địa hay Đắc-dịa, găp Xurơng bay KKhúc đ̛oung cung, tàt có tài kiêm vàn võ.
- Vū Hàm- địa gặp nhiều sao sáng-sủa tồt-đẹp hội-hợp.捝êen chuyên về thủ-còng, kȳ-nghẹ̀ hay kinh-doanh buòn-bán, nhưng
新ang tuofi thọ.
- Vū Hām-địa gặ̣ nhiều sao mờ-ám rắu-xa hôi-họ̣p. thật là
 fàn tật, có bệnh khó chưra, hay mắc tai-họa, dễ bị bừt bớ giam câm, và fhôong thé sông làu được.

$$
N \tilde{U}-M \hat{E} N H
$$

Vü Miếu-dịa, Vượng-địa hay Đác-ḍ̛a thủ Mệnh, là ngừ̇ i giờ, đảmađang, gan góc, đượç hưởng giau sang và sờng lầu. Nhhurng pbải muọ̀n lậ gia dình mời tránh được những nời buôn Hhỏ, đau dớs vìchồng con, và mới vượg-phu ich-tử. Đầy, néu Vù
 fờn tột bực và phúc-thọ song toàn.

- Vū Hãm-địa cūng là ngườ đ̛ảm-đ̃ang, nhưng có tính tham-lận, bạo-tọn, và hay lẫn-át chông. sučt đời phải lao tâm khô tứ, wu-phiền vì chồng con, lại thường mắc bệoh-tật, tai-họa, tuởi tho cüng bị chiêtt-giảm. Đày, nĉ́u Vũ găp nhiều sao mò̀-ám xãu xa Khại-bợp, tằt co thêm tính bạo-ngực lǎrg-loàn, lại phải cùngtiôôn cô-đơn, khác chöng, hại con, kho tránh thoát được những tai-họa khủng-khiép và phải yèu tử.

$$
P H U-G I A I
$$

## 1-Vū-Khúc vi Quả-Tú

Vū cüng có đặc tính như Quảa-Tú. Vậy cho nên ngurời mà cung Mệnh có Vã tọa-thủ, tà̛t bay cách biệt những người thân, nếu lhhọng lhắc cha mẹ, anb em, cǜng khắc vọ (bay chöng), khắc coc bay biém con.

## 2 －Vü－Khúc Miễu－viên，uy－danh bách biên

Cung Mệnh có Vū Miếu－đ̛̣ạ tọa－thủ̉，gặp nhič̀u sao sáng－sủa tỗt－đẹp hội－họp，nên được hurởng phúnquí đên tột bưcc，lại thêm uy－quyền hiễn－hách，danh tiêng lưrng－lầy．

## 3－Vú－Khúc nhàn cung đa thủ nghệ

Cung Mệnh cơ Vü Häm－địa tọa－thủ̉；nên chuyên vê̌ thử－công hay làm thọ．

## 4－Vú，Phá，Ty，Họi，tham－lận băt－lương

Cung Mệnh an tai Ty，Hội，có Vũ，Phá tọa－thủ đơng cung， l̀ người tham－lận và bất－lươag．

## 5－－Vú phùng Phá－diệu，nan bào di lai sản－nghiệp

Cang Mệnh an tại Ty，Hợi có Vã，Phá tọa－thủ đợng cung，
 dể lại，thường phâi phá tán cho đ̛̃⿰亻弋n hêt．

## 6 －Vü－Khúc，Phá－Quân，phá gia lao－lục

Cung Mệnh có Vū，Phá tọa－thử đờng cung，tất phại bỏ nhà đi kiťm ăn ờ phirong xa，và suốt đời vàt－và，lao－khö．

## 7 －Vü，Phá turơng－ngộ Xurong，Khúc， thông－minh cor－xảo dịnh vô－cùng

Cung Mệnh có Vü，Phá tọa－thỉ̉ đồng cung，gặp Xurơng Khúc đờng cung，là người thông－mioh，khéo tay nện chuyền về kẏ̄ nghệ máy－móc．

## 8 －Vü－Khúc cur Càn thurong tối phạ Thái－Âm， phùng Tham－Lang

Cung Mệnh an tại Hợi（Hợi thuộc quẻ Càn）có Vū tọa－ thủ（gặp Phá đông cung）găp Nguyệt nhị hẹp（Nguyệt tọa－thủ tại Dăn）gặp Tham hợp－chiếu nên ràtt mò̀－ám xấu－xa．Có cách này， tăt là suơot đờri vàt t－vả，chả̉ng mấy khi đurợc xứng ý toại long．

Nhưng cūng nên chú ý，tuổi Giáp，Kỷ，Nhâm mà cung Mệnh an tại Hợ，có Vū tọa－thư，gặ Hôa đông cung，lại đurọcc hưởng giàu sang và sö́ng lầu．

## 9 －Tiĕn băn hậu phú，Vá，Tham đồng Mệnh Thấn chi

 cung；Tiền phú hậu bần，chỉ vi phưng Kiếp，SátCurg Mẹnh，Thàn an tại Sứu，Mừ，có Vū，Tham tọa－thủ đơng cong，nền trước nghèo mà sau giàu．Lúc thiếu－thòì，công－


Woô trở đi，chắc chắn là được hưởng phúquí song toàn và càng về पà lại càng giàu có．

Nhưng nếu cung Mệnh，Thân an tại Sửu，Mùi，có Vù Tham Oa－thử đờng cung，lại gạp Kiép cùng đơng cung và nhiču Sitt－tinh oi hơp，tất truớc giàu mà sau nghèo，lúc thicu thời du ọc frơng giàus sang，tìr ngoài ba murơi tuổi trở̉ đ̉i，bắt dâu sa－siut，vì靬g về gia lại càng nghèo túng．
10－Mâo cur Vú，Sát，Phá，Liêm，phòng mộc－áp lôi－kinh
Cung Mệh an tại Mão，có Vã，Sát tọa thủ dob̀ng cung hay co
Chá，Liêm tọa thủ đông cung，nên suố dàri phä̀ det－phông tai－nạn vè fîn，lửa，sầm－sét và bịnh thăn－kinh．
4－Vü－Khúc，Dương，Đà kiêm Quả－Tú，vị tiền nhi nguy
Cung Mệnh có Vā Hãm－dịa tọa thủ，găp Kinh，Đà，Quà họ́i－ p，tẩt vì tiên mà nguy－khôn déñ thầ．
12 －Vá－Khúc，Văn•Khúc vi nhân đa học，dảa năng
Curg Mệh có Vũ Miểu－dịa，Vurọng－Địa hay Bắc－dịa tọa
gặp Khúc đ̛ơng cung，là ngurời thông－minh，học tộng，có tài－mǎnys． 13 －Vü－Khúc，Khôi，Việt cur Miểu，Vượng

## tài chức chi quan

Cung Mệnh co Vū Miêu－dịa hay Vương－dia tọa thủ，gặp Kboii
Việt đơng cung，tất có quan chức về tà̀i－chish，thường được coi kho－tàng．
14 －Vū－Khúc，Lộc，Mă giao－trì，phát tài vîen guận
Cung Mệnh có Vũ Mîèu－dịa，hay Đắc－địa tọa thủ，gặp Lộc，Mā Vi－hợp，tật lập nghiệ̣ ở xa quêe－hưoong，nhung rất khá già．

Nếu cung Mềnh ở tại Dạ̀n Thần，có Vũ tọa thủ，gặp Lộc đơng
 Whín là tạ lạp durợc co nghiêp lớn lao ờ ya nơi chôn nhau cát rún．

15 －VứKhúc，Dân，Thân，nhi ngộ Lộc，Quyền phú gia Vuroag－Khải
Cung Mênh an tại Dán Thân，có Vá tọa－thử，gặp Lồc，Quyển， thọp là người rảt gììu，sánh ngang vói Vưong－Khải dời xưa．

## $16-\mathrm{Van}-\mathrm{Khúc}$, Kiếp－Sát hội Kinh，Dương， <br> sát nhân bắt biêm nhợn

Cung Mẹnh có $V \bar{u}$ Hãm－dia tọa thủ，găp Kiềp．Sát dồng cung， Kinh chiču，nen fât gian－ac batr－lương，giêt nguò̀ ikhöng biẹt ghê

## THÁI - DƯƠNG

## BAI-CUOONG

- Cung Mệnh có Thái-Durong Mi̛cuu-dia, Vurợg-địa hay Đác-dịa tọa-thủ, nèn thân hình đ̛ây-đà, cao vừa tăm, da hậng bào, mặt vuông-vắn đây-đặn, có vé uy nghi, (sinh ban đêm : mặt đỏ) mặt sáng, dáng điệu đương-hoàng bệ-vệ, rẩt thông minh, tính thẳng thắn, curơng-ngḩ̣, hơi nóng-năy, nhurng nhân-hậu, tî̀thiệ̀n, đurợc hưởng giàu sang và sông làu.
- Nhật Miéu-đia, Virợng-dia, ưng họ̣ với Durong-nam, Dương-nự.
- Cung Mệnh có Nhật Mie̛u-địa hay Vượg-đ̣̣a tạa-thiu, mà lại sinh ban ngày, thạt là toàn myyy.
- Cung Mệnh có Nhạt Miêu-dịa hay Vượng địa tọathư, mà lại sinh ban đêm, nên lém tớt đệp-
- Nbật Miêu-dia, Vurơng-đia hay Đắcđịa, gặp, nhiều sao sáng-sưa tơt-đ̛̣p hội-hợp, nhắt là Xurong, Khúc, Khồi, Việt, Tả, Hựu, Khoa, Quyền, Lộc, Đào, Höng, Hî, tắt được hưởng phúquí dẻ̛ni tọ̣t bực, có uy-quyền hiển-hách, danh tiếng lưng-iầy, và phúc the soag toòn.
- Nbật M: ̌éu địa, Vượng-đia ặ̣̆p T Tuẳn, Triệt ánrngữ, nên suỗt đợi cob̉̉ng mẫy khi được xưrng ý toại lòng, thiếu sức khỏe, thường có bệnh đau đ̛au, bệnh thẳn-kinh, bệnh khi-huyểt, mắt kém ; nẻu khộng sớm ly tở, lập nghiệp ìr phurong xa, tăt không the sông lâu duroce.
- Nhật Bắc-địa gặp Tuân, Triệt án ngữ, tuy mắt kém, cuñg thường cón nhüng bệnh đa kê trên và phải sớm ly tở, nhung durọc hươơng phú quí và phúc thọ song toàn.
- Nhật Đắc-địa, nẽ̛u không gặp Tuần, Triệt àn ngữ, tuy vô bệnh tật; vẫa có tìi-lộc, nhurng không thể quí hiễn dược.




Shịt, thiurơng có bệnh ờtrong đảu, lại răt dề mâc những tai-nạn nguyHiem ; tuổ thọ cüng bị chiét giảm.

- Nhặ Đác-địa gặp Ky đồng cung và khồng bị Kinh, Đà , Khòng, Kiêp, Rieieu, Hinh xàm phạm, tàt được hưỡng giau sang待 tột bục và sống làu.
- Nlật Hâm-đ̛̣a, nên thàn hình nhỏ nhắn, hori găy, cao a tạ̀m, da xanh-xám, mặt choŏ́t có ve̊ buôn tę, má hóp, mắt lộ, ting khá thông-minh, tinnh cūng nhần-hậu từ thiẹ̣n, nhưng dôi khi Whong gàn, lại không cương-nghị, không bên chí, làm việc gì rời
 Wơ bệnh đảu đâu, bệnh thăn-kinh. bệnh khi-huyět, nẽ̛u không sớm yid, tât không the :ơng lâu đurợ.
- Nbật Hàm-dià vè già mói đurợc an-nhàn sung-sướng.
- Nhật Häm-địa, Hợi, Tý, là người cao khiî̀t, có đức-dộ, ham fuọng văa churơng, triett học, đạo-lý.
— Nhật Hàm-đđ̣a Thân, Tuaút, Tý, (Dirơng cung)cũng không Who nộ̉ i mò-ám xàu-xa lám, nên vẫn được no cơm ăm ào, và chằng đáng

- Nhật Hãm-diaa găp nhiciu sao sáng-sủa tởt đẹp hội-hợp, n nẳt
 Thi, hay Hỏa, Linh Đăc-dịa, tât cüng có công danh, tièn-tài và được Hing. phúc tang thọ.
-Nlật Hâm-đila gặp Tuằn, Triệ̀ án ngū, lại thành sáng-suia Rt-dep ; tuy phai sớm ly tó, nhurng durọc hưởng giàu, sang khoẻ dinh yà sơng làu.
 Sinh, Đà, Khòng, Kiêp, Ky, Riêu, Hinht, thạt tà chung thàn cùng khôn
 Tuu đàu, bệnb thän-kinh, bệnh khi-huyểt, mắt rả́t kém ; néu trong minh Wong co tạ̀t, chàn tay không bị thương tàn, chắc-chắn là bị mù lòa, Wơng nhüng thě lại còn haj; mác taí hẹa khưng-khiếp vì dì nhiện là Curtir.
- Nhât, dù Miếu-đia, Vượng-địa, Đắc-đia hay Hãm-đia, gặp Hình đông-cung, tất mắt có tật, mắt thường bị vật kim-khí bén shọn chạm phải mà có thurorng tích.


## NAM - MÉNH

- Nhật Miểu-dịa, Vượng địa hay Đắc dịa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng-sủa tốt-đẹp hội-hợp, là người tài giỏi, thao lược, vău vō kiêm-toàn, đurợc hưởng giàu sang đû̃ tột bực, có uyquyè̉n hiển-hách, dạnh tiểng li̛rng-lẫy và sồng lâu.
- Nbật Hām-địa, gặp nhicku sao mò-ám xã́ti-xa hội-họ̣p, thật là chung thân cùng khôn cô-đơn, phải lang-thang phiêu-bạt, thié̉u sức khỏe, thường có bệnh đau đău, bệnh thằn-kinh, bệnh khíbuyêtt, mắt fàt kém ; nễu tromg mình khồng có tật, chân tay không bị thương tàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thé̛, lại còn hay mắc shững tai-họa khủng vhhiếp, và dī-nhiên là yểu-tử.


## $N V^{\prime}-M E ̣ N H$

 tài giỏi đüm-đang, khí huyết dö̀i-dào, tính cưongnghị, nóng-nảy, được hượng giàu saņ̣̂, sồng lầı và rằt vurọng-phu ích tử. Đây, nễu Nhật gặp nhiều sao sáng-sủa tồt đẹp, hội-hợp, tåt đarợc hưởng phú-quí đe̛n tột bệc, phúc thọ song toàn.

- Nbật I Iàm-đ̛a là ngurời đa sẩu, đa cảm, khéo tay ; suô: đời
 turọc no coom ầm áo.
- Nhật Hàm-ḍ̛a, pbải sớm ly tổ móri có thê sổng lâu durọc
 beön thurơng.
 là chung thân cùng khốn cò-đơn, khác chồng, hạ con, lang-thang phiêu bạt, thič̉u sực khỏe, thương có bệnh đau đäu, bệnh thằn-kinth bệh khíhuyč̂t, naśr rẩt kém, nếu trong mình không có tật, chần
 con hây mec phững tai-feca khing-khiếp va di-thien là yếu-tur.


## PHU-GIAI

1 - Nhật xuăt Lồi môn, phú-quí vivh hoa
Cung Mệnh an tại Mão có Nhật tọa-thử, tất dược hurơong प्रhú-quí và rắt vinh hiển. (Mão thuộc quẻ Chăn là biêu-tượng cua Wínm-sét, nên gọi là Lồí-môn).

## 2 - Thái-Dương cur Ngọ, Nhệt lệ trung-thiên,

kứu chuyên-quyèn chi ví, địch quốc chi phứ
Cung Mệnh an tại Ngọ, só Nhât tọa - thủi nên răt sáng-súa tờtUợp. Nhật ở đây vínhư mặt trời rục-rợ trên từng cao. Tuỏi Carh,
 hương phú-quí đ̛̃́n tột bực. Còn các tuối khác có cách này, cùng Aurọc hưởng giàu sang trọn đobi.

## 3 - Thái-Durơng cur Ngọ,

Canh, Tân, Đinh, Kỳ nhân phú quí song toàn
Tuởi Cank, Tân, Đinh, Kŷy, mà cung Mẹnh an tại Ngo có Nbật tọa-thủ, chắc chắn là được bưởng phú quis song tò̀n.
4.-Thái-Durong cư Tý, Bínhı, Binh, phú-quí trung-lương

Cung Mệnh an tại Tý, có Nhạ̀t tọa-thủ, kem sáng-sưa tôt-tectp. Riêng tuổi Bính, Đinh có cách nây dược harơng giău sang rà là grgườ trung-chính lurong-thiện. Còn các tuói khac có cach nây lia og grời tà giỏí, nhưng suöt đọ̀ bất-đắc-chí.

> 5- Nhất tậ Mùi, Thân, Mệnh vị, vi nhân tiên cản hậu lăn

Cung Mệnh an tại , Muii, Thân có Nhật rọa-thư, là ngườ Thông bẻ̛n chí, làm việc gì cūng chỉ chuyèn càn, sièng năag buỏ̉ đảu, ôi vê sau lại lười-biểng trể-nải và bỏ dơ.

## 6 - Nư-Mệnh doan-chính Thái-Dương-tinh, tåo ngộ hiền-phu tín khả bằng

Đàn bà mà̀ cung Mệnh có Nhât Mièu-đ̛̣ia, Vurợng-địa hay Oăc-địa toa-thủ, là người ínoan-chinh và chăc-chán là sơm lầy dược chờng hiên, có tài tbao-lược.

## 7 - Nhật lạc nhàn-cung, săc thièu xuân dung

Cung Mệnh cơ Nhật Hãm-đ̛̣a tọa thủ, nên vé mặt Kém tươ đ̈ep và có vẻ buờn tế.
8 - Nhật, Nguyệt thủ Mẹnh, bãt nhur chiêu hợp tinh-minh
Nhật, Nguyệt Miếu-địa, Vương-ầa hay Đắc-địa tọa thủ tại suag Mệnh, khòng được toàn-mŷ bằng hội chiếu cung Mẹ̣hh.

Nêu cang Mệnh an tại Sửu, hoặc có Nhật, Nguyệt tọa-thủ dông cung tại Mùi xung-chiêuu, hoặc có Nhật tọa thủ tại cung Ty, Nguyẹ̀t tọa-thủ tại Dạ̀u hợp chiễu ; hay an tại Mùi, hoặc có Nhật Nguyệ̀t tọa-thủ đ̛ờng cung tại Sữu xung chičuu, hoặc có Nhật tọa thủ tại Mão, Ngvyệt tọa-thủ tại Họi, họp chiěu, tắt được hưởng phú-quí đẻ̛n tột burc, phúc the song toàn.

## 9 - Nhật, Nguyệt tinh minh, tá cửu trùng kim điận

Cung Mệnh an tại Sửu có Nbật tọa thử tại Ty, Nguyệt tọa thủ tại Dậu hợp chicưu ; hay an tại Muii có Nhật tọa-thủ tại Mão, Nguyệt tọa-thủ tại Hợi họ̣p chiểu, là người có tài kinh-bang tě̀-thế, được hường giàu sang, thường phò tá bậc nguyên-thủ đắt nước. A - Tam họp Minh châu sinh Vượ̛̣̂ - dia, àn bộ Thiềm-cung

Cung Mệnh có Nhật Nguyệt sáng-s"as töt dạẹ hợp chiẻu, vì ohu hòn ngọe síng. Có cách năy rà̉t quí hiẻn, nhe berớc trến đương công-danh, nhur bước trên cung Thiêm (mặt trăng).
$B-$ Nhật, Nguyệt nhi chiễu hư-khóng, hạc nhằt rshì thập
Cung Mệnh vô-chính-dièu có Nhật, Nguyêt sáng-sủa tốt-đ̛ep hẹp chiẻ̛u, ià ngươ thông aninh, biêt suy xét nên học một biết murờt. Trong trường họ̣ nằy, nễu cung Mọnh vò-chính-dị̣̂u lại có Tuän, Triẹt in ngư, that là toànomy.
10 - Nhật, Ty. Nguyệt, Dậu, Sửu cung, Mệnhb̧ộ Tiiềm curg
Cung Mẹ̀nh an tại Sửu có Nhật tọa thủ tại Ty, Nguyệt tọd thủ tại Dạ̀u hợp chiêu nền ràt quí-hiển, thường " nhe hurớc thang intiy" như dạo gót trèn cung Thiêm (mặt trăng).
11 - Nhật, Mäo, Nguyệt, Hợi, Mäi-cung, Mệnh da chiërt quệ
Cung Mệnh an tại Muii có Nhật tọa thủ tại Mão, Nguyẹt tọathủ taii Hợi, họp chié̛u, tat đi thiđurợc đồ cao, ví nher đượ bẻ cành qué 12 - Nguyệt, Nhật đồng Mùi, Mệnk an Sửu, hầu bá chi tài

Cung Mẹnh an tai Sứu có Nhạt Nguyẹ̀t tọa-thu đöng cung tại Mùi xung chié̛u, là ngurò̀i tài giôi có quyču cao, chức trọng.

13 - Nhệt, Nguyêt Mệnh. Thân cur Sửu, Mưi, tam phưong vô cát, phản vi houng
Cung Mẹ̀nh hay cung Thân an tại Sưu, Mùi có Nhật, Nguyệt tọa-thủ đồng cung, nču không có thêm nhiều sao sang-sưa tốr-dẹp
 so trọn đời, nburg khồng the quiblita duợc

14-Nhẹt, Nguỵ̧̂t, Sừu, Mưi, Âm-Dưong hờn heọp tu giàm quang-huy, kx phùng Sút-tinh, nhực lai Văn dię̧̧u, diậc kiền Qui, Âns, Thai, Tọa, Khôi, Höng.
văn tài ngyy-ly, xuăt sèv thàñh công
Cung Mẹoh an tại Sủrus Müi có Nhật Nguyẹt tọa-thử đòng cuag, nền kém tốt đẹp pà Âm, Dương boba-hơp, gaim bot ánh sáng. Day, Nhật Nguyêt rắt ky gạp Sát-tinh hẹa hợ. Nhurng trong trương hợp năy, nêulu Nhật Nguyệt gặp Xuroug, Khúc bội bợ cừng vơ

 đurọc laưởng giàu sang.
15 - Nhật, Nguyệt, Sừu, Mưi, âi-nĝ̣̣, Tuần-Kbông, Quí,
$A_{n}$, Xưong, Khúc, ngoại triĕu, văn tât thương-cach, dường quan xuăt chinh
Cung Mệnh an tại Sưrs, Müi, co Nhật Nguyệt tọarthư đông


 chưc trong.
16-Nhật Nguyẹt, Khoa, Lộc, Sừu-cung, đinh tỉi côrgg khanh
Cung Mệik an tại Sửu có Nhạt Nguyệt tọa-thû dơng cong,
 17 - Nhật Nguyêtt, üuhb tranh quang, quyên-lộc phi tàn Cung Mệnk an tai Thio có Nhât tọa-thū, găp Nguyẹt toat thu tati Tuảt xung chiếu, hay an tại Tuất có Nguyêt tọa-thủ găp Nhật tọa-thử tại Thìn xung chīcúu, nên rẵt rực-tờ tốt-dẹp ; vì Nhật, N guyệt ở đây ví nhur mạt trời mặt trăng đua nhau chiĉu sáng. Có cach này, thât là suôt đờ được hưe̛ng giàu sang, lại gin-giưr durọ̣c quyền-thé̉ và taii-lộc bèn vünus.
18 - Dirơng, Âm, Thìn, Tuất, Nhật, Nguyệt, bich-cung nhự̛̣c vô-minh, không-diệu tu cần, song dắc giao-huy, nhi phùng Xương, Tué, Lộc, Quyè̀n, Phụ, Cáo, Tả; Hüu nhă̈t cử thành danh, chúng nhân tôn phục
Cung Mệnh an tại Tuât có Nhật tọa-thủ, gạp Nguyệt tọa-thủ tại Thìn sung chiĉ́u, hay an tại Thìn có Nguyệt tọa thủ gặp Nhật
 Triẹt an ngū hay Thicon Khóng dìng cung de frở nên saing sû̉a tồtdep; co nbur thĕ mớl đượ hương giàu sang và sống !ău,

Cang Mệnh an tại Thìn, có Nhật topz-thủ, gặp Nguỵ̣̂t tọa -thủ tạ: Tuăt xung chicicu, hay an tại Tuăt có Noguyệt tọa-than, gặp Nhật tọa.
 vi nhur mạt t tờr, mặt tràng cùng tôa ánh-sạng giao hộ 1 lin nhau. Trong trừòng-hợp nầ, nĕu Nhật Nguyệt gạ̣p Xurơng, T Phụ, Cáo, Tả, Hừu bậi-họ̣, tăt sớm nhe buớc tlang mây, thành danh một cách dè-dàng, lại có uy-quyèn hién-hách, đu ợc nhiêtu ngườ tòn phục.
19 - Nhật. Nguyệt, Sát hội, nam đa gian- dạ , nứ đà dâm
Cung Mệnh có Nhật Hàm-đ̛̣a tọa-thủ, hay có Nguyẹ̣t Hämđịa tọa-thủ, gặp nhièu Sát-tinh hộil bợ, nên rât xăuu-xa. Đàn ông co cacch näy là quàn trộm cướp. Bàn bà có cách nây là hạng dàm-dăng. 20 - Nhật, Nguyệt vô minh, nhi phùng Riêu, ł̇̀à, Ky, Kiếp,

Kinh ư Mệnh, tật nguyền lưỡng n nuc
Cung Mẹnh có. Nhật Häm-dịa tọa-inủ, hay có F guyệt Hàm-ḍ̣a tọa-thủ, gặp Riêu, Dà, Ky, Kiếp, Kìrh hội-hợp, t tit bị mù làa cà hai mắt.

## 21 - Nhật, Nguyệt giáp Mệnh, bã̃t quyèn tắc phú

Cung Mẹnh an tại Sửu, giáp Nbạt tại Dân, giáp Nguyệt tại T'́s, bay an tại Mùi, giáp Nhạt tại Ngọ, giap Nguyẹt tại Thian, nĕu khòng coó uy-quyè̀n hièn-há hh, tắt là bậctriệ-phú nhi Vurorng-Khäi, Thạcí-Süng.
22 - Cự tại Hợi cuaŗ, Nhật Mệnh Ty, thực ộc trì danh

 danh bền vi̛ng.
23-Cuy tại Ty-cung, Nhật Mệnh Họi, phảr vi bât giai
Cung Mệnh an tại Hẹi, có Nhật tọa-thủ. gạp Cỵ tọa-thủ tậi $T_{\mathrm{X}}$ xung chièu, nền khòng được sáng-sủa tốt đẹp. Có cách nầy, công

24 - Nhật tại Ty-cung, Nhạt mỵ̆ huy thiên, kiêm lai Lộc. Mä, Trường-Sinh, Phư, Bạt, thề sụ thanh bìhh vi dại phú, nhự̛̣ kiêm Tưỡng, Âra, Binh, Hinh, vô lai Tuăn, Triệt, loạn thề thành công
Cung Mệnh an tại $\mathrm{T}_{\chi}$, có Nhật tọa -thủ, rảt sán $\zeta$-sủ̉a tốt-đepp, vì

 lăm nên giàu cơ đớn trong thicri bình và néa Nhậ̣t gặp Tướng, Ấn, Binh, Hînh giao hậi, nhurng không gặp Tuăn, Triệ̣ án ngữ, tăt lập đurợc sur-nghiệp vi-đai treag thòr loann.
25 - Nhạt cur Họi-dja, Nhệt tràm thúy-dè̀, ngoại hứuTamKỳ, Tà, Hứa, Höng, Khôi, kỳ̀-công quốc loạn viên thònh. hoan nĝ̣̣ Phuợg, Long, Cái, Hò, bắt kiễn Sát-tinh, thinh-thĕ́ phát danh-tài
Cung Mệnh an tại Hợ, co Nhật tọa-thủ, khồng đı ợ csáng -sủa tơot aẹp, vi Nhạ̀ tỏ đày ví nhur mặtròro chìm dưới đ̛́y nước. Frong trươngbọp nây, nẻ̛u Nhật gặ Khoa, Quyčn, Lộc chiêu, Ti Hựu, Hönng Khồ giao hộit,tát lập dược kỳ̀-công, có sur-nghiệ lơnn ong thờ loạn,
 Sát tinh saîm-phạm, tàt to có cóng-danh và taì-lộc trong thời bình.

26 - Nhật Hâm, xung phùng ác Sát, lao-lực bôn-ba
Cung Mệ̀h có Nhật Hà̀m-địa tọa-thử, gặp nhiểu Sát-tinl


27 - Théi-Dương, Hóa-Ky hứu mục hoàn thương
Cung Mệhh có Nhật, Ky tọa-t sủu đông cung, nèn hay đau mât, mĭ̀t thương co tật.

## THIÊN - CO

## EAI-CU'ONG

Cung Mệnh co Thieñ-Co Miưu-dịa, Vượng-dia hay Đăc-dia, Toò-thủ, nèn thà ı hình cao, xương lộ, da tráng, mặt dai, nhurng däyđàn ; răt thòng-minh, khôn-ngoan, có óc kinh-doanh, có mưu-trí, Whiet quyẹ̀n-bién, tinh nhàn-hạu, tưr-thiẹ̀n, durọ̆c huöng giàu sang va sỡng lìu.

- Cor Miéúu-dịa, Vượng-dịa hay Bắc-địa gạp nhiều sao
 Hiru, Đại Tîcu-Hao, Khoa, Quyên, Lộc, tảt được hưởng phúqui song-toàn và có uy-dant lírng-IIy.
- Cor Mièu-dia, Vương-dia hay Dác-đia gặp Tà, Hưu, Lạc, Hình, Y, Quang, Quí hậi-họp, chắc chắn ì chuyền về y-khoa hay durơc-khoa.
- Co Mitu-dia, Vương-đia bay Bác-địa gạ̣p Tà, Hĩ̛u, Hỏa, Linh, Hinh là agười theo tay; thurờng chuyĉa vè kyy -nghệ, máy móc hay thü-công.
- Coo Miêú-địa Mão-Dậu, ğ̣̆p Đại Tiêu-Hao hội-hợp, là ngurò̀ đa tài, durợc hưởng phúưquí đên tột bưcc. Cang Mệnh cs cách nây, mà lại sinh nằm Ất, Tân, Ky̆̉, Bính, thật là toàn-my̆.
- Cơ Dắc-đđia Tý-Ngọ, gặp nhièu Văn-tinh hộ-hợ, dinhiên là qứ-hiển. Nhurng tươi Ất, B nh, Binh. mà cung Mệnh có cách nầy, lại lập được sur- neghiệp lớr-lao và durọc hưởng giàu sang tron döi.
- Co Miểu-dia, Vượng-địa lay Đác-dịa, gặp Tuăn Triặt án ngữ, tât phâi ly-tô, bôn-ba, suố dời vàt-vả, chân tay thường có tậ, lại khó tránh thoát được tai :ạn xe cộ hay dao súng, tufưi thọ cûng bị chiét giàm. Có cách này, thật chỉ có tu hành mới đurọcc yẹ̀ thàn, hưởng phúc và sǒng lâu.
- Co Häm-dịa nên thần hình nở-nang, hơi thấp, da trăng, mặt tròn, kém thòng minh, cǜng có 6 - kinh-doanh, nhurng cótính gian-xảo, thường phải buôn bán ngự̛̣c xuôi hay làm nghêe thủ-công

- Co Hàm-địa gạ̣p Tuần Triẹt án ngữ, tuy khá già, nhurng phả̉ lị̂p nghiệp ở xa quêthurơng, bản quán và hay mác tai nạn xe cọ, dao súng.
- Co Hãm-dịa gặp nhiều sao mò ám xắu-xa hậi-hợp, nhăt là Sát-tinh, $K y$, Hình. tăt phải có tàn-tạ̀t, có bệnh khó chưra, thương phài lang-thang phièu-bąt; lại hay mắc những tai-họa khüng-khiép, nếu không cùng-khở cồ-đơn, chắc-chán là yè̉u-tư.


## NAM MENH

-Co Miễu-dia, Vurơng-dịa hay Đăc-dịa thù Mẹnb, gặp nhiè̀usao
 the song toin.
 xet về chính-lược, chiẽn-lược.

- Co Mizu-dia Măo Dạu, găp Dại Tiécu-F so hội-hợp, là ngươi có tài kiêm văn vō.
 Pbải cơ tàn-tật, có bệnh khó chữa, thường phài larg-thang phiêu-
 cô-dơn, chắc-chăn là yéu-tưr.

$$
N O^{\circ}-M E \subset N H
$$

 thôon-ngoan, tài giồ, đảm-đang, vurơng-phu ich-tử, đurọc hurởng giàu sang và sǒrig lâu. Bay, nểu Co gạ̣p thiêu sao sáng-sủa tơtàcph hộ-hợp, chắc chán là được hrởong phú-qui đ̛̃n tột bực và phúc thọ song toàn.


- Co Häm-dịa là người đảm-dang, nhurng gian-x̉oo và hât
 tránh được những nỗi buồn thưrong, dau-đớn vì chồng con. Đày, ncéu Co gặp nhiêuu sao mò-ám xău-xa hội-bợp, thật là cùng--khởn
 diugc.

$$
\digamma H U-G I A I
$$

## 1-Cơ viên phú tính từ-tâm

Cung Mệnh có Co Miếu-dia, Vượag dịa hay Đắc-dịa tọa thư, là người có lòng từ-thẹ̣̀n.

## 2-Thiên- Co gia ác Sát đöng-cung, càn thân thử thiết

Cung Mẹ̀nh có Cor Miéul-dià, Vương-dịa hay Đác dịa tọa thư, gạp nhiècu Sát-tinh đöng cung, la ngurờ quŷ-quỵ̣̂t xảo-tré, Nhung néùu cung Mệnh có Cơ Häm-dia tọa-thù, lại gạ̣p nhicìu Sáttinh đ̛̂̀ng cung, tảt là hạg tộm cươp bát-lurong.

## 3 - Thiên, Âtm trièti-cượg, nhân-từ chi trưởng.

Cung Mẹnh an tại Thìr Tuăt, co Co (Thién) Lurơng (Ấm) tọa-thử đơng cung; nên răt thản-từ và chắc chắn là đurợc heởng phú-quí song-toàn. Đìy, nêu Coo, Luong gặp Tuần Triệt án ngữ hay gặ̣ nhị̛̂ư Sát_tinh hội-hợp, thạt chỉ có tu hành mói đurợc yên thân, hưởng phúc và sớng lầs.

## 4 - Cor, Lương hội-họp thię̣n đàm-binh, cu Tuăt diệc vi my̆-luận.

Cung Mệah an tại Thìn .Tuăt, có Cor, Lurơng tọa-thủ̉ đồng cung, là người học rộng tài cao, hay bàn xét vế chính-lược, cbiễn-lược.

Đây, nểu cung Mệnh an tại Tuăt, tằt có nhiêu mưu-trí, hơn Ì̀ an tại Thìn.

## 5 - Cor, Lương thủ Mệnh gia Cát-diệu, <br> phú-quí song-toàn.

Cung Mệnh an tại Thin Tuẫt, có Cơ, Lurơng tọa-thủ döng cung, gạ̣p nhiều sao sáng-sủ̉ a tờt-čẹp bội-hợp, chắc-chắn là durợc huờng giàu sang trọn đö̀i.

## $6-\mathrm{Co}$, Lương, Tứ-Sát, Tướng-Quân xung, vü-khách, tăng lưu Mệnh sớ phùng.

Cung Mệnh an tại Thion Tuăt, có Cơ, Lurơng tọa tbủ dỏng cung, gạ̣p Kình, 円à, Hóa, Linh hẹ̣i-hợp, găp Tương xuag chiễu, tăt là hạng vō-si giang-hò hay thầy tu.

7 - Cco, Nguyẹtt. Căn, Khồn nhi hội Xuoong, Riêu, thi-tự, dám-tàng.
Cung Mẹnh an tại Dần, (Cän), Thàn (Khôn) có Cor, Nguyệ̣t tọa-thủ đöng cung, gặ Xurơng. Ricu hội-hợp, nên bay làm thoovän dàm-tinh.
$8-\mathrm{Co}$, Nguyệt, Bồng, Lương tác lại ohân.
Cung Mẹnh co Cor, Nguyẹ̀t, Böng, Lurong hội-họ̣? thường là còng-chức.

9 - Cơ, Lương đông chiễu Mệnh, Thân Không,

> vi tâng dz̧o

Cung Mẹ̀nh hay cung Thàn co Tuàn, Triẹt aningừ, có Cơ, Lưong (dŏng cung) chiču, tatt la thăy tu.

## THIÊN - PHÚ

BAl-CUO'NG

- Cung Mệnh có Thiên-Phủ tọa-thủ, nên thần hình đđ̃y yo đăn, da trắng, vè mặt thanh-tú, făng dêu và đẹp, tính khoan-hòa,

 rang và sớng lâu.
— Phủ gặp Tuăn Triệt án ngữ hay Khộng, Kiêp hội horp, thà thân hìnb lại cao và hooi gây, da kém vé tươi nhuạn, Hinh worng-nganh, thich àn hoang tiêu rộng, chooi bèi phóng-túng, Thích phiêu lưu nay dây mai đó, hay mưu toan những chuyện viện fơng. Vậy cho nện suỗt đđ̛̀ túng thiếu, và chằng măy kbi được frưng ý toải lòng, tuới thọ cûng bị chiễt giảm.
- Cung Mệnh có Phủ tọa-thủ, gặp nhiều Sát- tinh hội-hợp, người giant-trá, hay đánh lựạ, nói dới.
- Phủ răt cẩn gặp Từ-Vi, Turiong, Xương, Kł úc, Khôi, Việt, Ki, Hựu hội-hợp cùng với Khoa, Cuyên, Lộc và fầ: ky gạ̣p Tuàn प्रiệt án-agữ, hay Thiện-Khòag, Không. Kiêp bội-họp.

$$
N A M-M \hat{E} N H
$$

- Phử thủ Mệnhz, gạp nhic̀u sao sáng-sủa tờt dẹp hội-hơp, Whát là Tự-Vi, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tì, Hữu, Khoa, Q Ouyèn, Lậc, tát durợs hườag phú-quí song toàn và sớng làu.

4.     - Phủ gặp Tuân $T$ tẹt ân ng ì̛, bay Thièn-Không, Không, Kiép hợi-hợp, thạtlà cùng $-\dot{j}$ tổ suôt dời, shó tránh thoát được tai-
 पưyĉ̀n-môn hay đạo-viẹ̀n mới được yèn thàn và sỡag lâu.

$$
\bar{N} \cdot M E N H
$$

- Phỉ thủ Mềnh nên vê mạt turơoi dẹp nl:ur hoa mớri nở.
- Phỉ gặp nhicu sao sing-sủ̉a tőt-dẹp hội-tợp, tăt dược fơơng giàu sang, sồng lâu và răt vượng-phu ich-tư

Phủ gàp Tuần Triẹ̀t àn ngū, hay Thién-Khôvg, Khôag,

 Ong: tu hành, til cüng durọchương phuc va thatin-abìn.

Những tuổi khác nễu có cách nây, thường đurọc cluận-đoán nhur trền. Nhurng riêng hai tuởi Canh Nhàm mà có cuñ Y Mệnh an tại Tý, có Phủ, Vũ tọa-thủ đông cung, dù gặp Tuân, Triệ̀ án ngữ, cūng Khòng bị mang tiềng xẵu, vắn có tài-lộc và vẫn ảurợc hurởng phúc

7 - Thiên-Phủ cư Ngọ, Tuất, Thiên-Tưởng lai triều Giáp-nhe n nhất phầm chi quí
Cung Mệnh an tại Ngọ Tuàtt có Phủ tọa-taủ, gặp Tương họ --chiẽ̛u, tất có quan chức và durợc hưởng giàu sang. Riêng tuổi Gi $p$, nếu có cách nầy lại ẫ $^{\prime}$ quín-hiç̉n.

## 8 - Thiên-Phủ, Thièn-Tướng, Thiên-Lương đờng, quả́n hån khánh hội

Cung Mệnh có Phủ sa-thư, gặp Tương hợ̂ chiêu, nhị hợp Lurơng, nên rãt rục c-ỡ ờt-đẹp, ví nhtr vua tôi khánh-hội ở chốn đ̛riều-đình. Nều có cách nầy, chắc-chắn là được hự̂ ng giàu sang.
9 - Thiên-Phù, Xương, Khúc, Tả, Hứu, cao đệ ân-vinh
Cung Mệnh có Phů to -thủ, gặp Xương. Kıúc, Tả, Hựu, Kộ-hợ, nên được vinh hiê , có danh-giá hơn ngườri.

10 - Thiên-Phủ, Xur ng, Khúc, Lộc-Tồn, cự vạn chi tứ
Cung Mệnh có Phủ t a-thủ, gạ̣p Xương, KLúc, Lộc hội-hợp, ten rắt giàu có.

## 11 - Phủ, Tướ g dồng lai hội Mệnh-cung toì a gia thục l-lộc

Cung Mệnh có Phủ, ướng hội-chiêúu, nèn rất sung-túc, thùra ợ añ, áo mặc.

## THÁI-ÀM

DAI-CUONG
Cung Mệnh có Thá $\cdot \hat{A} m$ Miču-dịa, Vurợng-địa hay Đác-địa hhủ, nèn thàn hình to lớn, hơi cao, da trắng mặt vuông-vắn, Wity dạn, đẹp-đē, mắt sáng, răt thòng minh, tính khoan-hòa, nhân, turu-thiện, ưa thich văn-churơng, my -thuạt, đurợc hưởng giàu rà sồng lâu.

- Nguyệt Miêu-dịa, Vurợng-địa, ứng hợp với Âm-Nam (mon
- Cung Mẹah có Nguyĉ̣t Miêu-địa hay Vurợng-dịa tọa-thủ, mà lại sinh ban đêm, nhắt là vào khoảng tìr ngày Mười đễn ngày Hai Mươ, thật là toàn-mỹ.
- Cung Mệnh có Nguyệt Miễu-địa hay Vượng-địa mà lại sinh ban ngày, nên lém sáng-sủa tổt-đẹp.
- Nguyệt Miếu-屯̇ịa, Vượng-địa hay Đăc-địa, găp nhiểu sao sángersủa tồt-đẹp hội-hợp, nhẩt là Xurơng, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hừu, Khoa, Quyèn, Lạc, Đào, Höng, Hî, tä́t được hưởng phú-quí đ̂́n tột bực và aổi tiex̉ng là giàu có.
- Nguyệt Mičucu-địa hay Vượng-địa, gặp Tuần Triệt án ngữ. nên suốt đờ lao-khở, phải lập nghiệp ở phrơong xa, lại hay đau yéu. thường có bệnh ờ bộ tiêu-hóa, mắt rã̃t kém, tuổi thọ cūng bị chič̃t giảm.
— Nguyẹt Đăc cạia gặp Tuần Triệt án ngữ; tuy phải sớm ly tô, hay đảu mắt, cūng thường có bệnh ở bệ tiêu-hóa, nhưng đưọ̣c hưởng phú-quí và phúc-thọ song-toàn.
- Nguyệt Đắc-địa, nễu không gặp Tuần Triệt án ngữ, tuy vô bệnh tật, vẫn có tài-lộc, nhưng không thể quí-hiên được.
- Nguyệ̣t Miétu-địa, Vượng-địa hay Đăc-địa, gặp nhiêu sao mò̀-ám xẫu-za hộ họ̣p, nhât đà Sát-tinh, Ky , Rit̂u, Hinh, tả̛t không được hưởng giàu sang trọn vẹn ; mát kém, thường có bệnh ở bộ tiêu-hóa, lại hay mắc tai nạn, tuß̉̉i thọ cũng bị chiểt-giảmm.
- Nguyệt Dắc-địa gặp Ky đơng cung và khồng bị Sát-tinh sâm phạun, chắc-chắn là được hưởng phú-quí đến tột bực và sông lìu.
- Nguyẹt Häm-địa nên thân hình nhỏ, hở cao, mặt dải, liém thông-minh, tính urong-ngạnh, thích ngao-du chooi bời, ura ngàm hoa vịnh nguyệt, và không tham cầu danh lọ̣i; suốt dời thẳng măy khi đurợc xứng ý toại lòng, rắt vât-vả, thurờng plải ly tỏ bòn-ba, lại hay đau yě̀u, mắt kém, khó tránh thoát được tai nạn; aču trong mình không có tỳ-tật, tất khồng thể sờng lầu được.
— Nguyẹ̀t Hām-dịa Māo $\mathrm{T}_{\mathrm{X}}$ (Âm-cung) cūng khòng fěn nởi mơ-ám xău-xa lắm. nèn vàn được no coom ẩm áo, và chẳng dỉng To ngại nhïcu vé nhừng sụ chãag lành xăy dén trong dơi,
— Nguyệt Hām-đía gặp nhiều sao sáng -sủa tốt-đẹp hội-hợp, nhät là Xurong, Khúc, Kh in, Viẹt, Tà, Hưu, Khoa, Quyèn, Lộc, Hà̀:, Höng, $\mathrm{H}_{\mathrm{i}}$, tàt cūng có danh-tài và dược tăng thèm tuôi thọ,
- Nguyệt Hām-đia yặp Tuăn Triẹt án ngữ, lại thành tơt-
 giàt sang, kh:ỏe mạh và sơng lảu.
- Nguyệt Hãm-dịa gặp nhièu sao mọ̀-ám xátu-xa họithop, nhất là Sát-tinh, Rucu. Ky thạ̀t là suơt đơo cùng-khổ cô-đ̛ơn, phải Hang-thang phiêu-bạt, bay tau yčuu, thường có bệnh ở bộ tiêu-hóa, mắt rảt kém, nè̛u trong mình khòng có tạ̀t. chàn tay khòrg bị thươngtàn, chắc chắn là mù lòa. Không những thé, lại còn hay mắc nhiưng tai-họa khủng-khiêp à dì-nhiên là ye̊̉u tử.
- Nguyệt, dù Miêu đía, Vượng-địa, Bắc-địa hay Hãm-đđa, găp Hình dưng cung, tảt ứt có tật, mắt thường bị vạ̀ kim khí săcic nhọn chạm phải rà̀ có thurơng tích.


## NAM-MÊNH

- Nguyệt Miếu-dia Vượng-dịa, hay Đác-dịa (gặp Tuẫa Triệt án ngữ) thủ Mẹ̀rh, $\& p$ rihiểu sao sáng-sủa tơt-dẹp hội-họ̣, tẩt đđurợc hường phúquí đếl tột bực, có uy-quyèn hiẻ̉n-hách và sồng hà:
- Nguyệt Hām-đị̀ gặp nhị̂u sao mò-ám xău-xa hội-hợp, thật là suớt đời cung -kho ô cô-đơn, phải lang-thang phicu-bạt, hay đ̛au yờu, thường có bệnh ở bô tiêu-hóa; mắt rẳt kéna ; nẻ̉u trong mình không có tật; chân : iy không bị thương-tàn, chắc-chắn là mù lòa. Không những thè, lại con hay mác những tai-họa khủngLhiếp và dī-nhiên là yểu tử.
- Cung Thân có Nguyệt tọa-thủ, là ngườ nê vợ, hay sọ vợ.

$$
N \tilde{U}-M \hat{E} N H
$$

— Nguyệt Miéu-dịa, Vượng-địa, hay Dắc-đia thủ Mệnh, 1 z̀ người có nhan-sác, cóđúc cợọ, lại có tài giỏ̉i đảm-đang, vtrợng-phu fich-tử, được hưởng giàu sang. và sờng luu. Bày, nẻ̛u Nguyệt gặ p
 tọt bực, và phúc thọ song-toàn.

- Nguỵ̣̂̂t Mie̛u-đía, Vượng-đia, ğ̣̣p Tuần Triệt án ngữ, hay Nguyệt Hâmuđịa, tảt phải muộn lập gia-đionh hay lăy ké layy lẽ, móri tránh đurọ̣c nhưrag nồi ưu-phì̀n, đau đón vì chông con.
- Nguyẹt Hâm-đia łà nguròi dảm-dật, suốt đời vât-vả̉, có nhiệu tật bệnh. Đày, nêu N Nuyệt gặp nhièu sao mò ám xáu xa hạ̀ihọp, thât là chung thần cùng-khồn cố-a̛on, phâi lang thang phiêu-
 cung, mát́ rả̉t kém, nếu trong minhh không có tật, chận tay thông bị thương-tàn, chắc-chắn là mù lòa. Không những thế, lại cọn bay mắc những tai-họa khủng-khiêp và dī-nhiên là yẻu tử.
PHUU-CIẢI


## 1 - Nguỵ̣̂t lảng Thiên-môn u Họi-địa, dăng vần chắp-chưởng đại quyền:

Cung Mệnh an tạỉ Hợi, có Nguyệ̣t tọa-thủ, nền răt rưc-rợ tõtâẹp, ví nhu mặt trăng sáng vằng-vặc giữa trời. Có cách nảy, chắc-chắn là được hưởng phú-quí đěn tột bự, lại nắm giù quyè̉a-hành lớn, thường đứng ở trền cao mà sai khié̛n muôn ngươoi.
(Hợi thuộc quê Càn là biêu-tự̛̣ng của trời, nên gọ̣i là Thiên-môn).

## 2 - Thaii-Âm cur Tý, hiệu viễt, thủy đăng quễ ngạc, đắc thånh yêu chı chức, trung gỉán chi tài.

Cung Mệnh an tậ Tý, có Ngusc̣̀̀ tọa-thủ, nî̀n s sàt sáng-sủa tờtđepp, ví nhur giọt nước đọng trên cành quêe. Có cách này, ra̛t quí hiẻn; không nhựng thê, lại còn có tài can-gián được ngurời trền.
3 - Thái-Âm cu Tỳ ; Bính, Binh phú-quí třung lương.
Cung Mệnh an tại Tý, có Nguyĉ̣t tọa-thü, tât được huởng giàu sang và sồng lâu.

Cung Mệnh an tại Tý có Nguyệt tọa-thủ, mà lại sinh năm Binh Đinh, là hợp cách, nên durợchưỡng phú-quí đên tọ̀t bực, phúctho song-toòn và là ngươi trung-liurong.

## 4- Nguyệt-diệ̣u Thiên-Lương, nứ dâm-băn.

Đàn bà mà cung Mệnh có Nguyệt Hãm-địa tọa-thủ, gặ Lurơng chieieu, là ngruợi dàm-däng và nghèo hèn:

## 5 - Thäi-Âm, Vū-Khúc, Lộc-Tön đồng,

Tả, Hّ̛̛u turong phùng phúquí ông.
Cung Mệh có Nguyệt Miéu-dia, Vuợng-địa hay Dắc-fia tooa-thủ, (hay có Vū Miéu-đỉa, Vượg-dịa hay Dăc-dịa tọa-thủ) Gạ̣p Lộc đđöng cung, gặp Tả Hơ̄u họ̀i-họ̣p, là bậc triệu-phú.

## 6 - Thái-Ầm, Dương, Bà tất chủ-nhân ly tài tán.

Cung Mệnh có Nguyẹt Miéu-dịa, Vượng-dia hay Đác-dịa toa-thủ, gạ̣p Kinh, Bà hộ̣-họ̣p, tăt phải ly tơ, tiêo-tai hay bị bao tán.

Nểu cung Mẹ̀nh có Nguyẹ̀t Häm-dịa tọa-thû, găp Kinhh, Dà hội hợp, thạt là suôt t̛ơi cùng-khổ, thường phải lang-thang phiieu-bą̣t và rát nghèo túng.

## THAM - LANG

## B $A I-C C^{\circ} O N G$.

Cung Mẹ̀nh có Than Lang Miéu-dia, Vurợng-tịa hay Đắc-fia, Wơa-thüu, nên thàn hình caolơn, đāy dà ; da tráng mặt đảy-dạn, lông

 So oc kiohh-doanh, có tài to̊-chức, lòng tham-dục khòng hò beñn, hay, turux tiñh nhừng việc to lớn, làm việc gì cûng muỡn chóng xong, ơhurng chi chuyèn-càn siêng a ăng buở đảu, rời vè sau sinh lirời biễng,
 thich ăn ngon mặc catep, choor bời cho thỏa chí.

- Tham Miéurdia, Vurơng-địa hay Đắc-đia, tất được hưởng fiàu sang và sông lâu.
- Tham Miêu-dịa, lúc thiêulu-thời vàt-vả, cbả̉ng mảy khi tượ xứng ý toại lòng. Nhurng tùr ngoài 30 tuogi trợ di, thật là fhứ-quí song-toàn và càng vè già lại càng sung-stứ̛ng an nhàn.
- Tham Mîcu-địa, Vượng-dịa hay Đắc-địa gặp nhiều sao sáng-sủa tờ-đđ̣p hội-hợp, nhàt là Tảa, Hữu, Khoa, Quyên, Lộc hay Hỏa, Linh Đấc-đ̛̣a, chắc-chắn là đurợc hượng giàu sang đền tọ̀t bục, có uy uquyèn hièn-bách, danh tiêng lî̀ng-lầy và sống lâu.
- Tham Vương-dịa, gặp Ky hoặc đöng cung, hoặc xungchiéu, tát buôn-bán, kinh doanh mà làm nền giàu có.
-- Tham Hàm-ḑa, nên thân bình cao vừa tầm, hoi găy, da thô. xắu, mặt daii, không được đây-đ̣̣̆n, tiểng nói to kém thông minh.
- Tham Ham- ịa, Tý, Ngo, Ty, Họi, là nguời gian-hiêm, tham-lam, có nhiçu dục-vọng, cūng có ó kinh-dcanh, nhung khôog quả-quy:̈t, khòng bền -chí, thường chuyên vê kȳ-nghệ, thử-công, hay đi buôn, suô̂t đời lao-khổ, sức-khỏe suy kém, có nhiều bịnh tật, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ tiêu-hóa, hoặc ở bộ sinh-dục, lại hay mắc taí-nạn, hay bị bắt-bớ giam càm, nễu không sợn ly-tổ, tảt không thẻ̉ sỗng lâu được.
_- Tham Hãm-địa Tý Ngo, lại có tính dàın-dật, chơi bò̀i hoang-dãng.
- Tham Hạam-đia Mão Dậu, là người yém-thễ, làm việc gì cūng thặt-bại, và hay gặp những sự chẳng lành. Chỉ có tu hành mới mong được yên thân và bưởng phúc thọ.
- Tham Häm-dịa gặp nhiĉu sso mò-ám xấu-xa hội-hợp, nbẫt là Sát-tinh, Ky, Hình, thật là chung thân cùng-khoỏn cô-Jonn, phải lang-thang phiềt-bạt, có nhicku bệnh tật khó chưa, hoặc ở mắt, hoặc $\hat{o}^{\circ}$ bộ tiêu-hóa, hoặc ở bộ sinh-dục, thường mắc nhưngé tai nạn khủng-khiḉp, chân tay thurờng bi vírơng vào xich-xiêng, và di-nhiên là y y ºu tử.
 hoạc gặp Ky đöng cuug, hoạc gặp Ric̀u đ̛ong cung, tảt hay bị bắt bớ giam cà̀m; nétu khóng, thặt la khó tránh thoat átuợ tai-nęn sòng nurớc.

$$
N A M-M E ̣ N H
$$

Tham Miêu-địa, Vượng-địa hay Đt̆ct-địa thủ Mệnh, gặp nhiču Hoo sáng-sủa tôt- đep hội-hợp, là ngươi tài giỏi thro-lưọc, thương
 XZab lùng-tây và phúc-thọ soug toàn.
 Thât là chung thàn cing-khôrr cò-dơn, phäi lang-thang phitu-bạt, co

 Whirờng bị vướng vào xichli-xiềng và dî-nhièn là yểu tử.

$$
N \bar{U}-M \dot{E} N H
$$

Tham Miéu-ạ̛a, Vự̛̣ng dịa hay Bắc- địa thủ Mc̣nh, là fyười tài giö, đảm-dang, gan-góc, bao-tưn, hay ghen-tưong, duoc̣ ffrơong giàu sang và sơng lảus. Đày, nêu Tham gäp nhièu sao sáng-
雖ho song-toàn.

- Tham Hãm-đ̃a, phải muộn lạ̀p gia-đ̛uh, bay lày ké láy E mới tránh durợc măy dọ buồn thurơng.
-- Tham Ham-dia, Ty, Ngo. Ty, Họi, là ngườ gian tham
 What, thường mắc nhūng tai-vạn đáng lo ngai, něu hhòng sớm $\mathrm{l}_{\mathrm{y}}$ -

- Tham Hàm-dạa gặp nhiêu sao mờ-ám xắu-xa hội-họp, thạ̀t là chung thẫn cùng-khồn cỡơn. Whấc chöng hại con, phäi Iang-thang phièu-bạt, lại có nhitu bẹ̀nh tạt khó chūra, hoặc ở măt,




## PHU-GIAI

## 1 - Tham-Lang aḥ̣̂p Miêu thọ nguyên thòi

Cung Mẹnh có Tham Miếu-tia tọa thù, nén sớng lâu.
2 - Tham-Lang Hämdja tác trứ nhan Cung Mẹ̀nh có Tham Häm-dịa, là agừ̀i vô dụng, bỏ̉ di.

3 - Tham-Lang, Tŷ, Ngọ, Mác , Dậu, thử thiết cần thân Twôi $\quad$ Cung Méthantai:

| Thàn, Tý, Thìn | Tý | Có Tham tọ thụ |
| :---: | :---: | :---: |
| Dần, Ngọ, Tuăt | Ng | là hang trôm-cạ́p |
| Họi, Mão, Mùi | Má |  |
| Ty, Dậu. Si̛ru | Dậu | gian-giao |

## 4 - Tham-Lang Ty, Hợi, bẫt vi đồ-thị, diệc tào hình

Cung Mệnh an tại Ty, Họi, có Than tọa-thü, nễu kleông làm


## 5 - Nữ Mệnh Than-Lang đa tệt đố

Bàn bà mà cung Mệah có Thim tọa-thủ, là người hay ghenoturơng. Nếu Tham Hãm-địa, lại có th̀̀m tính hiém-độc.

6 - Tham, Vû tiềa Jần nhi hậu phú
Cung Mẹ̀nh an cại Sửu Mùi có Tham, Vū tọa-thủ đồng cung, mên lúc thiểu-thời vắt-vả, nghèo túng, phải từ ngoài 30 tửi trở di mới khá-giả và càng về già lại càng gìiu có.

## 7 - Tham, Vú đồng-bành, vân cảnh bỉên-di thần-phục

Cung Mẹ̀nh an tại Sửu, Mùi có Tham V̄̄̄ tọa-thủ đ̋ong cung, về già có uy quyèn, durợc nhièu người lui tớ thănophuc.

8 -- Tham, Vũ Mộ-trung cur tam thập tồng phát phúc
Cung Mệnh an tại Tư-Mộ, có Tham tọa-thư, có Vū tọa-thủ, hay có Tham, Vū tọa-thủ đơng cung, tảt phải ngoài 30 tuổi mờ phát phúc và được hurởng giàu sang.

9 - Tham, Vu Thán-cung vi hạ cách.
Cung Thâa an tại Tứ-Mộ có Tham tọa-thư, có Vū tọa-thủ, hay có Tham, Vū tọa-thử đồng cung, là bạ cách, à̀n suồt đời vât-vả̉, và bhông the quir-hiễ được.

## 10 - Tham-Lang, Vü-Khúc dồng thẻ Thân; vô cát Mệnh, phản bắ tườrag.

Cung Mệhb an tại Sứu Mùi, có Tham, Vĩ tộa-thủ dờng cung,



11 - Tham, Vú, Phá-Quân vồ cát-diệu,
mê luyén tửu-sắc dí vong thân.
Cung Mệnh có Tham, Vũ tọa thủ đöng cung, zặp Phá chiểu, Ghurng không găp nhiều sao sang-sủa tơt-đẹp họ̀t-họp, tảt hay say Yuêe rượu ngon gái đep roà hại dén thân.

12 - Tham, Vü, Tứ-Sinh, Tứ-Mộ cting,
Phá-Quân, Ky, Sát, bách còng thông.
Cung Mệnh an tại Tứ-Sinh, Tứ-Mọ, có Tham ooa- hủ, hay có Vá tọa-thủ, găp Phá, Ky, Sát-tinh bội-họp p, là người kbéo tay, bičt णhicicu nghê, thường chuyên vê ky -nghệ, thủ-công hay y làm thọ.

## 13 - Tham-Lang, Liêm-Trinh dö̀ng độ,

 nam đa- đāng, nự đa-dâm.Cung Mệnb có Tham, Ličm tọa-thủ̉ đöng cung, ăt mò-ám xǻura. Đàn-ông có cách näy, b y chơi bời lang-thang nay đây mai đó. Bàn-bà có cách nầy, rắt d: n-dật.

14 - Dăn, Thân nhi hội Tham, Lié a, ngộ Vǎn-Xương, nhập lao Quàn-Trọ ${ }^{\mathrm{g}}$.
Cung Mệnh an tại Dän. Thân, có Tham tọa-thi, hay có Liêm tọa-thủ, gặp Xurơng đông cung, chác-chắn là trong đời có phen bị giam câm khổ-sở nhur ông Quản-Trọng đời Chiĉ́n Quốc.

15 - Tham, Liêm Càn-thượng vân lập vố phong,
Tuyê̂t, Linh ưu nhập, vi nhần bàn-khồ, näi phùng
Dương-Nhạ̣n, Kiếp, Không, Hư, Mă, chung thấ phi yều tăc cô bằn.
Cung Mệnh an tại Hợi (Càn) có Tham tọa-thủ đông curg, răt mò̀-ám xãáu-xa, vì Tham, Liêm ở đ̂ây bị khắc-lã̃m ớ nhur mày đứng không găp gió.

Trong trường-hợp nằy; nc̃u. Tham, Liêm gặp Tuyêt, Lioh đồng cung, là người nghèo-khỏ, và nêu Tham, Liêm gặp Kinh, Kiếp, Không, Hư, Mā hội-hợp, thật là suốt đð̛i cùng-khởn, mà không, yéu tự thì cūng cô-dơn, bàn-hàn.

16 - Tham, Xương cư Mệnh, phăn cỡt túy si.
Cung Mệnh có Tham, X uơng tọa-thủ đöng cung, thurờng mắe bệnh bạch-biện hay lang-ben, ca loang-lơ tròng fât zẩu.

17 －Tram－Lang hội ját vô－cát－diệu，dô tề chi nhân
Cung Méah co Tham Ham－dịa tạa－thü，gạp nhièu Sát tinh hộin
 Fhai fìm neghè dö̀－tê，hàng thịt．

18 －Tham－Lang gia Sát đö̀ng－cung， nứ thàu－hưong nam the̛r－thiêt
Cung Mệnh có Tham Hãm－dịa tọa－chư，gặp Sát－tinh đồng， cung，răt mờ－án xẵu－xa．Đàn bà có cách nầy là bạng dầm－dạt， buôn son bán pỉh̉n．Dìn ông có cách nây，là quân trộm cấp，gian－giẫo．

> 19 - Tharn ngộ Dưong, Bà, cur Họi, Tỳ, darh vi phiêm-thúy đào-hoa.

Cung Mçah an tại Hợi，Tý có Tham toa－thủ，gặp Kinh đơng
 ví như hoa dià nổi trisi trên giòng nước．Có cách năy，là ngrười chori bời，hoang－đìng，thường lang－thang nay đây mai đó．

> 20 - Tham-Lang Đà-La, tại Dằn-cung, phong-lưu thái trương.

Cung Mệnh an tai Dànn，có Tham，Dà tọa－thủ dờng cung，


$$
21 \text { - Tham-Lang ngộ Hảa, Linh, Tứ-Mộ cung, }
$$ hào－phú gia tư，hâu bá chiquí．

Cung Mênhíh an tai Tứ－Mộ，có Tham tọa－thủ，hoặ gặp Hôa đüng cung，họac gặp Linh đờng cung，gạp hoặc Họa，Linh hội－họp， là ngưừi rảt ；riàu và có quyền cao chức trọng．

## 22 －Tham－Lang，Hỏa－tinh cur Miếu，Vượng， danh trắn churbang．＇

Cung Mệnh có Tham Miétu－đ̣̆a hay Vưọng－dịa tọa－thủ， gịp Hỏa đờng cung，tẵt được hường phú－quí dễn tột bưcc và có uy－ danh liùng－lãy．

## 23 －Tham，Linh tịnh．thủ，tướng terơng chi danh．

Cung Mệnh có Tham Miếu－dia hay Vượng địa tọa－thủ，gạp Linh đông cung，là người có tài thao－luợc，hiễn－ẳat vễ võ－nghiệp và được hưỡn？giàu sang．Tuổi Mậu，Kŷ nó cách nìy，vì có sụ ưng－hợ，nĉn được hường，phú－quí dễn tột bưc，xuât tướng nhạ̣

## 4－Tham－Lang kỵ ngộ Sát－tinh，uru xâm Không ，Kiép，

 văn niên phư thọ nan toàn lưỡng．Tham－Lang rất ky gặp Kình，Đà，Không，Kiếp họi hợp．能 cung Mệnh có Tham Miéu－dia，bay Vurọng－itia tọa－thú，gặp Whông döng cung，hay Kite atong cung，thit sau này khong drọc Cờng phúftho song－toàr ：giàu thì cluět sợm，mà nghèo thì Song lâu．

## 25－Tham，Sát，Ng̣，Dần，kiêm ngộ Hồ，Tang，

## lôi，thú nan đè．

Cung Mệoh an tại Ngọ，Dàn，có Tham tọa－thủ，gặp Sát－tinh Whiọp cùng với Ho ，Tang，thật khó mà đíc－phòng dự̛̣c sẳm－sét day ác－thú cán đá．

26 －Tham tọa Thủy－cung，giáp biên Tứ－Sát， bần－khò chung thân．
Cung Mẹnb an tại Hợi，Ty，（Thüy－cung）ó Thame tọa－thé

27－Tham－Lang Hợi，Tý，hạnh phùng Quyền，Vượgg，
bíč hur thành thực，ur Giáp，Kỷ tuẽ，
phú danh viên mán．
Cung Mệnh an tại Hộ，Tý có Tham tọz thủ，gặ Quyč̀n， Vuơng hộ－hợp；biér hu thành thỵc，chuyén xätu thành tờt．Tuổi Giap，Kỳ có cách nầy，được hương giàu sang trọ̣ vẹn．
cócach nay，dược hurong giau sang tham－tte toa nhi phùng Hóa－Ky，
dạo ngoại bành thương．
Cung Mệnh co Tham Miêu－địa hay Vượng－địa tọa－thủ，gặp Ky đồng cung，hay xung chiễu，là người buôn bán xuôi ngược，数ay đây mai đó，nhurng rảt giàu．

## 29 －Tham cur Boài，Chăn，thoát tục vì tăng， <br> Ky，Kiêp lai xậm，trân－hoàn da trái．

Cung Mệnh an tại Dậu（Đoài），Mão（Chẵn）có Tham tọa－紮thủ，là ngưởi thoát－tục，tu bành．Nhưng trong trường hộp nây， Wh nếu Tham gặp Ky，K：̛̛̣̣p bội－hợp，chắc－chắn là sē phá－giới，trở lại Klam người thường，vì còn nặng nợ tràn－hoàn．

## 30 －Tham－Lang gia cát tọa Trưòng－Sinh， thọ khào vinh nhur Bành－Tō

Cung Mệnh an tại Dàn，Thàn，có Tham tọa－fhù，gặp Sinh đ̛onng cung，gạp thêm nhiểu sao sáng－sủa tồt đẹp hộilhợp，tất sồng làu nhur ông Bành－Tơ．

31 －Tham，Dào tại nhàn cung，Nưr－Mệnh độc phụ chi nhân，ngộ Triệt－Tuẫn tầm tinh thư－thái．
Đàn bà mà cung Mệnh có．Tham Häm－đ̛ia tọa－thự，gặ Bào đòng cung，là người đọ̣c－ác，thàm－hiểm và răt dâm đông．Nhurng trong trườgg－hợp nầy，nê̆u Tham，Đào gạ̣p Tuằn，Triệt án ngữ， lại là người nhân－hậu và đ̛oan－chính．

## 32 －Tham cur Týthử thiêt vê nghi， <br> ngộ Tuàn，Triệt ph in vi doan chính．

Cung Mệnh an tại Tý，co Thian tọa－thủ，là bang trộrn cắp， du đãng，băt－nhian，bất nghia．Nhưng trong trường－hợp nà̀，nếu Tham gặ̆ Tuần，Triệt àn ngư，lại là người lương－thiện，thẳñ thắn và đưng mục．

$$
\frac{C U Y-M O ̂ N}{A A I-C U O N G}
$$

Cung Mẹnh có Cư－Mòn tọa－thû̀ nên thân bình đầy－đà，thấpr da trấng，mặt viống－vắn，đăy－đ̛ặn，năt lộ．
－Cư Miéa－đia，Vượng－địa hay Đácođịa là người thông－
 nói đanh thẹp ：được hươong giàu sang và sổng liut．Bây，nếu Cư găp thic̀u sao sáng－sủa tớt－dẹp kội－herp，nhât là Xurong，Khúc，Khôi，
 tột bực，có uy－quycùn hiẻn－hách và danh tiếng lừnor l lày．
－Cur Miéu－dia，Vương－đia hay Đắc－điázăp Xương，Khúc， Khôi，Việt，Khoa，Tuê hội hợp，là người có vàn－tài lỗi－lạc，khả̉u－ thuyět hừag－hôn，thích hoạt－động chính－trị，theròng chayên vë tur－ pháp，ngoài－giao．
－Cư Miểu－địa，Vượng－dia bay Dác địa，găp Hó，Tuč，Phù
 quan tòa，thầy kiẹn．
— Cự Vurợng－địa，Tý Ngo，là người học rộng tài cao và droctoộ．Đây，Cụ ví ahu ngọ̣c giã̛u trong đá Vậy cần phải găp 6．Lộc đơng cuag，hay gạp Tuăn，Triệt án ngữ，nhur thể nsọc oí lộ được vé sáng dẹp．Cung Mệnh có cách nầy mơi được bưỡng Hhú quí．Tráa lại，nễu Cự không gặp Hóa－Lọ̀c đông cung，thồng
 Gát chẩng kbác gì ngọc chịn sâu trong đá．Cung Mẹnh có cueb数解 la người da học，đa năng，nhưng khòng gäp thời．
－Cur Miêu－dia，Vượng－địa hay Đắc địa，gãp nhiêu sao mòm Th rấu－xa hội－hơp，nhảt là Sat－tinh，Ky，Hinh，tuy vần sơng four， Whurng suốt đời chả̉ng mǎy lihi đ̛ược xứng ý toại lòng，thường phải Wha xa cách gia－dinh，sức khôe suy－kém，có bềnh tạt hoăc ở mít， Hoăc ở bộ sinhoducc，lại hay máć tai nạn，hay mác thị－phi kiẹ̀n－cao， 94．khó tránh thoát đurợc sự càm hạm trói buộc．
－Cự Häri－địa là người kém thông－minh，gian－quyệt，tham Wha，khắc－ughiệt，đ̛a－nghi，khồng cản－ngòn，hay nói khoác－lác，khòng
 Wh，thường mác thị̂－phi，kiện－cáo，tù tội hay mắc tai－nạn ；nếu khòng UOM ly－tô，tảt không thể sổng lâu được．
－Cụ Hām－dịa，Thin，Tuăt，răt mòr－ám xàu－xa，nhưng đói tuofi Quí，Tàn lại thành sang sủa，totot－dep，vì co sur ưng hợp． Why cho nên tuổi Quí，Tân mà cung Mệnh an tại Thìn，Tuất，có Cụ
 Whing lọ ngại nhiêu về nliưng sư chẳng lành xảy đén trong đời．
－Cự Hãm－dia Thin，Tuât，đỡi vợi tưở Đinh，Canh lại càng
 4ung Mệnh an tại Thin，Tuăt，co Cụ tọa－thủ，thật la khồ－sở，khờn－ Whon đến cùng－cưc．
－Cự Häñđđ̣a，Sửu，Muì，rà̛t mờ－ám xẫu－xa，nhurng đới
 Way cho nên tuổi Ất，Bính，Tân mà cung Mệnh an taii Sưru，Mùi có Wy toa－thủ，là người thông－minh，học rộng，hiên－đât，khá giả vì数thing đáng lo ngại nbiču vč bệnh－tạt，hay tai－urong họa－hại băt bè ．
 ta Xurơng, Khúc, Khòi, Việt, Tä, Hüu, Khoa, Quyền, Lọ̣c, łà ugurò hieu bả̉t sâu rộng, cưng có vin n-tài, ạn nói khòn-ngoan đanhthép, thường hoạt-đọng chính-trị hay làm thày giáo và cūng đurợc hử̛ng giàu sang.

- Cư Hām-đ̛̣a gạp. Lộc, Tuêe eội-họ̣p, nèn đi buôn.

 lang-thang phiciu-bạt, có bệnh tặ̣ khó chữa, hoặc ở măt, hoặc ở. bọ sinh-dục, hay mắc nhựng tai-nạn khưng-khiêp, chân tay thường bị vướng vào xich -xiĉng và chác-chắn là yểu tử, nhurng cbềt một cách ràt thê-thảm.
 $K_{y}$ dòng cung, tât không thé trinn thoat durọc những tai nạn hoạc về sông nước, họ̆c về xe cộ.

$$
N A M-M \hat{E} N H
$$

- Cy Mic̈u-địa, Vượng-dia hay Đác-dịa thu Mệnh, gặp nhiêu sao sáng-sủa tốt-đẹp hội-hợp, tá̛t durọ̣c hương phú-quí đđ̃n tột bực, co uy-danh lùng-laly, phúc-thọ song tò̀n.
 là chung thân cùng-Lhơn cô-ảơn, phải lang-thang phiéu-bạt, có bệnh. tạt khó chữa, hoặc ở mắt, hoặc ở bộ sinh h-dục, hay mắc những tai nạn lhữg-khiĉ́p, chân tay thuriong bị vương vào xích-xiêng và chắc-chắn là yểu tự, nhurng chết : nột cách ràt thê-thảm.

$$
N \bar{O}-M \overline{\hat{E} N H}
$$


 durợc hưỡg gỉàu sang và sồng lâu. Fày, nếu Cư gạp nhiĉu sao ssaigsủa tơt-dẹp bộ-hợp, tàt được hương phú-qui đén tột bưc, phúc thọ song toàn.

- Cư Hàm-dịa là người có tương lạ, ai mói trông thây cūng quí mễn ; nhurng lại có tinh dàm-dàt, hoang-dàng, gian-tham, ặn nót sàm-sör điêu-ngoa, hay ghen-tương, suốt đời văt-vả, có nbiêu tật bẹnh, thrơorng mắc những tai nạn bằt kỳ̀, nểu lhôong sớm ly tơ, ohăt dịnh la không thể sờag lau turực.
 sur dồ-dang, đ̛au-dớn vế sau năy.
- Cự Hàm-diaa ğ̣̣p nhiêu sao mò-ám xăłu-xa bội-họp, thật tà chung thân cùng-khồn cồdơn, khắc chồng hại con, phải langYthang phièu-bạt, có bệnk tạ̀t khó chira, hoăc ó mát, hoạc ở
 oxà tàt nhièn là yétu tử, nhưng chết một cách rảt the-thảm.

$$
\overline{P H U-G I A I}
$$

## 1 - Thin, Tuât ựng hiềm hâm Cự-Môn

Cung Mệnt an tại Thin, Tuảt, oó Cur Hàm-diaa tọa-thử, nèn rát mò̀-ám xáu-xa, nhurng riêng dới với hai tuỏi Quí, Tìn, cung
 2 - Cự-Môn Thìn, Tuất vi Hăm-dịa, Tân nhân hóa cải,

## lộc tranh vinh

Cung Mệnh an tai Thin, Tuăt, có Cur Hàm-dia tọa-thủ; foên răt mơ-ám xău-xa, nhurng dôi vóit tửi Tin lại thành sángersuaz Tớt-depp. Vậy cho nèn tuâi Tần mà cung Mẹ̀nh an tại Thin, Tuăt, too Cư tọa-thủ, tăt durợc hường phú-quí song tò̀n.

Cung Mệnh có Cự, Nhật toa thư đồng cung, tăt tur đời ông


4-Cư, Nhật Mệ̂nh-cung, Dăn-vî, thực lộc ciri danh
Cung Mệnh an tại Dàan, có Cư, Nbật tọa-thư dồng cung, chắco. Chăn là durợ hurởng giàu sang trọn vẹn.

## 5 - Cư, Nhật, Mệnh, lập Thân-cung, diệc diệư

Cung Mệnh an tại Thân có Cur, Nbật tọa- thü dờng cung,
 Grong trương hợp cung Mệnh an tąi Dà̉n, có Cự, Nặ̣t tọa-thü titong cung.

## 6 - Cư, Nhậ́ Dän-cung, lập Mệnh Thân, tiên trì danh nhi thurc-lộc

Cung Mẹnh an tại Thân, có Cuy, Nhât tọarthủ döng cung tại Dân xung chiếu, tât quí-hiẻn trước, tồi vế sau mới piútúc.
7 - Cự, Nhật Thân, lập Mệnhh Dần, trì danh thực-lộc
Cung Mệh an tại Dàn; có $\mathrm{C}_{\mathrm{y}}$ Nhật, tọa-thủ döng cung tại Thân, xung chiéu, cūng đưựç bưỡng giàu sang.

## 8 -- Cự, Nhật Dằn, Thân, thiên - môn Nhật-lăng, ky ngộ Lộc-Tönn, ái giao Quyën, Phượng

Cung Mệnh an tại Dänn, Thânn, có Cự, Nhạ̀t tọa-thụ̉ đờng cung, rất tốt-đẹp, vì ở đây Nhạ̀t sáng-sủa ví như mặt trò̀i lar-lững trệ cao, tỏa ánh sáng xừng mặt đâát. Trong trường-tọ̣ nâ̆y, Cụt Nhật ky gạp Lọ̣c-Tön đđòng cung, và cần gặp Quyền, Phượng hội-hợp.
 tảt suốt đời chẵng máy khi được xứng ý toại lòng ; và nễu cung Mẹnh có Cự, Nhạ̀t tọa-thủ đèng cung, gạp Quyèn, Phượng hộihợp, thạt hiên-ohiên là được hưởng phú-quísong toàn.

$$
9 \text { - Cự, Nhật củng chiếu diệc vi kỳ }
$$

Cung Mệnh tờt đẹp, có Cự, Nhầt sáng-sia họ̣p chiêu, tạ̛t được hưởng già̀ sang trọn đòri.

## 10 - Cự-Tú, Thién-Co vi phá-đäng

Cung Mệoh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cor tọa-thủả ở̉ng cuag là ngurời thông-minh, học rộng, nhưng thích chời bời, ăn tiêu hoang.phí.

$$
11 \text { - Cự, Cơ đồng-cung, công-khanh chi vị }
$$

Cung Mệnh an tại Mão, Dạ̀u có $\mathrm{C}_{\mathrm{u}}$, $\mathrm{Co}^{\circ}$ tọa-thủ đồng cung, chắc-chắn là có quan chức lớn.

## $12-\mathrm{Cự}, \mathrm{C}$ ó, Măo, Dậu, Ất, Tân, Ký, Bính chí công-khanh

Tuổi Ất, Tân, Kŷ, Binnh mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có,
 khác mà cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Cự, Cơ tọa-thử đông cung, cūng hiển-đạt khá già, nhưng không durợc toàn mỹ. nhu tuổi $\hat{A ̃}_{t}$, Tân, Ky̆, Bính.

## 13 - Cự, Co Dạu thượng hóa cát già, túng hữu tài-quan dă bât cheng

Cự, Cơ tọa-thủ đông cung tại Dậu, không hoàn-toàn tốt-đẹp nhur tọa-thủ đ̛̉ng cưng tại Mão. Vậy cho nên cung Mệnh an tại Dạ̀u, có Cự, Co tọa-thủ đöng cung, tuy cũng được hưởng phú quí, nhưrig không được trọn đơri, và nếu càng giàu sang lại càng giảm thọ. Trong trường-hợp nầy, C ب̛, Co cần gặp nhitču sào sángsủa tốt-đẹp hội-hợp, nhàt là Xurơng, Khúc, Khöi, Viẹ̀t, Tả, Hî̀u, Khoa, Quyền, Lọ̣c. Nhu thé wớ dược bưỡog phú-quí bên vừng và phúc-thọ song toàn.
 bắt kiến Triệz Tuân, da tài thao-lược
Âconữ tuở̀ Ất, Tầr mì cung Mệnh an tại Mro, Dậu có Cưr Co tọa-thủ đöng cung, nên răt vurợng-phu ich-tư. Trong trường(1) eguodi tai giõi đảm-đang, thao luo co.

15 - Cự, Co nhingệ Lộc-Tôn. ngôn-ngự bât cà̀n Cung Mệnh an tai Mao, Dậu, có Cư, Co, Lọ̣ tọa-thû döng đung, ía ng rời àn aúa khoorng chín-chắn, cả̉n-thận.

Ngoài ra, cung Mệnh an bất cứ tại vị-trí nào, nều có Cư tọahả, gặp Lộc đơng cung, cūnç phải giài-doán nhur trèn.
$16-\mathrm{Cu}, \mathrm{Cor}$ chính-hướng, hạnh ngộ Song-Hao, uy-quyền quán-thẽ
Cang Mẹnh an tại Mão D Dị̂u, có C ap Song-Hao hôi-họ̣p, tà́t có uy-quyên hiẻn-hách, danh tiéng lì̛ng14.

## 17 - Cự, Bồng nhập Mộ, nhi hội Ky, Kình, nan phöng thủy-nạn

Cung Mệnh an tại Tư Mộ, có Cư tọa-thís hay có Đồng tọathü, hay có Cụ, Đông tọa-thú đöng cung, gặ Kình, Ky liọi-hợp, Whầt là khó đự-phòng tai nạn ông nước. Nhurng riêng hai tuôi Bính, Jìn mà cung Mệnh có cách nằy, không đáng lo ngai.

18 - Cư, Bông nhi phưng La, Vöng, ngộ Khoa-tinh, thoại-thuyët Lich-Sinh
Cung Mệnh àn tại Thin, Tuát, có Cụ̣ tọa-thư, hay có Bông Kon-thủ, găp La, Vöng, hội-hợ?, găp Khoa hoăc dông cung loặc đung chiễu, là người có tài du-thuyết nhesr Lịch-Sinh đợi Hán.

19 - Tân-nhấn tôi ai Cự-Môn, nhược lâm Tứ-Mộ,
hạnh-phúc cứu Mệnh chi tinh
Tưỡ Tân ưng-hợp vớ $\mathfrak{i}$ Cẹ̣ và câ̆n có Cự thủ Mệnh. Vậy cho dhen tuải Tân mà cung Mệnh an tại Tứ-Mộ, có Cư tọa-thủ, tuy ở
 Yặp Tả, Hựu hộ-hợp, lại thành một bộ sao cứu Mệnh, giải trự đ̛urợc khá nhícu bệnh tật và ai-họa có thẻ xảy dên trong đời.

20 - Cư-Môn, Tứ-Sát häm nhi hung
Cung Mệnh có Cự tọa-thử, gặp Kînh, Đà, Hỏa, Linh hội-hợp, Gợn rất mò̀- ám xǎu-xa. Có cách năy thật là suớt đời vất-và, thường
mắc nhièu tậ̣t bệnh và khó trậnh thoát được những tai-họa ding lo ngai.

## 21 - Cự-Môn, Đà-La tẩt sinh dị chí

Cung Mệ̣h có $\mathrm{C}_{\text {ur tọath }}$ thủ, gạp Mà đöng cung, tàt trong mình có nốt ruồi lạ.

22 - Cư-Mồn, Dương, Đà ư Thân, Mệnh
loa-hoàng khốn nhược, dạo nhi phá dâng
Cung Mệnh hay cung Thàn có Cụ. Hăm-dịa tọa-thư, hoăc
 mắc nhièu tạ̀t bệnh, suốt đơơ lishỏ-sơo. Nču khỏe mạnh, lại là quân trọ̀m cắp, là hang dàng-diém, an tàn phá hại.

23 - Cư, Hỏa, Linh phủng ác-hạn, tử ur ngoại dạo
Cang Mẹnh có Cư tọa-thư, găp Höa, Linh họ̀i-hơp, nèn tăt mờ-ám xẳu-xa, Có cách nảy mà gạ̀ a ác-hạn, tât chết ở giữa nơi đường xá.

> 24 - Cư, Hỏa, Kình, Dương, Bà-La, phùng ác-diệu, ải-tử đău hà

Cung Mẹ̀nh có Cụ tọa-thủ, gặp Hỏa, Kinh, Đà hội-hợp, cùng với nhiẻtu sao xẩu-xa ác-độc, tặt thắt cổ hay đâm đảu xuống sông mà chễt

25 - Cự-Môn Họi Ty , ky ngộ Lộc-Tö̀n, nhi phùr:g Quyền Lệc, kiẽm xạ Đẩu-Ngưu
Cung Mẹ̀nh an tại Họi Tý, có Cụ tọa-thủ, ky gạp Lộc-Tơn đ̛öng cung. Trong trường-hợp nà̀y, nếu Cự gặp Lộc--Tön đöng cung và gặp Quyèn, Lộc hội-bọp, là người co nhiču cao-vọng, nhurng khồ g thể thực-hiện dược, cūng ví như nén biếm lèn sao Đẳu, sao $\mathrm{N}_{\text {guru. }}$

## 26 - Cư-Môn Tý, Ngọ, Khoa, Quyèn, Lộc.

thạch trung ần ngọc, phúc hưng long

Cung Mệh an tại Tý, Ngo, có Cư tọa-thü, găp Khoa, Quyên, Lọ̀c hụi-họp, là ngurờ học rọ̀ng tài cao, có đức-dộ, ví nhu ngoc báu ǻn trong đá và chác-thắn là dượ hường phú-qui děn tột buys, phuc tho song toan.

## 27 - Cư-Môn Thin-cung Hóa-Ky,

## Tân-nhân Mệnb ngộ phản vi giai

Cung Mệnh an tại Thin có Cự, Ky tọa-thủ đò̀ng cung, nên ránt mờ-ám xẩu-xa, nhựng rièng đơoi với tuởi Tân lại thành singfỉ̛a tốt-đ̛̣ep, vì có sự ưng-hợp. Vậy cho nên, tuởi Tân mà cung Mệnh Kan tại Thìn, có Cư, Ky tọa-thù döng cung, tằt được hưởng giau sang.

## THIÊN-TƯỚNG

## $\square A I-C U^{\circ} O^{\prime} N G$

Cung Mệnh có Thiện-Tướng Miéu-địa, Vượng-đia hay Đắcपịia tọa-thư, nên thân bình nô'-nang, cao vừa tầm, da trắng, vể mặt
 Whích ăn ngon mặc đẹp, ura thanh sắc bề ngoài, và dì-nhiên là được hươong giàu sang, phúc thọ song toàn.

- Tướng Hàm-địa, thàn hình cũng nơ'-nang, nhưng thẫp; kém thông-minh ; tính cūng đòn-hậu, onhưng dè đ̛am mis, , thích ăn chooi và không biêt to xa; suởt đò̀ chẳng măy kbi được xứng ý foai lòng ; tuy vạ̀y, vẩn có đử cơm àn áo mặc và söng lâu.
- Tương Miêu-địa, Vượng-địa hay Đắc-địa, gặp nhiểu sao पang-sủa tờt dẹp hộhhọp, nhăt là Tự, Phủ, Vũ, Xurong , Khúc, Khôi, Viềt, Tả, Hữu, Khoa, Quyèn, Lọ̀c, tả̉ được bưởng phú-qui đěn Iọt bưc, lại có uy-quyền hiẻn-hách và danb *ièng lừng-lầy.
- Tướng Vượng-địa găp Kình, Đà hội-hợp, nên chuyén
 fictn của.
- Tương Miểu-đỉa, Vượng-đia hay Đắc-địa, gặp nhiều sao naờ-ám xä́u xa hộ-họ̣p, nhăt là Sát-tinh tuy kém tốt đẹp, nên hay TX bệnh tạ̀t ở đảat, toăt, thưng cũng vẫn đ̛ược hưởng giàu sang, Ơog lâu và cüng chẳng đáng lo ngại nhiču vè những sụ chẳng Thli xảy đěn trong suôt đời.
- Tướng Hām-đ̛̣ia, gặp nhịcu sao mờ-ám xaّ̛u xa hội hợp, nhất Sát tinnh, tảt phải có tật trong mình hay có bệnh ở đđàu, mặt ; tính
 Ga-thận, nên hay nhầm-lần, suốt đời lao-khổ phải lo-lắng về sinh-ké, Ghơ trảnh thoát được tai-họa, tuổ thọ cūng bị chiét-giảm.
－Tương dù Miếu－đia，Vượng－địa，Đár－dịa hay Hàm－đia
 tiì̀n－taii khó kiếm，thừơng phài ly－tở bôn－ba，laai bay mắc tai－họa khủng－kiêfp，nhât là vè dao gưom，súng dạn；klông thê sông lâu được và dì obhiên là phai chết một cách thê－thàm．
－Tương，dù Mịèu－đia，Vượng－địa，Đắc địa hay Hãm－đia， gặp Hình đông cung，thật là khó tránh thoát dur rc tai－họa vé dao
 tà．


## NAM－MÊNH

－Tương Miéu－dịa，Vượng－địa bay Đắc－da thủ Mệnh，gự nhiều sao sáng ssủa tơt－dẹp hộitộp，vền đurơc hurng phú－quí đón tộ̀t bưc，lại có uy－quyền biể－hách và clanh tiêng liurr g－IT⿸⿻一丿工⺝刂．
－Tương Mièu－dia，Vượg－đ̈a，Băc－dịa hay Hãm－dịa，gạp Tuần，Triẹt ân ngữ，hay Tướng Hãm－địa gặp nhị̂̀u sao mò－ám xâuu－xa hội－hợp，thật chỉ có tu hành mợí được yŷnn thân và sờng lâu．

$$
N O^{\circ}-M E N H
$$

－Tương Miéu dia，Vương－día hay Đác－fia thủ Mệnh， là ngurò̀ tài giôi，đảm－dang，hay ghen－tuo ng，drợc huờng giàu sang và phúc－thọ song－toòn．Đây，nêu Tướng gặp thiểu sao sáng－sùa tốt đẹp hội－hợp，tăt được hưởng phú－quí de̛n tột bưc cà rât vự̛̣ng－ phu ích－từ．
—Tương Häm－dịa cūng là người có tài，bay ghen－tương， nhưng suôt đời chẳng măy kbi được xứng ý toại lòng，thường phaii buồn khơ vì chöng con．
－Tương Hâm－dịa găp nhiều sao mò－ám xâut－xa hội－họp， nên có tính lăng－loàn，lại khắc chờng hại con，suốt đori curc－khé， cò－đơn và không thê sờng lâu được．
 Tuằn，Triẹt ân ngữ，là người cô－dơn khồn－khô có tàn－tật，nĉ́u có
 cich thê－thảm．

## PHU－GIAl

1－Thiên－Tướng Thio．Tuất，khỡi thị công－dank
Cung Mệnh an tại Thìn，Tuăt，có Turớng tọa－thủ，nên rằt qui－hiẻn．

2 －Nư Tướng－tinh，tương cận như mänh－hùng
Đàn bà mà cung Mệnh có Tướng tọ̣a－thủ，nền fất cam－đảm， dūng－mãnh và bạo－tợn，ví nhur con gău dũ．

## 3 －Thièn－Tướng chi tinh Nứ Mệnb triều，

tăt dương tử quí cập phu hiền
Bàn bà mà cung Mệnh có Tướng Miéu－dịa，Vương－dịa hay Dắc－đ̛̣a tọa－thủ，tá̛t lấy được chồng hiën，tài giỏi và sanh con qứi

4 －Thiên－Tướng，Liềm－Trinh，Kinh－Dương giáp，

## hình trượng nan đào

Cung Mẹ̀nh an tai Tý Ngơ có Liêm，Tướng tọa－thủ đờng cung，lai giáp Kinh，nên khó tránh thoát đurợc tè̀－tội．

5 －Tướng Höng nư Mệhh，quí nhân hào phối
Bàn bà mà cung Mệnh có Tướng，Höng tọa－thủ đöng cung， titı lắy đurợc chöng giàu sang．
6 －Tướng ngộ Khúc，Mộc，Cái，Đào，thuănn tước dâm phong
Đàn bà mà cunģ Mệnh có Tướng tọa－thủ̉，gặp Khúc，Mọ̣c， Cái，Đào hậi－bợp，nè̀a răt xinh đẹp，nhưng lại có tính dàm－dãng．

## THIEN－LƯONG

－$A 1-C U^{\prime} O^{\prime} N G$
Cung Mẹ̀nh có Thicon－Lứơng tọa－thủ，nện thân hình thon và Fao．da trăng，vè mặt thanh－tú khòi－agò，tính khoan－hoò，dược hưởng tuò thọ ầu dai．
－Lương Mièu－dia，Vrợng－dial hay Bác－dial rat thông－minh， kiacó tinh nhân－hạau và tir－thiện ；dược hường giàu sang trọn đơi．
－Lương Hàm－dia Ty Hợi，kém thòng－minh，cüng có tính Chhàn－hạ̀u，nhurng nòng－nởi，thich choi－bời phóng－dàng，àn hoang

－Lương Hän dịa Dịu，kèm thòng－minh，cūng có tinh nhân－
 fry zet cáo thạp nèn hay nhäm làn
_- Lương Hãm-địa Ty Hợi Dậu, nên suôt đời chẳng trây khi được kứng y toại lòng, hay thay đổi chí-hươnng, nghề-nghiệp; công việc lại theờrng phải ly-tở bôn-ba và khó tránh thoát được taí họa.
 síng sủa tớt đẹp hội-hợp, nhăt là Xương, Khúc, Khôi, Viẹt, Ta, Hữu, Khoa, Quyĕ̀n, Lộc, chắc chắn là được hươong phú-quí đên tột bưc và có uy-quyën hién-hách.
-Lương Miếu-địa, Vượng-địa hay Đác-địa, gặp Xurong, Khúc, Tả, Hưus, Tựé, tảt có văn-tài lōi-lạc, và thường chuyển về sur-phạm.

- Lương Mièu địa, Vượng-địa hay Dắc-địa, găp Tả, Hữu, Lộc, Hình, Y, Quang, Quí hội-hợp, nên chuyèn về y-dược, dī-nhièn là có danb tiễng lừng-lâay và rất khá gỉa,
—Lurơng Miếu-äịa, Vự̛̣g-địa hay Đắc-địa, gặp Tuần Triẹt án ngữ, nên suôt đờr lao-khổ, thurờng phải sớm xa gia-đinh, lại Gay mắc tai-họa khủng-khiép, tuổi thọ cưng bị chiêt-giạm. Có caç nãy thật chỉ có tu-hành mới được yên thân và sồng lâu.
_ Lurơng Hảm-địa gặp nhièu sao mò-ám xảu-xa họithợp, nhât là Hỏa, Linh, tât trong mình phîi có tật và nélu không cùng thtư cò-đơn, chắc-cbắn là yạ̛u tự, nhurng chẻt một cách thê-thäm.


## NAM-MÉNH

Lương Miéu-dịa, Vượng-địa hay Đắc-dịa thủ Mệnh, gặp nhiểu sao sáng sủa tớt dẹp hậi-họ̣p, nên được hưởng phú-quí đèn tọt bự và có uy-quyèn hiên-hách.

- Lưorıg Miêu-đ̛̣a Thìn, Tuât, tât có nhiểu mura-cor và thích bàn xét vè̀ chính-\{ược, chêrn-lược.
- Lurơng Miêu-dia, Vượng địa hay Dắc-dian, gặp Tuàn Triệt án ngưr, thật chỉ có tu bành mới được yên thàn và sống hin.
 toại lòng, hay thay dơi chí-huớng, nglize-nghiĉ̣p, công việc lại thươos phải ly-tỏ bôn-ba, và khó tránh thoát được tai-kọa.
- Lirơng Hã:n-địa gạ̣p nhiěu são mor̀-ám său-xa họi-hợp, tăt froog mìsh phải có tật, suốt đờri cùng -khổ có-đon và hay gặp sự Ghảng làah. Nễu có danh-chức, tài-lọ̣c, chắc-chắn là khòng thẻ süng Kut đurợc.


## $N \breve{U}-M \hat{E} N H$

- Lurơng Miéu-dịa, Vurọtig-địa hay Dắc-dịa thủ Mẹ̀nh: gặp प्रhî̀u sao sáng-sưa tơt dẹp hội-hợp, là bạ̀ hièn-phụ, dược hương siàu rang trọn dờ và rât vượng-phu ích-tử.
- Lương Miêu-địa, Vuợng-địa bay Đắc-dia, găp Tuăn Trị̣t n ngữ, tât phải muận lập gia-dirh, hay lày kề láy lic, mợ tranh dược fởy độ buồn thương và tăng thêm tuổi thọ. Néu sớm lọp gia-dinh. giừ ngôi chír h-thẩt, chắc-chén là phải cồ đơn khỏ-cực ; tuôi thọ cung Gf chiêtr-giảm. Có cách nà̀y thạt chỉ có tu-hành mới đượchường phúc, nanhbàn và sống lâu.
- Lurơng Hãm-đ̛̣a nèn có tánh phóng-tãng, ua vị̣c ong bucrom, vek ; suôt đời phải lo-lắng buòn-bực vì chöng con.
 Chạng hạ-tiện, dàm-dạ̀t, Khì̛ chồng, hại con; nçcu khóng cìng-khö̀ sô-dơn, tăt phải yẻu từ.


## PHU_GIAI

## 1 - Thiôn-Lương thù chiêu, cát tuợg-phùng binh-sinh phúc-tho.

Cung Mẹnh có Lurong Miếs dila, Vưọng-địa, Đár-dia ton thủ, bay chiếu, lại gặp nhièu sac sing-sủa tơt-dẹp hộ-hợp, nèn dược hrởng phụ́c và sóng làu.

2 - Thiên-Lưong cur Ngoo-vị, quan tur thanh-hiên triêu dình ( $N g o ̣$ thurong Thiên-Lương).
 . Tuở Binh. Ky, Qui có cach này, tât dượ huờng giàu sang Aén tọ̀t bưc, lại thèm uy-quyèn hiên-hach, danh tiéng lưrng-lây. Các Wíỏ khà có cách nây; cùng có quan-chúc lơn.

3 - Lưỡng, Nhật, Măo-cung, Nhật xuăt phù-tang,
dung mạo phương vìn.
Cung Mẹ̀nh an tại Mäo có Lưorng, Nhạ̀ tọa-thỉ đîng cung,

hừng sáng. Có cách nây, nên mặt vuông-vắn, đây-đặn và turooinhuận ; lại được hường phú-quí đến tột bưc, suốt đời an nhàn sung surớng.

## 4 -- Thiên-Lương, Thái-Lương, Xương, Lệc hội; lô truyền đệ nhất danh

Cung Mệnh an tại Tý, có Lưong tọa-thủ, gặp Nhật xung chiĉ̃u và Xương, Lộc hội-hợp; hay an tại Ngọ có Nhật tọa-thủ, gup Lurong xung chiễu và Xương. Lộc hội-hộp, là người rất :hông-minh, đi thi
 danh lừng-lẫy.
5 - Thiên-Lương, Thái-Âm khl *ớc tác phiêt -bồng chikhách
Cung Mệnh có Lirơag Häm-đị ıọa-thủ, gạ̣p Nguyệt hợp chiểu, hay cóNguyệt Hām-dịa tọa-thủ, gạp l urơng họ̣p chi u, là người giangbồ, suốr đ̛̉ri bôn-tǻu nay day mai đó, ví như cánh sèo, hay lá cỏ trồ nởi trên mặt nước.
6-Lương-Tú, Âm, Linh nghi tác đống-k ơng chi khách
Cang Mệnh an tại Tý, Sựu, Dän, Māo, Tbin, Ty, Ngọ, có
 năng và dī-nhiền là quí-biển.
7 - Lương, Bồng, Ty, Họ̣i, nam da lăng-đảng, nứ da-dâra
Bàn-ông mà Cang Mệnh an tại Ty, Hẹi, co Lerơng hay Đơng tẹa-thủ, là ngwời phóng-dãng và thích phicu-turu nay đây mai đ̛́.

Bàn-bà mà cung Mệnh an tại Ty Hợi, có Lương hay Döng $t_{0}$ a-thủ, là ngườ dâm-dật.

8-Âm, Phúc tại Mệnh, Thân, bất phạ tai-urơņ̧
Cung Mệnh, Thàn có Lương hay Đöng Miêu-địa, Vurợizgđị, Đắcơjia tọa-thủ, hay có Lurong, Đơng tọa-t tủ döng cung, nên
 của Thiên-Lương, cüng như Phúc là tè̀n rièng củ. Thiën-Đờng).

> 9 - Lương, Đồng, Cơ, Nguyệt, Dần, Thân-vi, nhât sinh lọi nghiệp thông-mioh
 cung, gặp Co , Nguyệt họ̣p chiểu, nèn răt thông-muth và dúuc̣c hưông giàu sang trọn đò io.

## 10 - Thien-Lương, Văn-Xương, cu Miéu, Vựag vi chí công-khanh

Cung Mẹnh có Lurơng Miêuridia, Vượng-dia tọa-thủ, gạp Xuroong đồng cung, nên ràt quí-hiển.

11 - Lương phùng Hao, Sát tai Ty-cung, dao-ngbiçp hinh thurong
 Sat-tinh hộ-hợp, tát khó tránh thoát được tai hay súng dạn.

## 12 - Thiên-Lương, Thiên-Má vi nhân phiêu-đäng vô nghi

Cung Mệnh an tại Ty, Họi có Lurơng tọa-thủ, ğ̣̣ Ma đồng cung hay sung chiéu, ì ngurờ phiêu-đãng, thích chooi bòi, ngao-du nay đây mai đó, và hay thay đởi chí-hurớng.
13 - Thiên-Lương ngộ Mâ, nứ Mệnh tiên nhi thả dám
Hàn bà mà cung Mệeh an tại Ty, Họ̣i có Lurơng tọa-thủ,
fặ Mã đông cung bay sung chiču, là nguròi hạ-tiện và dâm-dật

## THẤT-SÁT

## ĐAI-CU'O゚NG

Cung Mẹnh cc Thät-Sát tọa-tbứ, tên thấn hình nợ-nattg, hơi cao, ohưng thồ xấu, da xám hay đen dò̀n, mặt thường có vết, mát to và lồi, tính uơng-ngạnh, nóng-nảy, làm viẹc gì cūng muốn cho thóng zong.

- Sát Miêu-địa, Vượng-địa hay Đăč-địa, nên rắt can-dảtn, düng-mānh, thông-minh, có rhhỉ̀u mưu-cơ, lại thêm tánh curơngThghị, hiễu-thắng, và hay nói đại-ngôn, nhưng được nhiêts người fin phục, tuy dược huỡng giaus sang, sông lâu, nhưng trên đường fợi gặp nhiều bước thạng tràm.
- Sát Micu-địa Dìn Thân, dī-nbiên là quí-hiển. Nhurog
 quan song-mỳ.
- Sát Miéu-dịa, Vurơng-dịa hay Đắc-dia, gặp nhiêu sao sángKỉa tồt-dèp hội-hưp, niả̀t là Tử, Phü, Xương, Khúc, Khôi, Việt,

Tả, Hì̛u, Khoa, Quyĉ̀n, Lọ̀c, Mã, Kình, tất được huoơng phú-quú đẻ̛n tột bực, có uy-quyền biển-hách và danh tiểng lừng-lã̃y.

- Sát Miěu - địa, Vượng-địa hay Dácodịa, gặp nhiêu sao mò̀ám xả̛u-xa hội-hợp, nhăt là Sát-tinh là người tàn-nhẫn, đa sát; tuy dược hưởng giàs sang, nhurig chằnç được làu bền, lại có nhiều tạt bệnh. thường hay mắc tai nạn xe cọ̀, dao súng, hay bị bắt bớ, siam cựm và chắc-ctắn là giam thọ.
-- Sát Hum-äia là người hung bạo gian-quyệt, bay nói khoáclác, thường làm đö-tể, hàng thịt, thọ rèn ; nếu giàu có, tät Khôag the sơng lâu durợc.
- Śt Hàm-địa, Māo-Dậu, tuy mơ-ám xău-xa, nhưng ứng hợp với tuổi Ắt, Tân. Vạ̀y cho nèn tuối Ất Tàn mà cung Mệnh có cách näy, cüng durợc hưởng phú-qui và tuổi tho ciñ g gii-tăng.

Sát Hạm-địa găp Tả̉, Hựu, Long, Phượng, Quang, Qui hại-họ p , thường lam thợ vàng hay thọ bạc.

- Sat Hàm-địa gạp nhiču sao mờ-ám xã̀u-xa họ̀i-hợp, nhăt là Sá -tinh, thật là suốt đời cùng-Khổ cô- đơn, phaii langthang phicu b-bạt, thưò̀ng có bệnh tật khó chữa, lại hay bị bắt bó giam cầm, hay méctai-nạn khủng-khiếp, nhẫt là về xe cộ, dao súng và dī. nhiên là yểu-tử, nhưng chêt một cách ràt thê-thám.
- Sát Hãm-đ̛̣a gặp Hình đồng cung, nếu không mấc từ-tộin, tất cũng bị giễt chết, hay chễt vì tại nạn xe cộ.


## NAM - MẸNH

- Sát Miếu-địa. Vưọng-dịa hay Búc-địz thủ Mẹnh, gặp nhiều sao sàng-sủa tồt-đẹp hội-hợp, tảt được nưởng phú-qui đên tột bưrc, thường hiển-đạt về võ-nghiệp, có ay-quyền hiẻn-hach, danh tiếng lì̛ng-lầy và dî-nhiên là sồng làu.
- Sát Miéu-địa, Vượng-địa hay Đắc-địa, gặp Hinh đơnco cung, là người có biệt-tài về quân-sụ̣ và có oai phong lẫm-liệt.
- Sát Hạm-địa gặp nhièu sao mò̀-ám xắu-xa hội-hợp, thật là suồt đờ cùng-khổ cô-đơn, phải lang-thang phiêu-bạt, thrờng có bệnh tật kbó chữa, lại hay bị bắt bớ giam cầm, hay mác tai-nạn xe cộ, dao sung và chắc-chắn là yêu tử, nhưng chết một cách răt thê thàna.


## NÓ - MÉNH

- Sát Miếu-địa hay Đăc-địa thủ Mệnh, là ngurời tài giồi, đảmXang, gan-góc và hay ghen-tương. Tuy đurợc hưởng giàu sang, Ưng lâu, nhưng phải muộn lập gia-đỉnh mới tránh khỏi đưrợc những

 a phúc-thọ song-toàn.
 Wai con, thường có nhiêu tật bệnh suổt đơi lao-khổ, lại hay mắc Tiai nạn, và k̀hông thể sơng lâu dược. Đày, nếu Sát gặp nhiêu sao mòEn xàu-xa hội-hợp, thật là chung thần cùng-khoôn cô-đơn, lại có Génh tật khó chữa, thường bay mắc tai-họa khủng-khiếp và chắcGhán là yçu tử, nhurng chêt một cách rẳt thê-thàm.

$$
\text { PHU }-G I A I
$$

1 - Thãt-Sát Dần, Xhân, Tý, Ngo, nhát sinh turởc-lộc, vinh xurong
Cung Mẹ̀nh an tại Dàr, Thân, Tý, Ngọ có Sát tọa-thủ̉, tắt Gurợc hưởng phứquí đứn tột bưc.
(Thăt-Sát tọa -thủ tại $\mathbf{D}$ in, Thìn gọi là «Thăt-Sát triều-đẳu 》, toa-thủ tại TýNgo gọi là «Thàt-Sat nguoõng-dả̉u »).

## 2 -Sát, Tử, Tớn-cung, Đè hư̛̂ bào kiễm, Hỏa, Tuyật nhậ̣ xảm, đà sát chi nhân, hanh nĝ̣̣̂ Bột, Khoa, Mă, <br> Ấn, Höng, Sinh, di lạp chiến-cồng vi đại-tướng

Cung Mệnh an tại Ty Tốn-cung có Sát, Từ, đông cung, tất Gurợc hưởng phú-quí và có uy-quyèn hięn-hách. cũng ví nhur đức fua mang kiếm báu Đày, néu Sát, Tự gạ̣p Hởa, Tuyệt hội-hợp, ląi ià người tàn-nhà̀n, "khát máu 》.

Nêu Sát, Tử gặp Hỏa, Tuyệt hội-hợp cù̀ng vơi Bật, Khoa, Mả, Ân, Hông, Sinh, tàt hién - dạt vè̀ vō-nghiệ̣, thuròng lập durợc chitün-công một cách dè̉-dàng, và dược vinh-thãng lên hàng vờ-quan cao-cảp.

## 3 - Thăt-Sát, Liêm-Trinh đöng-vi, lô-thượg mai hi

Cưng Mệnh an tại Sựu Mùi, có Sát, Liên tọa-thủ đ̛̛̀ng ung, tã́t phải chẽ̛t ở giữa noi đương sá, hoặc vì tai nạn re cộ, hẹ̣̣c vì dao súng.

 anb-hùng tri-dïng

Am-Nan tuở Ất $K y ̉$ mà cung Mọ̣nh an tại Sorru, M :i, có Sát, Liệm tọa hủ̉ đờng cung, là bậc anha-hùng trí-düng hơn người, Các tuởi kbác oà cung Mệnh an tại Sửu Mưi, có Sát, Liêm tọa-thủ đông cung, ciong là người can-đảm và có tài thao-tược.

## 5 - Thăt-Sát, Phá-Quấn nghi xuất ngoại ; chur ban thả nghệ̣ bã́t năng tinh

Cung Mệnh co Sát Hām-đ̛̣a tọa-thủu (hay có Phá Häm-địa tọa-thủ̉) tẩt phải lià bỏ gia đình, đi làruăn ở phuroong xa. Có cách này, lại là người biết nhiĉulu nghề, nhưng không dược tinh-tbuc.

## 6 - Sát, Phá, Tham tại Nữ Mệnh

nhi nĝ̣̣ Văn-Xương ư Tấn Địhh-tuế, surơng-phụ chi nhấn
Đàn bà ưỏ̉ Tà̀r, Đinh mà cung Mẹ̀nh có Sát tọa thủ, gập Phá, Tham họi chièuu (hay có Phá tọa-thủ, gặ̣ Sát, Tham bội chičuu, bay có Tham tıa-thử, gạ̣p Sát, Phá hội chiếu) và găp Xươgg hoặc đöng cong hộc xung chiču, là ngườ goo-bua, suốt đời cô-don,
 tránh đurợ mǎy đọ tang-tór bi thurorng.

> 7 - Thăt-Sát trùng-phùng TứS Sát
> têu đ̉a bói khưc trận trung vong

Cung Mệnh có Sút tọa-ihư, găp Kinh, Đà, Hía, Linh họil hợp,
 mạng vong.

8-Sát. Kình tại Ngọ, mả đầı dói kiẹm,
tương giao Sát-diệu ur Binh Mạ̀u-nhàn, mệnh nan toun
Cung Mệnh an tại Ngo có Sat, Kinh tọa-thǘ föng cung, gặp nhiĉ̀u Sát-tinh hội-hợp. tả́t hay mắc ta fọa khủng-khiêp. ohăt là va

chốn lì phải chỡt một cách răt thê-thảm, thân-thể không được vẹn toàn. Nhurng tuổi Giáp Kỷ mà cung Mệnh có cách nâ̆y, lại là bậc cii-thể anh-hùng.

## 9 - Sát lanm Tuyêtt-địa họĩ Dương, Bà, Nhan-Hôi yều chiết

Cung Mẹnh an tại Tuyệt-địa có Sát tọa-thủ, găp Kìth, Đà hệi-tợp, tât phải yêu tử nhur ông Nhan-Hồi, học trò dức Thánh Khớng. (Trong sọ́ của ông Nhan-Hö̀i, cụng Mệnh an tại Tuyệ̀t-địa, ớ Sát tọa-thủ, gặp Kìnb Đà họ̀i-hợp. Vạy cho nên ông chễt som).
10 - Thǎt-Sát, Hỏa, Dương bần thả tiện, đờ-tề chi nhân
Cung Mệnh có Sát Hām-đ̛̣ia tọa-thủ, gặp Hỏa, Kinh hội-hợp, Ih agurờ: ng bì̀o-bèn, thurờng làm đô-tet, hàng-thịt.
11 - Sát cu Ly, Kbảm, nam-nhán thê hiên đa hộí; mạc ngộ Kie̛p, Riêu, ơ-phụ ái cố thân, nự Mệnḥ ai oan trái
höng-nhan nan tư chú
Đàn ông mà cung Mệhh an tại Ngọ (Ly), Tý (Khảm) có Sát tọa-thủ, tăt lày durợc nhièu vọ hiên. Đây, nču Sát gặp Kiếp Riêu hội-hợp, lại là vgurời ghét đàn bà và thích ở độc thân.

Bàn bà mà cung Mệnh an tại Ngọ, Tý, có Sát tọa-thủ, gặ̆ Kiêp, Riêu hội hợp, tăt giāng mắc vào lượi tình mà mang lụy; troog đời phãi gặp nhiề phen khổ-sở, điêu-đưng vì tình.

12 - Sát, Hinh bội Long-thăn định giáng
Cung Mệnh có Sát Miếu-dia, Vurọng-tia hay Đắc-dịa tọa-thủ, gịp Hinb đông cung, là người có oai phong lẫm liệt, nhar Longthằn giáng-thé và chắc-chấn là đưọ̣c hưởag phú-quí, nhurng


## 13 - Sát, Hinh tọa củng liếm trực vó tư

Cung Mệnh có Sác Miciu-dịa, Vương dia bay Đắc-địa tọathủ, gặp Hình hoạc đồng cumg huặc chiéur hay có Hinh Bắc-dịa tọa-thủ, gặp Sát chiĉ̃u, là người liêm-khič̃t, thẳng-thán và vô-tur.

## 14 - Thât-Sát lám Thân chung thị yè̀u

Cung Thân có Sát tọa-thủ, tá̛t lhóng thê sông lâu được.

## PHÁ- QUÂN <br> $\triangle \overline{A I}-\bar{C} \overline{U^{\prime} O^{\prime}} N G$

Cung Mệnh có Phá-Quân tọà-thủ, nên thấn hingh đầy-đà cao vùra tà̉nu (Phá Đắc-địa hay Phá Häm-địa, thân hình hơi thăp) da bông hào, mặt đảy-đạn, mắt lộ, hằu lộ, lông mày thura.

- Pha Miếu-dịc, Vượng-địa bay Dắc-địa là người thôngminh, cưo ng-quả, hiểu-thắng, tư-đắc, có thủ-đoạn, có tài thao-lược; lại can-đänn, dưng-mành, wra hoạt-động, thích đi xa, ham sãn bắn.
- Há Miéu-địa lại hay nghe nụnh-hót.
- Phả Đắc-tịa cūng hay nghe nịnh-hót, ohưng có tính gianhiểm, bẫt-nhân.
- Phá Miêt-đ̛̣a, Vượng-địa hay Đăc-địa tất đutrợc bưởng giàu sang và sớng lâu. Nhurng trêtn đường đđ̀̀̀ gặp nhiểt bước thàngtrầm, tiền-tài còng-danh nhur đám mây nổi, tụ-tán thât thurờng.
- Phá Miểu-f̛̣a ưng hợp vời tuổi Đinh, Kŷ̉, Quí và khắc tuởi Bính, Mạ̀u, Dàn, Thàn. Vìy cho nèn tuổi Binh, Kỷ, Quí, mà cung Mệnh có Phá Mièu-dịa tọa-thủ, chắc-chắn là được bưởng phư-qui song-toàn. Cợ tuởi Bính, Mạ̀, Dàn, Thạn mà cung
 nhưng hay mắc tai-họa.

Plai Miếu-địa, Vượng-địa hay Bắc-địa, gặp nbiều sao sáng-sủa tờ-đc̣p hội-nợp, nhăt là Xưorng, Khúc, Tả, Hợu, Khooa, Quyèn, Lợ, hay Kinh, Dà, Khòng. Kiť̛ Eấc-đ̛̣ia, thật là thang mày nhẹ bước, được hiroơng phú-quí dển tột bục, lại có uy-qquyền huển-hách, danh tieng lüng-lày.
 xäu-x2 lội-hợp, nhăt là Sat-tinh Homrdịa hay Đại Tieu-Hac, Hó, Ky, Hinh, nien suơt đơrichẩng máy khi dự̛̣ xứng y toại lòng, wi công danh trác-trở, ngheo túng, thưorg phaii bôn tả̉u nay đay mai đó,
 hiec-giam

- Phá Hàra-dịa là ngưbi uong-ngạnh, hitủu-tháng, hungtẹn, nham-iderm, băt-nhañ, co oc kinh-downh, kloso tay, thươn:
chuyên vû̀ kỹ-nghệe, máy-móc, thủ-công hay đí buôn ; suốt đời văt-vỉ, thường tmắc nhiču tai-ách, néu lshông ly-tơ bôn-ba, tăt Lhông thẻ sống lâu đ̛urợc.
- Phá Hām-đ̛̣a Mão Dậu, ưng•hộp vói tuỏi Ất, Tân, Quí. Phá Hàm-đ̛̣a Dăn, Thân, ứng-hợp với Giáp, Canh, Binh, Kỷ. Phá Hãm-địa Ty Hợi, ứng, họp vớr tuởi Mậu. Vậy cho nên tựí Ầt, Tân, Quí, mì cung Mệnh an tại Mão Dậu, có Pbá tọa-thủ ; tửi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ, mà cung Mệnh an tại Dấn Thân, có Phá tọa-thủ, và tuởi Mậu mà cung Mệnh an tại $\mathrm{T}_{\mathrm{Y}}$, Hợi có Phá tọa-thủ, cũng vẫn khá giả và chẳng đáng lo ngai ouhiêuu về những sụ chẳng lành xảy đễn trong dời.
- Phá Häm-địa gặp Kình, Đà, Không, Kižp Đắc-dịa hộihợp, cüng được hưởng giàu sang nhurug hay mắc tai-họa.
- Phá Hām-địa gặp nbiêu sao mò ám xẫu xa hội-họ̣p, nhất fà Sát-tinh Hām-diz hay Đại Tiếu-Hao, Hồ, Ky, Hinh, thật là chung thân cùng-khồn cô-đ̛ơn, phải lang-thang phiêu-bạt, lại có tùn-tật, có bệnh khó chū̃a, thường mắc những tai-nạn khủngkhiẽ̛̛, chẩn tay thường bị vướng vào xiềng-xích; nễu không cừng ycuatử, nhurng chễt một cách răt thê-thả̉m.


## NAM-MẸNH

Plá Mî́ulu-đia, Vượng-địa hay Đắc-địa thủ Mệnh, gặp nhièu sao sáng-sủa tồt đẹp hội-hợp tẩt được hưởng phú-quí đẻ̛n tột bực, thurờng hiển-đạt về võ-nghiệp, có uy-quyĉ̀n biên-hách và sông lâu.

- Phá Hăm-đ̣̆a gặ̣ nhiĉu sao mờ ám xấu-xa hội-hợp, thật là suốt đời cù̀ng-khốn cô-dorn, phải lang-thang phiêu-bạt. laj có tàn-tật, có bệh khó chưa, thường mấc abị̛ng tai-nạn đ̛hủng-khiệp, chân tay thường bị vướng vào xiêng-xích, nêuu không cữg yẩu tử, ohurng chễt một cách rà̛ thè-thảm.

$$
N O^{\prime}-M E N H
$$

 tii giôi, đim-đang, gan-góc, hay ghen-turong. Tuy đurợc hường gì̀u sang, sông lâu, thưng phaii muộn lập gia-dinh mới tránh được
những nỗi uu-phièn và đau-đơnn vì hồng con. Đây, nêuu Phá găp nhicizu sao sáng-sụ̉a tỡt-đẹp họ̀-hợp, tăt được hưởng phú-quí đẽ̛n tọt bực.

- Phá Hãm-dịa là người dâ t-dật, ác-độc, lăng-loàn, phảa láy kể lăy lẽ, may ra móri tránh đự $=$ mầy độ buồn thurơng ; suốt đời kihổ-cực, có nhièu bẹnly tật, lại hay mác tai nạn; nếu không ly tở bôn-ba, tàt không thẻ sơng lâu curợc. Đày, nêu Phá gạ̣p nhiêu sao mòr ám xầu-xa hội-hơp, thật là chung-thân cùng-khốn cô- đơnn, khắc chồng, hại con, phải lang-thang phiêu-bạt, thường mắc nhừng rai-nạn khưng-khiếp, lại có tàn-tật hay có bệnh khó chữa, tếu không cũng yể-từ, nhựng chêt en $t$ cách rất thê-thảm.

$$
\overline{P H U}-G I \overrightarrow{A I}
$$

1 - Phá-Quân nhắt dì u, tính nan minh
Cung ivệnh an tại Tý, Ngọ, Thìn, Tuăt, Dăn, Thân, có Phá đơn-thủ (không gặp Chính-di u khác đông cang) là ngırời không sáng-suốt, hay oghe nịnh-hó .

## 2 - Phá-Quân Tý, Ngọ, giz quan tiên lộc

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Phá tọa-thủ, tà̛t đurọ̣c hưởng phú-quí song-toàn.

## 3 - Phá-Quân Khảm, Ly, cố-thân độc-ȧnh

Cung Mệnh an tại Tý (Khảm), Ngọ (Ly) có Phá tọa-thủ, tăt phải sớm xa cách cha me anh em; nêu thông cūng khắc vọ (hay chöng) hay biě̃m con.

4 - Phá-Quân, Tham-Lang, phù̀ng Lộc, Má vam: da täng däng, nự da-dâm
Cung Mẹnh ó Phá tọa thỉ (hay vó Thaon tọ--thù) gặ Lốc, Mi hội hợp: Bìn òng hay choci-bơi, hoang-däng, thich ngao-du nay day mai đo; Bàn bà răt dâm-dạt.

Đàn òng hay fàn bà mà cuns Mệnh có Phá tọa-thủ (hay Tham tọa-thừ) găp Lọ̣c, Mà bọi-hợp, lì người vô-hạnh, nhưng kičm tiên dik-ding.
5 - Phá, Sát khủng phùng Hỏa, Hao, mạc ngệ Vię̣t, Hình lâo hạn qui thân họa-nghiṣ̂p lai
Cung Mẹníi co Phá, tọa-taíu (hay co Sát tọz-thủ) gạp Hóa, Hao bộ--hợp, thạ̀ la khó tránh thoat đurợc nhữag tai-nạa khüng-

Cung Mệnh có Phá toauthủ (hay có Sát tọa-thủ) gặ Hỏa Hao hội-hợp, cùng với Việt, Hinh, tá̛t về già sē chễt vì mắc tai-nạn.

6 - Phá, Kình, Mâo, Dạau nhi phùng Phụ, Bạt, khởi ngụy Hoàng.Sào
Cung Mệnh an tại Mão, Dậu, có Phá, Kìnb tọa-thủ đờng cung, gặp Phụ, Bật hội-họ̣p, là ngườr độc-ác, đa-sát, làm loạn thiênhạ nhur Hoàng-Sào (đ̛ờ Đường) vậy.

## 7 - Phá-Quạn, Hỏa, Linh, bôn-ba lao-toái

Cung Mệnh có Phá tọa-thủ, găp Hồ, Linh hội-hợp, nên suốt đờ phải bôn-ba lao-khố.
8 - Dần, Thấn, Phá, Hỏa, Việt lâm u Tân, Binh-tuẽ̉ co xảo tài hành
Tuổi Tân, Đinh mà cung Mệnh an tại Dân, Thân, có Phá tọa-thủ, gặp Hỏa, Việt hội-hợp, là ngườri giỏi vč̀ máy-móe, thường chuyên về kỹ-nghệ.

Các tuối khác mà cung Mệnh an tại Dàn, Thân, có cách nầy cüng rãt khéo tay.
9 - Phá tọa Ly, ngôn-ngư thô-bạo; phùng Lộc, Dương, năng giải xướng cuồng
Cung Mệnh an tại Ngọ có Phá tọa-thủ, nên hay gắt-gỏng, nó năng thô-lỡ. Đây, nễu Phá, hoặc gặp Lậc đa̛ng cung, hoặc gặp Thiễu-Durơng đồng cung, hặc gặp Lộc, Dương bộ:-họ̣p, lại rât qui tính, hay nói đùa-bõ̃n.

10 - Phá-Quấn Thìn, Tuả̉t nhi ngộ Khoa, Tuản, cail ác vi lương; ur họp Mậu, Qui-nhán, da hoạnh danh tà

Cung Mệnh an tại Thìn. Tuã , có Phá tọa-thủ, ià ngườt gian-ác bắt-nhản. Đây nĕu Phá pạ̣p Khoa đơng cung, gập Tuän àn ogữ, lại răt thẳng-thắn, lương-thiṣ̂n. Tuối Mạ̀u. Qui mà cung Mệnh an tại Thìn Tuắt, có Phá tọa-thů, gặp Khoa đđơng cung, gạ̣p Tuần án ngữ tắt hoannb phát danh tài.

11 - Phá cu Mộ, cương-quà chi nhân.- phùng thơi loạn thé nhi phùng Hinh, Lọc, chăn động ug-danh

Cung Mệnh an tại Tự Mộ, có Phá tọa-thủ, là ngurờn curơngquả, lập được sư-nghiệp lớn trong thòr loạn. Bây, nế: Phá gạ̣p


# VĂN-XƯƠNG - VĂN KHÚC 

## © $A I-C U O^{\prime} N G$

- Cung Mệnh có Vản-Xương hay Văn-Khúc tọ̣z-thủ, nên vé mặt thanh-tú và khôi-ngô.
- Xương, Khúc Đắc-địa, nên tai thính, mắt rả̛t séng, trong mình thường có nốt ruồi kín hộp với quí-tướag ; lạ là người thông-minh, học rộng. biêt suy-xét, phán-đoán mọi việc trước sat: hay dở; có vàn-tài và có năng-khiếu về âm-nhạc.
- Xưong, Khúc Đắc-đìia, gặp nhiều sao sáng sủa tồt đệp hộihợp, nhả̉t là Tử, Phủ̉, Khôí, Việt, Tảa, Hữu, Khoc, Quyè̀n, Lọ̀c, nên đí thi đỗ cao, sớm hién-đạt, đurợc hưởng phú-quí, có uydanh lè̛ng-lãy và sởng lâu.
- Xương. Khúc Đắc-địa, gặp Đờng, Lương sáng sủa tốtđẹp họ̀i-hợp, la người khôn-khéo, có nhiều tài-năng, sớm hiển-đạt và được hưởng giàu sang trọn đö̀i. Trong triưorng-hợp nà̀y, něu Xương, Khúc gặp Tuản, Triệt án nggư, hay nhiều Sát-tinh hội-hợp, thật là mò̀ ám xấu xa. Có cách näy, nên suồt đời chẳng mảy khi được xứng •ý toại lòng, vì công danh trấc-trở, lại hay mắc tai-họa, nhăt là tù̀-tội ; tuổi thọ cūng bị chiễt giảm. Chỉ có líah mình ở chờn thuyền-môn hay đạo-viện, may rạa mói được yen thàn và sơng làu.
- Khúc Đắc-địa, Ğ̣̆p Vũ đöng cung, tẩt có tài kiêtm vănwi, có uy-quyèn hie̊n-hách và đurọ̆c hưởng giàu sang trọn đời. Tuổi Giàp mà cung Mẹ̀nh có Khúc Đắc-địa tọa-thů, gặp Vū doung cunç la họ̣p-cách, nè̀n được hương phü-qui đên cực độ va co uy-danh lürng-tay.
-- Khuc Đắc-dịa gặp Tham, Hỏa đöng-cung, hay hộị chié̛u, tüt có quan chức lớn và có ràt nhiêu của-cải qứs gia.
- Xurong, Khúc Hàm-địa, nèn làm nghề thủ̉-cóng rät khéo. léo; nè́u chuyěn vè kȳ-nghẹ̀, mỹ-nghệ sau cūng khả giả.
- Xưong. Khúc Hãm-địa, ğ̣̣p nhiều sao mòr ám său xa, hay Sat-tina hẹthọ, tat trong minh có nhiều rổ xẹo, tính nông-nổi, trưoc.

Khi làm bất cứ một việc gì, cüng không suy xét cañ-thân, nền hay Ghàm lẫn, thất-bại, suốt đò̀ cùng -kbổ cô-đơn, tharờng phải ly-ió, Goôn-ba, khó tránh thoát được tai-họa nhẳt là tù-tội, nễu không có ann-tạ̀t, tất không thể sông lâu được.

- Cung Mệ̣h có Xương, Ǩhúc tọa-thủ, dà Bá̛c-ậa, ḅay tiàm-địa, nhưng nều gặp Tué, Tẩu, Long, Phượng hội-hợp, cūng ब người khéo nót, hát hay và rất haum chuộng thi, ca, vü, nhạc, kị̣ch.


## $\overline{N A M-M E X N H}$

- Xương, Khúc Dắc-địa thủ Mệnh, găp nhịìu sao sáng-sủa
 Guyên, Lộc, là người thông-minh, học rộng, có văn-tài lỗi-lạc, sớm the bước thang mây, uy-danh lìrng-lầy, được hưởng giàu sang trọn Sơi và sờng lâu.
- Xương, Khúc, Hām-địa, găp nhiểu sao mò̀-ám xã̃u-xa Shay Sát-tinh hội-hợp, nên suồt đòi cùng-khô cô-đơnn, thường © प̣aii ly-tổ bôn-ba, khó tránh thoát được tai-họa ; nếu không có tàn-


$$
\bar{N} \bar{O}-M \hat{E} N H
$$

- Xương, Khúc Đắc-ảia thủ Mẹnh, nên nhan sắc tuyệt vò̀i ala fáa tình.
- Xirơng, Khúc Đắc-địa, gặp nhiĉ̀u sao sáng-sủa tỗt-đẹp, Wat đurợc hưởng phú-quí và sung sướng suoùt đời.
- Xurong, Khưc Hãm-dia, nét mặt cũng tuooi tĩnh, nhưng tính What dâm-đāng và suốt đờ hay phải buônn phièn vì chồng con.
- Xương, Khúc Hām-dịa, gặp nhiťu sao mờ-ám xẫu-xa, hay Sát-tinh hội-hợp, l̀̀ hạng gái giang-hồ, ty tiện, khắc chồng, hại fon, và thường phải yẻu tử
- Xương, Khúc thủ Mệnh, dù Đắc-địa hay Hãm-địa; néúu


$$
P \bar{H} \bar{U}, \overline{G I A} \bar{A}
$$

1 - Văn•Quê, Văn-Hoa, cửu-trùng quíhiền
Cung Mệnh có Xương, Khúc Đăc-đạia tọa-thủ, gạ̣p nhičuu sao ưng-sûa tờt-đẹp hậi-bợp, nên rắt quí-hic̉n.

- (Văn-Quế là tến riéng của Văn-Xương. Văn-Hoa là téw nieng cùa Văn-Khuc).

2 - Văn-Xưong, Văt Khưc - i nhân đa học da năng
Cung Mẹ̀nh có Xương, Kh c Đắc-địa tọa-thủ, là ngườ thòng-minh, học fộng, có nhiều tài nă :g.

## 3 - Dương-phi hảo sắc thị Khúc, Xirơng

Cung Mẹ̀nh của sô Dương quáplohi đời Đường có Khúc, Xương tọa-thủ, vậy cho nên nàng :ó nhan-sác "Chim sa cá lặn" và được vua Gương Huyèn-Tòn yululuí chiču-chuộng.

Bàn bà mà trong sợ có Khú ? Xuroong thủ Mệnh, cũng là người xinla-dep.
4 - Nür nhàn Xương, Khúc, thông-minh, phúá-quí chì da-dâm
Đàn bà mạ trong sǒ có Xượng, Khúc Đắc-c̣̈la thủ Mẹnh, là người thòng-minh, được hương phi-quí, nhurng có tánh dám-đâng.

5-- Ty, Họi tọa Gưé, Hoa, phi vinh tăc phú
Cung Mẹnh an tại T 亿, Hợi ó Xương Khác tọa-thủ, găp nhièu sao sáng-sưa tồt-đẹp h in-hợp, nèn rẫt rụcc-rố. Có cách näy nểu hoòng quí hiển, cūng là triệu-phút.

## 6 - Xưong, Khúc, Liêm-Trinh \&r Ty, Hợi, vi nhân bât thiện tao bình

Cung Mênh an tụi Ty, Hội có Xương, Khúc tọa-thủ, găp Lièm đöng cung, là ngrừri gian-dời, hay khoe-khoang, suôt dời chã̉ng mắy khi được xứng ý toại lòng, thường phaii ly-tổ bôn-ba, lại hạy mắc tai-họa, nhăt là tù -tội và hhồng thế sỗng lâu được.
7 - Xương, Khúc, Phá-Quân phùng, hình-khắc da lao toái
Cung Mẹnh có Xương, Khúc tọa-thủ, dù Dắc-dịa hay Hāmđịa, nếu gập Phá đỏng cung, tăt suoùt đơi phầi lao-tàm khờ-tứ và bay bị bắt-bớ gian càm.
8 - Xương, Khúc, Phá-Quân lám Hồ. Thö, Sát, Dưong xung phá bòn-ba
Cung Mênhan tại $\mathrm{D}_{\text {àn }}$ ( Ho ), Mio (Thó) có Xurong, Khúc tô-thủ, găp wh döns cung, gạp Sát-tinh, nhät là Kinh xung chicu,
 phương xa, lại hay mắc taị-họa, tù-tội và thầng thê sờng làu được.

9 - Xurong, Khúc, Lurong-tinh vị chif thai curong
Cung Menh có Xurorg, Khic Bàc-điz tọa-thủ, gặ Lurong


10 - Xurơg. Khúc, Co, Lộc thanh-tú, xảo
Cang Mệnh có Xurong, Khúc Đắc-địa tọa-thû, gặp Co, fộc hộ-hợp, là ngurờri xinh dẹp và khco-lćo.

11 - Xương, Khúc, Tà, Hừu, hội Durong, Dà

## dưorng sinh dị chí

Cung Mẹ̀nh co Xurong, Khuc topa-thü, găp Ta, Hīn fong Uung, gặp Kình, Đi hội-hợp, nèa trong minh có nơt ruöi kñ vỉ Co nhiè̀ turớng lat.

## 12 - Xuryng, Khúc, Lộc.Tön do vi kỳ thị

Cung Mệnh ó Xưong, Khúc Đắc-địa tọa-thủ, gặ Lộc Hơng cung, là người có nhiều tài-năng xuât-chúng.
 kiệm phùng Hồng, Lộc, hiên ophụ chi nhàn

 Cợ đức-độ, đáng bạ̀ hiên-plư, được hưởng giàu sang rọ̣n dời What rat vương-phu ich-tứ.
44-Văn•Xương hội Liêm-Trinh, ckỉ táng mệnh thiên-nicio
Cung Mềnh an tại Sị̛u, Mùi, Ty, Hợi, Mio, Dạu, có 4xưong, Lièm tọa-thủ đöng cung, nèn kồng the söm tâu dược. W15 - Văn'Xương Vú-Khúc ư Mệnh Thân, văn vá kiện bị

Cung Mệnh. Thàn, có Xurơng Dác-ậia, gặp Vū dông cung, là người có tài kiêm văn vō, có uy-danh lưrng-lẫy và được furơng giàu sang trọn döri.

## 16 - Văn-Xương, Tả-Phụ, vị chí tam thai

Cung Mẹnh, có Xurong Dắc-dịa tọa-thư, gặp Tả đöng cung, Hent răt quíhiển.
$17=$ Nhị.Khúc Vượng-cung, uy-danh bách-dịch
Cung Mẹ̀nh, có Khúc Đắc-đia tọa-thủ, gặp Vū đöng cung, là पूgười có tài kièm văn yō và có uy-quyèn biển-hách.

## 18 - Xương, Khúc Giáp Mệnh tỡi vi kỳ

Cung Mệnh giàp Xương, giáp Khúc, nên rảt thông-iminh và Aurợc nbiêu người kinh trọng, quí mèn.

19 - Xırơng, Khúc gaíp Mệnh, suất ngoại đảa cận quí-nhân Cung Mẹnh giáp Xurơng, giá Khúc, ra ngò̀i hay durợc gàn quí-nhan.

20 - Xương, Khúc giáp Trí, quí nhi thả hiồn
Cung Mệnh có Nhật sáng sủa t it-dẹp tọa-thủ, lại giáp Xương giap Khúc, nên ràt quíhaien và đượ hương giàu sang trọn đời. 21 - Văn-tinh củng chiêu, Giả-Nghị niêt thiễu dăng khoa

Trong số của Giả-Nghị đòi Hái, cung Mệnh sáng-sủa tốt-đẹp, lại có Xương, Khúc, Khồi, Việt hộ̣ì-chiễu; vậy cho nền Giảa. Nghị thông-minh, học rộng, âô-đđ̣at răt sớm. Người nào mà cung Mệnh có cách nảy, cūng thông-minh và sóm hién-đạt.

## 22 - Nhị Khúc triều-viên phùng Tả, Häru tướng tướng chi tài

Cung Mẹ̀nh sáng-sủa tờt-đẹp, có Khúc, Vû hội-chiểu và Tảa, Hưru bội-hợp, là ngurời có tài kiêm văn-võ, nhưng hiển-đạt vê vō-nghiệp và đ̛ược hưởng phú-quí song-toàn.

# THIÊN-KHÔI - THIÊN-VIẸTT 

$$
B A I-C U^{\prime} O N G
$$

- Cuag Mệnh có Thiên-Khôi hay Thiên-Việt tọa-thủ, tẩt là con trưởng; nếu không, sau cũng đoạt trưởng ; lại có vê mặt thanh-tú, khôi-ngô, mắt sáng; tính tình cao-thurrong và rã̛t thôngminh.
- Khôi, Viẹ̀t gặp nhiều sao sáng-sủa tốt-đẹp hội-họ̣p, nhẩt la Tirr, Phủ, Xương, Khác, Tả, Hịu, Khoa, Quyền, Lộc, nên có tà kièm văn-vō, có óc lānh-tự, có mưu-co tở-chức và sớm nhe bước thang mây, thườvg nắm giữ đâu mợi ahững công v vệ̣c lơnn, nhỏ, nên cóuy-quyèn biển-hách, hay lui tới gàn bên bậr nguyèn-thủ, lại được hưởng gly triu sang và sổng lầu.
— Khôi, Việt gặp Tuăn, Triệt án-tgã̃, hay gặp thièu sao mòr ácı đấu-xa hội-hợp, nhẩt là Sát-tinh, Ky, Hinh, nên suöt đò̀ ơ chằng


lại hay mắc tai-liọa khủng -thiếp, nhăt là vè đ̛ao thương, súng đạn và không thé sơng lâu đurợc.

$$
\overline{N A M}-\overline{M E} N H
$$

— Khòi, Việt thủ Mệnh, gặp nhiè̀u sao sáng-sủa tốt-đẹp hộihọp, nèn được hưởng phú -quí song toàn và sông lâu.

- Khồi, Việt gặp Tuàn Triệt án-ngū, hay gặp nhî̀u sao mòr-ám xã̃u-xa họ̀i-hợp, nên cồng-danh trắc-trở, hay mác tai-họa, tử̉̉ thọ cūng bị chiết giảm.

$$
\overline{N O^{\prime}}-M E N H
$$

- Khôi, Việt thủ Mệnh, gặp nhiticu sao sáng-sủa tôt- đẹp hộihợ, là bậc hiền-phụ, có danh-giạ, đurợc hưởng giàu sang, sờng làu và rất vượng-phu ích-tử.
- Khôi, Việt gặp Tuần Triệt án-ngữ, hay ğ̣̆p ahiî̀u sao mò̀asm xấu-xa hội-hợp, nên suồt đời phải lao-tàm khở-tứ lại bay mắc tai-họa, tuởi thọ cūng bị chië́t giảm.

$$
\overline{P H U}-G I A I
$$

1 - Khôi, Việt tại Mệnh, Thần, vi trưởng-tử
Cung Mệnh, Thàn, có Khôi, Việt tọ̣-thư, tắt là con trưởng ; nêu không, sau cūng doạt trương.

2 - Thiên-Khôi, Thiên-Việt, cái-thĕ̀ văn-chương
Cung Mệnh có Khòi, Viẹt tọa-thủ, gặp nhieìu sao sáng-sủa tớt-đẹp hội-hợp, nhắt là Văn-tinh, nhur : Xương. Khuc, Khoa, Tué,


3-Khồ, Việt phụ tinh vi phúc tho
Cung Mệnh co Khòi, Viẹ̣t tọa-thủ, lại gặp nhiêu sao sáng-sủa tôt-áep hột-hợp, nèn được hưỡng phúc và sởng lâu.

4 - Khôi, Việt tại Mệnh, Thân, đa chiết quễ
Cung Mẹ̣nh, Thân có Khòi, Việt tọa-thủ, tắt đi thi đỗ cao, vínhu được bé cành què.

## $5-$ Khôi, Việt, Xurơng, Khúc, Lệc-Tön phưng

Hinh, Sát vô-xung, dại phú-quí
Cung Mệnh có Khôi, Việ̀t tọa-thủ, gặp Xượng. Khúc, Lọ̀e bại-hợp, may mắn lại không bị Sát-tinh hay $K_{y}$, Hình xâm phạ̣, rền được hưởng phún-quí đẽ̛n cục cạ̀ và sồng lâu.

## 6 - Khôi, Việt trùng phàng Sát, cố tilt vựu đa

Cung Mệnh có Khôi, Việt tơa-thủ, găp nkiểu Sát-tinh bộihợp, nên trong minh có nhîùu bệnh tật không thể chữa khö được.

## 7 - Khôi-tinh lâm Mệnh, vị chí tem-thai

Cung Mệnh có Khôi tọa-thủ, gặp nhichu sao síng-sủa tỗt-đêp, nền rất quí-hiển. Nếu cung Mệnh àn tại Ngo , có Khôi tọa-thủ, gặp Tư đòtg-cung, chắc-chấn là có uy-danh lèng-lầy, và được hưởng giàu sang trọn đời.

## 8 - Khôi-tinh giáp Mệnh vi kỳ cách

Cung Mệnh sáng-sủa tồt-đẹp, giáp Khôi, gả́p Việt, nên rất thông-minh, sớm hic̉a-đạt, được nl îcu người kinh trọng, yèu měn, ra ngoài hay được quíinhần phù trọ̣.

$$
9 \text { - Giáp Quí, Giáp I ộc, thiều nhân tri }
$$

Cung Mệnh sáng-sủa tơt-đẹp, ̧̧áp Khôi, Việt, giáp Lộc, nêa rắt quí-hiển và giàu có, it người sín , kip.

## Lộ - TồN <br> BAl-CUONG

- Cung Mệnh có Lộc-Tön tọa-thủ, gặp nhiťùu sao sángsẻa tơt-đẹp bội-hợp, là người thông-minh, học rộng, tinh nhânhậu, tìr-thi n , có tài tổ-chức, có nhiểv sáng-kiến lạ và biết ứng-biến, suốt đời được hurởng giàu-sang, đưẹ c nhiểu người kính trọng và sống lâu.
— Lọ̀c gặp Tử, Phủ, Xuroro ģ, Khôi, Việt, Mā hội-hộp, thật là rực rỡ tốt-đ̛̣p. Có cách nảy, chắc-chắn là được hưởng phúquí trọn io oi, có uy-quyè̀n biên hách, tuổi thọ cūng gia tărıg.
- Lọ̀c găp Quang, Quí, Thiĉn-Quan, Thic̀n-Phúc, Rièu, Y hội-hợp, nen chuyên nghě thuớc, sau rả́t nỏi tiễng.
- Cung Mệnh có Lộc tọa-thủ, gặp nhiều sao mò-ám ssïu-xa hộ-hợp, nhắt là Khòng, Kiếp, Hac, Ky, Tué, là nerười biên-lạn, ichkỷ và giai -quyệt ; thường sớm kláac mọ̀t trong hai thằn, hay phài sớm lia bỏ gia-đình, lang-thang bôn-tảu ở phương xa, suờt dò̀i chẳng máy lhi dược xứng ý toą long, vì cong-danh trác-trơo, tà ilậc thizưuthồn ; nẻu có nhič̀u tiền cua, lại hay bị mãt cắp, lừa đảo ; kihó trinh được những tai-bọa khüng-khiếp và răt dé mắc tù-tộ ; tuơi tho cūng bị chiêt-giàm.


## NAM - ME $N H$

— Lộc thủ Mệnh, gặp whiču sao síng-sủa tớt-tẹp hội-hơp, hất là Tứ, Phư, Xurong, Khúc, Khôi, Viêt, nên dược hưởng phúquí trọn dời; có uy-danh lìnng lẫy và söng lâu.
 Siêp, Hao, Ky, Tué, nên suớt dò̀ quẫn-bách, bueb phîn vi vợ non, thường phaii sớm ly tổ, lại hay mắc tai-họa va kinugg thẻ süng hàu đurợc.

$$
\overline{N U}-M \hat{E} N H
$$

- Lậc thủ Mệrh, gặp nhièu sao sáng-sủa tôt-dẹp hại-hợp. nên răt đoan-chính, được hương gà̀u sang trọn dờ va rát vương. phu ích-tư.
- Lộc gặp nhic̀u sao mờ-ám xẫu-xa hội-hợp, cũng kbông có tánh dâm- dãang, nhưng suờt đơvi chả̉ng mấy khi được xứng ý toại long và hay phải buön khổ vì chông con.

$$
\overline{P H U-G I A I}
$$

## 1 - Lộc-Tồn hậu-trọng đa $\mathbf{y}$, thực

Cung Mệnh có Lạc tọa-thủ, gặp nhiêu sao sáng-sủa tôt-đẹp hội-hợp, nên suỗt đời được hưỡng giàu sang, durợc ăn miéng ngon, mặc đơ tốt.

Nếu cung Mệnh an tại Hợi, có Lộc tọa-thủ, gặp nhiều sao tốt-dep hội-hợ, chár-chắn là tài-quan song-mỹ, đurợc hưởng phúquí đến curc-dọ.

2 - Lệc-Tön tại viên, chỉ tứ tô-nghiệ̣p
Cung Mệnh có Lộc tọa-thin, nên có của-cải do tièn nhân de lại.

$$
3 \text { - Lộc triêu viên, thẫn vinh quí-hiên }
$$

Cung Mệ̣h sáng-sỉa tới-dệp, có Lọ̀c chič́u, nên răt quí-hičn.

## 4-Lệc-Tön Tý, Ngọ-vị, Mệnh, Thân,

## Thiến-Di phùng chi, lợi lộc nghi

Cung Mệnh, Thân hay Thièn- Di an tại 'Tý, Ngọ, có Lộc tọa-
thủ, gặp nhièu sao áng-sủa tờt-đẹp hội-hợp, nèn rât giàu sang, tiên của chằt đơng lền trọng the lãan.

## 5 -- Lệc phùng xung Phá, cát dã thành hung

Cung Mẹ̀nh có Lậc tọa-thủ, gặp Phá xung-chiéu nên rẳ mà-ám xắu-xa. Có cách năy, nên tièn-tài thiêu-thốn, suởt đời phải bo lăng vì sinh-kè̉, và hay mác taif-họa.

## 6 - Song Lộc thủ Mệnh, Láa-Hậu chuyên-quyền

Cung Mệnh có Lộc-T"òn và Hóa-Lộc tọa-thủ dờng-cung, gặp thiču sao sáng-sủa tơt-dẹp hội-luọp, là người dậc-doán, có óc lanh-tụ, và thích chuyèn-quyĕ̀n, nhir Lã-Hậu dời Hán vậy.

Cung Mệnh của sờ Là-Hậu đò̀i Hán cũng có cách nây.
7 - Song Lộc trùng-phùnģ, chung thân phú-qưi
Cung Mệnh có Lộc--Tòn tọa -thủ, gặp Hóa-Lộc chiếu, hay có Hóa-Lộc tọa-thủ, gặp Lộc- Tờr chiếu, bay có Lọ̀c-Tòn, HóaLộc tọa-thụ̂ đờng-cung và nhiťu sao sáng-sủa tồt-đẹp hội-họ̣p, chắc-chắn là được hurờng giàu sang trọn- dời.

## 8 - Minh Lộc, ám Lộc, vị chí công khanh (Cầm thượng thiêm hoa)

Cung Mậnh sáng-sủa tốt-đệp, có Lộc-Tön tọa-thủ, cung Nbịhọ̣p có Hóa-Lọ̀c tọa-thủ; hay cung Mẹ̀nh sáng-sủa tớt-đẹp có HóaLộc tọa-thé, cung Nhị-bợp có Lộc-Tồn tọa-thủ ; nhur vậy thạ̀t là rự-rờ. Có cách năy như gảm thêm hox, chắc-chắn là được hượng giàu sang, có quan-chức lớn và uyy-quyyèn hiển-hách.
(Trriờug-hrop" Minh Lôc, ámt Lộc" còn sooi là "Uyén-trong Lóc-hội»).

## 9 - Lộc, Mă tỡi hi giao-trì, chứng nhân sủng-ái

Cung Mẹ̀nh có Lộc tọa-thủ, gạ̣p. Mã. xung-chiếu, bay Mĩ tọa-thư, gặp Lộc xung-chiễu, nhu vậy thạ̀t là tực-rỡ tốt-c̣̈c̣p. Có cách này, tất được huơong giàu sang, dê kiếm tiền và được nhiťu người mén chuọ̀ng.

10 - Lộc đão, Mả đảo, ky Kiệp, Không, Tuêe
Cung Mệnh có Lọ̣c tọa-thû, gạp Mā xung-chị̛u, hay dó Ma tọa-thủ, găp Lọ̣c xung-chiêu, nêut lại gặp thèm Kičp, Khòng. Tứ hài-hợp, tăt là mòr-ám xàu-xa. Có cách nây, nčn suớt doi ching măy khi được suŕng ý toạilòng, công-danh trác-trở, hay phai io tãast vè sinh-kĕ va kho tránh thoat dược tai-hụa.

## TẢ - PHUU - HỮU - BẬT

D $A I-C O^{\prime} O N G$
~ Cung Mệnh có Tà -Phụ bay Hüru-Bạt tọa-thủ, lại găp nhiciu ao sing-sủa tốt-đ̈ep hội-hợp, nên thân hình đ̛ày-đạn ; tính nhàn-
 à có nhiều muru-trí.
— Tả, Hữu gặp Taŕ, Phủ, Xuroog, Khúc, Khôi, Việt hội-hợp Hùng với Khoa, Quỳn, Lộc, tât trong minh có nhỉ̀u nưt ruờ kin Wạ̛p với quítướng. Vậy cho nên được hương phú-quí trọn dời, có danh-tiêng lừng-lầy, tuởi thọ cūng gia-tãng.
 Phượng, tã̛t chuyên về nghể thuớc, sau rǎt klá giả.

- Tả, Hữu găp nhì̀u sao mò--ám xà̛u-xa, hay Sát-tinh họìhợp, tät trong mình có nhièu rỗ xẹo, thurờng mang tật, timh rât gian-trá, hiẻ̉m-độc, hay lìra-d̉ảo, hại người ; suờt đời cưng-lshổ còđoon, kbó tránh thoát đượ nhi̛ng tai-bọa khung-khtep; twôi the la bi chiết-giảm.
- Cung Mệnb có Tả, Hữu tọa-thủ, dù gặp nhiév sao sáng sưa tốt-dẹp hội-hợp, hay gặp nhièu sao mờ-ám xäu-xa họ̣i-hựp. cưng phải sớm ly tở hay sớm lia bỏ gia-đinh, tư tay lạेp-nghiĉ̣̣ ợ. phurơng xa.

$$
\overline{N A M-\overline{M E N} H}
$$

- Tă, Hưru thủ Mệnh, gặp nhitù sao síng-sảa tôt-dẹp họiKợp, là người thồng-minh học rộng, vãn-vō hièm-toìn, đưọc hưởng giàu sang daưn tột bực.
 Häm-địa, hay Sát-tinh hộ-hợp, tắt phải mang tàin-tật, suỏt đờ cung-khổ và thcrờng yęu-tự.


## $N \tilde{U}-M \dot{E} N H$

— Tả, Hữu thủ Mệnh, gặp nhitùu sao sáng-sia tởt-đẹp họ̀ hợp,
 pbu ich-tư?:

- Tả, Hữu gặp nhicicu sao mò-ám xằu-xa, hay Sát-tinh hộbợp, là hạng băt-chính, khắc bại chông con dù có được hượng


$$
P H U-G I A I
$$

1 - Tả-Phụ, Hữu-Bật chung thân phúc-hậu
Cung Mẹnn có Tä, Hiru tọa-thủ, gàp nh"èr szo sáng stia tớtđẹp hại hrop, nèn suớ đời dượ hương phic, găp nhiéu maymắn và sự̧ liau.

 cung, lai gap mièn soo sing-sưa tơt-dẹp hội-hợp, nhät la Khoas. Quyïn, Lục, ht drọc heờng phú-qui song toàn, ví nhur ngưoi ruạc áo găm :ia.

3 - Mệ phàng Tả, Hûu tôn cur bát tọa chi quí
Cung Menh an tại Tư-Mé, có Tã, Hưu tọa-thủ, hai găp thèm nhtíu sao sáng-sủa tớt-áep họi-hơp, nèn ràt quíhién. Tả Hứu tọa-thüu tại Té̛-Mọ síng-süa hơn là tại các vị-trí khác,

4- Phụ, Bật ái nhộp Mộ-cung, nhrợc phùng
Đêetuợng, Văn-đoàn, Vô-cách, hoạnh-phạt danh-tài
Curig Mẹnh an tại Tư-Mọ có Tả, Hüu tọa-thủ; là hợp cách; nèu lại găp Tị̛-Vi bay Cor, Nguyẹt, Föng, Luơng (Vänđòn) hội-hợp, hay Sát, Phá, Lièm, Tham (Vò-cách) hội-hợp, tàt hoạnh-phát công-danh và dược hươong giàu sang trọn đời.

## 5 - Tả, Hữu, Trinh, Dưong, tao hình-lục

Cung Mệnh có Tả, Hiru tọa-thủ, lại gặp Trinh, Dương hộ-kựp, nèn hay mắc tù-tội và suờt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.

6 - Tả, Hựu, Khôi, Việt ur phưc-thọ

Cung Mệnh có Tả, Hừu tọa-thü, lại gặp Khôi, Việt, tọathû, nèn được hurỏng phúc và sởng làu.

## 7 - Tả, Phủ đồng-cung, tôn-cur vạn thừa

Cung Mệnh có Tà, Phủ tọa-thü đöng-cung, nèn dược hurỡng giàu sang sung-sướng. Nẹ̛u cuņ Mệni an tại Tuăt ; có cuch näy thật là toàn-mỹ; phú-quí dén to tot burc.

## 8 - Hứu-Bật, Thiên-Tướnç phúc lai lâm

Cung Mênh có Hư̆u, Tướng tọa-thủ đöng-cung, nèn durợ hương phúc sống lâu. Trong trường-hộp nỉy, ne̛u cung Mén an tai Ty, Hợ, tat durore hương phúqui. nharng khòng bèn. Něll cang


## 9 - Tả, Hựu giáp Mệnh vi quí cách

Cung Mệnh có nhiliu sao sáng-sủa tốt-đẹp họ̀i-hợp, lại giáp Tả, áp Hữa, nên rẩt quí-hiên, có danh tiểng lìrng-lầy, được nhiều grời kính phuc.

## 10 - Phụ, Bật giáp Bẽ, phúc lai lâm

Cung Mệnh có Tư-Vi tẹa-tbủ, lại giáp Tá, giáp Hîrti, aêr đ̛ơor hượng phúc, có danh-giá và uyy-quỵèn.

## 11 - Tả, Hựu, đơnthủ chiĕu Mệnh, ly tông thử ruắt

Cung Mệnh có Tả, Hữu hoặc xung-chiêu, hoạ̃c họp-chǐúu,篗 phải sớm lia bỏ gia-dinh, lập nghiệp ờ phurong xa. Trong trươngƠp nầy, nêu cung Mệnh có nhiču sao sing-sủa tơt-dẹp hẹi-hợp, Wht dược hưởng giàu sang và sơng làu. Trái lai, néu cung Mệub có Thititu sao mờ-ám xấu-xa hội-hợp, tàt cùng-khỏ cô-đơn, trong dờ


## KÌNH - DƯƠNG

## A AI-CU'ONG

Cung Mệrh có Kînh-Dương đơn-thủ, nên thân hình cao và Whô, da xám, mặt choắt, hâu lộ, mắt lòi.
— Kinh Đắc-địa, nên tính-kbí cưong-cường; quả-quyět, dong-mãnh, lắm coormuru, thích mạo-hiêm, nhưng hay kiĉu-căng 4u- ${ }^{\text {dafac }}$.

- Nhurng nểu Kình Hàm-dịa, thì tínb-khi lại hung bụo, Whau-linh, buơong-binh, ngang-ngạnh rà gian-trá.
- Kình tọa-tlıủ tại Dà̀n Thàn, tai-hại nhất đở với tuổi GGiáp Mậu, thường phải phá-tán tơ-ngghiẹ̀p, mang tật trong minh,
 Wâược. Trong trưòng-hợp n"y, nĉ̉u may-mắn có nhiều sao sángY siua tôt-dẹp hội-họp, thì tại khéo-léo vè thú -công.
— Kinh tọa-thủ tại Mão Dậu, tất chân tas có thurơng-tich và mát tăt kém.
- Kinh gặp Nhật bay Nguyệt đông-cung, tẵt trai khắc vợ, Eái sạt chông.
- Kình gặp Liêm, Cự, Ky đòng-cung, tất có ám-tật. Nêu Liêm, Cự, $K_{Y}$ lại Hām-dia, tầt chân tay bị thurơng tàn, hay mác
kiện-tưng, hình-tù, càng về già lại càng khốn-khở. Đáng lo ng̣̣i nhă้t là tuởi Thìn, Tuắt gặp cách nầ .
- Kình gặp Tå, Hưư, Xươn, Khúc họi-hợp, tât trong minh có nốt ruời kín bay có nhièu rổ xẹo.

$$
N A M-\triangle \bar{E} N H
$$

- Kình Đắc-ăia thủ Mệnh, nè̀n chuyên vê quân-sự, sau có ny-quyèn hiển-hách.
- Kình Đắc-dịa găp Tử, Phủ cũng Băc-địa đồng-cung, tảt buồn-bán lớn mà trở nên giàu có.
— Kình Häm-địa, khơng gặp Tuäñ, Triẹt án ngữ, hay nhiču sao sáng-sủa tờt-đep bội-hợp cứu-giài, thật là khó tránh thoát được tai-họa, tuỏ̉i thọ cûng bi chie⿱̂t - giảm, còn sòng ngày nào còn sỉu-khhô ngày đó. Trong trường-hẹ̛p nảy, nếu chẳng may Kình lại gặp thêm Bà, Hởa, Linh, Kičép, Sát hội-hợp, chắcchắn là phäi chét ợ nơi đường-sá, hay phäi phơi thây ở chớn sa-trừong.

$$
\overline{N U^{2}}-M E N H
$$

- Kình Đăc- đifa thủ Mệnh nèn rẩt giàu có và vurợng-phu ích-tữ.
- Kinh Hàm-dịa là hạng hạ̀tiệ̣n, dâm-dật, khắc hại chơng con.

$$
\overline{P H U!-G I} \overline{A I}
$$

1 - Kình-Dương nhập Miễu, phú-quí thanh durơng
Cung Mệnh an tại Tứ-Mộ, có Kinh tọa-thủ, lại gặp thêm nhièu sao sáng-sủa tốt-đ̈ep hội-hợp, nên đ̛̉ược hường phú-quí và có danh tiểng li̛rng-lãay. Tuổi Thìn, Tuăt, Sựu, Mưi có cách nîy lại càng quí-hiển.

## 2 - Kình-Dương Tý, Ngọ, Mäo, Dậu phi yều-chị̀t nhi binh-thurơng

Cung Mệnh an tải Tý, Ngọ, Mão, Dậu, có Kình tọa-thủ, tã́t phải chễt non ; nếu sống lâuu, tảt phải mang tàn-tật và chả̉ng mây khi đurợc xúrg ý toại lòng.
3 - Mă dău dới kiễm, phi yều-chiết nhi chủ hinh-thưong
Cung Mệnh an tại Ngo có Kinh toa-thủ, ví như kiềm kề cỏ ngựa, nên răt đáng lo ngại. Nếu Kình lại gặp thêm nhiču Sát-tinh hay Sát, Hinh hội-hợp, tät phail chêt yơu một cách th:-


## 4 - Mă đău đới kiêm, trăn ngụ biên-cương

Cūng nhur trên, nhưng nêu Kinh xa lánh được Sát-tinh, hay Hinh và gặp thêm nhiéutu sao sáng-suaa tôt-dẹp hội-họp, nhät là Hộc, Mā, Khoa, Quyền; Lộc, tä́t hiên-itatat vè võ-nghiệp, có uy-quuyèn
 Whyy, thật là tài-quas song my. Còn các tuö̉i khác có cách nây,
 face tai-họa khủng-khiép.

## 5 - Kinh-Dương, Böng, Âm, nhi phùng Phượng, Giäi, nhăt thế uy-danh

Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình, Bờng, Âm tọa-thủ đơngcung, lại gặp thêm Phượng, Giải bọi-họ̣p, tất hiẻn-dạt về võKghiệp, lập đurợc chiễn-công, có uy-quyèn hiĉ̃n-hạch, danh-tičng aring-lẫy, giàu sang trọn dòi.
(Cung Mênh chà vua Hán Quang-Vì cüng có cách năy)
Mệrh an tại Tý có những sao kể trên cūng tơt-dẹp, nhưng hông rục-rõ nhur tại Ngo.

## 6 - Kinh, Tù, g̛íáp Ẩn, hìhh-irượng nan-đào

Cung Mệnh giáp Kình, Liêm, Tuớng, nên khó tránh thoát Hrợc tù̀-tội. Něu có quan-chức, sau cûng bị bải-cách, suồ đời Chảng mây khi đurọce xưng ý toaxi lòng.

7 -Kinh-Dương, Hỏa-Tinh, oai-quyền xuät-chúng, đồng hành Tham, Vŭ, uy-yềm biên-di
Cung Mệnh an tại TTír-Mộ, có Kinhh, Hỏa tọa-thủ đờngđung; nên có uy quyèn hiển-hách. Nếu Kình, Hỏa, lại gặp thêm



## 8 -- Kình, Đà, Linh, Hỏa thủ Thân, Mệnh ; yêuu đà bối khúc chi nhân

Cung Mệnh hay cung Thân có Kình, Đì, Linh, Hỏa hộiSeqp, là người gù lưng hay có tật ờ lurag. Nễu những sao kể Hên lại Hām-địa, tẫt suổt đời cùng-khở cô-đơn, hay phăi chết foọt cách thêe-thảm.

## 9 －Dương，Đà，Hỏa，Linh phùng Cát phát tài，hurg tắc ky

Cung Mệnh có Kình，Đà，Hia，Linh hội－họ̣p nễu gặp thêm nhiĉ̀u sao sáng－sủa tốt－đẹp，tã̃t có ài－lộc ；nhưng vễu gặp thèm nhiĉu sao mờ－ám xău－xa，tẳt suốt łò̀i cùng－khổ，sau lại mắc t：ii－ họa mà chět mọ̀t cach đáng thurơn ：－

## 10 －Mệnh Dương，Bà gia Kiếp，thọ gitam

Cung Mệnh có Kinh hay Dà tọa－thủ，gặp Kiếp đ＇̉̀ng－cung， aên giảm tho．

## 11－Giáp Dương，giá，Bà vi khất diễu：

Cung Mệnh xá̛u－xa，lại giáp Kìah，giáp Đà，nên suờt đị̛i cùng－khố，lang－thang，phiều－bạt，đ̂̂̀ khi phâi đi ăn xin．

## 12 －Dương，Dà gi ip Ky vi bại cục

Cung Mệnh có Ky tọa－thủ，lạ giáp Kinnh，giáp Ba，nến stớt đ̈̀ri nghèo túng，khô sở，và hay toíc tai－họa．Chỉ có sợm xa gia－ đinh ${ }^{2}$ ，may ra mới được an thân và co corm ám áo．

> 13 - Kình, Hư, Tuễ, Khách, gia lâm, mán thê đa phùng tang-sự

Cung Mệnh có Kình tọa－thủ，lại gặp thêrı Hur，Tuéa，Khách hội－hợp，nèn suôt đòi sàu khồ，trai sát vợ，gai khắc chồng ；nếu chông，cũng phải sớm xa cách cha mẹ anh em．

## 14 －Lý－Quảng sức địch vạn chúng thị hựu Kinh－Dương，Lực－Si

Cung Mệnh có Kình，Lực tọa－thủ đ̛ơng－cung，nên thân hình lurc－lưỡng có sức－kho̊e địch được muôn người，nbur Lý－Quảng đ̈̀i Hán vậy．
（Curg Mênh của Lý Quàng có Kinh，Lurc tọ－thủ Fơng－cung）． 15 －Kinlẏ－Durơng phùng Lực－Si，Lý－Quàng nan phong

Cung Mệnh có Kình，Lự tọa－thủ đờng－cung，là người tà gioin，lập đ̛́ược nhiều công－trạng，nhưng không đ̛ược người trèn xét đ̛̃n đẻ phong thương，cūng nhur Lý Quảng lập dược chicien－cong sanh－liệt mà không được nhà vua phong turơc．

## ĐÀ－LA <br> $\triangle \overparen{A I-\overline{C U} O N G}$

－Cung Mệ̣h có Bà－La đơnthư，nên thân bình cao－dài，heri gay，da xám，lông tóc rậm－rạp，mặt thô，rāng xả́u，mắt kém．
－Đà Đắc－địa là̀ người can－dảm，dưng－mānh，nlıưng thàm－ tràm，có mưu－cor，thủ－đoann．
－Đà Häm－dịa là người hung－bạo，gian－hiêm，độc－ác và Cầm－dật ；trong mình thường có tỳ－vèt hay có nhièu rỗ xẹo．
－Đà Hãm－địa gạ̣ đhiêu sao mờ－ám xãu－xa họ̀i－họp，thăt Hoa，Linh，Không，Kièp，Ky，Hîhh，tîật là chung thàn cìng－ khôn cô－dơn，phäi lang－thang phiêu－bat，lại hay dau räng，dau mằt； thường mắc kiện－cáo tù－tọì，mắc nhựng tai－nạn khủng－khiép，nêu䱈hân tay không bị thưong－tàn và nču mắt khòng có tạ̀t，tât khoong thẻ sơng lâu dược．

## HÓA－TINH－LINH－TINH <br> DAl－CU゚O＇NG

－Cung Mệnh có Hỏa－Tinh hay Linh－Tinh dơn－thủ，nền thân tinh thô xấu，lòng tóc vàng hay đỏ ；thurờng có tỳ－vết ỡ chần，tay lajy răng，miệng ；tính ương－ngạnh，nóng－nảy．
－Hỏn，Linh Đắc－địa thủ Mẹnh，là người can－đảm，dūng－ nõãnh，có chít khí hiên－ngang．Súrc khỏe döi－dào và it khi mắc tai－nạn． Người sinh năm Dăn，Mão，Ty，Ngo，có Hỏa，Linh Bắc－địa thủ Mênh，là hợp－cách．Trong trường－hợp näy，nêu Hỏa，Linh lại gặp thièu sao sáng－sủa tôt－áẹp hộ̣－hợp，thì chắc－chắn là durợc hưởng giàa Kang trọn đìi．
－Người sinh ấ phương Đông，Nam mà cuung Mệnh có Hoa，Linh Đắc－địa tọa－thủ，cüng là hợp－cách，nên cūng được hưởng Phü－quí．
－Nàguời sinh ở phương Tày，Bắc mà cung Mệnh có Hôa， Linh Bắc－địa tọa－thủ，tuy cưng đarợc hưởng giàu sang，nhưng fhả̉ng được lâu bèn．
－．Cung Mệnh có Hỏa，Linh Hām－dịa tọa－thủ，là ng̣ười thâm－ fbièm，gian－ác và rẳt liệu－lǐnh，thường mắc bẹ̣nh thằn－kinh bay khí－
huyčt, nền sức khỏe càng ngày càng suy kém ; suû́t đời cùng-khỏ, khó tránh được những tai-họa khüng-khičp, nếs không mang tạ̀t trong mình, tăt phải yểu tử. Chỉ có sớm xa gia-đinh, làm con nuôi họ khác, may ra mới tạm dược an tl àn.

- Người sinh ở phương Tày Bá́c mà cung Mệnh có Hỏa, Linh Hãm-dia tọa-thủ, thật là nguy $k$ ốn đe̛n cùng cực.
- Cung Mệnh an tại Tứ- $\mathbb{1}$ ọ, có Hỏa, Linh tọa-thử, gặp Than, Vû đồng-cung, răt rục-rõo tè :-đẹp. Có cách nà̀y, chắc-chắn là xuẵt-tướng, nhập-tuớng, văn-võ : oàn-tài, có uy-quyèn hièn-hach, danh tiểng lưng-lầy và được hương giàu sang trọn đời.


## $N A M-M \hat{E} N H$

- Hỏa, Linh Đắc-đỉa thủ Mêt ha, ựng-hợp răm sinh và phương hướng của nờ sinh, chăc-chắn là tược hưởng phú-qui song toàn và hiển-đạt vè̀ vō-nghiệp.
- Hỏa, Linh Hâm-địa, thật rát đáng lo ngaí, vì hay mắc phải thkừng bệnh tật, tai-họa nguy-hiêm; suờt đời cùng-khô cô- đơn, thường phải sớn lia bỏ gia-đỉnh, lang-thang bòn-tảu, nèu chàn tay khòng bị thương tàn, tả̀t không thể sống lâu được.

$$
N \bar{U}-M \vec{E} N H
$$

- Hỏa, Linh Đắc-địa thủ Mẹ̀nh, ứng-hợp năro sinh và phurơng hương của nơi sinh, tät là con nhà khueè-các, thhưng có tính cruongcường, nóng-nảy và có gan dạ nhur dàn ông, suốt đời cuung durợc hương giàu sang.
- Hơa, Linlr Hãm-địa, là người hạ-tiện, dâm-dạ̀t, đèm ngủ bay nằm mo thày dàn ông và thương khá́c chông hại con.

$$
\overline{P H U}-G I A I
$$

1 - Hỏa-Tinh, Linh Tinh chuyên tác-họa
Hoa, Linh la hai sao hay gày nẹ̀n tai-hoa. Něu Hỏa, Linh Đắc-địa thủ Mệnh, cūng lhông dáng lo ngại lắm, Nhurng nêu Hỏa, Linh Häm-dịa thü Mẹnh, thật là khó tránh được nhựng sur chäng lành.

2 - Hoba, Liah tương-ngệ, đa trẫn chur bang
Cung Mẹnh co Höa Oác-dịa toa-thủ, găp Linh chiču hay có
 tooa-thủ đöng-cung, la ngươi có tài-ba xuăt chúng, thường hiên-íat vè vō-nghiĉ̣p, có uy-quyètr và danh tiêng lưng- fà

3 - Hỏa, Linh khả ty Sửu, Mùi, Việt, Tham, Ví, irn nigế; lai phùng Kiêp-diệu, đao binh dị tác-tai thương Cung Mệnh an tại Sửu Mừ, có Hỏa, Linh tọa-thủ (tuy Hämtia whwng cưng không đỉng lo ngai) gạ̣p Việt, Tham, Vụ đồng-cung, (hagươi xuăt-tương nhập-tướng, hiên-đạt về vō-nghiệp, có uy-quyè̀n frà đurợc hưởng phú-quí trọn đòi. Nhurng trong trường-hợp năy, nêu cung Mệnh có thêm Kiếp tọa-thủ hay chiču, thật là khó tránh Jurọc nhưrng tai-họa về đ̃o thương, súng đạn.

## 4- Hỏa, Linh, Kinh-Dưong vi hạ cách

Cung Mệnh có Hỏa, Linh, Kình hội-hợp, nên công-danh trặ́c-trở, tài-lộc không được phoñg-túc và hay má́c tai-nạn.

## 5 - Hỏa, Linh giáp Mệnh vi bại cực

Cung Mệnh giáp Hỏa, Linh, nền suốt đð̛i chẳng mẫy khi điược xưnng ý toại lòng, thường phải lang-thang bôn-tấu ở phương xa.

## 6 - Hỏa-diệu phùng Tuyệt tại Họi i-cung, nhi ngộ Tham, Hình, uy-danh quán-thế

Cung Mẹ̀nh an tại Hợi có Hỏa, Tuyệt tọa-thủ đông-cung, gặp Tham, Hinh hội-hợp, là người dūng-mãnh, có chí-khí hiên-ngang, đî̉n-đ̛̣a vễ võ-nghiệ̣, uy-dañh lìrng-lẫy.

## - Linh phùng Mă, nhi ngộ Dương, Đà, hựu tật tứ-chi

Cung Mẹtnh có Linh, Mā tọa-thủ đồng-cung, lại gạ̣p Kình, Đì tội-hợp, nên clân tay có tàn-tật.

## ĐİA-KIẾP - ĐİA - KHÔNG

## BAI-CUOONG

 tinh thô-xấu, da kém vê tươi-nhuạ̀n.
— Kiếp, Không Đắc- địa, là ngụời kín-đáo, hay suy-xét, có niưu-trí và răt can-dảm, nhưng sự-nghiệp thăng-träm, giàu sang Shur đám mây nổi vật-vờ.
— Kiếp, Không Hãm-địa, là ngừ̛̀i gian-tà, xảo-quyềt, 'ich-kỷ à biển-lạ̀n, suốt đơri chẳng mầy khi được sứng ý toại lòng, lại thường mang tật trong minh.
— Cung Mệph có Kiề s, Khôr g tọa-thủ, dù Đác-đ̛̣a hay Hāmu* địa, cũng hường bay mắc bệnh đ̛̉ nu phởi, khó thở, nghẹt cuồng họng ; nễu không, cũng mắc bệnh tgoài da như ghẻ lở, ung nhọt có mú.

- Kiếp, Không Đắc-địa hội-họ̣p vơi Tự, Phủ cūng Đắcđịa, lại thành mò-ám xầu-xa, thật li: khó tránh đưọ̣c tai-họa. Trong trưòng-hợp nằy, néu Tử, Fhủ Hän dịa lại càng iguy-khunn, ví nhur

- Kiếp, Khòng Hãm-địa hội-họp với Tử, Phủ Đ名c-địa, cūng không đáng lo ngại lảm. Trong trường-hợp nây, nều Tử, Phủ cung Hãm-đia, tăt tuổ thọ bị chist́t giảm, mà hung-họa đày dầy, không kể xiết đurợc.
- Kiệ, Không hội-họ̣p với nhiểu Sát-tinh, tất trai thè khắc vợ, gái thì sát chöng. Nêu những sao kể trên cùng Đắc-çaja thl cû̃g được hưởng giàu sang trong một thời-gian ngán ; nhưng nểu cùng Hãm-địa, thật rắt đáng lo ngại suốt đời, phải lao tàm khô tứ, khóc nhièu hoon curòj.
-Kiệ, Khộng hội-họ̣ với Đào, Hờng, nền duyên tình dangdờ, thường phải cưới xin đ̛̣̂̃n hai lằn; lại hay mắc bẹnh hoa-liều, tuơi thọ cũng bị chiết giảm.


## NAM-MENH

- Kiếp, Khêng Đắc-địa thử Mệnh, tên làm việc gì cūng mảu chơng, nhưng sư-nghiệp ctả̉ng đực̣ c lâu bên.
-Kiěp, Không Hām-địa là hạng gian-xảo, ty-tiện, ṇĕu hội-hợp với nhièu sao mò-ám xẳu-xa, thật là : uốt đời cùng-khỏ cô-đơn, khó tránh đurợ tai-họa.

$$
N \tilde{U}-M E N H
$$

- Kiêp, Không Dắc-địa thủ Mệnh, là ngưòri cương-cuò̀ng cọ́ mưu-lược và can-đả̉m như đàn ôoģ, làm vị̂̂c gì cüng chóng hihànơ tưu, nhurng clẳng đّ̛ượ lâu bèn.
- Kië́p, Không Hãm-địa, nến khắc chồng hại con, suöt đờ kinon-kho
- Kiếp, Không, dù Đắc-dịa hay Hãm-dịa, hội-hẹ̣p vớ: Đào,
 nhan bạc mệih.


## PHU. G ${ }_{2} A^{3}$ <br> 1 - Địa-Kiếp độc-thủ, thị kỷ phi-nhân

Cung Mệnh có Kiếp đ̛ơn thủ, fà người ích -kỷ. 2 - Kiêp, Khôrıg, Ty, Họi a̛ờng-vị, tảo dạt công-danh

Cung Mệnh an tại Ty, Hợi, có Kičp, Khòng tọa-thü döngcung, nên công-danh sớm đạt, nhurng chẳng được ii.u bìn.

3 - Sinh sử Kiếp, Không do nhur bán thiên chiêtosí
Kiép, Khìng Hãm-dia thử Mệnh (Mẹnh at tại Tứr-Sinh) nèn Ghồng thể sờng lâu được, ví nhur con chim đang bay bị gãy cantı ơ fring chìrng trò i.

## 4 - Dản, Thân, Không, Kiếp nhi ngệ Quí-tinh thăng trăm vô-dộ

Cung Mệrh tạian Dần Thân, có Khòng hay Kiṭp tọa-thủ, gặp
 frớc thăng tràm, công-danh tièn-tài phur đím mày ris̉i, tultain that hường.
5 - Kiếp, Không giáp Mềnh vi bại-cục, cluủ bầh-tiộh
Cung Mệnh an tại Ty Hợi, giáp Kiớp, giáp Khòng; là người
 fang phiêu-bat nơi góc bê chàn trè̀i,

## 6 - Kiễp, Co ngộ Hỏa, tằt ngộ hóa-tai

Cung Mẹ̀nh có Kic̛̣p, Co tọa-thủi đöng-cung, găp Hỏa hoạc ung đỏng-cung, hcặc xung-chiêu, tät hay gạp toỏ tai, nhur chay bà, phơng lửa, vân, vàn...

## 7 - Mệnh trung ngộ Kiêp, Tham do như láng-lý hành thuyền

Cung Mệnb có Kiép, Tham tọa-thü áoug-cung, vi nhu ngo ${ }^{i}$ huyyè̀n trôi trèn sóng cà. Có cách này, thạ̀ là suơt đò̀ $\begin{gathered}\text { lao-khỏ, phâi }\end{gathered}$ py-thang pliiču-bạt nay dày mai đó và hay mắc tai-nạn sông nước. !- Kiệp. Không hà hiền Ty, Hợi, Tướng, Mä dồng cư chi hệi Khoa-tinh, loạn thể phùng quần chi cách

Cung Mẹ̀nh an tại Ty, Hợi, có Kic̣p, Không, Tướng, Mà Sia-thủ đöng-cung, gặp Khoa hoặc cữag đông-cung hoặc xung-chiétu, H người tài giồ, tìm được chản chưa trong thời il : san và lập nên


9 - Kiếp, Phù, Kböc, Khár h, mạc ngộ Cự, Dương, chung-thân đa lệ
Cung Mệ̀nh có Kiẹ̆p tọa-thủ, ğ̣̣̆p Phù, Khồc, Khách hộihợp cùng với Cư, Nhật, nên suốt đờri cô-dơn säu-khộ.
10 - Nhan-Hời yều-tử do hứ:। Kiệp, Không, Đào, Hờng,

## Dà, Linh thi Mệvh

$\hat{O}_{\text {agg }}$ Nhan-Häi, học trò Đứi Khổng-Ti̛, chết non vì cung Mệnh có Kiĉ́p, Không, Đào, Höng Đà, Linh tọa-thữ đöng-cung. Người nào mà cung Mệnh có cách näy cũng không thể sổng lâu đ̛̃ược.
TỬ - HÓA

## HÓA - LộC

- Cung Mệnh có Hóa-Lộctọa-thủ, nên rậm râuu tóc, tánh thả̉nğthắn, lương-thiện, rảt thông minh, sành ăn uổng ; suổt đời đ̛̉ược ăn miềng ngon, mặc đơ tỡt.
- Lộc gặp nhiểu sao sáng-sủa tốt-đẹp hội-hợp, nhả́t là Tữ, Phủ, Khoa, Quyĕ̀n, tât được hurỏng giàu sang trọn đòi.
- Lộc gạ̣p Đạa, Tiéru-Hao bay Sát-tinh hội-hợp, tât hay tiéupha hoang-phí; né̈u không, tièn-tài cūng hao-tán, không thẻ giự của lâu bèn đưược.


## HÓA QUYẼN

- Cung Mệph có Hóa-Quy̌̌n tọa-thủ, nên trong mình cé tướng lạ ; tính kiêu-căng và tự-ãác.
- Quyĕn gặp Tử, Phủ hội hợp, nên thân hìnlı đãy-đàa, có oai-phong, có quan-chức lớn và uy-quyền hiễn-hách.
- Quyĕ̃n găp Cự, Vā hại-họp, nên hay " xuât twớng, nhập turớng » và được nhièu người kính ne.
- Quyền gặp Sát-tinh hội-bẹp, tảt hay licucu-linh, trước khi làm bẫt cứ một việc gì cũng không suy-tính cả̉n-thận. Vậy cho nèn suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai-họa, kiện-cáo, và hay phải buön phič̀n vì con cái.
- Quyền gặp Tuằn Triệt án-ngũ̃, nên cing-danb tróc-trở, trong d̉̉ri thành ít, bại nhielu.


## HÓA-KHOA

- Cung Mệnh nó Hóa-Khoa, tọa-thử, nền vè mặt thanhitú, tunh ohần-hậu, có long tùr-thiện và rát thông-minh.
- Khoa găp nhiều sao sáng-sủa tờt-dẹp hội-họp, nhầ là Tử, Phủ, Xurong, Khúc, Khòi, Việt, tàt đi thi đồ cao, có quan-chứrc lơn, có uy-quyền hểñ-hách và danh tiễng lierng-lăy. Trong trươngthơp nầy, nểu có nhièu Sát-xinh xâm-phạan, thì cūng phải đoán là bậc mô-phạm có vãn-tài xuằt-chúng.


## HÓA. KY

- Cung Mệnh có Hóa-Ky tọa-thủ, nên thường phảai mang tật © chân tay hay ơ mắt ; tinh nộng-nổ, hay nhàm lẫn, trước khi làm bât cứ một việc gì, cūng không suy xét cằn-thạ̀n, lại hzy mắc thị̀phi khău-thiẹt.
- Ky gặp Nhật, Nguyệt hội-hc̣̣p, bắt cú tạ̣i vị-trí nào, cüng phải đoán là hay dảau mắt và mắt rǎt kém.
— Ky Đăc-địa, gặp Nhạ̀t. Nguyệt sáng-sủa đông-cung, ví nhur mây năm sắc vương-văn trồn tện trò̀i. Có cách năy, chắc-chắn ha đượ hương giàu sang trọn dời.
- Ky Đắc-địa, gặp Nhật, Nguyiệt mờ-ám hội-hợp, nên sức thỏe rât suy-kém và còng danh trắc-trở.
- Ky Häm-dịa, gặp Nhật, $\mathrm{N}_{\mathrm{g} u v \text { ̣̣̂̂t }}$ mờ-ám họ̀i-hợp, nền hay
 tai-họa khủng-khiếp, thường phai lang-thang phiciu-bạt và yêu-tư.
- Ky găp Cư bay Tham dơng-cung, nên rảt dḕ mắc tai-nạn vè Sơng nước, hay bị bắt-bớ giam cà̀m. Đàn bà con gai có cách nằy, ví Shur ngoc có vèt.
- Ky gạ̀p nhiču Sát-tinh Dác-địa hộ-họ̣p, nên danh-tài drạnh-phát, nhurng sau lại hoạnh-phá ; suôt đời bôn-ba luru-lạc. Wrong trường-hợp nây, nĕ̉u Sà Hãm-địa, tät phải nghèo khỏ, hay Wáćc tai-họa khủng-khiệ́p và không thể sờng lâu đ̛̣ược.
— K ${ }_{\mathrm{Y}}$ gặp Xương, Khúc, Khòi, Viẹ̣t họ̀i-hợp, là người có nhaung không hién-dạt.
- Ky gặp Tuề, Đà hội-hợp là ngır̛̛̀̀ lắm đicưu, hay mác thịWhi, kiện-cáo, tai thường bị ù, đôi khi bị điếc, tuở thọ cưng bị Whiet-giảm.
- KI găp Đìo, Hồng đăng cuag, nề hay vương vào fưới tình, đaau khó vi tink, hôn-phới cūng trẫc-trơ. Đàn bà con gài oo
 kbi lây chồng; hay phải lo buồn vì chồng con và không thế sơong thu drepc.
PHU-GIAI


## 1 - Hóa-Lậc hoàn vi hào, hưu hurớng Mộ trung tàng

Lộc là sao tỡt-đ̛̣p. Nhurng nêúu Lộc thủ Mệnh tai Tứ-Mô, lài
 cách nä̆, ľhông thẻ̉ thành đại-phú đurợc.

Trong trừ̛̀ng - hợp Lộc thû Mệnh tai Tír - Mộ, nēu găp Tham, Vū đöng-cung, thật là rục--זơ, vì đủ bộ ba sao thuận-vị. Có cách năy, chắc-chắn là được hươong giàu sang trọn dời, tiền của chăt đông lên trong kho lâm.

2 - Hóa-Lộc Bắc-địa Dần Măo, cốthủ tham tài
Cung Mệnh an tại Dàn, Mão, có Lọ̣c tọa-thư, tà người gìàu và khéo giư của.
3 - Hóa LLạc Tẏ̀ Ngọ, Phu-Từ văn-churơng quán thê
Sờ Đức Khỏng-Từ có cung Mệnh an tại Tý, có Lurơng tọathủ, găp Hóa-Lộc, Lộe-Tòn hậi-hợp; vậy cho nôn khòng những Ngà có taii kinh-bang tete-thè, mà lại còn có biệt-tài về văn-chương, san-


Người nào có sồ, trong dó cung Mệnh an tại Tý, Ngọ mà có cách trên đây, cūng thường là bậc vī-nhần có văn-tài xuăt-chúng, sư-nghiệp lớn-lao và danh titêng lîrng-lã̌y.

4 - Họp Lậc, củng Lộc, dịnh vi văn-vó toàn tài
Cung Mệnh sáng-sỉa tốt-ấep, có Hóa-Lộc hơp-chiču, Lôc-Tön xung-chièu, hay có Lộc-T'ôn hộp-chiéu, Hóa-Lộc xung-chiếu, là người có tài kiêm văn-vō, được hurơng g giàu sang trọn đời.
5 - Lưỡng Lộc Ngọ Dän nhi phưng Tử, Vứ, Đinh, Ky̆,

> Âm-nam phû-da danh thọ

Âm-nam tuảio Binh Kỳ, có cung Mẹnh àn tại Tý, Ngo a có Hóa-Lậc hay Lọci-TM̀n tọa-thủ, gạp Từ, Vũ bội-hợp, tät được hường phár quí và sồng làu.
 tơa-thủ, lại có thêm niột Lộc nữa chiếu, thật là toàti nȳ̄. Các tửi
 nhurge dù sio cüng khiông bạ̀ng tuôi Đinh, Kŷ.

## $A M-N A M$

6- Lộc phủng Lương Miêu, bȧo tư-tài ich dữ tha nhân
Cung Mệnh có Lộc towathủ, gạp Lưong Miču-đia đ̛ông-cuirg, A người gì̀u, hay đem của rièng đi giúp đơ người khác.
$\mathbf{7}^{-}$- Song Lộc cur nhị nậ̣ Cor, Lương, phú gia đ̛̣ch quốc
Cung Mệnh có Hóa-Lâc hay Lộc-Tồn tọa-thủ, găp Co , Lurơng lậi-hợp là ngurời rất giàu.

Trong trường-hợp ciung Mệnh an tại Dăun, Thân, có mạt
 thật là rưc-rỡ tớt-đẹp. Có cích nây chắc-chắn là triệu-phú.

## 8 - Mę̂nh vô-chính-diệu, hoan nĝ̣̣ Tam-Không, <br> hựu Song. ậ̂c, phự quí khả kỳ

Cuug Mệnh vô-chính diệu, có Tuần Triệt án-ngừ và Thiên,

 Herrơng giàu sang, shurng chẳng được lâu bên.

9 - Quyèn, Lộc trùng-phùng, tài-quan song mý
Cung Mệnh có Quyênn tọa-thủ, gặp Lộc chičús hay có Lộc tọathủ̉ gặp Quyĕn chiễa, hay có Quyền, Lộc tọa-thủ đônģ -cung, chắcchána là được hưởng phúi-quí song-toàn.

> 10 - Quyên, Lộc Mệnh phùng, kiêm hộ cát, uy-quyên áp chúng

Cüng như têên. nhưrig nếu cung Mệnh laị có thếm nhiều sao ssång-sủa tốt-đẹp hội-hợp, tat có uy-quyč̀n hiển-hách, thiển mọi ngurời phảa kính-né.

## 11 - Quyèn Lộc, trùng-phùng Sát thãu, hư dự chi long

Cung Mẹ̀nh có Quyè̀l, Lộc trùng-phùng, nhurng nểa lại có thềm nhiêtu sao mờ-ám xà́u-xa hội-họ̣p, hay bị nhiều Sát-tinh xâm पوhạm, tăt chi có hur-danh bè ngoài mà thôi.

12 - Quyễn, Khớc đöng-cung, minh-danh vụ thě
Cuing Mẹ̀nh có Quyèn, Khốc tọa-thü đöng-cung, tăt có uy-

 Kàog và có quyéc-tač.

13 - Khoa, Lộc tuăn phùng, Cht -Bột hän nhiên nhập tướng
Cung Mẹ̀nh có Khoa tọa-thủ, ạ̣p Lộc cbiếu, hay có Lộc tọathû gặp Khoa chiều, hay có Khoa, I ịc tọa-thủ đöng-cung, lại thêm nhièu sao sáng-sủa tôt-đẹp hội-họp, tá : có quan-chức lớn, xuất-tuờng nhập-tướng.

Sơ Chu-Bột đòi Hán được ph ng tướng, có cung Mệnh đác cách nầy.

## 14 - Khoa minh, Lộc żm, liệt-vị tam-thai

Cang Mệnh co Khoa tọa-thủ, cung Nhị-hơp có Lộc tọa-thư,


## 15 - Khoon, Lộc ge íp vi quí-cách

Cüng Mệnh gííp Khoa, gíáp I ic là người có danh-giá.
16 - Khoa Mệnh Quyền trì :u, dăng chung giáp dệ
Cung Mệnh có Khoa tọa-thủ, gặp Quyền chiếu, tất đỉ thi đỗ cao yà có quan-chức lớs.

17 - Khoa, Quyĕn, Lộc łơp, phú-quí song toàn
Cung Mẹ̀nh sáng-sủa tôt-đđẹp lại có Khoa, Quyưn, Lộc hộihợp, nên được hurởng giàu sang trọn dò̀i.

18 - Khoa, Quyền, Lộc vọng danh dự chiếu trưong
Cung Mẹnh sáng-sủa tốt-đẹp, lại có Khoa, Quyê̌n, Lậc hộichiču, nên sớm hiển-đat, dírợc hượng phú-quí song-toàn và có danh tiềng. lùng-lẫy.

> 19 - Tan-kỳ giao hội, mac ngộ $K_{X}$, Kình giãng lộ thanh vân

Cung Mềnh có Khoa, Quyën, Lọc hộ hợp lại gạp Ky, Kình, nên đurờng đời găp nhièu bước th ag trầm; ct ng đurợc hurơng giàu sang lâu bên, công-danh tiẹn-t i nhur surơn đọng, nây xa tụ tán thăt thườr g.

## 20 - Khoa danh hảm ư huas thần, miê i nhi bất tú

Cung Mẹ̀nh có Khoa tọa-thư, gặp nhièu s so mò-ám xău-xa hội-hợp, bay bị nhiêu Sát-tinh xàm-phạm, ví ohu mà̀m non mới trờ
 toại lòng, vì công danh trắc-trờ, tiền-tài khó kiễm

21 - Hóa-Ky văn-nhân bắt nại
Cung Mệah có $\mathrm{K}_{\mathrm{Y}}$ tọa-thủ, gạp Xương, Khúc, Kbôi, Viĉ̣t bôi-họp, là ngườ thông-minh, co vão-tài, nhurng trăc-ttơ yê durong công-darih và thơng thê hiten- đạt durọc.

## 22 - Ky ngộ Khoa-tinh cur Hegi, Tit, ngôn-hành danh thuận

Cung Mệnh an tại Hợi Tý, cọ́ Ky tọa-thin, 解p Khoa hoặc dờng-cung hoặc xung-chičư, là người khòn-ngoan, cả̉n-thận, biết
 nhàn kính trong.

## 23 - Hóa-Ky Tý-cung, Khoa, Lương phụ-chiêuu, đắc quân dân sủng-ái

Cung Mệnh an tại Tý có Ky tọa-thủ, gặp Khoa, Lưorng hộichicúu và nhitèu sao sáng-sủa tơt-đẹp hội-hợp, là ngurời có đức- độ, có danh-vọng được quâa, dân (chinh puyèn và whan dán) quí mến ngưỡng mộ.

## LỤC - BAI

## OAI-HAO - TIEU.HAO

- Cung Mẹ̀nh có Өại-Hao hay Tiêu-Hao tọa-thủ, nên thàn $^{\text {- }}$ hình nh̉ỏ-nhắn, bộ tièu-hóa khòng dược lành mạnh; tinh thongagoan ahưng không quä-quyčt, khòng bền chí, thich xa nhà, thích Xáa ngon mặc đẹp, dễ faymê những thú vui: đính cờ, đánh bact, Choo bời cho thỏa, tiêtu tièn không biêt tiết; suơt đòi túng thiêu, Phải sớm ly-tở, lập nghiẹ̀p ở phương xa và hay dổi chỗ ở.
- Hao Đắc-dạa lại la ngườr thông-minh, tuy ham cbooi, nhurng cîng có lúc ràt ham học, muờn trông xa biết rộng.
— Hao Đăc-địa ứng-hợp với tuơi Dàn, Thận. Vậy cho nên fửi Dàn, Thân mà cung Mẹ̀nh có Hao Bấc-dịa tọa-thư, là người chori-bò̀i, thích ngao-du, nay dây mai dó, nhưvg sau hiển-dạt, dược Hurờng giàu sang trọn đöri.
- Hao gặp nhièu Sát-tinh hội-hợp; tát hay mắc nbững tai tañ về dao súng.
- Hao gặp Hỏa, Linh hội-hợp, thường má́c nghiện (ghièn).
- Hao gặp Tuyệt đöng-cung, là ngurơi xảo-quỵ̣̂t.
_- Cung Mệnh vò-chính-diẹ̀u có Hao, Tuyệt cọa-thủ đôngung, là ngườri xảo-quyẹ̀t, nhưng rẳt keo-kiệt và thạm-lận.


## TANG-MÔH - BACH-HỒ

- Cung! Mệnh co Tang-Môn I ay Bạch-Hós tọa-thủ, là ngurodi can-đảm, cur ag-nghi, ahưng hoi u ong-nganh, mói lot lòng me đ̃a có tang. St ờ đời uru-tur phiền muộn, thường có bệnh khíl-huy̆t, bẹ̆h đau gân xurong, tim phỏ̉i không được lành mạnh và rảt khob puôí súc vật.
- Tang, Hô Đâc--dia lại là ngrò̀ t tà-gioi thao-lược, biêt xetđ̛oán, lý-luận, thích hoạt-dộng chír 1 -trị.
- Tang, Hơ, dù Đắc-dia hay F àm-dịa, gặp nhièu Sát-tinh hậihợp, là người bạo-ngược, chung thân cùng-khôn cô-dơn, khắc vợ (hay chơng) hại con, lại có uhì̛úu bệnh tật khó chữa, chân tay thường bị vương vào xích-xiêng, tis mắc những tai-nạa khủngkhiếp và không thê sồng làu dược.
— Tang, Hơ gặp Kình hay H ib, hoặc đöng-cung hoặc xungchiêu, tăt có chi-kbí biên-ngang.
- Cung Mệnh có Hô Đác-dị! tọa-thủ, sinh ban đêm là họ̣ cách. Nhur thêe di-nbiê̂n là hieñ-dạt.
— Hỏ gạp Tham đơng-cung : bị thú dự cắn chêt.
- Hó gặp Tău đăng cung : có văn-tài, sớm hiên-đạt.
- Ho̊ gạ̣p Phi đông-cung : suờt đơi mà y -mắn, nhẹ bước trên đường còng-danh.
- Bàn òng cung Mệnh có Tar g, HB̉ Đăc-dịa tọa-thủ, thurờng

 Mệnh, gạ̣p nhiêtu sao sáng-sǔa toôt-dẹp hội-hợp, lại có thể chuyèn vè pháp-lý, làm quan-tòa, thây kiệt.
- Đàn bà cung Mẹ̀nh có Ting, Hô tọa thủ, nên vé mặt
 tránh đurợc mắy độ buôn thurorng. Sau năy sinil nờ rảt nguy-nan, có bệnh ở t tur̉-cung hay đ̛au yéu ; khó nuôi con vì sà̀u khỏ yì con,


## THIÊN.KHŐC - THIÊN-HU

-Cung Mệnh có Thiên-Khöc hay Thiền-Huu toa-thù, nễ do xanh-xám, vè mặt buồn té̉, mắt có quâ̆ng đđen, thạ̀n hur, tính đa siulu da cảm, suơt đờr uru-tur phiền mụ̣̂n.
 doi năng đanh thép, hùng -hänn, thich hoạt-động chính-trị.

- Khốc, Hu Đăc-dịa Tý Ngo, lúc thièu-thời nghèo-túng, पhurng tir ngoài ba murooi tuổi trở đí ràt kháá-già. Đây, nếu Khớc, Hur gặp Sát hay Phá đöng-cung, tắt có quyển cao chức trọng,

- Khốc, Hư Hàm-đđ̣a thật là suổt đơri khồn-khố, khơc thitu hon curbi.
- Khơoc, Hư Hãm-dịa Thìn Tuất, lại hay mác tai-nạa, tuỏi tho cũng bị chiêt giảm.
- Khốc, Hư gặp Co, hoặc đồng-cung, hoặc sung-chiểu, Lên tim ph̉̉i Lhông đượclành mạnh, thường nắc bênh ho khó chưa,
- Khốc, Hur Hàm-dịa Dằn Thân, gặp Đà đông-cung, hà ggirời có tai kiềm văn-võ.
— Khờc, Hur găp Hình, Mă hồi-hợ, tât hỉ̉n-đạt vè võ-nghiệp.
- Cung Mệnh có Hur tọa-thủ nần răng xău, hay đau,
- Hư Đăćctịa gạp Lộc hoặc fộng-cung hay xung-chiču, t ngurời đa tàit, co danh tiè́ng lìrng-láy.
- Hư Hăm-dịa là ngượi bảt-chính, hay ăn nói sai ngoa:

$$
\overline{P H U}-G I A I
$$

1 - Nam-nhân Tang, Hồ, hựu tài uyên-bác
Đàn ôn: : mà cung Mệnh có Tang, Hó Đắc-dịa tọa-thủ, ta̛t tai thao-lurợ, học rộng, bië́t nhièu.

## 2 - Nứ-Mẹ̆nh Hồ, Riếu, da sư quà uuu

Đàn bà mà cung Mệnh có Hỏ. Riều tọa -thüu đöng-cung, nên lion-phối thường bị trác-trợ, và suờt đời uru-phièn, sàu kho̊ vì thiòng con.

## 3 - Hao ngộ Tham-Lang, tàng dâm-tinh uu tinh dề

Cung Mẹnh có Hao tọa-thŭ, gạp Tham hoạc đöng-cung, hoặc Yung-chiëu, là người hiëu-sác, dàm-dạt, nhung răt kín đáo, dây ví


## 4 - Song. Hao Măo Dậu, chưng-thủy trièu Đông,

 tới hiềm Hóa-Lộc. ai ngộ Cự, CoCung Mah an tại Māo, Dạu, có Hao tọa-thủ ràt rưc--rỡ
 Solng. Trong rừng-họp nầy, Hao ràt ky găp Lộc và rat càn gạp Cur, Cơ. Như vậy, rẻu cung Mènh an tại Mäo Dậu, ó Hao, Cư,
 dirce, phúc-thọ song toan.

## 5 - Khốc, Hư, Tý Nge, tiền bần hậu phú

Cung Mệnh an tại Tý Ngo, có Khốc, Hu tọa-thả đông nên lúc thicưu-thờri nghè̀o túng; tùr ngoài ba mưoi tuởi trở đđi mới khá giả ; vè già mới thật giàu có.

6 - Khốc, Khách, Kiêp, Phù mạc ngộ Cự, Dirơng, chung-thân da-lệ
Cung Mệnh có Khơe tọa-thủ, gặp Khách, Kiêp, Phù hộihợp, lại gặp thêm $\mathrm{C}_{\mathrm{u}}$, Nhật, thật là suốt đờr phải than khóc, tiếc thương, mắt lúc nào cũng đầm lệ.
$7-$ Hư, Kình, Tuể, Shách gia lâm,
män thê đá ph ing tang sự

Cung Mệnh có $\mathrm{H}_{u}$ tọa-thử, ặp Kình, Tuê, Khách hội-hợp, tảt có tang-tóc liền-miên, tirr lúc lọt l ag mẹ cho đên khi mān chiều xé bóng.

## VI - PHU - MẪ

Xem cung Phụ-Mầu đẻ biết oo sư thọ-yếu, giàu-nghèo hay sang-hèn của cha mẹ và cūng đ̛ê biết sư hòa-bẹ̛p hay xung-khắc giưa cha mẹ và con.

Muồn luận-đoán cung Phụ-Māı thạat caản-thận, người aghiêncứu Bảu-sờ phải kềt-họp nhạ̀t-địn ả ảnh-hướng cửa Nhật, Nguyệt tại các vị-trí trè̀n bản-đ̛ö 12 cung ới nhận-định ânh-hưởng các sao tọa-thử tại cung Phụ-Mẫu.
$A$ - Ảnh hường cúa Nhật, F guyệt tại các vị̂trí trên bàn-đō 12 ung:
Trước hết phải nhận-định ảnh hurởng của Nhật, Nguyật tại các vịi-trí trệ bản- dồ 12 cung đẻ uận-doan xem cha màt trước me, hay me mâtt trườc cha.

Nhật là biêu-tượng của cha. $N_{l}$ uyệt là bié̉u-tượng của me.
Cónhững trường-bợp sau đà cẳn phải phấn định:

$$
1 \text { - Nhật tọa-thù tại Dăn Mão, Thin, Ty, Ngo }
$$

Nguyệt tọa-thủ tại Thân, Dạ̣u, Tuãt, Hội, Tý
Trong trường-bộp nầy, sao nao không gạp Tuău hay Triẹt án-ngũ, được coil là sáng-sưa. Traị lại, sao nào gạp Tuằn kay Trị̣̂t án-rgū, bị coil là mò-ám.
a - Nhật sáng-sủa - Nguyệt mờám : mẹ mẩt trước cha,
fob - Nhật mờ-ám - Nguyệt sáng-sủa : cha măt trước me.
c - Nhật, Nguyệt cùng sáng-sủa :

- Sinh ban ngày : mẹ mất trước cha.
- Sish ban âem : cha mắt trước mẹ.

$$
\mathrm{d} \text { - Nhạt-Nguyệt cùng mờ-ám : }
$$

- Sink ban ngày : cha mắt trước me.
- Sinh ban đém : mẹ mã̛t trước cha.

2 - Nhật tộa-thủ tại Thán, Dậu, Tuẫt, Họ̣, Tý
Nguyệt tọa-thủ tại Dằn, Máo, Thìn, Ty, Ngo
Trong trường-họ̣p nầy, sao nào gặp Tuän hay Triệt án-ngữ, Xaược coi là sáng-sủa. Trải lại, sao nào không gặp Tuăn hay Triệt Kan-ngữ, bị cơ là mò -ám.

## Coi nhận-định từ 1-a đên 1-d ò trên

3 - Nhật, Nguyệt tọa-thủ đồng-cung tại Sưu Mùi : a - Không gạ̣ T Tuần hay Triệt án-ngư :
— Sinh ban ngày : n mất trước cha.

- Sink ban đém : c : a mất trước me

> b - Gặp Tuần hay Triệt án-ngừ :

- Sinh ban ugày $\bar{F}$ cha mät trước me
- Sinh ban dếm : me mất trước cha
$B$ - Ȧnh-hưởng của nhưrng sao tọa-thủ tại cung Phỵ-Mấu: 1. TƯ - VI
a - Đơn-thủ tại Ngọ: cha mẹ quí-hiên, giàu có và sờng lâu.
b - Bon-thủ tại Ty : cha mẹ khá-giå.
c- Phü đồng-cung : cha me giàu sang. Con được thùraRurơng của cha mẹ đẻ̉ lậ ràt nhièu.
$\mathbf{d}$ - Tướng dông.cung: cha me vinh-hién, Gia-đình yên ui, phúc-lộc döi-dào.
d - Sát dồng-cung : cha me phú-quí, nhurng bảt-hòa. Con hhông hợp tính với cha mẹ. Gia-dinh ly-tán.
e - Phá đồng-cung : trong nhà hay có sự băt-hòa ; cha me. Giá gảa. Nhưng sớm khắc một trong hai thân, hay phải xa cách tìr He thiéu-thờr.
g - Than đöng-cung: cha ne biah-thường. Nên làm con nuôi họ kḷác. Nếu khòng, tằt phải sớn n xa cách một trong hai thân.


## 2 - LIÊM - TRINH

a - Bon-thủ tại Dần, Thân : cha mẹ nghèo, nhưng có đ̛́rc Sớm xa cách hai thần. Có làm con n tôi họ khác mới tránh được mọi hinh-khắc.
b-Phủ đờng-cung : hai thâ 1 giàu có, nhưng bất-hòa. Coa lhòng hơp tínli cha me.
c - Tướng đồng-cung : ch: mẹ khá giả.
t - Phá dồng-cung : cha me hay găp tai-pạn bất-kỳ và răt vàt-vả. Con khòng thẻ chung sông áa ợc với cba mẹ. Nèn làm con nuôi họ khác.
đं-Sát đöng-cung : sớm khắc một trong hai thân. Néu lhông, cha mẹ và con cung khòng thẻ chung sổng được với nhau. Trong nhà therờng có sụp băt-hòa, Cha mẹ hay mắc tai-họa rẳt đáng lo agại.
e - Tham đồng-cung: cha nẹ. khốt-cùng, hay mác taíương và xa cách nhau. Sớm lia bỏ hai thân.

## 3-THIEN - BÖNG

a 一 Đơn-thủ tại Mäo : cha mẹ khá-giả. Lợi-ích cho mẹ nhiểu hon cho cha.
b- Bơn-thủ tại Dậu : cha nẹ bình thường. Sức khỏe của mẹ suy kém.
c- Born-thủ tại Ty. Hợi : hai thân sa cách nhau: Con. thurơng phäi xacha me ; nhurng gia- fình sung-túc.
d - Đorn-thủ tại Thìn, Tu it : trong nhà hay có sư bất-hòa. Hai thần xa cách nhau. Con và cha mẹ không thẻ chung sồng lâu dài vóri nhau được. Nèn làm con nuôi họ khác.
đ - Lurơng đồng cung : cha mẹ khá giả và sống làu.
e - Âm đồng-cung tại Tý : cha mẹ vinh-hiên và nhièu củ̉-cài,
g - Âm döng-cung tại Ng g: trong nhà hay có sư bất-koa. Sưom za cách một trong hai thân.
$h-C u ̛$ đờng-cung : sớm xa cách hai thân. Trong nhà thiè̉u hòa-khi. Có đi xa hay làm con nuôi họ khác móti tránh được mẹi sự hình-khàc. Nburng dù sao chàng nữa, ít nhứt cûng phải sớm lia kó một trong hai thin.

## 4 - VƯ . KHÚC

Băt cớ tại vị̂-trí nạ̀o cūng sớm khắc một trong hai thân:
a - Đon thủ tại Thìn, Tuất : cha me gì̀u có, khá-giz
b- Phủ đöng-cung : cha mẹ giàu có và vinh-hićn.
c- Tướng đờng-cưng ; cha mẹ có uy-quyc̆n và nhî̀ư của-cài.
d - Tham đờng-cung : cha mẹ giàu, nhurng con không hẹ̣ tính cha mẹ. Treng nhà thêe 1 hòa-khí.
d - Phá đông-cung ; hai thẫn băt hòa. Cha mẹ và con không hộp tính nhau. Gia-đïnh thường ly-táa. Nền làm con nuôi hẹ khác.
e-Sát đồng-cung : hai thân bần-khở, hay mắc taí-ưong họa-hại. Něu không, tẩt ,hải mang bệnh tạ̀t, hay đau ve̛u. Nên sớom xa cách hai thân. Nề làm con nuŝi họ khác, dẹ̛ tránh mọi hình-khăc.

## 5 - THÁl - DU'ONC

a - Tọa-thủ tai Dầ x, Mâo, Thịn, Ty, Ngẹ: hai thàn friau có, qứ-hiên và sờng lâ .. Lơi-fth cho cha nhicu toon là cho mé. b - Tọa-thủ tại Tf ân, Dậu, Tuăt, Họi, Tý : hai thàu vát-vả. Sớm kbắc một tron hai thền. Nèn làm cou nuôi họ khác. c-Nguyẹt đồng cung tại Sî̉u, Mùi : hai thân bá̛t-hòz. Tuy cha me khá-giả, nhưng con không thể ơ gàn đurợc.

## 6-THIEN - CO

a- ©on-thủ tại $\mathrm{T}_{\mathbf{y}}, \mathrm{Ng}_{\mathrm{g}}$, Mùi : cha me khá-giả.
b- Bon-thủ tai H gri, Tý, Sưu : cha me bistin thurờng. Cha tre và con không hợp fính nhau. Nôn lìm con uuôi hẹ khác, Néu Shông, tảt thó tránh đurece mọi hink-thíc.
c-Âm đơng-cung tại Thân : bai thân khá-giả.
d - $-\hat{A} m$ đồng-cung tại Dần : hai thậ giàu có, nhưng nơon cách một trong hai thân, Khôntg lội-ích cho me.
d - Lurorng dờng cung: cha me giàu sarg và sơng lau.
e - Cư dờng-cung: sớm khắc một trong hai thãn. Nta héreg cüng phải xa cách hai thân. Trong nlà thiễu bòa-khí.


## 7 - THIÊN - PHỦ

Bât cứ tại vị-trí nà̀, cha mẹ cūng có cưa.
a - Đour-thú tại Ty, Họi : cha mẹ khá-giá, có danh-chưre.
b- Đoon-thủ tại Sứu, Mùi, Mäo, Dạu : hai thân phú-quí song-toàn, nhurtig sơm sà cách một trong hai thân.
c - Coi Tứ-Vic - Liêm-Trinh b - Vü-Khúc b
8-THÁI - ÂM
a-Bơn-thủ tại DẠu, Tuăt, Họi: hai thân gìuu sang. Lọ̣iích cho mẹ nhiều hơn là cho cha.
b Bơn-thủ tại Mắo, Thin, Ty : hai thân vắt-vả. Sơom kháce một trong hai thân. Nên làm con nuối họ khác.
c - Nguyệt đöng-cung tại Sữu, Mùi : nhận định theo ThaíDurong C.

$$
d \text { - Coị Thien-Böng e-g - Thien-Co c-d }
$$

9 -THAM - LANG
Bắt cứ tại vị-trí nào cũng sớm khắc một troodg hai thần. Né̛u không, cüng phải xà cách hai thân.

*     - Boon-thư tại Thin, Tuất : cha mẹ giàu có, nhurng con Không được thùra hurởng. Trong nhà thiéu hòa-khí.
b- Bon-thử tại Dăn, Thân : hai thân túng thiěu, bât-hòa, hay xa cách nhau. Cha mẹ không hợ tính con.
c- Bonn-tbủ tại Tý, Nge: cha me bình thương. Trong nhà thiếu hòa-khí. Nên làm con nuôi bọ lshác.
d - Coi Tử-Vi $g$ - Liâm-Trinh c - VafKhúc d
$10-C U T$ - MON
But cứ tại vị-trí nào, cha me cũng bưt-hòa. Trong nhà có sụ tranh-chấp.
a - Bon-thù tqi Hegi, Tý, Ngq : cha me ginu sang, nhurug lhông hơp tính vori con.
b-Bon-thủ tai TX: hai thàn thường $x=$ cách ahau. Néu Hhông, cüng sớm khâc một trong hai thân.
c- Bon-thủ tại Thin, Tuât : cha mẹ bỏ nhau, h:y một còn một mát từ lúc con cons ít tuơi.
d - Nhật döng-cung tại Dăn : nhận-đ̣̣̂h theo TháiDurong. a.
 Durong b.
e - Coi Thiên-Eöng h _ Thiên-Core


## 11 - THIEN-TUOÓNG

Bà̛t cuŕ tại vị-trí nàc, cha me cūng sỗng lậu.
a- Bơn-thủ tại TYy, Họi, Sựu, Mùi : hai thân khá-giả, shurng hay batr-hoda.
b - Boon-thủ̉ tại Mäo, Dậu: hai thân bình thường. Nễ làm con nuôi họ khác để tránh mọi bình-khắc.
c-Coi Tử-Vi d - Liêm-Trinh c - Vi-Khúc c
12 - THIEN-LUONG
a - Bơn-thủ tại $X$, Ngo : cha mẹ nhân đ̛́ŕc, giàu sang và sống lâu.
$b$ - Boon-thủ tai Sửu, Mùi ; hai thân bình thurờng. Trong nhà thiễu hòa-ihhí.
c - Đơn-thủ tại Ty, Hợi ; hai thân bẫt-hòa, hay xa cách nhau. Sớm lia bô môt trong hai thân. Nếu không, cha me và con cũr.g không thẻ̉ sờng chung vớ nhau lâu dà được.

$$
\begin{aligned}
& \text { d - Nhật đöng "cung tại Máo : coi Thai-Dưorng a. } \\
& \text { d - Nhật döng̃ cung tệ Dậu: coi Thái-Dương b. } \\
& \text { e- Coi Thiên-Đöng } \mathrm{d} \text { - Thiên-Co } \mathrm{d} \text {. }
\end{aligned}
$$

## 13 - THÄT-SAT

Băt cứ tại yị-trí nào, cha me cūng bắt-hòa. Nếu không, cha mẹ và con cūng l̇hông hợp tính shau.
a - Dơn-thủ tại Dần, Thân ; cha mẹ quí-hiển và sống lâu.
b - Bơn-thủ tại Ty, Ngo : cha me khá-giả, phưog sớm xa cach mọ̀t trong hai thấa.
$c-$ Đorn-thủ tại Thin, Tuät : cha me túng-thiêu, vât-vì, thurờng mang cô tột, hay mắc àc--bệnh. Nếu không, táa mắc nhiều tai-họa. Sớm khăc một trong hai thân. Cha mẹ và con cūng khôog thể chung sơng với nhau lâu dài đúuợc. Nên làm con nuồi họ khác.
d - Coi TừVid - Liêm-Trinh d - Vü-khúce.

## 14 - PHÁ-QUÂN

Băt cứ tại vị-trí nào, cũng sớm khắc một trong hai thân. Nêa thông, kai thần cūng hay phài xa zách nhau. Trong nhà thiêu hòa-khí.
a - Bơn-thủ tại $\mathrm{Ty}, \mathrm{Ng}$ : : tha mẹ khá-giả.
b - Bơn-thủ tại Dần, Thâ 2 : cha mẹ bẫt-hòa. Nên ở xa cha mẹ hay làm con nuôí họ thác.
c- Bon-thủ tại Tuin, Tuăt : cha me vát-vả, không hợp tính với con. Sớru xa cách một trong rai thât.
d - Coi Tư-Vi e - Liêm. Trinh d-Vū-Khúc d

## 15 - KÌNH-DUOONG-BA-LA

Bất cứ tại vị̂-trí nào, cha mẹ yà ıon cūng không hợp tính nhau.
a - Liêm đồng-cung: hai t\} ân hay mắc nạn, nhất là kiẹncáo, tù-tội và thường phài xa cách nịhu. Gia-đình túng thiču.
b-Sát đồng-cung : Sórm xi cách hai thàn. Cha mẹ thó tránh được hình-thuroong họa-hai.
c--- Tham dồng.cung : cha bay me là ngùòi hoang-tiang chơi-bời. Sớm xa cách niột trong h. $i$ thân.

## 16 - HOA-TINH - LINH.TINH

Bát cự tại vị-trí nòo, cha mẹ cing giảm-thọ. Trong nhà thiếa bèa-khí.
a-Tham dồng-cung: Cha mẹ quí-hiên và giàu sang.
b - Phá đồng-cung : Sớm khíc hai thân. Nểu không, cũng phải sórn xa cách. di cır-ngụ ở nơi đăt klaách quê người., Cha hay mẹ thường mắc tai-nạn bắt-kỳ, rắt đáng lo ngại.

## 17 - ĐIA-KHÔNG - DIA-KIÉP

Bät cư tại vị̂-ri nào, hai thân cũng vất-vả. Nồu không, cũñ bủt-hòn. Cha me và con không hợp tính nhau.

## 18 - VĂN.XƯONG - VĂN.KHÚC

Hai thầncó danh chức.

## 19 - THIEN-KHOI - THIEN-VIET

Cha thường là con trưởng. Nểu khòng, cũng đoạt-trưởng và co danh-chức.

## 20 - TẢ-PHU - HỨU-BẠT

Hai thân khá-giả, nâng àơ con trong nhièu cinng vì̀c. Trong nhà có hòa-khí. Nểu Tă, Hîru lại gập nhtîtu Sát-tinh xàm phạm, tia me thật lhó tráah äược những sự chäng lank, hoạc la hì̉h-khis chia-! !y, hoạc là tai-ương họ-hại.
21 - Lộ - TÖN
Hai thàn có cuaa, nhurog con phá-tán mủt khá nhiéu. C'aa me và con không hợp tính nhau. Nèn ớ xa cha me.
22 - HÓA - LÓC
Hai thân có cưa.

## 23 - HÓA - QUYËN

Hai thân có quyè̀n-thế.

## 24 - HOA-KHOA

Hai thân thông-minh, nhân-hạ̀u, có danh-chức.

## 25 - HÓA - KY

Hai thận bât-hòa. Něu không, cha mẹ và con cũng khòng hợp tính thbau.
a -- Nhật, Nguyệit đỗng-cung tại Sửu, Mùi :cha mẹ giàu sang.
b - Xtrong, Khúc đồrg-cung : Cha me giảm thọ.

## 26 - THIEN-MÄ

Hai thân có danh giá, nhưng thường hay xa cách nhau.
a - Lộc : cha mẹ răt khá giä. Nhurag con nèn ở xa cha mẹ.
b-Đà : Hai thàu băt bòa, tharờng hay xung iột. Cha me oà con không lợp, tính nhau. Nên ợ xa cha me. Néw Mâ, Dà lại găp thêm nhêiču Śát-tinh xầm-phạn, cháćc-chắn lì cha me bỏ nhau.
 ra, cha hay me thường uśc phải ihừng tai-nạn rảt đáng lo ngsị. .
27 - THAL-TUE
Trong nbà thiexu hòa-khí, hay có sur tranh chấp. Cha me và
 nhẫt là Đà, Ky xâm-phàm, tätcha niee phài xa cách nhau. Gia-dinh ly-tin. Ngòii ra, cha hay mẹ thương hay mắc tai-họa, dáng lo ngai ohkát là mác kiẹ̀n-č́o.

## 28 - CÓ THÅN - QUÁ - TÚ

Hai thìn không hợp tính nhat. Cha mẹ và con không thé ở gàn nhau lâu được. Nểu Co , Quả lại gặp nhiĉ̀u Sát-tinh xâtm phặm, tắt sớm khắc một trong hai thần. Nên làm con nuôi họ khác.

## 29 - $\mathrm{B} \dot{A} O-H O A-H O ̈ N G-L O A N$

Cha hay mẹ thurờng là người tài-hoa, phóng-cäang. Nễu Đào, Hoa lại gặp Vượng, Thai đơng-cung, tất cha có vọ lé, ngoại-tình, hay me là người bẫt-chíth.

## 30 - TUẴN, TRIẸT AN-NGƯ̆

Dù cung Phu-Mẫu tờt hay xã̉u, cûng sợm khấc một trong hai thân Ne̛u không, tảt phâi sớm xa cách hai thân, hay làm con nuòi họ khác.

Phaii nhận định nghịch-đảo ảnh-brởng của những sao tọathủ : tớt hóa xà̉u, xầu thành tốt, để luận-đoán sụ giàu nghc̀o, sang hèn cita cha me.

## 31 - VÓ - CHINH - DIẸU

Coi Chính-diệu xung chiếu nhur Chính-diệu tọa-thủ.


## VII. - PHÚC - ĐỨC

Xem cung Phúc-Đức để bič́t rõ sur thọ-yču, cùng là sư thịnhsuy, tụ-tán của họ hàng. Ngoài ra, còn đẻ biêt rõ về âm-phần mà mình chịu ảnh-hurởng.

Cung Phúc-Đức chi-phởi tăt cà 1 i cung sỗ. Vậy cho nên luậnđóán cung Phúc-Đức phải răt cẳn-thạn.

Có hai phằn :
a - Nhận định ảnb-hương các sao tọa-thủ tại cung Phúc-Đức đẽ luận-đoán phićc-trach, thọ-yêu và họ-hàng.
b - Nhận dịnh ảnla-hurởng các sao tọa-thủ̉ tại cung Phúc-Dức đẻ luận-đọán àm-plâ̆n.
A - NhâN-binh Ành-hương Các sao tọa-
 PHUC-TRACH THO-YEٌU VA HO-HANG.
1-TUU. VI
a - Bơn-thủ tại Ngo : hưởng phúc lâu dàì. Tránh được nhiều tai-họa. Trong họ có nhičưu ngurời quisi-hiển.
b - Bon-thủ fại Tý : Suơt đơ hay gặp nhưng sư may-mắn Trong bo tuy hiếm ngurời, nhurog cũng kịa giả.
c- Phủ dờng cung - Tướng tờng-cung : suốt đời dược xứng $y$ toại lòng, sống lâu và hưởng phúc. Họ hàng nhiểu ngườ giàu sang.
d - Sát đông-cung : phải ly-tố, bôn-ba mứs được hrởng phúc sởng lâu. Trong ho có nhiêu người giàu sang, hiển-đ̆at về vònghiệp, nhurng ở xa quê-hurong.
d - Phá dồng-cung : lao tâm khS̉ tứ, chàng đurợc yền thàn. Phai laa bỏ quêthurong mới khá-gia yà sồng lâu. Ho bàng ly-tán.
e - Tham däng-cung : suôt đời chảng durợ xứng y toại Fong, gitùm thọ vì bạc phúc. Ho hàng ly-tan, ngırời nào khá-giả bị chet som.

## 2 - LIEM-TRINH.

a - Đon-thủ zại Dần, Thân : đurọ̣c hưởng phúc. Trong họ ít cỉa, hičm người.
b - Phủ đờng-cung : suốt đời sung-sương, phúc thọ song toàn. Trong họ có nhiều người giàu sang.
c - Tướng đồng-cung : được bưỡng phúc. Họ hàng klá giă, nhurng hiếm người.
d - Phá döng-cung : vắt-vả, lao-khô, phải xa quê-hurơng, mới sông lầu. Họ hàng ly-tán.
d-Tham đöng-cung : giảm-thọ, khó tránh đurỡ taiurong, họa-hại. Trong họ có nhiêu người bản-hàn, bay mắc tù-tội, thurờng phài bąt-quain xiêu-cur.
e- Sát dồng-cung : giảm-thọ, hay gặp tai-nạn nguy-hięm, phải xa quê-hurong móri meng được an-toàn. Trong họ có nhièu ngừ̀̀i ché̛t non một cách thê-thảm ; nếu khòng, cūng phải mang tàn-tật, ác-bẹ̀nh, hay mắc tù̀-tộ, Fhơn cùng.

## 3-THIÊN - BÖNG

a - Bonn-thủ tại Mâo : đurợc hrởng phúc, sống lâu, nhurng thường hay thay đởi chithuớng, hay canh-cải công việc. Càng xa quê-huoorng lại càng khá-giả. Họ bàng phân-tán làm ăn ở phurơng xa. Trong họ thường có thằn-dồng xuăt hiện.
b - Born-thủ tại Dậu : giảm-thọ. Suồt đời ho tâm khô tứ, hay phäi thay đî̉i công việc và chí-hương, nhurng chẳng được xứng ý toại lòng. Có lập-righiệp ở xa quê-hương, mớr mong đurợc đủ ăn, đủ mặc. Họ hàng ly-tán.
c- Bora-thủ tại $\mathrm{X} \mathbf{y}, \mathrm{Hợi}$ : suờt đòri sung-sướng, nhurng giêm thọ. Muờn sởng lâu, nên xuắt ngoại, nay day mai đó. Ho hàns ly-tán, phièu bạt, trai gái rắt phóng-çảng.
d - Đorrthủ tại Thin, Tuất - Cư đöng-cung : gị̂m-thọ.
 Phätiy tó, ơ xa gia-diah mori mong dưọc yèn hàn Họ hang ly-tán, thường tranh chä́p lãn ohau.
d - Lương đŏ̀ng-cung : suốt đð̀i thanh nhàn, được hurờng phúc, sông lâu. Trong tọ có nhiêu ngưò̀ quí-hieñ, giàu sang và thurờng có thàn-nhân giang-hạ.
e-Nguyệt đöng-cung tại Ty : được hưởng phúc, sơng lâu. Nên lạ̣p nghiệp ờ xa quê-hương, bản-quán. Họ hàng quui-hién, có danh-giá, uy-quyèn ké-thê.
g - $\mathrm{N}_{\mathrm{g} u y \text { ệt }}$ đồng-cung tại $\mathrm{N}_{\mathrm{g} q}$ : giảm-thọ. Ptải ly-tỏ bônba mới mong dược yán thân. Họ hàng càng ngày càng sa-sít phièu-bat.
4-VŬ - KHÚC : trong họ hiếm ngừri.
a - Đơn-thù tại Thin, Tuăt - Tham đö̀ng-cung : được thưởng phúc sống lâu. Về gì̀, là càng xứng ý toại lòng. Trong họ thường có người giàu sang hay hiên-đ̛at vè vô-nghiệp.
$b-$ Phủ dờng-cung : dược hưởng phúc, sồng lầu. Họ hàng khá giả.
c - Turớng đờng-cung : phúc thọ song tò̀n. Sươt đời hay găp may-mắn. Họ-hàng quá-hiến giàu sang.
d - Phá đô̆ng-cung : phải lập nghiệp ởr xa quê hương, phải sớm xa gia-đình mơơ mong được yên thân hưởng phúc sồng lâu. Họ hàng ly-tán, nhurng có người rà̀t giơi vè̉ kyy-thuật, mỹ-thuật hay kinhdoanh buôn bán.
d - Sát đồng-cung : giảm thọ vì bạc phúc. Suốt đđ̛̀ lao-tâm khổ-tuŕ, hay mắc tai-họa. Xa què-hương, xa gia-đinh cûng chẳng được yện thân. Họ-hàng sa-sút ly-tán, thường có ngừ̛̛̀ chếs non, mang ac-tật hay bần-khờ.

## 5 - THAI - DƯONG

a - Tọa-thủ tại Dần, Mâo, Thìn, Ty, Ngo : được hưởng phúc, sởng lưu và sung-surớng. Họ hàng quí-hiẻ̉n, giàu sang, có danh già và uy-quyè̀n ké-thé.
b - Tọa-thủ tại Thân, Dạu, Tuắt, Hợi, Tý : bạc phúc nên tuôi tho bị chiét-giảm. Suốt đời chẳng được xứng $\bar{y}$ toại long. Nên ly-tơ hay ợ xa gia-đinh. Họ-hàng càng ngày càng sa-sút ly-tán; có तhhièu người gian-quyệt, nhưng băn-cùng; có người phiêu-bạt fiang-höo ; lại có người mang ác-tật hay mắc tai-nạn chêt một cách thè-häm.
c - Nguỵ̂̂t đö̀ng-cung : không được hương phúc dồi-dào,
 xa quệ-hương. Họ-hàng. khá giả, nhưng ly-tán.

Nčuu sinh ban ngày, phải luânn-đoán là trong họ, đàn ông con trai hiễn-đạt, còn đàn bà con gaii vàt-vả vê chồng con, hay yêu-tự.

Trái lại, nêu sinh ban đêm, phải luạ̀n-đoán là trong họ đàn bà, con gái giàu có, sung-sường; còn đàn ông con trai cùng-khổ phiêubạt.

## 6 - THIEN-CO -.. Trong họ hiếm nguròi.

a — Đơn-thủ tại Ty, Ngọ, Mưi : được hương phúc, sỡng lâu. Ho hàng khá giả.
b- Bơn-thủ tại Họ̣i, Tý, Sửu : bạc phúc ; họ-hàng ly-tán.
$\mathbf{c}$ - Cư đồng cung : tuy được hưởng phúc, nhurng lúc thiểu-thò̀i chẳng được xựng ý toại lòng. Vè già, hay găp maymấn. Họ-hàng khá giả.
d - Lương đờng-cung : sơng lâu, thanh-nhạ̀n, sung-sirơong. Họ-hàng có ngurời giàu sang, và thường có thần-nbân giáng hạ.
đ̉ - Nguyật đờng-cung tại Thân : được hưởng phúc, sỗng lâu. Trong họ có ugừri giàu sang, nhưng dàn bà con gái thường khá giả hon đàn ông con trai.
e-Nguyç̣t döng-cung tại Dần : không đưrọ̣c hưởng phúc dời-dào nên suốt đời chả̉ng dược xứng ý toai lòng. Họ-hàng bình thường, nhurng đàn bà con gái hay trǎ̃c-trỡ về chờng con, lại co nguròi phong-tinh hoa-nguyệt.

## 7 - THIEN - PHU̇

a - Bonnthủ tại Ty, Họi : được hrởng phôc, sơng lâu. Họ-hàng đ̛ông-đ̉a, khá-giả.
b - Đơn-thủ tại Sưru, Mùi, Mḱo, Dậu : không đurợc hurởng phéc dŏ̀i-dào. Nèn lập nghiệp ở nơi thạ̀t xa quèe-bương. Truag họ, nhiêuu người gizàu sang, nhưog ly-tán.
c - Cai TừVic - Liêm-Trinh b - Vü-Khưc b

8-THÁI - ÂM
a - Bon-thủ tại Dạu, Tuăt, Họi : được hưởng phúc toọn fi̛ời, sung-sướng và sờng lâu. Trong họ có nhiê̆u người quíhiên và giàu sang.
b-Boon-thủ tại Mão, Thìn, Ty : bạc phúc nền tuổi tho bị chiêt-giàm. Suồt đời vui it buôn nhiẹu, lau-tấon khổ-tử. Nèn lộp frghiệp ở nơi thật xa quê-hương; có sớm xa cách gia-đình mớr meng Udược yên thân. Họ-hàng ly-tán, nhièu người cùng khổ, cò- đicrn, mang ác-tật, phiêu-bạt giang-hö, hay mắc tai-nạn mà chêt một cich Thêe-thảm. Dàn bà con gái trong họ rât vàt-vả vè chöng con.


## 9-THAM - LANG

a- Dơn-thủ tại Thìn, Tuăt : đurợc hưởng phúc. Vè gì ràt qung-sướng. Trong bo nhièu người giàu có, nhưng thường lịj ng biệp ơ nooi thiệt xa quê-hưorng.
b- Đơn-thủ tại Dăn, Thân : Không được hường phúc dồ-dìo. nhựng cūng sông lâu. Họ hàng bình-thường, có nhiëu hgười lập thân b bàng vō-nghiệp.
c-- Pơn-thú tại Tý, Ngọ: bạc phúc nến giảm thọ. Plảai lập tighiệp ở xa quê-hurơg, phài sớm xa gia-đinh mới mong đurợc yề; ©hàn. Ho bàng ly-tán, càng ngày càng sa-sút, lại só nhiču ngurù ghat dám-dãng.
d-Coi TừVic - Liêm-Trinh a - Vă - Khác a
10-CU -MON
a - Born-thủ tại Họi, Tý, Ngọ: dượ hưởng phúc, sông Wu, ví già rât sung-sướag. Họ hàng giàu cỏ quí-hiên.
 Gám kbổ-iứ, chẳng aược xứng ý toại lòng, lại hay mắc tai-nạn, Thẩu-thiệt, kiện-cáo. Phải sớm xa gia-đình mời mong được yên thin. Frong họ thường có sur tranh-chấp, nbiếu ngurời phicu-batt giang-hö;


$$
c \text { - Coi Thai-Durong a - b - Thiêa-Diong d - }
$$

Thiên-Cor

## 11 - THIÊN - TƯỚNG

a - Born-thủ tại Ty, Họi, Sửu, Mùi : được hưởng phúc, suớt đơri hay gạp may-măn. Trong họ co nhiču nguòi qui-hiễ, giàu sang.
b- Bơn-thủ tại Máo, Dạu : không được hưởng phúc dờidào, nên lúc thiều-thời chẳng được xứng ýy toại lòng. Vé già hay gạ̣p may-mán. Họ hàng càng ngày càng khá gia.
c - Coi Tử-Vi c -- Liến-Trinh c - Vû-Khúc c - -

## 12 - THIÊN-LƯONG

a - Born-thủ tại Tý, ngo : được hưởng phúc, thanh-nhàn, sung-sfrớng, rràah dược nhieíu tai-họa và sông lìu. Trong họ có uhiêu

b - Đorn-thù tại Sưru, Mùi : đurợc hưởng phúc, sờng lâu. Hop tang binh thurcrng.
c-Bonnthú tai Ty, Hoci : giám tho khó tránh dượ taizhọa, thưong phài sơm xa gia-dinhh, nay đày mai tọ; hay thay dâi còng vị̣̂c và chī-hướng. Họ hàng càng ngày càng sa-sát ly-tán. đàn ông con trai có nhiè̀u ngurờri choì bờ, du-đãng; dàn bà con gáa cũng co nhicù người dàm-dạt, hay trắc-trở về chồng con.

13 - THÄT-SAT
a - Bơn-thủ tại Dän, Thân : được hưởng phúc, nhurng nên lạ̣p nghiệp ờ nơi thật ta quê-hurơng. Họ hàng khá giä, có danhgià và uy-quyěn kě--thě, lại có nhiêu người hiên- dạt vé vö-nghiệp.
b-Boon-thás tại Tý, Ngọ: khòng durợc hurợng phúc döi-dào.
 gia-dinh mới mong dược yèn thân. Họ hàng khá giả, nhurng ly-tan; có nhieu ngườ hién - datat vèv vō-nghiĉ̣p.
c - Đơn-thủ tẹi Thin, Tuăt : bạc phúc nên giảnn thọ. Khó tránh durợc tai-nạn vè dao thurong. Dè mác hinh ngucc. Phải ly-tố, ôo xa gia-đinhb, may ra mới durợc yền thàn. Họ hàng càng ngày càng sa-sút, ngheoo khỉ̛, ly-tän, lại có nhièu nguròi chêt non.
d - Coi Từ-Vi d - Liêm-Trinh e - Vû-Khúc a -

## 14 - PHA - QUÂN

Họ hàng ly-tán, thường lập nghiệp ở xa quê hương.
a- Boon-thủ tại Tý, Ngo : được hưởng phúc, sống lâu, thurng nên lập nghiệ̣p ở nờ thật xa quêt-hương. Họ hàng khá giả. Tuy vậy ngà̀nh trưởng bao giờr cüng phiều-bạt, lụn-bại.
b-Bon-thủ tại Thin, Tuất : không durợc hurởng phúc dồidìo. Phải ly-tỏ̉, sớm xa gia-dình, móri mong được yên thân. Trong Rọ có người quí-hiển.
c-Bơn-thụ tại Dần, Thân: bạc phúc nên giảm thẹKKhó tránh được tai-họa. Phải ly-tở, sớm xa gia-dình, may ra mới fự̛̣c yên thân. Họ-hàng càng ngày càng sa-sút.

## d - Cổ TừVi d - Liêm-Trinh d - Vú-Khúc d

15-KìNH-DƯONG- BȦ-LA: Họ-hàng ly-tán.
a - Sáng-sủa tốt-dẹp : suốt đò̀i « may» thường đi liển vói ( rỉi ». Vĕ già được an-nhàn. Họ-hàng trước ly-tán, sau quần-tu, càng ngày càng khá giả.
b - Mò -ám xẩu-xa: bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránth Aurợc tai-họa ; thuờng phải lập-nghiệp thật xa quê-huoong; không tiay khi được xứng ý toại lòng. Trong họ có nhiĉ̀u ngưò̀ boạc tàntiat, chẽt non, hoặ trộm cắp, du-đãng.
16 - HÓA.TINH - LINH-TINH : Giảm thọ.
a - Sáng-sủa tốt-đẹp : suỗt đợ « may » thường đi liĉ̃n vợ rủi ). Trong họ có nhiều người quí-hiển, nhurng hay chễt non.
b - Mờ-ám xấu-xa: suờt dờj lao tâm khỏ tứ, không mấy thi dược xúng ý toại lòng. Khó tránh dược tai-họa. Họ-hàng càng hgay càng sa-sút.
H7- DIA-KHÔNG - DIAKIÉP
a - Sáng-súa tốt-dẹp: bac phúc, suổt đời nuru sư buải

 y-tạn.
b-Mìrám xãiul xa : giàm thọ, khó tránh được tai-họa.
 Ho hàng càng nos, y càng sa-sút, ly tán.

## 18 - VĂN-XƯƠNG _ VĂN-KHỨC

a - Nhiều sao sáng-sủa töt-dệp : đurợc hưởng phúc sungsướng, vinh-hiển và sông lâu. Trong họ có nhicîu người đồ-đ̛̣t cao, có danh-giá.
b - Nhiều sao mờám xău-xa : giảm thọ, khó tránh đ̛ợ̛̣ tai-họa. Phải sớm xa gia-đình, nhur thế may ra mới được yền thần. Họ-hàng tuy khá giả, có người đỗ-dạt cao, nhưng ly-tán. Những người có danh-giá lại hay mang tàn-tật, ác-bệnh; nêu không, cûng chết non.

## 19 - THIEN.KHÔI - THIENN.VIẸT - Tăng tuối thọ.

a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt-dẹp : được hurởng phúc vinhhiển và sờng lâu. Trong họ có nhiểu ngườri đồ-dạt làm nên danh-giá, lại thường có vî-nhìn hay thän- đ̛̀ong xuất hiện.
b - Nhiều sao mò̀-ám xẫu-xa : trong cải «may» có chúa đorng nhièu caii «rùi ». Nều có danh giá, tằt khó tránh được tai-họa. Họ-hàng mó̀i ngày một suy-bại.

20 - TẢ - PHU - HÜU - BÂT
a - Nhiều sao sạ́ng-sủa tôt-dẹp : được hưỡng phúc sông liuu. Suồ đời hay gạp may-mắn. Càng ờ xa quê-hurơng lại càng khá s̃iả. Họ-bàng qui-hiên giàu sang, nhưug không ơ gàn nhau.
b — Nhiều sao mờ-ám xẩu-xa : bạc phúc nèn giảm thọ. Khó tránh được tai-họa. Phäi lạ̀p nghiệp ở nơi thật xa quêthương, hay phải sớm xa gia-đình, may ra mờ được y yệ thân. Trong họ có người hoặc cùng-khổphiĉu-bạt, hoặc du-dảng, bât-liưong ; něu khòng, cüng mang tàn-tạt, ác-bệnh, hay mác tai-nạn mà chết một cach thèthảm. Họ-hàng càng ngày càng ly-tán, lụn-bại.
21 - LỘC - TỒN - Tãng tuói thọ. Được hurởng phúc ; trong̣ họ hiểm người và thường có sự ṭranh-chấp bät-hòa. Họ-hàng khá giả nhưng ly-tán.
22 - HÓA - LỘC - Đi̛ợc hưởng phúc, khôi phải lo-lẳng nhựng lúc túng thiếu. Tránh đá ọ̣c nhiĉ̀u tai họa, họ-hàng giàu có.

23 - HÓA . QUYÊN - Bược hưởng phúc. Được phiču u người vị nể. Họ-hàng quí-hiển, có danh-giá, truyền tùr đời nây sang đời khác. Nhận-định theo Thiền-Khôi, Thiên-Viẹ̀t a-b.

24 - HÓA-KHOA - Burợc hưởng phúc, sổng lâu. Tránh đurợc nhiều tai-họa. Họ-hàng khá-giả, có người đỗ-ạat cao.
25 - HÓA-KY - giảm thọ. Họ-hàng ly-tán, hay tranh-châp位tu nhau.
26 - OAlHAO - TIEUU-HAO - Giảm thọ ; nên sớm xa gia-đình. Trong bọ có nhiều người nghèo-túng, phäi đi biẹt xứ. 27 - TANG-MON - BACH-HÓ - Giam thẹ. Họ-hàng fy-tán, nhưrng người khá-giả lại chẽ̛t sơm.
28 - THIÊN-KHỐC - THIÊN-HUS - Giam thọ. Họhing lay oán-trách lần nhau.
29 - THIÊN - M $\mathbf{A}$ - Tang tửi thọ. Càngở xa quê-hureng lải
 gän nhau.
30 - THÁI - TUE - Khòng dược hyōng phúc döt-dà : thó tráah dược tai-họa. Trong họ thiču hòa-khí, thường có sụ tizankchà lăn onhau.
31 - LONG.TRI - PHƯƠNG CÁC. - Bượ hươg phuc. Trong to co nliku mgairi kha-giá
82 - CO.THAN - QUATU. - Trong ho hićn ngrò.
 Trath đuope nhicicu tai-họa. Ho hang kha-già.
b-Nhiêu sno mờ-ám xäu xa : gỉm thọ, klọó tránh dự̣ tai-fuea. Heflang cancy ngay cang lun-bai.

## 33 - BAO.HOA - HÖNG-LOAN.

a - Nhiêu sao sáng-sủ a tốt-dẹp : được hưởng pbúc sổng lâu. Suỗt đđ̀ri hay gặp may-mắn. Troag họ có nhiču ngưò̀ quí-hiển, giàu sang. Nhurng bao giờ đàn bà con gái cũng khá giá hoon đàn ông con trai.
b - Nhiều sao mò̀-ám xáu-xa : bạc phúc nên giảm thọ. Khó tránh được tai-họa. Ho hàng càng ngày càng lụn-bại, ly-tán. Bàn bà con gái rằt trắc-trở vể chồng con; lại có nhiều người dâm-đãng.
34 - ÂN.QUANG - THIÊN-QUÍ - Được hurởng phúc. Suốt đờr hay gặp may-mắn. Họ-hàng khá-giả.

## 35 - THIEN - QUAN QUÍ - NHÂN THIEN - PHÚC QUÍ - NHÃN

Đrợc hưởng phúc. Tránh được nhiều tai-họa. Trong họ có nhiču người khá giả và nhân-đức.
36 - TUÂN, TRIẸT ÁN-NGÚ~ - Lập nghiệp ở nơi thật xa quê-hurơng. Càng sớm xa gia-đđinh lại càng kbá giả. Họ-hàng ly-tán. Ngành trưởng họ lụn-bại.
a - Nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp : giả̉m thọ. Khó tránh đurợc tai-họ̣. Suỗt đòi chả̉ng đurợc xứng ý toại lòng. Họ-hàng càng ngày càng ly-tán, suy-bại.
b - Nhiều sac mờ-ám xẫu-xa : tăng tuơi thọ. Tránh âtrọ̣c nhičù tai-họa. Muru sư hay trầc-trở buổi đâu, nhưng về sau lại hanh. thông toải y . Họ-bàng cà eg ngà̀y càng khá giả.
37 - TỬ-VI; SÁT-TINH ĐỒNG-CUNG. giảm thọ. Khó tránh durợc tai-họa. Phảj lập nghiệp ở nooi thật xa quê-hương, may ra mói dược yên thân. Họ-hàng ly-tán, có nbiè̀u người chết bảt- đắc kỳ-tử. Ngànb trưởng họ suy-bại.
38 - VÚ, XƯONG, KHÚC, KHÔI, VIẸT - Bượ bưỡng phúc, sông lâu. Suỗt đờ hay gạp may-mán Trong họ có nhiĉ̉u nģườ quí-hiç̉, lại thường có vì-nhân hay anh-hùng dân-tộc suảt hiẹ̣a.

39 - NHÂT SANG-SU̇A, RIEU, ĐÀ, KY : giå̊s thẹ. Mắt kém. Khó tránh được tai-họa. Suǒt đòi chẳng đurợc xưng ý toại
 hiẻn lại hay gặp những chuyện chẳng lànin.

40 - NHÅT MỜ-AM, RIEU, ӨA KY, giam thọ. Măt ..em rát đáng lo-ngại. Tai-họa đây-dây. Họ hàng càng ngày càng lytán, suy-bai.
41 - NGUYET SÁNG-SỦA, RIÊU, BA, KY : giảm thọ. Mắt kém. Khó tránh được tai-họa. Suŏt đòi băt-dấc-chi. Họ hànes ly-tán, hay tranh-chäp lẫn nhau. Nhíng ngưòi qui-hién lại hay gạp fhững sự chẳng lành. Dàn bà con gai trong họ thirờng phäi bučn phiền vì cbö̀ng con.
42 - NGUYẸT MỜ.ÁM, RIÊU, DA, KY: giảm thọ. Mắt kém ràt đáng lo ngại. Tai-họa đây-dầy khòng kê xiêt đurợc. Họ hàng cảng ngày càng ly-tâe suy-bąi. Đàn bà con gaí trong hẹ, nêu khòng vât-vả về chöng con, cüng chết sớm.

43 - NHÂT, NGUYẸT, KY ĐÖNG-CUNG, (SƯ'U, MǓI):
được hường phúc, sồng lâu. Suờt đờr hay gạp may-mắn. Càng ờ xa quiĉ-hương lại càng khá giå. Trong họ có nhiêu người quí-hiển, nhurng thường bảt-hòa, khòng ợ gàt nhau. Tó tièn xa đòi cung đà có dank gía và tiểng tăm lưu lại đ̛̉n đ̛ời nay.

44 - PHU゙, TAM-KHOXNG ĐŎNG-CUNG : bạc phức nên giàm thọ. Khó tránh ctự̛ taí-hơa. Phail lập nghiệp ở xa què-hurơng, Thay phải sơm xa s ga-âinh may ra mớa aược yên thán. Họ hìng càng ngày càng ly-tán, suy-bai. Ngành trượng họ phicu-bạt cùng-Ehỏ̉.

45 - THAM, VŬ, HỎA (hay LINH) ĐÖNG. CUNG
(SU'U, MÙI):
furẹ̛c huơong phúc, tàng thèrn tuỏi thọ. Suơt đời hay găp may-mán. Họ hàng khà gia, nhièu người giass có quí-hién.
$46-\mathrm{CU}$ - KY BÖNG-CUNG : giảm thọ; khó tránh đurọc tai-họa, Suỗt đơi chẳng được xứng ý toại lòng. Họ bàng bất-hòa, ly-tán và càng ngày càng suy-bại. Lại có người mắc hình-ngục, hay chêt mạt sach thê-thảm.
47 - CỰ, HOA DÖNG.CUNG : giảm tho ; tai-họa đầy-dấy. Họ hàng bất-hð̀a, ly-tán và càng ngày càng suy-bại. Nhà thò bọ đã có lăn bị cháy.
48 - SÁT, KÌNH, BŎNG.CUNG: giả̀m thọ, khó tránh đurọe tai-họa. Trong họ co nhiều ngừri chêt bàt-dắc kỳ-tử.

## 49 - KìNH, ĐȦ, KHÔNG, KIẾP: giàm thọ. Kho tránh

 được những sự chẳng lành. Suờt đờ lao tâm khổ-tứ. Ho hàng lytán, lại co nhièu người mang tàn-tật hay ác-bệnh ; nễu không cūng là hạng du-đãng, cùng khổ và chết non.50 - KÌNH, DA, HỎA, LINH: hạc phucc rên giảm thọ. Taihọa đäy-dà̀y. Họ hàng ly-tán càng ngày càng suy-bại, lại có nhiču người cùng khở, du-đ̈ảng : nếu không, cüng đièn-cuöng, hay mang tàn-tật, ác-bệnh, hay che̛t non.

51 - HOBA, (hay LINH), TANG DÖNG-CUNG: giảm thọ. Khó tránh đưrợc tai-họa. Họ hàng ly-tán. Những người khá giả lại hay chět non. Nhà thờ họ đa có lần bị cháy.

52 - KY, KìNH (hay ĐA) ĐỒNG-CUNG : bạc phúc nên
 tranh-chắp lẫn nhau và càng ng̣ày càng sa-sút lại có nhiểu người là hạng du-dảng trọ̀m cượp.
$53-K Y, K H O N G, K I E$ ÉP BỜNG-CUNG : giảm thọ. Suốt đòi chằng dược xưng ý toại lòng. Họ hàng ly-tán, càng ngày càng suybą, lai co nhiču ngurờ bát lurong.
54 - KY, BÊNH, PHÙ, HìNH: giảm thọ. Khó tránh được tai-họa. Đau ờ lầu khỏi. Trong bo co nhièu người mang ác-tật, ácbệnh (điên, lao, hủi); nêu không, cung nghêo hèn hay ché̛t non.

55 - CÔ (hay QUȦ), THIEN - QUAN (hay THIEN-
PHÚC) ĐONG - CUNG:

CÔ (hay QUA), QUANG (hay QUÍ) BỒNG CUNG:
Suổt đợ hay gặp may-mắn, tránh được nhiëu tai-họa, vì luôn Uûon có thàn-linh hộ-trì. Trong họ có phúc-thä̀n.
56 - CÔ (hay QUȦ), HÔNG (hay BÀO) BÖNG-CUNG:
 trăc-trở vè chö̀ng con ; nếu khòng cûng yě̉u-tư.
ह7 - - AAO, HỒNG, BINH, TU'ỚNG : trong họ có nbiêu on gáa bàt chinh.

## 6S -.. ĐÀO, HÔNG, BINH, TƯONG, DUƠNG, THAI:

## torg hụ có phicù con gai chửa hoang, hay bỏ nhà theo trai.

## 69. - RIÊU (hay TU') NHIÊU SAO THUỘC THỦY :

 Ho làng càng nghìo khỏ ly-tán; lại có nhiciu người mang ác-bênh actựt ; néu khöng, cūng yču-tử. Dàn bà con gái trong họ thường ràe-trờ vè duoong chöng con.
60 - VÔ-CHINH-DIẸU: Coi Chính-diệu xang-chiếu nhur Clứnh-diệu tọa-thu.

Nếu cung Phúc- -ức vồ-chinh-diệu có Tuản-Triệt án-ngū̃, hay
 sợg lâu.
 Triệt án-ngũ̃, hay khờng có Tam-Khòng họi-họ'p, phải luận-doán là Kém phúc (dù có sự bội-họp của nhicù sau sang-stia tốt-đẹp cūng thê').

Nèn chú-ý nhẹn-dịnh nhã̛ng trường-liợp đạc-biệt sau đây : - Nhật, Nguyệt chiều bur-không : Cung Phúc- Bữe vô-chính-diệu co Nhật, Nguyệt sáng-sùa tớt-dẹp hội chiếu :

 to danh-ğa tieng tam con luru lại dén dori nuy.

Cüng trong truròng-hơp nầy, nêu cung Phúc-Bárc Vô-chínhdiệu lại có Tuân-Triệt án-ngữ, hay có Tam-Không hội-hợp, lại clang rưc-rồ.
b - Đà-La độc-thủ - Cung Phúc- Bu re Vồ-chinh-diệu an tại Dăn, Thân, có Đa-La topa-thủ : đưự̛̣ hường phúc, sống lâu. Suőt đời hay gàp may-mĭn. Họ-hàng càng ngày càng khá-già, có shiêu ngừेंi quí-hiển, văn-vō toàn tài.

Cüng trong trường-hơp nä̀, nču Đà-La gặp Tuản-Triệt åsngữ, sé không được cọi là Dà-La độc-thủ nữa.

##   AM-PHÀN.

Âm-phẵn chi-phới một phăn lớn sur thọ-yêu và phúc-á̛rc của một netừri cūng nhur sưt tư-tán của cả một họ. Sau khi đã luậ-doán phúc-dực, cūng càn phải luạ̀n-đoán âm-phẩn dẻ biêt rô ngòi mọ̣ mà mình chịu ảnh-hưởng.

B-1 - Hinh-sác và thể aất cỉa Àm-Phăn 1- TỬ - VI: Mộ tơ xa đえ̀i (thurờng là năm đời). Thẻ̛ đảt to lớn, gàn núi đồi. Linh-khí tù phía tay trái triè̉u lại.
2-LIEM-TRINH: Mộ chú, nểu lúc sinh ra đờ chú đã khuăt bóng ; hay là mộ ông chư, nếu chú còn, ông chú đã măt. Đăt khôKhan, gơ-ghé, nổi cao nhur hình người ngŏi, lại có sắc đỏ hay vàng' 3-THIEN - BÒNG: Mọ̀ tổ bốn đòi, ḑ̣ ở nơi đăt trūng. xung quanh có nước.
4-VŬ . KHÚC : Mọ tô nām đời. Đăt cao trơ-trọi, có binh nhur quả chuông dựng dứng,
5 - THÁI - DƯONG : Mọ̀ cha, nču lúc sinh ra đơri, cha du khuät bóng; hay là mọ̀ ông nội, néu cha còn, ông đã mảt ; hay ti mọ̣ cụ nọ̀i ; nêu cha, ông còn, cụ đà niảt. Đăt bằng phẳng.
6 - THIÊN-CO: Mọ̀ òng nội, nếu Júc sinh ra đò̀r ông đía thuát
 có nhiču cày cỏ mọc rậm-rạp.

7 -. THIEN - PHỦ : Mọ̀ tỏ xa đòri (thương lia nảm dời). Tiré dăt to lơn, gan núi, đòi. Linh-khí tur phía tay phäi trícu lại.
8 - THÁI-ĀM: Mọ mẹ, nếu lúc sinh ra đờri, me vì̛ lihuắ bóng; hay la mọ̀ bà nội, něu mẹ còn, bà đả khuảt ; hay là mộ cul nọi bà, nếu mẹ, bà còn, cụ đã màt. Thể đăt hooi cac, chạy dài và uơn cong nhur hình bán nguyỵ̂̀t. $\qquad$
9 - THAM - LANG : Mọ tở xa đời (thruờng là sáu hay biay
 cay cỏ mọc rậm-rạp.
$10-\mathrm{CƯ}$ - MÔN : Mộ bác: ruột, nć̛u lúc sinh ra dợi, bar da khuăt bóng ; hay là mộ ông bác (bên nộ̀) nè̛u bac cun, ông bác dã mắt. Đät vuông-ván, thường ỏ gằn đinh sở bay liu-dai ; đão sau,

11 - THIÊN - TƯỚNG : Mộ tở năm đ̛̛̉ Đăt nỏi cao va vuông-vắn nhu hìn cái ấn. $\qquad$
12 - THIÊN-LƯƠNG : Mọ̀ tỏ bôn đợi. Bătrìri-rack. lẫn nhicku cát, có hinh shut cail thọ dẹt vaii và thường ơ gàn durơng di, löi laj.
33-THẤT-SÁT : Mọ̀ tở nàm đời. Đạ̀t khô, nóng, có sác đỏ va có binh nbu thain cay dài num ngang.
14 - PHÁ-QUÂN : Mọ̀ tỏ bọ̃n đ̛̀i. Đăt tan lợ, kbông co hìuh thêe nhứt dinh.
15 - KİNH-DƯONG :
a - Sáng-sủa tôt-dẹp : (tọa-thù tại TứMộ) : hình dảt giông ther con voi qui.
b-Mờ-ám xäu-xa (tọa-thủ tại TứSinh Tứ-Tuŷêt): hị̀h fát giông nhur mūu düi, tháp-lut bay cai rang nbọo.

17 - HÓA-TINH - LINH TINH: Păt á́ng, cóbình cái sào dait

18 - DIA-KHÓNG - BIA-KIẾP : Đät khò, nóng. Trong họ có nhicưu mö-mà bị thắt lạc, đà lâu ngày không tìm thấy.
19 - VĂN.XƯƠNG : Đăt rấn (cưnng), có bịnh tròn.
20-VĂN-KHÚC: Có dòng nươc chay lự̛n quanh mộ.
21 - THIÊN-KHÔI: Đ̆̀t nở cao, giông như cái mū̀.
22 - THIÊN-VIẸT: Hionh đăt giơng nhu cái búa,
 nhur cạp-chiếu nôi cao.
24-LộC - TỠN: Băt có hinh vuông, hay có hìnk giơng nhur Hườ thurơng.
25 - HÓA-LỌC : Băt có bình giông nhu lá cơ hay luōi thương. Đào sâu, sē thăy ở dưới có lẫa nhiêu kim-khí vun-vặt.
26 - HÓA-QUYỄ : Hinh dăut giồng nbur câi yên ngựa. Nêu không phải nhu thê, tât ở gản mọ̀, có mọ̣t bụi cây to cũn: $\boldsymbol{r}$ giông nhur yến ngụa.
27 - HÓA -KHOA: Hinh dăt giông nhur cái bảng.
28 - HÓA-KY: Đăt úng thưy, lânc bùn llay. Mộ đ̛é in chồ trūng. 29- BAI-HAO - TIỀU-HAO: Băt khô, nóng và tan lờ.
30 - TANG - MÔN: Đăt kbô, nóng.
31-BACH-HÔ: Đăt có lân nbicư đá.
32 - THIÊN KHƠC -THIEN-HU :O át hư nát và tan-lo Trong mộ có mố, một hay chuột làm हैं.
33 -THIÊN-MA : Dảt có binh giống abur con ngụa.
34 - THÁI-TUẼ̃: Đăt rấn, kbò than, nơi gôl lên nbu hinh sỡg traù.
35 - LONG-TRİ : Găn mò co ao hay gičng

36 _ PHƯỢNG-CAC: Mậ đẻ̛ ơ gàn noi có nhiêu nhà cưa, làu dai. Đät đả, có hình giỗng nhur cánh phượng.

38 - HÖNG - LOAN : Đăt có bình giơng nhure caii cung hay cai mí mát. Thuờng gọi là thé đăt Nga -mi.

39 - THIEN - Hİ : Đăt có làn nhììu bun lày, cat, hay phù-sa.
40 - THIEN - HİNH: Đăt có hinh giớng nher lưỡ dao ; lin lann nhieìu mảnh sành, mảnh chai và kim-khí vuñ-vặt.
41 - THIÊN-RIÊU: Co döng nức chay voí vào fong nọ̣.
42 - THIEN - QUAN QUI - NHÂN - THIEN - PHÚC
QUI - NHÂN : Mọ dé ở s sin dánh, den hay chaz.
43 - ÂN-QUANG - THÊN-QUÍ : Có an-nhàn tim a: dẻ giup mò-mả.
44 - THAI - PHU: Đàt có hinh ģơng nhu cai nón.
45 - PHONG-CAO: Däthinh vuòng, griorng nhur cai chicu
46 - HOA -CAI : Bảt do hirh giöng nhur böng hoa nơ, giona
nhur cái lọng xoé hay cai bat up.
47 - TAM-THAI : Đa: hinh tam-tinh.
48 - BÁT-TOA : Thé dát giơng nhur tàm ngai sao dàn bày
riat can đ̛̃i.
49 - THANH - LONG : Mọ đác ơ g gàn sông ngòi. Găt có hinh
siong dhe ngroor càm grơm.
$50-$ TƯỚNG-QUÂN : Bät có hinb giơng nhu áo giáp.
 hinh con röng chẩu một bên.
52 - PHI - LIEM : Mộ đé ở găn núi hay đŏi trơ-trọi. Đăt khô nóng và tan lờ.

54 - BENH - PHÙ̀ : Đất có hình giờng nhur cái dai. Có dòng. nước ngằm chảy xói vào lòng mộ.

55 - PHUC - BINH : Bất có hình giỗng nhur cái chiêng, hay giơng nhur người lính căm guorm.

56 - TRƯỜNG - SINH : Đằt úng-thủy. Có dòng nước nhở chảy lượn quanh mộ.
57 -- MỘC - DUCC : Mộ thường ở gần suôi bay lạch nược, nên. dăt ${ }^{\text {andm }}$ rớt.
53- QUAN - ĐÓI : Đăt hish bán-aguyệt.
59 - SUY : Đăt khư, trơ- trụi, nồi gồ lên nhır hịnh sỡng trâu.
60 - BÊNH : Đăt åım-ướt và uề-tap.
51-TỮ : Có dòng nước nhỏ chảy larợn quanh mộ.
62 - MỘ: Găn mộ có lạch nước.
63 --.-THAI : Có dỏng nước ngàm chảy vào trong lòng mộ.
64 … DƯỠNG : Có dòng nước ở nơi thật xa chảy dến kự̆n quanh mọ.
65-TUÂN :
Chiếu : Găn mộ có khoảng̣ảãt trơ-trụỉ và răt sộng. Án-ngứ : Mộ để ở nở đã́t hung và hoang vắng. Địa-kbí ở xa không thê đé̉n dược vì đả bị chắn.

Nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp : Cát-khí càng ngày càng tiệa hao. Hung-khí phát ra rắt mạnh-mẽ. Vạy cho nèn, hị hàng dở truroc khá gảa, đén đòrinay suy-bại và ly-tán.

Nhiều sao mờ-ám xấu-xa : Cát-hhí cìng ngày càng plár fa mạnh-mẽ. Hung-khí tiêu-hao dàn dàn. Vạy cho nèn họ hàng dìrọ trước ly-tán, lụn-basi, có nhièu người còng khơ, hay mác tai-họa, chict non; đến đời nay shá giả, có nhicu n người qui-hiển, giàu sang và siong làu.
66-TRIETT:
Chiễu : Găn mộ có đ̛ường đí, ngō hém, cằu cờng hay hố vurc.
 hồ vưc. Đ̣̣a-khí ở xa đ̛̣n, cát hoa hung, hung hóa cat.

Nhiều sao sáng-sùa tốt-đẹp : Địa-khí bị tỏa-chiě́t vi đả̉t bị đảo bới, xẻ cắt. hay vì có sự xày cắt ngăn chặn, cũng co thc̉ là vi mệ bị tan-lợ, hay thãt lạc lâu ngày khòng tim thằy. Cát-khi cing agày càng bítiêti-tao, hung-khí lại phát ra mạnh-mè. Vạy cho nèn hẹ hàng đơơ trước khá giầ, đ̛̉́n đờri naỳ ly-tán và suy-bại.
 đào bới, xẻ cát hay vì có sự xay căt ngà̉n chặn; cưng có thè lì wi mệ

 hung-khí tiču hao dân dàn. Vịy cho nén họ hàng đở trước ly-tian,


 mu do.

2 - Cung Plúc- -úc có hai Chírh-diệu tọa thủ Jầngcung - Phäi nhạn-dịnh tuy theo trườns-họp sau day :
a - Hia Chinh-mia cimg thuer mol hinh: Chiu



Thi－dy ：Cung Phúc－Bức an tại Sựu có Cự，円ông tọa－thủ đōng－cung．ViCự，Đöng cùng thuộc Thủy，nên phải chịu ảnh－hưởng của ngôi mộ bác hay ông bác－turọng－trưng bởi Cự－và ngồi

$b-H a i ~ C h i ́ n h-d i e ̣ ̆ u ~ k h o ̂ n g ~ c u ̀ n g ~ t h u o ̣ c ~ m o ̣ ̂ t ~ h a ̀ n h: ~$
a）Một trong hai Chính－diệu sinh được Bản－Mệnh－ Chịu ảnh－huởng của ngôi toộ đurợc turợng－trung bởi Chính diệu đó．

Thí－dụ：Cung Phúc－$⿴ 囗 十$ ức an tại $\mathrm{Dân}$ ，có $\mathrm{Cụ̆}$ ，Nhật tọa－thủ đờng－cung－Bản Mệnh thuộc Thơ．

Nhật thuộc Hảa－tượng－trung ngôi mộ ông nội hay cụ nội －－sinh đurợc Thổ－Mệnh．Vậy Thổ－Mẹnh chịu ảnh－bưởng của ngòi mộ ông nội hay cụ nội－được trợng－trurng bởi Nhật．

Còn $\mathrm{Cụ}$ thuộc Thủy 一 tượng－trurng ngôi mộ bác ray ông bác — không sinh đưực Thở－Mệnh，nên khòng được kể đẽ̛n．Mạc dâu ngôi mộ bác hay ông bác－tượng－trưng bởi Cur－dể ở gàn ngôi mộ ông nội hay cụ nội－tượng－trưng bơi Nhật－cung khòng có ảnh－hưởng gì đơi vói Thố－Mệnh c̛̉r trên．
b）Một trong hai Chính－diệu không sinh được Bản－ Mệnk．－Xem Bản－Męnh sinh đurợc Chinh－diệu nào，tảt chị̂u ảnh－hưởng của ngôi mộ durợc tượng－trưng bởi Chính－diệu đó．

Thídụ ：Cung Phúc－Pấc an tại Mão có $\mathrm{Cự̛̣}$ ，Co tọa－thủ dông－cung－Bản－Mẹ̀nh thuộc Kim，

Cự thuộc Thưy，keông sinh durợc Kim－Mệnh．Còn Cor thuệc Mộc lại khắc Kim－Mệnh．

Ngurợc lại Kim－Mệnh sinh được Cự thuệc Thủy — tượng－ trưng ngôi mộ bác hay ông bác．

Vộy Kim－Mệnh chịu ảnh－hưởng của ngồi mộ bác bay ông bác－－trợng trựng bởi Cur，và không chịu ảnh－hurởng của ngòi mộ ông nội－tượng－trurng bởi Cor ；mặc dầu hai ugòi mộ này đẻ ở găn nhau．
c）Một trong hai Chính－diệu không sinh được Ban－ Mậnh．Bản－Mệnh cüng không sinh durọ̣c một trong hai Chính－dị̣̣̂u．

Xem Bảnn－Mệnh hòa với Chính－diệu nào，tã̛t chịu ảnh－hưởng của ngôi mộ được tượng－trưng bợi Chính－diệu đó．

Thi－dụ：Cung Phúc－Đức an tạ Ngo có Turóng，Lièm tọa－ thủ̉ đờng－cung－Bản－Mệnh thuộc Thưy．

Turớng thuộc＇Thủy－tượng－trưng ngòi mộchi hay ông chú．
Liêm thuộc Hôa－tương－trưng ngôi mộ tở năm đờì
Thüy－Mệrh hòa với Tướng thuộc Thưy và khắc Liêrn thuộc Ho̊．

Vậy Thủy－Mệnh chị̂u ånh－hưởng của ngôi mộ chú hay òng chú－turợng－trurng bởi Tướng－và khòng chịu ảnh－hường cưa Thgôi mộ tổ năm đòri－tượng－trưng bởi Lièm－mặc dàu hai ngôi nộ này đê ở gằn nhau．

3 －Cung Phúc－Đực Vốchính dị̣̂u－Coi Chính－diệu sung chiě̃u nhur Chính－diẹ̀u tọa thủ．

$$
B-3-V I-T R \dot{I} \cdot C U^{3} A \cdot A M-P H, A N N .-
$$

1 －Cung Phúc－Bức ：－Chính mọ̀．
2 －Cung dăng trước：－Ta（mặt trước）
3 －Cung dãng sau ：－－Mữu（mặt sau）
4 －Cung xung－chiễu：－Tiền àn．
5 －Hai cung hợ－chiëúu ：－Một là Long（bên trái） một là $\mathrm{H}^{\prime}$（bèn phái）．

Thí－dụ ：Cung Phúc－Bức an tại Dàn．Vạy tại Dản là chính－
 Long－Tuắt ：Hổ．
Mong

Sau đa biết rõ vị-trí của âm-phần, nên kễt-hợp mọi nhận-định vè hình sắc và thé đăt đẻ luận-đđoán cho thật caán-thận.

## VIII. - OIỀN - TRACH

Xem cung Biền-Trach đê biêt rô nhả cưa ruộng nurong.

a - Đơn-thủ tại Ngọ, Phủ dồng-cung, Tướng đờngcung : rât nhiĉúu nhà đăt. Cơnghiệp càng ngày càng thịnh-vượng. Něu tư tay tạo-lập lại càng phát-đạt.
b -- Đơn-thủ tại Tý ; nhà đăt, bịnh-thuròng, yên-ôn. Giũr *ững được sån-nghiệp của tỏ-tièn cha mẹ đê lại.
 vi-đại, nhurng không giữ-gin dược.
d - Phá đờng-cung: Phátán tơ-nghiĉ̣p, hay lìa bỏ tơ. nghiẹ̣p. Vé sau tạo làp ở nơi ra mà toỏ̉ nên bèn-vững.
d - Tham dồng cung : không gin-giư đự̛̣ tỗ-nghiệp, ví sau sa-sút.

2- LIEM - TRINH :
a - Bơn-thủ tại Dằn, Thân : Phátán tổ-nghiệp, hay là có mà không durợc thừa-hượng. Lao-tàm khọ̉-tứ vé nhưng chuyện có liền-quan đễo nhà đ̉̉́t.
b-Phủ đồng-cung : được hưỡng của tièn-nhân đẻ lại. Nhurng có-aghiệp càng vê sau càng sa-sút, khồng giū̀ dược bè̀n-vung.
c-Tướng đồng-cung : nlà đầt trươc it, sau nhic̀u.
d - Sát đồng-cung : tụ tay lậ̀p-nghliẹp. Thành bại thấz-
 chờn ở chắc-chắn.
$\mathbf{a}^{3}$ - Phá đồng-cung : lập nghiệp ợ buổi đäu hay bi thăt-bại,

 nhiêu, nhưng không dược thüra-heơng. Vê già cũng khòng có no it ăn chǒn ở chắc-chắn

3 - THIÊN-BỒNG: Tự tay lạ̀p nghiệp, trước khó sau dễ.
a - Bon-thủ tại Máo - Nguyệt đöng-cung tại Tý : giàu có lớn. Tay tráng lạp nghiệp, càng ngà càng thạinh- cượng.
b-Bơn-thủ tại Dậu , Nguyệt đồng-cung tại Ngọ: thành bại thatt thường. Nhurng ve ria cūng to ctơn nương thatn.
c-- Bơn-thủ tại Ty, Heri: có nha dát, nhurng săt it, hay phail thay döi, mua vio ban ra luon luen.

 y diun-thü.
 ve sau lat tat nhicu.
 tim mbi wo mothen nurg that.

## 4 - VÚ - KHÚC :

a - Bơn-thủ tại Thìn, Tuăt : cơ-nghiệp của tiền-nhân đe̊ lại răt lớn lao. Càng về sau càng thịnh-vurợng.
b - Phủ dọ̆ng-cung : gìn-giū đurợc tố-nghiệp. Về saut làm nên thịnh-đạt bội phän.
c - Tướng đờng-cung : nhà đăt ban đâu mua vào, bán ra thät-thườns. Vè già có răt nhictù nhà ađăt.
d - Tham đờng-cung: có nhà đảt của tiển-nhânn đ̂̉̉̉ lại, nhưng răt ít, không dàng kể. Tur tay lập nghiệp. Tuy vậy, phải ngoài ba merơi tuỏi, mói có nhà đät chắc-chắn."
đ - Phá đồng -cung • mua tạ̀u nhà đảat đe̛ fời lại phá-tán。 Vè già mót có nơ àn chön ơ chắc-chán.

B - Sát đồng-cung . Không có nhà đât. May-mắn lắm, về già mói có mụ̂t cănn nhà nhơ bé dẻ nương-náu.

5 -- THÁl - DƯONG :
a - Đơn-thù tạı Thìn, $\mathrm{Ty}, \mathrm{Ng}$ : : ở -nghiệ̣ để lại rắt lớnlao, nhurng vè sau sa-sút dän.
b- Dơn thù tại Tuăt, Họi, Tý: s̉hông có nhà đả́t. Maymän lím vè già mới có chút it.
c - Cự đỗng•cung tại Dằn - Lương đồng-cung tại Mão: giūr würng được tổ-nghic̣̣p. Vè sau mua tậu thèm dưực nhièu nha đăt.
d - Cự dö̀ng-cung tại Thân - Lurơng đöng-cung tại Dậu: buở đđ̈u phá tán tở-nghiệp, hay phải lia bỏ tở-nghiệp. Vê già mơi có nhà đăt, nherng tăt it.
đ - Nguyệt đồng-cung : rả̃t nhiêu nhà đẳt, một phần là của fièn-nhấn để lại; conn một phänn do tụ tay tạo lập nên.
(6THIEN - CO :
a - Bonnthủ tại Ty, Ngọ, Mùi : không được thùra hưởng tổ- : îp. Nhưng tư tay gây dựng mà có rãt nhiều nhà đăt.

Pon-thủ tại Hợ, TY, Sửu; nhà đả́t binh-thuờrig.
c - Lương dồng-cung : tự tay lập nghiệp. Vê sa:a mua tậu được nhiêu nhà đãt.
d - Nguyệt đồng-cung tại Thân lihá nlieiéu nhà đảt.
$\mathbf{d}$ - Nguyệt đờng-cung tại Dần : nhà đǎt bình thường.
e - Cự đồng-cung tại Măo : ràt nhiè̀u nhà đǎt, mọ̀t phẳn là của tiên-nhân đ̛̣ lại.
g-Cự đồng-cung tại Dạu : phá tán tổ-ngllị̣̂p, hay lia bở tờ-nghiệp. Tự tay gầy dưng, nhurng cūng khòng có nhiču nhà đät,

7 - THIEN - PHÜ. Bược thưra-hưởng của tỏ-ng hiẹp đ̣̂̂ 1 ai.
a - Dợn-thủ tại Dằn, Thân : Khá nhiều nhà dưt.
b - Bon-thủ tại Sừu, Mựi, Măo, Dạa : nhà dảt bint churờng.
c - Coi TừVia - Liên-Trinh b-Vablác b - -

## 8 - THÁI - ÂM

a - Đơn-thủ tại Dậu, Tuã́t, Hợi: tư-ughiĉ̣p de lại cit

b - Bon-thy tại Máo, Thin, Ty : khòng co nhà tht May-mắn tiắm, vê già mót có chơn nurorng thàn.

9- THAM - LANG


b- Gon-thủ tạı Dä̀n. Thân, Tý, Ngọ : néta co nhà dat



c- Coi Tư Vi d - Liêm-Trinh e - Vû-Khúc e - .

10 - CÜ MÓN : Hay mắc thị-phi, kiẹn ncáo vĕ̀ nhà đát.
a - Bonn-thủ tại Hợi, Tý, Ngọ : có tở-nghiệp đ¿̉ lại, nhưng không durợc thừa-hưởng. Tự tay gây dụng ở na què-htrơng. Vê sau mua tậu được nhiều nhà đất.
b - Bơn-thủ tại Ty, Thin, Tuất : không có nhà đăt. Nêư có cûng ràt ít, rât nhỏ mọn, tà̀m thường.

a - Bon-thủ tại Sửu, Mưi, Ty, Họi : mua tậu nhà đứt dêd dàng
b. - Boon-thủ tại Mắo, Dậu : nhà đãa bình thương. Nẽ̌u may-mắn được hưởng nhà đ̛ảt của tièn -nhân đê lại, về sau cûng phá tañ đ̛̃n hết, đẹ̛ ròi lạ tur tay gày dưrng lại.

## c - Coi Từ-Vì d - Thái-Durơng c-d - Thiên-Cơ c.

 12-THIEN-LUONNG:a - Bonn-thủ tại Tý, Ngo : có nhà đăt của tiền-nhân đêe lại, shurng vè̀ sau lại mua tậu thêm được rât nhiều.
b - Bơn-thủ̉ tại Sửu, Mùi : nhà đá̛t binh thurờng. Suốt đòi klông phải lo láng về nơi ăn chớn ở.
c - Đơn-thủ tại Ty, Hợi : nhạ̀n-định theo Thiên- $\begin{gathered}\text { ơng } \\ \mathrm{c}\end{gathered}$.
d - Coi Thiên- Oöng d - Thäi-Dương c-d - ThiénCo c .
13-THÅT-SÁT :
a - Boon-thù tại Dăn, Thân : tơonghiệp đẻ lại tát ít. Tự tay gây dựng, vê sau ràt khá giả, mua tậu được nhiêûu nhà đăt.
b - Boon-thủ tại Tý, Ngo : nhà đăt khi mua vào, khi bán n, thăt thường. Něu có tỏ-nghiệp đẻ̉ lại rồi cūng phá-tán đđ̌n hêt, hay phài lia bỏ mà không dược thìra-hươong. Tư tay gây-dựng, vĉ sau có nhà đăt vũng-b̀n.
c - Oon-thù tại Thìn, Tuăt : không có nhà đăt. Nêtu có chứt ít san nây cūng vì dó mà mác tai-nọa, tuởi thọ cūng bẹ chiět-giảm.
d - Coi Từ-Vic - Liêm Trinh d - Vă-Khúc d-

14 - PHÁ QUÃN :
a - Boon-thủ tại Tý, Ngọ : mua tậu nhà đât một cách nhhanh chóng. Nhưng về già, cơ-nghiệp sa-sút. Něu có nhà dât của tiên-nhân để lại, cung không thể giữ-gin lâu bền đ̛̛̣ợc.
b -- Đơn-thủ tại Dän, Thân : khồng có nhà đẩt.
c - Đơn-thủ tại Tbìn, Tuất : có nhà đãt, rời lại phá tán fỡón hêt. Lập nghiẹ̣p thành bại thăt thường. Vê già mới có nhà đăt yữ̛ng-bèn.
d - Coi Từ-Vid - Liêm-Trinh d - Vû-Khúc d.
I5 - KÌNH - DƯONG :
a - Sáng-sủa tốt-dẹp : coo-nghiệp, trước phá sau thành.
b-Mò̀ám xău-xa : không có nhà đắt. Nễu có chút ít cüng không giừ-gìn lâu bèn được.
c-Không, Kiêp : hủy-hoạitơ-nghiệp. Nễu buổi đâu mua Gâu được nhà đăt, vể sau cūng bán đên hết.
 Kưng phá tán, hay phải lia bỏ mà khòng được thùra-hưởng.

177 - HOBA - TINH, LINH - TINH : Có nhà đ̛̣̆t cưa tièn-nhân dẻ̉ lại, nhưng sau cung phá tán, hay lìa bỏ đi lập nghiệp ở nơi za.
a - Tham, Vū đông-cung : tur tay gây dựng, sau rặt khá tiả, mua tậu được nhiễu thà đát.
b - Không, Kiëp : Không có nhà đẩt. Něu có đồ: chút, rời fung lun-bại.
8 - BIIA - KHÔNG, DỊA-KIÊP :
a - Sáng sủa tốt-dẹp : mua tậu nhà đảt một cách nhaon hóng. Nhurng dà mua nhanh, tàt bán cüng nhanh.
b - Mờ-ám xău-xa : khồng có nhà đăt.

## 19 - VĂN-XƯƠNG, VĂN-KHỨC:

a - Nhiều sao séng-sủa tốt-dẹp : mua bán nhà đãat rá̛t dê-dàng. Cơ-nghiệp càng ngày càng thịnh vượng. Nêu có tở-nghiệp đe̊ lại cūng giữ-gìn được lâu bễn.
b - Nhiều sao mờ-ám xẫu-xa : không có ṇhà đ̛at. Nếu có chút ít, sau cũng bán hêt.
20 - THIÉN - KHÔI, THIEN - VIẸT : Nhà cưra to-fát đ̈ẹp-dē,

## 21 -TȦ-PHU, HƯU - BẠT :

a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt-đẹp : gìn-giữ được tở. nghiệ̣. Mua tạ̀u nhà đảt dề-dàng.
b - Nhiều søo mờ-ám xằu-xa : coo-nghiệp bị phá tán một cách nhanh chóng. Nhịrng dù không có nhà cửa, cũng vẩn được

 ít. Tự tay gây dựng mới khá-già.
23 - HÓA - LỘC, HÓA-KHOA: Nhà đăt rộng-rãi.
24 - HÓA - QUYỀN : Thường được ờ dinh-thư. Něu không cûng là nhà cao cửa rọ̀ng, rât sang trọng.
25 - HÓA - KY : Nbà đăt bền-vūng.
26 - THIÊN - MÄA: Mua ț̣̣u nhà đát ờ xa quể hơưng
$27-$ THIEN -KHÖC, THIEN - HƯ : Nhà cửa mue nát hay có möt-mẹt.
28 - LONG - TRİ, PHU'ƠNG - CAC : Nhà cửa cao rộng, dep-de.
29 - CÔ-THÅN, QUȦ-TÚ: Cornghiẹ̣p bèn-vīng. Rät hhe ban nha dit.

30 - ÂN. QUANG, THIEN-QUÍ : Dược hươong cỉa thừa-tụ.
31 - BÀU • QUÂN :
a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt-đẹp : nhà dảt bền-vững. Vs sau mua tậu thèm đ̛ược rẫt nhiêu.
b - Nhiều sao mờ-ám xẫu-xa : cơ-nghị̣̣̂ càng nğ̀y càng lụn-bại.
32 - TUÂN - TRIẸT ÁN - NGỮ : Nhận-định nghị̣ch-dĩo ج̆nh-hurởng của những sao tọa-thủ, tốt hơa xắu, xắu thành tởt.

33 - TUÀN - TRIÊT ÁN - NGỨ DƠNG - CUNG : khing
có nhà đăt của tiền-nhân đẻ lại. Nếu may-mắn có đọi chưt, sau cûng phá tán hết, hay phải lia bỏ mà không được thừa-hưởng. Tự tay gây dựng co-nghiệp, nhurng thành bại thät thương. Hay phaii thay đởi nơi ăn chờn ờ. Vê già mót có nhà dãt, nhưng nhỏ mọn và tim thurờng.

Trong trưòng-họ̣p năy, không cần phải chú trọng nliëcu ửn ănh-hưởng của những sao tọa-thủ.
34 - NHÂT, HỒ: Trong nhà có chó đá. Cung Đì̛n-Trạch ứng phuorng nào, tât chó dá ở phurơng đó.
 Chọ́ đá chìm sâu dươớ đăt.
36 - NHÂT, HÔ, LONG . TRÌ : Chó đá ơ dưới ao.
37 - NHÂT MƠ - ÁM, THANH-LONG, LONG - TRÌ :
Frong nhà có ao giéng, ô dó có ngurò chết duói.
$33-\mathrm{CU}, \mathrm{HOBA}:$ Nhà hay bi cláy.
S9 - CU, TANG : Nhà cứa cao rio rệug-räi, nhưng hay Lua ba

40 - CƠ, NGUYẸT: Dưới gồc cây trong vườn có hòn đá lâu ngày thành tinh.
 trêu-tròng làm cho ngườ trong nhà đau mắt hay dau bung.

42 - CO, NGUYET : (Đöng-cang - Cung Điên-Trạch anta Tliàn). - Găn nhà có kê ăn trộm của đ̛̉inh chùa, nèn bị tíẩn thánk quở phạt.
$43-\mathrm{CO}, \mathrm{HOA}:$ Nhà cháy, lưn-bại.
$44-\mathrm{CO}$, HÌNH : Chỗ ợ xura kia có nhiều cîy cơi, sau bi chật bẹ̛t.
$45-$ CO, HȮA, LINH, HÌNH, VIẸT : Cây trong vừ̀n bị đính sét.
$46-\mathrm{CO}, \mathrm{HO}$ : Trong nhà co chó đá
$47-\mathrm{CO}, \mathrm{HO}, \mathrm{KINH}, \mathrm{BA}$ Chö đín thành tinh.
$48-\mathrm{CO}$, KHÔNG, KIĚP, MỘC: Trong nhà có ma quái ìn näu.

49 - LÔC - TÖN, TỰ: Nhà có cûa chôn, hay đào đ̛̛̛̣̣̌c của. Néu Tư tẹa-thủ tại cung fièn-Trạch, khòag gọp Lọ̆c, tât chî dào đurọc đö sur, do sình mì thèi.
50 - HỎA, LINH, RIÊU, Hİ : Trong nhà răt nhiều ma.
51 - HỎA, LINH, TƯỚNG, BINH: Quân gian phóng hea dot nhi.
52 - HOBA, TANG: Cháy nhà̀. Nêu cung Biển-Trạch ưng phưong nào, tả́t bắt đ̛̉u tù phuorg dó.

53 - KHÔNG, KIẾP giáp cung BIÊN-TRACH : Gianphi rinh mò ở gàn nhà. Quân trọ̀m cướp ớ ngay bèn hàng xóm.

54 - KHÔNG, KIÊP TUYƠNG, BINH, TẢ, HUUU :
Trộm cướp lén vào trong nhà, thường có nội-còng từ trước.
55 - KHÔNG, KIÊP, TƯỚNG, BINH, KÌNH, 〇A : Giặc cướp phá nhà lắy của.

56 - THANH - LONG, LONG - TRÌ : Trong nhà có ao gič̃ng. Trèn bò có nhiểu cây-cởi mọc rạm-rạp. Nč̂u Thash-Loog khòng gặp Long-Trì, trong uhà cūag có ao giễng. Nhưng không đép.
57. LONG, KHÔNG, KIẾP: Ao giễng lâu ngày bị bồi-lựp.

58 - KHỖC, HU : Trong nhà có ma "mọ̀c»
59 - KHÔC, HU, HOBA, LINH: Con ma fẵt quái -ác. Něu cung Đièn-Trạch an tại Thìn, bay ně̃u gặp thèm Tẩu, con ma sē bi đánh bật đi.
60 - HÖ̀NG, RIEU, CÁI : Ma đàn-bà lẳn-khuắt ở trong nhà.
61 - QUANG, QUÍ, CÔ, QUÀ, HÔNG, BÀ: Burơc
hượng của thừa-tư của người đàn bà đê lại.
62 - Nhưng trường-họp : 40. 48, 50, 60 + TUÅNTRIÊT ÁN - NGỨ: Trong nhà có ma một chân, thurờng là oan hoò tác-quái.

63 - VÔ-CHINH - DIẸU : Không dược thưra-hurởng tơrghiệp : phäi tur tay gay dưng.
a - Tuăn-Triệt án-ngữ : lập-nghiệp trước khó sau dề. Mua tậs nḥà đăt rơi lại bâa. Thay dỡi nơi ăn chốn ỡ luôn luôn. Vè già mới có chổ ở chắc-chấn, nhưng nhỏ mọn tầm thường.
b-Nhạt, Nguyệt, (cùng sáng - sủa) xung-chiếu hay
 cang tmua tạ̀u được nhicicu.
c-Vô-Chính-Diệu + Tuằn, Triệt án-ngữ + Nhất, Nguyệt (cùng sáng-sùa) xung-chiễu hay hợp-chiễu: rẫt rưc-tỡ. Lập nghiệp tuy chật-vật buổi đầu, nhưng vc̀ sau rẳt giàu có, nhà hàng dāy, ruộng đảt thẳng cánh cò bay.

## IX. - QUAN - LỘC

Xem cung Quan-Lọ́c dề biêt rō công-danh, surnghiêp, cūng nhur là nhưng khả-năng chuyenn-món.
1-TU̇-VI:
a - Bơn-thủ tại Ngọ - Pbủ döng-cung : công-dan@ hiến-hách; phú-quí song toàn.
b - Bonn-thú tại $\mathrm{T}_{\dot{y}}$ : bình thuroेng.
c - Tướng đồng-cung : văn-vō toàn-tài. Trước nhỏ sax
 người trên.
d - Sát đởng-cung: có uy-quyền ; nên chuyên về quân-sur.
đ - Phá döng-cung : thành-cồng trong vō-nghiệp, nhưrng thăng giáng thảt thường. Nẽu đi buôn cūng phát-đạt.
e - Tham dồng-cung : bình-thurò̀ng. Nễu công-danh rựcrō̃, tãt sinh tai-họa.

2-LIEM - TRINH :
a - Dơn-thủ tại Dần, Thân : võ-nghiệp hị̂̉n-đạt. Cs uy-quyč̀n kiêm-nhiép cà việc chănh-trị. Được nhiều người kính-nê.
b - Phủ̉ đöng-cung : phú-quí song-toà̀. Lập đđurợc nhichu chiễn công. Có uy-quyền hiển-hách.
c - Tướng đŏ̀ng-cung : văn-vo kiềm-toàn. Đurợc hrởng §iàu sang. Broọc nhitu ngưori kinh -nč.
d-Sát đông-cung : chuyê̂n về quân-sự. Nhưng thăag Giáng thăt-thường, nhanh lên để rời chóng xuờng. Trong cäi « may » thiurờng chứa đựng nhièulı cái "rủi ». Tai-họa đ̛i liên với lọi-danh. Néu kinh-doanh, buôn bán hay ciṫayên về kȳ̄-nghệ, cũng phát-đảt và đ̛ược yên thân.
a - Phá đỏnng cung : nĉn chuyền về kỹ-nghệ, hay thurơng maii. Nễu chen chân vào đường công-danh, tất chẳng được xứng ý toąi long, suốt đời hậm-hực.
e-Tharu đồng-cung : có vō chức, nhưng nhỏ thấp. Trên đaường công- danh thường gặp nhiêu trở-ngại, tai-urơng, nhắt là hình-ngục. Chi có lánh minh ra khỏi chổ lọi-danh món dược an-toàn.
3-THIEN - OÖNG :
a - Đoon-thủ tại Mão: văn-võ kiềm-toàn. Nhurng bay hiay dưi công việc.
b. - Đon-thú tại Dậu : công -danh mụ̣̀n-màng. Chức-vị nho thấp, lại hay thay đởi, thăng giáng. Nên chuyên vè thuơng-mại ghay kȳ-nghệ.
c- Đơn-thủ tại Ty, Họi : còng-danh phú-quí như đám fầy nôi. Làm việe hay chóng chàn, thích di-cluyể̃o. Nèn làm iông Wiệc có tính-cách lưu-dộng.
d - Đơnthủ tại Thìn, Tuảt : công việc di-chuyến luôn luôn. Công danh trước nhoô sau lớn. Có tài àn nó! và luận-lý.
d-Nguyệt đồng-cung tại Týy : công danih hiču-hách. Cá tài can gián ngurò̀ trén.
e - Nguyệt đöng-cung tại Ngo : nćn chuyêp vĉ̀ kỹ-nghệ hay doanh-thurong.
g - Lưong döng-cung : phú-qús soog-toàn. Rảt nói tiêng nệ chuyên vê y-bhoa hay sur-phạm. Bước vào trường cháab-tri cüng auợc toąi lòng.
h - Cư döng-cung i hat chạt-ầt tren dườag coing-danh.


## 4 - VÜ - KHƯC :

a - Bơn-thủ tại Thin, Tuăt : võ-nghiệp hiên-đ̛̣ạt. Nễu chuyên về kỹ-nghệ hay doanh-thurơng, cūng có nhiều tài-lộc.
b - Phủ đờng-cung : công-danh hoạnh-đ̛̣ạt. Văn-vō kiêmtoàn. Có chức-vụ thuộc về tài-chánh hay kinh-tè̛.
c - Tưỡng đờng-cung : bước vào đường công-danh cüng đurợc toại lòng. Ně̌u không, beôn-bán, kinh-doanh cũng sờm tuờ nên giàu có.
d - Sát đồng-cung : võ-aghiệp hiển-đạt. Thurơng trọng trín ở nơi xa. Lập được nhiều chiến-công. Nhurng thăng giáng that thường.
d - Phá đồng-cung: xuất thận bà̛ng võ-nghiệ̣p, ohưng rât chật-vật. Nểu kinh-doanh buôn bán, tẩt durợc xứng ý toại lòng.
e-Tham đồng-cung : giàu có vì thành-công trong việc kinh-doanh, buôn-bán. Nểu có danh -chức, cûng chỉ sau một thàri-gian ngắn lại trở về thuroong trường. Lác thi̛ưu-thời mọi sụ chẳng được banh-thông. Từ 30 tuối trở đi, móri được xứng ý toại lòng.

## 5 - THÁI - DƯONG :

a - Born-thủ tại Tý, Nge : cổng dank sớm đạt, văn vô kiềm-toàn.
$b$ - Boon-thủ tại Thìn : cũng nhur trên Nhurng thurơng bị nhiểu người ghen-ghét và bay bị bó buộc vào nhữog công viẹ̣c không hợp vói chí-hướng.
c - Bơn-thủ tại Tý : công.danh muộn-màng. Có tài ăth nóit, vản-chương lồi-lạc.
d - Bơn-thả tại Tuât, Hợi : gặp nhị̛̂u trở-ngại trển đưrờng công-danh. Lúc thiếu-thời lạt-çit văt-vả̉. Đén khi nhiêu tuổi mớị đặng xứng ý toại lòng. Có tài, nhưng không ĝ̣̣p cor-hội để thithổ, nên suốt đ̛̉i hậm-hực. Tuy vậy, vẫn được nhiễu ngurời kính trọng vì có đức-đđ̣̣̂ và có tài văn-churơng.
đ - Cự đồng-cung tại Dần : công-danh hic̃n-hách. Nên chuyên vè̀ hình-luật, vì có tài luân-lý và xét-đoán.
e-Cự döng-cung tại Thân : công-danh thăng giáng thăt-thường. Hay mắc thị-phi quan-sụ. Về già mới được xứng ý toai-lòng.
g - Lương döng-cung tại Máo : công-danh sớm đạt. Nền chuyên vĕ $y$-dược, hay sur-phạm, sau rất nổi tiẻ̛ng.
h - Lương âông-cung tại Dậu : có tài, nhưng không gặp thời. Công-danh muộn-màng và lật-đật. Nèn chuyền về y-durợ hay su-phạm.
i - Nguyệt đồng-cung : công-danh trắc-trở. Lác thicưuthờri chảng đurợc xứng ý toại lòng, vì có tài nhurng bât- dắc-chí. Vé già mới có chút hur-danh.

Trường-hợp nây rât cân gặp Tuần, Triệt án-ngū, tuy buổi đău mưư cầu công-danh thurờng mắc nhiều trở-ngại, nhưng vêc sau sát hiern-hách.

## 6 - THIEN-CO':

a - Bơn-tbủ tại Ty, Ngo, Mùi : phú-quí song-toàn. Nhurng không durrợ rực-rờ hiển-hách. Nèn chuyèn vê ky̆-nghệ, máy-móc.
b - Bơn-thủ tại Hợi, Tý, Sửu : congg danh mậ̣̂n-màng và chật-vật. Nên chuyên về doanb-thurơng hay kỹ-nghệ.
c - Nguyệt đöng-cung tại Thân : nền chuyên về y-khoa bay sur phạm. Buòn bín cūng phát-đatt.
d - Nzuyệt đŏng-cung tại Dăn :cûng nher trên, nhuring muộn và gặp nhkièu trở-ngại.
d - Cư đờng-cung : văn-wō tò̀n-tài. Đurợc hưởng phúquí vữg-bền, Có nthitulu mưu-trí và rảt ura thích máy-móc.
 kiêm-toàn Bàr cíl làm viȩ̣ gì cūng cẩn-thận, hay suy-xét xa găn.

 đurgc nhitúu ngu'ci biet tiong.

7 - THIEN - PHỬ :
a - Boon-thủ tại Ty, Họi : công-danh bễn-vững, nhưng lhông hiển-hách.
b -- Bơn-thủ tại Sưu, Mùi, Mäo, Dậu : thành-công trong viẹ̀ kinh-doanh buôn bín. Nêu có danh chức, cūng chị trong nộ̣t-thời gian ngắn.
c - Coi Từ-Vi a - Liêm-Trinh b - Vü-Khúc b. 8-THAI - ÀM :
a - Mơn-thủ tại Dậu, Hợi: nhị̣̂-định theo Thái-Dương a.
b 一 Bon-thủ tại Tuăt : nhận-dịnh theo Thái-Durơng b.
c - Bơn-thủ tại Máo : nhận-định theo Thái-Durơng c.
d - Bơn-thủ tại Thin, Ty: nhận- dịnh theo Thái-Dırơng d.
d - Coi Thiên-Dŏng d-e - Thiên-Co c-d -
Thái-Dương i.
9 - THAM-LANG:
a - Bơn-thủ tại Thìn, Tuăt : vō-nghiệp hiển-đạt. Nêu buổn-bán kinh-doanh, cung dượ xưng ý toại lòng
b - Đơn-thủ tại Dần, Thân : có chức-vị vê quân-sư, nhurng nhỏ thẳp. Suờt đò̀i khòng được toại-nguyện. Công-daub tráco trờ. Nhưng ně̀u buòn-bản lại phát-đat.
c - Đoon-thû tại Tý, Ngọ: chức vị nhỏ thấp, thăng giáng thät-thường, là hạng tham-quan $\hat{\mathbf{o}}$-lại.
d - Coi Tư.Vie - Liêm-Trinh d - Vü-Khúc e.
$10-$ CƯ-MÔN :
a - Đơn-thủ (a̧i Tý, Ngọ: văn-vō kiệm-toàn. Làm thăy giáo cung nổi ticưng. Có nhic̀ucu tài-năng, nhứt là ăn nói và tô-chức. Không nhưng thế, lại còn sẵn mưu-trí nữa. Được hưởng phú-quí làu běn, được nhiciè người kính-trọng vị-nê.
b - Bon-thủ tại Họi : công-danh sóm Jạt, nhurng không nèn trông lến cao nhič̀u quá.
c - Bơn-thủ tại Ty : công-danh trác-trơo, chức-vị nhỏ lẫp, hay gặp tai-ương.
d - Boon-thủ tại Thin, Tuât : công-danh truớc nhỏ, sau ơn, hay phải thay đới công việc. Có tài xét-đoán, luận-lý và ăn nói fiùng-hồn. Nhưng thuròng gặp nhiều chuyệ̣n thị-phi, hay có người fièm-pha oán-trách.

## t - Coi Thiên- Oŏng h - Thái-Dương d-e Thiên Cor d.

## 1 - THIÊN - TƯỚNG :

a -- Born-thủ tại Sữu, Mủi : công-danh nhẹ bước, văn-kiêm-toàn.
b - Bơn-thủ tại Ty, Họi : không dược hiển-dạt rụç-rỗ hur trên, nhưng cüng đurợc xứng $女$ toại lòng. Nên chuyề về kȳhuiật hay mȳ-thuật.
c- Bonn-thủ tại Mão, Dâu : chức-vị nhọ̉ thẩp, thăng ráng thăt-thường.
d - Coi Tứ-Vi c -- Liêm-Trinh c - Vū-Khúc c.
12 - THIÊN - LƯONG :
 fiem-toàn, nhưng văn-chức hiển-hách hơn võ-chức. Phứ-quí đẽ̛n tọ̀t Gực. Có danh tiểng lìrng-lầy.
b — Đơn-thủ tại Sửu, Mưi : bình thường. Nền chuyên vễ -dược hay sur-phạm. Buôn bán cuñg phảt-dạt.
c - Bonnthủ tại Ty, Họi : nhận-dịnh theo Thiên7ong c .
d - Coi Thiên-Pông g - Thái-Dương g-h --Thiên-Cơe.

## 13 - THÃT - SÁT :

a -- Gơn-thủ tại Dằn, Thân : vãn.võ kiềm-toàn. Thàntu cfug rong những việc thạt khơkhān. Càng khắc-phuc dược nhiëu for ngại, lại càng hiẻn-dạt. Có uy quyèn lơn-lao. Đuợc nhiêui người kính-nẻ̉.
b - Đonn-thú tại Tŷ, Ngọ: văn-chức hay vō-chức đ̛̣: hir̂̉n- dạt, nhurng khơng diược rực-rờ như trèn. Thường gặp nbiêt rrơ-ngại, « mayn di lièn với « rủi ».
c- Bơn-thù tại Thìn, Tuãt : xuảt thạn bằng vō-nghị̣̀̂p, nhurng chẳng durộc làu bèn. Tai-wơng họ-hại, nhăt là dao-ngbiẹ ...nt thurong thương di lièn vö: lọi-danh.
d - Coi Tùr Vi d-Liêm.Trinh $d$ - Vü-Khúc $d$. 14-PHÁ - QUĀN :
a - Bơn-thủ tại Tý, Ngọ: vō-nghiệp hién-đạt, nhưog thäng giàng thặt-thường. Lạp cöng-danh trong thời loạn. Thành còng trong nhưrrg việc thật khó-khãn và nguy-hiêm. Có nhiều mưutrí yà rät dūng-mãnh.
b -- Bơn-thủ tại Thin, Tuăt: thành-công vè quân-ṣ̣, nỏi tồng vè sựnghiẹ̣p chinh-trị. Có uy-quyèn hiên-hach. Rật lám murutrí, thurờng át quyèn người trèrn. Nếu đi buôn cüng phát-dạt.
c- Bơn fhủ tại Dãn, Thân : còng-danh trấc-trờ. Chức vi nhỏ thäp. Nểu giàu sang cūng chả̉ng được làu bè̀n. Nôn kinhdoanh, buôn-bán hay chuyên vè kỳ-nghệ.
d - Coi Từ-Vi d - Liêm-Trinh d - Vû-Khúc d. 15-SÁT. TINH

$$
\mathrm{A}-\mathrm{SANG}-S \dot{U} A \text { TOTT-BEPP: }
$$

+ Tứ, Phủ. Cự, Nhặt, Co , Nguyệt, Böng, Lurong, sáng-sủa tớt-dẹp : còng-danh trắc-trö̀, chức-vị nhò thã́p, thăng giáng thät-thường. Đôi khi chí có her danh mà không có thưc quyyěn. Suǒt đờ khồng durợc xưng y toạ long, vil khong gạp co-bọi đư thithơ tài-năng và thườag bị tiêu-nhàn ghen ghet muru-hąi.
+ Từ, Phủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Bờng, Lurơng mờlm xâuruxa : không thể hiển-đạt khá-giả được. Thường mắc Ghiều tai-họa và bị kẻ tiểu-nhân muru hại.
+ Sát, Phá, Liêm, Tham sáng-sủa tốt-đẹp : công-danh lioạnh-đạt. Có vō-chức lón-lao, hiển-hách trong thời loạn. Nhurng Glăng giáng thât-thường. Vi liểu-līnh mac-hiểm mà thành-công trong Whüng việç thật khó-khăn. Được hưởng phú-quí. Có uy-quyèn. Tuy Way, chăng đurợc lâu bên, đa hoạnh-phát tăt hoạnh-tán.
+ Sát, Phá, Liêm, Tham mờ-ám xãu-xa: có danh-chức harung nhỏ thầp, thằng giáng thất-thường. Tuy vậy, vã̉n gặp được thiču ngưò̀ diu-dát, nâng-đō.
+ Ví, Tướng, sáng-sủa tỡt- dẹp : công-danh hoạnh-đat. Gé vō-chức lớn-lao, có uy-quyền bierñ-hách. Bược nhiều ngừ̀ri kính Toong và nê sợ. Gặp được những ngurời giúp việc đắc-lực.
$+\mathrm{Vŭ}, \mathrm{Tướng}$, mò̀-ám xấu-xa : có danh-chức, nhưng nhỏं hấp. Tuy vậy, vần gặp đurợc nhiču người diu-dắt, nâng-dợ.

$$
\mathrm{B}-M \dot{O}^{\prime}-A M \quad X A U-X A
$$

+ Tứ, Phủ, Cư, Nhật, Có, Nguyệt, Bŏng, Lirơng táng-sủa tốt-dẹp : có chức-vị lơn-lao, nhưng vẫn chura toại-煤guyện. Trên âtrờng công-danh hay gặp trợ-ngại. Thường bị kṫ dưới lùra gạt. Những ngườ tùy-thuộc giúp việc đêtu bât-lực.
+ Tử, Phử, Cự, Nhật, Có, Nguyệt, Đọ̀ng, Lương fưo-ám xẫu-xa : không thê biển-đạt được. Nên lánh minh ra há̀ đường công-danh, nên an-thường thủu-phận đẻ tránh mọi taiHong họa-hại.
+ Sát, Phá, Liêm, Tham sáng-sủa tốt-đẹp : có danhhức, nhurng không toaai-nguyện. Thiểu người giúp việc đắc-lực.
+ Sát, Phá, Liêm, Tharn mờ-ám xấu-xa: nên an thừ̛̀ng phận.
† Vị, Tướng sáng-sủa tốt-dẹp : có danh-chức và uyuyêñ. Vượt mọi trở-ngại. Thắng mọi âm-muru lọc-lìra của ke Lưóri.
+ Ví, Tương mơ-ám xẫu-xa : không thê hiển-đạt được. Trên đurờng công-danh đăy-dầy nhừng trợ-ngại tai-uơng.

16 - VĂN - XƯƠNG, VĂN - KHÚC : Công-danh bietndạt, Có văn-tà lỗi-lac.

7 - THIÊ - KHÔI, THIEN - VIẸT : Có danh-chức lớn: Nču Khâi, Việt lại gặp thệm nhiều sao sáng-sủa tốt-đẹp bội-họp, tót durợc nắm giữ đảu mối inhừng công viẹc lơn và được chì-huy một so Dogurở durới quyĕ̀n thật đông-dào.

18 - TẢ - PHUU, HỮU - BẬT : Brợc nhictu người nâng-dơ uin đương công-danh.
19 - LỘC - TÖN : Có danh-chức và nhiều tiên $\mathrm{l}_{\text {ạc. }}$ Có tài tof-chức.
20 - HÓA - LộC, HÓA -QUYĔN, HÓA -KHOA: Tiilọ̣c thêm döi-dào. Uy-quyè̀n thêm hiên-hách. Danh-chức thèm lớn-lao.

21 - HÓA - KY: Hay gạp sụ phiền lòng, công-danh trác-trờ. Nhưng néu Ky gạ̣p Nhật, Nguỵ̣̂t đồng-cung tại Sửu, Mừ, tăt còng-danh hoạnh-dạt, mọi sụ dèu hanh-thông.

22 - THIÊN - KHÖ́C, THIEN - HƯ : Hay suy xćt, luạn-ly. a - Sáng-súa tốt-dẹ $):$ có uy-quyền. Ăn nói hoạt-bát và hùng-hồn Ra ngoài được nhicưu người kính phục. Lúc thiếu-thờ găp nhiè̈u trờ-ngậ trên đường công-danh, đčn khi đưng tuỏ̉i mới được xúng ý toại lòng. Nèn chuyĉn vê pháp-lý hay chính-trị.
b - Mờ-ám xăuu-xa : hay gặp sụ phî̌̆n lòng. Trên đường còng-danh bay gặp whiêu trơo-ngại

23 - THIÊN - MÂ : Công-danh hiển-đạt. Nênn làm cô̂ng vị̣̂c có tính cách lưu-dọ̀ng. Có tài tổ-chức và thao-lược.

24 - THIÊN - HìNH: Có triẻn-vọng vè quàn-sụ hay co-ldhí.
a - Sáng-sủa tớt-dẹp : hoạnh-dạt về vô-nghiẹ̣̣.
b - Mò̀-ám xău-xa : tai-uơng đi lièn vói lội-danh. Nọ̊ chuyèn vè co-khí. Trừng-hợp năy rảt càn gạp nhicicu Sát-tinh sangsuaz tốt-dẹp hội-hợp móri hiẻn-dạt.

25 - THIÊN - RIÊU, THIÊN - Y: Có thể chuyên ve̊y y-dựç
26 - HÖNG-LOAN, BAO-HOA, THIÊN-Hỉ, Hí.
THẰN : Công-danh sớm dạt. Mọi sỵ hanh-thòng.
 dường công-danh.
a - Nhiêu sao sáng-sủa töt dẹp : chứr-vị thăng gianng thât-thrờng. Nều công-danh rực-rờ, cūng chảng dự̛̣c liau hền. Khọ̀ng những thé, lại còn găp nhièu tai-urong hoọ fại.

Bặc-biẹt chú-ý: Sát, Pláa, Liêm, Tham, Sát-tinh hay Bại-
 syt thăng giáng hay chièt-giam còng-darh sur-nghiç̣p.
b _- Nhiều sao mờ-ám xẫu•xa : muru cău công-danh buả̉
 cung thang giang that-therong:

Dịt-biét sliv-y : Sat, Pba, Liem, Tbam, Satt-tinh hay Bại-
 danh mọt cach hhac therơng. $\qquad$
28 - LIEM. SÁT yiáp cung QUAN-LÔC: VZ gà mói có cong-danh.
20 -- THAM, VÜ, HÓA LINH ảông cung tại SUU, MŬU:
 quyin hien-hich.

30 - THAM, XƯONG (hay KHÚC) đöng-cung tại HƠI, TY : Có danh-chức, dược nhiču người biết tiểng. Tài-lộc dôi-dào. 31 - CƯ, ĐÖNG, HÌNH: Phải nh̀̀ người trến diu-dăt móri khá già đ̛ược.
32 - $\mathrm{BO} \mathrm{NG}, \mathrm{A} \mathrm{M}, \mathrm{KÌNH}$ đŏng n -cung tại NGO : Làm vö-quan trọng trã̛n ở biên-thùy. Lập được nhiểu chiến cồng. Hiễn-dạt trong thờ loạn. Thường la bậc anh hùng dân-tộc, có danh tiếng li̛rog lû̃y y.
33 - CO, NGUYET döng-cung, găp TẢ, HŬU hội-hợp: Bàn bà gạp cách näy hay làm nghêc có đờ (cô mụ).
34 - CO, NGUYẸT, BÖNG, LUOONG hội-họp taii DÂN, THÂN hay THiN, TUAT găp XUONG, KHÚC, TẢ, HỬU : Nên chuyên nghề thầy thuǒc. Ně́u dạy học cüng nởi tî̂̃ng.
$35-C O$, NGUYÊT, BÖNG, LUOONG, KHOA, TÅ, HUUU, QUANG, QUI, QUAN, PHÚC: Vink-hiẻn trong nghề làm thuốc. Burợc nhiếu ngurời kinh trọng.
36 - SÁT, tọa-thủ tại DÅ̀N, THÂN gặp QUYỀN đồngcung: Có chức-vị lớn-lao. Uy-quyền hiển-hách. Bược nhiều người vị-ñ.
37 - LỘC - MÄ: Danb-chức khá lớn, nên làm công việc có tính cách lưu-động. Täi-lộc càng ngày càng tăng tiễo. Có tài buôn-bán kinh-doanh.
38 - KIẾP, HƯ, HAO, QUYÊN : Thên đ̛̛̣ờng công-danh đày-dẫy những trở-ngại. Thường bị tiểu-nhoon ghien-ghét gièm-pha và làm hại.
39 - KÌNH, LỰC đö̀ng-cung: Còng-danh trá́c-trở, chức-vị thỏ thấp. Có công-trang không đ̛trợc ngurò̀ trên biêt đên. Mọi công viẹ̀ lớn nhỏ đêu chẳng được lâ̂u bĕ̉n. Suốt đời băt-đăc-chín.

40 - KìNH tọa-thủ tại TỨMỌ́ğ̣̆p MÄ : có vō-chức, nhurng thường trọng trần ớ nờ xa-xôi, nguy-hiểm.

41 - TUẼ, HỌ, PHÙ, XƯONG, KHỦC : có tài hùngbiện. Biêt suy-xét, luận-lý, văn chương lồi-lạc. Nên chuyèn vè pláplý, chính-trị hay kinh-té.

42 - XƯONG, KHÚC, TÃU, LONG, PHƯƠNG : có khiĉ́u vè ca, vū, nhạc (hay nói chung tẩt cả nhựng bọ̀ môn vãn ng hệ). 43 - HÖNG, ĐAO, RIÊU, TÃ̃U, CO', VŬ : chuyêñ vè múa, hát, tuöng; kịch

44 - TƯỚNG. TÃU, PHÙ, MÊNH có TẢ, HƯU tọathủ : làm thằy chùa hay phù-thủy (thăy pháp).

45 - BINH, HÌNH, TUỚNG, ÅN : có vö-chức, thựng chuyên vè̀ việc văn-phòng. $\qquad$
$46-\mathrm{HO}, \mathrm{TÃU} \mathrm{döng-cung} \mathrm{:} \mathrm{co} \mathrm{khiitu} \mathrm{vè̀} \mathrm{văn-chương}. \mathrm{Học}$ ngoải-ngữ ràt chóng thồng hiẻu. Vè sau có danh-chức khá lơn. Câu danb răt dễ-dàng.

47 - HÌNH, RIEU, Y: làm thây thuốc hay bào-chée.
48 - MÄ, HȮA, LINH : chuyên về corkhí, hay làm nghề vận-tài.

49 - THAI, TOA, ĐÅ, HỜNG : công-danh sớm đạt. Mưu sự chóng thànhz tựu. Còng viẹ̀c trước sau đều dề-dàng.

50 - ĐÀO, HỜNG tọa-thủ tại TÝ: tuổi Tý, Dậu sớm biên dat, nhưng chét non.

51 - LƯỚNG PHÂ dŏng-cung (Phá-Toái + Phá-Quân): ซõ-nghiệp hiển-đạt. Rãt dững-mãnh. Hay làm nbững việc mạo-hiếm. Sau có uy-quyč̀n khá lớn. $\qquad$
52 - VÓ - CHíNH - DIẸU : coi Chính-diệu sung chiễu nhu Chính-diẹu tọa-thủ.

Nèn chú-ýy : Cung Quan-Lậc Vô-chính-diệu, dù có gặp nhî̉̌u sao sáng-sủa tốt-đẹp hội-chiểu, cũng không đّ̛ược toàn-mỹ. Nhur thê, dīnhiên là công danh không thể hiển-đạt được, chức-vị cũng bình thurờng.

Nhurng ngoai trù có hai truờng-hopp dăc-biệt:
a - Tuãn, Triệt án-ngữ : tuy gạp nhièu trở-ngại trên đường công-danh, nhưng sau vàn hiẻn- đạt. Thi̛ờng là hoạnh-phát, hoạnh-phá, co chức-vị cũng chä̀ng đ̛ược lâu bền.
b - Nhạ́t, Nguyệt (cùng sáng-sủa) xung-chiêuu hay hợp-chiễu: công-danh rực-sỡ, uỳ-quyë̀n hiển-hách. Nên chuyên vé chính-trị, kinh-té, về sau tit được xứng ý toại lòng.

Cũng trong trường hợp, nểu cung Qu: n-Lộc Vô-chính-diệu có. Tuăr, Triệt án-ngừ, lại càng rưc-fỡ tởt đẹp bội-phăn.

## X. - Nô - BộC

Xem cung Nô-Bọc dể biết rô về nhĩng ngurời ginip vię́c và ban-bé. Ngodi ra còn dê biét thèm nhûng diéu có liin-quan dén thé-thičp.
Trước hec̉t phải nhạ̀n-định cùng một lúc sự sáng-sủa tờt-đẹp hay mò-ám xã̀ı-xa, hoặc của Chính-diệu hoặc của Sat-tinh tọathẩ tại cung Mệnh và cung Nò-Bọc. Boạn phải kět hợp những nhận-dịnh thuộc hai cung đó dó luận- đoán đại-cuoong. Sau lạ phải xét dến ảnh-hương của mỗi trung-tinh, bàng-tinh ọ-thư hay nhieu trung-írh, bàng-tinh hội-hợp đđ̂̉ phụ-đón chi-tičt.

KÉT-HƠP NHÂN- OINH:

## Nô - Bộc

$A-\mathrm{SAX}, \mathrm{PHÁ}, \mathrm{LIEM}, \mathrm{THAM}:$

- Sáng.sủa tôt-đẹp : người giúp việc đắc lực, đ̂ông-đảo, bạn-bè khá giả.
- Mò-ám xâu-xa: ngườri giúp viẹ̀c kém cỏi, vè̀ sau hay ly-tán. Ít bạn-bè.


## $B-$ VƯ, TƯỚNG :

— Sáng-sủa tốt-đẹp người giúp việc fắt tài giỏ̉i. Bạn-bè quíthiển, giàu có.

- Mờ-ám xãu-xa : ngườ giáp việc bâtlực hay ly-tán và mang lòng oán-hận. Bạn-bè cùng khốn.
C-SÁT-TINH :
— Sáng-sủa tốt-dẹp : người giúp việc và bạn-bè tuy tai giôi, nhurng là hạng bất-luroong, hay làm hại, hay li̛ra phản. Trước quänn-tụ, sau ly-tán.
- Mờ-ám xãu-xa : khó thuê mượn người giúp việc. Ngurời giúp viẹc và bạn-bè đều vô tài, bầt- lực, nhưng lại bắt nhân, bẫt nghīa.
$N \hat{o}-B \hat{o ̣ c}$
$A-S A T$, PHÁ. LIEM. THAM :
- Sang-sủa tốt-đ̛ep : ngườ giúp việc đắco lực, nhưng hay lấn quyền người trên. Bạa-bè tài giỏi, biết nâng đỡ,
- Mờ-ám xău-xa : người giáp việc thưa thợt và kém côi. Bạa bè ly-tán.
 lực và trung thành. Bạn-bè khá giả.
- Mò-ám xấu-xa : người giúp việc hèn kém. Ít bạn-bè.


## $C$ - SÁT-TINH :

- Sáng-sủa tốt-đẹp : rất đáng lo-ngại vi
 nhiều là bạng bả́t-lurơng, lui tợi thăt-thường, nhằm trục ợi, hay làm hại.
- Mò ám xẫu-xa : người giúp việp kém cỏi và khôrg được lấu běn. Bạn-bè thura-thớt, thương là aang bảt nhàn.

$$
N \hat{o}-B \hat{o} c
$$

$A-\mathrm{TU}, \mathrm{PHU}, \mathrm{CU}, \mathrm{NHÅT} . \mathrm{CO}$, NGUYẸT, BÖNG, LUOONG:

- Sáng-suia tö́t-dep : thuê mượn người giúp việc turớc khó sau dē. Bàn-be tồt, kha giả. Tuy vày vẫn kheng bao giò çurợc tài lòng, vì trèn durớ khòng thắt tri, thòng toọp tính nhau.
— Mờ ám xấu-xa : người giúp viẹ̀c bấr lực, càng ngay càng ly-tàn yà hay nói xãّu người trén. Bąn-bè thương lui tóri nhò và.
$B-$ VŨ, TUOONG:
- Sáng-sùa tốt-đẹp : người giúp việc và bạn-bè dèu khá giả và có long tót.
- Mò ám xã̃u-xa : tgười giúp việc và bạnbè tém cồ
C-SAT-TINH
- Sáng-sủa tốt-čep : ngườr giúp viẹ̀c đắc-
 pluyc và c. m-hóa dượ những quán gị̣̆c cượp Bạn-bè tài giōi và rằt khá già.
 thớt và bät lực. Bạn-bè cùng-khô ly-tán.
- Nô-Bọoc
$A-T U B, ~ P H U, ~ C U P, ~ N H A ̂ T, ~ C O$,


## NGUYÊT, BỒNG, LUOONG:

Sáng-sủa ót-đ̉ep : người giúp vièc đòng-đảo, đ̌̌c-lự và trung-thành. Bạn-bé khá giả và có lòng tồt. Những lúc hoạn-nạn thường gạ̣p ngựờ cứu giúp.

- Mờ-ám xấu-xa : rắr ít người giúp viẹ̀c, cüng nher là bạn-bè.
$B-$ VÚ, TƯỚNG :
- Sáng-sủa tốt-đẹp : ngurời giúp việc và bạn-bè rẫt tài giỏi và lòng tớt.
- Mò̀-ám xẩu-xa : rât it người giúp viẹ̀c cưng như là bạn-bè. Hay bị người dưỡi oan trách. C-SÁT-TINH:
-Sáng-sưa tốt-đep : người giúp việc và bạn-bè tài giôi và kha giă, nhưng tụ tán thătthurò̀ng.
- Mờ -ám xấu-xa : hay bị nói xắu. Người giúp việc và bạn-bè đêur băt-lực vò-tài và cùngkhổ.

MENH:
VÚ, TƯƠNG
sáng - sủa tốt - dep

$$
\begin{gathered}
N \hat{o}-B o ̂ c \\
\frac{A-\text { TỬ, PHỦ, CƯ, NHÂT }, ~ C O}{\text { NGUYẸT, ĐÔNG, UƯONG : }}
\end{gathered}
$$

- Sáng-sủa a tôt-dẹp : ngıì̀̀ giúp việc và bạn-be đéu kha giâ, có tài năng và co long tơt.
- Mờ-ám xâu-xa : agười giúp việc bắt tài. Bạn-bè có lòng tớt, nhưng khòng được khá giå. $B-\mathrm{SA} T, \mathrm{PHA}, \mathrm{LIEM}, \mathrm{THAM}-\mathrm{SÁT}$ TINH:
- Sáng-sủa tôt-dep : đ̛rợc nhiçu nguòr tùng-phục. Người giúp vị̂̂c và bạn-bè đ̛e̛u tài giơii.

Mò-ám xãu-xa : hay bị người dưới trách oáa, thù hà̉n. Người giúp việc thường tìm cách lìra phản, nhurng muru sụ bảt thành. Ít bạn-bè, mà bạn-bè cûng bắt-nhân, gian-quyệ̣t.
$N o ̂-B o ̣ ̂ c$
$A-$ TƯ, PHỦ, CƯ' NHÂT, CO NGUYET, DÖ̀NG, LU'ONG

- Sang-sủa tốt-tẹp : người giúp việc nà MÊNH : VŬ, TƯỚNG bạn-bè đđ̈u khá giả. Có tài năng và có lòng tốt.
- M $\begin{gathered}\text {-ám xẫu-xa : người giúp việc và }\end{gathered}$ bạn-bè đêu thura-thớt và kém cỏi.
mờ - ám
xãu-xa
$B-$ SATT, PHA, LIEM, THAM - SAT TINH.
- Sáng-sủa *ő́t-đ̛̣ep : người giúp việc tài giỏi và trung thành. Rann-bè khá giả, có lòng tớt,
- Mò̀-ám xáu-xa : người giúp việc và bạn-bè đêu kém cỏi và không dược khá giả.


## MENH: VÔ - CHÍNH - DIẸU

Coi Chính-Diệu xungchiễu nhur Chính-Diệu tọa.. thủ

## NO- BÔC:

## VÔ-CHÍNH - DIẼU

Coi Chính-Diệu sungchiếu nhur Chính-Diệu
tọa - thü

PHU CHÚ :
Cung Nô-Bộc : Chính-diệu + Sảt-tinh dông-cung :
Chỉ cần nhận-đị̣h sụ sáng-sủa tởt-đ̈́ep hay mò-ám xấu- Xa cưa Chính-Diệu mà thôi.
$B-P H U$ ©OAN :
1 - VĂN-XƯƠNG - VĂN-KHÚC - THIEN-KHOI THIÊN - VIẸT : bạn-bè có danh-chức.
a - Nhiều sao sáng-sủa tờt-đẹp : nên kết giao vói nhưrag ngurời cé địa-vị hay quyền-tbé, nhẫt là vói nhưng người có họcthức.
b - Nhièu sao mờ-ám xẳu-xa : nên lánh xa những ngưò̀i có danh-giá, học-thức. Chính nhừng người nầy thường hay làm hại

2 - TẢ - PHU - HỮU - BẠT :
a - Nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp : người giúp việc rảt dắc-lực. Bạn-bé tớt yà kha giả.
b - Nhiều sao mờ-ám xấu-xa : người giúp việc tuy tài giöi, nhưng hay điên-đảo, làm hại. Bạn-bè hay li̛ra-đäo.

3 - LỘC - TờN : khó thuê mượn người làm. Ít bạn-bè.
4 - HÓA -LỘC, HÓA - QUYÊN, HÓA -KHOA : nguời g̛ưp việc khà-giả, whưng hay lằn át người trên. Bạn-bè có lòng tốt à rà ràt quí-hién.
5 - HÓA - KY : hay mác thị-phi, thường bị những người giụp việc hay bạn-bè nói xău và oán trách.
6 - BAI - HAO, TIÈU - HAO : khó thuê mượn nigười làm. Nẽ̃u có ngurờri giup việc cūng là hạng gian-gỉ̉o, nay đên mai đi. Bạnbè là phường du-dãng, boang chori, hay lui tới bòn của.

7 - THIÊN - KHỚC, THIÊN - HƯ : hay bị người giúp việc oán trách.

8 - TUOÓNG-QUAN : người giúp vị̣̂c hay lắn át ngưò̀i trêni

## 9 - PHUC - BINH :

a - Nhiều sao sáng-sủa tốt-đ̉ep : người giúp việc đắclực và đông -đ̉a. Ra ngoài gặp nhiểu ngurời phù giúp. Bạn-bè tốt.
b - Nhiều sao mờ-ám xấu-xa : ngurò̀i giúp việc hay lìrađảo, làm hại. Bạn-bè gian-quyệt, bất-nhân.

10 - ĐAO.HOA : mang lụy vì tình. Đàn ông theròng đamang lẽ mọn, ưa viẹc «trãng gió" «bướm hoa»" Đàn bà là ngưòi bàt-chính, hay lừa chöng. $\qquad$
11 - TUĂN, TRIÊT án-ngưr : thuê mượn ngưò̀i giúq vị̣̂ trước khó sau dê, tuy vậy cūng chằng được lâu bèn.
a - Nhië̀u sao sánơ-sủa tốt-dẹp : whin-dịh - moेám xắu-xa.
b - Nhiều sao mà̛-ám xẩu-xa : nhụ̣̂n-đ̛̣hh -- sángsủa tơt-dẹp.
12 - TẢ, HƯUU, KHONG, KIẾP : người guúp việe và bạnbè đ̛́u là hạng gian-quyề, băt nhân, hay lưa-đảo, làm bại.

13 -TA, HƯUU, TƯỚNG, BINH : người giúp việc đức-lưc ${ }_{p}$. tận-tấm và trung-thành. Bạn-bè tởt.

14 - ĐAO, QUYỀN đông-cung : đàn ông có vợ tẽ crớp
 bậy.

15 - $\mathrm{BA} \mathrm{A}, \mathrm{HOŎNG}, \mathrm{CA} I, \mathrm{TA}, \mathrm{HƯU}$ : đàn óng có vợ le , nhưng trong nhà không có chuyện ghen tuông, vi cả, kẽ thuận-hò̀. Đàn bà ra ngoài đưrợc nhiểu người thuọ̀c phăi khỏe quí mén chicicu chuộng và thường cóngoại-tìni.

16 - THAl, VƯƠNG, HÖNG, BÀO : trong nhà có sý gian dâm:

## XI. - THIÊN - DI

Xem cung Thièn-Di đẻ biêtr rõ nhưrng đièu có lièn-quan đén việc giao-thiệp bền ngoài, cùng với những sự may rưi cọ thể xảy đẽ̛n trong lúc rờ: kbỏi nhà.

Cung Thiên-Di xung-chiều cung Mệnh, nên cằn phải nhận xét rảt cả̉n-thận änh-hưởng của càc sao tọa-thủ tại cüng näy.
$1-T \mathbf{U}-$ VI :
a - Bon-thủ tại $\mathrm{Ngo}_{\mathrm{g}}$ - Phủ dổng-cung : ra ngò̀i luan luôn gặp quítinhàn phù-trợ. Mọi sụ dêu hanh-thòng. Càng xa nhì càng đurợc xứng ý toại lòng.
b - Đon-thù tại Tẏ : găp nhiču người giśp đỡ, nhurng thông đưực toàn my như trèn.
c- Tướng hay Sát đờng-cung : được nhièu người kính nể, hạy lui tới những chò quyè̀n-qui. Ra ngoài, được hưỡng nhiều tàilộc. Làri nói được nhièu ngurèri tin phục.
d - Phá đồng-cung : ra ngoài, ahitét hơn là ở nhà , gặp quínhân phù-trợ. Nhưng lúc vẹ̛ già thường nhắm mắt ở xa bản-quán.
d - Tham dö̀ng-cung : ra khỏi nhà hay gạp nhūung sự phièn lòng. May it rủi nhièu. Thường có kẻ tiêu-nhân theo döi quǎy rói. Sau này chêt ợ xa ahà. $\qquad$
2 - LIEM-TRINH :
a - Đơn-thủ tại Dần, Thân : luôn luôn gặp quí-nhấn Burợc nhicicu người kinh-trọg. Mọi sư hanh-thòng.
b-Phư đöng-cung : ra ngoài, lợi-ích hơn ở nhà. Tài-lộe dề kiêm. Qui-nhàn trợ giúp cûng nhiču.
c - Tướng döng-cung : được nhiêu người vị nê. Hay lui tới những chṑ sang trọng. Vi sã̃n có oai phong, nên những kể tičưrihàn mời trông thây da khièp phuç.
d - Phá dồng-cung : xa nhà không đự̛̣c lọii-ích. May ft rủi nhiěu. Sau này chĕt ở xa nhà.
d－Sát đờng－cung ：hay gụp tai－nan ò giuira noi duò̀ng xá．Không nên lui tời nhựng noci có nhitìu súng ớng gurom đao．Lúc nhắm măt，phài đắp－đíém tạm một nơi đ̛̃ chờ ngươi thân－thích đ̛̛̣n đưa đón．
e－Tham đöng－cung ：ra ngodi rát bât lọi，bay gặp những tai－ương băt kè̉，nbăt là vč̀ hinh－ngục hay kiện－tụng．Qui－nhân it găp ；còn tiêu－nhân，ác－nhân，lúc nào cüng sửa－sìng lam hại．

## 3 －THIÊN－BÖNG ：

a－Boon－thù tại Máo ：càng xa nhà mọi sur cling đurọc banh－thông．Không nên ơ làu nộ̣t chổ．Hay gặp quí－nhân phù－trọ．
b－Đơn－thủ tại Dâuu ：hay phải ra nhà．Nhurng lại hay gặp nbưng suy phiên lòng．Sau năy chêt ờ ra xa bản－quán．

d－Đơn－thù tại Thìn，Tuãt ：ra ngoài hay mắc tai－bọa， nhẩt là thị－phi，kiện－tung．
d－Nguyệt đö̀ng－cung tại Tý + Lurơng đö̀ng－cung： kuôn luôn gặp qui－nhản phù－trọ̣．Đurọcc nhieùu ngurori kíah trọng．Buôn bán phát tài．
e－Nguyệt đŏ̀ng－cung tại $\mathbf{N g ̊ q}$ ：hay gặp sụ cạnh－tranh và ghen－ghét．Ra ngoài răr bât－lợi．
$\mathbf{g}-\mathbf{C u ̛ ~ d o ̈ n g - c u n g ~ : ~ h a y ~ m a ̆ ́ c ~ t h i ̣ - p h i , ~ q u a n - s ̧ u r . ~ N h u r n g ~ h a y ~}$ được gằn nhûrng chổ quyèn－quí．Nói được nhiěu ngrò̀ tin，dâu đôi khi nọ̣i quá－đáng，hay sai sụ thật．Lúc nhắm mát thương ò ra thà．

## 4－VÚ．KHỦC ：

a 一 Đơn－thủ tại Thin，Tuất ：buôn－bán phạt tài．Đi m lọi－ích hoon là ờ nhà．
b－Phủ hay Tướng đäng－cung ：gặp quí－chân phù－trọ̣． Burọc nhiệ ngươi kính né．Tai－lộc hurng－vurọng．

1．－Tham đŏng－cung ：buôn－bán phát tài．Trước khó sǎ： d．H．y gặp sụ cạnh－tranh ráo－riét．
d－Phá đŏng－cung ：buôn－bán cûng đurợc lội－́ch．Ra pgoài hay gặp những sự phiên lòng．Đôi khi lại còn mắc tai－nạn dáng －ngai．
d－Sát dồng－cung ：có oai－phong．Lł̀i nói đurợc nhiều hgurời tin phucc．Nhurng hay găp nhūrng tai－uorng nguy－hiể．Sau dayy chết ờ xa nhà．

5 －THAI－DƯONG ：
a－Tọa－thú tại Dăn，Mấo，Thin，Ty，Ngo ：gặp quí－ bhân phù－trọ．Ra ngoài được nhiểu người kính－trọng，tài－lộc döi－dà̀o．
b－Tọa－thủ tại Thân，Dậu，Tuất，Họi ：hay gạ̣p taii－nạn， hihả́t là vè̀ sông nước．Nhièu người khinh ghét．：Sau này，chèt ợ xa nhà．
c－Đơn－thử tại Ty ：nhièu ngừri mển－phịc．kính－trọng．
d－Nguyệt dồng－cung ：ra ngoài lọitich hơn ở nhà．Hay gắn nơi quyễn－quí．Được nhièu người tộn phục．Nểu gặp Tuăn， Triẹt ân－ngūr hay Ky đông－cung lại càng rục－－ō̃．Lúc chết，tuy ơ xa trahà nhurng dược chôn cât tữ－tứ．

6 －THIEN－CO ：
a－Bonn－thú tại Ty，Ngọ Mùi ：ra ngò̀i mọi sụ được hanh－ttông，viờ nhà hay mắc thị－phi．Luôn luôn gặp quí－nhân phù－ trọ．
b－Đonn－thủ tại Họi，Tý，Sửu：xa nhà không được yên thàn．
c－Lương dö̀ng－cung ：càng xa nhà càng gặp nhî̀u may－ mắn：Hay được lui tới chỗ quyẽ̛n－quí．Được nhìcư người tôn－kinh， vi－ne
d－Cư dŏng－cung ：ra ngò̀i tuy có tài－l⿳亠̣冖c，hay gặp quí－ ghân，nhurng thường mác thị－phi，khăuu－thiệt．Buôn－bán phát tài．
d－Nguyột đö̀ng．cung tại Thân ：buôn－bán phát tài． Nbiču người mén－chuộng．
e-Nguỵ̣̂t đờng-cung tại Dăn : không nên ma zhà lâu. Buôn-bán phát tài, nhurng bị nhiều ngurò̀i ghen-ghét

## 7 - THIEN - PHỦ :

a - Mornthử tại Ty, Hợi : gạ̣p quí-nhấn. Có tài-lộc.
b - Đơn-thủ tại Sửu, Mùi, Mäo, Dậu : xa nhà được. lợi-ích và yên thân hơn ở nhà. Buôn-bán phát tài.
$c$ - Coi Tưr-Via, - Liêm-Trinh b, - Vá-Khúc b.
8 - THAI - AM :
a - Bơn-thủ tại Dậı, Tuăt, Họi : được nhiểu ngưori: kính trọng Dē kicum tiëñ.
b - Đon-thư tại Mă , Thin, Ty : ra ngoà hay gặp taiurong và những sụ phiền lòng, nhiêu ngurời khinh ghét.
c - Coi Thiên-Böng die, - Thiên-Co dee, -Thái-Dưong d.

9 - THAM - LANG :
a -- Bon-thủ tại Thìn, Tuăt : cic̀ kičom tiên. Hay gặp quí-nhàn.
b - Bơn-thủ tại Tẏ, Ngọ: ra ngoài rẳt bất-lợi, hay gặp những sự phiên lòng. Sau này chết ợ xa nhà.
c- Bonthu่ tại Dần, Thân : hay mắc tai-nạn : xa ohà rát bät-lợi.
d - Coi Tử-Vi d, - Vû-Khúc c, - Liêm-Trinh e.

$$
10-\text { CƯ - MONN : }
$$

a - Bon-thú tại Tý, Ngọ, Hẹi : ra ngoài đurợc nhiču

b — Bơn-thù tại Thìn. Tuât, Ty. : hay mắc thị -phi kiện tụng và tai-nạn nguy-hiẹ̣ ${ }^{\text {Pa }}$. Sau nây chết ợ. xa nhà.

11 - THIÊN - TƯỚNG :
a - Đon-thủ tại Ty, Hợ, Sứu, Muii : nhiểu ngưò̀i kính trọng, tài-lộc dễ kiếm.
b - Boon-thủ tại Mâo, Dậu : xa nhà không dược lọitich, tuy vậy vẫn được nhièu người mên chuộng.
c - Coi ${ }^{\text {Tủ̉-Vi }} \mathbf{c}$ - Liêm-Trinh $\mathrm{c}-\mathrm{Vú}-$ Khúc b .
12 - THiEN - LUOONG :
a - Bon-thủ tại $T \hat{y}, \mathrm{Ngọ}:$ được nhiều người kính trọng. yêu mến. Hay lui tợi nhừng chô quyèn-quí.
b - Bon-thú tại Sửu, Mùi : gặp quí-nhàn.
c - Morn-thù tại Ty, Họi : nhận-định theo Thiên- Oông c.
d - Coi Thiên- Oồng d - Thái-Dương à -Thiên-Co c.
13 - THÃT - SÁT :
a - Born-thủ tại Dần, Thân : hay gặp quuínhân. Vi có oai nèn dược nhiều người kính-ně. Lời nơi được nhiêu người tin phục. Hay lui tới những chò có uy-quyèn.
b - Doon-thủ tại Tý, Ngọ: được nhiều người nê sọ và tin phục. Thườrig gà̀n nơi quy̆̈nt-quí. Nhưng không nên ra ngoài oh hiểu, vì "may.» thường đỉ lỉèn vói «rủil", hay mắc tai-nạa. Sau năy chết ở xa nhà.
c - Boon-thủ tại Thìn, Tuât : ra ngoài rắt bẳt-lọi. Lúc chẽt không được ở gän nhà.

14 - PHÁ - QUÂN :
a -- Bơn-thủ tại Tý, Ngọ: thitều ngượi nể sợ. Tài-lộc d i 亿 kiěm. Nherng dòi khi mắc tai-nạn nguy-hiếr.
b - Bơn-thủ tại Dần, Thân : hay mắc taì-nạn, nhảt là vè̀ xe cộ và ác-thú. Hay gặp nhựng kẻ rìm. ám-l ̣̣̂. Nếu hay xoay-sớ tî̀n-tà lại càng de gặp tai-họa. Sau nầy chét ở xan nha.
 Người kính-trọng cürg có, mà ngưò̀ ghen-ghét muốn hại cûng nhiêu. Tai-urơng đäy-dả̃y. Nhưng vẫn urathích nay đîy mai đó. Sau chét ${ }^{\circ}$ xa nhà.

15 - KINH-DƯONG - EA-LA : bay mắc taì-nạn. Sau näy, chět ờ xa nhà.
a - Sáng-sủa tớt-đẹp: dể kiễm tiên. Tuy hay gặp quínhân, nhưng vẫn bị nhiču ngưò̀ khinh-bỉ.
b - Mờ-ám xãu-xa : hung-họa đây-dẫy, hay mắc thị-phi. Khó kiêm tièn. Luôn luôn gạ̣p những sự phič̀n lòng.

16 - HOBA-TINH - LINH.TINH: ra ngoài chẳng được yền thân.
17 - ĐIA-KHÔNG - ĐIA-KIẾP: hay bị lìra-đảo, mưu bại. Lúc chět khòng ớ gàn nhà.
18 - VĂN-XUOONG - VĂN-KHÚC - THIÊN-KHỐI THIEN-VIÉT : gặ nhiêu quīnhìn. Thường dược gàn những bạ́c quy"̈̀n cao, chức trọng. $\qquad$
19 - TȦ•PHU - HUUU-BẦT : gặp nhiêu người giúp đỡ.
20 - LỘC-TỜN - HÓA-LỘC : dễ kiêm tiền. Luôn luôn gặp may-mắn. Buôn-bán phát-tài.

21 - HÓA.QUYẼN - HÓA-KHOA : hay durợc lui tói chō̃ quí-quỵ̂̀n. Ra ngoài có danh-giá, đ̈rợc nhiču người kính trọng.

22 - HÓA - KY : hay mắc thị-phi và gặ nhiêu sur phiča lòng.
23 - ĐAI-HAO - TIÈU-HAO : hay phải sa nhà.
24 - THIÊN - MÄ : nay dây mai đó. Nhurng dược nhiêu nguời mèn-chuọ̀ng.

25 - THIEN - HìNH: hay mắc tai-nạa xe cộ, gurom đao.
26 - ĐÀ.HOA - HÖNG-LOAN - THIÊN-HÌ : gặp
nhau ở nơi đường xá mà nêtn duyền vợ chồng. Đàn ông ra ngoài có gáa theo. Đàn bà ra ngoà̀ được nhiều ngurờ thăm yêu, vụng nhớ.
27 - TUÂN-TRIẸT án-ngưr : ra ngoài hay gặp nbững sụ phiễn lòng. Lúc chết ở xa nhà.
a - Tham, Phá: hay mắc taii-nạn xe cộ, dao, súng. Nễu lhông cũng bị đánt đập giatn cằm.
b - Tướng-Quân - Thiên-Tướng : chết vì tai-nạn xe cộ hay bị giễt.
c - Má : suốt đöri long-đong vàt-vả, nay đảy mai đó. Khó tránh thoát được tai-nạn xe cộ. Chân tay hay bị đau-đơón vì có throong-tích.

28 - TẢ, HƯU, KHÔNG, KIẾP : nhiều kẻ thù nhắm hämhai.

29 - LỘC, MÄ : buôn-bán nay đây mai đó, rất phát tài.
30 - TUÊ, BÀ KY : mắc thị̂-phi, kiện-cáo liên-miên.
31 - HÌNH, KIẼE, HOBA, LINH: mắc tai-nạn về gurom dao hay súng đạn.
32 - PHUC, KHÔNG, KIÊEP : có kẻ nhám lừa-đåo hay muru-hại.
33 - TUỚNG, BINH, HỒNG, ĐÀO : to duyên rác-rôi, bay má́c lìra vì tình.
34 - THAI, VƯỢNG, TUÓNG, BINH, HŎNG, BAO:
dañ ông ra ngoài hay vương vào lưới tình, vì đâm mê sắc dục mà hại đ̛e̛n thân. Đàn bì ra ngoài thật khó giư durợc toàn danh-tiétt.

35 - LƯU, K1ÊP (Sát): mắc tai-nạn xe cộ hay bị ám sát.
36 -. VÔ - CHÍNH - DIẸU : coi Chính-Diệu xung chičuu nhur Chinh-Diẹ̀a tọa-thủ.

## XII. - TậT - ÁCH

Xem cung Tật Ách đ̛̣ biêt tõ những tì-ve̛t trong người nểu có, ahững bẹ̀nh tạ̀t có thể mắc phải và những tai-ương có thẻ xảy dér trong cả một dơi ngừ̛̀i. Ngoài ra lại còn dẻ biêt fö vê lúc chêt nữa.

Trướr khi nhận-định những ảnh-hưởng của những sao tọa-thủ tại cung Tạt-Ách. phải luạ̀n-đoán cẩn-thận ba cung: Mệnh, Thàn và Plúc-丹ức, vì nhựng cung nảy thường làm tăng hay giảm sư tờt xàu của cung Tạ̀t-Ách.

Nâu cung Tạ̀t-Ách xàu-xa mò--ám, đáng lé bịnh tât, tai-ương đäy- dà̀, nhưng nay-mắn lại được cung Mệnh, cung Thần hay cung Phúc Pưc sing-sila tơt-đ̛̣p, có nhiều phúc-tinb; cứu-tionh hội-hơp, nhur vạy cüng chàng đáng lo ngại, vì những sao này giaii-trù̀ dược chá nhicu ự chå̃ng lành.

Xem cung Tật-Ách, nu rò̀i nghiên-cứu Đǻu-số phải tìm ngay thưrog phúc-tinh hay cứu-tinl hội-hợp cìng một lức với nhüng sao ác-ự̂c co ảnh-hưởng gây nêt sệnh-tật hay tai-wrong. Đoạn phải cân ohắc ảnh-hưởng cứu giải và ảnh-hưở $1 g$ tác họ̣a của hai nhóm sao để chế hoo bu-trùr, tăng-giâm.

Muởn rẹ̀ng đurờng luận loán, ngu ời nghiên-cứu Đấu-số nến nhạn-dịnh sinn-tbận « Tinh chit các sao» Biểu-tượng bằng các sao,
 phiii két lựp lụi dé suy ra những hình-thai dặc-biệt của bệnh-tạt, tai
 n: ̧rhoo, rà nhừng bộ-phận trong thàn-thể bị hư-hại.
 1 - Tir-VI don-hú tạ TY. NGO - TƯ. PHU döng cung - TJ SAT dong cang - THIEN-PHU - THIENGONC, sane sua tót-dep. Curu-giat ha whicu bẹn tit, tai-wong

2 - HÓA - KHOA : ânh-hưởng cứs-giải khá mạnh-mẽ. Giảm bớt sự nğuy-hiẻm. Mắc nạn, gặp người cứu. Đau yěku, gặp thằ, gạ̣p thuồc.

3 - THIÊN - GIẢl, BlA - GIẢI, GIẢI - THẦN : giải-trùr bệnh-tật tai-ương.

4 - HÓA-LÔC, LÔC-TÔN BÁC-S̆̄ : cūng nhur Hóa-Khoa, Nhưrıg nểu Hóa-Lộc, Lọ̣c-Tờn, Bác-Sí gạ̣p nhiĉ̀u Sát-tinh xâmphạm, sẽ mä́t hẩn ânh-furởng cứu-giải vâ đồi khi lại thành ra nhūng saco tác-họa.
$5-$ DE $\cdot$ VUOƠNG : ít bệnh-tạt.
6 - TRƯỜNG - SINH : ít bệnh-tật. Nhurag nḯsi Trường-Sinh lại gặ nhicicu sao tác-họa hội-họ̣p, chắc-chắn là đaus yễu lâu khỏi.

7 - THIÉU - DUOONG, THIẼU - AM, THIÊN - DÚC PHÚC - BÚC, THANH-LONG : Cứu-giâi nhừng bệnh-tầt hay tai-ureng ohủ.

8 - HÓA - QUYĔN :
a - Nhiều sao cứru-giải : qua Khỏi bệnh-nạn một cách ghanilı chóng băt ngior,
b - Nhièu sao tác-họa : rảt nguy nan.
9 - TẢ - PHU, HU゙U - BÂT:
a - Nhiều sao cứu-giải : lúc lâm-nguy gặp ngươ cứu giúp.
b - Nbiĕu sao tác $\cdot$ họa : răt nguy-nad.
 đóng lo ngax nhicu vè bẹnh-nạn.

## B - ȦNH-HƯƠNG CU̇A NHŨNG SAO TȦC-HOA :

1 - LIEM - TRINH : có tỳ-vevt ở chân tay hay ờ lurng.
a - Tham dồng-cung ; măt kém, hay mắc tù-tội.
b - Tham dờng-cung tại $T y+$ Tướng, Hỏa đông cung : tư-tử.
c - Tham, Không, Kiểp đờng-cung : chết một cách thê-thàm.
d - Sát đờng-cung : mất rẵt kém, mắc taij-nạn xe cộ hay ${ }^{\text {dion }}$ thurong.
d - Ky dồng cung tại Dằn, Thân : chết bã̃t-đăc-kỳ-tự, hoặc vì mắc tai-nạn, hoặc vì ngọ̀-độc.

2 - THIÊN - BŎNG: đau bụg. Bọ̀ máy tiêu-hóa không duọc lath mạnh.
a - Cự đồng-cung : bệnh tâm-khí.
b - Nguyệt đồng-cung : bệnh huyčt-khí.
c - Ky dồng-cung : đau dạ dày liay ruột gan,
d-Ky, Hình, Thai, Mộc, Bào: bệnh phạm-phòng.
3 - VŬł-KHÚC : bệnh ngoài da, chân tay có tỳ-vêtt.
a - Tường đöng-cung : có ám-tật.
b - Tham, Xương, Khúc dồng-cung : nhièu nổt ruời, hay mắc bệnh có liên-qquan dè̛n lòng tóc.
c - Sát dờng-cung : bệṇh ở bộ máy tiêu-hóa.
d - Long đöng-cung : có nơt ruôi đỏ.
d - Rieu döng-cung : bệnh tê-thăp hay phù chấn tay:
e - Riều Việt, Toái : câm.
4 - THÁ1-DƯONG : căng mạch máu, hay nhức đầu.
a - Nguyệt đöng-cung : bẹ̀nh nạn liê̂n-mièn.
b - Sáng-sụa + Tuăn-Trị̂̂t án-ngữ : đau mắt, mắt răt kére.

$\mathbf{d}-\mathrm{Mờám}+$ Riêu, Đà, Ky : nễu không mù mắt, què chân, cüng bị đau mắt nạng và khan tiếng.
d - Thanh-Long đờng-cung : mắc nạn sồng nước.
e - Hình đồng-cung : vật kim-khí sác nhọn đâm vào mắt
5 - THIEN - CƠ : bệnh ngoài da hay bệnh tê-thấp.
a - Cự đồng-cung : bệnh khí-huyêt.
b - Lương đờng-cung : bệnh ở hạ-bộ.
c - Nguyệt đồng-cung : có nhiều mụn nhọt.
d - Kinh, Đà : chân tay bị yểu gânn.
d - Khốc, Hur : bệnh phong-đàm, ho ra máu.
e - Hinh, Không, Kiễp : mắc bệnh-tạ̀t hay tai-nạn bã́t ngòr rât đáng lo ngại.
g - Hỏa, Linh : bệnh ma làm.
h - Tuần-Triệt án-ngữ : cầy cởi đè phải chân tay, bị thurorg.
6 - THÁI - ÀM : đ̛au bụng.
a - Moे -ám : đau phổi
b - Mờ-ám + Riêu, Bà, KX : mắt kém, thường bị lòa hay thong-manh.
c - Hình đồng-cung : vật kim-khí sác nhọn đâm vào mắt.
7 - THAM - LANG :
a - Bơn-thủ tại Dần, Thân: bệnh ở chân.
b - Bà đơng-cung tại Dằn, Thận: mắc tẳi-nạn ze cộ hay bị súc-vật cán đán. Nẹ̛u không, cüng vì ăn uồng mà sinh bệnh khó chữa.
c - Đoon-thủ tại Thin, Tuất : thú dữ cắn đáa. Nễu kbông, cũng mắc tai-nạn se cọ̀ răt nguy-hiĉ̉m.
d - Hồ đồng-cung tại Tuất : thú dữ cắn chêt.
d - Dơn-thủ tại Tý, Ngọ : chooi bơi mà mác bệ̣h.
e -- Ky dơng-cung : tai-nạn sông nước.
b - Riêu a̛ờng-cung : mắc tai-nạn sông nước, hay mang bệnh phong-tirsh.

8 - CỰ - MÔN : bệnh ợ bạ-bộ. Mặt thurò̀ng có vít. Lać it tuói có nhièu mụa nhọt.
a - Nhột đờng-cung: hình dáng kỳ-dị.
b - Kình, Hỏa đờng-cung : bệah do tưư-ssàc gây aến.
c - Ky đöng-cung : chě̌t đươi.
9-THIEN - TƯỚNG: bệnh ở đău hay mặ̆t.
a - Bơn-thủ tại Máo, Dậu : da mặt vàng. C6 bệnh thực về khí-huyž́t hay bệnh ngoài da.
b-Vû đợng-cung + Tuê, Bà : có nhiêu nốt ruời lạ.

d - Tuần-Triệt án-ngư : mắc tai-nạn, đâu hay mặt lị thurơng khá nặng.

## 10 - THIÊN - LƯƠNG :

a - Bơn-thủ tại Hợi, Tý, Sửu: mắc bệnh hàn-nhiẹtu, nhurng không đáng lo ngại.
b - Ky đờng-cung : cây cởi hay đơ gỗ đ̉己 trúng chân tay.
11 - THÃT - SÁT : mặt có vé̛t. Lúc ít tuôi sức khỏe fât kem.
a -- Vū döng-cung : bộ máy tiêu-hóa bị hur-hại. Thường mấc bệnh trị. Něu không, chân tay cữg có thương-tích.
b - Khọng, Kiếp, Hình : mác tai-oạn về súng ạ̛ạn hay dao thurorng.
c - Sát-tinh : chân tay co tỳ-vết, thường hay mắc tai-nạn Ve das throng.
d - Kx. Đà : bênh tạ̀t cô mặt.
d - Hao, Mộc. Ky : có ung-thur ; nêu không, cūng mác bệnh añ phải mó xé mờ qua khoi durợc.

- Hò, Phù, Hinh : kho thoít đt-ọc trìtội.

12 - PHÁ- QUÃN : máu nóng, nèn lúc ît tủ̉i có nhièu mụn nbọt, chờc lở. Lợt lèn lại hay mắc taínạn xe cọ̀. Néu kheông cūng khó trảnh đưrợc tù-tội.
a - Vă đŏng-cung : mắt kém.
b - Liêm đöng-cung : chàn tay có tỳ-vêt.
c - Liêm, Hảa, đồng cung : chičt đuổi.
d - Kinh, Đà, Hình, Ky : đîên-cuòng ; nču không, cūng có tật ợ mắt.
đ - Không, Kiép : mắc tù-tọ̀i, bị đánh-đạp tàn-nhẫn.
e - Hao, Mộc, Ky : có ung-thur ; nétu khòng, cüng mắc bệnh cằn phảai mở xê mới qua khöi được. .
$\mathbf{g}$ — Hinh : bị dinh-dị̀p, mang thurong-tích. Nêu không, cüng mắc tai-nạn vê xe cọ hay mác tư-tội.
h - Hinh, Việt, Hỏa, Lirsh : bị décen giụt hay sét dánh

i - Hình, Phục, Không, Kië́p : bị im-sat.
$\mathbf{k}$ - Riêu, Höng : mắc hẹ̣nh mọ̀ng-timh.
13 - KìNH - DƯONG : mắc bệnh ơ tai. Thường có bẹ̀nh trî. Nếu khòng, cưng có tỳ vét ờ chàn.
a - Tọa-thủ tại Ngọ, Sát. Hình : má́c tù -tọi hay tai-nạa đao thurong.
b - Ky dŏng-cung tại Hợi, Tý: mù-lia.
c - Hỏa, Linh, Khôngs Kiêp : tự-sit hay bi giêt.
d - Hồ dông-cung : choo dại cán.
d - Cäi, Không, Kiếp : phàt ban hay lên đậu-sơo ra̛at đáng
lo ngại.
e - Hình : bị đánh đảp, mang theơng-tích. Néu không cūng mắc tai-nạn về xe cọ̀ hay máy-móe.
g - Hình, Khōng, Kiêp : bị gičt chč́t. Nču khòng cuñg mác từ-tội khôn-khô.
h - Tuê đơng-cung : mår kiẹn caio, tù-tệi.

14 - DA. LA : lúc ít tus̉i hay đáau răng. Đău và mặt thường có tỳ-vêt.
 co thurong-tich.
b - Mâ đờng-cung : có tật ở chân tay. Thường hay mắc tai-nạn xe cộ.
c - Riêu, Ky : nhiĉ̀u bệnh-tật, hạ đảau yễu luôn. Báng lc ngại nhất là bịnh đ̛au mắt, đau ruột gan hay dạ-day.

## 15 - HOBA - TINH, LINH-TINH :

a - Sáng-sủa tốt-dẹp : thàn-thẻ̉ trátg kiệ̣.
b - Mơ-ám xấu-xa : mắc bệnh nóng lạnh.
c - Hóa tọa thử tại Thìn + Lin 1, Kinh : chết đuôíi.
d - Hình, Việt : mắc tai-nạn vể đa; thương bay súng dạn.
d - Hình, Việt, Phi : bị sćt đánh lay súng báno.

- Bệnh, Phủ đờng cung : hay ơt nóng. Báng lo ngại nhăttiki sốt thurơng-hàn hay lèn dậu lào.
g - Mộc đŏng-cung : phỏng nướr hay phỏng lửa.
16 - 1 IA-KHÔNG, ĐIA-KIẾP . xấu máu nên hay có mun-nhọt, chốc-lỡ.
a - C or : có mụn nhiọt höi thúi.
b - Hình đöng-cung : mắc tù-tội hay bị đàm chém.
c - Việt đ̛ơng-cung : bị đánh đậ̣ mang throong-tich.
d - Việt, Tuễ : mắc tai-nạn vè d o-thuơng fát ding longại.
17- LỘC - TŎN + KHÔNG + KIỄP : nêu có ám-tật mớr sồng lâu.

18 -- HÓA -KY : hay dau bụng vạt. Bàn ông vì dươg hư nên hičm con. Đàn bà thurờng khó sinil đ̃.
a - Nhật, Hur : đàn bà̀ mâc benh về ihí- buyêt. màt siob dé.
b-Hinh dơng-cung tại Họi, Tý: đđau mắt nặng, có tột ở mắt. Nễu lhông, cũng mắc tù-tội.
c - Tang, Điêu : tụ-sát.
d - Hao, Mộc : mắc bệnh càn phải mơ cắt hay chảm-chích mớr qua khỏi được.
$\mathbf{d}$ - Riêu dồng-cung : môi có tỳ vevt.

## 19 - THIÊN - MĀ :

a - Kiếp, Tuế : chết vì đâm chém.
b - Hình đöng-cang : mắc tail-nạn xe cộ, hay vì ngã té mà có thương-tích ở chân tay.
c - Tuần, Triệt án-ngứ : mắc tai-nạn xe cộ rắt nguyhie̛m. Nẻ̛u khòng, chàn tay cūng phải mang tật tù̀ lúc mới lọt lòng.

20 - THÁI - TUẼ : hay mắc kiện-cáo, tù̀-tội. Nểu không, cũng bị đánh đập.

- Sát, Đà, Ky : chết vì đâm chém.

21 - DĄI, TIÊU - HAO : bộ máy tiêu-hóa không được lànhmạnh. Vì ăr uống mà mắc bịnh khó chưra.

22 - TANG - MÔN : mắc bệnh thuộc vè khíhuyě̃t. Có thê là thiếu máu hay cāng mạch máu. Tỉm yếu. Bàn bà khó đẹ.
a - Tử đö̀ng-cung : khơ thoát được tù-tội.
b - Hồ, Khốc, Hư : ho lao.
c - Bièur : ngà đau, có thurơng-tích.
23 - BACH - HỒ : máu xãu. Hay đau xương-cổt. Bàn bà sinh đe khó-khăn.
a - Kinh, Bà : thú dữ cắn răt nguy-hic̉m.
b - Riêu đŏng.cung : chó dại cắn.
c-Phử : mắc kiẹ̀n-cáo, hay bị bắt-bớ giam-cầm

24 - THIÊN . KHƠCC : phổi yễu, hay ho vặt. Thận kém.
25 - THIÊN - HU
26 - THIÊN - HÌNH : mắc bệnh phong-sang. Thurờng phảj chàm-chích, hay bị dao kéo đưng-chạm rãt đau-đơn.
a - Kinh, Đầu đờng-cung : bị châm-chích, mỏ xė.
b - Riêu, Không, Kiép : mắc bệnh phong-tionh.
c -- Phục đöng-cung : nói ngọng hay nói lắp.
d - Ky. Kiëp đöng-cung : mắc tai-nạn dao thurơng hay bị giam căm.

27 - LONG . TRÌ :
a - Nhật, Sát : đàu đ̛̉u.
b - Nguyệt, Sát : đau bụng.
c - Không, Kiêp , Mộc : mắc tai-nạn sông nước, hay đau mắt. Bàn bà thường khó đê.

28 - HỜNG LOAN, BÀO-HOA: tim yěu. Bệnh ở hạbọ.
a - Không, Kiẹ̃p : mắc bệnh phong-tinh .
b - Riêu, Hi : mọ̀ng-tinh, di-tinh.
29 - ĐIÊU - KHÁCH : ngã dau, có thurơng-tich.
30 - QUAN-PHU̇, KİNH döng-cung : bị sét đánh hay điện gịrt. Nè̉u khòng, cũng khó trính thoát được tù-tội.

31 - THAI :
a - Không, Kiếp : đàn bà mắc bệnl đau tử-curig hay lệch tư่-cung.
b-Höng, Đào, Kinh, Ky, Mộc : đìn ông tmức bệnh phạn-phòng. Dàn bà dau yẽ̉u vì tiêtu-sån hay hậu-sàn.

32 - MÔC . DƯC : máćc bệnh tê-thấp. Thận suy.
33 - BêNH: hay cảm sơt luôn.
34 - BẸNH - PHÙ : sức khỏe făt kém.
a - Hinh, KX: có bệnh phong-sang. Thường mắc ácbệnh. Đáng lo-ngại nhảt là bịnh hủi (cùi).
b - Hao, Sát-tinh : măc ác-bệnh rẳt khó chữa.
35 - THIÊN - RIEU : thận suy. Hay đau răng. Bộ tiêu-bóa hihông được lành-mạnh.
a - Tang dö̀ng-cung : té đau, co throong-tích.
b - Hỏa, Linh : đau yč̃u vì ma quỉ phá-phách.
36 _ LUUU - HA : mắc tai-nạn sông nước. Bàn bà thường khó dê, hay gặp nhiễu sự nguy-hiẻm khi lâm-bôn.
a - Không, Kiêp : chêt băt-dác-kỳ-tir.
b - Kiếp (Sát) đơng-cung : chêt vì tai-nạn xe ẹ́̂ hay
bị đâm chém.
37 - HOA - CAI :
a - Mộc đöng-cung : có bệnh di, mộng-tinh.
b - Riêu : bệnh phong-tinh.
38-Hỉ - THẦN : mắc bệnh ở hậu-môn. Hay dáau bạng di rựo.
39 - PHUCC, HìNH, VIÊT : bị ké thù đầm chém.
 mòn. Hay dau bung đi rửa. Khi đau ycúu hay mấc tai-nạn, không gặp được người giúp đợ.
41 - DƯỚNG: bệnh tật hay kéo dài, làu khỏi.
42 - THIÊN - KHÔI : phạ̀n-địn theo Thiên-Tương, nhưog phải loải bỏ trương-hơp a.

## XIII.- TÀI-BACH

Xem cung Tài-Bach đẻ biết rō sur giàu ngheo, và sinh-kê.
Trước khi nhạ̀n-định ảnh-hưởng nhūrng sao thụ̣̂c cung TaíBảch, plải lựnn-đoán cẳn-thận những cung Mệnh, Thàn; Phủc-Đưrc, Quan-Lộc và Thiên-Di.

Nễu những cung trên sáng-sủa tôt-đđep, thì dù cung Tài-Bach có mò̀-ám xầu-xa, cưng chẳng đáng lo ngại nhiêtr về sụ thičư-thồn hay quẩn-bách.

Trái lại, ně̀u những cung trên mòr-ám xấụ-xa, 'thì dù cung TàiBạch có rực-rơ tơt-dep chăng nữa, cūng không đđ́ng mùng. Có thé là sē gìau có, sinh-kê dē-dàng, nhurng chẳng may chết non. Nhur vậy phải chăng Tài-Bạch cūng thành vô-vị ?

## 1-TƯ-VI:

a - Bon-thủ tại Ngo - Tướng đờng-cung : gì̀u có súc-tích. Tiền của chăt đống trong kho đụn.
b - Đonn-thủ taỉ Tý : giàu có, nhưng khòng durợ rưc-rỗ như ợ trền
c - Phủ đöng-cung : rả̉t nhiều của cải, thườrig làm quan vè tài-chánh, durợc coi giür kho tàng.
d - Sát dơng-cung : kiếm tiền rẳt nhanh, làm giàu ra̛t chóng.
d - Phá đồng-cung : buởi đ̛au chật-vạ̀t, nhưng về sat: sắt dề kičm tiền, yà cūng được sung-túc.
e-Tham đö̀ng-cung : binh thường. Bược huởng của hurơong-hỏ̉a để lại, nhưng vè̀ sau cūng suy-kém.

## 2-LIEM - TRINH :

a - Đơn-thủ tại Dăin, Thân : phải cạnh-tranh rao-fiét mởi kië̀m được tiền. Làm giàu chậm-chạp nhưng chắc-chắn.
b - Phủ hay Tướng đöng-cung : giàu có lón, giư của bèn-vūng.
c - Phá dŏng-cung : tiện-tài thăt-thường, hay hoangfrphí hao-tán. Nhurng hêt, lại có:
$\mathbf{d}-$ Phá đöng-cung : dề kiểm tièn trong lúc náo loạn. Nhurng tai-ương thurờng đi lièn với tuien bạc.
d - Tham đöng-cung : túng-thị̂u. Suỗt dời khổ sở vì tiè̀n. Hay mắc tai-họa vì tièn, nhắt là kiện-tụng và hình-ngục.
3 - THIEN - ĐÖNG :
a - Bonn-thú tại Măo - Nguyệt đông-cung tại $T \dot{y}$ :榤Tay tráng làm giàu, càng vè sau càng lắm của.
b - Bon-thủ tại Dậu : tièn-tài tụ-tán thăt-thi̛ờng.
c - Đon-thủ tại Ty, Hội : lang-thang nay đày mai đó, dē kièm tiên, nhưng lại rằt hoang-phí và bị hao-tán, nên khơng giữ diduọ̆ của.
d - Bonn-thủ tại Thin, Tuät : túng thiëu.
d - Lurơng döng-cung : răt giàu có. Buòn-bán kinh-doanh Volang ngày càng phát-dạt.
e - Nguyệt đöng-cung tại Ngọ: phải văt-vả mới kiêm được tiền. Vê già mờ có của
 Yhay túng-thiêu và thường mác thị-phi, kiẹ̀n-tụng vì tièn. Có xa nhà Whay luru-lạc nơi dàt khach què nguec̀i mới phát-đạt.

4 _ VÚ - KHÚC :
a - Bơn-thủ tại Thỉn, Tuăt : giàu có lớn.
b - Phủ döng-cung : rảt giàu cb, giữ của bền-vững. Thurờng làm quan vè tài-chánh, hay giur kho tàng.
c - Tham dồng-cung : tùr ngoài $z_{0}$ tuối trở đí, mới giàu.
d - Tướng dơng -cung : của-cải chông-chắt, hay gàp quílthà̀n nâng đō
d - Sát đŏng-cung : tay trắng lạ̀p nghiệp, buổi đău vã̃tyâ, khó-khăn, vè sau mời dược dề-dàng.

-     - Phá dōng-cung : tǐ̌n vào tay pày, sang tay kia. Trức



## 5 - THÅ - DƯONG :

a - Tp̣a-thủ từ Dăn đěn Ngo : giàu có lơn. Dễ kiến tî̂̀n.
b -- Tọa-thủ từ Thân dên Tý: vǻt-và mới kiêm được tiễn. Phải gặ thời loạ̣ hay pbải đi ngang vč tât mới kiếm đurọc đư tiêu dùng. Vĉ già mới sung-túc.
c - Nguyệt đŏng-cung : trước ít sau nhiêu. Nêu gạ̣ $K_{\searrow}$ đồng-cung hay Tuản-Triệt án-ngữ lại càng dễ làm gì̀u.

6 - THIEN-CO :
a - Đorn-thủ tại $\mathbf{T X}_{\mathrm{x}}, \mathrm{Ng}$, Mùi : tiên-tài sung-túc.
b - Đonn-thủ tại Họi, Ty̆, Sưu : kiêcm tiên chậm-chạ̣ ̀̀̀ khó-kbàn.
c - Lurong đồng-cung : làm giàu dễ-dàng.
d - $\mathrm{Cư}$ döng-cung : kinh-doanh, hoạt-động, cạnh-tranh ráo-ricít. mà trở nên giàu có.
d - Nguyệt đờng.cung tại Thân : tay trắng lập ngbiệ̣ nhurng khá-già.
e - Nguyầt đơng-cung tại Dần : thành-bại, thất-thường; kiém tiền khó-khăn và chậm-chạp.

7 -THIÊN-PHUU :
a - Bơn-thư tại Ty, Họ̣i : răt giàu có và gii: của bênvūng.
b - Đơn-thủ tại Sửu, Mû̀i Mão; Dậu : giàu có, nhurng không đurợc rực-sỡ nhur trica.

$$
c \text { - Coi Tư.Vi } c-\text { Liêrn•Trinh b } b \text { Vü-Khúc b. }
$$

8- THAI-AM :
a - Bon-thủ tại Dậu, Tuất, Họi : nhận xét thco TháiDurorng a.
b - Dơn-thủ tại Máo, Thin, TX: nhận xét theo TháiDirorag b.
$c$ - Coi Tháii-Durơng c-, Thiên-Bŏ̀ng a-e, 一
Thiên-Co dee.
9 - THAM - LANG :
a -. Đon-thú tại Thin, Tuât : hoạnb-phát tiènn-tài, kiĉ̉m tiền nhanh chóng và dễ-dàng. Càng về già càng giàu có.
b - Don-thủ tại Tý, Ngọ: boang-phí, chơi-bò̀i nên haotán. Suồt đời túng thičus
c - Đơn-thủ tại Dẵn, Thân: tiện vào tay nằy sang tay kia.
d - Coi Tử-Vie, - Liêm-Trinh d, — Vŭ-Khúc c.
$10-$ CƯ' - MÔN :
a - Đon-thủ tại Họi, Tý, Ngọ : tay trắng lập nghiẹ̀p, hoạnh-phát tièn-tài, nhất là trong lúc náo loạn, cạnh tranh.
b - Boon-thủ tại Ty, Thin, Tuất : tiên-tài tụ-tán thấtthurờng, hay túng-thiĉ̃u và thurờng mắc thị-phi, kiện-tugg vì tiền.
c - Nhật dồng-cung tại Dăn : nhận xét theo TháiDurorng a.
d - Nhật đờng-cung tại Thân : nhận xét theo TháiDuong $b$.
d - Coi Thiên- -ồng g - Thiên-Co d.
11 - THIÊN - TƯỚNG :
a - Đoon-thủ tại $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$, Họi, Sửu, Mủi : tiền-tài sung-túc. Hay gặp những mới lọi tự-nhiên đ̛̣ura đên.
b- Bơn-thủ tại Măo, Dậu: bình thường. Nên chuyĉn về công-nghệ.
c-Coi Tử-Vi a - Liêm-Trinh b - Vû-Khúc d.

## 12 - THIEN-LƯONG :

a - Mon-thủ tại Ty, Ngg: gìu có lón. Sườt dèi không phải bạ̀n tâm lo nghĩ vê sinh-kể hầng ngày.
b — Bơn-thư tại Sửu, Mìi : bình thường.
c - Bonn-thù tại Ty, Họi ; nhận xét theo Thiêtn- Bồng c.
d - Nhạt đö̀ng-cung tại Măo : nbận xét theo ThaíDurong a.
đ - Nhật đờng-cung tại Dệu : nhận xét theo ThâiDưong b.
e - Coi Thiên-Đö̀ng d, - Thiên-Co c.
13-THĂT-SÁT :
a - Đơn-thử tại Dăn, Thân : trước ít sau nhị̛ư. Lác đứng tuởi kiềm tǐưn mọ̀t cách nhanh chóng và dễ-dàng.
b - Đơn-thủ tại $\mathbf{T} \dot{\mathbf{y}}, \mathbf{N g o ̣ : ~ t i e ̀ n - t a ̀ i ~ t u ̣ - t a ́ n ~ t h a ̈ t - f h u r o ̛ ̀ n g . ~}$ Nhurng hay tim durợc những mơi lọí, và hay kiễon dược những mon tièn một cách bät-ngờ, thường g gẹ là hoạnh-tài.
c - Bon-thí tại Thin, Tuất : suồt đ̛ợị thicưu-thốn.
d - Coì TừVi d-Liém-Trinh d - Vû-Khúc d.
$14-\mathrm{PHA}$. QUÂN :
a - Bon-thủ tại Tý, Ngọ: giàu có súc-tích. Kiẽm tiễn nhanh chóng và dễ-dàng. Rät hay phóng tiên tiêu-pha. Nhurng sau đó lại thu vê những mở lọ̣i răt lớn. Kinh-doanh buôn-bán liều-lînh và bạo tay.
b- Đonn-thủ tại Thin, Tuăt : tièn-tài tụ-tán thăt-thurờng. Nhurng hét lại có.
c. - Đơn-thủ tại Dần, Thân : kiếm tiên khó-khăn. Thu vào ít, phóng ra nhî̌u Nèn làm nghể thủ-công hay mȳ-thuật.
$\mathbf{d}$ - Coi Tư-Vi d, - Liêm-Trinh $c$, - Vü-Khúc e.

15 - KìNH - DƯONG, ĐA - LA :
a - Sáng-sủa tôt-dęp : kiếm titèn trong lúc náo loạn, dēdìng và nhank chóng.
b - Mò -ám xẫu-xa : thiěu-thốn và phá-tán. Phâi yozy-sở một cách ám-muội và phí-nghia mới có tièn.
16 - HOBA TINH, LINH-TINH :
a - Sáng-súa tốt-đẹp : kiềm tiên rắt nhanh, nhưog hao tan rãt chóng, thường gẹi là hoạnh-phát, boạnh-phá.
b - Mò -ám xãu-xa : túng thiču. Nêu có đurợc chút tit, sau cūng pbá tán đẽ̛n hêt.
17 - ĐỊA - KHÓNG, BIA - KIẾP :
a - Sáng-sủa tốt-aẹp : hoạnh-phát, nhưng hoạnh-phá. Bư̂̉ đ̛̉ảu làm. nên giàu có một cách nhanh chóng, nhưng vê sau lại lụn-bại một cách bất ngò̀. Thường hay buôn-bán một cách táobạo và ám-muội.
b - Mờ-ám xãu-xa : túng thičuu, cùng khởn.
18 - VĂN - XƯONG, VĂN - KHÚC: thich dánh bạc,
a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt- đẹp : giàu có lớn.
b - Nhiêu sao mò -ám xẩu-xa : phá tán, hao tài, hay buởn bực vì tiển. Nhưng vần có người giúp-đỡ.
19 - THIÊN - KHÔI, THIÊN - VIÊTT : dễ kiểm tiển. Hay gạp quíinhân giúp-đõ.
$20-$ TẢ - PHU HỨU-BẬT : dề làm giàu. Luôn luôn gặp người giúp-d̄̄ vè̀ tiĕn bạc. $\qquad$
21 - HÓA - LỘC, LỘC - TỒN : dễ kiếm tikn. Suôt đời sungtúc.
22 - HÓA KHOA, HÓA QUYËN : làm giàu nhank chóng. Hay gạp người giúp-dō.

23-HÓA - KY : tán-t̀̀̀.
24 - THIÊN - MÁ : dê kiêm tiên ờ pharơng xa.
$25-\mathbf{C O}-\mathrm{THĂN}, \mathrm{QUA}$ - TÛ́ : hà-tiện. Khéo gıữ của.
26 - HÖNG - LOAN, BAO - HOA : sã̃n tiền. Đł̀̀n bà phz̉i nh̀̀ nhan sác móri dễ kièm tiền. Bìn ông phải nh̛̀̀ vợ hay nhân-tình.

27 - OAI - HAO, TIÈU - HAO : thích đánh bạc tiêu hoong, hay nghiện (ghǐ̂n) một thứ gì.
a - Sáng-sủa tôt-dẹp : dễ kiếm tî̌n, nhurng lai tiêu-pha hoang-phí, hay bị hao-tán bết.
b - M - ám xấu-xa : suốt đờ thiču-thốn.
28 - ÂN-QUANG, THIEN-QUÍ : hay có rgưori gifp tiền. Thường được hưởng của thừra-tự.
29 - $\mathbf{~ B A ̊ U}$ - QUÂN : giư của vũng-bĕ̀n.
30 - PHUC - BINH : hay bị măt cắp, mất trộm.
31 - TỦ : có của chôn giàu.
32 - THIEN - RIEU, THIEN - Y :
a - Nhiê̌u sao sáng-súa tốt-đẹp : làm nghe̛ thầy thửc hay buôn thuờc rà́t phát tài.
b - Nhiều sao mờ-ám xãu-xa : chơi bòi, plá tán.
33 - $\mathrm{HIËU}$ - KHÁCH : cờ bạc dông-dài.

## 34 - TUĂN - TRIẸT án nğŭ :

a - Nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp : kičm tî̀n khó-kbăn,
 lai. Suờt đời túng-thiêuu.
b - Nhiêu sao mờ-ám xấu-xa : trướckhó kiễon tiền ; sau răt dể. Nhưng thông thêe giàu có lờn đuợc.

35 - LIÊM, KİNH, BȦ, HÓA, LINH, KHŌNG, KİEP tinh gian-lận và keo-bấn. Nhurng lại hay tán-tài.

36 - KHÔNG, KIÊP giáp cung TÀ-BACH + KHŌNC, KIÉP, PHUC : kẻ trọ̀m cướp sinh mò ờ gằn nhà, hay ở ngay bên hàng xóm.
37 - KHÔNG, KIÉP, TȦ, HƯU : lìra-đ̉̉o, lày cỉa ngurò̀ Lhác đé làmo gì̀u.
38 - KHÔNG, KIÉP, TẢ, HỨU,SAT-TINH, TƯƠNG,
PHUC: : đì cướp của ngườri khác.
39 - LỘC, MỘ đöng-cung : của đên tận tay.
40 - LỘC, HỜNG aồng-cung : trai tiêu tiền cia vợ. Gái nhơ than-sáćc mà dể kiêm tiẽn.

41 - LỘC, HAO đờng-cung : kî̉m tiển ít, nhưng lại tiêu
 onát.
42 - LộC, TANG, BÀ : đurợc của thừa-tư của một ngườ; trong bọ dễ lại.
43 - LÔC, KHÔNG, KIÊP : tính ích-kỷ, biên-lậ ; nhưng laii hay bị hao-tàn tič̉n-tài răt nhiều.

44 - LÔC, MÄ : buôn bán phát tài. Dễ kiêm tiên, thất là kinhdoanh ơ nời sa, nay đây mai đó, lại cūng chóng trở nền giàu có.

45 - BAI, TIEZU - HAO + HỎA, LINH : mắc nghiện. Nều không cūng sa mà cò bạc, phà tán răt nhièu tiếa của.

46 - BAI, TIELU - HAO + HONG, BAO : tơn tičnn vì cbuyĉ̣̣n trai gai. Đàn ông thrờng bị vợ hay nbân-tình bòn của, Đàn bà ihuoong bi chöng hay nhan-tinh lọi-dung dé làm tiên.

47 - ĐAI, TIEU - HAO + KHONG, KIÊP : mât trộe lớn. Mắt cướp bay bị lìradỉa, sạt-nghiẹ̣p.
48 - LONG, PHUOONG, MỌ : đượ hurởng của tičn-nhían de lai.
49 - TUÊ, LỘC dồng-cung : buôn-bán giōi. Đurợc nhiềı ngurời tin cậy, nói ra tiê̌n. $\qquad$
$50-$ TUỄ, DA, KY : hay gặp sụ tranh-châp về tiênntài. Có mắc thị̂-phi, kiện-tụng móf kiễ́n ra tiêno.

51 - HìNH, COU, TUÊ : làm thọ khto, kiềm tiễn dễ-dăng.

## 52 - HìNH, LỰC đŏ̀ng-cung : hay đi ăn trợm.

53 - DUOÖNG, TANG, ĐAO : làm nghề thư-công, răt phátdạt.

54 - LƯU (Hà), KIËP (Sát), HiNH : vì tičn mà mang họa vào thân. Thường mẫt cượp, bi đđanh- đập răt đau-đơn.
 khó.

56 - VÔ - CHÍNH - DIEUU : coi Chínb-diệu xung-chiéu nhur Chính-diệu tọa-thủ. Dù có nhiĉ̀u sao sáng-sủa tồt-đ̣̣̂p hội-họp cung khòng thẻ griàu co lón được. Ngoại trùr hai trường-hợp đặc-biệt sau đày :
 nhưng về sau dễ-dàng; càng vê̌ già lại càng sung-túc.
b - Nhạt, Nguyệt (cùng sáng-súa) xung-chiếu hay hơp-chiếu : giàu có lợn. Cũng trong truè̀ng-họp nầy, ne̛u cung Tài-Bạch Vô-chính-diệu lại có Tuăn Triệt án-ngữ, thạt là tờt đẹp bộ phän.

## XIV. - Tử - TỨC

## Xem cung Tír-Túc dê biêt rô con cái

Truơor khi nhạ̀n-định ảnh-hurởng của những sao tọa-thủ tại curg Tì̛-Tức, phải luận-đoán cả̉n-thận cung Phức-丹ớc, vì sự tôt xáu của cung nà̀y có liên-quan mật-thiět dên sự tiếp nỡi dòng-dōi.

Ngoài ra lại pbải xem kȳ cung Mẹ̀nh, Thân đé̉ biê̌t rô những sao nào lợi-ich cho sự nuôi-nẩng con cáa, sao nào chiét-giảm, hink-


Něu cung Tư-Tức có nhiêu sao sáng-sủa tờt- đẹp hội-hợp, nherng chằng may cung Phúc-Đức hay Mệnh, Thàn lại bị khắc-băm, nhur vạ̀y cũng kbó nuôi con, sö̀ con thường bị chiět-giảm.

Trái lại, nểu cung Tị̛.Tức có nhrièu sao mờ-ám xảu-xa hội-hơp, foharng may-mắn lại đurợc cung Phúc-Đức hay Mệnh, Thàn nưcc-rör, nhaur vậy cüng chẳng đ̛ang lo-ngạ̣i vê sụ bại-tuyệt dotug-giỗng.

Những nhận-định trình bày dưới đây chi là troung-đ̛ới chínhxác. Người nghièm-cứu Đẩu-sǒ phải suy-luận thêm bờt cho hợp-lý tịy theo độ-sờ tàng hay giàm.
A - TIEN - QUYÉTT:
1 - Cung Tưr-Tức có Chính-diệu — Nam- Đâu-tinh tọa-thủ nher : Thiên . Phủ, Thiên-Tırơong, Thiền-Lurơng, Thất-Sát, ThiênOồng, Thái-Duơng, Thièn-Co': con trai nhiĉ́u hơn con gái.

2 - Cung Tự-Tức có Chính-diệu - Bắc- -ẩu-tinh tọa-thủ nhur : Thát- $\hat{A}_{m}$, Tham-Lang, Cư-Mòn, Liêm-Trinh, Vū-Khúc, Phá-Quân : con gái nhièu hoon con tazai.

3 - Cung Từ-Tírc có hai Chính-diệu - trột là Nam- $\begin{gathered}\text { ẩu- }\end{gathered}$ tinh - một là Băcc-⿴ău-tinh tọa-thư đờng-cung, vậy phải phân-định nhbur sau :
a - Cung Tư-Túrc - Dương-cung : con trai nhiểu hoo con gái.
$b-$ Cung Ti̛r-Tức - Åm-cung : con gái nhiêu hoon con trai.
 Fáu－tinh，vậy phải phân－định ohư sau：
a－Đon－thủ－Chính－diệu－Nam－ $\begin{gathered}\text { íu－tink d̉ag－cung ：}\end{gathered}$ con trai nhièu hơn con gái．
b－Chính－Dị̣̂u－Bắc－Đå̉u－tinh đờng－cung ：con gái nhičus houn con trai．

5 －Cung Tir－Tức－Dưong－cung ：sanh con trai dâu lòng mợi dễ anoôi．

6 －Cung Tử－Túc－Àm－cung ：sanh con gái đẩu lòng mớr dễ nuôi．

7 －Người sinh ban ngày－Cung Tü－Tức có Tháa－
 to ngại về sự hiềm＝muột．

8 －Ngurời sinh ban đêtm－Cung Tữ－Tức có Thái－Âtn mò̀－ám tọa－thủ hay Thái－Dương chî̉u ：cũng rât đáng lo－ngại nhur trêa．

9 －Có con dị－bào－Nẽ̃u tại cung Tệ－Tức oó nhựng sao sau đây ：
a－Thiền－Tướng，Tuyệt．
$\mathfrak{b}$－Thát－Âm，Tbièn－Phúc．
c－Cư－Môn，Thiên -Co đöng－cung．
$\mathrm{d}-\mathrm{Co}$, Nguyệt，Đŏ̀ng，Luorng．
d－Phục－Binh，「ướrg－Quân．
c －Thai， $\mathrm{B}_{\mathrm{c}}^{\mathrm{c}}$－ $\mathrm{V}_{1}$ ợng．
Nhưng phải phân－định hai trường－họp：
a－Cung Tự－Túc，Diroong－cuag ：có con cùng cha khác mẹ．
b－Cung Tử－Tức，Âm－cung ：có con cùng mẹ khác cha．
10 －Cung Tự－Tức có nhiệu sao mò̀－ám xău－xa hội－hợp； nhưng nễu xem ba cung hội－chiêúu và cung Phưc－Đúcc，Mệnh，Thàn，
 đurợc nhicìu con：Con lại dê nuiòi và sau này cũng khá－già．
$B-N H A N-O I N H A B H-H U O B G G A C S A O:$
$1-T U ゚-V I:$
a－Đon－thủ tại Ngọ：ba trai，hai ，gaii．Ve sau đěu quí－ hiex̃n．
b－Dơnthủ tại Tý ：bọ̉n con，Sau cūng khá－giả．
c－Phủ đờng－cung ：từ nam con trở len．
d－Tướng đông－cung ：tư ba con dền nām con．
d－Sát đông－cung ：nhicu nhưt là ba won，rât khó nuüi．Vê sau thurờng ở xa cha mẹ．
e－Phá dồng－cung ：nhièu nhứt là hai con，về sảu hay sung khắc vợi cha mẹ．
$g$－Tham dờng－cung ：may－mắn lắm mơi có hai con．
$2-$ LIEM－TRINH ：
a－Đon－thủ tại Dằn，Thấn ：hai con．
b－Phủ dơng－cung：tù̀ ba đ̛̛́n nảm con．VỀ sau đ̛̣u Khá－giả．
c－Tưởng dồng－cung ：hai con，rẳt khó nuôi，Nhưng lớn lên ràt hiên－dạt．
d－Phá dơng－cung：một con．Nèu sinh nhiciúu cüng khọ̀ng nuồ đurọc toan－ven．Khó nuöi con，sau này con cung khòng kithá－giả．
d－Sát đöng－cung ：sinh nhicicu，nuöi it．Rät hičm con．May－ mấn lám nơơi co một con．Nhưng phai mang tan－tật hay mác ác－ bẹnh．Suớt devi phicirr－muọn vi con．
e－Tham đöng－cung ：ràt khó nụài con．Thường chỉ có mọ̀t con，và sau n＇ày cüng khòrig liha－gïa．

3－THIÊN－BỖNG ：
a－Bơn－thủ tại Mâo ：đò bớn con trở lên．
b－Bonn－thù tại Dậu ：hai con，nču đợi chờ ở luôn mới có nhiéa on．
c - Born-thủ tại Ty, Họi : hai con. Nłu sish thiľu cüng lhhông nuôi được toàn-vẹn. Sau nây con cái thưòng ly-tín, phiêubăt. Trong sồ con đó, ít nhứt cūng phải có một ngưdi du-đäag chợ bòi.
d - Bon-thủ tại Thin, Tuăt : făt khó nuêt con. Maymata lám mới có một con.
a - Nguyệt đờng-cung tại Ty : năm con. Trong sổ đó có quítur là thần-nhân giáng-thê.
e - Nguỵ̂̂t dờng-cung tại Ngo : may-mán lám móri có hai con.
g - Lurơng đồng-cung tại Dần : năm con. Trong sồ đó co quítừ.
h - Lương đờng cung tại Thân : ba con. Nếu sinh con gai đâu long, tầt được năm con.
i - Cự döng-cung : may-mân lắm mợi có ba con, thưng răt khó nuâi, Lớn lện con cái bất-hòa và ly-tán.

## 4-VŬ . KHÚC :

a - Đơnthủ tại Thìn, Tuăt : sinh nhiều, nuôi ít. Sau thường chỉ có một con, nhurng rất khá-giả.
b-Phủ đờng-cung : hai con. Sau đ̂cu quí-biên.
c - Tướng dồng-cung : may-mắn lám mới có một con. Néru có con nuôi, ta̛t thêm con đẻ.
d - Tham đờng-cung : muộu sinh con mới dề nuôi. Sau có hai con.
đ - Sát đöng-cung : cô.đ̛ơn. Hiếm con. Nễu nay mắn có một con, tât đứa con đó cūng chi là phê-nhân ; nều khung cūng là hạng chơi-bời phá-tát. Có sụ hình-lihà́c giữa cha mẹ và con cáa.
e - Phá đơng-cung: hai con, nhưng răt khó nuôi.

## 5 - THÁI-DƯONG :

a - Đorn-thủ tại Th n, $\mathbf{T y}_{y}, \mathrm{~N}_{\mathrm{g}}^{\mathrm{g}}$ : tì̀ nàm con trở lên. Sau đ̛̈u quíh hị̛n. Con trai ahiểu b ra con gái. Nêu sinh con trai đảu long tăt guôi được toàn-vẹa.
b - Bon thủ tại Tuăt, Hợi, Tý : muộn sinh con mới dé nuôi. Sau thường chì co ba con.
c - Cự đồng-cung tại Dần : bộn con. Sau đ̛̣u Khá-giả.
d - Cự đ̛ờng-cung tại Thân : nhiê̂u nhựt là ba con. Ně̌u muận sinh mới dè nuòi. Con sinh sau đẻ muộn lại rẳt quíhhiển.
d - Lương đồng-cung tại Mão: nbiču nhứt là nām con. Sau đ̛̀u khá-giả.
e- Lương döng -cung tại Dậu : muộn sinh mới có ba con. Nễu sớm sinh, tả̉t khó nuôi con, khổ sở vì con.
g - Nguyệt đồng-cung : tìr năm con trở lèn. Có quítử.
6 - THIEN - CO:
a - Boon thù tại Ty, Ngẹ, Mùi : hai con.
b - Bơn-thủ tại Hợi, Tý, Sửu : may-mắn lắm mới có hai con.
c - Lươņ̣ dồng-cung : năm con. Chựa kẻ̉ con dị bào. Sau đều khá-già. Có qui-tử.
d - Nguyệt đờng-cung tại Thân : tù nàm con trở lên. Ne̛u gài nhî̀u u hơn trai mới dễ nuòi. Tḥường có con dị-bào.
d - Nguyệt dờng•cung tại Dần : nhiè̉u nhưt là ba con. Cón nbiều con dịi-bìo.
e - Cự đông-cung : may-mắn lắm mói có hai con. Nêu muộn sinh mới dễ nuôi con và sau nầy con mới khá-giả.
7 - THIEN . PHỦ :
a - Bơn-thủ tại Ty, Hợi : tùr năm con trỡ lên. Có qui-tử.
b - Bonnthủ tại Sứu, Mùi, Mão, Dậu : ṇhiều nhứt là bốn con.
c - Coi TừVi c-Lièm-Trinh b-Vü-Khúc $b$.
$8-\mathrm{THAI} \cdot \mathrm{A} M$ :
a - Bơn-thủ tại Dậu, Tuất, Họ̣i : tù năm con trở lèn. Có quítṛ̛. Con gai nhiču hoon con trai. Náu sinh con gái đâu long, vè sau moi durợ tcìn-ven.
b - Bonn-thủ tại Máo, Thin, $\mathrm{T}_{\mathrm{X}}$ : may-măn lyím mới có ba con Né̛u muộn sinh mớr dễ nuôi. Lớn lên, coṇ cuing không khágiả và thương xung-khắc với cha mec.

> c - Coi Thiên - Bö̀ng d-e. - Thai-Dương g Thien-Co d-d.

## 9 - THAM-LANG :

a - Bon-thủ tąi Thin, Tuât : sinh nhiều nû̂í ít. May-mắn Lám mới co ba con. Con bǎt hiêu, bắt mục, sung tháre với cha mẹ.
b - Born-thủ tại Dǎn, Thân : nhiểu nhứt là hai con. Sau con cũng hiêt-dat, nhurag thòng hợ-tính với cha mẹ.
c - Đơn-thủ tại Tý, Ngọ: sinh nhiêu nuôi ít. May-mắn lám mói có một con. Nhưng con chori-bời hur-hỏng, lúc bé khó nuòì, lớn lên lại khó dạy.
d - Coi Tư-Vig, - Liêm-Trinhe, - Vú-Khúc d.

## 10-CƯ - MÔN :

a - Bơn-thủ tại Hq̣i, Tý, Ngọ: tùr năm con trở lên. Con sofm xa cha me.
b - Đon-thủ tại Ty, Thìn, Tuắt : may-mắn lắm mới có bai con. Sinh nhiêu, nuôi ít. Con lớn lèn cũng không hiển-dạt. Thường xung-khắc với chla mẹ. Trong nhà thiču hòa-khír.
$c-$ Coi Thái - Durơng $c$ d, - Thièn - Bồng $i_{1}$
Thiên-Co e.

11-THIEN TƯỚNG :
a - Bơn-thú tại Ty, Họi : nhỉ̀u nhứt là bốn con.
b - Đơn-thủ tại Sửu, Mùì : nhicìu nhứt là ba con.
c - Bơn-thủ tại Máo, Dậu : may-mán
NTV̛ muộn sinh mớr dễ nuôi và sau nầy con mới khá giả.
$\mathbf{d}$ - Coi Tự-Vi d—Liêm.Trinh $c$-VíKhúc $c_{0}$

## 12 - THIÊN-LƯONG :

a - Bonn-thủ tại Tý, Ngọ: từ năm con trở lèn. Có quít tử.
b - Đon-thủ tại Sửu, Mùi : nhiều nhứt là ba con.
c - Đơn-thủ tại Ty, Họi : nhận-dịnh theo Thièn- Đöng s.
d - Coi Thiền-B'̊ng g.h, - Thái-Dương d-e,
Thiên-Co c.

13-THÅT-SÁT :
a - Đon-thủ tại Dần, Thân : dù có sinh nhièu sau cūng chỉ còn ba coñ. Nhưng đ̛̣eu khá-giả. Có quí-tử.
b - Bon-thủ tại Tý, Ngọ: may-mắn lắr mói có hai con.
c- Bonn-thử tại Thin, Tuắt : sinh nhiiều nuâi ír. Maymắn lắm mới có một con, nhựng phải mang tật bệnh, nềit khòng cững 12 lạng bất-furong. Nhu thé mớ có thể nuôi dược.
d - Coi Tử-Vid, - Liêm-Trinh d, - VáKhúc d.
14 - PHÁ - QUÂN :
a - Bonnthú tại Tý, Ngo: sinh shitu nuâi ít. Sau còn ba con, nhurng cūng không họp tính vơi cha me, thương ở xa cha me.
b - Đơn-thủ tại Dăn, Thân : may-mán lấm mới có hai con. Dù sinh nhiều, sau cũng bị hình-khắc.
c - Bơn-thủ tại Thìn, Tuât : may-mắn lám mới có hai con, nhurng khòng bợp tính cha mẹ, thương xa cách hai thàr.
d - Coi Tữ-Vi e - Liêm-Trinh d - V
15 - KİNH-DƯONG - DÀ.LA - BlA - KHÔNG --BIA - KIEX :
a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt- dẹp : sioh nhỉ̀u nuçi ít. Shó nuö́ con. Sau näy con cūng không thin-sia rạ thượng hát-bioa vori cha me.
b - Nhîêu são mờ-ám xẫu-xa : tuyệt-tụ. Cò đơon. Nêtu may -mar có mụr con, thì cüng phài mang tật-bệnh, hay là hạng duđing bat-lurong.

## 16 －HȮA－TINH，LINH－TINH ：

a－Nhiêu sao sáng－sủa tơt－đ̨ẹp：nueộn sinh，nhurng con khá－giả．Thurờng có con vẹ lê．
b－Nhiêu sao mờ－ám xău－xa ：không có con．Nểu may－ mán có một hay hai con，thi $\bar{c}$ én lúc chět cüng không durợc gặp mặt．

## 17 －VĂN－XUOONG－VĂN－KHÚC ：

a－Nhiều sac sang－sủa tôt－çẹp ：thêm ba con．Có quí－

b－Nhiữu sao mờ＊ám xã̃u－xa ：rẩt khó nuôi con．
18 －THIEN－KHOI－－THIEN－VIET ：có quítử．
19 －TẢ－PHU－HƯU－BÂT ：thêm ba con Néu Tz Hữu gặp thêm nhiěu sao sáng－sủa tồt－đẹp họi－bọ̣p，tẳt có quít－tứ．

20 －LỌC－TỒN ：giảm hai con Muộn sirh tôt hoon sorm．Con cút bất－hòa vợ cha mẹt，thường ở xa cha mẹ．Nêu Lộc gặp thêm nhǐ̌u sao mờ－ám xấu－sa hội－hợp，tát bị tuyệt dòng－giôi．

21 －HÓA－LÔC ：con hhá－giả．Sau đurợc ohò con．
22 －HÓA－QUYËN ：con sơm biên－dat．
23 －HOA－KHOA：con thòng－minh．
24 －HÓA－KY：muộn con．Khó nuöi coa．Con cạí xung－thắc vori cha me．

$$
-\cdots
$$

$25-\mathrm{CO}-\mathrm{THĂN}-\mathrm{CUA}$－TÚ ：
a－Nhiều sao sáng－sūn tốt－dẹp ：muộn con．Coo hay đau ye̛u răt khó nuôi．
b－Nhiču sao mờ－âno xắu－xa ：tuyęt－tur．


## 26 －$⿴ 囗 十$ ÀU－QUÃN：

a－Nhiêu sao sáng－sủa tốt－dẹp ：con gì̀u có．
b－Nhiều sao mờ－ám xấu－xa ：răt khố nuôi con Hiêm muộn．Con thường là phá－gia chi－tử．

27 －TRƯỜNG－SINH ：Tám con．＋Tuăn－Triệt án－ngứ ： bốn con．

28 －MỘC－DUC ：Bảy lân $\sinh$ ．Sau nuôi được sáu con．
29 －QUAN ĐỚl，LÂM－QUAN ：Ba hay bốn con．
30 －ĐÊ－VƯỢNG ：Năm con．
31 －BÊNH ：Một con．
32 －TỬ ：Rất khó nuôi con．Nễu có con，con lơn lên cũng khắc vói cha mẹ．
33 －Mộ（Thai－Dưỡng）：Khó nuôt con buôi đău．Nhurng vè̀ sau lại dễ nuôi．Muộn con．Nến kiém con nuổi．

34 －TUYẸT ：Có một con mù lò̀a．
35－THAI ：Sinh hai con gái．Sau nuôi được một
$36-$ DƯỚNG ：Sinh ba làm：Sau nuôi được hai con Có con nû̀i．

37 －LONG－TRì，PHƯƠNG．CÁC：Con đep，có quí－tư．
38 －ÂN－QUANG，THIEN－QUÍ ：Co con nuôi rắt hiếu－thảo．
39 －THIEN－KHÕC，THIEN－HU：Khơ auöi con．Con ruag－ tháć vóri cha mẹ．

40 - BAI-HAO,TIEU HAO : sinh nhiêu nuôi ít. Con hay choi bòi, phá tán và không ở gần cha me lâu được.

41 - THIEN-RIEU : con choi bòi.
42 - THIÊN-HÌNH: mụ̂̂n con. Nêu Hinh gặp thêm nhiêur sao mò-ám xằu-xa hội-hợp, tặt bị tuỵ̣̂t-tự. May-mắn lắm có được một con thì cüng phài mang tật bệnh, cùng khổ.

43- A AO.HOA: Con dâm-đãng.
44 - HÖ̆NG LOAN : Con khéo tay.
45 - TUĂN.TRIẸT ÁN-NGỨ : Rãt khó mudi con đầu l̀̀ng. Sau nầy con cái hay xung khắc với cha mẹ, và lyông thê chung sợng cùng một nhà được.
a - Nhiều sao sáng-sủa tớt-đẹp : so̊̉ con giảm mật nưra.
b - Nhiêu sao mơ-ám xău-xa : sớ con tăng thêm.
46 - BÖ̀NG, BƯC BÖNG.CUNG : Con sớm thành gia-thăt. 47 - NHÂT SÁNG SỦA+QUANG, QUÍ: Có quí-tư; ;à thằnnhàn giang-thé.
$49-$ NHÂT, NGUYẸT, THAI BŎNG-CUNG: Con sinh đôi.
49 - NGUYET, ĐỒNG, TUĔ ĐÖNG-CUNG TĂ TÝ: Có con la thà̀n-thần giang-thé̛.

50 - NGUYÊT, HOA, THAI : có con "cà̀u tụ" ".
51-TUYÓNG (HAY LƯONG) + BỚl BÖNG-CUNG: sinh con "thänh -thän ».
52 - SAT, HìNH, HỒ ĐÖ̀NG-CUNG : tuyẹt-tu:
53 - SÁT, THAI : hay bị sảy thai.

54 - KÌNH, BA, KHÔNG, KIĔ́P: hiếm con. Thurờng sinh con ngatn-ngo.
55 - LƯONG, KHÚC, TUỄ : $\operatorname{con} h i e e^{2} n-đ a ̣ t$.
56 - TẢ, HƯ'U, THAI : con dị-bào răt khá-giả và hiétu-thảo.
57 - KHỐC, HƯ, DUƠ̈NG : sish nhiều nuôi ít.
58 - HỒ, TANG, KHONG, KIÉP: 'ít nhất phải ba bay bơn
lằn bữu sinh vô dưỡng, röi vè sau mới nuôi con dề-dàng.
59 - HỒ, TANG, MỘC, KIẾP : sinh con thiểu tháng, hay thừa ngón chẫn, ngón tay. $\qquad$
60 - HỒ, THAI ĐÔNG-CUNG: đàn bà hay săy thai.
61 - HỒ, KìNH, SÁT : không có con.
62 - TUOƠNG, BỊNH, THAI : vọ chöng có con trước khi lắy thau. Đồi khi đi lại vói nhau trưó c khi cưới: Có thể là hoặc vợ hoạc chöng có con riêng trước khi thành gin-thất.
63-Hí (THÅN), DƯỠNG : có con thằn-dơng.
64 - $\mathbf{B A O} \mathbf{O}, \mathrm{XU}$, PHỦ : con gái dùng nhan-sắc để tiển-thẩ, vinhhién horn con trai.

65 - BAO, HƠNG, XƯONG, KHÚC : con gái dâm-đãng, nguyẹt-hoa birra-bäi.
66 - BAO, THAI: biém con.
67 - THIÊN-QUAN. , THIÊN-PHÚC, QUANG, TÅU: thän-thänh giang-sinh làm con.
68 - VÔ.CHÍNH-DIẸU : coi Chính-diệu xung - chič́u nhur
Chinht-diẹ̀s tọathü.

## XV.- THÊ-THIÉP hay PHU-QUÂN

Xem cung Thê-Thiếp hay Phu-Quân đę biễt tõ những đị̛ư of liên-quan đên vợ chờng, đên việc lập gia-đinh và hạnh-phúc của $\mathfrak{c}$ mọ̀t đò̀i.

Trước khi nhận xét những ảnh-hưởng của các sao thuộc cueg Thè-Thiêp hay Pbu-Quàn, phải luận-đoán cån-thận cung Mệoh,
 xàu của mỗi cung, doạn phơi-hợp vời cung Thê-Thiểp hay Phu-quào đê fuân-đoán cho thật timh-vi.

Cung Mệnh, Thàn, Phúc- Өírc, sáng-sủa tồt-đ̈ẹp, thườg gizii trì̀ được khá nhiêu những hình-khăc thương đ̛au, hay những cर̉̉nh chia-ly tan nát, hay ahựng tičung "đàn ngang cung" gây ra bởi ảnhhươong của nhừng sao ác-đọ̀c mờ-im thuộc cung Thé-Thiěe hay Phut Quàn.

Nếu chẳng may phải lạ̀p gia-đình tới lận thứ hai, hay hơn nū̃ Tìn thư ba, thứ tur...., nèn sem kȳ Quan-Lộc và cung Nô-Bộc dét tìm hiển tuoong lai và hạnh-phuc.

## 1 - TỬ-VI:

a.. - Bon-thủ tại Ngọ - Phú đöng-cung : hòa-hợp trắng

b - Bonnthủ tại $\mathrm{T} \hat{y}$ : binh thường.
c - Tương döng-cung : vộ chöng đđ̈u cứng-cải, urơngngạnh. Mớr lắy nhau thurờrng tơa-họp, nhưng vè sau lại hay có chuyện xuch-mich. Cả hai đè̛u khá giả. Chông nén nhiều tuỏi bơn vộ. Trai nèn lăy vợ là trường nữ. Gáínèn láy chöng là trưởng-nam.
d -... Sát đör g-cung : tien trồ hậu thành món tranh đurợc hinh khác, chia-ly. Nín muộn lạp gia-itinh, nbu thé mori dưọc hà long và đượ hirờng phú-quí tron dời.
d - Phá đơng-cung : phải hinh-khác hay chia-ly. Sớng


e -- Tham döng cung : muộn lập gia-đinh mór mong được bách-nièn giai-tào Nhurng dè sac chäng nữa, trong ohà cùng bay co suy băt-hos vi mọ̀ trong hai gguòri hay ghen tuöng.

## 2 - LIEM-TRINH:

a - Đơn-thủ tại Dăn, Thân : ba lăun lập gia-cình. Trai lày vọ khó, Gáa lây chồng nghèo.
b - Phủ đörng-cung : nên muộn lập gia-đìnt. Vọ̣ chöng tính curoug-cường. Nhurng chung sồng đượi với nhau đ̛̃n lúc bạc đầu. Gia-đỉnh sung-túc và thtrờng có danh-giá.
c - Tướng đồng-cung: Vọ chö̀ng bẩt-hòa, nểu không tử biệt cunng sink-ly.
d - Sát đông-cung : hình-khắc hay sinh-ly. Nên muận lập gia-đình đẻ̉ tránh mẫy độ buổn thurơng.
đ - Phá đờng-cung : vợ chồng bầt-hòa, hay xa cách nhau. Sinh-kể khó-khăn.
e- Tham đồng-cung : vọ chồng ở với nhà hay inh taihọa. Dễ gặp nhau lại dễ bỏ nhau, nếu không cūng sớm kbắc.

## 3 - THÊN- B ÖNG :

a - Born-thủ tại Mảo: chậm cưới mợi được dề-dàng mọi sụ và chung sồng với nlau đé̛n lúc bạc đ̛àu. Vọ̣ đẹp và hiển. Chồng nên là con trưởng, vọ nên là con thứ.
b - Đơn-thủ tại Dậu : bay có sụ bât-hòa trong giz-đình, thường phải xa cách nhau.
c- Oonn-thú tại $\mathrm{T}_{\mathrm{y}}$; dễ gặp nhau lại dè xa nhau.
d -- Đơn-thủ tại Thin, Tuăt : vọ̣ chö̀ng hay cäi-lộn, nè̛u không tự-biệt cūng sinh -ly.
đ - Lương đöng cung : sớm lập gia-đinh Hai người thường có họ vợ nhau, nếu không cûng là con của hai gia-điab đã giao-du thân-tuật vói nhau từ lâu. Vọ̣ chờng đđ̣̣p đôi và giàu sang.
e - Nguyệt đờng-cung tại Týy : cung nhur trền, nhurng chờng hay nể vọ và đurợc nhờ vợ nhič̌u.
g - Nguyệt dö̀ng-cung tại Ngọ : muộn lập gia-đinh mới tramh duroce chia-ly.
b - Cự đồng-cung : bỏ nhath, ntu không cūng phải $x=$ cách nhan rât lâa, rồi mời doào-tụ. Vộ chờng fát thông-minh.

## 4 - VÚ-KHÚC :

a - Bơn-thủ tại Thin, Tuăt : nên muộn lạ̣p gia-đỉnh, và lăy người bằng tuởi (hay gàn bằng tuôi nhaut. Dàn ông nhờ vợ mà có tiên, đ̛ann bà nhơ chöng mà được hưởng giàu sang.
b - Phủ đöng-cung : vọ chồng đòi khi có sụ bẵt-hòa, nhưng chung hưởng giàu sang đĕn lúc bạc đ̈atu.
c - Tướng đŏng-cung : đàn ông lây được vọ đảm-đang, tài giồ và giàu. Đàn bà láy được chồng hiên và sang. Cả hai đêu cương-cường. Lác trẻ hòa-thuạ̀n. Vê sau hay xích-mích. Nhurng đêu đurực hưởng phú-quí trọn vẹn.
d - Tham dơng-cung : nên muộn lập gia-đitith. Vọ chòng phäi chênh-lệch nhau nhièu tuơi. Cả̉ hai đèu tài giỏi đặndang. Nhưng nếu sợm đường hôn-phời, tảt bị hình-khắc.
đ - Phá đồng-cung : vợ chöng đ̂êu thao-lược. Nhurng néu sóm gạ̣p nhau tàt phải hình-khắc và ít nhất là hai lăn lập gia-đỉnh.
e - Sát dờng. cnng : hình-khắc nhau rẵt thê-thả̉m. Vọ chồng chung sờng với nhau, hay sinh tai-họa, đđể rồi xa cách nhau bay một sống một chết.

## 5 - THÁl-DƯƠNG

a - Đon-thủ tại Mão, Thìn, Ty, Ngọ : vợ chờng hòahợp chung sổng trong cảnh phü-qui vinh-biển, cho đến lúc đẳu bạc räng long.
b - Bơn-thủ tại Dậu, Tuắt, Hợi, Tý : việc cưới xin hay trắc-trỡ. Có muọ̀n dường hốn-phởi mới tránh được nhãrag sự chẳng lành.
c - Cự đöng•cung tại Dần : vợ chöng hay có sụ băt-kòa, nhurng chung sờng được với nhau trong cảnh giàu-sang cho děn lúc màn chiêuu xě bóng.
d - Cự đŏng-cung tại Thân : muộn lạ̀p gia-đinh, may ra mới tránh được sur chia-ly.
d - Nguỵ̣̂̂t đŏng-cung : nėn muộn đường hôn-phởi, nễu khòng tảt phải xa nhau. Nhurng cả hai đèu quí-hiênn. Trai hay né vọ, Gái thrờng sọ chöng.

## 6 - THIEN-CO'

a - Bon-thủ tại Ty, Ngọ, Mùi : sớm lập gia-tinh. Vọ chồng dèu crrong-curờng, nturng chung söng đurọc với nhau; cà hai dèu có tài và khä -gảa. Chöng nè̀n là con trưởng.
b- Boon-thủ̉ tại Hợi, Týy, Sửu : nêfn muộn lập gia-đinh. Ca hai de̛u khong hợp tính nhau.
$c$ - Larơng döng-cung : sơm gặp ngưò̀ hièn-lương. Láy, nhau dễ-dàng, làm ăn khá già và thương là quen thuọ̀c nhau từ trước, hay có họ xa vót nhau. Trai lày vợ đẹp, gai lày chông hiên, hòa-hợp cho đên lúc mãn chiêu sě bong.
d - Cư dö̀ng cung : trai lắy vọ đẹp, giàu sang, thao lurợc ; gái lắy chö̀ng tài giơi, có danh-chức. Nhung nèn muọ̀n durơng hòn-
 dê đđi đền chờ chia - ly.
d-Nguyệt đŏng-cung tại Thân : vọ chông đêu tài giôi, khá giả, lây nhau sớm. Trai hay nẻ vợ.
e - Nguyệt dờng-cung tại Dần : thường gặp trở-ngại trong viẹ̀c cười hỏi. Nèn mụ̣n dương hòn-phö̀i dé tranh những sự bät-hòa, hay xa cách nhau. Cà hai dèu co tai ; tfat thưong sọ vọ.

7 - THIÊN.PHỦ :
 đěn lúc bạc đ̛̉u.
b- Đorn-thủ tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu: wợ chö̀ng chung sơng trong sự sung túc, nhưng bay caitọ̣n vơ nhas.
$\mathbf{c}$ - Coi Từ-Vi a - Liêm-Trinh b---Vŭ-K húc b.
8- THÁI-ÂM :
a- Đơn-thủ tại Dậu, Tuät, Họi: vọ chöng dérıquíhic̊n ; lăy oliau sơm, hòa-thuạn cho dẽ̛ lúc bạc dau. Trai layy tự̛̣c vợ dep? ivà giàu sang, thường nể vọ̣ và dà khi nhơ vợ mờ có danh-giá, của-cải. Gái lăy dược chơng bièn, dang ngòi mệnh phụ đường-dường.
b- Đơnthủ tại Máo, Thin, Ty : vọc chöng hay bảt-hòa.

nhân．Trong húc cưới xin，gặp nhiểu trơo－ngạ̉．Nên muộn đường hôn－phỗi đé cồ tránh nhưrng nổi buồn khổ，chia ly．
c －Coi Thiên－Bờng e－g－Thiên－Co dee－ Thái－Durơng d．

## 9 －THAM－LANG：

a－Born－thủ tại Thin，Tuăt ：trai lây fược vợ giàu，tài giỏi ohưong hay ghen．Gái lây được chồng sang，ohưng hay chờ bời． Nên muộn lập gia－dình để tránh hình－khắc hay chia－ly．
b－Đơn－thử tại Dằn，Thân ；trai lây phải vọ hay ghen và dâm－đäng．Gái lấy phải chồng nghèo hroy hoeng－đảng luru－manh．Nêa muộn đường hôn－phỡi；vì dê gặp nhau đé rôi lại dễ xa nhau，hay hinh－kbắc nhau．
c－Don－thủ tại Tý，Ng̣ ：nhận xtt nbur trên（9－b） Nhưng vọ̣ nên là con gái trưởng．
d－Coì Từ－Vi d－Liêm－Trinh o－Vŭ－Khúc d． $10-\mathrm{CU}$－MÔN：
a－Dorn－thủ tại Tý，Ngọ，Họi ：vọ chöng đẹp đôi，đ̛̉u quî hién，nhừng hay bắt－hòa．
b－Bơn－thủ tại Thìn，Tuăt，Ty ：vợ chồng bỏ nhaut． Trai hay gái đèu phải hai hay ba lân lập gia－đình．
$c$－Coi Thiên－ $\begin{gathered}\text { öng } h-T h a ́ i-D u r o ̛ n g ~ \\ c-d-T h i e ̂ n-C o ~ d ~\end{gathered}$ 11 －THIEN－TƯỚNG ：trai có Thiên－Tưóng tọa－thủ tại cung Thê－thiếp nên nê vợ，và vợ thường là con gái trưởng．Gái có Thiên－ Truơng tọa－thủ tẹi cung Phu－Quân nên hay tiom cách lẫn－át chồng．và chöng thường là con trai trường．
a－Bơn－thủ tại Ty，Hợi，Sựu，Mùi ：nên muộn đường hòn－phơi để tránh sur băt－hò̀ hay xa－cách．Trai lầy được vọ đ̈ẹp，khòn－ngoan，có tài đảm－đ̛ang，con nhà khá giả．Gái lãy được chồng có danh－chức và giôi－dang．Chồng nền hoon vợ nhiĉu tuối，ně̉u hai ogurdi có bosa vơi nhau lại càng tot tồi．
b－Bơn－thú tại Máo，Dẹuu ：nhiĉ̀u trỡ－ngại trong viẹc curcicin．Ntu muận lập gia－đinh mời tránh durọc mọi hình－kbắc， chiaty．
c－Coi Tử－Vi c－Lièm－Trinh e－Vü－Khúc c－

12 －THIÊN－LUPONG：Trai lăy vợ co nhan săc ；Gái lăy chìng phong－luru．
a－Bơn－thủ tại Tý，Ngo ；vợ chồng lây nhau sớm và dễ dàng．Că hai đêu quí－hién．Trai nèn lấy vợ là trưởng－nū，gái nèn lăy chöng là trưỡng－nam．
b－Bonn－thủ tại Ty，Họi ：nhận xét theo Thiên－Bồng c．
c－Nhật đờng－cung tại Mâo ：nhận xét theo Thái－Durơng à．
d－Nhật de̛ng－cung tại Dậu ：nhận xét theo Thäi－Dương b．

$13-$ THÂT－SÁT ：
a－Bơn－thủ tại Dần，Thân ：nên muện đường hôn－phới． Trai láy vọ tai giải，nhurng hay ghen và thurờng là con gái trưởng． Gaii láy chồng danh－giá，và thường là con trai trưč̃ng．Cả hai dëu crơng－curờng．
b－Born－thủ tại Tý，Ngọ ：cûng nher trên，vọ chồng hay bát－hoà．Nễu sớm lập gia－đình tả́t phạ bìnhi hhắc hay chia－ly．
c－－Boon－thủ tại Thìn，Tuãt ：trai hay gái phải hai ba lân lập gia－dinh．Rãt nhièu tai－urơng xảy ra trong cuộc sỡng chung．
d－Coi Tư－Vi d－Liêm－Trinh d－Vü－Khúce．
（－PHÁ－QUÂN ：Trai lây vọ hay ghen．Gáa lấy chörng bất nghīa．
a－Bon－tbú tại Tý，Ngọ：tuy vọ chöng khá giả．nhưng ac̀n muộn đường hôn－phởi．Něu khòng，trong dời tât có phen plả̉i na cách thau．
b－Bơn－thủ tại Dằn，Thån ：hình khắc không thê trính Aurợc．Trai lấy phải vợ bătt－nhàn，dàm－dãng và lảng－loàn．Gài lăy phảai shồng băt－oghia，hoang－dang，chori bori．
c－Đơn－thủ tąi Thìn，Tuãt ：nêa muộn lập gia gả̛ìh，něuu thông tăt phải haị ba lăn chắp nới đường tor．
d－Coi Từ－Via－Liém－Trinh d－Vû－khúc d．

## 15 - SAT-TINH:

a - Nhièu sao sáng-sủa tớt-dẹp : hay bất-hòa, nếu có phải chia-ly cũng chỉ trong một thời-gian ngắn.
b - Nhiều sao mờ-ám xấu-xa : Cırới xin khó khăn. Sự hình-khắc chia-ly càng dễ xảy đ̛̂en, hung-họa càng nhiều thêm. Trai lẫy phải vọ bất-nhân, dâm-dãng, ghen-tuông, Gái lắy phải chờng bất-ngbỉa, boang-đàng, quî-quyệt.
16 - VĂN-XƯƠNG, VĂN-KHÚC : Trai lã́y vọ đẹp, thôngminh, có học và thường có vợ lē, nhân-tình. Gáa lấy chöng danh.giá, phong-luru, có học-thức. Vọ chồng chung sồng thuận-hòa.

17 - THIEN-KHO゚I, THIÊN-VIÊT : Trai lã̛y vọ dẹp, có học, có của, thrờng là trưởng-nự. Gáa lẫy chồng sang, thương là trưởng-nam.

## 18 - TȦ-PHỤ, HỨU BẠT :

a - Nhiều sao tőt-dẹp : cưới xin dễ-dàng, khỏi căn mối lái hay lề -nghi phiền-phức. Vọ̣ chơ̆ng hò̀a-thuận, giúp đỡ nhau trong nhiều đường đ̛i nước birớc.
b - Nhiều sao xăau-xa: càng dễ hình-kbắc chia-ly.
19 - HÓA-LỌC : Trai lây vộ có của. Gái ẩy chồng gì̀u sang.
20 - HÓA-QUYÊN : Trai nê vợ. Gái được chồng danh-giá. 21 - HÓA-KHOA : Trai lấy vọ có học, thông-minh Gáa lầy cbồng có danb-chức.
22 - HÓA KY:Vọ chöng bất-hòa.
23 - LỢC-TÖ̀N : Nên chậm cượi đẻ tránh ṣ̣ bả̉t-hò̀ hay chiàly sau nầy.
24 -THIÊN-MĂ : Gặp nhau ờ nơi xa mà nên duŷn vợ chồng.

25 - THÁI-TUÉ : Hay có sur xích-mích trong gia-đinh.
26 - PHUC-BINH : Quen nhau, thrờng đi lại với nhau röi móri curới hỏ.

27 - TƯỚNG QUÂN : Cūng nhur trên. Nhurng trai sọ vợ, v̀̀ tợ hay ghen. Gáa tuy nể chờng, nhưng vẩn tìm cách đ̛̉ bắt natt.

28 - ÂN-QUANG, THIEN-QUÍ : Vợ cbờng vì ân-tình mà táy nhau.
29 - BAl-HAO, TIỀU-HAO : Cirới xin quá dễ dàrơ. Nếu găp nhiều sao mờ-ám xắu xa: trai lắy vọ hoang-tàng, gái lày chọ̀ng chori-bời, cờ bạc và phá của.
 cach nhau.
31 - HÖ̀NG-LOAN, ĐAO-HOA : Cưới xin dề-dàng. Trai lăy Yo đ̛ep, nhưng thường lại lã́y thêm vọ lê hay có nhần-tình dê một chổ khác. Gái lằy chồng tài-hoa, nhưng hay gặp phài những sụ rắcrới vì tinb.

Đào, Hờng gạ̣p nhiều sao sấu-xa mờ ám : vọ chồng lại răt dễ bỏ thau, hay một măt một còn.
$32-$ BÀU-QUÃN :
a - Nhiều sao tốt dẹp : vọ chŏ̉ng bòa-thuậa, chung sông lau bền.
b-Nhiều sao xâu-xa : thường bị hình-kbắc tai-uơng.
33 - THIÊN RIÊU : cả hai vơ chờng đèu băt-chính và rát hoangdang.
34 - TUĂN-TRIET ÁN-NGƯ : nền muộn lập giaz-đình hay đixa mà thành hôn-phơó, may ta mới tránh durợc hình khắc. Thường to Kahät cũng phải hai ba đọ̀ buö̀n thurơng chia cách.

35 - PHÁ QUÂN, TUÅNN-TRIETT ÁN-NGỰ: Ba lẫn lập gia-dinh.
36 - CỰ, HÓA, LINH: Mối tái răt nhiêu, nhurng vẫn khó thành bôn-phới.
37 - PHU-QUÂN: CƯ, KY -MÉNH: CÔ, QUȦ, KìNH, BA, LINH - TỬ-TỨC : TRƯỚNG-SINH : gai láy nhiè̀u chờng và nhiêu con.

38 - THAM, SAT-TINH : Trai hại vơ, gái hại chông.
39 - THIÊN - TƯỚNG, BAO - HOA, HỒNG - LOAN BƠNG-CUNG : Trai lấy vọ đẹp, khá giả. Gáa lắy chồng biền, danh-giá.
40 - THAM, BA DỜNG-CUNG: Trai lăy vọ hoang-đāng, gá lắy chồng ham mê tửu-stác, chori-bò̀i.
41 - SÁT, BA, RIEU, DƯỠNG, LINH, HȮA : Trai giêt vợ, gái giêt chồng.
42 - KIÉEP, KY: Vọ chồng hại nhau.
43 -KY, ĐA, HỒNG, ĐAO: Yều nhau ahưng vần tìm cách lùra_dới nhau (vọ̣ trăng-hoa, ong bượm ; chòng có ngoại-tuh).
44 - KY, RIEU : Trai lày vợ dầm-đãng, loang-toàng. Gái lây chöng chơi-bọ̀i, nhièu ngoại-tinh.
$45-K Y$, PHUC XUNG'CHIẼU: Vơ chòng ghet nhau, tiom cách bôi lọ lẫn nhau.
46 - LỘC, HÖ̀NG ĐỒNG-CUNG : Trai lây vq có củ a.
47 - LỌC, PHƯƠNG, LONG: Trai lày vơ ralt giàu.

48 - LỌCC, MÁ, THANH-LONG : Läy nhau dê-d̀̀ng. Thường găp nhau ở xa mà nèn duyèn vợ chöng. Răt khá gảa và bơa thuạ̀n.
49 - ӨAO-HOA, THAI : (döng-cung hay xung-chiêu) :
vọ chồng đíl lại, hay có con rièng rồi mớr lày nhau.
.50 - BÀ̀O, HỜNG, CÁl: Bỏ nhau vì những nguyền-nhân loạr dam hay ngoại-tinh.
51 - HÖNG, BAO, KY: vìra bỏ nhau, hay vùra góa đã có nguò̀i muón lui tới cầu xin kết nghìa trăm năm.
$52^{-}$- $\mathbf{B A O}$, RIEU; Trai lày vọ bất-chinh hay có ngoai-tình. Gai lăy chồng loạn-dàm, nhǐ̛u vẹ lè.
53 - MỘC, CÁI : Trai lăy vẹ̛ ràt dâm-dạt. Gải láy chồng hoang: dãng.
54 - $\mathrm{BAO}, \mathrm{HŎNG}, \mathrm{TA}, \mathrm{HỮU}:$ trai shièu vơ, nhurng cả, le rât thuận-hòa. Gái thường dê lảy chồng, lại dễ bỏ chồng.
 cách, hay bỏ nhau.
$56-\mathrm{BAO}, \mathrm{KY}$ đöng cung --HÖNG, KY döng cung : Trai
 dang-dớ.
$57-$ BAO, HÖNG, NGUYÊT-DƯCC đöng-cung : Trai láy vơ đẹp, Gái lăy chòng tài-boa.
58 - THAI, PHUC, VUYONG, TƯỚNG: Vọ chông đđi 1 lại vói thau hay có con với nhau rồ mô! láy nhau. Đói kia trai hay gái thưorng co con ngoasi-tinh. $\qquad$
 dé bo chŏng theo trai.

60 - TUË, ©A: Vọ̣ chông hay cäi nhau, vọ lắm điểu và đảnh-đá. 61 - KHÕC, TANG, HOA: Trai lấy vọ có tật, Gái lấy chổng mù̀, lòa, què gāy, mới tránh đưrợc hình-khắc, chia-ly.
62 - TANG, HỒ: Cưới chạy tang mới tánh được hình-khắc chizly sau aầy.

63 - VÔ-CHÍNH-DIẸU : Coi Chính-diệu sung-chiêu nhur Chinh-diệu tọathủ.
$\qquad$
64 -- CUNG PHU-QUÂN (đàn-bà) : Có nhị̂u sao xắu-xa mòrám thường phät muộn đurờng hôni-phỗi. Ně̀u không, rảt khó tránh hình-khắc chia-ly. Nểu cung Mệnh, Thàn hay Phúc-- Hức lại không được sang-sủa tốt-đẹp, thì chỉ có lăy kể lǎy lê, may ra mới tranh được na̛ay độ buön thurong.

## XVI - HUYNH- $\mathrm{E} \hat{E}$

Xem cong Huynh-Đệ đẻ biễt rõ anh chị em trong một nhà. Trước khi nhận-định ảnh-hưỡng của những sao tọa-thu tại cung Huynh- -ẹ, phâi luận-đ̛oón cẩn-thận cung Phúc-Đức, vì sụ̣ tốt xắu của cung nầy có lièn-quan mật thiết đên sư nhiều ít anh chị cm, cūng nhur là sư doàn-tụ hay ly-tán của gia-ính.

Něu cung Tư-Tức có ahiều sao sáng-sủa tồt-đẹp bội-họp nhurng chẳng may cung Phúc Đức lại ถ̣̂ khâc hãm; nhur vậy; số anh chị em cũng bị chiễt-gỉan, hay là vì bät-hòa mà xa cách nhau.

Nếu trái lại, cung Tỉ̛-Tức có nhiêu sao mò-ám xẫu•xa, nhurng may mán cung Phúc- Bírc rực-rõ̃, nhur vạy số anh chị em cūng tãng thêm và cûng chẳng đáng lo ngạ̣ nhiĉ̀u về sụ bình-khắc bay ly-tán.

Nhữg thận-định trình bày dưới đày, chî là tươog-đ̃ơi chính xác. Ngurời nghiên cứu Đẩu-sơ phải suy-luận tbè̀m bout cho hợp-lý, tùy theo độ-sọ̆ tăng hay giam.

A-TIEN-QUYET:
x - Cung Huyniu- Bẹ có Chínt-diẹu Namn- Båu-tinh tọa-thủ phur : Thiên-Phử, Thiên-Tươong, Thiên-Luroong, Thất-Sát, ThiếaDông, Thái-Duro'ng, Thiên-Co : anh em trai ohiều hoon chị em gái.

2 - Cung Huynh-Đệ có Clínb-diệu Bắc- - ấu-tinh tọa-thủ nhur: Thái-Âre, Tham-Lang, Cự-Môn, Liêm-Trinh, Vũ-Khúc, PháQuân : chị em gái nhiểu hơn anh em trai.

3 - Cung Huynh-Đẹ̀ có hai Chính-diệu - một là Nam-Đả̉u tinh ${ }^{3}$ và một là Băcc-Đẩu-tinh, tọa thủ đöng đinh thut sau:
a - Cung Huynh- \#ẹ : Dưong-cung :anh em trai nhiêu hon chị em gái.
b-Cung Huynh-Đȩ̣ : Âm-cung :chị em gái nhiču hoon anh em trai.
${ }_{4}$ - Cugg Huynh- H ẹ có Tì̛-Vi tọathủ. (Tị̛-Vi là Nam-Bác Đảu-tinh) vậy phải phân-định ohur sau :-
a - Đoon-thủ - Chính-diệu Nam- Đâu-tinh đờag-cung : anh em trai nhiêuu hơn chị em gái.
b-Chính-diệu Bắc-Bä̉u-tinh dông-cung: Chị cou gải nhî̌u hom anh em trai.
s - Cung Huynh- $-\hat{e}$ - Durơng-cung : nệu là con thứ, tã̉t có anh trai sanh trước minh.

6 - Cung Huynh- P ẹ - Am-cung : něu là con thưr, tất co chị gái sanh trước mình.

7 - Có anb chị em dị-bào - néu tại cung Huynh - Bệ có nhữang sao sau đây :
a - Tbiêr-Tương + Tuyệ.
b - Thái-Âa + Thiên-Pbúc.

$\mathrm{d}-\mathrm{Co}+$ Ngayệt + Bông $^{+}+$Lưong.
a - Pbục-Binh + Trớng-Quân
e - Thar + \#tVroqg.

Nhưng phải phân－định hai trừrong－hợp：
a－Cung Huynh－đẹ̀－Dương－cung ：anh chị em cùng cha khác mẹ．
b－Cung Huynh－đệ－Ám－cung ：anh chị em cùng mẹ Klác cha．

## $B-N H A \vec{A} N-D I N H \dot{A} N H-H U \dot{O} N G C A C$ SAO

$1-\mathrm{TU}-\mathrm{VI}$ ：
a－Bonn－thủ tại Ngo ：có anh trên．Anh chị em đ̂ĕu khá giả．
b－Đonn－ihủ tại Tý ：cūng có anh trèn．Anh chị em thường phai xa cách nhau tù lúc thieuu－thòin：
c．－Phủ đö̀ng－cùng ：ba người trở lên，đै̈u quí－hiẹ̉n．
d－Tướng đöng－cung ：bỡn người trở lên，nhưng trons nhà hay có sự băttliò vi không có sụ nhường－nhịn lẫn nhau Tuy vạ̀y tằt cả đ゙eu khá giả．
đ－Sát đồns cung ：nhièu nhăt là ba người，đ̌̀u đurọ́ hưởng phúi－quí．
$\mathrm{e}-\mathrm{Phádŏ̃ng-cung} \mathrm{:} \mathrm{nhiểu} \mathrm{nhẩt} \mathrm{là} \mathrm{ba} \mathrm{người}, \mathrm{ngoài} \mathrm{ra} \mathrm{còn}$ có thèm anh chị em dị－bào．Anh chẹ em sớm xa cách nhau，trong nhà thiču hòa－khí．
g－Tham đơng－cung ：nhiều nhẫt là ba ngườif；thường ly－ tán và rẳt vät－vả trên đường đời．

## 2 －LIÊM TRINH：

a－Boon－thú tại Dần，Thân ：nhièu nhăt là hai ngưò̀i．
b－Phủ dờng－cung ：nhiều nhá̛t là bax người，đéu khá giả， nhurng không hợp tiọh nhau．
c－Tướng dờng－cung ：hai àgurời，đ̛̣u quí－hiển．
d－Phá đöng－cung：một agười，nhưng bẩn－cùng thrờrog mang tật．
d －Sát dö̀ng－cung ：may－mắn－lấm có mọ̀t ngườt，thườn mang tật ；nếu không，suốt đời cùng－khỏ，hay chễt non．Anh chị em bat hid．
$\mathrm{e}-$ Than dö̀ng－cung ：may－măn lạ́m có hai người，nhưng ly－tán，cừng－kbổ．Trong nhà thiéu hơa－ľhi．Anb chị em oọn－hạ̣ lẫn abau．Gôi khi lại còn làm hại nkau．

## 3 －THIÊN－ĐŎNG ：

a－Đon nthủ tại Mâo ：bồn người trở lên．
b－Đơn－thủ tại Dậu ：nhiču nhăt là ba người，thường sớm xa cách nhau．
c－Bon－thủ tại $T_{y}$, Hợi ：nhiču nhât là hai người，thường xa cáck nhau tư lúc thiếu－thời．Có người du－dăng，hoang－tàng．
d －Bơn－thủ tại Thin，Tuất ：may－mắn lắm có một người nhưng cūng phièu－bạt hay cùng－khở cô＿đ̛ơn．
a－Lurơng döng－cung ：ba người，khá già．
e－Nguyệt đöng－cưng tại Týy ：bỗn hay năm người，chị ene nhiểu hơn anh em ；tảt cả̉ đ̛̀u thuạ̀n－hòa và khá giả．
$g$－Nguyệt döng－cung tại Ngo ：nhièus nhăt là hai người． Anh chị em bät－hòa và xa cách nhau．
h－Cự đöng cung ：may－mấn lám có hai ngườri．Trong nhs thiếu hòa－khi．Anh chị em có sớrm xa cách nhau mớ được toàn－vẹn．Có ngừ⿱宀㠯 mang cờ－tạ̀t hay mắc hình－ngục．
4－VŬ－KHÚC：
a－Đon－thủ tại Thìn，Tuât ：－hai ngurợ khá giả，nhurng Whông hợp tính nhau．
b－Phủ döng－cung ：nhiệu nhã̃ là ba người，đêu giàu có và quíhiển．
c －Tướng đö̀ng－cung ：hai ngurời．
d－Tham dồng－cung ：nhiču nhăt là ba ngurời．Sau đ̛̣̂u giàs－có nhurng sớm xa nhau．
d－Phá đồng－cung ：một ngurời．Trong nhà hay có sụ xô－xát． Anh chị em phåi xa cách nhau．
e－Sát đöng－cung ：một người，nhưng mang cờ－tật hay bịhinh－thurong．Nèu khòng sớm xa cách nhau，tăt bị hình－lịhác．
5 ＿－THÁI－DU＇ƠNG：
a－Bonn－thú tại Thin，Ty Ng ：：sáu người trở lên，đêu qui－hiển．Anh em trai nhiêu hoon chị em gái．
b－Đơn－thủ tại Tuât，Họi Tý，：nhiç̉u nhất là ba người， nhurng băt－hòa．
c-Cư düng-cung tại Dằn : ba ngừ̀̀, cüng khá-giả.
d - Cự đồng-cung tại Thân : may-mắn lắm mới có hai người, nhurng bất-hòa phảa xa cách nbau.
d- Lương dỗng-cung tại Mãò: nàm ngurodi, dêu quí-hiến.
e- Lurơng đồng-cung tại Dậu : nhiču nhẫt là hai người, nhurng ly-tán lại có ngurời mang cồtật.
$g$ - Nguyệt đờng cung : năm người trỡ lên, tuy khá-giả nhưng khieúm-hòa.
6 - THIEN-CO:
a - Bơnthủ tại Ty, Ngọ. Mùi : nhiêu nhất là ba ngừ̛̀i.
b- Đon-thủ tại Họi, Tý, Sựu : may-mắn lắm mới có hai ngurdi.
c - Nguyệt đồng cung tại Thân: ba ngưò̀i.
d - Nguyệt đờng-cung tại Dăn : may-mắn lấm mới có một người.
đ -- Lurơng döng-cung : hai người, khá-giả và thuận-hòa.
e-Cư đöng-cung : hai người, khá giả, nhurng không họp tinh nhau.

## 7 -THIÊN-PHỦ :

a - Hơn-thủ tại Ty, Hợi : năm người trở lên.
b- Bơn-thủ tại Sừu, Mùi, Mâo, Dậu : nhiču nhẫt là bỗn người, nhưng trong nhà thič́u hòa-khí. Có người bị hình-thương, mang cớtạ̀t.
$\mathbf{c - -}$ Coi Từ-Vic - Liêm-Trinh b - Vû-Khúc b. 8-THÁI-ÂM:
a - Đơn-thủ tại Dậu, Tuất, Hợi : sáu người trở lèn khá giả. Chị em gä nhiêú hoon anh em trai.
b- Đon-thỏ tại Máa, Thìn, Ty : may-mán lám có ba người nhưng trong sơ đ̛ó phäi có người mang cờ-tạ̀t, hay cùng -kbở co đont. Anh chị em không thể chung söng với nhau liu dược.
c - Coi Thiên-Dồng c-g - Thái-Dưưng g -
Thiên-Cor c-d.

## 9 - THAM.LANG:

a - Boon-thú tại Thìn, Tuăt : hai agưòi.
b - Đơn-thủ tại Dăn, Thân : một người.
c - Đơn-thủ tại Tý,Ngọ: may-mắn lắm mói có một ngừ̀i, nheung hay chori-bời, suớt đ̛̃ời lang thang đây a̛ó. Đôi khi lại có thêm nhičư anh chị em dị-bào rä̆t khá giả.
d - Coi Tử-Vi g - Liêm-Trinh c - Vü-Khúc d.
$10-\mathrm{CUY} \mathrm{MON}:$
a - Bơn-thủ tại Họi, Tý, Ngọ, hai người, nhurng bẫt-hòa.
b - Đơn-thủ tại $\mathbf{T}_{\mathrm{y}}$, Thìn, Tuất : may"mắn lám mới có một người, nên ở riêng. Nhurng đầi khi lại có tbèm răt nhiču anh chị em dịbào.

```
c - Coi Thiên-#öng h - Thái-Dương c-d -
    Thiên-Coce.
```

11 - THIÊN - TƯỚNG :
a - Bơn-thủ tại Ty, Hộ, Sưru, Müi : ba người trở lên.
b - Đơn-thủ tại Mấo, Dậu : nhiêu nhăt là hai ngurời.
$\mathrm{c}-\mathrm{Coi}$ Tử-Vid - Liềm-Trinh c - Vü-Khúc c.

## 12 - THIENNLƯONG:

a-Bọn-thủ tại $\mathbf{T} \dot{y}$, Ngọ: hat hay ba ngừi, khá giả và thuận-hoà. .
b-Bơn-thủ tại Sữu, Mừi : may - mắn lắm mới có một người.
$c$ - Bơn-thú tại Ty, Hơi : nhận-định theo Thiên-Đöng c.
d-Coi Thiên-Bồng d-- Thäi-Dương d-e Thién Cơ d.
13 - THÅT-SÁT:
a - Đơn-thủ tại Dăn, đ̛hân : may-mấn lắm mói có hai agưò̀i, tuy khí-già nhurag khiếm hòa.
b- Bonn-thư tại Ty,Ngg : may-mắn lắn mơ i có một nguor i,

c- Bơn-thủ tại Thìn, Tuất : kbông có ank chị em.
d - Coi Từ-Vi d - Liêm-Trinh d -Vü-Khuice.

## 14 - PHÁ-QUÂN :

a- Bon-thù tại T'f, Ngo : ba ngurdi, khá-già, nheng bhičm-hòa, scóm xacích nhaus.
b - Bơn-thủ tại Thìn, Tuất : may-mấn lứm mới có một ngưòi. Nherng cưng không the̊ ơ gằn nhau được.
c - Bơn-thủ tại Dần, Thán : may-măn lắm có một người, phâi mang cố-tạ̀t, hay bằt-thành-nhân.
d-Coi TừVie - Liêm-Trinh d-Vü-Khúc d. 15-SATT.TINH:
a - Nhiêu sao sáng-sủa tốt-đẹp: giảm một nưra sơ anh chị cm . Trong nhà hay có sự bảt-hòa, thường có nguròri mang tạ̉t.
b- Nhiêu sao mờ-ám xău-x̨a : không có anh chị en. Nêu só rö̀ cũng phải phicu-bạt, tàn-lụn đén he̛t.

## $16-$ VĂN-XU'ƠNG, VĂN-KHÚC:

a - Nhiêu sao sáng-sủa töt-dẹp : thêm ba người, anh vit em khä-gii, co danh-chức và rät thòng-minh.
b - Nhiiĕu sao mợ ám xäu-xa : không có anh chị etn. 17 - THIÊN.KHOI, THIÊN-VIÊr : anh chị em quíhiển. 18 -TẢPHỤ, HƯU - BÂT;
a - Nhiều sao sáng-sùa tốt-đ̛̣p : thêm ba ngừri, biêt

b - Nhiêu sao mờ-ám xãu-xz : thc̀m mọ̀t agười.
19-LỌC.TÖ̃N :
a - Nhiëu sao sáng-stia iöt-dẹp : it anh chị cm. Anh chị tu thá-giā, nhung sơm xa cich rhau. Trong nhà thiciu hòa-khí.
b - Nhiêu sao rnờ-ám xäu xa : hhòng co anh chị cm . 20 - HÓA LỌC, HOA-QUYEN, HÓA-KHOA : anh chị am gizau-co, quýhech va thong-minh, hec giöi.

21 - HÓA-KY : anh chị em bât-họ̀, xa cách nhau.
22 - PAI-HAO, TIEUU-HAO: chič̛t-giảm sô $2 n h$ chị cm hai ngừ̛i. Trong gia-đình thǐ̛u hòa-khí. Anh cbị cto thuròng $x 2$ cách nhaut, lại có ngurời phá tán chooi-bòri.
23 - THIÉN-MÅ : anh chị cm bhá-giả, nhurng không ờ găn nhau.
24 - ÂN-QUANG, THIÊN.QUí : có anh chị em nuôi.
25 - CÔ-THĂN, QUȦ-TÚ :
a - Nhiêu sao sáng sủa tốt-dẹp : sở anh chị em bị chiétgiảm. Trong nhà thiếu bòa-khí.
b - Nhiều sao mờ-ám xấu-xa : không có anh chị em.
26 - TRƯỜNG-SINH : thêm tám ngừ̛̀i.
27 - ĐÉ.VƯƠNG : thèm nảm người.
28 - QUAN-円ỚI, LÂM-QUAN : thêm ba bay bốn ngurời.
29 - SUY : thềm ba người.
$30-$ BỆNH, THAI : thềm một người.
$31-$ DU'ƠONG : thêm hai ngurời; có cm nuôi.
32 - TƯ : anh chị em băt-hòa,
33 - TUYẸT : trong số anh chị em có ngườ bị mùl-lòa bay mang cờ-tật.
34 - TUÃN-TRIÊT AN-NGỰ : anh cả hay chị cả chễt non.
 Trong nhà thičư hòa-Ehí. Anh chị em không thê sờng găn ahau lâu dược.
a - Nhiều sao sáng-sủa tơt-đẹp : sốanh chị em bị chiě́tgiåm hê̌t một nửa.
b - Nhiều sao mờ-ám xẵu-xa : số anh chị em bị chičt"giảm răt it.
35 - TỬ.VI, TẢ, HƯUU: anh chị em khá-giả, thuận hò̀a ; nhưng

36 - TỦ.VI, TANG, TÅ, HƯUU : anh chị etu khá-giả, nhurng bất-hòa ; có người bỏ vợ hay bỏ chö̀ng.
37 - NHẬT, NGUYÊT,THAI BÖNG-CUNG - Cung TưTức có Thai tọa-thủ và cô Nhật, Nguyệt giáp-cung : có anh chị em sinh đồi.
38 - PHÁ, TƯỚNG : anh chị em có người không đứng-đăn, ura việc liễu-ngō hoa-tường.
39 - PHÁ,HÌNH,KY: anh chị cm làm hại nhau.
40 - TANG, M $\ddot{A}:$ gia-dinh ly-tán : anh chị em bã́t-h̀̀a.
41 - TANG, TRƯ'C, TUẼ : anh chị em hay tranh-chắp, cäillộn.
42 - TUẼ, XƯONG, KHÚC : trong sỗ anh chị em có người tằt quí-hiẻ̉n, hoạnh-đạt công-dánh, văn-tài iỗi-lạc.
43 - HÖ̀NG, BÀO, CÁl : chị em gái rât lảng g-loo.
44 - HÖNG, BÀO, THAI, BİNH, TƯỚNG : trong nhà có người loạn-luân, hay có chị em gái chửa hoang.
45 - $\mathrm{ĐAO}, \mathrm{RIÊ}, \mathrm{HI}$ : chị em gái rät dàm-äang.
46 - DƯỠNG, TAM-KHỒNG : có em nuôi răt khá-giả và trung-hậu.
47 - VŌ-CHÍNH-DIEXU : coi Chính-diẹ̀u xung-chiěu nhur Chinh-dic̣u tọa-thû.

## XVII.- NHẬN-AİNH vê MÙA SINH và GIỜ SINH

A - THUẬN MỪ A SINH: Muỡn biểt một ngươơ có thuận mùa sinh hay không, coi bảng dưới đây :

|  | Mùa $\sinh$ | Xuán | Ha | Thu | Đong |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thuặn <br> mùa <br> $\sinh$ | Mệnh- <br> Vrợng | Mộc | Họa | Kim | Thưy |
|  | $\xrightarrow[\text { Miênh- }]{\text { Tuóng }}$ | Hỏa | Th\% | Thủy | Mộc |

Thídụ : Mộc-Mệnh, sinh vào tháng 2, thuộ̣c mùa $\mathrm{Xuân}$ là Mệnh-Vượng:

Thở Mệnh, Gính vào tháng $S$, thuộc mùa Hạ là Mệnh-Tương
Mệnh-Vượng hay Mệnh-Tướng là thuận mùa sinh hay được mùa sinh. Nhur vậy, độ-sõ tăng thêm.

B-- THUÂN GIƠ' SINH : Muốn biết một người co thuận giò simh hay llhông, coi bảng duóci đày :

| Mùa sinh | Thuận giờ sinh |
| :--- | :--- |
| Xuân | Dạ̀u, Thìn, Ty |
| Hạ | Mào, Mừi, Họi |
| Thu | Ngọ, Thàn, Dà̀n |
| Bông | Sừu, Tuăt, Tý |

Thi-dụ: Sinh vào tháng 2 , thuọ̀c mùa $\mathrm{X} u a ̀ n$, vào giờ Thian $1 z$ thuân giò sinh hay durợ gì̀ sinh.

Thuậ̂ giờ siah, dộ-số tăng thêm.

## PHU-LUÂN:

## 1 - GIỜ SINH CUNG AN - MỆNH Thuận-lý và Nghịch-lý:

a - Sinh vào giơ thuộc Dương, lại an Mệnh tại Durơngcung là thuận-lý. Trá lại ì agghicc-lý.
b - Sinh vào giò thuậc Âm, lại an Mệnh tại Âm-cung là thuậnlý. Trá lại ià aghịch-lý.
c- Thuạan-lý, độ-sõ gia - tăng. Nghich-lý, độ.só chièt-giàm.

## 2 - NĂM SINH VÀ GIỜ SINH :

a - Sinh năm Dần, Ngọ, Ty, Dậu - giờ Thìn, Tuăt, Sửu, Mùi : tời-đ̣̣̂c.
b-- Sinh năm Dằn, Hợi, Ty - giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi: khắc cha từ lúc còn nhỏ̉ tuổi. Nhurng nểu qua 16 tuôí, cha vần còn, phải đơản là sụ hình-khác đã tiêu-tán. Cha coo đã có thể chung sơng vóri nhau lâu đurợc.
c- Sinh năm Thìn, Ty, Si̛ru, Mùi - giờ Tý, Ngo, Mâo, Ty, Họ̣i, Thân, Dậu : khắc me trược (mẹ chết trước cha).

Những nhận-đđịnh trên đây càn phải kêt-hợp vợ những nbậnđ̛̣nh vể ảnh-hưởng các sao thuộc ba cung Mệnh, Phúc-Dức và Phụ-Mẫu đẻ rọ̀ng đường luận-doán.

## SÁCH COI BÓI, COI SÓ

i- Tướng mạng mộng bốc .
2-Tan-Nguon dại-luroć . . . . . . 65\$oo
3-Tam-Nguon tieur-lự̛̣ . . . . $35 \$$ oo
4-Tam-Nguorn đö hinh . . . . so\$oo
$5^{\circ}$-Bại Diệc toàn bộ . . . . . 65\$00
6-Tưr-Vi đảu-sôo tân-biên
7 - Ngọ- $\mathrm{H}_{\text {ạp }}$ chánh tông
Hỏi tại : Tín-\#̛̛́c Thu-Xã, 25-27-29 Tr-Tbu-Thâa Saigon

## XVIII-PHƯ-LUẬN về MỆNH-THÂN

A- THUUONG-CACH : có chức-vị lớn, phúquú hỉn-liách, Nhurng phài thật hoàn-toàn : Mệnh-Cục turorag-sinh, àm-dương thuận-lý.
a - Tử, Phủ, Vũ, Tướng
b-Co, Nguyẹtt, Böng, Lương
c-Sat, Phá, Lièm, Tham
$\mathrm{d}-\mathrm{C}_{\mathrm{u}}$, Nhật

nhạp Miéu, Virợng.dịa hay Đácdia, hại Tả , Hưru, Xương, Khuc, Khôi, Việ, Long, Phượng, Đào, Höng, Khoa, Quyèn, Lộc.
$B-$ TRUNG.CACH: khòng. được hoàñtoàn. Mẹ̀nh-Cục turorag-khắc, àm-dương nghịch-fýl. Chính diệu lạc-löng. Trong Truing-cáck gồm có những nghè̀-nghiẹp, chi̛rc-vị hhá-già, ohưng không được rự-rồ hicỉn-hách.
a - Coor, Nguyẹ̀t, Đơng, Lurơng, hại Tả, Hữu, Quang, Quí, Thiên-Quan, Thiên-Phức : làm thây thuơc có danh-tiếrg.
b-Cor, Nguyẹ̀t, Đöng, Larơng, hội Tã, Hữu, Khoa, Quyč̀n, Kbôi, Việt, Xurơng, Khúc, Täu : làm thày giá viét bío.
c- Co , Nguyẹ̀t, Böng, Lurơng, hội Tà, Hüru, Xương, Khúc : wờ shà in, làm tiéuucòng-nghẹ̀, hay buôn bán khà̉-giả.
d -Tư, Phủ, Vû, Tướng, hội Loug, Phự̛̣ng, Tỉ, Hựu, Hiohh, Riéu : làm thơ răt kheoolèo.
d - Thièn-Co, họ̀i Hö̀ng, Riêu, Bào, Tău : chuyèn ca-vüshagc răt nôi tièng.
e - Thièn-Cơ, hậi Höng, Tä́u : làm thọ may, thọ thêu.
$g$ — Sát, Phá, Liêm, Tham, họ̣i Höng, Bào, Tău, Long, Phự̛̣g: làm thọ vê, hay họa-sĩ.
 Thai, Cáo : làm còng -chức nhô thâp, hay làm lýy-trương, chánh-tởng.
i - Cor, Nguyệt, Đông, Lurơng, hội Tương, Ấn, Long, Phurợng, Phù : làm thầy phù-thủy cao tay.
k —. Sát, Phá, Liêm, Tham, hội Tả, Hựu, Quyè̀n, Lộc, Nhật, Nguyệt Hām-dịa : làm thầy tướng hay thầy bói.

1-Thiên-Đöng, hội Long, Phượng, Hình, Riêu, Hổng, Đào: thích đöng bóng.
m - Thièn-Tướng, hội Quan-Phù, Tả, Hữu, Tương, Ấn : đi tu lèn chức hòa-thượg.
$C-H A-C A C H:$ Theo nhận-dịnk vè Trung-cách, nhưng thường các sao khòng hội-hợp toàn bộ, lại gạ̣p nhiču Sát-tinh, Bạitinh xâm-phạtm hay Tuăn-Triệt án-ngị.

Nhựag người thuộc $\mathrm{H}_{3}$-cách thường suổt đời lật-dật, vất-vả, phải lang-thang đây đó, ughề-nghiẹ̀p thươong không nhät-định, ăn bữa nay đã phài lo bữa mai.
D-PHI-THU OONG-CACH:
Miệnh : Tữ, Phủ, Vũ, Tương hội-họ̣p, tắt cả đêu thập_ Miều, Vượng-địa hay Đắc-địa.

Thân : Sát, Phá, Liêm, Tham hội-hợp, tatit-cả cũng đều nhập; Miếu, Vurộg- địa hay Đắc-dia.

Mệnh, Thân lại được thệm sư phù-tá của các sao Đác-đ̛̣a : Tả, Hừu, Khôi, Việt, Xurơng, Khúc, Long, Pherợng, Hồng, Bào, Khoa, Quyc̀n, Lộc và Kình, Bà, Không, Kiép, Hinh, Hố.

Phi-thường-cách răt hiểm có. Nểu gặp cách nầy, tả̉t phứquí


## XIX - PHƯTLUẦN về TỬ-TỨC

$$
A-\triangle A I-C U P O N G:
$$

Nêu cung Mệnh, Thân sáng-sủa tôt-đđ̣ep, chắc-chắn la dược hưởng phú-quí. Nhurng chằng may, cung Tự-Tức lại mò̀ ám xå̀uxa; vậy vè hậu-vạ̀n, thường cò-đơn hay khòng được nhòr vả con cá mà an-hưởng thanh-nhàn,

Trái lại, nểu cung Mệnh, Thân mờ-ám, xằu-xa, dī-nhiên là vât-vå lật-đật. Nhung may-mắn cung Tưr-Túc lại sáng-sủa tồt-đẹp; vậ lúc vể già cûng được sung-sướng đôi chút vì được nhò con.

Cởnhân có câu :
«Mẹ̀nh hung nhi cát, do hị̛u Tữ-cung cát".
«Mẹ̃hb cát nhi hung, do hựu Tử-cung hung ».
(Mẹnh xấu hóa tót vi cung Tür-Tiec tôt.
Mệnh tờt hóa xấu vì cung Tự-Tực xấu).
Sự tờt xẳu của cung Tử-Tức lại rất quan-hệ đẻn cuộc đời của agurời đỉn-bà : lúc còn trẻ̉ nhờ cha mẹ; sau lạ̀p gia đi̛nh, tà̉t phải nương :ào chồng ; đên già lại phài trông vào con.

$$
B-T I E U-L U A N:
$$

1 - Cang Tưr-Tức của cha hay mẹ và cung Mẹnh của con có nhièts sao giớr! nhau: gọi là Truyc̀̀n-tinh. Sau nằy; fưực nhò đúra con đó.

Thí-dụ: Cung Tự-Tức của cha hay mẹ có Tự, Phủ, Xương, Khúc, Long, Phượng họi-hợp. Cung Mẹ̀nh của con có Phủ, Tương, Xurơng, Khúc, Long, Phượng hậi-họ̣p. Nhur vậy là có Truyên-tinh.
${ }^{2}$ - Cung Tử-Tức của cha hay me và cung Mệnh của con có nhiêu sao khác nhau: gọi là Băt-Truyèr-tinh. Sau nầy không được thờ đứa con đó, hoặc con chẽ̛t trược cha mẹ, hoặc cha mẹ ché̛t trước khi con biẻn- dạt khá-giả.

Thí-dụ : Cung Tử-Tức của cha mẹ có Sát, Phá, Liêm, Tham, Tả, Hữu hội-họp. Cung Mệnh của con có Co , $\mathrm{N}_{\mathrm{gu}} \mathrm{y}$ ệt, Pò̀ng Lurơng, Xurơng, Khúc hội-họ̣p. Như vậy là Bảt-Truyền + tinh

3-Cung Tử-Tức của cha và cung Mệnh của con có nhiệu sao giông ohau, nhur vấy là cha hợp vói cor. Trái lại, là cha con không hợp nhau.

4 - Cung Tử-Tức của mẹ và cung Mệnh của con có nhiêu sao giống nhau. Nhur vậy, mẹ hợp với con. Trái lại, là mẹ con không họp nhau.
$\varsigma$ - Cung Tử-Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiěu sao xäu-xa giồng nhau, chủ sự cô-khắc, gây tai- woong, tật bệnh nhur vậy rảt khó nuài đựa con đó.

Nhurng nču ngoài bớn chục tuỏ̉i (hoặc tuôi cha, hoặc tuổi mȩ̣ mới sinh đứa con nói trền lại rắt dễ nuôi.

Xin nhở đón rnua quyền sách rẩt cằn cho mởi gia đỉnh Ngẹ-Hap Chánh-Tông
của Vièn-T T̀i HÀ 'TÁN-PHATT

- Đẻ̉ dùng lựa chọn các tuởi cưới gả nhau được hò̀hộp đúng theo sách cổ-truyền và đúng theo Lý-so boc.
— Để chọn nhự̛̣g ngày gì dùng xây dựng cưra nhà.
——ể biễt tuổi nào trở cửa về đâu cho đặng phù hợp.

> Hôi tại nhà in :

TÍN-BƯC THU-XÁ
25-27-29, TanThu-Than - SAIGON

## XX. - PHÂN - CUC

$P_{h u-}-C_{\mu c}-Q_{u i}-C_{\psi c}-B_{z n-t i e ̀ n}-C_{w c}-T_{t p}-C_{y c}$.

$$
A-P H U C-C U C: \text { (giàu có) }
$$

## 1.- TÀI, ÂM, GIÁP ÂN :

Cung Mẹ̀nh hay cuug Đicion, Tài có Tướng s.ing-sûa tở-dẹp tọa-thủ, có Lương giáp curg (Åm-tinh là̀ tên riêng cüa ThiènLurơng, cüng nhur là Thièn-Án là tèn rièng của Thièn-Tưóng.)
2 - PHỦ, ÃN CỦNG THÂN:
Cung Thàn có Phủ, Turong hơp-chicíu.
3-KIM-SÅN QUANG-HUY:
Cung Mẹnh hay cung Đicin, Tài an tại Ngọ có Nhật tọa-thủ.
4-NHÂT, NGUYETGIÁP TÀI:
$\mathrm{C}_{1}$ ng Mẹ̀nh hay cung Gièn, Tìi an tại Sửu có Tham, Vü tọathuit đông-cung ; hay tại Mùi có Phủ tọa-thủ, có Nhạt, Nguyẹt grap cung (Tài-tinh là tền rièng cẻ̛a Vã-Klúuc vì Vù chủ tièn bage).
5-NHÂT, NGUYẸT CHIĔU BICH :
Cung Mệnh hay cung Đłecis Tài an tại Sứu, có Nhạt, Nguyệt tọa-
 toadthủ đöng-cung tại Süru vung clicícu.
6 - TÀl, LộC CIÁP MẢ:
Cung Mẹnh hay cung Đínn. Tài có Ma tọa-thủ, có Vū, Lộc siap cung.

$$
B=Q U I \cdot C U C: \text { (co danhi-chức; quyèn-qui). }
$$

1 - KIM-DUS PHU̇GIÁ :
Tử singestüa tut dep rua-thâ tại cung Mệnh hay Quan-Lộc có
 pho vua.

## 2 - TỬ, PHỦ TRIËU VIÊN :

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Tử sáng-sủa tố-dẹp tọa-thủ, co Phủ chiěu, hay có Phü sáng-sủa tồt-dẹp tọa-thủ, co Tư chicieu.

## 3 - PHU-Bât CỦNG CHỬ :

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Tử sáng-sủa tỡt-Atẹp tọa thủ, cé Phụ, Bật bọp-chieíu.

## 4- QUÃN-THÅN KHÁNH-HỘ1:

Cūng nhur trền, nhurng có thêm đủ bộ Xương, Khúc, Khôì, Việt, Long, Phuợng hội-họ̣p.

## 5- PHỦ, TƯỚNG TRIỀU-VIÊN:

Cung Mệhh hay Quan-Lộc có Phủ síng-sủa tốt-dẹp tọa-thủ, có Tướng chieưu; bay só Tương sáng-sủa tồt-dẹp tọa-thủ, có Phủ chiêu.

## 6 - VŬ KHÚC THỨ-VIẼN :

Vù thủ Mệab tại Mào.
7 - CUU, CO, MĂO, DÂU:
Cung Mệnh hay Quan-Lọ̀c an tại Mão, Dậu, có C thủ ậ̂ng-cung.

## 8- THÄT-SÁT TRIĒU-BĀU:

Cung Mệnh hay Quan-Lộc an tại Dăn, Thân có Sát tọa-thủ, có Ti̛r; Phủ (dỏng-cung) xung-chiéru.

## 9 - THAM, HÓA TƯONG-PHŨNG:

Cung Mẹnh hay Quan-Lộc àn tại Tư-Mộ, có Tham tọa-thư, gặp Hoa đơng-cung.

## 10 - NHÂT-XUĂT PHỪTANG:

Cung Mệnh hay Quan-Lộc an tại Mão, có Nhật tọa-thủ.

## 11 - NGUYẸT LÁNG THIEN-MON:

Cung Mẹnh hay Quan-Lọ̀c an tại Hợi co Nguỵẹt tọa-thù (Hợ thuọ̀s que Kiên là bicư-tương cưa Trò̀i nên gọ̣i la Thièn-Mou).

## 12 - NGUYẸTT SINH THƯƠNG-HȦI:

Cung Mệnh hay Quan-Lic ant tại Tý, có Nguyṣ̀t tọa-thủ (Tý
 Thurong-hài).
13-MINH-CHÃU XUĂT HȦ:

Coi $\mathrm{N}_{\mathrm{g}}^{\mathrm{g}} \mathrm{y}$

## 14 - NHÅT, NGUYẸT DÖNG-LÂM :

Cung Mẹ̀nh hay Quan Lọ̣c an tại Sửu, có Nhật, Nguyệt tọathủ đöng cung, tại Müi xung-chî̌úu ; hay an tại Müi có Nhạt, Nguỵ̣̂t tọa-thŭ đöng -cung, tại Sí̛u xung-chǐ̌u.
15 - NHẤT, NGUYÊT TINH.MINH :
Cung Mẹnh hay Quan Locr an tại Sưru, co Nhật tọa-thủ tại Ty và Nguỵ̣̀t tọa-thủ tại Họi hợp-chněu ; hay an tại Müi có Nhặt tọathủ tại Mào và Nguyẹt tọa-thú tại Hợi hơp-chiếu.

## 16 - NHÂ̂T, NGUYÊT GIÁP MÊNH:

$$
\text { Coi Phú-Cuc } 4 \text { (Nhurng day là có danhi-chúrc, quyèn-qui). }
$$

17 - LộC, MÄ Bốl ǍN:
Cung Mệnh hay Quan-Lọ̣c có Tướng sáng-sủa tốt-đẹp tọathủ, có Lộ, Mà gáap cung.
18 - HìNH, TÙ GIÁP ÃN:
C: ong-Mệonh hay Quan Lọ̣c có Ấn toa-thủ, có Hinhh, Liêm giâp curng (Hinhh lì tèn ciêng cưa Kình-Dương, cưng như Tù là tên rièng của Lièm-Trinh).
19- MÃ ĐĂU ĐỚl KIÉM :
Cung Mẹ̀hh hay Quan-Lạc an taxi Ngọ, có Kinh tọa-thủ, cé

20 - Kìn D DU'ONG NHẠP-MIÉU:
Cung Mị̀nk bay QuannLèc an tỵi Tự-Mộ, có Kinli tọa-thư.


## 21 - TỌA-QUí, HƯỚNG-QUí :

Cung Mệnh bay Quan-Lậc có Khôi tọa-thủ, có Việt chičư ; hay có Việt tọa-thủ, có Khồ chiểu.

## 22 - VĂN-TINH ÁM.CỦNG:

Cung Mệnh hay Quan-Lộc co Xurơng, Khúc chiếu. Lại có thể tà một trong hai sao kể trển tọa-thủ, còn mọ̀t sao chiễu cūng thé. Nếli gặp thêm Khôi, Việt, Tuể hội-hợp lại càng rực-rõ̃.

## 23-KHOA, QUYĒN, LÔC CỦNG:

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Khoa, Quyên, Lộc hội-chiciuu.

## 24 - QUYÊN, LỘC SINH-PHÙNG :

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Quyên, Lọ̣c, Sioh tọa-thủ đ̂ông-cung.

## 25 - KHOA-MINH, LỌC-ÁM :

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Khoa tọa-thủ, có Lộ: nhị-hợp; hay to Lộc tọa-thủ, có Kboa nhị-họ̣p.

## 26 - MINH-LỘC, ÁM-LỘC :

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Hóa-Lộc tọa-thủ, có Lọ̀c-Tơn nhị-họ̣p; hay có Lọ̀-Tör، tọa thủ, có Hóa-Lọ̀ nhị-họp.

## 27 - TÅ, ÂN GIÁP LộC:

Cung Mệnh hay Quan-Lộc có Lậc tọa-thủ, có Vū, Tướng giáp cung.

$$
C-B \dddot{A} N \cdot \overline{T I E} N-\bar{C} U C:(\text { ughèo-hìn })
$$

$1-$ SINH BÃT PHÙNG THỜ :
Liêm thủ Mệnh tại Dăn, Thàn gặp Tuăn, Triệt án-ngữ.
2 - NHÃT SINH CÔ BĂN :
Phá thử Mệnh tại Dăn, Thả̀n, gặp nhièu Sát-tinh mò rám xẳux2 xâm-phạm,

## 3 - TAI DǗ TÙ CỨU :

Vũ hay Liêm mòr-ám xá̛u-xa thủ Mệnh, gặ̣ ohtiêu Sát-tinh xâm_phạm.
4- NHÂT, NGUYẸT TANG HUNG :
Nhật, Nguyệt mơ-ám xầu-xa thủ Mệnh, chičuu Mệnh hay giáp Mệnh.
5 - QUÂN-TƯ TAI $\overline{\mathrm{DA}}:$
Mẹ̀nh có nhitcu Sát-tinh mò̀-ám xấu-xa hội-hợp.
6 - LộC PHÙNG LƯỠNG SÁT:
Lậc-Tòn hay Hóa-Lộc thư Mềnh, gặp Không, Kiêp đồng-cung.
7 - LƯỚNG TRUNG HOA-CÁI :
Coi Lồc phùng lưỡng Sát ở trèn.
8-MÄ LAC KHÔNG-VONG:
Mä thủ Mệnh gặp Tuằn, Triệt án-ngữ.
$D-T A P-C U C$
1 - CÄM THƯƠNG THIEM HOA :
Cung Mệnh, Thàn sáng-sủa tốt-đẹp, vận-hạn lại rục-rỡ, nên ví nhur găm thêm hoa.
2 - PHONG-VAN TE-HOT:
Cung Mẹ̀nh, Thần xău-xa mờ-ám, nhưng vận-hạn lại rắt tờt dẹp, nên ví như rờng mây gặp họ̀i.

## 3-KHÔ MÔC PHUNG XUÂN :

Cung Mẹnh, Thàn xătu-xa mò̀-ám, nhưng vận-hạ̣n lại tỡt depp, nén wín'ur cìy khè gị̂p mùa Xuàn. Tuy vạy, khòng dược toàn-my̆ nhu Phonswain tethội.
4- Y CÀM HOAN. HUOONG :
Lúc ít tuổi vât-vả lật-đật vì gặp hạn sà̉u-xa, rihurng vế già lại an-nhàn khá-giã vì gạp hạn tơt-đẹp. Vạy cho nèn thường v. nhur mặc ào gàm rề làng.

## 3- THỦY-THƯƠNG GIÁ TINH :

Hạn một năm tợt rö̀ lại mọt năm xầu, không đe̛u-ặap, nên vi nhur böng sao chập-chờn trèn măt nước.

## $6-$ CÁT, HUNG TƯONGBÁN:

Cüng như trèn, nhưng đôi khi cứ nửa năm banh-thông rôi lại nưra năm bë-tắc.

## 7 - Bộ SỐ VÔ Y :

Vạ̀n hạn trước sau, xău tơt khồng rō-rệt, «may» đi liè̉n vóri " rủi ", kéo dà liên-mièn ; nên wí nhur người ờm đi bộ lầu mà khòng tìm thäy thäy thuớc.

## 8 - LỌC-XUNG; MÄ-KHON:

Hạn gạp Sát, Lộc, Mà hội-hợp và Tam-Không xẩm-phạm. Đây, Lự兀, Má bị nguy-khôn nên coi là hạn xẳu vạ̀y.

$$
E-P H L-L U A N:
$$

1 - Phú-Cuc và Quí-Cac trìth bày so-lurợ ơo trên răt căn phâi xa lánh Tuân, Triẹ̀t, Sár-tinh và Bại-tirih. Ngoại trùr Qui-Cục 9-16-22 gặp Sát-tinh cūng không bi chiêt giåm mâ't sư tốt-dẹp. Эay, nču Ŝat-tinh sáng-sự̂̉, dī-nhièn lại càng thêm rực-rỡ.
$z$ - Phú-Cục và Quí-Cục rảt càn gặp Khoa, Quyĕ̀n, Lộc hộihợp. Như vày mớ dược toàn-my̆.

3 - Bản-tiẹ̀n-Cuc trình-bày so-lurợc ở trên, nễu gặp TuănnTriệt än-ngî̀ (không kể Bàn-tiện-Cục $1-3$ ) cūng đõ xấu-xa, và nểu gạp thèm nhiêu sao sáng-sủa tờt đẹp hội-hợp, chắc-chắn là trở lại tơt-dẹp...

## Mơi nhà nên nuya quyền <br> NGOC - HAP CHÁNH-TÔNG



- Coi ngày tït xuy, dụng nlia. aàr hướng.
- Coi đ̛́ra tiè mớt sanh dó só sang hèo thér nào.
- Coi han Tam-tai
- Coi gía thú Cbàu- Đurờng,
- Coi thine dii-lớ, sái vè nhà chöng,
- Nàm hung-nièn cua Trai va Gai,

Yà whiêu thir nūa. Do ong Và̀r-Tai Hà Tăn-Phát diền dich ratt cöng phus.

Hä̉ tại nhà in : TíN ĐỨC THƯ XÄ


## XXI - Nhận-xét sô-mệnh của một vài hạng người

(Phân-biẹt và $Q_{u c--T i n k l)}$
A-HƯƠNG PHÚC VÁ SÓNG LAUU:
Sinh ở phương Nam (nhà ở mở cửa hướng Nam), Mẹ̀nh
 Mẹ̀nh cé Tơr, Phủ, Vū, Phá, Liĉm. Than sáng-sủa tơt-dẹp tọa-thü; nhur ậy dược hưởng-phúc và sö sig-làu.

Nên xem-xét cung Phúc-Dícc thạ̀t cẩn-thạan, nểu thãy Phức- -ức thật rụçrỡ, tơt-đẹp, mór có -thể quyết- đoán được như trèn.
$B-T H O ̂ N G-M I N H$.
Căr-thiětr nhăt là cung Phúc- Bírc phải có Ván-tinh tọ-thư. Mệnh, Thàn, lại phải có Xương, Khúc, Khồi, Việt, Tảa, Hựu hộ-hộp.

Mệah, Thàn có Tướng, Phá sáng-sủa tot̉t-đẹp tọa-thủ, lại thêm Văr-tinh hội-hợp, như vậy tăt thông-minh, có nhiè̀ muru-trí và khéo-léo chân-tay; aếu làm nghầ thủ-công cūng phát-đạt, có tiếng-tăm.

Thòng-minh đ̛̉̃n tột-bực, nểu Mệoh, Thân có Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Khòi, Viẹ̀t, Tà, Hữu, Long, Phượng, Thai, Tọa hội-hợp.

## $C-G 1 A U-C O:$

Mènh. Thân xa-lánh fược $\mathrm{O}_{\mathrm{a}} \mathrm{i}$, Tiéu-Hao và Sát-tinh. Cung Tai-Bạch tực-rợ tờt-đẹp, có Tai-tinh tọa-thứ; như vậy chắc-chắn là giàu có.

Tơt-đẹp nhǎ̃t là Nguyệt chiếu sáng enng Đï̀n-Trạch, Vü sáng. sL̉a tỡt-dẹp tọa-thư tải cung Tài-Bạch ợ Tứ-Mộ.
$D-B \vec{A} N-T l \hat{E} N:$
Mẹ̀nh, Thän không có những sao sáng-sủa tơt-đẹp hội-hợp.
Xáu-xa nhăt là Mẹnh, Thàn an tại Tứ-Sinh gặp nhièu Sáttinh xàm-phạm.

Nên xem-xét ba cung Phúc--tåt-cả đều xã̈u-xa mò̀-ám, phäi quyêtt-đoán là bẫn-tiện.

## $B-H O A N G-B \tilde{A} N G:$

Mệnh, Thân có nhiểu Sát-tinả hội-hợp cùng với Bào, Hŏng, $\mathbf{H}_{i}$, Riêu ; như vậy thường hay sa-mê tửu-sắc mà chiều lầy tai-họa.

Tham mờ-ám xău-xa thủ Mệnh, phải quyêt-đoán là choribài phóng-đàng.

## E-TANG-TAT HAY PHA-TL ONG:

Trước hết phải xem cung Phúc-Dức, tồt-đđ̣p hay xấu-xa, cung Tật-Ách có nhiêu sao cứu-giạ̉ hay nhièu sao tác-họa. Boạn xem đ̛̉ñ cung. Mệnh gặp nhiều hay ít Sát-tinh, Bại-tinb xàm-phạm

Nếu Phúc-Đức xău-xa, Tật-Ách « rửi» nbiêu hơn « may ». Mệnh lại gặp nhiču Sát-tinh hay Bại-tinh xàm-phạm, như vậy chácchấn là có tàngrậ̣t,

Kinh, Bà thủ Mệnh; Thân gạ̣p Hôa, Linh hợp-chiếu, nện hay bị dau lurog, thường có tật ở lưong, nếu khòng cùng mắc bẹnh phäi ngòi mạ̣̀t chū.

Xem sơ nhưng người tàng-tật, phải đặc-biệt chú-ý đ̛̃n cung Tàt-Ách và nhạn-xét « Biêu-tượng nhữ co-tbe trong nguờ i bå̀ng các saon as fợng dường luận doán.
$G-Y E U-T U ゙ P:$
Ba cung Mẹnh, Thản, Phićc-Đức dieu xău-xa mờ-ám, dati-hạn


Sát thủ Thàn, nếu giàu-sang tàt chect non; trái lại có nghèohèn mớ sơng làu được.
H-VAN-CHLOC:
Ba curg Mẹ̀nh, Thàn và Quan-Lọ̀ cän phäa eó Tả, Hũu, Xương, Khic, Khia, Việt họi-hơp cung wới Khoa, Quyèn, Lọc ; nhur vạy co vän-chừc lón lao, dược nhiču ngườ biêt tiêng.
I-RIET-TAI VE $V \mathscr{A} N-N G H E$ :
Car: thiét nhàt la hi cung Mẹnh, Thán, và Quan-Lệc, phả có rbicu Vasi-tints họ̈-hep.
— Tả, Hữu, Xương, Khúc : viết vãn, làm thor.
— Tà, Hüru, Long, Phượng, Hào, Höng, Thai, Tọa : vē giỏi.

- Long, Phượng, Xương, Khúc, Tắu, Riêu, Đào, Hông : giòi vè ca-vū-nhạc.

Mẹ̀nh, Thàn an tại Hội, có Nhật tọà-thủ, gặp nhiûus Văntinh hội-hợp, nèn văn-chương đanh thép, lỗi-lạc, thuyctt-lý hùng hön.
$K-V \tilde{U}-C H U^{\prime} C:$
Ba cung Mẹ̀nh, Thẩn, Quan-Lộc có Vã, Tướng, Sát, Phá, Lièm, Tham sáng-sủa tôt-đ̛̣ẹp tọa-thủ, lại gặp nhiều Sit-tinh sángsủa tơt-đẹp hội-họ̣p cìng với Tä, Hưu, Thai, Tọa, Khoa, Quyèn, Lọ̣c, Bịnh, Hịnl, Tướng, Ấn ; như-vạ̀y chắc-chắn là có vü-chức lớn, có uy-quyën hiênt-hách.
$L-U Y-D U N G:$
Mẹnh, Thân, có Vū, Tướng, Sát, Phá, Lièm, Tham sángsủa tơt-đẹp tọa-thư, gập nhièu Sát-tinh sáng -sủa tott-đẹp họ̀i-hợp, chắc-čắn là có uy-dūng.

Quyèn thủ Mẹ̀nh, Thân, gặp nhiciu sao sàng-sủa tổt-đẹp hộihợp, nèn ra ngoài có oai, được nhiều người kính-nê.
$M-B U O N-B A N:$

 biét có thẻ buìn-bán được hay khòng.

- Mẹ̀nh có Cự, Nhật, Tự, Phủ sáng-sưa tớt-đẹp tọa-thủ: an-phận, thủ-thường, vui-vé, pgay thẳng, khòng có óc kinh-doanb, muru tính xuôi ngược nèn khòng thẻ buòn-bán đurợc.
- Mẹ̀nh, Thàn có Tưr, Phủ sáng-sủa tờt-đẹp tọa-thủ, gặp Kinh đ̛̈ng-cung : buôn-bán phat-đạt, có tài kinh-doanh.
- Mệnh có Tham, Đöng, Nguyệt, Sàt, Cor, Lroơng sáng-sủ ${ }_{2}$ tôt-đẹp tọa-thủ : hay tính-toín, thích granh-dua, muru cău lọ̣i-lộc. Ně́u cung Thiên-Di, Tài-Bạch lại có nhiều Tài-tinh, chắc-chắn là buôn-bán giỏi, tič̀n của nhhẹ̆̀u như nược.
- Mệnh có Sát, Phá, Lièm, Than sáng-sủa tởt-đẹp tọa-thû̉, gặ Ta, Hữu hại-hợp cùng vờ nhièu Sát-tinh sáng-sưa tờt-đ̣̈p ; kinh-doanh buôn-bán ỏ sa nhà, trước thành-baii thảt-thường, sau giàu có lón.
- Những cung Mệnh, Thân, Thiên-Di hay Tài-Bạch an-tại Tứ-Sinh, có Khòng, Kiép tọa_thủ̉: buôn lậu răt giồ ; nhưng chăng giữ được tiện của lâu bền.

Cung Tbiên-Dian tại Tứ-Mộ, có Vū tọa-thủ : buôn-bán giơi tà tài-lộc càng nģày càng tăng-tièn.

## N-CHUYÊN VĔ $K \tilde{Y}$-NGHÉ : (Nghè-nghiệp khó nhọc)

Mệnh, Thân có Tham, V̄̄ sing-sủa tơt-dẹp tọa-ttủu. gạp Kinh, Sát hội-bợp : ráat tinh-ýy và khéo tay, nên chuyên vè kỹ-nghẹ̣.

- Mẹ̀nh, Thân an tại Ty, Hợi, có Vū, Phá tọa-thü đơng-cung : làm nghĕ thủ-công rät khéo-léo.
- Mệnh, Thần an tại Mão, Dậu, có Liềm, Phá, tọa thủ̉ đöng. cung : chuyền nghề thü-công, thạ̀t tinhh-vi, khác hẳn nhựng aghê täm-thường.
- Mẹnh, Thân có Tướng, Co tọat-thú- - Cung Tài- Bạch an tải Tứ-Mộ, có Tài-tinh tọa thư --hay cung Thiên-Di có Phủtọa-thủ : học được những nghè chân tay rảt lạ-lùng, không ohūrng thè 'ại còn có nhiè̀u sáng. Kiển và nổi tiềng vẹ̀ nhưragg tác-phả̉m mìhh tạo nền.
- Mệnh, Thàn an tại Ty, Hợi, có Liêm, Tham tọa-thủ đông-
 Dẽu không cūng làm đö-té̉. Nhurng đồi khi cưng thich làm ruộng, trồng tĩa bay săn-băn.

Trong những trường hợp trèn đây, nếcu tât cả mọi sao dẻu sáng-sùa tot-tedep, phài quyèt-doán là phát-dạt trong nghêe-nghiệp.
 làm ăn vătvà mơó có miěng corm manb áo.

## U-TU-HìNH:

Trước bǎt phäi xemo-xét nhữgg cung Phụ-Mãu, Thê-Thičp và Tür-Tức. Sau đò, xecu-xet cuog Mẹ̣ab, Thàp.
 là một động lục thuc-Jảy con người xuät-thé.

Mẹnh, Thàn an tại Mão, Dạ̣u, có Tử, Tham tọa-thủ đờngcung, gặp Khòng, Kiê̌p xàm-phạm, bay có Phủ̉ tọa - thủu, gặp TamKhông xàm-phạm; nhu wạ̀ chắc-chắn là phải hương vào dừòng tu. Mười ngườ; gặp cách này, có đẻn chín nguời muơ̆n an-huởng thanh-nhàn ơ nơi tinh-mịch fé tu-duỡng thàn tàm.

Mệnh Vô-chính-diẹ̀u gặp nhièu Sát-tinh xàm-phạm, cũng thích xa-länh tràn-tuç, ưa-thích cựç-dời tu-hành. Nệu lại.gạp thèn nhiều Văn-tinh hội-hợp, tảt 1 à được hương phúc.

Những diẹu trinh-bày trên dây rằt vắn-tắt và sco-sài. Ngườ nghiên-cứu Ba̛u-só nèn nhân đó mà suy-luạ̀n rọ̣ng ra.

Dây không phải là chỉ nhạ̀n-xét và luạa - đoản sở mệnh của những người sắp, đà và darag nurorgg mình ờ thuye̛n-mòn hay dạoviện, mà chín h là nhà̀n-xét t và luạ̀n-đoán sỏ mẹ̀nh của tả̉t-cả nhừng người đà có long hrớng vè̀ đạo, ura nơi thanh-tịnh và chán cånh đờ phieien-tẹp.
$P-T R O M-C U^{\circ} O P:$
Mệnh, Thân có Sát, Phá, Lièm, Than mòr-ám xắu-xa tọa-thủ, gặp Sát-tinh họ̣i-hợp với Bại-tioh, nhur vạy là hạng gianotà trọ̀m.cướp.

## Mời nhà nén mua quyèn NGỌC - HẠP CHÁNH-TÔNG

Mọ̀t cuốn sách có truyên dé :

- Coi ngày tơt xăt, dụng nhà, xisy bương.
- Coi dưar trie nựí sainh tó sô sang hèp thè oào,
- Cui hạn Tamitai
- Coi gía thú Chàu. Brò̀ng,
- Coi tháng dạitori, gai vé nhì chỏrg,
- Năm hung niiñ cua Trai và Gaj,

Và nhiêu thứr nựa. Do òng Viẹn-Tiii Hà Tắn-Phát dizãn diçb rät còns"phu.

Hờ tụi nhà in : TîN-BƯC THƯ-XÁ
25-27-29 Tg thu-Thà SAIGON

## XXII - Luận sơ Tiều-nhi

A - TINH GIƠ' SINH : Lác trẻ mớ lọt lòng, phảitính giòr siab thạ̀t cån-thận đê xem tré dễ nuôi hay khó nuồi.
1 - GIỠ KIM-SA THIẼT-TỎA: Trę hay đau yễu và rát kho nuôi. Trên bản-đơ 12 cung, bắt đảu từ cung Tuẳt, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuệr đ̛̣ên năm sinh.

- Ngựng lại ở cung nào. lại bắr đău tùr cung đó, kê là tháng Giêng, đếm theo chie̛ư nghịch dễn tháng sinh.
- Ngù̀ng lại ô cung nào, lại bár đđảu từ cung đó, kể ľ mông một, đêm theo chiều thuận đên ngày sinh,
- Ngù̀ng lại ở cung nào, lại bắt đ̛au tìr cung đó, kê là giò Tý, đêm theo chiều nghịch đền giờ sinh.
a - CON TRAI : Nếu gìờ sinh đúng vào cung Thin hay cung Tuắt là phạm giờ Kim-Sà thiết-tơa, néu trúng vào cung Sưu hay cung Mùi là bàng giờ.
$\mathrm{b}-\mathrm{CONGAl}:$ Nêu gì̀ zintr trúng vào curig Sửu hay cung Mùi là phạm giờ Kim-Sà thiết-tỏa, nếu trúng vào cung Thìn hay cung Tuất là bàng giở.

Trẻ sinh phạm giơ Kim-Sà thiêtrtỏa răt khó nuôi, phải qua 12 tuổi mới chắc-chắn là sờng. Còn trê sinh bàng giơ, tuy hay ốm đau, nhurng vẫn có-thê nuö̀ đ̛ược.
2 - GIỜ QUAN-SÁT : Tré bay đạu yěu, nễu không cūng mắc tai-nạn rầt đáng lo ngại. Muơn tínáa giò Quan-Sát, coi bảag dưới đây :

| Tháng sinh | Giò Quanrsát |
| :---: | :---: |
| 1 | Ty |
| 2 | Ngo |
| 3 | Mưi |
| 4 | Thầ |
| 5 | Dạu |
| 6 | Tuăt |
| 7 | Hơi |
| 8 | Ty |
| 9 | Sừ |
| 10 | Dàn |
| 11 | Mão |
| 12 | Thì |

Sát. Trẻ sinh phạm giờ Quan-Sát, nếu qua khỏi được mọi bệnh nạn, sau lớn lên rất gan-góc và ngang-tàng.

3 - GIỜ TƯỚNG-QUÂN : Trẻ hay đ̛̉au ờm, nhất là hay mắc bệnhi sài, khóc făt lớn và ràt làu, nhurng cũng khòng đáng lo-ngại.

Muŏn tính giò Trứng-Quân, coi bâng dưới đây :


Thí-dụ: Tré sinh vào tháng 2 thuạc mù̀a $X u a ̂ n$, vào giò̀ Thìn 1) phạm giò Tươong-Quân.

4 -GIỜ DIEM-VUOONG : Tré bay hoảng-sợ, giật minh, trợu măt, lè lưỡi.

Muốn tính giơ Diêm-Vurong, coi bảng dưới đây :

| Mùa sinh | Giò Dièm-Vurơng |
| :--- | :--- |
| Xuân | Sừu - Mùi |
| Hạ | Thìn-Tuàt |
| Thu | Tý - Ngọ |
| Bông | Mão-Dậu |

Thí-dụ : Trẻ sinh vào tháng Nàm, thuộc mùa $\mathrm{H}_{\mathrm{a}}$, vào gì̀ Thìn là phặm giơ Diè̀n-Vurong.

5— GIỜ DA－BË ：Treẻ hay khóc về ban đêm．
Muốn tíah giờ $\mathrm{D}_{\mathrm{a}}-\mathrm{B}$ ̂̂，coi bả̉ng dưới đây ：

| Mùa sinh | Giò̀ Dap－dĕ |
| :---: | :---: |
| Xuân． | Ngo |
| Ha | Dặu |
| Thu | Ty |
| Đông | Mão |

Thi－dụ：Treả sinh vào tháng 7 ，thuộc mùa Thu，vào giò Týg là phạm giờ $\mathrm{D}_{\mathrm{a}}-\mathrm{B}$ ch．

## $B$－NHA $\hat{A} N-X E ́ T$ CUNG MÊNHVA CUNG PHÚC $-B \dot{U} C$ ：

$\mathrm{S}_{\text {au }}$ khi tính giờ sinh，nê̂n nhận xét cung Mệnh và cung Phúc－ Đức đê biêt qua những sư khó dễ trong khi nuôi－nâng．
 hậi－hợp，nèn trẻ mập－mạp，hay ăn，chóng lơnn，dù có phạm một trong những giờ kê trền cūng dỡ lo－ngại．

Trái lại，cung Mệnh và cung Phúc－円á̛c có nhiều sao mò－ám xâu－xa hộit－họp，tăt trê gày－còm，hay quăt－quẹ．Nếu chẳng may，trẻ lại sinh phạm mọ̀t trong nhựng giờ ké̉ trên，thật là nguy－nan vô－ cùng，đáng lo－ngại nhăt là phạm giò Kim－Sà thiét－tỏa hay Quan－Sát． $C-D I N H-H A N:$

Muỗn ailinh－hạn trẻ con（đŏng－hạn），coỉ bảng dưới đây ：

| Tuồi | Cung |
| :---: | :---: |
| 1 | $\begin{aligned} & \text { Mệh } \\ & \text { Tài-Bạch } \end{aligned}$ |
| 3 | Tât－Ách Thêe－Thiép |
| 5 | Phúc－ヤ家c |
| S | Quan－Lộc |
| 7 | Nô－Bộc |
| 8 | Thièn－ Di |
| 9 | Tir－Turc |
| 10 | Huynh－Đẹ |
| 11 | Phư－Mầu |
| 12 |  |

Trẻ một tuới，hạn đ̛̃én cung Mệnh；hai tuới，hạn đěn cung Tài－ Bạch；ba tửi，bạn đ̛̃n cung Tật Ách；bồn tuofi，hạn đén cungs Thê．Thiếp，vân，．．vânn．．．

Đoạn cuñ phải khỏi tùr đó，dịnb－hạn luru－aguyệt，lưu－nhạ̀t theo phương－pháp đà trìoh－bày ờ phẩn Lạ̀p－thành．

Khit tré đã̀ 13 tuôi，phải định－hạn theo nhur người lớn（đai－hạan so năm，luru đại－hạn 1 năm，lưu－niền tiếu hạn i năm）．

Phụ－chú ：Luận－đoán hạn của trẻ con đòi hôi raọt sự phöi－hợp änhohurởng các sao，cùng mọ̀t lúc với sự cân－nhặ́c và chể－hóa thật cå̉n－ thặn，thật tinh－vi．
－ôi khi xem hạn của trẻ，thả̀y có sur vui mùrng，hay phăt tài， thăng－quan tiển－chức，phải đoán rộng là những sự đó thuộc về cha me． Nhừng sự không may nhur tang thương，mất của cung thê，trẻ còn thơ－ngây chura biềt gì，vậy chính cha mẹ phải gánh chịu lầy nhựng sur đó．
$D-T O ́ N G-L U \hat{A} N:$
Xem số tiêu－nhi là một việc rắt khó－khăn，không thê quyêt－ đoán ngay được，vì từ lúc lọt lòng me cho đên nàm 12 tuởi，trê còn non－nớt，co－thể chura phát－triên đây－diu，nên chura chịu ânh－hưởng cỉa care tinh－túl một cách mật－thiét．

Có đứa trẻ rât tôt－số，sinh không phạm gì̀ ác－dộc，ohurng lại ché̛t trước năm 12 tuổi．

Hay trái hại，có đứa trẻ đát zẵu sọ̀，sinh phạm giơ ác－đọ́c，nhưng lai sông được qua năm 12 tuôi．

Thật là trái ngược và lạ－lùng．
Vầy cho nên，tớt hoon hêt，khi xem sờ titu－nhi，phải chò qua


Trẻ con dượi 12 tuởi phải được giư－gìn rât cản－thận．

## XXIII - Phụ•luận Bản-Mệnh thuộc Ngư-Hành

 biét rô nguyèn-thẻ của bành đó, tức là nguyên-thẻ cûa Bân-Mênh.

Thídug: tuối Giap-Tý-Kim-Mẹ̀nh - Kim là vàng. Càn phải biết vàng nhur thế nào ? ờ đâu?

Có nhiču Bản-Mệnh cùng thuộc mộ̌ hành. Nhurng nguyên-thẻ của hành lại khác nhau, tùy theo tuởi.

Thi-dụ : Tuổi Giap-Tý và tuở; Qui-Dậu: Bản.Mệnh càng thuộc Kim .

Nhưng Giáp-Tý: Häi-trung-Kim-Mệnh: vàng ơ durór bién. Con Quí-Dậu : Kiěm-phong-Kim-Mệnh : Vàng ở müi kiếm.

Nhu vầy, tay cùng là vàng, thưrig nguyèn the cẻa vàng ở dướ bie̊n, khac với nguyên-thé của ràng ợ maüi kiềm.

Nguyên-thê của hành mà Bản-Mệnh tùy-thuộc hay nguyênthể của Bän-Mệnh phải đurợs sét đ̛̣n khi luận-đoán vận-hạ̣ và so đôi tuởi vợ chò̀ng,

Muốn bić̛̛ nguyên-thê của hành mà Bản-Mệnh tùy-thuộc tùy theo tuỏi - coi bảng dướr dây:

| Tuòi | Nguyen - the Bản-Mệnh | Chú-giài |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Gióp Ty } \\ & \text { Ât-Sưu } \end{aligned}$ | Hai-trung-Kim | Vàng dưới biên |
| Bính-Dần <br> Binh.Mão | Lệ-trung-Hỏa | Lỉa trong lò |
| $\begin{aligned} & \text { Mâu-Thint } \\ & \text { K亥-Ty. } \end{aligned}$ | \#ại-làm-Mộc | Cày trong rừng lớn |
| Canh-Ngo <br> Tân-Mùi | Lệ-bàng-Thổ | Đăt giưa đ̂ường |
| Nhầtn-Thân Quí-Dậu | Kičm-phong-Kim | Vang ở mŭi kiếm |


| Giáp-Tuất Ất-Họi |  | Lửa đầu núi |
| :---: | :---: | :---: |
| Bính.T'y <br> Binh-Sün | Giản-hạ-Thưy | Nước dươi khe |
| Máu-Dăn K ${ }^{\text {y }}$-Mă | Thành-đãu-Thô | Đăt trèn mặt thành |
| Canh-Thin Tan'Ty | Bạch-lap-Kim | Vàng trong nečn trăng |
| Nhâm-Ngo Quí-Mùì | Durong-liêu-Mộc | Gở cây liex̃u |
| $\begin{aligned} & \text { Giáp-Thàn } \\ & \text { Ät-Dạu } \end{aligned}$ | Tuyền-trung-Thủy | Nược dượi suối |
| Bính-Tuăt <br> Binh-Hẹi | Ớc-thurọng-Thos | Đăt trên nóc nhà |
| Mạú-Tý Ky Sư | Tich-lịch-Hỏz | Lửa sấm sét |
| Canh-Dần Tân-Mão | 'Tùng-Bách-Mộc | Gồ cây Tù̀ng-Bách |
| Nhăm-Thin Qui-Ty | Trường-luru-Thủy | Nước chảy thành giòng lớn |

## Áp-dung:

$A-L U \hat{A} N-\theta O \hat{A} N V A \hat{A} N-H A N$ : Cän biét rõ sur turong-sinh hay tương-khắc giụ̄̆a Bảu-Mệnh và cung nhập-hạn.

Sau đó phải suy-luạ̀n về đặc-tính của hành mà Bạn-Mệnh tùy-thuộc, dê càn•nhắc sự sinh, khắc cho họp-lý.

## 1 -- TU'O'NG-SINH :

Thídụ : Thiên-Thượng-Hỏa~Mệnh lỉa ờ trèn trời -- gặp hạn dên cung Dàn - thuộc Mộc - Nhur vậy có sự tưong-sinb giữa Hòu-Mệh và cung nhập hạn, lại đurợc thêm lợi-ích vì cung nhập hạn thuộc Mộc sinh được Hỏa-Mẹnh.

Tuy vây, không đưự̛̣ rực-rō lắm, vì $\mathrm{D}_{\text {àn }}^{\prime}$ thuộc tháng Giêng, đ̛̉u mùa Xuần - Mộc ở đ̛̉ày ví nhu cây non mợi mọc, nên không the đớt cháy manh-mẽ được. Hay nói khár đí, Mộe ở cung Dàn không thể giúp cho lì̛a trền trời cháy sáng thêm, cüng như là không thể làm cho lữa lat rộng mãi ra.
2-TƯONG-KHÅC: Giản-hạ. Thủy-Mệnh — nước ở dưới khe nhỏ, gặp hạn đ̛̛̃n cung Sửu -- thuộc Thổ - nhuw vậy co sụ tương-khắc giữa Thửy - Mệnh và cung rhậ̣p hạn.

Tuy vày, sư tương-kbắc năy cūng không mạnh-mẽ lăm, nghia dà thoông đaing lo-ngại nhtictu vè̀ những sự bàtr-lọi, vì Giản-hạ-Thủy -- nước dưới khe nhỏ - - không thể làm cho đât lở nhièu durọ̣c

| Tuồ | Nguyênthè Bän-Mệnh | Chú-giải |
| :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Giáp-Ngo } \\ & \text { Ât-Mùi } \end{aligned}$ | Sa-trung-Kim | Vàng trong cát |
| Bính-Thán Binh-Dậu | Sorn-hą-Hoa | Lưa dượ chơn núi |
| Mạu.Tuất $\mathrm{K} \dot{\mathbf{y}}-\mathrm{Họa}$ | Binh-điak-Mộc | Cây mọc ợ đ̂ông-bằng |
| Canh-T $\hat{y}$ <br> Tán-Sứu | Bích-thurơng-Thô | Đăt trền vách |
| Nhâm-Dằn Quí-Măo | Kim-bac-Kim | Vàng pha loài kim có sắc trắng |
| $\begin{aligned} & \text { Giáp-Thìn } \\ & \text { Ãt-Ty. } \end{aligned}$ | Phú-đăng Hòa | Li̛a của ngọn đ̇èn lớn |


$31:$

| Bính-Ngo <br> Đinh-Mùi | Thiĉn-hà-Thủy (thurọng) | Nước ở sòng trên trời |
| :---: | :---: | :---: |
| Mâu-Thân $\mathbf{K} \dot{\mathbf{y}}$-Dậu | Pại-dich-Thô | Đăt thuộc một khulon |
| Canh-Tuã́t Tân-Họi | Thoa-xuyền-Kim | Vàng thrộc đơ trang sức (vòng, xuyến) |
| Nhâm-Tý <br> Quí-Sưu | Tang -đô-Mộc | Gồ cây Dâu |
| $\begin{aligned} & \text { Giáp-Dần } \\ & \text { Ât-Mäo } \end{aligned}$ | Đại-khê-Thưy | Nước dưới khe lớn |
| Bính-Thin <br> Binh-Ty | Sa-trung-Th ${ }^{\text {d }}$ | Đăt laxn trong cát |
| Mâu-Ngg <br> $\mathrm{K} \dot{\mathrm{y}}$-Mùi | Thiênn thượng-Hỏa | Lửa trên tròri |
| Canh-Thân <br> Tân-Dậu | Thạch-lyuru-Mộc | Gỗ cây thạch-lự |
| Nhâm-Tuất Quí-Họi | Đại-häi-Thüy | Nurơc trong bién lón |

$B-S O$ BOl TUÔI VO: CHÒNG: Cản biêt rö sụ Tương. sinh, Tương-khắc hay Tương-hòa giữa Bản-Mẹ̀nh của chồng và Băn-Mẹnh của vọ̣.

Sau đó phải suy-luận vể đạce-tính của hành mà mỗi Bản-Mẹ̀nh tùy-thuộc đẻ̉ cân-nhắc sự Sinl, Klắc hagy Hòa cho hợp-lý.

1 -TUONG-SINH:
Thí-dụ : Chồng : Lộ-hìng-ThóMệth : - đảt ờ gitura đường ; $\mathbf{v g}:$ Kiếm-phong-Kim-Mệnh : vàng ờ müi kiěm. Giữa chöng và vọ
có sư turong-sinh, khá tớt ac̣p, vì Thổ sinh Kim, lại thuận-lý vì BảnMệoh cỉa chồng sinh được Bản-Mệnh của vợ.

Tuy vậy, cũng không đ̛́ược toàn-my, vì đảt ở- giữa đưrờng ít khi có vàng, và hơn nữa, đát có chứa thứ vàng ở mūi kiềm laii là mọ̀t sự hān-hūưu; thườrg là không thể co đurợc.
2-TUONG-KHẮC:
Thí-du : Chöng : Sơn- đầu-Hóa-Mẹ̀nb - Iưa đầu nús - vọ : Giản-hą-Thủy-Mênh-nước dưới khe. Giữa vọ chöng có sư tươngkhắc: Hỏa khắc Thưy; và di-nhiè̀n phải có nhièu sụ̣ bảt-lọi trong cuộc sởng chung.
'Tuy vậy, cūng không đáng lo-ngại lắm, vì tửa đ̂̉u núi và nước durới khe không có-thẻ khắc nhau mạnh-mẽ được. Hay nói khác đi, nước dưới khe không thẻ dạ̀p-tắt được lửa đảu núi.

## 2 - TƯONG-HOA :

Thídụ: Chöng và vọ cùng có 'Tích-lịch - Hỏa-Mệnh: lửa sẩm sét - Bả̉n-Mẹ̀nh của chöng và của vợ cùng thuộc mọ̀t hành. Như vậy rắt đ̛́ng lo ngại, vì hai thứ lửa sấm-seśt gặp nhau, tadt phải gày nên những tai-lọa rặt ghê-górm.
NHƯNG SACH NEN CÓ TRONG NHA:Tướng Mạng Mộng-Bớc
Tam $\mathrm{N}_{\text {gucra dại-lurọ̣c }}$ ..... 65\$
Tam Nguon ticiculuợc ..... 35\$
Tam Nguơn doù-hình ..... 50\$
Bại-Diệc toàn-bộ ..... 65\$Tì̛-Vi đẩu-sơ tân-biên.Ngọc-Hạ chánh-tông

## XXIV - Thức-ăn, thức uỗng, biêu-tượng bằng các sao

| $S A O \quad T$ | THÚP AN, THÚC UONG |
| :---: | :---: |
| Tham-Lang | thit, |
| Ky đông-cung | thit lon |
| 2 - Va-Khúc | xuong |
| 3 -Thiên-Cor | ng u -coóc |
| 4 - Thietn-Lurong | rau |
| 5 - Thank-Long | cá |
| 6 - Daj- ${ }_{\text {a }}$ | cá nho $\dot{0}$ or nưorc ngot hay |
|  | rupu manh |
| 7 - Phurơng-Các : | gd |
| $8-\text { Long-Tri }$ | tốm, cua và nhūrng vật ờ bet, häi-vi |
| $9-\mathrm{Bach}-\mathrm{H}$ \% | vâl-fhurc ờ irên rikng, sơn-hio |
| io -Thiên-Turơng : | com |
| 11 - Cup-Môn : | thit lo |
| 12 -- Thiên-Mã gạp Thiĉn-Khớc : | : thit trete |
| 13 --Thiên-Lurorng găpHoa-Linh : | H: thit di, wgita |
| 14 - Hóa-Quyčn | : thit lee nom, hay lon sī̃ed |
| 15 - Lọc-T\%n | long loct, hay tis gin-vicay |
| 16 - Hông-Loan | titut-cant |
| 17 - Hóa-Khoa | con thọng |
| 18-LuruHi | bún miêtn, hay loài trai oc ơ nưóc ngot. |
| 19 - Thiêo-Khớc, Thiên-Hur, Thiêo-Riễu | : con yrmi |
|  |  |
| 20 - Thăt-Sát | : hat dîu mho |
| $21 \text {-Hoa-Cái }$ | : hat dîu to |
| 22 - Hóa-Lộc | - biavidur |
| 23 -Thái-Ầm | : thứ ăn mạtt |
| 24 - Thái-Durong | ; thírc ăn nsef, hay bauk trat |


| 25 - Nhậ, Nguyệt dồng čung |  |
| :---: | :---: |
| 26 - Thiên-Phủ | cat caimurng thric on thinh- |
| 27 - Đìo- ${ }_{\text {Hoa }}$ | rexan, hoa, quid hay surỡ |
| 28 - Tău-Thur găp Hỏ, Linh : | rroru mis ugit |
|  | thuço la hay thuóc phieit, |

## XXV - Vật-dụng biều-tượng bằng các sao <br> SAO <br> VAT-DUNG

| : - Thient | : | quằn śo |
| :---: | :---: | :---: |
| Hìng-Bào hội-bọp |  | qualn as dep, sang trong |
| 2 -- Tam-Thai, Bát-Toa <br> - Khơc-Hư hôi-hop |  |  tŏ-áac hi món mot |
| 3 - Höng-Loan |  | väi-vóc |
| 4 - Thièn-Cor |  | mady moc. |
| s - Thien-Hiah |  | dao, keo, binh-kht |
| 6 - Kinh-Durong |  | tràng, Ȧuc |
| 7 - Thièn-Tướng |  | búf |
|  |  | con lat, contrien |
| 9 - Tău-Thr |  | $3^{\text {riay }}$ |
| 1o - Văn-Xurơng |  | saitroa |
| 11 - BioLa |  | mute |
| 12 - An ${ }^{\text {n - Quang, Thiên-Quí }}$ |  | briovar |
| 13 - Thiên-Khöi; Thiên-Việt |  | văn-bằng, nght-dinh, giás |
| 14 - Vü-Khúc, Vàn-Khúc gọ̣p |  | khens |
| Tẫu-Thir |  | nhac-khr |
| 15 -Thiên-Khốc | - | chuong, nhac ngya |
| 16 --Thiên-Mȧ |  | $x e^{\text {co }}$ |

 cho thật rọng-räi ò̀ tỳ -mí.

XXVI - Co-thè̀ trong người,
biều-tự̛̣ng bẵng các sao

| SAO | CO'THE |
| :---: | :---: |
| 1- Thiên-Khôi | Jùu |
| -_ Thiĉn-Hình đöng-cung : | đ̌àu bi guom dao chép phdî |
| (nếu không gạp Giaỉ-Tbẩn) : | dè bi hinh tiveory |
| 2 - Thiên-Tường | măt |
| --Song-Hao đông-cung : | mạt nho choát |
| 3 -Thái-Durorig | mudt bên trái |
| 4 -- ThairAm | mdı bên phat (măt) |
| — Nbật, Nguyệt gạp Ky, Đà : | Lau mát |
| - găp Kinh | matt to mat nko |
| - Riçu, Bà , Ky hội-hơp | mù loa |
| -- găp một trong Tam-Ám | cât-thi |
| Tam-Thai | trán |
| 6 - Long-Trì | mùi |
| - Kinh đông-cung | mū̆ sofng tráu |
| - Khồc, Hur hại-hợp : | co lérth dan trong minit |
| 7 - Cur.Mồn | môm vì mhàn-frung |
| 8 - Hoa-Ky | lirōi |
| 9 -Tuex̂-Phá | räng |
| _-Khốc, Hur họi-họp : | diau rämg |
| 10-Bát-Toa | căm |
| - Hóz-iọc $\quad$ : | rins: |
| -Tham, Vũ đông-cung: | rệmt ràn hay rák quai-móx |
| 12 - Phurơng-Các | $t a i$ |
| - Tãu-Thur đông-cung : | thinh tai |
| - Kičup, Kinnh hội-hợp | difc tai |
| 3-Lâm-Quan | $c^{*}$ |
| 14 - Phat-Tosi | cuourg heng |
| - Khồc, hur hay | Lau cuorng hong, ben trong |
| Không, Kiép 'bội-bợp | thuorus col miéng thit thire |
| -Thiên-Việt | hai vai |
| - Song Hao đông-cung : | so. vai |

# TƯ'-VI ĐÂUU-SỐ TÂN-BIÊN 

(LAP-THANH VA LUẢN-DOAN)

## Phần III

## Luận-đoán vận-hạn

- PHƯONG-PHÁP LUẬN-BOÁN VẬN-HẠN.
- NHẦN-ĐİNH VĔ̀ HẠN.
- NHÂN-PINH ẢNH-HƯỚNG CỦA NHỨNG SAO NHÂP-HẠN.
- NHẬN-BİNH ȦNH-HƯỞNG CỦA NHỨNG SAO LƯU.ĐộNG.
— LUẬN- m ÁN HẠN CHẾt VA ĐÁM tang.

Phư-luc

- BÕN LÁ SÓ ĐÈ QUAN-SÁT VA TẬP LUẬN-DOÁN.
thủ tai cung Mềnh-Thân, hay Tật -Âch, ğ̣̣p Sát-tiohb, Bại-tinh hay Hinh, Ky zèm. phạ̣a, tắt bộ-phận đó bị thưorag tơn, đzu-đơo hay suy-yếu.
 cho thật rọ̣ng-răi wà tí-mía
- HÉT PHÀN HAI -

$$
\begin{aligned}
& 16-H 6 a-Q u y \text { ̀n } \\
& \text {-TirVi dong-cung } \\
& \text { — Thiên- Đơng đông-cung: } \\
& \text { Ç̛̣-Môn, } \mathrm{K}_{\mathrm{X}} \text { đòng-cung : } \\
& \text { un trin } \\
& \text { má xáno dè } \\
& \text { lpng } \\
& \text { luryg co tật } \\
& \text { nách } \\
& \text { hôi nách rất nặng } \\
& \text { hai vù } \\
& \text { bung hay tai } \\
& \text { thinht tai, biêt thâm âm } \\
& \text { rón, hay âm-kọ, hự-cung } \\
& \text { bọ máy tiéu-hod } \\
& \text { Gau da-day hay fau ruột } \\
& \text { hău-чıón } \\
& \text { diwong vât } \\
& \text { chàn tay } \\
& \text { chan tay què-quặt } \\
& \text { xưong, máu } \\
& \text { long, hay bộ ruột } \\
& \text { toc } \\
& \text { toc râm dài, ofng murot } \\
& \text { hai bộ lóng mày } \\
& \text { da hay vết xẹo } \\
& \text { nốt ruòt } \\
& \text { nit ruòi } \mathbb{a} \dot{\rho} \text { rất quí } \\
& \text { mät rồ-xeo hay of nhièu tàn- } \\
& \text { nhang }
\end{aligned}
$$

Mṑi sao trên đây biể-tượng một cơ-thể trong ngừ̛̀i, nếu tọa-

## TỪ-VI ĐẦU-SỒ TÂN-BIÊN

(LẠP-THANH VA LUAAN.OOÁN
Phương-pháp luận-đoán vận-hạn
A-QUAN-SAT:
1 -GÓC-BAI-HAN 10 NĂM
2 - LUUU-BẠt HẠN MỘT NĂM
3 - LUUU-NIÊN TIÊU-HẠN MỘT NĂM
a - Sư tương-sinh, tương khắc giứa :
--- Cung nhập-hạn và Bản Mệnh

- Cung nhập-hạn và Chính-diệu nhập-hạn (ntúuco)
- Chính-diệu nhập-hạn và Bản-Mệnh (néu có)
b - Chính-diệu nhập-hạn và Chïnh-diệux thủ Mệnh thuộc cùng nhớm hay khác nhóm.
c- Sự tớt xấu của các sao hội-họp nḥ̣̣p-hạn.
Đặ-biệt chú-ý đ̛̃n Sát-tinh và Bại-tinh (nêu co).
B-KET-HOP NHAN-DINH:
1 - Quan-sát vện-bạn, néu thăy có nhièu sụ tương-sinh la tớt đẹp. Trai lại, nhiêu sụ turơng-khác là xắu-xa.

Thuận-lý : cung nhập-hạn sinh Chính-diệu nhị̂p-hạn, Chính-diệu nhập-hạn lại sinh Bàn-Mẹnhe

2 - Tạ̣i cung nhập-hạn, trong sô̆ những sao hội-hợp, nẼu quá
 hặ-xằu.

3-Nhận xét vị-trí và ảnh-hường tồt zău của những sao luru-dộng. Đặc-biệt chú-ý Luru Thái-Tuê.

4 - Cân nhắc sư tỗt xẳu của đại-hạn 10 năm, lưu đại-hạn 1 năm, lưu-nièn tieu-hạn 1 năm và ảnh-bương của những sao lưu-dộng.

5 - Vạ̀n-hạn ở cung nào, phải đạac-biệt chú-ý đ̛̉n những sụ hay dở và nhừng việc xả̉y ra troag phạm-vi cung đó.

Thí-dụ: Vận-hạn ở cung Quan-Lộc, tảt trong khoảng 10 năm hay một năm (tùy theo đại-hạn 10 năm hay lưu-nièn tiểu-hạn 1 năm) thường có nhiču việc xảy dến, lièn-quan tới còng-danh sụ̂-nghiẹ̀p.

6 - Kêtt-hợp tính-chất cûa những sao hạ̀i-hợp nhập-hạn đê luạ̉n-đoán nhürng sự may-mắn, tơt-lành hay những tai-ương họa-hại.

Muởn rộng đường luạn-đoón, đ̛öng-thòri đi sâu vào chir-ticut của vận-hạn, nên coi « Thức-ăn, thức-uơong, yật-dụng và cor thẻ biểutượng bằng cac saon.

Sự kêt-hợ nầy chi nên áp-dụng triệt-đả và dặc-biệt trong lưu-niên tiểu-hạn.

7 - Luận-đơoín răt cản-thận, trước hêt là cung Phúc-- - írc, sau đển Mệnh, Thàn, đê cân-nhắc họa-phúc.

Sự tớt xàu của 3 cung fì̀y thường làm täng hay giảm những sụ̂ " đ̛ang mùrng " hay « đáng lo " trong vạ̀n-hạn.

## Nhận-địinh về Hạn

## A-LIEN-HE GIUPA DAI-HAN VA TIEBU-HAN.

1 - Trong khoangiại-hạn 10 năm tốt-dẹp, xem ticu-hạn một năm xả̀u, cūng không đáng lo-ngại, vì änh-hưởng cuŕu-giải của đại-hạn đã giaii-tcì̛ được mọt phăn lờn những tai-ương bọa-hại của tiểu-hạn.

2 -Trái lại, trong khoảng đại-hạn 10 năm xấu-xa,

$\frac{B-L I E N-H \dot{E} \text { GIOCATIEXU-HAN}}{V A L U U-N G U Y E T-H A N}$
1 - Hạn một năm tốt-dẹp, nhưng trcing năm đó, hạı một tháng lại xấu, cüng lhòng đáng lo-ngại.

2 - Trái lại, ạn một năm xãu-xa, nhưng trong năm đ̂o


## $C-L E N-H \hat{E}$ GIÜA BAN-MENNH

$V A$ CUNG NHAPP-HAN: (Tizu-hạn môt năm).
1 - Kim-Mệnh : Hạn đّ̛un cung Tý, thoọ̀c qué Khäm, thaọ̀c Thủy - Kim sinh Thûy, ví nhur vàng chảy ra nước - nên BänMệnh bị hao-tổn. Bời vạ̀y, thường mác tai-ưong, ràt đáng lo-ngại.

2 - Mộc-Mộnh : Hạn d̛en cung Ngog , thuộc qué Ly. thuộ Hỏa - Mộc sinh Hôa, vínhư củi gỗo nhóm lữa, sau sì̀ thành tro than - nên Bän-Mệnh tuy síng-sủa rực-rợ, nhurng chäng được làu-bèn. Bợi vậy, rât khó tránh nhựng tai-ương họa-hại.
 thuộc Mọ̀c - Thưy dưỡng Mọce, ví thư nước tưới tứm cho cây-co̊,
 viẹ̀c đ̛èu bị trắc-trở, không được xưng-ýy toại-lòngs.

4-Hỏa-Mêah : Hản đ̛̃ Kim - Hỏa khǐu Kim, vi niur lị̛a nung vàng nóng chîy - nên BänMệnh bị nguy-khöñ. Bời vày, khó mì tránh thoạt dưọ̣ những taím ương khủng-khicip.

5 - Thồ-Mệnh : Hạn đếı cung Mão, thuọ̀ quẽ Chẩn, thuôc
 lửa - nèn Bän-Mẹbh dà suy-nhược lai bi hoai-thương. Bời vây, thương hay mắc bụnh đièn-cuöng, hay bệnh Khi-huyèt ràt nguy-hién.

Những trương-hợp trìn đày, nêu gāp Tuàn + Triett án-ngữ, hay găp nhiču sao sáng-sủa tơt-dep hội-hơp, cūng giải-trừ được mọt phỉn-lợn nhựng stụ chẳng lành.


## A-DAI-CUOONG:

1 - Mẹ̀nh tồt không bằng Thân tờt. Thân tờt khòng bằng Hạn tơt. Mẹnh tơt chi dược xứng-ýy toai-lòng lúc còn tre tuỏi. Đẹ̛n lực đưng tuôi về hạu-vạ̀n lại căn plâai có Thàn tờt mới khá-giả. Nhưng Mẹnh, Thìn tơt cūng không bỉng Hạn tơt. Nèu Mẹ̀nh, Thân
 mưa thuận, gió hòa.

2 - Mệnh, Thân tồt: Han cựng tỡt, tãt đ̛ược hường giàu-sang sung-surong tur lúc cát tiêng thoc chào-đưi cho đén khi nhạ́m mât trở vè vợ càt-buil.

3 - Mệnh, Thân thật rực-rớ, nhươg chả̉ng may gặp Hạn suy-kém, cưng đơo lo-ngại, vì Mệnh, Thân đây có thể giàìtrùr được khá nhiểu sụ chẳng lành.

4- Báng lo buồn nhãt là Mệnh xấu, Thân xâu, Hạn cŭng xẩu. Thật là một đời cùng-khơn. Nểu che̛t non là may-mắn. Con sổng ngày nào tàt phâi đîêu-díńng ngày đ̛ó.

5 - Mệnh có Tử, Pi九ủ, Cự, Nhật, Cơ, Nguyệt, Böng,
Lương sáng-sủa tôt-dep, Hạar lại phải gặp những sao cüng thuộc nhoóm đó, và cūng phäi sáng-sia tôt-đẹp mới đượe hiển-hách, mói được suŕng-ý toại-lòng.

6 - Mệnh có Sát, Phá, Liêrn, Tham, Sát-tinh hay Bạitinh sáng-sủa tốt-dẹp, Hạn lại phải gặp những sao cüng thuọ̀c nhóm đó, và cūng phải sáng sủa tớt-đẹp, mọi sư mới đurợc hanhthông, và danh-tài hưng-vượng.

Nên chú-ý: Sát-tinh hay Bại-tinh thrờng phù-tá cho Sát, Pbá Liềm, Tham.

Cũng trong trường-họ̣p này, ně̉u Hạti gặp Sát, Phá, Lièm, Tham mò-ám xằu-xa, nhưng lại được Sát-tinh hay Bại-tinh sáng-sủa tớt-đẹp hậi-hợp, cüng không đáng lo-ngại.

7 - Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhật, Cor, Nguyệt, Bồng, Lưong sáng-sủa tôt-dep, Hạn gặp Sàt, Phá, Lièm, Tham, Sáttinh hay Bại-tinh cûng sing-sưa tờt-đẹp, tắt trong caii «may" có chứa-fưng nhiều cải «rüi", tuy khá-giä nhurng luòn luôn phải dề-phòng mọi tai-họa batt-kỳ (ngoải trừ tuỏ̉ Kỷ). Niurtig nêu Sít, Phá, Liêm, Tham, Sít-tinh hay Bại-tirh nhạ̀p Hạn lại mờ-ám xấuxa, tăt không thé tránh dượe tai-wơng họa-hại và hay phäi longhi, buön-phiền.

8 - Mệnh có Sát, Phá, Liêm, Tham, Sát-tinh hay Bại-tinh sáng-sủa tốt dẹp, Hạn gặp Tị̛, Pisủ, Cự, Nhạt, Cơ, Nguyệt, Dồng, Lương cūng sáng-sủa tờt-depp, tuy khá-giü nhurng vẫn chura được toại-nguyện. Nà̀u Tị̛, Phủ, Cư, Nhạ̀t, Cor,
 đ̛̀cu bế-tác, thành ít, bại nhiều.

9 - Mệnh có Vū, Tướng sáng-sủa tột-dẹp. Hint dù


Phá, Liêm, Tham, hay gặp Sát-tinh, Bại-inh, nhirng ta̛t-cả đêu sáng-sủa, tỡt đẹp, cüng và̀n phat-đặt, tài-quan song-mỹ. Cūng trong trường-hợp này, nều những sao nhạ̉p $H_{a ̣ n}$ k trên lại mò̀àm xằu-xa, cūng không đ̈ảng lo-ngại lắm.

10 - Mệnh có Tử, Phủ, Cự, Nhạ́s, Co, Nguỵ̣̂t, Bồng, Lurong, hay Sát, Phá, Liêin, Tham, bay Sát-tinh, Bai-tinh, tât-cả đ̌̉u sảny-sửa tơt-đẹp; Hạn gặp Vũ, Tương cūng sáng-sủa

 xa; tảt danh-tà bị chiêt-giảm đồ chút, nhurng cũng khòng đáng longại lắm:

11 - Mệnh Vô-chính diệu cần gặp Sát, Páá, Eiê in, Tham hay Sát-tinh, Bại-tinh sing-sủa tời-dẹp nhậ̣ Hon hơn là Tự, Phự, Cự, Nhạ̀t, Cor, Nguyẹt, Bồng, Lưorag sáng-stua tơt- đep nihạp Hạn.

Mẹ̀nh Vò -chính-diẹ̀u; Hạn gặp Sát, Phá Liêm. Tham, Sạttinh hay Bại-tinh - dì tơt-dẹp hay xătu-xa - mưn-sy bao grör cūng trước khọ́ sau dē. Có vurợt được trơ"-ngại ban dầu, vè sau món i khá-giả.

Cũng trong trương-hợp nầy, nếu mhựug sao ke trên nhập Hạn lại sing-sưa tơّt dẹp, chức-chắa là danh-tài hoạnh-phat, mọi sự dểu hanh-thòng.

Nhưng néu trai lại, những sao kê trèn nhạ̣ Hạn lại mờ-ám
 hay phãi lo-lắng buen-phièn.

12 - Mệnh Vô-chính-diệu, cung ubị̂p Hạn cüng Vô-chink-diệu, tàt mọi sư deu dờ-dang bétŭ̈c, khòng durợc xirng-ý toụi-lọng, vi thìnt it bạ́ nhicu. Cüng trong truờng-hơp näy,
 mọi sur havinthong, danh-tai hurnt-vuợng.

13 - Mệnh rät mờ ám xấu xa, nhurng něu cung nhập Hạn lại là cung Mện, cunng khòng ding lo-ngại (agoại trùr trươngbọp Khong, Kiép thu Mệnts).

## B-TIEULUÂN:

1 - Mạnh có Tử, Phủ, Vü, Tướng hội-hợp ; Hạn gọ̆p $\mathrm{La}, \mathrm{Tu}$ ", Tuyẹ̀t, Cụ, Böng họ̣i-họ̣p và có nhiêu Sát-tinh xâm-phạn, ta't phải bỏ minh nori trạ̀n mace, nhur Quan Vìn-Trường dò̀i Tam-Quőc.

2 - Tuồi Giáp, Kỷ, - Mệnh có Tử, Phủ, Vŭ, Tướng hội-hơp ; Hạn gặp Hông, Xương, Tằu, Kinh hội-họp, nên mọi sự đ̌̌u hanh-thông, tài-lộc được tăng-tiền.

hội-hợp; Hạn gặp Sát, Phá, Liêm, Tham hội-̣ọ̣p cùng với Tà: Hĩ̛u, nên còng-danh sớm đąt.

4 - Tuỗi Ất, Tân, - Mệnh có Coo, Nguyệt, Đơng, Lươgy hậi-hợp và có Hur, Kinh, Tuê, Khách xâm-phạm; Hạn lại gạp những sao kê trên, nên hoạnh-đạt vè vō-nghiệp.

5 - Thân có Sát, Phá, Liêm, Tham hội-họp ; Hạn gặp Vōng, Hình, Khôi họ̣i-họ̣p và $\mathrm{K}_{y}$, Đà xàm-phạm, tàt bị ám-sát nhur Trương Dực- -ức, em nuôi Luru-Bị.

6 - Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tử, Phá tọa-thủ đồng-
 long, vì tài-quan song-mȳ. Cūng trong trường-họ̣p năy, nčüu Thàn lại có Hông, Lọc, Khod họi-liợ, chắc-chắn là mọi sụ̣ díu hanh-thòng tơt-đ̛ep, vi nitu rờng mày gặp hội vạyy.

7 - Mệnh an tại Ngọ, có Tữ-Vi tọa-thú, hội-hợ Khoa Quyền, Lệc, Hình, Ấn, Xrrơng, Khôí, Hộng, Bật, nĉn wí mặt đẹp-đê. dâng âi hưng-dàng ; nhưng Hạn gạp Cự, Sát, Đi, Linh họir-hợp, tät phäi chẻt vì uât-hặn nhur Chu-Du dovi TaraQuờ.

8-Mệnh an tại Ty, có Tư-Vi tọa-thủ - khó cứn-giai dược tai-họa - Hatt dến cung Thìn, Tuär, sụp nhièu Sát-tint họihợp, tat khòng thẻ tránh được tù-tội.

9 - Mệnh an tại Dần, Thân, có Cự, Nhật tọa thư đöng-cung; Hạn gạp Kiëp (-Sxt) Hinh, Kičp, Ky hụ̂ hơp, phàit dê-phòng bệnh tim phớ; néu găp thèm Ma, tăt phaii mảng thuoong tích ợ chán tay.

10 - Mệnh an tại Ngọ, có Nhật tọa-thư ; Hạn gặp Hình, Tang, Hộ̉, Khốc hội-hợp, nèn phat-Aat, khá-giả.

11 - Mệnh có Cự hay Ky tọa-thủ ; Hạn gạp Tué, Đà, Phù hội-hợp, tăt hay mắc kiện-tụng hay tranh-ckảp, thị-phis.

12 - Thân an tại Dằn có Cơ, Nguyệt tọa-thủ döng-
cung ; Hạn gặp Liêm, Hơ, Linh, Riều hội-hợp. răt kho nuöi con ; đàn-bà có mang, tăt bị truy-thai. Néu lại gặp thèm Kičp, Hith họíhơp, thật khó tránh farợc ngucc-tù. Bàn òng găp Hụn nầy răt đáng lo-ngài. Đay chì có Khoa, Phượng nhạ̀p Hỵ̣n döng-cung mờ có the̊ cứu-giải đurợc.

13 - Mệnh an tại Họi, có Nguyệt tọa-thủ ; Hạn gặp Quyên, Ky, Khúc, Xurong hậi-hợp, nèn răt kha-găa.

14- Mệnh có Nguyệt tọa-thủ hội hợp Höng. Kinh, Riêu, Ky ; Hạn găp Xương, Vü hội-hợp, nin xaiñ -inh pha:động. Trai hay gái gặp hạn này đẻ̀u khó kền long trưoć sẹy camdỗ của sác c-dục.

15 - Mệnh an tại Mâo có Trớng (Thiên-) tọa-thủ, hội-họp Sinh, Vượng. Höng, Đào, Tă, Hựu, Quyền, Xurơng
 Kình, Bà hậ-hộp, tảt phải lăn-quản trong vung tinh-à va manglụy vì nư-sắc nhur Lū-Bớ vạ̀y.

16 - Tuồi Mậu, Canh, Âm-nưr. Mẹ̀h an tại Thin hav
 không có đức-hạnh, thèm Kiĉp, Khơng họi-hộp lạicang xäu-xa détiền ; Hạn gạp Kình, Bà họi-hợp, tăt Whong toàn dượ tinh-minh.

17 - Mệnh. Thàn có Sát (Thắt-) tọa-thú, Hạn gạp Kình bay Pà tăt hay wà́c phäin nhựig tai-hoa khüng-khiêp.

18 - Mênh có Sát bay Hinn, Cinh tọa thư, Hạn găp Hó, tå tho trinh wuoge tursọi.

19-Tuòi Tân, Đinh - Mẹnh an tại Dăn. Thân có PháQuản tọa-thú, hội-hợ Hòa, Việ, ì̀ nguoos giỏi vè máy-móc; Hạn gặ M3, Tuyẹt họ̀-họ̣p, co nhiêu Sát-tinh sâm- ̧hạm, tưt khó tiánh đ̛̛̛̛̣̣e nkữag tai-nạn què gāy chàn tay.

20 - Mệnh an tại Tý, Ngọ có Liêm, Tứng tọa-thủ dờng-cung ; Hạn gạ̣p La, Võng, Tham, Linh, Đà hội-hợp, tăt bị chễt chém một cách thê-thảm như Hàn-Tín đò̀ Đông-Hán.

21 - Tuồi Ất, Kỷ, Àm-nam; Mệnh an tại Sửu, Mùi, có Liĉm, Sát tọa-thủ döng-cung, là người tri-dūng; Hạn gạ̣p Khoa, Sinb họi-hợp nèn hoanh-phàt công-danh và tài-lộc.

22 - Mệnh có Tham Lang tọa-thủ ; Hạn gặp Dại, TiếuHao, tã̉t phải túng-thiếu, sa-sút của-cải.

23 - Mệnh có Tham tọa-thủ, Hạn gặp Lộc, nên tiềntà phoog-túc

24 - Mệnh có Không hay Kiễp tọa-thủ, hay bị Tuăn-
 ctung vần bị tràtctrở buôi đảu

25 - Mệnh có Khòng hay Kiêp tọa-tbủ; Hạn lại đên Mệnh gặp Khòng hay Kiêp, tằt sư-nghiẹ̣p phäi supp-đỏ và tính-mẹnb cüng không thê an-tuàn furợc.

26 - Mệnh có Hỏa hay Linh tọa-thủ; Hạn gặp Kičp, Kbồng, Thưorng, Súr hội-hc̣p, tảt hay gặp tai.họa khüng-khitup.

27 - Mệnh có Lộc tọa-thủ ; Hạn gặp Đại, Tiêu-Hao, tăt phải nghèo-túng, khốn-khó,

28 - Mệnh có Đại, Tiều-Hao tọa-thủ ; Hạn gặp Lộc nên có nhièu tièn-bạc, àn tiêu dur-dạt.

29 - Mệnh có Đại, Tiểu-Hao tọa-thủ ; Hạn gặp nhieu Sát-tinh hội-hợp, tãt bị tung-thiču.

30 - Mệnh hay Thân có Khôi, Việt lọa-tbủ, cung ưhạp Hạn là cung Mệnh hay cung Thàn, nên hounl--phát danh-tài sà chấcchắn là được lui tời gàn bèn bậc nguyên-thủ.

31 - Mệnh có Tương-Quân tọa-thủ, hệi-hợp Cáp, Bào, Khúc, Mộc, là người dâm-đđ̃ng ; Hạn gặp Co, Riu u bội-hợp, nîn đêm oằm trà̀n-trọc vì có sụ thòi-thúc của nhu-cciu sinh lý.

32 - Tuồi Bính, Nhâm - Mẹnh an tại Ty, Họ̣i có Tướng, Binh, Ấn hội-hợp, là người có uy-quỳ̀n hiền hách; Hạa gặ Pláa, Quyên, Lộc hội-bợp, oên boạnh plát danb-tài.

33 - Mệnh Vô-chính-diệu; Hạn gặp Sát, Phá, Tham hộiv hợp Bào, Hơng, Suy, Tuyệt, tât tính-mang không the an-toàn được.
 chằng may gập Hạn này; nên phät vê chău trời.

## C - LIANHE GIƯA TUỒI VA NǍM HAN, NĂM XUNG.

 thường hay xảy ra nîữog sụ̂ chàng lành. Nhu vậy rất cần phải co


| Tuôi | Năm Hạ | Năm Xung | Phu-chú |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Ty | $\mathrm{D}_{\text {un- }} \mathrm{Th} \mathrm{m}$ | Týnge. |  |
| Suxu Nge | Simingo |  | Rât dang le-ngai, nex́u co Sát nâap Hạn |
| Dăn Máo | Ty.Hor | $\left\{\begin{array}{l} \text { Dân, Thân, } \\ \text { Māo, Dậu } \end{array}\right.$ |  |
| Thin |  | Thin-Tuát | Ngoà ra lai gat kx gap Hap den cung Thin-Tuát ta cuag An-Thân |
| Ty |  | Ty-Họi | Ngoài ra lại rât ly gặp Hạn dên cung Ty và cung An-Thân |
| Mùi | Dậu-Họi |  | Rất đáng lo-ngại, nêu có nhạ̀p Hạn |
| Thân | Ngo. | Thân-Dằn | Rât ky gặp Hôa, Linh nhập Hạn |
| Dậu |  | Dậu-Mão | Răt ky găp Kinh , Đa nil. p Hạn |
| Tuăt | T | Tuât-Thio | Ngoài ra lại rãt ky gão Han đđť: cung Tuaút, Thìn và cung An-Thân |
| Họi |  | Họi-Ty | Răt ky gặp Kinh, Đà nhậ̣ Hạn |

## Nhận-đỉnh ảnh-hường của nhứng Sao nhập Hạn

A - NHAN-円INH ANH HU ƠONG
$C U^{2} A$ NAM, BȦC- $\mathcal{A} A U-T I N H:$
1 - Nam-A Åu-tinh sång-sủa tồt-dẹp nhập Hạn, họp vói Dươg-Nam, Âm-Nū.

2 - Băc-Ảau-tiah sáng-sủa tồt-Aẹp nhập Hạn, họ̣p với ÂmNami, Dirong-Nư.
 hay xău, cüng chỉ cóảnh-huởng mạnh-mētrong khoàng thời-gian cuới $H_{\text {ạn, }}$, còn trong khoảng dàu rât ôn-lìa.
a -- Nhập fậi-hạn to năm, chỉ mạnh-mé trong khoảng; năăm cuởi.
$b$ - Nhạ̣p tiẻu-hạn một năm, chỉ mạnh-mc̃ trong thoảng nửà năm cuời,
 hay xǎu, cūng chỉ có ảnh-hưởng mạnh-mẽ trong khoảng thời-gian đäu $H_{a n t}$, còn trong khoảng cuối rât ôn-hòa.
a - Nhập đ̛̣a: hạn 10 năm, chỉ mạnh-mẽ trong khoảng s năm đ̛̣u.
$b$ - Nhập tiêu-hạn 1 năm, chỉ mạnh-mẽ trong khoảng nửa năm đâu.

5 - Truờng-hợp 3 găp Tuằn-Triệt án-ngŭr, phài nhạa 1 dịnh theo $4^{-\mathrm{a}}$ và $4^{-\mathrm{b}}$.
B-ANH-HUOOZNG CỦA NHÖNG SAO NHAP HAN
Nhữog $\mathrm{Sa}_{20}$ dưới đây, nbập đại-hạn 10 năm, tăt mọi sụ hay tả xảy ra trong khoảng 10 năm đó; nĉ́u nhập tiè̉u-hạn 1 năm, tảt mọi sụ hay dơ xảy trong khoảng 1 năm dó. Tuy vâv, ånhhưởng của mổi Sao tùy theo Nam-Bảu-tinh hay Bácc- Đâu-tinh cüng chỉ mạnh-mé trong khoảng thò̀ri-gian đüu hạn hay cuởi hạn mà thồi. Nên chú ý dạc-biệt «Nhạn - định ảnh-hưởng của Nam, Baçilut-tinh ».

## 1- rư -VI :

a - Tử-Vi vô häm, nhurng nêu uhập Hạn tại Ty, Họ̣i. Măo,
Dạ̀u, sụ tờt-dẹp cữg suy-giảm, danh-tài binh-thường và nèu co tai-họa cüug bhó mì̀ giaii-trìr cho qua khöi.
b - Đai-tiêu-hạn trùng-phüng (cùng một cung) có Tử-
Vi, găp Tuăn-Triẹt án-ngür, tảt tính-mang lâm-nguy, rà́t dang io ngạ.
c- Phù, Vâ, Tướng, Tả, Hựu, Khoa, Quyěn, Lậc: hoạnh-phát danh-tài, g̣̣̣p nhiêu sự may-mắn.
d - Khôi, Viẹt: có danh-giáa, nẻu tranh-chăpp với ai süng thăng-lọi:
d - Tam-Không, Kiếp, $K y$ : đau ôn nặng, măt cîe phà-sỉn.
e-Kinh, Bà, Kiếp, Ky: đau ơm, mác liva.

## 2- LIEM-TRINH

a - Sáng-sưa tơt-dẹp lại găp nhiêu sao rực-ró hậihợ, nên danh-vị cao-thăng, tài-lọ̀c dòi-dào.
b - Ty, Họi : giao-du với ngruờ lạ rảt bát-lọi, hay sinh hièm-thù, dè mác tùt-ộ́.
$\mathbf{c}-$ Ty, Hộ, Sửu, Müi, gặp Hja, Linh: mắc tai-ạan
thhung-khiĉ́p, hay bị lìra-đảo, hàm-hại.
d - Ty, Hợ gặp Hinh : khòng thoát d̛́ượ lao-tù.
d - Tham, Sát, Phá : đૈau yờu, bi oán-trách.
e-Phá đồng-cung gặp Kiếp, Kình: măc kiện-tụng, dĩ
bị tù-tội.
g-Kinh. Bà : găp nhicicu sư tủi-ro, hay phải bận lòng lo-
$\mathbf{h}$ - Hinh, Ky, Kinh, Bà : taiz-iạn vé dao thirong hay súng
đạn, khó tránh đurợc luru-huyêt.

## 3- THIEN-BŎNG:

a - Sáng-sủa tốt-dẹp hay mờ-ám xău-xa : thay dở chõ子. hay cong-việc.
b - Sáng-sủa tốt-dęp: mọi sụ haoh-thông, danh-tai hurngvượng, trong $\quad$ hà có việc vui mừng.
c - Mờ-ám xâu-xa : mọi sụ̣ trước hanh-thông, sau bé-t̃éc, hao-tán tièn-tài, hay mắc kiện-tụng, nểu có quan-chức tã́t bị bài-truăt.
d-Kình, Linh: toại ý trong việc cầu-họ̀n.
d - Ky. dau bụng. $\qquad$

## 4-VU゙-KHÚC :

a - Sáng-sủa tốt-dẹp : tài-lộc hưag-vuợng, nêu gặp thêm Tả. Hừu, Xurong, Kbúc lại càng pbát-đạt, chấc-chắn là tài-quan song mỹ ; nẻu gạp thêm Quyèn tảt được cử đỉ trọng trän biên-thùy.
 nạn, cung bị hao-tan tiên-tài, truăt-giáng quan-chức.

## 5-. THÁI-DƯONG:

a - Sáng-sủa tôt-đẹp : boạnh-phát danh-tài.
b-Mờ-ám xấe-xa : đau yêu, có bệnb ơ mắt hay đ̛âu, (nhức đ̛au), bao-tín tiên-tài, sức khơe của cha, hay chông (nều là dànba gặp Hạa) suy bém ; ntúu chảng may lại gặp thệm Tang, Ky, Đà, phài quyêt-doán la cha chét, hay chöng chét.
c- Long (Tri) : đau mắt.
d- Long, Thanh-Long : trong thà có người mắc tai-mạn
 phurong dó).
 yé̛u, hao-tan tiền-tai. nểu có quaii-flức tavt bi truăt-giáng.
 của cha hay chöng ra̛t kém, đau mát nặng; sản nghiệp tiĉu-hau.

## 6-THIEN-CO:

a - Sáng-sủa tõt-dep : kinh-doanh phát-taii, mọi sur hanhthòng, thevòng co quyèti- hành lơn troug tay, lai gặp được nhic̀u quí-

b-Mơ ám xấu xa : chẳng được yền thân, trong nhà rởiten bà̛t-hòa, bên ngoài nhiều sự lôi-thôi nhue thị-phi, khaulu-thiệt ; nều chẳng may lại gặp thêm Kinh, Đà, Cụ hội-họ̣p, thật là khó tránh đurợc tai-họa. Trong trường-hợp năy, nễu gờc đại-hạn 10 năm mò̀ám, phải quyễt-doán là chết:
c - Nguyệt, Đồng, Lurơng. Tá, Hưuu, Sát-tinh : gạp thời làm quyèn-gian.
d-Lương, Tuĕ, Tạng: ngã đau tù̀ trên cao fớt xuỗng, trong nhà có tang.
d-Cư, Hỏa, Kinh, Thường, Sứ ; tang-thurơng, dau-ờm, hhảu-theệt, kiện-tưgg.
 tièn-tài, có tang, hay tai-nạn khüng-khiêp.
g - Thurorng, Sú : đau ôm, hhảu-thiẹt, có tang.
h - Tang, Khö́ : có tang lón, hay ngã đau,
i - Knốc, Hỏa, Kinh : trong nhà có sur tranh-cháp, thêu hòa-lkhí.
k-Khốc, hur : míc bệnly phôi, ho nhièu-
1 - Quả : túng-thěéu (Nêu Mệhb có Hao tọa-húu, tảt bị chết đói).

## 7 -THEN-PHU :

 đau yextu, muru-str chẳng durợc toại-fong, hay míc-itira tiêu-nhin.
b-X3 lánh Tam-Không: thạt la kho tài-lọc. Gạp Hạn



## S-THÅ-ÂM:

a - Sáng-sủa tốt-dep : tài-lộc phong-túc, thương mua tíu đurợc nhà đăt, có danh-giá, hay gặp việc cười xin vui-vé, thêm con, thêm cháu, mọi sư đ゙̌u hanh-tbòng.
b - Mờ-ám xãu-xa : tiè̀-tài hao-tán, hay đau yéu, thường đ̛au bụng hay đau mắt, có thê mấc kiện-cáo, trong lòng nhur có sư hỗi-hận, đêm ngày cấn-rứt, sức khỏe của mẹ (hay của vợ) suy kėm,
-ăt ảang lo-ngại vậy. Cūng trong trường-hợp nà̀y, nễu chả̉ng may gặp thêm Dà, Tuẻ̛, Hơ, phäi quyět-đoán là mẹ chêt.
$\varepsilon$ - Tri, Sát : đ̉zu bụng (bộ máy tiêu-hóa).
d - Ba, Ky : đau mắt nặng, măt của.
d - Hỏa, Liah : đau yéu, mác kiện-cáo.
e - Hình : mát bị̣ thương vì va chạm rhằm vật kim-khí Ln nhọn.

## 9-THAM-LANG:

a - Sâng̣-sủa tôt-dẹp : mọi sự hanh-thông, có cônğ-danh, có hoạnh-tài, nêu nhạ̣p Hạn tại Tứ-Mọ - hợp với tuổi Thin, Tuảt, Sưru. Müi - nên lại càng phat-đọt hiển-hách. Cüng trong trường-hợp n'ày, nều may-mấn địp thèm Hỏa, Linh, phải quyêt- đoín là hoạnhphat danh-tà:.
b-Mơ-ám xâu-xa : hao-tán tiën-tìi, chơi-bò̀i phórig-đ̃ãng đ̛̂̉n nổi mang tai-họa, mọi sụ đ̛̉̀u bè̉-tác ; nểu có công-danh, chắcchắn là bị truắt-giảng.
c- Vü, Lộc, Mạa : có danh-chức và tài-lộc.
d-Hồng, Đào : thành gia-thăt, (lầy vọ hay lảy chồng).
d-Lurong, Ky: vịt bằng gổ, đá rơi xuống ngut rí, gày nên thưong-tich.
e-Riêu, Ky : tai-nạn về sj̀ng nước, mắc khảatithiệt, hay biẹn-tung, có sur lo buön.
$\mathbf{g}$ - Không, Kiêp : mọ sụ dêu bêtatác, hao-tổn tiên-taii, nệu có cong-danh, tät bị truảt-giáng.
b - Hồ : súc--vật hay ác-thú cắn đả (đáng lo-ngại nhầt là Tham nhạ̣p Hạn tại Dàn, Tuăt); nếu khŏng, tẩt mắc tai i-nạn xe-cộ.

## $10-\mathrm{CUY} \mathrm{MON}$ :

a - Sáng-sủa tôt-dep -là Quy"n-tinh - : murx-sỵ dượ tomilong, hounh-phát danh-tail, noi duợc nhié ngườ nghe theo ; néu mắ kiẹn-cao hay tranh-chạp với người kháe, sau cūng tháng-lọi, Nè



b-Mờ-ám xãu-xa : hay phiể lòng, mắc khả̉u-thiệt, thịphi, kiện-cáo, hoo-tán tièn-tài, đau-yĉ̉u, có tang ; nểu có quan-chưrc, tảt bị bâi-truăt. Rắt đáng lo-ngại về tai-nạn xe cộ nè̉u Cự nhập
 năm cūng 天ătu-va mơ-aim, phải quyềi-doán là chết.
$\mathbf{c}$ - Ky : tai-nạn sing nture, khâu-thiẹt, thị phi.
d-- Tang: đau ờm nặng, có tang lớn.
a - Tang, Hôa, Linh : đ̛̉u ởm, tán-tài, có tang ; néu không, nhà bị cháy (cung nhập Hạn ún

## 11 - THEN-TU゚ƠNG:

a - Sáng-sủa töt-dep : muru-sư durecc toai-liong, danh tài hưng-vương, thương có hoanointiit, theng chú-ý lam mi durọc hureng-lọi.
 gặp them Sat-inh nhạp Han. tàt hay mác kiẹ̀n-cio, doún và mac tira
 mơ-am, phai quyt-doan la tinh-mang lan-nguy.
 nhàn lờa-lạ, pherng cung chăng dang lo-ngẹi.
d --- Khôi, Hinh . twinn we do therong, tau mạt hị bu-bị ;
 mö́ xé, cong-danh trác-trớ.
d— Tuân, Triẹtáringư : diu ơm, tiéunhân muru hại, mac tai-nạn xe cọ hay doo throrg, dỉa va mặt bitau-dón. Rate dang lo-
 chăng duroc toąi lòng, cong-danh trix-tré ; néu có quati-chuc, tai bị bäi-truăt; nču là rō-quan, chà may phải ra trạ̀n, thịt ta labo toàn tinti-mang.

## 12 - THIEN-LU'ONG: Giai--rrìr tai-họa.

a - Sáng-súa tốt-dep : danh-tà lizug-vương, bay găp vị̣̣c
 gàp qui-mhon den gini-niu.
b - Mờám xäu-xa : tiền-tài hao-tán, súrc-khỏe bi suy-kém. Cüng trong trường-hợp nằ, nếu Lương nhập Hạn tại Tŷ, Họi, chắc-çắn là phải đ̛i xa hay thay đ̛́ai còng viẹ̀c.
$\varepsilon$ - Sát-tinh : khuynh-gia bại-sản.

## 13 - THĂT-SÁT :

a - Sáng-sủa tốt-dẹp : trong nhà có hòa-khí, danh-tài hưog-vượng. Cūng trong trương-họ̣p nầy, né̉u Sát nhập $\mathrm{H}_{\text {ạn }}$ tại Dàn, Thân, thạt là tài-quan soug mȳ, mựu sư tầt thành một cach nhanh chóng.
b - Mờ-ám xấu-xa : hay gặp nhửng chuyện buđ̆́n-bưc, đau ồm, thurờng có tang, làm việc thắt-bại. Cüng trong trường-họ̣p này, nẽ̛u gặp thêm Sát-tinh, nhăt là Kịhh, Đà, thật là khó tránh thoát đ̛ược tai-nạn xe cộ, hay đao thương. Sát nhặp Hạn tại Thìn, Tuắt,

c-Liêm, Tham, Phượng : bị trách-oán.
d - Phá, Hinh : tù-tội.
$\mathbf{d}$ - Phá, Hao, Mộc, Ky : mắc chựng. ung-thu hay có mụn nhọt phải mở-xé, chàm-chích.
e-Kinh, Phục, Không, Hao, Hỏa, Linh, Ky, Kiễp :
 sông chét).
g - Hao: đau ờm nặng, có tang.
$\mathbf{h}$ - Ky : thàn-thé bị đau-dón, hay mang tièng nhục-nbā.

## 14 -- PHÁ-QUÂN :

a - Sáng-sủa tốt-dep : tài-lọ̀c dòi-dào, còng-danh hiển-dậ; nễu lại gạ̣p thèm Xurong, Khuc, Khồi, Việt, tbạ̀t lì̀ tài-quan songmỹ, phú-quí đồn cực-đọ̀.
b- Mờ-ám xã́u-xa : đau ởm nặng, thường mác tọ̀i-tū, có tang; nếu co quan-chức tăt bị bãi-truât ; vợ con khòng dược yèn-ởn. Cüng trong trương-hộp này, nèu lại gặp thèm nhièu Sát-tinh và ncu gơc-đại-hạn cūng xǎu-xa, phäi quyčt-doôn là tính-mạng làm-aguy. Bàn-bà co Pha mơo-am xău-xa nhạ̣p $H_{3 ̣ n}$, thạt là luhó trảnh dược bẹ̃h khi-huyët.
$c$ - Liêm, Hỏa : bao-tán, mắc tù-tội.
d - Sât, Linh : tù-tội.
d - Hình: đòn đánh, âu-đđ̉. Nếu không cãng mắc tù-tội.
e-Hình, Linh, Hỏa, Việt: điện giạ̀t hay set đánu, tainạn vĕ̀ đao thương hay súng dạa.
g-Phượng : bị trách-oán.
h-Tue̛: mắc kiện-tụng.
i - Quả: tai-nạn dọc-đ̌ường.
k - Phục, Tưởng, Riêu, Thai : đàn-ông rắc-tời to - duyền ; đàn-bà mắc-lưa vì tình.

15 - KÌNH-DƯÓNG: Khó tránh được tai-họa.
a - Sáng-sủa tốt-đẹp : đaut-yě̃u và lo-buồn, mưu sự tã́t thành một cách nhanh-chóng, nhurng rồi lại bi phá-tán ngay, trong cái may có chứa đựg nhièu cái rủi. Ngoại trừ tuỏi Thìn, Tuitt,
 hanh-thông, tài-quan song-mÿ.
b-Mò-ám xâu-xa : đau yěuu nạng, có tang, vọ̀ con châng aurợc an-toàn, sản-nghiẹ̣p hao-tán; něu có quan-clức, tăt bị baì-
 thạ̀t là àhó trinh durợc tai-họa vè dao thương súng dâā, hay mác tù̀-tội, phảa lưu dày ở xa. Nèn chú-ý: tuổi Thìn, Tuảt, Sửu, Mui gạp Kinh mòr-ám xău-xa nkập Hạa, cuñg khòng dảng lo-ngạ tûm.
c - Đà, Không, Kiếp ; mitr cuaa, mác lîra, dea ơm, co tango
d - Đà, Mă: thay $\mathfrak{a}$ ới chỡ ở hay còng-viẹc, thường phai di «а.
a - Kiếp, Cái : đảnh nhau gây rên taii-vạ.

- Cái, Đà : bị bịnh dạ̀u hay bịnh sởi.
$\mathbf{g}$ - Riêu : ghê lờ, có mụn nhọt.
h - Kiếp, Luru (-Hà) : tai-nạn vê đap-thương (muru-sát).
i - Kiêp, Ky : bị đàm chém.
k - Lực: còng-danh trác-trở; néu có quan-chức tăt bị bäi-truăt ; nète có sông-trạng cũng khòng âược mọi ngườ bičt dén.
1 - Hinh : bị dánh-dìp.

16 - BÀ-LA: Nhiè̀u sur lo-lắng hay buön-phièn, hay măt của và đua yéu, rāng khòng dược bèn chặt.
a - Sáng-sủa tốt-dẹp : mưu-sư tất thành một các nhanhchóng. Nhurg may đi lièn với rủi.
b - Mờ-ám xấu-xa : tại-họa khủng-kliêp; đau y ̛̀t nặng và có tang. Nểu không cūng mắc kiện-cióo, tü-tọ̀i.
c - Tuĕ: có tang, mắc thị-phi, khảu-thiệt.
 tụng. Nếu có quan-chưc, tăt bị truăt-giáng.
đ - Tuĕ, Long : loàt sâu-bọ hay rán-rêt có nọc dọc cấn plảai.
e - Tuẽ, Kiếp, (Sát) - Hö, Ky : có tang, thuorng mác tai-nạn xe cộ hay đao thưorng súng đạn.
$g$ - Hình : kiẹ̃n-cáo, mắc tù-tợi. Nču khòng cūng bị dat thurong.
h - Hỏa, Linh : tranh-chảp, åu đ̈a, má cưa, dau yču nặng. $17-$ HOAA-TINH:
a -- Śrrıg-sưa tôt-đẹp : trong nhà có việc vui mìrng, tiển tai phong-tuc, muru-sụp tảt thành một cách nhanh-chóng ; nểu có quant-chirc, that dược cao-thing. Nên chúý, nou Hiou nhập Hạn tậ Mão, Nog, tuy danh-tai hurn-vuryg, nhurng troag khodng theigian cuibi Hạn, nhà thuờng bị cháy.
b .-. Mơ-ám xảu-xa : có tang, dau yẹ̛ı (thiéu máu hay bịnh
 cince tät bi truảt-giang.
c - Linh, Mộc : phông nuóc hay phỏng lửa.
¿-Tang : nhà cura bị chive lón.
18-LINH-TINH:
 bict tienng.
 Không cìng mo: tai-nạn dao súng hay diẹn lựa săm-sét, mấc kiệna tung , có tang.


```
d -. Sát. Prá: tù-tưi:
A - Việ`; q:t danh.
```


## 19 - ĐIA-KHŐNG, ĐİA-KIËP :

a - Sáng-sủa tốt-dẹp: wưus sụ tất thành một cách nhanh chóng, hoạnh-phát danh-tài, nhưng hay đau yě́u và có munn-nhọt.
b - Mơ-ám xãu-xa : đैau yẽu (bệnh thí-huyêt) mắc lùra mất của; nễu có quan-chức, tăt bị truât-giáng.

$\mathbf{a}$ - Tư, Phủ, Khôi, Viột : mắc lìra, măt của.
$\dot{\mathbf{e}}$ - Tả, Hựu: đi lừa người khác.
g — Sát, Tuẽ, Thiên (-Không), Phyc, Kình, Hao: tánhmạng lâm-nguy, khó mà tránh thoát được nhū̃ng tai-họa khủng.-
 đoán là chết một cách thê-thảm.
h - Hóa, Linh, Ky. Tuê, Hao, Phục: mác tai-nạn nguy.hiểm ; nẻ̛u kbông cüng bị cướp cừa phá nhà Nêu gốc-đại-hạn 10 năm cũng xău-xa mò-ám, phải quyêt-doán là bị gičt clêét.
i - Quyên : công-danh trác-trở, thường bị ngươi xungquanh nói xău hay gièm-pha.
$\mathbf{k}$ - Phù: lo-buôn, mắc kiệ̣-cáo.

## 20 - LộC.TÖN :

a - Mọi-8ư hanh-thông, danib-tai hurng-vương; nêu có quan chức, tât được cao-thăng; nều dau ơm cūng chóng khöi, vì gặp thày thuôe ; có quí-nhân phù-trọ̣; sứr-khỏe càng ngày càng tăng-tičen.
b-Khoa, Quyèn, Tả, Hựu: hoạnh-phát danh-tài, phúqui đ̂̉n curc- độ.
c - Lộc (Hóa-) : đại phát-tai (Hóa-Lạ́c chiếu mới thật tờtđẹp); nêu cùng Lộc-Tôn nhập Hạn đờng-cung, sự tớt-dịp tăt bi chiễt-giảm.
d - Mă: muru-sur đượ toaiflòng, danh-tài hurng-vương; nču đ̛̣ xa buôn-bín, chắc-cbắn là buôn một bán mười
d - Không, Kiëp : đan yě̌u, mắc lừa, măt của.
e - Không, Kiệp, Tuê : tinh-mang lini-nguy. Nễu gôc- taị bạn 10 năm cū̃ng xد̌u-xa mò̀-ain, phải quyểt-đoán là chêt hay mắc tù̀-tội.

## 21 - TȦ-PHỤ, HƯU-BẬT :

a - Nhièu sao sáng-sủa tôt-dẹp : mọi sự 'anh-thông, hoạnh-phát danh-tài, hay găp quí-nhàn phù-trợ, trong thà có việc vui mừng. Rực-rờ nhứt là Tả Hîru nhạp. Hạn tại Tứ-Mọ.
b-Nhiều sao mờrám xãu-xa : nhân ly, tài tà ?, đau yěu, buön-phièn, ra ngoài bị nhic̈lu ngurời thinh-bỉ.
c-Khoa, Quyèn, Lộc : quan-chức cac-thäng, được lui tới gàn bậc nguyên-thư, tài-lọ̀c phong-túc.
d - Sát-tinh : có tang, đđau yêu, mắc lùra, mất của, mọi sụ đ̌̂̉u bế-tắc.

## $22-\mathrm{VĂN}$-XƯONG, VĂN-KHÚC :

a - Sáng-sủa tốt-đẹp, mưu-sur đurợc toại-lòng. Nêu đi thi tẳ đỗ cac. Nểu Khúc và Vư nhạ̀p Hạn đỏng-cung, thật tài-quan song-my.
b-Mờám xấu-xa : súc khỏe suy-kém, hao-tán tièn-tài, phiền lòng vì viẹ̀c giằy tờ nhâm-lẫn, mác kiện-tung.
c-Böng, Tả, Hữu: tài-lọ̀c dơơi-dào, cău danh đurợc toani-long.
d - Liềm, Kịnh, Bà : mác tai-nạn khủng-khiếp; nč้u không cưng không thoat durợc tù̀-tội Néu gơc-dại-hạn 10 năm cūng xà̀u-xa mờ-ám, phäi quyèt-doán là chết.
$\mathbf{d}-\mathbf{K y}$ : còng-danh trắc-trở, đảu yều, có tang.
e- Mộc : phièn lòng vì giây tờ nhàm-lẫn.
g - Tuễ : có quan-chức lớn, cà̀u danh đự̛̛̛̣ toại-lòng; nếu niět văn, tăt nổi tiêng xa g'ản.
h - Sát-tinh : mắc tai-nạn khủng -khiép; nčuı không cūng mác kiện-cáo, hao tàn tién-tài. Cüng trong trường-hợp này, nitu g ?̣ Linh, thật là khó tranh dược tùn-tọi.

## 23-THIÊN-KHÔI :

a - Từ. Phủ, Việt, Xương, Khúc : hoạtih-phát danh-tài, fhú-qui đ̛̣n curc-đụ; nèu co tranh-chíp với ai cūng tháng-lọi.
b - Hinh : co thương tich ơ điau, hoặc bị danh dập, hoăc mór tai-nạn ve dao thuorng.
c - Tuăn, Triệt án-ngữ : mắc tai-nạn khưng-khiêp, đảu bị thương răt nặng. Nẻu có quan-chức, tàt bị bäintruất.

## 24 - THIENN-VIẸT:

a - Tư, Phủ, Khôi, Xương, Khúc : hoạoh-phát danh-tài, có tiêng-tăm lùng-lẫy.
b - Hinh, Linh : bị sét đánh hay điẹ̀n giật.
25 - HÓA-LỌCC: giải-trìr tai-họa.
a - tàillộc phong-túc; nếu có ờm đau cūng chóng qua khỏi, néu có quan-chức, tảt được cao-thăng. Hóa-Lộc nhập Hạn càn gạp Lộc-Tön chiétu hơn là đ̛òng-cung.
b - Tham, Vú : mọi sụ hanh-thông, danh-tài bưog-vượg, nễu kinh-doanh lại càng phat-đạt.

## 26 - HÓA-QUYĚN :

a - Nhiều sao sáng-sủa tö́t-đẹp : thân-thể khoc̉-mạnh, hoạnh-phát danh-taí, có uy-quyèn hiẻn-hach, thuròng phäi thay-dơi chồ $\begin{gathered}\text { or hay chức-vụ. }\end{gathered}$
b - Nhiêu sao mờ-ám xáu-xa : tai-họa lièn-miĉn ; nču ớm đau lại thèm phăn tràm-trọng, công-danh trắc-trở.
c - Tham, Vü : muru-sư âurọc toaitiong, danh-taii hurngyượng có uy-quyèn hiển-hách.
d - Tuần-Triệt án-ngưr : công-danh trắc-trở, thường bị tiẻu-nhàn gì̀m-pha hay nói xảu; nẻu có uy-quyèn cúng bị chičtgiäm hay hưu-danh vò-thục.

## 27 - HOA-KHOA : giaii-trù̀ tai-họa.

a - Mọi sụ hanh-thòng, đang dau yĕ̉u hay mắc tai-nạn mà gặp Hạn có Khoa, chắc-chắn là qua khôi được.
b-Khôi, Việt, Xương, Khúc : nêu đỉ thi tầt ẫô cao ; nču có quan-churc tảt được cao-thăng, muru-sỵ đu ọc toại-long.

## 28 - HÓA-KY:

a - Sáng-sủa tốt-đẹp : mưu*ư được toại-lòng, danh-tài hưng-vượng, nhưng kém sức-khỏe và hay mác thị-phi. Cüng trong trong trường-hợp nầy, nču Ky gặp Nhật, Nguyệt sáng-sủa tờt-đẹp họi-họ̣p, tuy mắt bị đau, nhưng tài-quan song-my, hî-khí đ̛̉ay nhà.
b-Moे-ám xău-xa : đau y ỵ̂u liên-miền, có tang-thương, mẳt của, mắc thị-phi, kiện-cáo; nếu có qquaṇ-chức, tăt bị trư̆t-giàng.
c- Phá, Tuể : cải nhau, đảnh lộn.
d - Phá, Kinh: đánh nhau lớn, bị therorng nặng.
d - Sát, Đà : đau yểu nặng ; néu khòng, cüng bị nhục-nhã ; đi xa thường mắc-nạn ở dọc đurờng.
e-Bà, Hồ : nắc tai-nạn khủng - khičp về se cọ hay đao thurong.
g - Kinh, Bà : đau yě̀u, mắc tạị-phi, kiện-cáo, có ang.
h -- Không, Kiêp : tai-nạn liênn-miên, mít của ; nểu có quanchức tầt bị bäi-truăt vì ǎn bởi-lộ.
i - Hình, Kié̛p : mắc tai-nạn về đao-thurong hay bị mổ xê.
k--Hŏng, Bào : tơ-duyên rắc-rời. Đàn-bà con-gái gặp Hạn này, thạt là khó giữ toàn danh-tiêtr
29-BAL, TIÊU-HAO : thay đởichồ ở hay công-việc ; nếu không, cūng phải xa nhà. Bang dau ờm, gạp $\mathrm{H}_{\text {an }}$ có $\mathrm{Đại}^{\mathrm{i}}$, Tiểu-Hao, tảt chóng qua khöi.
a - Sáng-sủa tốt-đẹp : hoạnh-phát danh-tài, dễ kiềm tị̛n.
b-Mò-ám xẫu-xa : mắc lìua, mẫt của, đau yè̛u, buônn phièn. Cüng trong trường-hưp này, nêu Đậi, Tiêu-Hao lại gặp Vü, Phủ hay Lộc, chắc-chắn là tièn-tài bị hao-tán răt nhiêu, buòn-bán thua lō và hay bị măt trộm, mắc lùra, thường nắc bệnh ở bọ̣ máy tiêu-hớa.
c-Göc-đại-hạn 10 nămi có Đại, Tiẻu-Hao hội-lợp Khòng, Kiêp, Suỵ, Phù, Toái. Tự, Ky. - Tiểu-hạn một năm lại gặ Hinh, Phi, Phủ. Bẹnh, Mọ, Phucc, Hỏ hội-hợp, phải quyêt-đoan là chět trong lao-tù.
d-Phá : hao-tán tièn-tài, túng thiếu.
d - Hình, Kiêép: đau yé̛u hay bị chàmechích mỏ-sê ; néu thòng, cüng mǎt trọ̀m, mac cưop.
e - Thương : túng-thiěu, đói-khő.
g - Mộc, KX : có bệnh phải mổ xc̉.
h-Tuyệt : phá-sản.
30 - TANG-MÔN: có tang; nẩu không, cũng đ̛au yểu (có the đưt mạch-máu), mảt của, tù-tội.
a - Phá, Ky, (nhập Hạn tại cung Nô) làm ơn nến oán.
$\mathrm{b}-\mathrm{Hồ}, \mathrm{Khôc}$ : trong nhà có người chẹt, của-cải hao-tán: nuôi súc-vạt khòng lọ̣i.
c- Hồ, Khốc, Hư : bự̂̀n phiền, đau yêu, có bệnh ở phởi, ho nhiều.
d - Hồ, Khốc, Mã : súc-vật nuổ trong nhà chêtt-clóc rẫt shiču.
đ - Khớc, Không: mât của, thay đởi chỗ ở hay công việc.
e - Hình, Điếu: có tang 16 no, đau yěu nặng ; nều khòng cưng mắc tai-nạn xe cộ hay ngã từ trên cao xuỡag.
g- Biêu, Tuề: mắc tai-nạn xe cộ, ngã đau; nếu không, cũng mắc kiện-tụng.
h-- Điêuu : có tang lớn.
i - Hỏa : cháy nhà, (cung nhập Hạn ưng phương nào, cháy ö̀ phương đó.)
31 - BACH-HÒ : có tang, măt của, đảu yè̀u (bệnh khí-huyett hay xưong-cơt).
a - Tham : mắc taī-nạn xe cồ, hay bị ác-thú cắn đá (đáng lo-ngại nhãat là nhạ̀p Hạn tại cung Dàn, Tuât).
b - Sát : mắc tai-nạn đ̛ao-thương; nễu không, cūng bị tù-tội.
c- Hình, Kiêp : mắc tai-nạn xe cộ, hay ngā đau.
d-Khơc: chó cắn.
d - Khöc, Riêu : chó dại cắn ; nẻ̛u không, cũng bị giờng vật có sừng húc hay đá bị thươơg.
e- Phi : mọi sư hanh-thông, hoạnh-phát danh-tùi, troog thà có chuyện vui mùrng.
$\mathbf{g}$ - Tău : mưu sư được toại-lòng; ně̃u có quan-chức, tảt đ̈rợc cao-thäng ; nêu đđ̉ thi, chác-chắn là đỗ.

32 -- THIÊN-KHǑC : đau yểu, buô̆n-phiť̀n, mưu-sự trước khó sau dè.
33 - THIÊN-HU": buön-bưc, kém súrc khooe, hay đau vănğ.
34 - LONG-TRÌ, PHƯỢNG-CÁC : trong nał̀ có việc vuimùrng.
a - Hi : nèn duyên vộ chờng, muru sụ durợc toại-lòng.
b-Má, Sinh, Vương : có con.
c- Thai : có tin mürng (có mang thaí),
d - Riêu, Hi: mọi sư hanh-thông, hị-khí day ahà ; nču có quen-chức, tăt dược cao-thăng ; gạp Hạn này ví như người gặp thèi và.
d-- Thai-Phụ: thăng-quan tiěn-chức.
e- Long, Mộc : tail-nạn sòng-nurocc ; đàn-bà gặp $\mathrm{Mạan}_{\text {n nüy }}$ ràt đíng lo-ngại khi sinh-nör.
g - Long, Không, Kiêp : mắc nạn sông nước fất đáng longai.
h - Long, Điêu : ngã xuỗng sòng hay xuông ao.
i - Phượng, Không, Kiếp : bị trách oân; nễu không, cũng mắc bệnh ở tai.

## 35 - A AO-HOA :

a - Nhiều sao sáng-sủa tốt-dẹp: mọi-sur hanh-thông, danh-tà hurng-vự̛ng, hilkhí đ̛ay nhà.
b-Nhiè̀u sao mờ-ám xấu-xa : có tang. đau yěu, rắcrôi to do duyèn.
c- Từ, Phủ, Vü, Tươrg, Höng : mọi-sư hanh-thông, danh-tài hurng-vượn, bi-khí đ̈ay nhà.
d- Sát, Phá, Liêm, Tham, Höng : nè̀n duyên vọ̣ chöng, trong nhà có chuyẹ̀n vui mừng.
 mạng nhur ngọa đèn trước gió.
e- Só đàn-bà, Mệnh có Bào tọa-thủ ; cung Phụ-Mẩu có Tang tọa-thủ ; Hạn lại đển cung Mẹ̀nh, châcochắn là phải góa chöng hay hỏ chöng.
$g$ - Hŏng, Hi , Riâu : có nhân-tịnh.
h - Không, Kiêp, Bệnh-Phù : mắc bệnh phong-tình.

## 36 - HÖNG-LOAN :

a - Nhièu sao sáng-sủa tốt-đęp: mọi-sụ hanh-thòng, thăng-quan tiển-chức, hỉ-khí đây nhà.
b-Nhiều sao mờ-ám xẫu-xa : đau yŷúu, buồn-phiền, có tang. Sức-khỏe của mẹ, vọ hay con gáa suy-kém.
c- Tả, Hứu, Long, Phượng, Riêu : hoạnh-phát danhtiii, trong nhà có việc vui-mìrng (cưới bội, sinh con).
d - Long (Thanh-) : mắc tai-nạa băt-ngòr.
d - Không, Kiêp, Bệnh, Phù : mác bệnh phong -tinh.
37 - ÂN-QUANG, THIENN-QUÍ : giai-trìr tai-họa.
a - Nhièu sao sáng-sủa tôt-dẹp : mộ-sur hanh-thông, danh-tà hưng-vượng, luôn luôn gặp quí-nhân phù-trọ̣.
b-Nhiều șao mờ-ám xãu-xa: nếu đau-ôm cũng chóng qua khỏi, vì gặp thày gặp thuốc ; nču mắc tai-nạn, cũng gặp quí-nbơn đّ̛n n giài-cứu.
38 - TAM-THAI, BÁT-TOA : có danh-chức, tai-lậc dät-dào.
39 - TƯỚNG-QUÂN : có u'-quyên.
a - Tướng (Thiên-Tướng) : có uy-c̣uyền forn.
b-Hình, Ẫn : nếu có quan-chức, tâtt được cao-thăng ; nểu là vō-quan, chắc-chắn là có binh-quyèn lớn trong tay.
c- Tuän-Triệt án-ngữ : mắc-nạn đao-thương hay xe-cộ.
 giáng quan-chức.

## 40 - PHUC-BINH :

a - Nhièu sao sáng-sủa tôt-dẹp : mọi-sụ hanh-thông, a̛ược nhiều người phục-tùng và lui tới giúp-dập.
b -- Nhiều sao mờ-ám xâu-xa : mắc lìa, mất trộm, mất của, thurờng bị muru-hại.
c - Tang : có tang lón.
d - Hồ : có tang, mác kiện-cáo, mắc tù-tọ̀i.
d - Hinh, Không, Kiếp : mác lị̛a, mảt cướp, bị đảnh-đập.
e - Tuẽ, Ky : lo buồn vì có sụ tranh-chắp, kiện-cáo.
g -- Thai, Höng, Đào: tơ-duyên rác-rổi ; đàn-bà gặp Hạn nây thurờng hay bị mắc lì̛a vì tình, có the? chứa boang.
h - Riêu, Hờng, Đào: có nhân-tình.

## 41 - QUǑC-ÄN :

- Nhièu sao sảng sủa tốt-dẹp: thăng-quan, tiěn-chức, có uy-quyèn.
b -- Nhiều sao mờ-ám xãu-xa : lo buồn, bở--ỡi vì công viẹ̀c ; muru-sư chắng dược toại-lòng.
c - Tuẩn, Triệt : cổng-danh trớc-trở, nễu có quan-chức tảt bị truăt-gians.


## 42 - BUOÖNG-PHÙ.

a - Nhiè̀ı sao sáng-sủa töt-dẹp : danh-tài hurng-vurc̣ng, có uy-quyèñ, mua tậu durợ nhà đăt.
b - Nhiều sao mờ-ám xãu-xa : mắc kiện-cáo, tù-tội; nču u khỏng cūng dau oum nặng.
c - Long, Phượng : mua tậu được nhà dảt.
d - Hồ: có tang, dau yěu; nču khơng cùng mắc tì-tội hay bị luru-đay.

## 43 - THıÊN-MÄ : Thay-dơi chỗ ở hay công-viẹc ; nểu không,

 cưng phải xa nhà.a - Tủ, Phủ : danh-tài hưng-vượng, phú-quí đên cực-î̀ .
b-Không, Kiếp, Tuề : đau yě̀u nặng; nêu khờng, cüng mảc tai-nạn khùng-khiêp. Cüng trong trường-hợp nà̀y, nếu gớc-dại-hin so năm cüng xǎu-xa mò̀-ám, phải quyc̛̣t-đoán là chêt.
c - Đà, Thai : bôn-ba, nay day mai đó, hay thay dỏi chihướng và công-viẹ̣c, uxắc tai-nạn, cbân tay có thurơng-tích đauluđ̛on.
di - Khờc, Khách : có uy-quyèn, nếu có quan-chức, ahầt là vō-chức, tät dượ cao-thăng.
đ - Hịnh : mác tai-nạn xe-cộ, ngã đ̛au, chân tay có thrơongtích; nếu không, cūng mắc tai-nạn dao-thưong.

-     - Tuyệt : mọi-sư đều bê-tác, đau yểu, mảt của.
$g$ - Tuàn, Triệt : mọi-sụ đêu bé-tắc, mưu-sur chẳg đượ toại-lòng, công-danh trắc-ttở; nều có quan-chức, tất bị bải-truăt; đau-yč̀u, onăt cua, mác tai-nạn xe-cọ̀, ngã đau, chân tay có thươngtích Gặp Hạn này, néu thay đởi chō ơo, cung dỡ lo-ngại mọ̀t piñön nào những sư chẳng lành. $\qquad$
44 - THAL-PHU, PHONG-CAO : có danh-chức.
45 - THIEN-GIȦ, OIA-GIȦI : giải-trù̀ tai-họa.


## 46 - GIẢl-THÄN :

a - Nhiêu são sáng-sủa tốt-đep : danh-tàikém hurg-vaợng
b - Nhiều sao mờ-ám xãu-xa : giải-trù̀ tai-họa; nếu dau ốm cung chòng khỏi. vì gặp thày gạp thuỡ; néu mác tai-nạn cưng sớm gặ qui-nhàn 拼n giài-cứu.
c - Gốc- đạ hạn 10 năm rắt xău-xa mờ-ám ; tiểu-hạn cuung thế, lại them Gaai-Thàn nhạp Hạn, phái quyêt-doán là chět mọ̀t
 tạ̀t, tai-nạn nhơ. Nợ gạp nhừng bệnh-tật, taínạn lớn. Giài-Thän không những bät-lự, ma con làm cho người ta phäi sớm lia tràn-thé. Trong trương-hợp nì, Giaí-Thän chinh lis Tử-Thàn vạy.

## 47 - THIÊN-KHŌNG:

a - Muru-sư chằng dưọcc toại-lòng, co-nghiẹ̀p sa-sút. mắc Eira, mảt cưa, kinb-doanh thàt-bại, buòn-ban thua-tō̃; nếu khòng, cüng mắc tù-tội.
b- Đang dauyếu, gạp $\mathrm{H}_{\text {ann }}$ có Thic̀n-Khòng, chấc-chắn là qua khỏi. Cüng trong trương-họp này, néu lại אặp Tuinn, Triệt ann-ngū, phải quyét-do.an là chura co thẻ khỏi bệnh đurợc.
48 - TUĂN: ânh-hượng mạnh-mē trong suôt ãòri người.
a - Nhiêu sano sáng-sùa tôt-dẹp : Hạn xău-xa mò-ám, mọi sư đ̂ều bě̃-tăc.
b - Nhiểu sao mờám xâu-xa : hạn sáng-sủa tồt-đẹp. ahurng muru-sur thrờng hay gặp trở-ngại buofi dảu.

49-TR1ÊT : Chî có ânh-hưởng mạnh-mẽ từ lúc cât tiêng
 änh-hưởng kém dän.
a - Nhiêu szo sáng-sủa tôt-đẹp : Hạn xáu-xa mò--ám, murus-ur chẻ̉ng durc̣c toại-lòng, thät-bại liên-ruiên.
 nhurng muru-sụ thương gặp trở-ngại buổ däu.

$$
C-P H U-L U A N:
$$

1- Hạn có hì-sự: cung nhạ̣ Hạn cần phả̉ có Tả, Hữu Long, Phrợng, Đłà, Hŏng, Hi, Rièu hội-hơp vợi nlhièu sao Khác thà̀ sing-sủa tôt-đ̄c̣.

2 -- Hạn sinh con : cung nhập $H_{a ̣ n}$ cần phăi có Tả, Hüru, Long, Piượng, Hòng, Hi. Sirb, Vurơng, Thai hội-hợp vớ nhiêu suo khác thạt sáng-sủa tôt- fẹp.

- Nam- Bầu-tinh nhập Hạn (tiêu-hạn 1 năm) : sinh con trai; něu gặp Tuần, Triệt án-nḡ̄̃, lại sinh con gái.
b- Băc- Bã̃u-tinh nhập Hạn (tiêu-hạn ı nảm) sinh con gái ; né̛u gặ̣ Tuăn, Triệt án-ngũ', lạị sinh con trai.
$\epsilon-$ Nam, Băc. Bầutinh nhập Hạn đöng-cung (tiẻu-hặt , năm) - Cung nlập $H_{a ̣ n}$ là Dirong-cung; sinh con traí; néu găp Tuän, Triệt án-ngừ, lại sanh con gái.
- Cung nhạ̀p Hạn là Âm-cuņ́s : sinh cọn gái ; nếu gặp Tuăn, Triẹt an-ngū̃, lại sinh con trai.
$d$ - Cuagg nhạ̀p Hạn Vô-chính-diệu: coi Chính-diệu. xung
 trương-hơp, nhąn- dịh whur trín.

PHU-CH $\hat{U}$ :

- Xerna rang Tü- Tire, biét con đäu lòng fà con trai. Nhtreg oču xem Han sinh con lan đäu, lụ biét là sinh con gái. Vịy phaii luạn-doán : Sinh con gai rät lhoo nuôi. Traii lại, phäi sinh con trai mei dic nucio.
- Xem cung Tử-Tức biêt con đầu lòng là con gái. Nhưng nệu xẹn Hạn sinh con lần đàu, lại biêt là sinh con trai. Vậy phải luận-doán : Sinh con trai rát khó nuôi. Trái lại. phải sinh con-gái mớr dê nuôi.

3- Hạn của người già : từ 60 tuôi trở đi, xem cung nhập Hạn hoặc Đạj-Hạn hoạc Tiêu-Hạn, thấy có Đıo, Höng, Hi, Khòng (Thièn-), Ky hộ-hợp, phải quyêt-đóón là tính-mạng lâm-nguy.

Tuổi già rât ky những sao kể trên nhập Hạn.

## Nhận-dịnh ảnh-hưởng của những Sao lưu-dộng

Khi luận-đoán vận-bạn, không nhựng phải xem gớc-đại-hạn 10 năm, lưu-đại-hạn 1 năm và lưu-niên tiểu-hạn, mà lại còn phäi chú-y đén ảnh-hroởng cua những sav luu-dọ̀ng vạ̀n-hành trén các cuns-số tùy theo tù̀ng năm xem $\mathrm{H}_{\text {ạn. }}$

Nhưrog sao đó là : Thair-Tuč, Tang-Môn, Bạch-Hô, ThiénKhơc, Thiên-Hur, Lộ-Tôn, Kinh-Dương, Bà-La và Thièn-Mã.

Tại các cung-sỗ cưng đ̀̀ có có sẵn nhựng sao ohư trên, nhurng là sao tinh hay sao có-dinh.

Để khôi nhäm-lā̃n với sao cở-định, mải sao lưu-đọng được đặt thêtro mọt chư LU'U är dảu.

Khi xem hạn 1 năm, phải áp-dung nhịng phương-p háp đạcbiệt để tim ra sao luru-động.

Mổi sao luru-động cũng có tínli-chǎ́t nhur mỗ̀ sao cồ-định. $A-L U \cup U T H A I-T U \hat{E}:$

1 - Tiểu-bạn nãm nào, tàt có Lưư Thái-Từ tại cung cọ tên của năm đó, tbeo thư-tư 12 địa-chi.

Tbí-dụ : Tiêu-hạn năm Mùi, có Luru Thái-Tuễ tải cung Müii.
2 - Lưu Thái-Tué tại cung nào, phải dặc-biệt chứ-ý de̛n cung đó. Mọi sự hay dộ trong năm xem $H_{a ̣ n}$ đéu có liên-quan mạ̀tthiét dén cung có Luru Thá-Tué.

Thí－dụ：Luru Thái－Tuê tại cung Mùi，cūng là cung Tä̀－Bạch． Vầy troag năm Mùi，nhữag sụ̆ hay dờ xảy ra đều có liên－quan đ̛̃̃̃ tiên－bạc，cưa－cải．

3 －Luru Thaí－Tuễ gặp abiều sao sáng－sủa tôt－đẹp，lại càng rựcuỡ．Trái lại mờ－ám，nẻ̛u gặp nhiêu sao xặu－xa．
$B-L U \cup U A N G-M O N-L U U B A C H-H O$ ：
1 －Luru Thaiz－Tuế tại cung nào，Luru Tang－Mồ tại cung cách cung đó $\ell$ cung，theo chièu thuậa．

Thíduy ：Luru Thái－Tuế tại cung Müi，Luru Tang－Môn tại cuãg Dạ̀u．

2 －Luru Bạch～Ho̊ tại cung xung－chiêulu cung có Lưu Tang－Môn．

Thídụ：Lưu Tang－Môn tại cung Dậu，Lưu Bạch－Hỏ tại cung Mão．

3 －Nểu Luru Tang－Môn，Luru Bạch－Hở gạp nhiê̌u Sát－tionh hay Bại－tinh，tảt trong Hạn phài gặp nhiêu sụ chẳng lành nhur ơm－dau， ting－tóc．Nguy－hại nhảt là Lưu Tang－Mồn gặp Tang－Môn cǒ－địinh dơng－cung，hay Luru Bạch－Hí găp Bạch－Hổ cơ－dịnh đông－cung．
 cũng den－tở，tảt phai mạng vcng，không thê cứu－sizỉ đurợ． $C=L U \cup U T H I E N-K H C C-L U U U T H I E N-H U:$

1 －Bắt đău tùr cung $\mathrm{N}_{\mathrm{go}}$ ，kể là năm T ý，dêm theo chièu nghịch đ̛̃n cung có tèn của năm xem Hạn－theo thứr－tur 12 địa－chi－Luru Thièn－Khôc tại cung đó．

Thí－dụ：Tiéu－hạn nàm Müì，Luru Thiên－Khồc tại cung Hợi．
 theo chiều thuận đẽ̛n cung oó tền của năm xem Hạn－theo th̉ŕ－ tur 12 dịa－chi－Lutu Thiè̀n Hu tại cung dó．

Thí－dụ：Tiè ihhan nàm Mừi，Lưu Thiên－Hur tại cung Sưre
3－Luru Thiền－Khốc，Luru Thiên－Hur，g̣̣p nhiču Sát－tinh hay Bai－tinh，thương gày nền nhünng sur buön－phììn，đau ôm．Nguy hại nhất là Lưu Thiên－Khôc lại gặp Thiên－Khơoc cố－dụnh dỏng－curg， hay Luru Thiên－Hur hig gặ Thien－Hur cö－dịnh döng－uang，
 tôt－dẹp hội－hợp cúru－yiai．

## D－LUU LÔC－TƠN－LUPU KİNH－DƯONG－ $L U U$ © $A$－LA：

1 －Muốn tìm Lưu Lậc－Tồn，phải biĕt rô tên của năm xem Hạn，theo thứ－tur 10 thiên－can．Ciai bảng dưới đây：

| Tên của năm xem Hạn，theo thứ－tự 10 Thiên－Can | Luru Lộc－Tờn |
| :---: | :---: |
| Giáp | Dân |
| Ät | Mão |
| Binh－Mậu | Ty |
| Đinh－Kı̇ | Ngo |
| Canh | Tkân |
| Tân | Dậu |
| Nhâm | Họi |
| Quí | Tý |

Thídụ ：Tiêu－bạn năm Ất－Mùi，Luru Lộc－Tồn tại cung Mâo． 2 －Luru Kialı－Durơng tại cung ầng trước cung có Luru Lộc－Tö̀n．

Thídụ：Luru Lộc－Tön tại cung Mão，Luru Kình－Dương tại cung Thìn．

3 －．Luru Đà－La tại đằng sau cung có Luru Lộc－Tồn．
Thírdụ：Lưu Lộc－Tồn tại cung Mão，Luru Đà－La tại cung $D_{\text {àn }}$ ．

4 －Ně̃u Luru Lộc－Tồn gặp nhiĉ̀u sao sáng－süa tớt－đẹp hội－ bợp，thất là Lộc－Tôn và Thiên－Mã cô－định，tăt mọi－sự hanh－thòng， danh－tải hurng－vượg．Trái lại，gặp nhiếu Sát－tinh hay Bại－tinh nhu Không，Kiếp，Đại，Tiẻu－Hao，tất bị bao－tán tiền－bạc，và gạp ahichus sư pbiên－lòng．

5 －Luru Kinh－Dương，Luru Bì－La gạ̣ ohiĉu Sát－tinh háy Bại－tinh，thường gày nề nhưrog tai－urơng họa－hại．Luru Kình－ Dưong gặ Kinh－Duoug cơ－dịnh đông－cung，bay Luru Đi－La，
gạp Đà-La cö-änh đöng-cung thật là khơ tránh được những taihọa khüng-khiếp. Báng lo-ng. nhẫt là Luru Kinh-Dưong hay Liru Eta-La gàp Thät-Sát đơng-c ng.
B-LUVU THIEN-MA:
1 - Mươn tìm Lepu Th èn -Mã, phải biểt rō tên của năm xem Hạn - theo thứ-tụ 12 dịa- hi. Coi bảng durợi đây :

| Tên của năm xem $\mathrm{Hạn}_{\mathrm{a}}$, theo thứ-tụ 12 Địa-Chi | Lưu Thiên-Mä |
| :---: | :---: |
| Dằn - Ngọ- Tuât | Thậu |
| Thân-Týn - Thin | $\mathrm{D}_{\frac{18}{1 \%}}$ |
| Ty - D Dậu - Sửu | Họi |
| Họi - Mâc - Mùi | ' Y |

Thídụ: Tiẻu-hạts năm Tý, Lưu Thiên-Mà tại cung Dàn.
 gạ̣p Lộc và ràt ky gặp Tuăn, Triẹ̀t añ-ngũ. Lưu Thiên-Mã gặp
 h.iy L-ru Lộc-Tơn dòng-cun s, tät danh-tà hurng-vurơng.

3 - Lưu Thièn-Mã tại cung nào, tüt trong tiểu-bạn có sự dichuyčn hay thay-đỏ̉ có liên-quan đễn cung dó.

Thí-dụ: Tỉku-liạn uăm 「ý, Luru Thièn-Mạ tại cung Dăn là cung Phụ-Mẫu. Vạy trong nim Tý, thương có sư di^chuyẻn bay thay đở có lic̣n-quan dén cha mẹ, nhur đổi chồ ở, dổi nghè̛-nghiệp hay dixa.

## Luạn-đoán hậ chêt và đám tang

## A-HANCHÉT:

## $I^{*}$-GIƠl-HAN TRONG KHOȦNG 10 NĂM :

Pbäi län lurợt vert ky ohững goóc-dại-hạn 10 oăm, dạac-biệt chứ-


Lại xem đẻ̛n ba cung Phúc-Đức, Mệnh và Thân. Nểu thầy nhürng cuag nä̀y cüng bị khárc-hãm, không có nhičư sao sáng-sủa tơt-đẹp hội-hc̣p dể cứu-giaii, thi phài kèt-luạ̀n là chèt trong khoảng 10 năm đó.

## 2 - GIỚI-HAN TRONG KHOȦNG 1 NĂM:

Trong khoảng 10 nām da định trèn, muớn biết rõ chš้t năm nào, phảa làrn-lự̆t xem ky luru-dại-hạn, luru-nièn tiếu-hạa từng nüm, cùng với ảnh-hurởng cua nhïrog sao lưu-dộng.

Phåi cẫn-nhác tốt xã̃a cho thật cẫn-thạ̀n. Phải kêt-hợp nhạ̀n-
 nhăt, phải kêt-luần là chě̀: trong lhoảng nám dó

## 3-GIÓ1-HAN TRONG:KHOANG MỘT THANG :

 đ̛ẻ tinh hạn luru-nguyệt. Hạn thàng nào xău-xa nhât, phải kêt-luận là chět trong khoüng thàng đós.

## 4 - GIỚI-HAN TRONG KHOẢNG MỌTTNGAY:

Sau khi đà biêt tō tháng chêt, phai căn-cư theo dó dể tính hạn lưu-nhật. Hạn ngày nào xẳu-xa nhăt, phâa kễt-luạ̀n là chêt vào ngày tó.

$$
B-B A M T A N G:
$$

Trước hét là phải biét thựng sao úng vào đơo-vật düng trong đán tang và nhựng sao ưng vào ngươ di đưa dám.

Coi bẩng dượi dày:


| Văn-Xurơng, Văn-Khúc | : | gitáy phù măt, văm-té |
| :---: | :---: | :---: |
| Thiên-Khôi, Thiĉn-Việt | : | ông str, thay dia -ly |
| Lọ́c-Tön |  | tám tang co it mguò̀t dit $\mathrm{d}_{\text {ana }}$ |
| Hoa-Khoa, Hóa-Quyên |  | quan-churc di dua dam |
| Hoa-Ky |  | cây-phuớn |
| Tang-Môn | : | xe lamg |
| Bach-Hó | : | quàn áo tang |
| Thién-Khờc | : | phroòng kin |
| Thiên-Hư | : | gây chống |
| Thiên-Mz |  | ngyra kéo xe tang |
| Quôc-Ấn | : | xe tang có máy vàng, bac bó vào óo-quar |
| Đrơong-Phù | : | 'đòo khâm-liêm |
| Tãu-Thur | : | vin-té |
| Hoa-Cáa | : | long che |
| Bao-Hoa | : | cail hó |
| Hông-Loan, Quan- ${ }^{\text {Oóri }}$ | : | day thirng |
| Thiên-Hí | : | Jien, nén |
| Điêu-Khách | , | ngucờs dén phuing viêng |

Sau kbi đã biết fō ngà̀ chêtt, xem cung nhập $H_{a ̣ \text { an }}$ của ngày đó, nếu thằy có nhiču Sao kẻ̛ trèn bội-hợp, phải luạ̀n-doan là đím tang long-tiọng.


 ज巨ü: Triṭi xung- chiticu







## Sót viua "bừ nhìn》

Năm Bính-Thàn 1956, 44 tuổi
( $D \hat{e}$ tậo luạn-doain và ihệm-nghiẹm)


## MỤC-LỤC

Trang
Lò̀i nói đâu. ..... 3
PHÅN I - A - Lâp-thành :
I- Đinh-cung ..... 7
II - Tìm bản-mệnh. ..... 7
III - Pbần Âm-Drơng ..... 8
IV - Binh gior ..... 9
V - An Mẹnh ..... 10
VI-An Thân ..... 11
VII - Lập Cục ..... 11
VIII - An Sao ..... 12
IX - Bịnh hướng chicu ..... 28
$X$ - Khờ Han ..... 31
B-Lý giải Ngí-hành, Can, Chi :
I - Ngū-hành ..... 37
II - Thậ Can ..... 38
III - Thập-nhị Chi ..... 39
IV - 12 tháng ..... 43
V - Ngày và Giò ..... 45
PHÅN II — Luạn doán 12 cung :
1-Nhưnng đièu cần phài chú-y trước khii luận-đoán một lá số ..... 48
II - Bink danh ..... 51
III - Đạc-tính các Sao ..... 51
IV - Nhận-dịnh khái-quát vể cung Mệnh và cung Thàn ..... 75
V-Cung Mẹ̀nh. ..... 75
VI - Cung Phụ-Mầu ..... 172
VII - Cung Phứ- - Ớc ..... 181
VIII - Cung Đièn-Trạch ..... 202
IX - Cung Quan-Lộc ..... 212
X - Cung Nô-Bộc . ..... 224
Xl - Cung Thièn-Di. ..... 231
XII -- Cung Tạt-Ách ..... 238
XIII - Cung Tài-Bach ..... 248
XIV - Cung Tưr-Túrc. ..... 257
XV - Cung Thè-Thičp bay Phu-Quân ..... 268
XVI - Cung Huynh-Đệ. ..... 278
XVII - Nhạn- định vì Mùa sinh và Giơ sinh ..... 287
XVIH - Pluu-luạn vè Mènh, Thân ..... 289
XIX — Pliul-luàn về Tử-Túc ..... 29:
XX - Phàn Cục.
293
293
XXI -... Nhẹ̀n-xét sơ-mẹ̀nh cûa một vài hạng ngườ ..... 299
XXII - Luạn-só tiéu-nhi ..... 304
XXIII -- Phư-uận Bản-Mệt hr thuộc ngua-hành ..... 308
XXIV -- Thức-àn thức-uör,g, biçu-tự̛̣̆ bằng các Sao ..... 313
$X X V-$ Vạt-dụng. biẻu-tự̛̣ng bằng các $S_{\text {aco }}$. ..... 314
XXVI - Cơ-the trong ngiời, bieutượg bằng các Sao. ..... 315
PHĂN MI - Luận-doán vận-hạn :
Phrong-pháp luận-đọ́n vậm-hạn ..... 319
Nhạn- dinnh vé Hạn. ..... 320
Nhận-dịnh ånh-hưởng của nhừng Sao nhạ̀p Hạn. ..... 328
Nbận- định ảnh-thuởng của nhưng Saoluru-đọng.347
Luậ̂n-đ̛oán bạn chêt và đám tang ..... 350
Phy-luyc
Bỡn lá sỗ đê quan-sát và tập luận đơaát. ..... 353
Mưc-lục . ..... 357

