1- terrain

danh từ giống đực

đất, đất đai

in d'aviation: sân bay

địa thế

Avoir l'avantage du terrain: có lợi về địa thế

(nghĩa bóng) tình thế

------------

2- confisquer

ngoại động từ

tịch thu

---------

3- compte

danh từ giống đực

sự tính, sự đếm

tài khoản

---------------

4- rassurer

ngoại động từ

làm yên lòng, làm yên tâm

Ce que vous me dites là me rassure

điều anh vừa nói với tôi làm yên lòng

---------------

5- favorable|

tính từ|phản nghĩa Défavorable; contraire|

thuận, tán thành, tán thưởng

---------------

6- modalité

danh từ giống cái

(triết học) dạng thức

thể thức; phương thức

---------------

7- inutile

tính từ

vô ích

---------------

8- juger

ngoại động từ

phán đoán; phán xét, nhận định, đánh giá

nội động từ

phán đoán, nhận định, đánh giá

---------------

9- casier

danh từ giống đực

tủ nhiều ngăn, giá nhiều ngăn

---------------

10- priver

ngoại động từ

lấy đi, tước đi

---------------

11- raisonné

tính từ

lập luận

---------------

12- raisonner

nội động từ

suy luận; lý luận

ngoại động từ

biện luận

---------------

13- numérique

tính từ

thuộc số

---------------

14- outil

danh từ giống đực

đồ dùng, dụng cụ

(nghĩa bóng) công cụ

---------------

15- formation

danh từ giống cái

sự hình thành; sự cấu tạo

sự đào tạo, sự huấn luyện

---------------

16- réflexion

danh từ giống cái

(vật lý học) sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

---------------

17- dialogue

danh từ giống đực

cuộc đối thoại

lời đối thoại

---------------

18- valoriser

ngoại động từ

(kinh tế) làm cho có giá trị

---------------

19- valorisation

danh từ giống cái

(kinh tế) sự làm cho có giá trị

---------------

20- lecture

danh từ giống cái

sự đọc

Lecture d'une lettre

sự đọc một lá thư

---------------

21- syndicat

danh từ giống đực

công đoàn; nghiệp đoàn

---------------

22- faillite

danh từ giống cái

sự vỡ nợ, sự phá sản

---------------

23- fissure

danh từ giống cái

đường nứt

---------------

24- fissuration

danh từ giống cái

sự nứt

---------------

25- fissurer

ngoại động từ

làm nứt

---------PARTIE 2------

26- congrès

danh từ giống đực

hội nghị, đại hội

---------------

27- décoller

ngoại động từ

bóc

---------------

28- indemnité

danh từ giống cái

tiền bồi thường

---------------

29- indemnisation

danh từ giống cái

sự bồi thường

---------------

30- indemniser

ngoại động từ

bồi thường

---------------

31- dispositif

danh từ giống đực

(kỹ thuật) thiết bị

---------------

32- disposition

danh từ giống cái

cách xếp đặt, cách bố trí

---------------

33- se rendre

tự động từ

thuận theo, theo, chịu theo

đầu hàng

đi tới, đi

Se rendre en un lieu

đi tới một nơi

---------------

34- parcourir

ngoại động từ

đi khắp

nhìn bao quát

---------------

35- préciser

ngoại động từ

định rõ, nói rõ, xác định

---------------

36- privilège

danh từ giống đực

đặc quyền, đặc huệ

---------------

37- abonnement

danh từ giống đực

sự đặt mua, sự thuê bao

---------------

38- abonner

ngoại động từ

đặt mua, thuê bao thường kỳ cho (ai)

---------------

39- abonné

tính từ

có đặt mua thường kỳ, có thuê bao

danh từ

người đặt mua, người thuê bao

---------------

40- proposer

ngoại động từ

đề nghị, đề xuất, đề ra

---------------

41- pointer

ngoại động từ

chấm, ghi, đánh dấu

---------------

42- produire

ngoại động từ

sản xuất

sinh lợi

---------------

43- performant

tính từ

có hiệu năng rất cao (kỹ thuật, cỗ máy)

---------------

44- performance

danh từ giống cái

(thể dục thể thao) thành tích

(số nhiều) hiệu năng (của máy bay, của ô tô)

---------------

45- urbain

tính từ

(thuộc) thành thị, (thuộc) đô thị

Từ trái nghĩa:

Agreste; campagnard; rural

---------------

46- considération

danh từ giống cái

sự xem xét kỹ, sự cân nhắc

---------------

47- bienfait

danh từ giống đực

việc thiện; ân huệ

---------------

48- bienfaisance

danh từ giống cái

lòng từ thiện

sự làm việc thiện

---------------

49- bienfaisant

tính từ

hay, lành

---------------

50- bienfaiteur

danh từ giống đực

người làm ơn, ân nhân

---------------

51- forme

danh từ giống cái

hình dạng, hình dáng

\*\*

avoir la forme; être en forme; être en bonne forme

(thân mật) khỏe khoắn; khoan khoái

---------------

52- efficacité

danh từ giống cái

hiệu quả, hiệu lực; sự hiệu nghiệm, sự công hiệu

---------------

53- stationnement

danh từ giống đực

sự đỗ lại

---------------

54- stationner

nội động từ

dừng lại, đỗ lại

---------------

55- station-service

danh từ giống cái

trạm phục vụ ô tô

---------------

56- station

danh từ giống cái

bến

Station d'autobus

bến xe buýt

(đường sắt) ga xép

Le train s'arrête à la station

tàu đỗ ở ga xép

trạm

Station d'altitude

nơi nghỉ trên núi cao

---------------

57- abord

danh từ giống đực

sự ghé vào, sự cập bến

---------------

58- prise

tính từ giống cái

sự chiếm lấy, vật chiếm được

sự lấy, chỗ lấy, đầu lấy

---------------

59- prise en compte: tính đến

prise en compte de la demande :tính đến yêu cầu

---------------

60- exigence

danh từ giống cái

đòi hỏi, yêu cầu

---------------

61- exiger

ngoại động từ

đòi, đòi hỏi, yêu cầu, yêu sách

---------------

62- exigeant

tính từ

hay đòi hỏi; khó tính

có yêu cầu cao

---------------

63- infrastructure

danh từ giống cái

(xây dựng) nền

(triết học) cơ sở hạ tầng

(hàng không) thiết bị mặt đất

Ensemble des équipements économiques ou techniques.

L'infrastructure routière d'un pays.

---------------

64- superstructure

danh từ giống cái

kiến trúc thượng tầng

---------------

65- dédommager

ngoại động từ

bồi thường, đền bù.

---------------

66- dommage

danh từ giống đực

sự thiệt hại

c'est dommage!; quel dommage!

(thân mật) tiếc quá!

-----------CHI TIẾT----

terrain

danh từ giống đực

đất, đất đai

Terrain sablonneux: đất cát

Le prix du terrain de la ville: giá đất đai trong thành phố

mảnh đất, khoảnh đất, vạt đất

Acheter un terrain: mua một mảnh đất

bãi sân

Terrain de football: bãi đá bóng

Terrain d'aviation: sân bay

địa thế

Avoir l'avantage du terrain: có lợi về địa thế

(nghĩa bóng) tình thế

Sonder le terrain: dò tình thế

sur le terrain: trên thực địa

------------

confisquer

ngoại động từ

tịch thu

Từ liên quan

Từ trái nghĩa:

Rendre; restituer

---------

compte

danh từ giống đực

sự tính, sự đếm

Faire le compte de ses dépenses

tính số chi tiêu

tài khoản

Faire ouvrir un compte

cho mở một tài khoản

(nghĩa bóng) cái lợi

Trouver son compte à

tìm thấy cái lợi ở

à bon compte

rẻ tiền; dễ dàng

à ce compte-là

cứ theo lẽ ấy

régler un compte

thanh toán, trả tiền

régler son compte à qqn

giết ai

rendre compte de

thuật lại, báo cáo lại

rendre ses comptes

xuất trình sổ sách

se rendre compte de

nhận thấy

son compte sera bientôt réglé

nó cứ liệu hồn

---------------

rassurer

ngoại động từ

làm yên lòng, làm yên tâm

Ce que vous me dites là me rassure

điều anh vừa nói với tôi làm yên lòng

---------------

favorable|

tính từ|phản nghĩa Défavorable; contraire|

thuận, tán thành, tán thưởng

L'opinion est favorable

dư luận tán thành

thuận lợi, thích hợp

Occasion favorable

dịp thuận lợi

Moment favorable

thời điểm thuận lợi

Un terrain favorable

mảnh đất thích hợp (cho cây)

---------------

modalité

danh từ giống cái

(triết học) dạng thức

thể thức; phương thức

Modalités de paiement

những thể thức trả tiền; phương thức thanh toán

Les modalités d'application d'une loi

những cách thức áp dụng một bộ luật

---------------

inutile

tính từ

vô ích

---------------

juger

ngoại động từ

phán đoán; phán xét, nhận định, đánh giá

Juger les gens sur l'apparence

nhận định người theo bề ngoài

cho là, nghĩ là

Dire ce qu'on juge être la vérité

nói điều mình cho là sự thật

Juger nécessaire de

nghĩ là cần phải

nội động từ

phán đoán, nhận định, đánh giá

Juger de quelqu'un

nhận định về ai

Juger de la distance

nhận định về khoảng cách, đoán khoảng cách

---------------

casier

danh từ giống đực

tủ nhiều ngăn, giá nhiều ngăn

đó, lờ (đánh tôm hùm)

casier judiciaire

lý lịch tư pháp

---------------

priver

ngoại động từ

lấy đi, tước đi

Priver quelqu'un de sa liberté

tước quyền tự do của ai

---------------

raisonné

tính từ

lập luận

Bien raisonné

lập luận hay

có suy tính, có tính toán

Projet raisonné

dự kiến có tính toán

Une docilité raisonnée

một sự ngoan ngoãn có suy tính

có lý luận

Méthode raisonnée

phương pháp có lý luận

---------------

raisonner

nội động từ

suy luận; lý luận

Raisonner sur des questions générales

suy luận về những vấn đề chung

lập luận

Raisonner juste

lập luận đúng

lý sự, cãi lý

Enfant qui aime raisonner au lieu d'obéir

đứa trẻ hay cãi lý hơn là vâng lời

ngoại động từ

biện luận

Raisonner un problème

biện luận một bài toán

bàn luận về

Raisonner politique

bàn luận về chính trị

nói điều phải trái với, thuyết phục

Raisonner un malade

thuyết phục một người bệnh

---------------

numérique

tính từ

thuộc số

Tableau numérique

bảng số

về số

Supériorité numérique

sự trội hơn về số đông

---------------

outil

danh từ giống đực

đồ dùng, dụng cụ

Outils de maçon

dụng cụ thợ nề

(nghĩa bóng) công cụ

La langue, outil de l'écrivain

ngôn ngữ là công cụ của nhà văn

---------------

formation

danh từ giống cái

sự hình thành; sự cấu tạo

Être en cours de formation

đang hình thành

Formation des mots

sự cấu tạo từ

sự đào tạo, sự huấn luyện

Formation professionnelle

sự đào tạo nghiệp vụ

---------------

réflexion

danh từ giống cái

(vật lý học) sự phản chiếu, sự phản xạ, sự dội lại

Angle de réflexion

góc phản xạ

sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ, điều suy nghĩ; ý nghĩa

Attitude qui indique une réflexion profonde

thái độ biểu thị một sự suy nghĩ sâu sắc

Faire de sérieuses réfexions

có những điều suy nghĩ nghiêm túc

---------------

dialogue

danh từ giống đực

cuộc đối thoại

lời đối thoại

---------------

valoriser

ngoại động từ

(kinh tế) làm cho có giá trị

(triết học) làm tăng giá trị

Valoriser une action

làm tăng giá trị một hành động

---------------

valorisation

danh từ giống cái

(kinh tế) sự làm cho có giá trị

(triết học) sự làm tăng giá trị

---------------

lecture

danh từ giống cái

sự đọc

Lecture d'une lettre

sự đọc một lá thư

sự tuyên đọc

Lecture d'un jugement

sự tuyên đọc một bản án

việc đọc sách

La lecture est un grand plaisir

đọc sách là một việc rất thú vị

sách báo để đọc

Choisissez bien vos lectures

hãy chọn kỹ sách báo mà đọc

bài tập đọc

Enseigner la lecture aux enfants

dạy bài tập đọc cho trẻ em

---------------

syndicat

danh từ giống đực

công đoàn; nghiệp đoàn

Action sociale des syndicats

hoạt động xã hội của các công đoàn

Syndicat des producteurs

nghiệp đoàn những người sản xuất

chức đại diện (một tập đoàn)

Accepter le syndicat d'une faillite

nhận chức đại diện những người chủ nợ của người phá sản

---------------

faillite

danh từ giống cái

sự vỡ nợ, sự phá sản

Faire faillite; être en faillite

vỡ nợ, phá sản

(nghĩa bóng) sự thất bại, sự suy sụp

La faillite d'une politique

sự thất bại của một chính sách

---------------

fissure

danh từ giống cái

đường nứt

Fissure d'un mur

đường nứt ở tường

Fissure anale

(giải phẫu) đường nứt hậu môn

Une fissure dans l'amitié

(nghĩa bóng) một rạn nứt trong tình bạn

---------------

fissuration

danh từ giống cái

sự nứt

---------------

fissurer

ngoại động từ

làm nứt

(nghĩa bóng) phân chia

L'événement a fissuré l'Europe en deux blocs

biến cố đó đã phân chia châu Âu thành hai khối

---------------

valorisation

danh từ giống cái

(kinh tế) sự làm cho có giá trị

(triết học) sự làm tăng giá trị

---------PARTIE 2------

congrès

danh từ giống đực

hội nghị, đại hội

Congrès diplomatique

hội nghị ngoại giao

Congrès scientifique

hội nghị khoa học

quốc hội (Mỹ)

parti du Congrès

đảng Quốc đại (ấn Độ)

---------------

décoller

ngoại động từ

bóc

Décoller une enveloppe

bóc phong bì

---------------

indemnité

danh từ giống cái

tiền bồi thường

Indemnité de guerre

tiền bồi thường chiến tranh

phụ cấp

Indemnité de logement

phụ cấp nhà ở

---------------

indemnisation

danh từ giống cái

sự bồi thường

---------------

indemniser

ngoại động từ

bồi thường

Indemniser quelqu'un de ses frais

bồi thường phí tổn cho ai

---------------

dispositif

danh từ giống đực

(kỹ thuật) thiết bị

Dispositif de sûreté

thiết bị an toàn

Dispositif antibrouilleur

thiết bị chống nhiễu

Dispositif antigivre

thiết bị làm tan băng giá

Dispositif d'alarme

thiết bị báo động

Dispositif de commande

thiết bị điều khiển

Dispositif de télécommande

thiết bị điều khiển từ xa

---------------

disposition

danh từ giống cái

cách xếp đặt, cách bố trí

La disposition d'un appartement

cách xếp đặt căn hộ

quyền sử dụng

Avoir deux pièces à sa disposition

được hai gian thuộc quyền sử dụng

Mettre une voiture à la disposition d'un ami

để xe cho bạn sử dụng

à votre disposition

tùy anh bảo làm gì thì tôi làm

điều quy định

Les dispositions d'une loi

những điều quy định của đạo luật

---------------

se rendre

tự động từ

thuận theo, theo, chịu theo

Se rendre à l'avis de quelqu'un

đầu hàng

Se rendre sans condition

đầu hàng không điều kiện

đi tới, đi

Se rendre en un lieu

đi tới một nơi

tỏ ra; trở thành

Se rendre utile

trở thành hữu ích

---------------

parcourir

ngoại động từ

đi khắp

Parcourir le pays

đi khắp nước

đi

Distance à parcourir

khoảng đường phải đi

đọc nhanh

Parcourir un livre

đọc nhanh cuốn sách

nhìn bao quát

---------------

préciser

ngoại động từ

định rõ, nói rõ, xác định

Préciser les conditions

định rõ các điều kiện

Je vous demande de préciser monsieur

xin ông nói rõ thêm

---------------

privilège

danh từ giống đực

đặc quyền, đặc huệ

Ôter les privilèges d'une classe

bỏ những đặc quyền của một giai cấp

quyền (được) ưu đãi

Privilège d'âge

quyền ưu đãi vì tuổi tác

---------------

abonnement

danh từ giống đực

sự đặt mua, sự thuê bao

Prendre, souscrire un abonnement à un journal

đặt mua, đăng ký mua một tờ báo.

---------------

abonner

ngoại động từ

đặt mua, thuê bao thường kỳ cho (ai)

Abonner un ami à un journal

đặt mua cho người bạn một tờ báo.

---------------

abonné

tính từ

có đặt mua thường kỳ, có thuê bao

Lecteurs abonnés à un journal

bạn đọc (đã đặt mua) thường kỳ của một tờ báo.

être abonné à

(thân mật) đã quen, đã từng chịu

Il a encore eu un accident, il y est abonné!

lại một tai nạn, chuyện đó như cơm bữa!

danh từ

người đặt mua, người thuê bao

Abonné d'un journal

người đặt mua báo (thường kỳ)

Liste des abonnés du téléphone

danh sách người thuê bao điện thoại.

---------------

proposer

ngoại động từ

đề nghị, đề xuất, đề ra

Proposer un avis

đề xuất một ý kiến

giới thiệu, đề cử

Proposer un candidat

giới thiệu một người ra ứng cử

---------------

pointer

ngoại động từ

chấm, ghi, đánh dấu

Pointer la carte

(hàng hải) chấm bản đồ

Pointer un mot

đánh dấu một từ

chấm công (thợ)

---------------

produire

ngoại động từ

sản xuất

Produire des marchandises

sản xuất hàng hóa

sinh ra, sản ra, làm ra, sản sinh; gây ra

Cest arbre produit de beaux fruits

cây đó sinh nhiều qủa đẹp

pays qui produit de grands artistes

xứ sở sản sinh ra những nhà nghệ sĩ lớn

guerre qui produit de grands maux

chiến tranh gây nhiều tai họa lớn

poète qui produit de beaux vers

nhà thơ làm ra những vần thơ đẹp

sinh lợi

Faire produire son argent

làm cho tiền sinh lợi

xuất trình, đưa ra

Produire une pièce d'identité

xuất trình giấy chứng minh

---------------

performant

tính từ

có hiệu năng rất cao (kỹ thuật, cỗ máy)

---------------

performance

danh từ giống cái

(thể dục thể thao) thành tích

(số nhiều) hiệu năng (của máy bay, của ô tô)

---------------

urbain

tính từ

(thuộc) thành thị, (thuộc) đô thị

Populations urbaines

dân thành thị

Từ trái nghĩa:

Agreste; campagnard; rural

---------------

considération

danh từ giống cái

sự xem xét kỹ, sự cân nhắc

Cela mérite considération

việc đó đáng được xem xét kỹ

\*\*

en considération de

căn cứ vào

prendre qqch en considération

chú ý tới điều gì

---------------

bienfait

danh từ giống đực

việc thiện; ân huệ

tác dụng tốt, lợi ích

Les bienfaits de la civilisation

lợi ích của văn minh

---------------

bienfaisance

danh từ giống cái

lòng từ thiện

sự làm việc thiện

---------------

bienfaisant

tính từ

hay, lành

Remède bienfaisant

thuốc hay

---------------

bienfaiteur

danh từ giống đực

người làm ơn, ân nhân

---------------

forme

danh từ giống cái

hình dạng, hình dáng

Objets de même forme

vật cùng hình dạng

\*\*

avoir la forme; être en forme; être en bonne forme

(thân mật) khỏe khoắn; khoan khoái

---------------

efficacité

danh từ giống cái

hiệu quả, hiệu lực; sự hiệu nghiệm, sự công hiệu

L'efficacité d'une méthode

hiệu lực của một phương pháp

---------------

stationnement

danh từ giống đực

sự đỗ lại

Interdire le stationnement des voitures sur la voie publique

cấm xe cộ đỗ lại trên đường cái

---------------

stationner

nội động từ

dừng lại, đỗ lại

---------------

station-service

danh từ giống cái

trạm phục vụ ô tô

---------------

station

danh từ giống cái

bến

Station d'autobus

bến xe buýt

(đường sắt) ga xép

Le train s'arrête à la station

tàu đỗ ở ga xép

trạm

Station d'altitude

nơi nghỉ trên núi cao

---------------

abord

danh từ giống đực

sự ghé vào, sự cập bến

L'abord d'un port

sự cập cảng.

(số nhiều) vùng phụ cận

Les abords de Hanoi

vùng phụ cận Hà Nội

---------------

prise

tính từ giống cái

sự chiếm lấy, vật chiếm được

Prise d'une citadelle

sự chiếm thành

Prise de possession

sự chiếm lấy

Prise de contact

sự tiếp xúc

sự lấy, chỗ lấy, đầu lấy

Prise de sang

sự lấy máu

Prise d'air

lỗ lấy hơi, lỗ thông hơi

sự nắm lấy, sự bắt lấy

Prise de malfaiteurs

sự bắt kẻ gian

---------------

prise en compte: tính đến

prise en compte de la demande :tính đến yêu cầu

---------------

exigence

danh từ giống cái

đòi hỏi, yêu cầu

Selon l'exigence du temps

theo yêu cầu của thời đại

Les exigences d'une profession

các đòi hỏi của một nghề nghiệp

---------------

exiger

ngoại động từ

đòi, đòi hỏi, yêu cầu, yêu sách

Exiger le silence

đòi phải im lặng

---------------

exigeant

tính từ

hay đòi hỏi; khó tính

có yêu cầu cao

Profession exigeante

nghề nghiệp có yêu cầu cao

---------------

infrastructure

danh từ giống cái

(xây dựng) nền

(triết học) cơ sở hạ tầng

(hàng không) thiết bị mặt đất

Ensemble des équipements économiques ou techniques.

L'infrastructure routière d'un pays.

---------------

superstructure

danh từ giống cái

kiến trúc thượng tầng

La superstructure d'une société

kiến trúc thượng tầng của một xã hội

---------------

dédommager

ngoại động từ

bồi thường, đền bù.

---------------

dommage

danh từ giống đực

sự thiệt hại

Le typhon cause de grands dommages aux cultures

bão gây thiệt hại lớn cho cây trồng

tiền bồi thường

Dommages de guerre

tiền bồi thường chiến tranh

c'est dommage!; quel dommage!

(thân mật) tiếc quá!

---------------