**Tài liệu mô tả API**

Hệ thống Dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

# API Cập nhật thái đăng ký dịch vụ

## Mô tả

API này sẽ cập nhật trạng thái cho đơn đăng ký của người khám bệnh. Nếu bệnh nhân mới thì sẽ cập nhật mã bệnh nhân.

## Các tham số đầu vào

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Giải thích** | **Bắt buộc** | **Ví dụ** |
| 1 | MaDangKy | Text | Có giá trị duy nhất dùng để xác định đơn đăng ký trực tuyến | x | BVMTW-DVC6847813-5520612728 |
| 2 | TrangThai | Number | Mã trạng thái đã đóng tiền khám bệnh | x | Giá trị mặc định là 5 |
| 3 | MaBenhNhan | Text | Mã của bệnh nhân nếu |  | Mã bệnh nhân nếu bệnh nhân đăng ký mới. Nếu bệnh nhân đã có mã không trả về trường này |

## Tham số đầu ra

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Giải thích** | **Bắt buộc** | **Ví dụ** |
| 1 | Status | Number | Trạng thái thành công hay thất bại. | x | 1: Thành công  0: Thất bại |
| 2 | Message | Text | Thông báo lỗi, trường này chỉ có dữ liệu khi Status bằng 0 |  |  |

# API Cập nhật kết quả khám bệnh

## Mô tả

API này sẽ cập nhật kết quả khám bệnh sau khi người bệnh đã khám tại phòng khám.

## Các tham số đầu vào

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Giải thích** | **Bắt buộc** | **Ví dụ** |
| 1 | MaBenhNhan | Text | Mã bệnh nhân | X | BN170330000063 |
| 2 | MaDangKy | Text | Mã đăng ký trực tuyến của bệnh nhân | X | BVMTW-DVC6847813-5520612728 |
| 3 | MaPhongKham | Text | Mã phòng khám | x | BN170330000063 |
| 4 | ChuanDoan | Text | Chuẩn đoán của bác sĩ | X | - 2M: Lác trong (Lác hội tụ đồng hành) +15 độ; MT: chủ đạo  - 2M: Viễn thị ; đeo tiếp kính cũ |
| 5 | DonThuoc | Text | Đơn thuốc |  | 1. Unihy 5 ml - 1 lọ: tra mắt 2 lần/ngày. Mỗi lần 1 giọt  2. Gadacal - 40 ống: uống 1 lần/ngày. Mỗi lần 1 ống. |
| 6 | NgayKham | Text | Ngày khám bệnh | X | Định dạng theo dd/MM/yyyy.  VD: 12/09/2017 |
| 7 | BSDieuTri | Text | Tên bác sĩ điều trị | X | Bs.TS Lê Thúy Quỳnh |
| 8 | ThoiGianKhamLai | Text | Thời gian khám lại | X | 2 tháng |

## Tham số đầu ra

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Giải thích** | **Bắt buộc** | **Ví dụ** |
| 1 | Status | Number | Trạng thái thành công hay thất bại. | x | 1: Thành công  0: Thất bại |
| 2 | Message | Text | Thông báo lỗi, trường này chỉ có dữ liệu khi Status bằng 0 |  |  |