|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỨC NĂNG CỦA TRẺ (TUỔI TỪ 2-4)** | | **CF** |
| **CF1.** Tôi xin phép được hỏi anh/chị một số câu hỏi về những khó khăn mà trẻ em trong hộ gia đình có thể đang gặp phải.  Cháu (*tên*) có đeo kính không? | Có 1  Không 2 | 2⇨CF3 |
| **CF2.** Khi đeo kính, cháu (*tên*) nhìn có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): nhìn không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nhìn thấy được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 | 1⇨CF4  2⇨CF4  3⇨CF4  4⇨CF4 |
| **CF3.** Cháu (*tên*) nhìn có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): nhìn không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nhìn thấy được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF4.** Cháu (*tên*) có sử dụng thiết bị trợ thính không? | Có 1  Không 2 | 2⇨CF6 |
| **CF5.** Khi sử dụng thiết bị trợ thính, cháu (*tên*) nghe những âm thanh ví dụ như tiếng người nói hay tiếng nhạc có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): nghe không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nghe thấy được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 | 1⇨CF7  2⇨CF7  3⇨CF7  4⇨CF7 |
| **CF6.** Cháu (*tên*) nghe những âm thanh ví dụ như tiếng người nói hay tiếng nhạc có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): nghe không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nghe thấy được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF7.** Cháu (*tên*) có sử dụng bất kỳ thiết bị trợ giúp nào hay được hỗ trợ để đi bộ không? | Có 1  Không 2 | 2⇨CF10 |
| **CF8.** Khi không sử dụng thiết bị trợ giúp hay không được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) đi bộ có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF9.** Khi sử dụng thiết bị trợ giúp hay được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) đi bộ có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 | 1⇨CF11  2⇨CF11  3⇨CF11  4⇨CF11 |
| **CF10.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) đi bộ có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF11.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) dùng một tay nhặt các đồ vật nhỏ có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): nhặt không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nhặt được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF12.** Cháu (*tên*) có gặp khó khăn để hiểu được anh/chị không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): hiểu không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể hiểu được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF13.** Khi cháu (*tên*) nói, anh/chị có gặp khó khăn để hiểu cháu không?  Theo anh/chị: không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể hiểu được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF14.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) học hỏi mọi điều có khó khăn không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): học hỏi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể học hỏi được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF15.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi vui chơi không?  Theo anh/chị, cháu (*tên*): vui chơi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể vui chơi được? | Không khó khăn 1  Khó khăn một chút 2  Rất khó khăn 3  Không thể được 4 |  |
| **CF16.** So với những trẻ em cùng tuổi, thì mức độ mà cháu (*tên*) đá, cắn hay đánh những trẻ em khác hoặc người lớn khác là như thế nào?  Theo anh/chị: không xảy ra, tương tự hoặc ít hơn, nhiều hơn hoặc nhiều hơn hẳn? | Không xảy ra 1  Tương tự hoặc ít hơn 2  Nhiều hơn 3  Nhiều hơn hẳn 4 |  |