**Lợi nhuận : doanh thu Revenue** **– chi phí c**

Business Entity Assumption : chi tiêu tiền của công ty khác cách chi tiêu của ông chủ

Business entity : Thực thể doanh nghiệp -- muốn thành lập doanh nghiệp phải có giấy phép.  
Legal entity: Người chịu trách nhiệm pháp lý   
Limited liability : chịu Trách nhiệm hữu hạn

Unlimited liability : Không chịu trách nghiệm hữu hạn

Unlimited life : trường tồn theo thời gian  
Business taxed : Thuế doanh nghiệp (2 doanh nghiệp đầu tiên ko cần đóng thuế )  
One owner alowed : Cho phép 1 chủ điều hành doanh nghiệp

Shareholders (or stockholders) : Chủ sở hữu của một công ty được gọi là cổ đông (hoặc cổ đông). Cổ đông không chịu trách nhiệm cá nhân về các hành vi của công ty.

Sarbanes – Oxley (SOX) : luật kế toán   
Curb financial abuse : lợi dụng báo cáo tài chính

**Accounting Equation : Đẳng thức kế toán**

Asset (tài) = Liabilities + Equity (Vốn )

Tổng tài sản danh nghiệp = Tổng phần nợ + Tổng vốn chủ sở hữu

**Assets : Tài sản**

Accounts Receivable (Tài sản mình cho ngta vay và mượn): khoản thu (ko lãi )

Notes Receivable (Tài sản mình cho ngta vay và mượn): khoản thu (có lãi )

**Liabilities : khoản nợ**

Accounts Payable : khoản nợ (Ko trả lãi )

Notes Payable : Khoản nợ (trả lãi )

Taxes Payable : Nợ thuế (khi nào trả cho nhà nước mới hết nợ)

Wages Payable : Nợ lương  
Thuế : doanh thu – chi phí c

**Owner’s Claims on Assets : doanh thu của chủ sở hữu**

Owner Capital : góp vốn

Owner Withdrawals : rút vốn của ông chủ (Trừ vào tiền góp vốn )

Revenues : danh thu

Expenses : phí

**(equity) :** vốn cổ phần

E1 = E0 + OC -OW + NI(net icome)

**The accounting equation: PHương trình kế toán**

**Financial Statements**

Statement of Owner’s Equity:

Balance Sheet

***Statement of Cash Flows : Báo cáo luân chuyển tiền tệ***

+ cash flow : dòng tiền

+ out flow: tiền ra

+ in flow : tiền vào

**Balance Sheet : bảng cân đối tài chính**

Tài sản phải cân bằng với vốn

**Statement of Cash Flows : Báo cáo chi tiết dòng tiền**

Operating activities : hoạt động kinh doanh

Investing activities : hoạt động đầu tư

Financing activities : Hoạt động tài trợ vốn

**RETURN AND RISK ANALYSIS : phân tích lợi nhuận và rủi to**

Return : là lợi nhận

Rick : Rủi ro là sự không chắc chắn về lợi nhuận chúng ta sẽ kiếm được

Return on assets (ROA)