Under five: <https://ourworldindata.org/grapher/causes-of-death-in-children-under-5?time=2019..latest&country=~VNM>

6-14: <https://ourworldindata.org/grapher/causes-of-death-in-5-14-year-olds?time=2019..latest&country=~VNM>

15-49: <https://ourworldindata.org/grapher/causes-of-death-in-15-49-year-olds?time=2019..2021&country=~VNM>

50-69: <https://ourworldindata.org/grapher/causes-of-death-in-50-69-year-olds?time=2019..latest&country=~VNM>

70+: <https://ourworldindata.org/grapher/causes-of-death-in-70-year-olds?time=2019..latest&country=~VNM>

Biểu đồ các bệnh: <https://ourworldindata.org/cardiovascular-diseases-types-and-death-tolls>

Patientid: Mã số bệnh nhân

Age: Tuổi

Gender: Giới tính

Anaemia: Giảm hồng cầu hoặc huyết sắc tố

creatinine\_phosphokinase: Mức enzyme CPK trong máu (mcg/L)

diabetes: Nếu bệnh nhân có bệnh tiểu đường

ejection\_fraction: Phần trăm máu rời khỏi tim sau mỗi lần co bóp (phần trăm)

high\_blood\_pressure: Nếu bệnh nhân bị tăng huyết áp (boolean)

platelets: Số lượng tiểu cầu trong máu (kiloplatelets/mL)

serum\_creatinine: Nồng độ creatinine huyết thanh trong máu (mg/dL)

serum\_sodium: Nồng độ natri huyết thanh trong máu (mEq/L)

sex: giới tính [0:Nữ, 1:Nam]

smoking: Bệnh nhân có hút thuốc hay không

time: Thời gian theo dõi (ngày)

DEATH\_EVENT: Nếu bệnh nhân qua đời trong thời gian theo dõi (boolean)

Sự ảnh hưởng của thói quen hút thuốc tới tỉ lệ tử vong.

Các chỉ số của cơ thể ảnh hưởng như thế nào tới tỉ lệ?(serum\_creatinine, serum\_sodium, platelets,…)

Các nồng độ trong cơ thể có gia tăng mức độ tử vong hay không (Bao nhiêu là ổn)

Độ tuổi tử vong trong thời gian theo dõi

Số ca tử vong của từng nhóm tuổi (Nhóm tuổi có số ca tử vong cao nhất và thấp nhất)

Các nhóm tuổi có sự tăng giảm nào không?

Khả năng trẻ hóa của bệnh các năm sau

Số ca chết về các loại bệnh tim ở Việt Nam.

Các loại bệnh gây tử vong nhiều nhất, sự tăng giảm qua các năm, vì sao có sự tăng giảm đột ngột (2019,2020,2021)