**ĐẶC TẢ CÁC TABLE**

**1. Bảng DangKyUser**

SoDienThoai: Số điện thoại đăng ký người dùng.

MatKhau: Mật khẩu người dùng.

**2. Bảng HoSoBenhNhan**

HoVaTen: Họ và tên của bệnh nhân.

MaHoSoBenhNhan:  Mã hồ sơ bệnh nhân.

MaTaiKhoan:  Mã tài khoản bệnh nhân.

NgaySinh:  Ngày sinh của bệnh nhân.

GioiTinh: Giới tính của bệnh nhân.

CCCD: Chứng minh thư/căn cước công dân của bệnh nhân.

MaBHYT:  Mã thẻ BHYT của bệnh nhân.

NgheNghiep: NVarchar(30) - Nghề nghiệp của bệnh nhân.

SoDienThoai:  Số điện thoại của bệnh nhân.

Email:  Địa chỉ email của bệnh nhân.

DiaChi: Địa chỉ của bệnh nhân.

**3. Bảng SoKhamBenh**

MaHoSoBenhNhan: Mã hồ sơ bệnh nhân.

MaLichKham:  Mã lịch khám bệnh.

HoVaTen: Họ và tên của bệnh nhân.

Tuoi:Tuổi của bệnh nhân.

SoTheBHYT: Số thẻ BHYT của bệnh nhân.

DiaChi:  Địa chỉ của bệnh nhân.

NgheNghiep: Nghề nghiệp của bệnh nhân.

DanToc:  Dân tộc của bệnh nhân.

TrieuChung: Triệu chứng của bệnh nhân.

ChanDoan: Chẩn đoán của bệnh nhân.

PhuongPhapDieuTri: Phương pháp điều trị.

BSKhamBenh: Bác sĩ khám bệnh.

GhiChu:  Ghi chú.

**4. Bảng BenhAn**

MaBenhAn: Mã bệnh án.

MaHoSoBenhNhan: Mã hồ sơ bệnh nhân.

DoiTuong: Đối tượng khám bệnh.

GiaTriBHYT: Giá trị BHYT của bệnh nhân.

HoTenThanNhan: Họ tên người thân của bệnh nhân.

ThoiGianVaoVien:  Thời gian nhập viện.

TrucTiepVao: Nguyên nhân nhập viện.

NoiGioiThieu:  Nơi giới thiệu bệnh nhân.

VaoKhoa: Khoa vào điều trị.

ChuyenKhoa: Chuyên khoa.

TongSoNgayDieuTri: Tổng số ngày điều trị.

NoiChuyenDen: Nơi chuyển đến.

KKBorCapCuu:  Khoa cấp cứu khi vào viện.

KhiVaoKhoaDieuTri: Khi vào khoa điều trị.

KetQuaDieuTri: Kết quả điều trị.

GiaiPhauBenh: Kết quả giải phẫu bệnh.

QuaTrinhBenhLy:  Quá trình bệnh lý.

TienSuBenh: Tiền sử bệnh.

ToaThan: Toà thần của bệnh nhân.

TrieuChungCoNang: Triệu chứng cơ năng.

ThuongTonCanBan: Thương tổn cận bản.

CacCoQuan:  Các cơ quan liên quan.

TKetQuaTrinhBenhLy:  Tổng kết quá trình bệnh lý.

TomTatKQXN: Tóm tắt kết quả xét nghiệm.

PhuongPhapDieuTri:  Phương pháp điều trị.

HoSoPhimAnh:  Hồ sơ phim ảnh.

**5. Bảng LichKham**

MaLichKham: Mã lịch khám.

MaHoSoBenhNhan:  Mã hồ sơ bệnh nhân.

ChuyenKhoa: Chuyên khoa của bác sĩ.

DichVu:  Dịch vụ khám bệnh.

NgayDangKy: Ngày đăng ký khám bệnh.

Ca: Ca khám (sáng, chiều, tối).

KhungGioKham:  Thời gian cụ thể của ca khám.

**6. Bảng ADMIN\_Manager**

MaAdmin:  Mã quản trị viên.

MatKhau: Mật khẩu quản trị viên.

**7. Bảng TaiKhoanThanhVien**

HoVaTen: Họ và tên của thành viên.

MaThanhVien: Mã thành viên.

NgaySinh:  Ngày sinh của thành viên.

GioiTinh: Giới tính của thành viên.

CCCD: Chứng minh thư/căn cước công dân của thành viên.

SoDienThoai: Số điện thoại của thành viên.

Email:  Địa chỉ email của thành viên.

DiaChi: Địa chỉ của thành viên.

ChuyenKhoa:  Chuyên khoa của thành viên.

ViTri: Vị trí công việc của thành viên.

LoaiTaiKhoan:  Loại tài khoản (bác sĩ, y tá, v.v.).

**8. Bảng LichLamViec**

HoVaTen: Họ và tên của nhân viên.

MaThanhVien:  Mã thành viên (bác sĩ, y tá, v.v.).

Thang: Tháng làm việc.

Ngay:  Ngày làm việc.

Ca:  Ca làm việc (sáng, chiều, tối).

**9. Bảng ToaThuoc**

SoThuTu: Số thứ tự của thuốc trong toa.

MaToaThuoc:  Mã toa thuốc.

TenThuoc: Tên thuốc.

SoLuong: Số lượng thuốc được kê đơn trong một toa.

Dang: Dạng thuốc (viên, chai, v.v.).

GhiChu:  Ghi chú về toa thuốc.

**10. Bảng HoaDon**

MaHoaDon:  Mã hóa đơn.

MaMaHoSoBenhNhan: Mã hồ sơ bệnh nhân.

MaLichKham: Mã lịch khám.

MaToaThuoc: Mã toa thuốc.

TongTien: Tổng tiền của hóa đơn.

HinhThucThanhToan: Hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, v.v.).

**11. Bảng DichVu**

MaDichVu: Mã dịch vụ

TenDichVu: Tên dịch vụ

NoiDungDichVu: Nội dung dịch vụ

GiaDichVu: Giá dịch vụ

**12. Bảng ChuyenKhoa**

MaChuyenKhoa: Mã chuyên khoa

TenChuyenKhoa: Tên chuyên khoa

MaKhuyenMai: Khuyến mãi mà chuyên khoa có