MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc** | **Ý nghĩa** |
| **[THUOC]** | | | |
| MA\_THUOC | Nchar(10) | X | Mã thuốc |
| TENTHUOC | Nchar(10) | X | Tên thuốc |
| DONGIA | Int | X | Đơn giá |
| MA\_DONVI | Nchar(10) |  | Mã đơn vị |
| CONGDUNG | Nchar(50) |  | Công dụng |
| **[DON\_VI\_THUOC]** | | | |
| MA\_DONVI | Nchar(10) | X | Mã đơn vị |
| TEN\_DONVI | Nchar(20) | X | Tên đơn vi |
| **[BENH\_NHAN]** | | | |
| MA\_BN | Nchar(10) | X | Mã bệnh nhân |
| HOTEN | Nchar(50) | X | Họ tên |
| GIOITINH | Bit | X | Giới tính |
| NAMSINH | Date | X | Năm sinh |
| DIACHI | Nvarchar(100) |  | Địa chỉ |
| **[PHIEU\_KHAM\_BENH]** | | | |
| MA\_PHIEU | Nchar(10) | X | Mã phiếu khám bệnh |
| MA\_BN | Nchar(10) | X | Mã bệnh nhân |
| NGAYKHAM | Date | X | Ngày khám |
| TRIEUCHUNG | Nvarchar(50) | X | Triệu chứng |
| DUDOANBENH | Nvarchar(50) | X | Dự đoán bệnh |
| **[CHI\_TIET\_DON\_THUOC]** | | | |
| MA\_PHIEU | Nchar(10) | X | Mã phiếu khám bệnh |
| MA\_THUOC | Nchar(10) | X | Mã thuốc |
| SONGAY | Int | X | Số ngày sử dụng |
| SANG | Int |  | Số lương sử dụng buổi sáng |
| TRUA | Int |  | Số lương sử dụng buổi trưa |
| CHIEU | Int |  | Số lương sử dụng buổi chiều |
| TOI | Int |  | Số lương sử dụng buổi tối |
| DONVIDUNG | Nvarchar(50) | X |  |
| **[HOA\_DON]** | | | |
| MA\_HD | Nchar(10) | X | Mã hóa đơn |
| MA\_PHIEU | Nchar(10) | X | Mã phiếu khám bệnh |
| TIENKHAM | Int | X | Tiền khám |
| TIENTHUOC | Int | X | Tổng tiền thuốc |
| **[CHI\_TIET\_HOA\_DON]** | | | |
| MA\_HD | Nchar(10) | X | Mã hóa đơn |
| MA\_THUOC | Nchar(10) | X | Mã thuốc |
| SOLUONG | Int | X | Số lượng |
| DONGIA | Int | X | Đơn giá thuốc |