|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** | |
| 1 | Accident Index | string | Mã số tai nạn:  Accident Year (YYYY) + … |
| 2 | Police Force | number | Mã lực lượng cảnh sát |
| 3 | Accident Severity | number | Mức độ nghiêm trọng: tử vong, nghiêm trọng , nhẹ |
| 4 | Day of Week | number | Các ngày thứ trong tuần: Sunday, Monday,… |
| 5 | Local Authority (District) | number | Địa Phương (Quận, Thành phố): |
| 6 | Local Authority (Highway Authority - ONS code) | string | Địa phương (Đường cao tốc) |
| 7 | 1st Road Class | number | Đường cấp 1 - được đánh số bằng số có 1 chữ số hoặc 2 chữ số. Một số đường hạng nhất hoặc các đoạn của chúng được ký hiệu là expressway (motorways) và có các quy tắc giao thông tương tự như freeways. Đường loại 1 thuộc sở hữu của nhà nước (của nước cộng hòa) và theo truyền thống được gọi là "state roads". |
| 8 | Road Type | number | Loại đường:  EX: One way street ( Đường 1 chiều) |
| 9 | Junction Detail | number | Chi tiết giao lộ:   * Bùng binh * Ngả tư |
| 10 | Junction Control | number | Kiểm soát giao lộ:   * Người có quyền * Tín hiệu giao thông |
| 11 | 2nd Road Class | number | Cũng tương tự như Đương cấp 1 nhưng Đường cấp 2 thuộc sở hữu của các khu vực tự quản và theo truyền thống được gọi là "đường khu vực". |
| 12 | Pedestrian Crossing-Human Control | number | Người kiểm soát phân luồng đưa người qua đường |
| 13 | Pedestrian Crossing-Physical Facilities | number | Cơ sở vật chất dành cho người đi bộ |
| 14 | Light Conditions | number | Các điều kiện ánh sáng  Ví dụ: bóng tối – đèn không sáng |
| 15 | Weather Conditions | number | Các điều kiện thời tiết  Ví dụ: Gió mạnh - mưa |
| 16 | Road Surface Conditions | number | Các điều kiện mặt đường  Ví dụ: Khô, ẩm |
| 17 | Special Conditions at Site | number | Các điều kiện đặc biệt ở hiện trường  Ví dụ: Mặt đường bị lỗi |
| 18 | Carriageway Hazards | number | Các mối nguy hiểm trên đường đi:  Ví dụ: Chó trên đường, tai nạn trước đó |
| 19 | Urban or Rural Area | number | Thành thị hay nông thôn |
| 20 | Did Police Officer Attend Scene of Accident | number | Cảnh sát có tham dự hiện trường vụ tai nạn không |