**TỪ VỰNG ĐẠO HỌC CƠ BẢN TIẾNG VIỆT**

1. **Nhất nguyên**

Nhất nguyên là từ khai thiên lập địa, sinh người đến hỗn độn, tổng cộng có 12 hội, là 129600 năm, mỗi một hội có 10800 năm.

**Ghi chú:**

***Nhất nguyên*** – 12 hội (360 vận).

***Nhất hội*** – 13 vận (360 đời).

***1 vận*** – 12 đời (360 năm).

***1 đời*** – 300 năm (360 tháng).

***1 năm*** – 12 tháng (365 và ¼ ngày).

***1 tháng*** – 30 ngày (360 giờ).

***1 ngày*** – 12 thời (24 giờ).

1. **Nhất hoạch khai thiên**

Mở sơ cơ thiên đạo và vận hành với nhất (Tứ đạo)

1. **Lưỡng nghi**

Một âm – một dương gọi là lưỡng nghi, ở trời là nhật nguyệt, ở đất là càn khôn, ở người là hai mắt.

1. **Chân giả nhị nhân**

**Chân nhân** – Bản tính (vĩnh viễn), tính tiên thiên (trong chứa tám đức).

**Giả nhân** – cơ thể (ngắn ngủi), mạng hậu thiên (chứa trong tám ma).

1. **Tam tài**

Thiên, địa, nhân gọi là tam tài. Kinh dịch viết “sách dịch bao gồm rộng lớn, có đạo trời, có đạo người, có đạo đất”. Kiêm cả tam tài và lưỡng nghi.