Uses Case – Sequence diagram – Quản lí phòng khám

A close up of text on a white background

Description automatically generated

Đặc tả:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Use-case | Mô tả |
| 1 | Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống |
| 2 | Đổi mật khẩu | Thay đổi thông tin mật khẩu khi muốn |
| 3 | Tìm kiếm thuốc | Tìm kiếm thuốc và xem thông tin chi tiết của thuốc |
| 4 | Tìm kiếm bệnh nhân | Tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của bệnh nhân |
| 5 | Khám bệnh | Khám bệnh |
| 6 | Chỉ định xét nghiệm | Chỉ định các dịch vụ xét nghiệm cho bệnh nhân |
| 7 | Kết quả xét nghiệm | Lấy kết quả từng dịch vụ xét nghiệm |
| 8 | Kê toa thuốc | Kê toa thuốc cho bệnh nhân |
| 9 | In toa thuốc | In toa thuốc cho bệnh nhân |
| 10 | Thêm bệnh nhân | Thêm thông tin bệnh nhân mới |
| 11 | Lập hóa đơn | Hóa đơn viện phí |
| 12 | In hóa đơn | In hóa đơn cho bệnh nhận |
| 13 | Quản lí thuốc | Thêm, xóa, sửa (cập nhập) thông tin thuốc |
| 14 | Quản lí bênh án | Thêm, xóa, sửa (cập nhập) thông tin bệnh án |
| 15 | Quản lí nhân viên | Thêm, xóa, sửa (cập nhập) thông tin nhân viên trong bệnh viện |