File Postcodes.csv

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột** | **Mô tả** |
| postcode | Mã bưu điện |
| easting | Hướng bắc - khoảng cách về phía bắc của vĩ độ. (đơn vị: mét) |
| northing | Hướng đông - Khoảng cách về phía đông của kinh độ. (đơn vị: mét) |
| latitude | Vĩ độ ( đơn vị: độ) |
| longitude | Kinh độ(đơn vị: độ) |
| city | Thành phố |
| county | Hạt - đơn vị hành chính cao nhất ở Anh |
| country\_code | Mã quốc gia - 3 chữ cái |
| country\_name | Tên quốc gia |
| iso3166-2 | Mã quốc gia ISO |
| region\_code | Mã vùng |
| region\_name | Tên vùng |