*Giai thoại võ lâm*

**KIÊN TRÌ VÀ KHỔ LUYỆN**

**Matajura Yamato Okinawakabe** mộng làm một kiếm khách vô địch, nhưng mỗi lần đấu với cha đều bị cha đánh bại, và phải nghe lời phê bình của cha là thân pháp quá chậm chạp.

Nỗi buồn bực cứ trút xuống tâm trí **Matajura Yamato Okinawakabe**, nhưng chàng vẫn nuôi trí trở thành một kiếm sĩ đại danh. Một ngày kia, **Matajura Yamato Okinawakabe** xin phép cha để theo học với kiếm sư **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori - *một kiếm sư đại tài***, và chàng được cha chấp nhận.

**Matajura Yamato Okinawakabe** đến bái kiến **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori**:

- Thưa đại sư, nếu tôi sớm hôm ở cạnh đại sư không phút xa lìa thì trong bao lâu tôi có thể trở thành một kiếm vô địch?  
- **Mười năm!**

- Thưa đại sư, cha tôi đã già, tôi muốn rút ngắn thời gian để còn trở về săn sóc người. Tôi nguyện hầu hạ đại sư cần mẫn gấp hai thì thời gian thành tài là bao lâu?  
- **Ba mươi năm!** **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori** bình tĩnh đáp.  
- Sao lại như thế được, thưa đại sư? **Matajura Yamato Okinawakabe** kinh ngạc hỏi.  
...(Vị kiếm sư **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori** vẫn trầm mặc)

- Nếu tôi xã thân phụng sự đại sư không nghỉ ngơi chút nào thì bao lâu có thể thành đạt kiếm pháp?  
- **Bảy mươi năm!**  
- **Matajura Yamato Okinawakabe** há hốc, vô cùng tuyệt vọng, hai chân chàng muốn khuỵu trông thật đáng thương. Kiếm sư **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori** ôn tồn giải thích cho **Matajura Yamato Okinawakabe** nghe:

**“Dục tốc bất đạt”**, người hấp tấp làm việc gì cũng khó thành công. **Matajura Yamato Okinawakabe** phần nào hiểu được điều ấy. Chàng quyết tâm ở lại theo học với đại sư **Hokasuzu Iwamasaki Banzoladori**.

*Theo sổ tay võ thuật.*