Inventory

Policy

Test

Doctor

Reception

HIS

Pharmacy

Location

Services

­­­ ==­\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MODULE | DESCRIPTION | DEADLINE |
| 1 | Services | BE: Tạo api thêm , sửa, xóa dịch vụ | 1 tuần |
| FE : làm giao diện show được list dịch vụ, button thêm, sửa, xóa dịch vụ | 1 tuần |
| 2 | Location | BE: Tạo api thêm , sửa, xóa phòng ban | 1 tuần |
| FE : làm giao diện show được list Phòng ban, button thêm, sửa, xóa các phòng ban | 1 tuần |
| 3 | Inventory | BE: Tạo api về kho (lưu trữ sản phẩm) và những api liên quan | 1 tuần |
| Fe: làm giao diện theo các tác vụ BE | 1 tuần |
| 3’ | Product | BE: Tạo api thêm sửa xóa sản phẩm | 1 tuần |
| FE : làm giao diện show được list dịch vụ, button thêm, sửa, xóa sản phẩm | 1 tuần |
| 4 | Policy | BE: Tạo api thêm , sửa, xóa chính sách giá | 1 tuần |
| FE : làm giao diện show được list chính sách dịch vụ, button thêm, sửa, xóa chính sách dịch vụ | 1 tuần |
| 5 | Reception | BE: Link được thông tin bệnh nhân, dịch vụ, chính sách dịch vụ, phòng ban | 2 tuần |
| FE: tạo giao diện lễ tân gồm thông tin bệnh nhân, chọn được dịch vụ, đối tượng dịch vụ, phòng ban theo mẫu | 2 tuần |
| 6 | Doctor | BE: api lấy được list bệnh nhân chờ khám, đang khám, đã khám xong. Link với nhà thuốc để bác sĩ kê thuốc | 1 tuần |
| FE: từ api lấy được list bệnh nhân thì phải fill đươc ra form thông tin bệnh nhân và các trường theo mẫu | 2 tuần |
| 7 | Test | BE: api lấy được list bệnh nhân chờ xét nghiệm, đang xét nghiệm, đã xét nghiệm xong. | 1 tuần |
| FE: từ api lấy được list bệnh nhân chờ xét nghiệm thì fill form thông tin bệnh nhân, tạo sẵn các mẫu mô tả bệnh để bác sĩ nhanh điền kết quả | 1 tuần |
| 8 | Pharmacy | BE: api lấy đơn thuốc, bệnh nhân, danh sách thuốc, lô thuốc, giao dịch | 1 tuần |
| FE: Từ api thì fill form đơn thuốc, thông tin bệnh nhân | 1 tuần |