**Môn Khởi sự doanh nghiệp – SYB3012**

**Ôn tập Item 3: Khóa “Complete the business plan course”**

Financial Statement: bản báo cáo tài chính

1. Balance sheet (BS): Bảng cân đối kế toán

Assets (Tài sản) Capital (Nguồn vốn)

* Liabilities (Vốn vay/ nợ phải trả)
* Equity (Vốn chủ sở hữu)

Assets = Capital (Tài sản = nguồn vốn)

Assets = Liabilities + Equity (Tài sản = Vốn vay + vốn chủ sở hữu)

1. Income statement (IS): Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

* Revenue (REV): Doanh Thu
* Profit: Lợi nhuận
* Cost: chi phí (gồm 2 loại: chi phí cố định (Fixed cost) và Chi phí biến đổi (Variable cost)
* Chi phí cố định (Fixed cost): Là loại chi phí không thay đổi khi số lượng hàng bán thay đổi

VD: chi phí tiền thuê nhà, tiền lương cứng, điện, nước, internet…

* Chi phí biến đổi (Variable cost): Là loại chi phí thay đổi khi số lượng hàng bán thay đổi

VD: Tiền nhập hàng, tiền nguyên vật liệu, tiền lương hoa hồng…

Total cost = Fixed cost + Variable cost (TC= FC +VC)

Tổng chi phí = chi phí cố định + Chi phí biến đổi

* Doanh thu = số lượng hàng bán x giá bán sản phẩm
* Lợi nhận = Doanh Thu – Chi Phí
* ROA (Return on total assets - là chỉ tiêu đo lường khả năng sinh lời trên tổng tài sản)

ROA= Lợi nhuận/ tài sản

* ROE (Return on total Equity: là tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu)

ROE = (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) \* 100%

* ROI (Return on Investment: là chỉ số dùng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng chi phí đầu tư)

ROI = Lợi nhuận ròng/tổng chi phí đầu tư.

* Break event point: điểm hòa vốn

1. Cash Flow Statement (CF): Bảng lưu chuyển tiền tệ

* Cash in: Dòng tiền vào
* Cash out: Dòng tiền ra
* Cash: tiền mặt

Bonus:

* Gross margin: biên lợi nhuận gộp
* Cost of Good Sold (COGS): Giá vốn hàng bán
* Biên lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán/ Doanh thu thuần

(Gross margin = Revenue – COGS/ revenue)

* Khấu hao (Depreciation) là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của một tài sản cụ thể do sự hao mòn của tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định.
* Khấu hao là 1 loại chi phí

Khấu hao = Nguyên giá tài sản cố định/ thời gian khấu hao

A computer screen shot of a chart

Description automatically generated