

**TIẾNG ANH TRONG KẾ TOÁN**

*2 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành), Học kỳ I (2021-2022)*

**Thông tin giảng viên**

|  |  |
| --- | --- |
| Giảng viên chính: | ThS. Nguyễn Thị Thục Hiền |
| Văn phòng: | P.307 – Tòa A2 – Đại học Phenikaa |
| Email: | hien.nguyenthithuc@phenikaa-uni.edu.vn |
| Liên hệ: | Sinh viên cần trao đổi về nội dung và phương pháp học của học phần Tiếng anh trong Kế toán vui lòng trao đổi với giảng viên trong giờ học, qua email hoặc đặt lịch hẹn với giảng viên qua email để giảng viên sắp xếp lịch hẹn.  *Lưu ý: Thời gian trả lời email là trong vòng 3 ngày làm việc*  *(Không kể Thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).* |

**Thời gian và Địa điểm học** *(Có thể thay đổi và được cập nhật trên Canvas và thông qua lớp trưởng)*

|  |  |
| --- | --- |
| Khoảng thời gian: | 16/08/2021 – 28/11/2021 (Tuần 1 – Tuần 15) |
| Thời khóa biểu: | Thứ 4; Tiết 6 – tiết 8 |
| Địa điểm: | Tòa A2 – Phòng 101/MSTeam |

**Số giờ học**

Số tiết lý thuyết: 15 tiết

Số tiết thực hành/bài tập: 30 tiết

Số giờ tự học: 90 giờ

**Phương thức kiểm tra/thi**

Kiểm tra học phần:

* Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận 50 phút (Buổi 9) (50%)
* Thuyết trình 15-20’ (thông báo đề trước 2 tuần) – Nhóm thắng cuộc trong buổi học trước đó được chỉ định nhóm thuyết trình tiếp theo. (50%)

Thi hết học phần: kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận 90 phút (Lịch thi theo thông báo của nhà trường)

**Phân phối chương trình**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày (dự kiến)** | **Số tiết (LT-TH)** | **Chủ đề** |
| 1 | 18/8 | 3 (1-2) | **Chapter 1.** Introduction to accounting and financial statements |
| 2 | 25/8 | 3 (2-1) | **Chapter 2.** Basic accounting concepts and principles  *Announcement of presentation topics* |
| 3 & 4 | 1/9  8/9 | 6 (2-4) | **Chapter 3.** Asset items and transactions  *Week 4. 1st group presents* |
| 5 & 6 | 15/9  22/9 | 6 (2-4) | **Chapter 4.** Liability items and transactions  *Week 5. 2nd group presents*  *Week 6. 3rd group presents* |
| 7 & 8 | 29/9  6/10 | 6 (2-4) | **Chapter 5.** Equity items and transactions  *Week 7. 4th group presents*  *Week 8. 5th group presents* |
| 9 | 13/10 | 1 | Mid-term test (50 minutes) |
| 9 | 13/10 | 2 (0-2) | **Chapter 6.** Trial balance |
| 10 & 11 | 20/10  27/10 | 6 (2-4) | **Chapter 7.** Financial ratios & Taxation  *Week 10. 5th group presents*  *Week 11. 6th group presents* |
| 12 & 13 | 3/11  10/11 | 6 (2-4) | **Chapter 8.** Managerial accounting  *Week 12. 7th group presents*  *Week 13. 8th group presents* |
| 14 & 15 | 17/11  24/11 | 6 (2-4) | **Chapter 9.** Audit  *Week 14. 9th group presents*  *Week 15. 10th group presents* |

**Điều kiện dự thi hết học phần**

* Tham dự 80% tiết lý thuyết và đầy đủ các buổi thực hành (tham gia tất cả các buổi học) (vắng trên 3 buổi/15 buổi học thì không được thi).
* Không có điểm thành phần nào (chuyên cần; kiểm tra bị 0)

**Dạng bài kiểm tra/thi**

*Điểm chuyên cần (10%):*

* Làm bài kiểm tra ngắn (10 câu trắc nghiệm) trên Google form (vào bất kì thời gian nào trong buổi học) vào 10 buổi học. Điểm chuyên cần là điểm trung bình của 10 bài kiểm tra.
* Điểm thưởng: thành viên của 5 nhóm có điểm cao nhất của mỗi buổi học sẽ được cộng 0,2 điểm vào điểm chuyên cần cho mỗi lần đạt Top 5.

*Bài kiểm tra giữa học phần bao gồm (30%)*:

1. Bài kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm:

* 25 câu trắc nghiệm
* Bài thuyết trình nhóm về 1 chủ đề kế toán liên quan đến các chương học (Đề bài sẽ được ra 2 tuần trước khi thuyết trình).

*Bài kiểm tra hết học phần (90 phút) bao gồm (60%):*

* 45 câu trắc nghiệm (về từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán trong Chương 1-9) (5 điểm)

**Mục tiêu học phần**

Tiếp cận với tiếng Anh chuyên ngành kế toán để chuẩn bị cho việc học & thi các chứng chỉ hành nghề quốc tế (ACA ICAEW, ACCA, CPA); đọc các tài liệu kế toán; áp dụng vào công việc thực tế khi đi làm.

**Chuẩn đầu ra học phần**

*Về kiến thức*

1. Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành kế toán bằng tiếng Anh.
2. Vận dụng được các kiến thức đã học vào việc hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính bằng tiếng Anh.

*Về kỹ năng*

1. Vận dụng kỹ năng đọc tiếng Anh để đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành kế toán bằng tiếng Anh.

* Vận dụng kỹ năng viết để lập hồ sơ kế toán bằng tiếng Anh.
* Vận dụng kỹ năng nghe, nói để trao đổi các nội dung về nghiệp vụ kế toán bằng tiếng Anh.

*Về kỹ năng nghề nghiệp/kỹ năng chuyển đổi*

1. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng nhận phản hồi và điều chỉnh.

**Tài liệu đọc**

***Giáo trình (Đã có tại thư viện điện tử trường:*** [***https://elib.phenikaa-uni.edu.vn/***](https://elib.phenikaa-uni.edu.vn/)***)***

***Giáo trình***

[1] Evan Frendo & Sean Mahoney (2017) *English for accounting*. Oxford.

(Tài liệu số: <https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2346>)

***Tài liệu tham khảo:***

[2] Ian MacKenzie (2012) *Financial English with Financial Glossary*. Heinle.

(Tài liệu số: https://dlib.phenikaa-uni.edu.vn/handle/PNK/2310)