|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| 1 | pcd7 | string | Mã bưu điện 7 ký tự |
| 2 | pcd8 | string | Mã bưu điện 8 ký tự |
| 3 | pcds | string | Mã bưu điện có số ký tự tùy chỉnh |
| 4 | dointr | number | Ngày bắt đầu |
| 5 | Doterm | number | Ngày kết thúc |
| 6 | usertype | bool | Loại người dùng  0 = small user; 1 = large user |
| 7 | oa11cd | string | Vùng đầu ra 2011 |
| 8 | lsoa11cd | string | Vùng đầu ra lớp dưới 2011 |
| 9 | msoa11cd | string | Vùng đầu ra Lớp giữa 2011 |
| 10 | ladcd | string | Mã chính quyền đại phương |
| 11 | lsoa11nm | string | Địa chỉ Vùng đầu ra lớp dưới 2011 |
| 12 | msoa11nm | string | Địa chỉ Vùng đầu ra Lớp giữa 2011 |
| 13 | ladnm |  | Địa chỉ chính quyền đại phương |
| 14 | ladnmw |  |  |