**1. Bảng bác sỹ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú** |
| CMT | String | Pk |
| maBacSy | String | Mã số bác sỹ |
| hoTen | String | Họ tên |
| ngaySinh | Date | Ngày sinh |
| diaChi | String | Địa chỉ |
| bacNghe | String | Bậc nghề (Chuyên khoa, bác sỹ đa khoa, …) |
| thamNien | Number | Thâm niên (Số năm kinh nghiệm) |
| trinhDoDaoTao | String | Trình độ đào tạo |
| chuyenMon | String | Chuyên môn |

**2. Bảng y tá**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú** |
| CMT | String | Pk |
| maYTa | String | Mã số y tá |
| hoTen | String | Họ tên |
| ngaySinh | Date | Ngày sinh |
| diaChi | String | Địa chỉ |
| thamNien | Number | Thâm niên (Số năm kinh nghiệm) |
| trinhDo | String | Trình độ (Y sỹ, điều dưỡng, …) |
| soDienThoai | String | Số điện thoại |

**3. Bảng bệnh nhân**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú** |
| CMT | String | Pk |
| maBenhNhan | String | Mã số bệnh nhân |
| hoTen | String | Họ tên |
| ngaySinh | Date | Ngày sinh |
| diaChi | String | Địa chỉ |
| soDienThoai | String | Số điện thoại |

**4. Bảng lần khám**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú** |
| maLanKham | String | Pk |
| maBenhNhan | String | Mã số bệnh nhân |
| maBacSy | String | Mã số bác sỹ |
| maYTa | [String] | Danh sách mã số y tá tham gia |
| tenBenh | String | Tên bệnh |
| ngayVaoVien | Date | Ngày vào viện |
| NgayRaVien | Date | Ngày ra viện |
| tongSoTien | Number | Tổng số tiền/chữa bệnh |

**5. Bảng đơn thuốc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Loại dữ liệu** | **Ghi chú** |
| maLanKham | String | Mã số lần khám |
| thuoc | [Object] | Danh sách các thuốc và giá tiền |
| - tenThuoc | String | Tên thuốc |
| - soLuong | Number | Số lượng thuốc |
| - giaTien | Number | Giá tiền của thuốc |