**ĐỀ TÀI QUẢN LÝ PHÒNG MẠCH TƯ**

* + 1. **Danh sách các yêu cầu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên yêu cầu** | **Biểu mẫu** | **Qui định** | **Ghi chú** |
| 1 | Lập danh sách khám bệnh | BM1 | QĐ1 |  |
| 2 | Lập phiếu khám bệnh | BM2 | QĐ2 |  |
| 3 | Tra cứu bệnh nhân | BM3 |  |  |
| 4 | Lập hóa đơn thanh toán | BM4 | QĐ4 |  |
| 5 | Lập báo cáo tháng | BM5 |  |  |
| 6 | Thay đổi qui định |  | QĐ6 |  |

* + 1. **Danh sách các biểu mẫu và qui định**
       1. **Biểu mẫu 1 và qui định 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM1** | **Danh Sách Khám Bệnh** | | | | |
| Ngày khám:.................................... | | | | | |
| **STT** | | **Họ Tên** | **Giới Tính** | **Năm Sinh** | **Địa Chỉ** |
| 1 | |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |

**QĐ1: Mỗi ngày khám tối đa 40 bệnh nhân.**

* + - 1. **Biểu mẫu 2 và qui định 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM2:** | | **Phiếu Khám Bệnh** | | | | |
| Họ tên: .................................................... | | | | Ngày khám: ............................................ | | |
| Triệu chứng: ............................................ | | | | Dự đoán loại bệnh: ................................. | | |
| **STT** | **Thuốc** | | **Đơn Vị** | | **Số Lượng** | **Cách Dùng** |
| 1 |  | |  | |  |  |
| 2 |  | |  | |  |  |

**QĐ2: Có 5 loại bệnh. Có 30 loại thuốc, 2 loại đơn vị (viên, chai), có 4 cách dùng (1, 2, 3, 4)**

* + - 1. **Biểu mẫu 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM3:** | **Danh Sách Bệnh Nhân** | | | | |
| **STT** | | **Họ Tên** | **Ngày Khám** | **Loại Bệnh** | **Triệu Chứng** |
| 1 | |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |

* + - 1. **Biểu mẫu 4 và qui định 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BM4:** | **Hóa Đơn Thanh Toán** | |
| Họ và tên: ................................................. | | Ngày khám: ............................................. |
| Tiền khám:................................................. | | Tiền thuốc: ............................................... |

**QĐ4: Tiền khám 30.000. Tiền thuốc chỉ có khi bệnh nhân có dùng thuốc. Mỗi loại thuốc có đơn giá riêng.**

* + - 1. **Biểu mẫu 5**

# Biểu mẫu 5.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM5.1** | | **Báo Cáo Doanh Thu Theo Ngày** | | | |
| Tháng:......................................... | | | | | |
| **STT** | **Ngày** | | **Số Bệnh Nhân** | **Doanh Thu** | **Tỷ Lệ** |
| 1 |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |

* **Biểu mẫu 5.2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BM5.2** | **Báo Cáo Sử Dụng Thuốc** | | | | |
| Tháng:......................................... | | | | | |
| **STT** | | **Thuốc** | **Đơn Vị Tính** | **Số Lượng** | **Số Lần Dùng** |
| 1 | |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |

* + - 1. **Qui định 6**

**QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:**

**+ QĐ1: Thay đổi số lượng bệnh nhân tối đa trong ngày.**

**+ QĐ2: Thay đổi số lượng loại bệnh, thuốc, đơn vị tính, cách dùng.**

**+ QĐ4: Thay đổi tiền khám, đơn giá thuốc.**