|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Ý nghĩa |
| 1 | Accident\_Index | Index của bảng |
| 2 | Vehicle\_Reference | Tham chiếu tới bảng Vehicle |
| 3 | Casualty\_Reference | Tham chiếu tới bảng Casualty |
| 4 | Casualty\_Class | Cấp tai nạn (cấp 1, 2 hoặc 3) |
| 5 | Sex\_of\_Casualty | Giới tính người bị nạn (1 hoặc 2) |
| 6 | Age\_of\_Casualty | Tuổi người bị nạn |
| 7 | Age\_Band\_of\_Casualty | Nhóm tuổi người bị nạn |
| 8 | Casualty\_Severity | Mức độ tai nạn (mức 1, 2 hoặc 3) |
| 9 | Pedestrian\_Location | Vị trí dành cho người đi bộ |
| 10 | Pedestrian\_Movement | Di chuyển của người bị bộ |
| 11 | Car\_Passenger | Hành khách xe hơi |
| 12 | Bus\_or\_Coach\_Passenger | Hành khách xe buýt hoặc xe khách |
| 13 | Pedestrian\_Road\_Maintenance\_Worker | Công nhân bảo trì đường dành cho người đi bộ |
| 14 | Casualty\_Type | Loại tai nạn |
| 15 | Casualty\_Home\_Area\_Type | Loại khu vực nhà có tai nạn (-1, 1, 2 hoặc 3) |

Casualties1114: