|  |  |
| --- | --- |
|  **CHỨC NĂNG CỦA TRẺ (TUỔI TỪ 5-17)**  | **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 hoặc kính áp tròng không? | Có 1Không 2 | 2⇨CF3 |
| **CF2.** Khi đeo kính hoặc kính áp tròng, 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 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 1⇨CF42⇨CF43⇨CF44⇨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 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF4.** Cháu (*tên*) có sử dụng thiết bị trợ thính không? | Có 1Không 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 được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 1⇨CF72⇨CF73⇨CF74⇨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 được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không 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 1Không 2 | 2⇨CF12 |
| **CF8.** Khi không sử dụng thiết bị trợ giúp hay không được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 100 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 1 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 3⇨CF104⇨CF10 |
| **CF9**. Khi không sử dụng thiết bị trợ giúp hay không được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 500 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 5 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF10.** Khi sử dụng thiết bị trợ giúp hay được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 100 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 1 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 3⇨CF144⇨CF14 |
| **CF11.** Khi sử dụng thiết bị trợ giúp hay được hỗ trợ để đi bộ, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 500 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 5 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 1⇨CF14 |
| **CF12.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 100 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 1 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 | 3⇨CF144⇨CF14 |
| **CF13**. So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi đi bộ khoảng 500 mét trên mặt đất bằng phẳng không? khoảng cách này tương đương với chiều dài của 5 sân bóng đá. [hoặc thay bằng ví dụ cụ thể ở đất nước anh/chị]. Theo anh/chị, cháu (*tên*): đi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể đi được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF14.** Cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi tự chăm sóc bản thân như tự ăn hay tự mặc quần áo không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): làm không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể làm được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF15.** Khi cháu (*tên*) nói, cháu có gặp khó khăn để nói cho những người trong hộ gia đình hiểu không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): nói không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nói được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF16.** Khi cháu (*tên*) nói, cháu có gặp khó khăn để nói cho những người ngoài hộ gia đình hiểu không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): nói không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nói được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF17.** 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 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF18.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi nhớ mọi việc không?Theo anh/chị, cháu (*tên*): nhớ không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể nhớ được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF19.** Cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi tập trung chú ý vào hoạt động mà cháu thích làm không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): tập trung không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể tập trung được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF20.** Cháu (*tên*) có gặp khó khăn khi chấp nhận thay đổi trong hoạt động thường ngày của cháu không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): chấp nhận thay đổi không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể chấp nhận được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF21.** So với những trẻ em cùng tuổi, cháu (*tên*) có gặp khó khăn trong việc kiểm soát hành vi của bản thân không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): kiểm soát hành vi của bản thân không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể kiểm soát được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF22.** Cháu (*tên*) có gặp khó khăn trong việc kết bạn không? Theo anh/chị, cháu (*tên*): kết bạn không khó khăn, khó khăn một chút, rất khó khăn hoặc không thể kết bạn được? | Không khó khăn 1Khó khăn một chút 2Rất khó khăn 3Không thể được 4 |  |
| **CF23.** Mức độ thường xuyên mà cháu (*tên*) có vẻ rất lo sợ, căng thẳng hay âu lo là như thế nào? Theo anh/chị: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, một vài lần một năm hoặc chưa bao giờ? | Hàng ngày 1Hàng tuần 2Hàng tháng 3Một vài lần một năm 4Chưa bao giờ 5 |  |
| **CF24.** Mức độ thường xuyên mà cháu (*tên*) có vẻ rất buồn bã hay chán nản là như thế nào? Theo anh/chị: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, một vài lần một năm hoặc chưa bao giờ? | Hàng ngày 1Hàng tuần 2Hàng tháng 3Một vài lần một năm 4Chưa bao giờ 5 |  |