1.Country Name: Tên quốc gia

2.Population, total: Tổng dân số

3.Population, male: Phần trăm nam giới

4.Population, female: Phần trăm nữ giới

5.Population, growth: Tốc độ tăng trường dân số

6.Population, density: Mật độ dân số ( người/km2)

7.Population,  ages 0-14: Phần trăm dân số từ 0 đến 14 tuổi

8.Population, ages 15-64: Phần trăm dân số từ 15 đến 64 tuổi

9.Population ages 65 and above: Phần trăm dân số trên 65 tuổi

10.Land area: Diện tích

11.GDP per capita: GDP bình quân đầu người

12.Agriculture, forestry, and fishing, value added: giá trị gia tăng (%GDP) của nông nghiệp

13.Industry , value added: Giá trị gia tăng (%GDP) của công nghiệp

14.Services, value added: Giá trị gia tăng (%GDP) của dịch vụ  
15.Gross value added at basic prices: Tổng giá trị gia tăng theo giá cơ bản

16.Employers, total:

17.Employment in agriculture:Phần trăm việc làm trong nông nghiệp  
18.Employment in industry: Phần trăm việc làm trong công nghiệp  
19.Employment in services: Phần trăm việc làm ngành dịch vụ

20.Employment to population ratio, 15+, total: Tỉ lệ dân số trên 15 tuổi có việc làm

21.Unemployment, total: Tỉ lệ thất nghiệp

22.Labor force, total: Tổng số lực lượng lao động  
23.Labor force participation rate, total: Tỉ lệ dân số từ 15 đến 64 tuổi tham gia lực lượng lao động

24.Total natural resources rents : Phần trăm GDP của tài nguyên thiên nhiên

25.Inflation, consumer prices: Lạm phát giá tiêu dùng (%)

26.Inflation, GDP deflator: lạm phát,giảm phát GDP (% hàng năm)

27.Inflation, GDP deflator: linked series: chuỗi liên kết lạm phát và giảm phát(% hàng năm)

28.GNI: là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú cộng với bất kỳ khoản thuế sản phẩm nào không được tính vào giá trị đầu ra cộng với thu nhập ròng của thu nhập chính từ nước ngoài.   
29.Foreign direct investment, net inflows: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (USD)

30.Consumer price index: Chỉ số tiêu dùng

31.Export value index: Chỉ số giá trị xuất khẩu

32.Import value index: Chỉ số giá trị nhập khẩu

33.Region: Khu vực v

34.Trade: Buôn bán (% GDP)