Dữ liệu UK Car Accidents

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Ý nghĩa** |
| 1 | Location Easting OSGR | mã OSGR (**Ordnance Survey Grid Reference**) phía Đông |
| 2 | Location Northing OSGR | mã OSGR phía Bắc |
| 3 | Longitude | Kinh độ |
| 4 | Latitude | Vĩ độ |
| 5 | Police Force | Mã đơn vị cảnh sát |
| 6 | Accident Severity | Mức độ độ nghiêm trọng của tai nạn |
| 7 | Number of Vehicles | Số phương tiện trong tai nạn |
| 8 | Number of Casualties | Số thương vong |
| 9 | Date | Ngày xảy ra tai nạn |
| 10 | Day of Week | Ngày thứ mấy trong tuần |
| 11 | Time | Giờ xảy ra tai nạn |
| 12 | Local Authority (District) | Mã chính quyền địa phương theo quận |
| 13 | Local Authority (Highway) | Mã chính quyền địa phương theo xa lộ |
| 14 | 1st Road Class | Phân loại đường đầu tiên |
| 15 | 1st Road Number | Số hiệu đường đầu tiên |
| 16 | Road type | Loại đường giao thông |
| 17 | Speed limit | Giới hạn tốc độ |
| 18 | Junction Detail | Chi tiết giao lộ |
| 19 | Junction Control | Đèn giao thông (giá trị) |
| 20 | Pedestrian Crossing-Human Control | Người điều khiển làn đi bộ qua đường |
| 21 | Pedestrian Crossing-Physical Facilities | Làn qua đường dành cho người đi bộ - cơ sở vật chất |
| 22 | Light Conditions | Điều kiện ánh sáng |
| 23 | Weather Conditions | Điều kiện thời tiết |
| 24 | Road Surface Conditions | Điều kiện mặt đường |
| 25 | Special Conditions at Site | Điều kiện đặc biệt tại địa điểm |
| 26 | Carriageway Hazards | Mối nguy hiểm trên đường |
| 27 | Urban or Rural Area | Vùng đô thị hay ngoại ô |
| 28 | Did Police Officer Attend Scene of Accident | Cảnh sát có đến hiện trường tai nạn hay không |
| 29 | LSOA of Accident Location | Mã LSOA (**Lower Layer Super Output Areas**) của vị trí tai nạn |