**MÔ TẢ CHỨC NĂNG PHẦN MỀM PHÒNG KHÁM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỨC NĂNG** | **MÔ TẢ CHỨC NĂNG** |
| **1** | **Hệ thống** | * Đăng nhập * Đăng xuất * Đổi mât khẩu * Thiêt lập phòng * Phân quyền * Thông tin nhân viên * Phòng ban sử dụng kho vật tư |
| **2** | **Tiếp nhận** | * Tiếp nhận ngoại trú |
| **3** | **Khám bệnh** | * Khám bệnh ngoại trú * Sổ khám bệnh lớn * Danh sách chuyển tuyến |
| **4** | **Dược** | * Nhập kho * Xuất dược bán lẻ * Xuất dược bảo hiểm y tế * Xuất dược kho bán lẻ * Xem tồn kho – chiếm kho * Thẻ kho dược * Thống kê xuất nhập tồn |
| **5** | **Viện Phí** | * Viện phí KBHYT * Viện phí có BHYT * Kiểm tra bảng kê chi phí * Báo cáo thu tiền viện phí * Báo cáo hoạt động tài chính * Kiểm tra bảng kê chi phí KBHYT |
| **6** | **Cận lâm sàng** | * Xét nghiệm * Siêu âm * Điện tim * Chuẩn đoán hình ảnh * Mẫu siêu âm * Mẫu điện tim * Báo cáo cận lâm sàng * Báo cáo xét nghiệm * Báo cáo thực hiện cận lâm sàng * Báo cáo chi phí xét nghiệm |
| **7** | **Báo cáo** | * Báo cáo dược * Báo cáo xuất dược * Báo cáo BHYT * Báo cáo mẫu 19 20 21/BHYT * Báo cáo mẫu 79/BHYT * Báo cáo mẫu 14A * Xuất dữ liệu 79A * Xuất dữ liệu XML CV 9324 * Báo cáo ngoại trú * Báo cáo tiếp nhận * Tình hình khám bệnh * Tổng hợp thông tin chuyển tuyến * Báo cáo công tác chuyển tuyến * Hoạt động khám chữa bệnh * Danh sách bệnh nhân cấp thuốc cho về * Báo cáo hoạt động cận lâm sàng |
| **8** | **Danh mục** | * Danh mục nhân viên * Danh mục phòng khoa * Danh mục phòng khám * Danh mục chuyển viện * Danh mục cận lâm sàng * Danh mục xét nghiệm * Danh mục chuẩn đoán hình ảnh * Danh mục dịch vụ * Danh mục dược |