**Casualties1114**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| Accident\_Index | string | Mã thứ tự các vụ tai nạn |
| Vehicle\_Reference | Int | Số phương tiện liên quan |
| Casualty\_Reference | Int | Số nạn nhân liên qua |
| Casualty\_Class | Int | Nạn nhân thuộc lớp người nào: 1 người lái xe, 2 hành khác, 3 đi bộ |
| Sex\_of\_Casualty | Int | Giới tính của nạn nhân |
| Age\_of\_Casualty | Int | Tuổi của nạn nhân |
| Age\_Band\_of\_Casualty | Int | Nhóm tuổi của nạn nhân( có giá trị từ -1 đến 11) |
| Casualty\_Severity | Int | Mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn |
| Pedestrian\_Location | Int | Vị trí đi bộ của nạn nhân  (Có 12 giá trị khác nhau) |
| Pedestrian\_Movement | Int | Nạn nhân đi bộ di chuyển như thế nào |
| Car\_Passenger | Int | Nạn nhân ngồi ở vị trí nào trên xe |
| Bus\_or\_Coach\_Passenger | Int | Nạn nhân đi xe bus hay xe khách |
| Pedestrian\_Road\_Maintenance\_Worker | Int | Nạn nhân có phải là công nhân bảo trì đường dành cho người đi bộ không |
| Casualty\_Type | Int | Loại tai nạn( tai nạn với phương tiện gì) |
| Casualty\_Home\_Area\_Type | Int | Nạn nhân sinh sống ở loại khu vực nào |