# ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ

**HỒ THỊ PHƯƠNG MAI NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN**

**TÀI LIỆU HỌC TẬP**

**TỰ HỌC TỪ VỰNG HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP 2**

**Mã số: 660209124**

**Huế, tháng 5 năm 2024**

# ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG HUẾ

Chủ biên: Ths. HỒ THỊ PHƯƠNG MAI

Đồng chủ biên: Ths. NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

**TÀI LIỆU HỌC TẬP**

**TỰ HỌC TỪ VỰNG HỌC PHẦN TIẾNG PHÁP 2**

**Mã số: 660209124**

**(Dành cho sinh viên cao đẳng, ngành tiếng Anh)**

**Huế, tháng 5 năm 2024**

**MỤC LỤC**

[Lời nói đầu 1](#_TOC_250008)

[Chương 1: 2](#_TOC_250007)

* 1. [Unité 5, Génération A1 2](#_TOC_250006)
	2. [Unité 6, Génération A1 10](#_TOC_250005)
	3. [Unité 1, Génération A2 20](#_TOC_250004)
	4. [Unité 2, Génération A2 31](#_TOC_250003)

Chương 2: Bài tập thực hành 39

* 1. [Vocabulaire 39](#_TOC_250002)
	2. [Grammaire 43](#_TOC_250001)
	3. [Compréhension écrite 50](#_TOC_250000)

Tài liệu tham khảo Phụ lục

# CHỮ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chữ viết tắt** | **Tiếng Pháp** | **Tiếng Việt** |
| adj | adjectif | tính từ |
| adj dém | adjectif démonstratif | tính từ chỉ định |
| adj num | adjectif numéral | tính từ chỉ số |
| adj poss | adjectif possessif | tính từ sở hữu |
| adj int | adjectif interrogatif | tính từ nghi vấn |
| adv | adverbe | trạng từ |
| art cont | article contracté | mạo từ kép |
| art déf | article défini | mạo từ xác định |
| art indéf | article indéfini | mạo từ không xác định |
| conj | conjontion | liên từ |
| interj | interjection | thán từ |
| loc | locution | quán ngữ, cụm từ |
| n | nom | danh từ |
| nf | nom féminin | danh từ giống cái |
| nm | nom masculin | danh từ giống đực |
| npl | nom pluriel | danh từ số nhiều |
| phr | phrase | câu |
| phr inter | phrase interrogative | câu hỏi |
| prép | préposition | giới từ |
| pron | pronom | đại từ |
| qqch | quelque chose | việc gì, điều gì, cái gì |
| qqn | quelqu’un | người nào đó |
| v | verbe | động từ |
| vpr | verbe pronominal | động từ phản thân |

## LỜI NÓI ĐẦU

Hai yếu tố quan trọng giúp học ngôn ngữ tốt chính là nắm vững cấu trức ngữ pháp và tích luỹ vốn từ ngữ phong phú. Tuy nhiên, khác với các ngôn ngữ khác việc học từ vựng của tiếng Pháp phức tạp hơn vì các động từ tiếng Pháp biến thiên theo các ngôi, thì, thể khác nhau. Cũng vì thế các động từ được chia hoàn toàn xa xa khác biệt động từ gốc. Cũng vì thế qua quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc học từ vựng của sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, chúng tôi nghiên cứu xây dựng tài liệu học tập Tự học từ vựng Tiếng Pháp 2 để giúp sinh viên hiểu được nghĩa của từ, cụm từ một cách dễ dàng và hiệu quả, cũng như giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian học tập.

Hiện nay trên thế giới và trong nước đã xuất bản rất nhiều từ điển Pháp - Việt, từ điển Việt – Pháp, từ điển Pháp – Pháp, tuy nhiên các từ điển này đều có một đặc điểm chung là ghi động từ gốc, tính từ và danh từ gốc. Tiếp nối học phần tiếng Pháp 1, chúng tôi tiếp tục thực hiện đề tài "Tự học từ vựng học phần Tiếng Pháp 2" để giúp sinh viên thuận lợi trong việc tự học, tự nghiên cứu.

Tài liệu hỗ trợ sinh viên tự học từ vựng học phần Tiếng Pháp 2 bao gồm hai chương. Chương thứ nhất trình bày nghĩa của các từ mới trong mỗi Unité có kèm phiên âm và ví dụ. Chương thứ hai giới thiệu một số dạng bài tập để sinh viên luyện tập phần từ vựng.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả về sự đóng góp ý kiến cho nội dung, hình thức cũng như các vấn đề khác để tài liệu học tập này được tốt hơn.

## CHƯƠNG 1

**TỪ VỰNG**

### Unité 5, Génération A1

**acheter** /aʃte/ (*v*): mua. *Acheter le pain: mua bánh mì*.

**addition** /adisjɔ̃/ (*nf*): tính tiền, hóa đơn tính tiền. [*Régler*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/R%C3%A9gler.html)[*l'addition*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/l-apostrophe-2-addition.html) *(loc): thanh toán hóa đơn.*

**adoption** /adɔpsjɔ̃/ (*nf*): nhận con nuôi. *Les formalités d'adoption: các thủ tục nhận con nuôi.*

**aire** /ɛʀ/ (*nf*): sân, bãi. *L'aire de jeux (loc): khu vui chơi, công viên ngoài trời.*

**ajouter** /aʒute/ (*v*): thêm. *Il a ajouté un chapitre au texte origianl: ông ta đã thêm một chương vào bản gốc.*

**aliment** /alimɑ̃/ (*nm*): thức ăn. *L'aliment en boîte: đồ ăn đóng hộp.*

**ananas frais** /ananas fʀɛ/ (*loc*): dứa tươi. *J'aime l'ananas frais: tôi thích dứa tươi.*

**animation** /animasjɔ̃/ (*nf*): sự náo nhiệt. *Une rue où il y a beaucoup d'animations: một đường phố náo nhiệt.*

**appétissant** /apetisɑ̃/ (*adj*): ngon. *Ce plat est très appétissant: món ăn này rất ngon.*

**apporter** /apɔʀte/ (*v*): mang theo. *Je dois apporter quelque chose? tôi phải mang theo cái gì?*

**assez** /ase/ (*adv*): đủ, khá. *J'ai assez d'argent: tôi có đủ tiền. Assez riche: khá giàu.*

**assiette** /asjɛt/ (nf): dĩa. *Une assiette de crudités (loc): dĩa rau sống trái cây.*

*Une assiette de porcelaine: một cái dĩa sứ.*

**atelier** /atəlje/ (*nm*): hội thảo. *Nous organisons régulièrement des ateliers: chúng tôi thường tổ chức hội thảo.*

**baguette** /baɡɛt/ (*nf*): mì ổ dài to. // đũa.

*Manger du riz avec des baguettes: ăn cơm bằng đũa. Une baguette magique: một chiếc đũa thần.*

**banque** /bɑ̃k/ (*nf*): ngân hàng. *Déposer de l'argent à la banque: gởi tiền ngân hàng.*

**barquette** /baʀkɛt/ (*nf*): hộp, xuồng.

*Une barquette de tomates: một hộp cà chua.*

**battu** /baty/ (*adj*): bị đánh. *Le chien battu (loc): con chó bị đánh.*

**beurre** /bœʀ/ (*nm*): bơ. *Le biscuit au beurre (loc): bánh quy bơ.*

**billet** /bijɛ/ (*nm*): vé. *Le billet de train: vé tàu.*// tiền giấy. *Un billet de 20 euros: tờ tiền 20 euros.*

**boîte** /bwat/ (*nf*): hộp. *Une boîte à couleurs: hộp màu.*

**bonbon** /bɔ̃bɔ̃/ (*nm*): kẹo. *Les bonbons au chocolat (loc): kẹo sô-cô-la.*

**boucher**, **bouchère** /buʃe, buʃɛʀ/ (*n*): người bán thịt. *Le boucher est très serviable: người bán thịt có tâm.*

**boucherie** /buʃʀi/ (*nf*): hàng thịt. *Faire boucherie: mổ lợn*

**bouillabaisse** /bujabɛs/ (*nf*): món cá um. *Comment était la bouillabaisse?: món um cá thế nào?*

**boulanger**, **boulangère /**bulɑ̃ʒe, bulɑ̃ʒɛʀ/ (*n*): người làm bánh mì, người bán bánh mì. *Le boulanger se lève tôt pour faire cuire son pain: Anh thợ làm mì thức*

*dậy sớm để nướng bánh.*

**boulangerie** /bulɑ̃ʒʀi/ (*nf*): quán bánh mì. *Elle travaille dans la boulangerie: cô ấy làm việc trong quán mì.*

**bouteille** /butɛj/ (*nf*): chai, lọ. *Une*

*bouteille de vin (loc): một chai rượu. Une bouteille de parfum (loc): một lọ nước hoa.*

**brique** /bʀik/ (*nf*): gạch. *Un mur de brique: bức tường bằng gạch.* // hộp. *Une brique de lait (loc): hộp sữa.*

**bruit** /bʀɥi/ (*nm*): tiếng ồn. *Le bruit des machines: tiếng ồn của máy.*

**buraliste** /byʀalist/ (*nm*): chủ tiệm thuốc lá. *Allez chez le buraliste: bạn hãy đến quầy thuốc lá.*

**bureau de tabac** /byʀo də taba/ (*nm*): tiệm thuốc lá. *Il travaille dans le bureau de tabac: anh ấy làm việc trong tiệm thuốc lá.*

**canette** /kanɛt/ (*nf*): lon. *Une canette de bière: lon bia.*

**carte bancaire** /kaʀt bɑ̃kɛʀ/ (*loc*): thẻ ngân hàng. *Je paie par carte bancaire: tôi thanh toán bằng thẻ ngân hàng.*

**casser** /kɑse/ (*v*): làm vỡ, bẻ gãy. *Casser les oeufs (loc): đập trứng. Casser un verre (loc): làm vỡ cốc.*

**cassoulet** /kasulɛ/ (*nm*): món thịt hầm đậu trắng. *Il mange du cassoulet: anh ấy ăn món thịt hầm đậu trắng.*

**centaine** /sɑ̃tɛn/ (*nf*): trăm. *Une centaine de personnes: khoảng một trăm người.*

**champignon** /ʃɑ̃piɲɔ̃/ (*nm*): nấm. *Aller au champignon: đi hái nấm.*

**chaussure** /ʃosyʀ/ (*nf*): giày dép. *Le*

*magasin de chaussure: tiệm giày dép.*

**chez** /ʃe/ (*prép*): ở nơi nào. *Chez moi: ở nhà tôi. Je vais chez le boucher: tôi đến quầy thịt.*

**citron** /sitʀɔ̃/ (*nm*): chanh. *L'écorce de citron: vỏ chanh.*

**client**, **cliente** /klijɑ̃, klijɑ̃t/ (*n*): khách hàng. *Perdre un client: mất khách hàng.*

**collectif** /kɔlɛktif/ (*nm*): tập thể. *Former un collectif (loc): thành lập một đội, một tập thể.*

**comestible** /kɔmɛstibl/ (*adj*): ăn được. *Des champignons comestibles (loc): những loại nấm ăn được*.

**commander** /kɔmɑ̃de/ (*v*): gọi món.

*Commander du vin: gọi rượu vang.*

**commenter** /kɔmɑ̃te/ (*v*): bình luận, nhận xét. [*Commenter*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Commenter.html)[*l'actualité*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/l-apostrophe-2-actualit%C3%A9.html) *(loc): bình luận thời sự.*

**complet** /kɔ̃plɛ/ (*adj*): đầy đủ, trọn vẹn. *Un petit déjeuner complet: một bửa ăn sáng đầy đủ. Le pain complet: bánh mì nguyên cám.*

**conférence** /kɔ̃feʀɑ̃s/ (*nf*): hội thảo. *La conférence s'est terminé avec succès: hội thảo đã kết thúc thành công.*

**confiture** /kɔ̃fityʀ/ (*nf*): mứt. *Un pot de confiture: lọ mứt.*

**conseiller** /kɔ̃seje/ (*v*): khuyên bảo, khuyên nhủ. *Je vous conseille la prudence: tôi khuyên anh nên thận trọng.*

**conserver** /kɔ̃sɛʀve/ (*v*): lưu giữ, bảo quản. [*Conserver*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Conserver.html)[*un*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/un.html)[*souvenir*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/souvenir.html) *(loc): lưu giữ kỷ niệm. Conserver de la viande: bảo quản thịt.*

**convenir** /kɔ̃vniʀ/ (*v*): phù hợp. *Cet emploi vous convient: công việc này hợp với anh.*

**convivial** /kɔ̃vivjal/ (*adj*): thân mật. *La réception a été chaleureuse et conviviale: sự đón tiếp nồng nhiệt và thân mật.*

**cornet** /korne/ (*nm*): kem ốc quế. *Un cornet chocolat: kem ốc quế sô-cô-la.*

**côte** /kɔt/ (*nf*): xương sườn, sườn. *Côtes d'agneau grillées (loc): sườn cừu nướng.*

**coupé** /kupe/ (*adj*): cắt. *La veste bien coupée: bộ vét cắt đẹp.*

**coupe** /kupe/ (*nf*): cốc. *Une coupe en cristal: cốc bằng pha lê. Une coupe glaces: một viên kem.*

**couper** /kupe/ (*v*): cắt. *Couper du pain: cắt bánh mì.*

**coûter** /kute/ (*v*): giá. *Combien ça coûte?: cái đó giá bao nhiêu?*

**crème** /kʀɛm/ (*nf*): kem. *Crème de beauté: kem bôi mặt. Crème de marrons vanillée: mứt kem hạt dẻ mùi vani.*

**croissant** /kʀwasɑ̃/ (*nm*): bánh mì sừng bò. *Je reviens avec des croissants: tôi sẽ mua bánh sừng bò về.*

**cru** /kʀy/ (*adj*): sống. *Le poisson cru: cá sống. La viande crue: thịt sống. Des légumes crus: rau sống.*

**cube** /kyb/ (*nm*): hình khối. *Une tomate coupée en cube: quả cà chua cắt cục.*

**cuire** /kɥiʀ/ (*v*): làm chín. *Faire cuire (loc): nấu chín. Je n'ai pas encore faire cuire le dîner: tôi chưa nấu bữa trưa.*

**cuisine** /kɥizin/ (*nf*): nhà bếp. *Il est à la cuisine: anh ấy ở trong bếp.*// ẩm thực. *Le livre de cuisine: sách ẩm thực.*

**cuisson** /kɥisɔ̃/ (*nf*): chín. *Le* [*temps*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/temps) *de cuisson d’un* [*gâteau*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/gateau) *(loc): thời gian làm chín món bánh.*

**cuit** /kɥi/ (*adj*): ấm nóng, nấu chín. *Une baguette bien cuite: một bánh mì nóng hổi. Bien cuit (loc): chín kỹ. Ce n'est pas assez cuit: món chưa chín lắm.*

**culinaire** /kylinɛʀ/ (*adj*): nấu ăn. *Il a des talents culinaires: nó có tài nấu ăn.*

**davantage** /davɑ̃taʒ/ (*adv*): hơn nữa, thêm nữa. [*Ne*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Ne.html)[*restez*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/restez.html)[*pas*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/pas.html)[*danvantage*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/danvantage.html)*: đừng ở lại lâu hơn nữa.*

**déchet** /deʃe/ (*nm*): rác, chất thải. *Le déchet chimique: chất thải hóa học.*

**dégoûtant** /deɡutɑ̃/ (*adj*): chán ngấy. *Un travail dégoûtant (loc): công việc chán ngấy*.

**déguster** /deɡyste/ (*v*): thưởng thức, nếm. *Découvrez et dégustez!: hãy khám phá và thưởng thức. Déguster du vin: nếm rượu nho.*

**délicieux**, **délicieuse** /delisjø, delisjøz/ (*adj*): ngon. *Un repas délicieux: một bữa ăn ngon.*

**demi** /dəmi/ (*adj*): nửa. *Demi-cuit: chín một nửa. Une demi-pomme (loc): nửa quả táo.*

**dessert** /desɛʀ/ (*nm*): món tráng miệng. *Je ne prends pas de dessert: tôi không ăn tráng miệng.*

**destiner** /dɛstine/ (*v*): dự định, định. *Je destine cet argent à nos vacances: tôi dự định dùng số tiền này cho kỳ nghỉ.*

**devoir** /dəvwaʀ/ (*v*): phải. *Un enfant doit respecter à ses parents: con cái phải kính trọng cha mẹ*

**digérer** /diʒeʀe/ (*v*): tiêu hóa. *Je digère mal certains aliments: tôi tiêu hóa không tốt một vài loại thức ăn.*

**distributeur** /distʀibytœʀ/ (*nm*): máy phân phối. *Le distributeur de billets: máy rút tiền.*

**dorer** /dɔʀe/ (*v*): làm vàng mặt bánh. *Dorer la crêpe des deux côtés: làm vàng hai mặt bánh kép.*

**durer** /dyʀe/ (*v*): kéo dài. *Le spectacle dure deux heures: buổi biểu diễn kéo dài 2 tiếng.*

**écologique** /ekɔlɔʒik/ (*adj*): sinh thái. *Faire un pique-nique écologique: đi dã ngoại sinh thái.*

**endiablé** /ɑ̃djɑble/ (*adj*): quay cuồng. *Le* [*rythme*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Rythme.html)[*endiablé*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/endiabl%C3%A9.html)*: nhịp điệu quay cuồng.*

**entendu** /ɑ̃tɑ̃dy/ (*adj*): đồng ý. *C'est entendu: tôi đồng ý. Un sourire*

*entendu: nụ cười đồng ý*

**entrée** /ɑ̃tʀe/ (*nf*): món khai vị. *L'entrée du jour (loc): món khai vị trong ngày.*

*Qu'est-ce que vous prenez comme entrée: Bạn dùng món khai vị gì.*

**envie** /ɑ̃vi/ (*nf*): thèm, muốn. *Avoir envie de (loc): muốn.*

**épicerie** /episʀi/ (*nf*): gian hàng gia vị. Pour achater du poivre, allez à l'épicerie: để mua tiêu thì hãy đến hàng gia vị.

**épicier**, **écpicière** /episje, episjɛʀ/ (*n*): người bán gia vị. *Aller chez l'épicier: đi đến quán hàng bán gia vị.*

**escalope** /ɛskalɔp/ (*nf*): thịt áp chảo phích bột. *Il fait de l'escalope tous les samedis: thứ bảy nào nó cũng làm món thịt phích bột áp chảo.*

**escargot** /ɛskaʀɡo/ (*nm*): ốc. Manger d'escagots: ăn ốc. *Aller comme un escargot: đi chậm như rùa.*

**espèces** /ɛspɛs/ (*npl*): tiền. *Vous payez en espèces?: Bạn trả bằng tiền mặt?*

**ethnique** /ɛtnik/ (*adj*): tộc người, dân tộc. *Des* [*groupes*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Groupes.html)[*ethniques*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/ethniques.html) *(loc): các nhóm tộc người.*

**étranger** /etʀɑ̃ʒe/ (*nm*): nước ngoài.

*Aller à l'étranger: đi ra nước ngoài.*

**évident** /evidɑ̃/ (*adj*): hiển nhiên, chắc chắn. *Il est évident qu'il faut en discuter: chắc chắn là cần phải thảo luận lại vấn đề.*

**exposition** /ɛkspozisjɔ̃/ (*nf*): trưng bày, triển lãm. *L'exposition des marchandises: sự bày hàng. L'exposition internationale: triễn lãm quốc tế.*

**fade** /fad/ (*adj*): nhạt. *Une* [*sauce*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/sauce) *fade: Món xốt bị nhạt.*

**faim** /fɛ̃/ (*nf*): đói. *Avoir faim (loc): đói. La faim règne dans le pays: nạn đói hoành hành đất nước.*

**faire ses courses** /fɛʀ se kuʀs/ (*loc*): đi chợ, đi mua sắm. *Il fait ses courses tous les samedis: thứ bảy nào nó cũng đi*

*chợ*.

**fleuriste** /flœʀist/ (*nm*): người bán hoa.

*Chez fleuriste: ở cửa hàng hoa*.// (adj):

trồng hoa. *Un jardin fleuriste: vườn trồng hoa.*

**foie** /fwa/ (*nm*): gan. *Avoir les foies (loc): sợ. Le foie gras (loc): gan ngỗng.*

**fondant** /fɔ̃dɑ̃/ (*adj*): tan ra. *La glace fondante: nước đá tan ra. Un fondant au chocolat: viên chocolat tan chảy.*

**fouetter** /fwete/ (*v*): đánh. *Fouetter des oeufs (loc): đánh trứng. Fouetter un*

*enfant: đánh đòn một đứa bé.*

**fourchette** /fuʀʃɛt/ (*nf*): cái nĩa. *Il mange des spaghettis avec une fourchette: nó ăn mì sợi bằng nĩa.*

**fraise** /fʀɛz/ (*nf*): dâu tây. *La confiture de fraises (loc): mứt dâu tây.*

**fumer** /fyme/ (*v*): hút thuốc. *Il s'arrête de fumer: nó bỏ hút thuốc.*

**gaspillage** /ɡaspijaʒ/ (*nm*): lãng phí. *Le* [*gaspillage*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Gaspillage.html)[*de*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/de.html)[*forces*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/forces.html)*: lãng phí sức.*

**gastronomie** /ɡastʀɔnɔmi/ (*nf*): ẩm thực. *Un pays de la gastronomie: một đất nước ẩm thực.*

**gastronomique** /ɡastʀɔnɔmik/ (*adj*): ẩm thực. *Les spécialités gastronomiques locales: những món ăn ẩm thực địa phương.*

**glacier** /ɡlasje/ (*nm*): quán kem. // sông băng, băng hà. *La fonte du glacier: tan chảy của sông băng.*

**goût** /ɡu/ (*nm*): vị. *Ce plat n'a pas de goût: món ăn này thiếu vị.*

**goûter** /ɡute/ (*v*): nếm. *Tu veux goûter?: bạn muốn nếm không?*

**goutte** /ɡut/ (*nf*): giọt. *Une goutte d'eau: giọt nước.*

**gratuitement** /ɡʀatɥitmɑ̃/ (*adv*): miễn phí. *Soigner un malade gratuitement: chăm sóc miễn phí cho bệnh nhân.*

**grumeau** /ɡʀymo/ (*adj*): bón cục*. Sans grumeau (loc): không vón cục.*

**habitant** /abitɑ̃/ (*nm*): người dân. *Les habitants de Paris: người dân thủ đô Paris.*

**hard-discount** /aʀd diskun/ (*adj*): giảm giá mạnh. *Ils vont souvent aux supermarchés hard-discount: họ thường đến những siêu thị có giảm giá mạnh.*

**heure** /œʀ/ (*nf*): giờ. *Arriver à l'heure (loc): đúng giờ.*

**hiver** /ivɛʀ/ (*nm*): mùa đông. *L'hiver nous restons au chaud à la maison: mùa đông chúng tôi giữ ấm ở trong nhà.*

**homogène** /ɔmɔʒɛn/ (*adj*): đồng nhất. *La pâte doit devenir homogène: bột pha phải tan.*

**huile** /ɥil/ (*nf*): dầu. *L'huile de table (loc): dầu ăn. L'huile végétale (loc): dầu thực vật.*

**hypermarché** /ipɛʀmaʀʃe/ (*nm*): siêu thị lớn. *Ma mère aime faire ses courses dans les hypermarchés: mẹ tôi thích đi mua sắm ở các siêu thị lớn.*

**imagination** /imaʒinasjɔ̃/ (*nf*): trí tưởng tượng. [*Manquer*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Manquer.html)[*d'imagination*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/d-apostrophe-2-imagination.html) *(loc): thiếu sức tưởng tượng. Cette histoire est le fruit de son imagination: câu chuyện này là sản phẩm trí tưởng tượng của nó.*

**inadmissible** /inadmisibl/ (*adj*): không thể chấp nhận được. *Son comportement est inadmissible: cách cư xử của nó không thể chấp nhận được.*

**ingrédient** /ɛ̃ɡʀedjɑ̃/ (*nm*): thành phần. *Les ingrédients d'une sauce: thành phần của nước xốt.*

**inquiet, inquiète** /ɛ̃kjɛ, ɛ̃kjɛt/ (*adj*): lo lắng. *Être inquiet sur la santé de*

*quelqu'un: lo lắng sức khỏe của ai.*

**interdit** /ɛ̃tɛʀdi/ (*adj*): bị cấm. *Il est interdit de stationner ici: cấm đậu xe ở đây.*

**jamais** /ʒamɛ/ (*adv*): không bao giờ*. Il ne fais jamais de sport: anh ấy không bao giờ chơi thể thao.*

**kiosque à journaux** /kjɔskaʒuʀno/ (*nm*): quán bán báo. *Il y a un kiosque à journaux, tout près de chez moi: có một quầy báo ngay gần nhà tôi.*

**lait** /lɛ/ (*mn*): sữa. *Le lait de vache: sữa bò. Le dent de lait: răng sữa.*

**laver** /lave/ (*v*): rửa. *Laver la vaisselle: rửa bát đĩa.*

**lentement** /lɑ̃tmɑ̃/ (*adv*): chậm. *Marcher lentement (loc): đi chậm.*

**libraire** /libʀɛʀ/ (n): người bán sách. *Il parle au libraire: nó nói chuyện với người bán sách.*

**librairie** /libʀeʀi/ (*nf*): nhà sách. *Est-ce que tu connais la femme de la librairie?: Bạn có quen người phụ nữ ở tiệm sách không?*

**librairie** /libʀeʀi/ (*nf*): nhà sách. *Tu peux l'acheter dans n'importe quelle librairie: bạn có thể mua ở bất cứ hiệu sách nào.*

**litre** /litʀ/ (*nm*): lít. *Boire un litre de lait: uống một lít sữa.*

**livre** /livʀ/ (*nm*): sách*. Le livre de droit (loc): sách luật.*// (*nf*): nửa kilo. *Une*

*livre de sucre: nửa kilo đường.*

**local, locale** /lɔkal/ (*adj*): địa phương.

*Un journal local: tờ báo địa phương.*

**louche** /luʃ/ (*nf*): cái vá, cái môi. *Verser une louche de pâte dans la poêle bien chaude: đổ một muỗng bột pha vào chảo nóng.*

**mâcher** /mɑʃe/ (*v*): nhai. *Mâcher les aliments (loc): nhai thức ăn.*

**magasin** /maɡazɛ̃/ (*nm*): cửa hàng. *J'ai essayé tous les articles du magasin, mais rien ne me va: tôi đã thử tất cả*

*các sản phẩm của cửa hàng, nhưng chẳng có gì hợp với tôi cả.*

**manière** /manjɛʀ/ (*nf*): cách, lối. [*Manière*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Mani%C3%A8re.html)[*de*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/de.html)[*se*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/se.html)[*conduire*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/conduire.html) *(loc): cách cư xử.*

**manifestation** /manifɛstasj/ (*nf*): cuộc biểu tình. *Appeler à la manifestation: kêu gọi biểu tình.*// sự kiện. *Une centaine de jeux et de manifestations: khoảng một trăm trò chơi và các sự*

*kiện.*

**manquer** /mɑ̃ke/ (*v*): bỏ lỡ. *Ne manquez pas cette occasion: đừng bỏ lỡ cơ hội này. Il a manqué le train: nó đã bỏ lỡ chuyến tàu.*

**marchand, marchande** /maʀʃɑ̃, maʀʃɑ̃d/ (*n*): người buôn bán. *Le marchand en gros (loc): người bán sỉ. Le marchand en détail: người bán lẻ.*

**mélanger** /melɑ̃ʒe/ (*v*): trộn. *Mélanger le sucre et la farine: trộn đường và bột.*

**miel** /mjɛl/ (*nm*): mật ong. *Des paroles de miel (loc): những lời đường mật.*

**moins** /mwɛ̃/ (*adv*): kém, ít hơn. *Moins d'hommes: ít người hơn.*

**morceau** /mɔʀso/ (*nm*): miếng, mẩu*. Un morceau de pain: một miếng bánh mì.*

**nécessaire** /nesesɛʀ/ (*adj*): cần, cần thiết. *La respiration est nécessaire à la vie: hô hấp là cần thiết cho sự sống.*

**nécessité** /nesesite/ (*nf*): sự cần thiết. *L'eau est de première nécessité: nước là cần thiết hàng đầu.*

**obligation** /ɔbliɡasjɔ̃/ (*nf*): bắt buộc. [*Être*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/%C3%8Atre.html)[*dans*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/dans.html)[*l'obligation*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/l-apostrophe-2-obligation.html)[*de*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/de.html)[*faire*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/faire.html)[*quelque*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/quelque.html)[*chose*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/chose.html)*: bắt buộc phải làm gì.*

**oeuf** /œf/ (*nm*): trứng. *L'oeuf dur: trứng luộc. L'oeuf de poisson: trứng cá.*

**oignon** /ɔɲɔ̃/ (*nm*): hành tây. *La soupe à l'oignon: xúp hành.*

**oublier** /ublije/ (*v*): quên. *N'oubliez pas: đừng quên.*

**papeterie** /papɛtʀi/ (*nf*): quán văn phòng phẩm. [*Acheter*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/acheter) *des cahiers dans une*

*papeterie: mua vở ở quán văn phòng phẩm.*

**paquet** /pakɛ/ (*nm*): gói. *Un paquet de bonbons: gói kẹo.*

**paresseux, paresseuse** /paʀesø, paʀesøz/ (*adj*): lười. *Un élève paresseux: một đứa trẻ lười.*

**pâte** /pɑt/ (*nf*): bột nhão, bột pha. *La* [*pâte*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/P%C3%A2te.html)[*dentifrice*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/dentifrice.html) *(loc): kem đánh răng.*

**pâtes** /pɑt/ (*npl*): mì ống, mì sợi, nui. *Il aime des pâtes: nó thích món nui.*

**payer** /peje/ (*v*): trả, thanh toán. *Payer ses dettes (loc): trả nợ.*

**peu** /pø/ (*adv*): ít. *Manger peu: ăn ít. Nous sortons peu le soir: chúng tôi ít đi chơi đêm.*

**peur** /pœʀ/ (*nf*): sợ. *Trembler de peur (loc): sợ run lên. Cacher la peur (loc): che dấu sự sợ hãi.*

**pharmacien, pharmacienne** /faʀmasjɛ̃, faʀmasjɛn/ (*n*): dược sĩ. *Le diplôme de pharmacien: bằng dược sĩ.* // người bán thuốc. *Le pharmacien lui a conséille*

*une pommade pour ses doigts: người bán thuốc đã giới thiệu một loại thuốc mỡ bôi tay anh ấy.*

**pièce** /pjɛs/ (*nf*): đồng xu. *Une pièce d'or: một đồng tiền vàng.*

**piment** /pimɑ̃/ (*nm*): ớt cay. *Piquant comme du piment: cay như ớt.*

**pincée** /pɛ̃se/ (*nf*): một nhúm. *Une pincée de sel: một nhúm muối.*

**piscine** /pisin/ (*nf*): bể bơi. *La piscine est* [*vide*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/vide) *pendant l’hiver: bể bơi vắng người vào mùa đông.*

**plat** /pla/ (*mn*): món ăn. *Plat du jour (loc): món ăn chính trong ngày.* // dĩa. *Un plat de poissons: dĩa cá.*

**plus** /ply/ (*adv*): hơn. *La santé est plus précieuse que tout: sức khỏe quý hơn mọi thứ.//* không còn, không nữa*. Il*

*n'est plus fatigué: nó không mệt nữa.*

*Elle n'est plus jeune: cô ấy không còn trẻ nữa.*

**poêle** /pwal/ (*nf*): chảo. *Il a acheté une grande poêle: nó đã mua một cái chảo to.*

**point** /pwɛ̃/ (*nm*): điểm. *Le point de*

*départ (loc): điểm xuất phát. À point: đúng lúc, vừa chín tới.*

**poissonnier, poissonnière** /pwasɔnje,

pwasɔnjɛʀ/ (*n*): người bán cá. *Son père*

*est poissonnier: ba nó làm nghề bán cá.*

**poivron** /pwavʀɔ̃/ (*nm*): ớt tây. *Le poivron rouge: ớt đỏ.*

**poste** /pɔst/ (*nf*): bưu điện. *Envoyer un paquet à la poste: gởi quà ở bưu điện.*

**pot** /po/ (*nm*): lọ, hủ. *Un pot à beurre: lọ đựng bơ.*

**pouce** // (*nm*): ngón cái. *Manger sur le pouce (loc): ăn vội.*

**poulet** /pulɛ/ (nm): gà. *Manger du poulet: ăn thịt gà. Le poulet fermier rôti (loc): gà rôti, gà nướng.*

**pouvoir** /puvwaʀ/ (*v*): có thể. *Vous pouvez partir: anh có thể đi.*

**prendre** /pʀɑ̃dʀ/ (*v*): lấy, dùng. *J'en prends un: tôi lấy một cái.*

**profiter** /pʀɔfite/ (*v*): tận dụng, tranh thủ. *Ça coûte seulement 9 euros, profitez-en: giá nó chỉ 9 euros, tranh thủ mua đi.*

**profiter** /pʀɔfite/ (*v*): tận hưởng, tận dụng. [*Profiter*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Profiter.html)[*du*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/du.html)[*temps*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/temps.html)[*de*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/de.html)[*repos*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/repos.html)*: tận hưởng thời gian nghỉ ngơi*.

**progressivement** /pʀɔɡʀesivmɑ̃/ (*adv*): dần dần, từng bước. *Il essaie d'améliorer progressivement son niveau de vie: anh ấy cố gắng cải thiện mức sống.*

**promenade** /pʀɔmənad/ (*nf*): đi dạo, dạo chơi. *Faire une promenade à la campagne: đi dạo ở nông thôn.*

**proposer** /pʀɔpoze/ (*v*): đề nghị. *Je propose un avis: tôi đề xuất ý kiến.*

*Proposer une solution: đề nghị một giải pháp.*

**puits** /pɥi/ (*nm*): cái giếng. *Tirer de*

*l'eau au puits: múc nước dưới giếng.*

**raison** /ʀɛzɔ̃/ (*nf*): lý, lý lẽ. *Avoir raison (loc): có lý.*

**râpé** /ʀɑp/ (*adj*): nạo, thái sợi. *Le fromage râpé: phoma sợi.*

**rapporter** /ʀapɔʀte/ (*v*): mang về. *Il a rapporté des parfumes de France: anh ta đã mang nước hoa Pháp về.*

**recette** /ʀəsɛt/ (*nf*): công thức nấu ăn.

*Livre de recettes (loc): sách nấu ăn.*

**recommander** /ʀəkɔmɑ̃de/ (*v*): giới thiệu. *Je vous commande le saumon au four: tôi giới thiệu với bạn món cá hồi nướng lò.*

**recouvert** /ʀəkuvɛʀ/ (*adj*): bọc lại, phủ kín. *La pâte est recouverte d'une serviette: bột nhão được phủ kín bằng khăn.*

**récupérer** /ʀekypeʀe/ (*v*): thu hồi. [*Récupérer*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/R%C3%A9cup%C3%A9rer.html)[*de*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/de.html)[*la*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/la.html)[*ferraille*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/ferraille.html) *(loc): thu hồi sắt phế liệu.*

**réfrigérateur** /ʀefʀiʒeʀatœʀ/ (*nm*): tủ lạnh. *Mettre de la viande dans le réfrigérateur: cất thịt vào tủ lạnh.*

**respecter** /ʀɛspɛkte/ (*v*): tôn trọng, kính trọng. [*Respecter*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Respecter.html)[*le*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/le.html)[*sommeil*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/sommeil.html)[*des*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/des.html)[*autres*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/autres.html)*: tôn trọng giấc ngủ của người khác.*

**révolution** /ʀevɔlysjɔ̃/ (*nf*): cuộc cách mạng. *La* [*révolution*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/R%C3%A9volution.html)[*technique*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/technique.html)*: cuộc cách mạng kỹ thuật.*

**riche** /ʀiʃ/ (*adj*): giàu. [*Les*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Les.html)[*pays*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/pays.html)[*riches*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/riches.html) *(loc): những đất nước giàu có*.// phong phú. [*Une*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/Une.html)[*langue*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/langue.html)[*riche*](https://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-phap/tu-dien/lac-viet/F-V/riche.html) *(loc): một ngôn ngữ phong phú.*

**rien** /ʀjɛ̃/ (*adv*): không gì cả. *Il n'y a rien d'intéressant ici: không có gì thú vị ở đây cả.*