|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Ý nghĩa** |
| 1 | pcd7 | Postcode 7: unique |
| 2 | pcd8 | Postcode 8: unique |
| 3 | pcds | Postcodes: unique |
| 4 | dointr | Ngày bắt đầu: 4 số đầu chỉ năm, 2 số sau chỉ tháng |
| 5 | doterm | Kỳ hạn: 4 số đầu chỉ năm, 2 số sau chỉ tháng |
| 6 | usertype | Loại người dùng: có 2 loại người dùng (0 và 1) |
| 7 | oa11cd | Mã code OA (Output Area) năm 2011 |
| 8 | lsoa11cd | Mã code LSOA (Lower Layer Output Area) năm 2011 |
| 9 | msoa11cd | Mã code MSOA (Middle Layer Output Area) năm 2011 |
| 10 | ladcd | Mã code LAD (Local authority districts) |
| 11 | lsoa11nm | Tên của LSOA |
| 12 | msoa11nm | Tên của MSOA |
| 13 | ladnm | Tên của LAD |

Dữ liệu LSOA-Postcode mapping