|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribute Description** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** |
| Patient SSN | Số an sinh xã hội bệnh nhân | Unique Identifier |
| Age | Tuổi | Numeric |
| Birth Place | Nơi sinh | Qualitative (tính chất) |
| Current Residence | Chỗ ở hiện tại | Qualitative |
| Gender | Giới tính | Binary |
| Race | Dân tộc | Qualitative |
| Enrolment date | Ngày ghi danh | Numeric |
| Current Status | Tình trạng hiện tại | Numeric |
| Premiums | Phí bảo hiểm | Numeric |
| Activity Level on record | Mức độ hoạt động | Qualitative |
| Family disease history | Lịch sử bệnh của gia đình | Qualitative |
| Body weight on record | Cân nặng | Numeric |
| Blood pressure on record | Huyết áp | Numeric |
| CBC (Complete Blood Count) | Lượng tế bào máu | Numeric |
| 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 |
| RDW (Red Cell Distribution Width) | Độ rộng của sự phân bố hồng cầu | Numeric |
| PLT (Platelets) | Tiểu bản | Numeric |
| Hb (hemoglobin) | Huyết cầu tố | Numeric |
| Ferritin | Thể hiện chất sắt dưới dạng dự trữ | Numeric |
| Transferrin | Thể hiện chất sắt dưới dạng vận chuyển | Numeric |
| Differential | Vi phân | Numeric |
| NEUT (NEUTROPHIL) | Bạch cầu trung tính | Numeric |
| BASO (Basophil) | Bạch cầu đa nhân ái kiềm | Numeric |
| EOS (Eosinohil) | Bạch cầu đa nhân ái toan | Numeric |
| LYMPH (Lymphocyte) | Lympho bào | Numeric |
| MONO (Monocyte) | Mono bào | Numeric |
| Albumin | Nồng độ của Albumin trong máu | Numeric |
| Glucose | Đường huyết | Numeric |
| Electrolytes | Chất điện phân | Numeric |
| BUN (Blood Urea Nitrogen) | Lượng urea nitrogen trong máu | Numeric |
| CRP (C-Reactive Protein) | Chất phản ứng (reactant) ở giai đoạn cấp, được sản xuất ở gan và bài tiết vào máu vài giờ sau khi xuất hiện viêm nhiễm | Numeric |
| ESR | Vận tốc lắng máu | Numeric |
| Triglycerides | Hợp chất hóa học cung cấp cho cơ thể năng lượng cẩn thiết cho sự chuyển hóa | Numeric |
| Cholesterol Total | Lượng mỡ trong máu | Numeric |
| HDL (Lipoprotein High Density) | Lipoprotein tỷ trọng cao | Numeric |
| LDL (Lipoprotein Low Density) | Lipoprotein tỷ trọng thấp | Numeric |
| ALP (Alkaline phosphatase) | Enzyme thuộc nhóm hydrolase | Numeric |
| SGPT (serum glutamic pyruvic transaminase) | 1 loại men gan | Numeric |
| AST (aspartate transaminase) | 1 loại men gan | Numeric |
| GGT (Gamma Glutamyltransferase) | 1 loại men gan | Numeric |
| Bilirubin | Sản phẩm chuyển hoá của hemoglobin | Numeric |
| PT (Prothrombin Time) | Thời gian prothrombin | Numeric |
| PPT |  | Numeric |
| APTT |  | Numeric |
| INR (International Normalized) | Ratio - Tỷ lệ chuẩn quốc tế | Numeric |
| Diabetic (YES/NO) | Đái tháo đường | Binary |