|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribute** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** |
| Patient ID | Mã bệnh nhân | Numeric |
| Name | Họ tên | String |
| Gender | Giới tính | String |
| Year of birth | Năm sinh | Numeric |
| Sampling date | Ngày lấy mẫu | Datetime |
| **Huyết đồ** | | |
| WBC (White Blood Cells) | Bạch cầu | Numeric |
| RBC (Red Blood Cells) | Hồng cầu | Numeric |
| HCT (Hematocrit) | Dung tích hồng cầu | Numeric |
| MCV (Mean Cell Volume) | Thể tích trung bình hồng cầu | Numeric |
| MCH (Mean Cell Hemoglobin) | Lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu | Numeric |
| MCHC | Nồng độ trung bình của hemoglobin có trong một thể tích máu cho sẵn | Numeric |
| RDW-CV (Red Cell Distribution Width) | Độ phân bố về kích thước của hồng cầu | Numeric |
| PLT (Platelets) | Tiểu cầu | Numeric |
| Hb (Hemoglobin) | Huyết cầu tố | Numeric |
| GRAN (Granulocyte) + % | Bạch cầu hạt | Numeric |
| LYMPH (Lymphocyte) + % | Lympho bào | Numeric |
| MONO (Monocyte) + % | Mono bào | Numeric |
| MPV | Kích thước trung bình của tiểu cầu trong một thể tích máu | Numeric |
| PDW | Độ phân bố về kích thước của tiểu cầu | Numeric |
| PCT |  | Numeric |
| **Sinh hoá** | | |
| Glucose | Đường huyết | Numeric |
| GGT (Gamma Glutamyltransferase) | 1 loại men gan | Numeric |
| Ure máu |  | Numeric |
| **Mỡ máu** | | |
| Triglycerides | Hợp chất hóa học cung cấp cho cơ thể năng lượng cẩn thiết cho sự chuyển hóa | Numeric |
| Cholesterol | Lượng mỡ trong máu | Numeric |
| HDL (Lipoprotein High Density) | Lipoprotein tỷ trọng cao | Numeric |
| LDL (Lipoprotein Low Density) | Lipoprotein tỷ trọng thấp | Numeric |
| **Men gan** | | |
| SGPT (serum glutamic pyruvic transaminase) | 1 loại men gan | Numeric |
| SGOT | 1 loại men gan | Numeric |
| **Các chất điện giải** | | |
| Na+ |  | Numeric |
| K+ |  | Numeric |
| Cl- |  | Numeric |
| Ca++ |  | Numeric |