1 - age (numeric): Tuổi của khách hàng  
2 - job : type of job (categorical: "admin.","unknown","unemployed","management","housemaid","entrepreneur","student",: Công việc của khách hàng  
"blue-collar","self-employed","retired","technician","services")  
3 - marital : marital status (categorical: "married","divorced","single"; note: "divorced" means divorced or widowed): Tình trạng hôn nhân của khách hàng  
4 - education (categorical: "unknown","secondary","primary","tertiary"): Trình độ học vấn của khác hàng  
5 - default: has credit in default? (binary: "yes","no"): đã có thẻ tín dụng chưa?  
6 - balance: average yearly balance, in euros (numeric): số dư tài khoản trung bình hàng năm của khách hàng (đơn vị euros)  
7 - housing: has housing loan? (binary: "yes","no"): khách hàng có khoản vay nhà ở không?  
8 - loan: has personal loan? (binary: "yes","no"): khách hàng có khoản vay cá nhân không?  
# related with the last contact of the current campaign:  
9 - contact: contact communication type (categorical: "unknown","telephone","cellular"): phương thức kết nối với khách hàng lần gần nhất  
10 - day: last contact day of the month (numeric): ngày kết nối tới khách hàng gần nhất  
11 - month: last contact month of year (categorical: "jan", "feb", "mar", …, "nov", "dec"): tháng gần nhất kết nối tới khách hàng  
12 - duration: last contact duration, in seconds (numeric): thời gian cho lần kết nối gần nhất (đơn vị giây)  
# other attributes:  
13 - campaign: number of contacts performed during this campaign and for this client (numeric, includes last contact): số lượng kết nối được thực hiện trong suốt chiến dịch cho khách hàng  
14 - pdays: number of days that passed by after the client was last contacted from a previous campaign (numeric, -1 means client was not previously contacted): số lượng ngày tính từ ngày gần nhất khách hàng kết nối kể từ chiến dịch trước đến nay  
15 - previous: number of contacts performed before this campaign and for this client (numeric): số lượng kết nối được thực hiện trước khi có chiến dịch lần này  
16 - poutcome: outcome of the previous marketing campaign (categorical: "unknown","other","failure","success"): thu nhập của chiến dịch marketing trước  
17 - y - has the client subscribed a term deposit? (binary: "yes","no"): khách hàng có đăng ký gửi tiền dài hạn không?