Đặc tả một số trường quan trọng trong bảng thanh toán

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID loại thanh toán | id\_phieu | id\_phieu\_chitiet | id\_dichvu | id\_chitietdichvu |
| 1 | id\_kham | id\_kham | id\_dichvu\_kcb | id\_kieukham |
| 2 | id\_chidinh | id\_chitietchidinh | id\_dichvu | id\_chitietdichvu |
| 3 | id\_donthuoc | id\_chitietdonthuoc | id\_thuoc | id\_thuoc |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| id\_loaithanhtoan=1 THEN N'Thông tin khám chữa bệnh'  =2 THEN N'Thông tin dịch vụ CLS'  =3 THEN N'Thông tin thuốc'  =4 THEN N'Thông tin giường bệnh'  =5 THEN N'Vật tư tiêu hao  =6 THEN N'Thông tin tiền tạm ứng'  =7 THEN N'Thông tin phiếu ăn'  =8 THEN N'Thông tin gói dịch vụ'  =9 THEN N'Thông tin chi phí thêm  =0 THEN N'Phí dịch vụ yêu cầu' | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng KCB\_LUOTKHAM | |
| trangthai\_noitru | 0=Ngoại trú;🡪Khi mới tiếp đón hoặc khi hủy nhập viện  1=Nội trú;🡪Khi nhập viện ở form thăm khám hoặc khi xóa hết phiếu điều trị và phiếu tạm ứng  2= Đã điều trị(Lập phiếu) hoặc nộp tiền tạm ứng ;🡪Khi lập phiếu điều trị hoặc nộp tiền tạm ứng  3= Chờ Ra viện;🡪Khi lập phiếu ra viện hoặc Hủy xác nhận ra viện  4=Khoa nội trú xác nhận ra viện;🡪Khi xác nhận ra viện hoặc Tài chính hủy duyệt  5=Tài chính duyệt;🡪Tài chính hoặc phòng tổng hợp duyệt cho phép thanh toán ra viện  6=Đã thanh toán nội trú🡪Thanh toán ra viện |
| kcb\_chidinhcls\_chitiet.Trang\_thai  0=Mới chỉ định;1=Đã chuyển CLS;2=Đang thực hiện;3= Đã có kết quả CLS;4=Đã xác nhận kết quả | |