**MẪU LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HỌ TÊN (GIỚI TÍNH) |  | GIỜ SINH |  |
| NGÀY THÁNG NĂM SINH (DƯƠNG LỊCH) |  | NTNS ÂM LỊCH |  |

**HÌNH LÁ SỐ**

**(HÌNH)**

GIỜ: MẬU DẦN, + THỔ (ví dụ, bạn thay thế thông tin vào)

NGÀY: ẤT SỬU, - KIM

THÁNG: QUÝ TỴ, - THỦY

NĂM: TÂN SỬU, - THỔ

**ÂM DƯƠNG THUẬN NGHỊCH LÝ, NGŨ HÀNH SINH KHẮC**

+ Năm sinh (âm, dương); Tháng sinh (âm, dương); Ngày sinh (âm, dương); Giờ sinh (âm, dương):

(tất cả đều là âm hay dương thì tốt):

+ Cung an Mệnh ở \_\_\_\_\_\_, âm/dương; thuận/nghịch lý so với Năm sinh (âm/dương):

+ Ngũ hành năm sinh so với ngũ hành tháng sinh; ngũ hành tháng sinh so với ngũ hành ngày sinh; ngũ hành ngày sinh so với bởi ngũ hành giờ sinh

+ Ngũ hành cung an Mệnh so với ngũ hành của bổn mệnh:

Kết luận:

**CỤC & MỆNH**

Ngũ hành Cục: Ngũ hành Mệnh:

Tương sinh tương khắc giữa Cục và Mệnh, ý nghĩa:

**MỆNH Ở SINH/VƯỢNG/BẠI/TUYỆT ĐỊA:**

Tra bảng ở Bước 4 trong Phần IV:

**MỆNH Ở TỨ ĐỊA: Tứ Bại (Tý Ngọ Mẹo Dậu) / Tứ Sinh (Dần Thân Tỵ Hợi) / Tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi)**

Tra bảng ở Bước 5 trong Phần IV:

**MỆNH & VÒNG THÁI TUẾ**

Tra thông tin ở Bước 6 trong Phần IV:

**MỆNH VÀ VÒNG TRƯỜNG SINH**

Mệnh ở Tam hợp nào của Vòng Trường Sinh: Tra thông tin ở Bước 7 trong Phần IV:

Hạn chết: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Độ tuổi (trẻ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Độ tuổi (già): \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**LUẬN CÁC CUNG**

**MỆNH**

**THÂN**

**PHÚC**

**TÀI**

**ĐIỀN**

**QUAN**

**DI**

**NÔ**

**ÁCH**

**PHỐI**

**PHỤ**

**BÀO**

**TỬ**

**LỤC SÁT TINH hội hợp vào đâu, có cứu giải không**

+ Không Kiếp đắc/hãm hội hợp vào \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

+ Kình Đà đắc/hãm hội hợp vào \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

+ Hỏa Linh đắc/hãm hội hợp vào \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TỨ HÓA ở đâu, tốt/xấu như thế nào**

+ Hóa Quyền:

+ Hóa Khoa:

+ Hóa Lộc:

+ Hóa Kỵ:

**LUẬN ĐẠI HẠN**

+ ĐẠI HẠN THỨ 1: Cung \_\_\_\_\_\_\_, độ tuổi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

THIÊN THỜI: ngũ hành tam hợp hạn sinh khắc với ngũ hành tam hợp tuổi như thế nào, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

ĐỊA LỢI: so sánh ngũ hành cung hạn với ngũ hành bổn mạng, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

NHÂN HÒA: xem cung hạn tốt xấu, cho điểm

Thiên thời ảnh hưởng 60% độ tốt xấu của đại hạn; Địa lợi 10%, Nhân hòa 30%. Công thức điểm như sau: tổng là 0.6\*TT+0.1\*ĐL+0.3\*HN=\_\_\_\_ (trên 10). Tốt/xấu/trung bình?

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

+ ĐẠI HẠN THỨ 2: Cung \_\_\_\_\_\_\_, độ tuổi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

THIÊN THỜI: ngũ hành tam hợp hạn sinh khắc với ngũ hành tam hợp tuổi như thế nào, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

ĐỊA LỢI: so sánh ngũ hành cung hạn với ngũ hành bổn mạng, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

NHÂN HÒA: xem cung hạn tốt xấu, cho điểm

Thiên thời ảnh hưởng 60% độ tốt xấu của đại hạn; Địa lợi 10%, Nhân hòa 30%. Công thức điểm như sau: tổng là 0.6\*TT+0.1\*ĐL+0.3\*HN=\_\_\_\_ (trên 10). Tốt/xấu/trung bình?

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

+ ĐẠI HẠN THỨ 3: Cung \_\_\_\_\_\_\_, độ tuổi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

THIÊN THỜI: ngũ hành tam hợp hạn sinh khắc với ngũ hành tam hợp tuổi như thế nào, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

ĐỊA LỢI: so sánh ngũ hành cung hạn với ngũ hành bổn mạng, cho điểm theo bảng điểm nêu ở Phần IV Bước 12.

NHÂN HÒA: xem cung hạn tốt xấu, cho điểm

Thiên thời ảnh hưởng 60% độ tốt xấu của đại hạn; Địa lợi 10%, Nhân hòa 30%. Công thức điểm như sau: tổng là 0.6\*TT+0.1\*ĐL+0.3\*HN=\_\_\_\_ (trên 10). Tốt/xấu/trung bình?

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

…

**LUẬN TIỂU HẠN**

+ NĂM \_\_\_\_\_, tuổi \_\_\_ (âm lịch)

Thuộc Đại hạn cung \_\_\_\_\_\_\_ (tuổi \_\_\_\_\_\_\_\_\_), tốt/xấu của Đại hạn: xem phần luận Đại hạn thứ \_\_ ở trên.

Lưu niên Đại hạn tại cung \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tốt/xấu/trung bình như thế nào, là kết quả của năm.

Tiểu hạn tại cung \_\_\_\_\_\_\_, tốt/xấu/trung bình như thế nào, là sư tốt/xấu của diễn biến sự việc trong năm.

Lưu niên đại hạn và tiểu hạn ở cung nào thì trong năm mối bận tâm cũng sẽ liên quan nhiều đến lĩnh vực đó.

Lưu Thái Tuế ở cung \_\_\_\_\_\_, ý nghĩa: bận tâm lo lắng về lĩnh vực đó – là mối bận tâm lớn của năm.

Lưu Thiên Mã ở cung nào sẽ có “động” liên quan đến lĩnh vực đó, nhìn tam phương tứ chính kiểm tra sao lưu thấy xem có bao nhiêu trong 06 sao lưu Tang Hổ Khốc Hư Kình Đà (cộng với 06 sao này mà cố định) – có càng nhiều thì càng phiền.

Lưu Lộc Tồn ở cung nào, nếu là Tài thì rất tốt, hay Mệnh, Thân, Quan cũng tốt, hoặc cung Lưu niên Đại hạn hay Tiểu hạn cũng rủng rỉnh tiền bạc.

Lưu Tang, Hổ, Khốc, Hư, Kình, Đà: xét 6 lưu ám & hung tinh này ở đâu, có đi cặp hay nhiều cặp không, có hội hợp / đồng cung với các sao cố định tương ứng không, hội hợp vào cung nào, ý nghĩa là lo lắng, trở ngại, buồn phiền, có càng nhiều cặp thì càng buồn phiền cho cung bị chúng hội hợp vào.

Kết luận: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý**

**GIẢI PHÁP CẢI THIỆN**