**Mẫu số 04-TT/BT**

|  |  |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM BẢO TRỢ TRẺ TÀN TẬT MỒ CÔI THỊ NGHÈ**KHU BÁN TRÚ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

Ảnh

3x4

**PHIẾU TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TRẺ**

1. **THÔNG TIN CHUNG**

Họ tên trẻ: ……………………………………… Giới tính: Nam 🞏 Nữ 🞏

 Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………….

 Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

 Họ và tên cha: ………………………………………………………...……

Năm sinh: ………...… Điện thoại: ……………………………………...

 Trình độ:……………… Nghề nghiệp: ……………………………..……. Họ và tên mẹ: ………………………………………………………..........

Năm sinh: ………...… Điện thoại: ……………………………………...

 Trình độ:……………… Nghề nghiệp: ……………………………..…….

 Số con trong gia đình:

 Những người thân khác trong gia đình thường xuyên tiếp xúc với trẻ:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

**II. TIỀN SỬ KHI SINH VÀ KHIẾM KHUYẾT**

1. Phương pháp khi sinh:

- Đủ tháng 🖵 Sinh non 🖵

- Cân nặng: ……... kg

- Trẻ khóc sau sinh : Có 🖵 Không 🖵

- Thời gian phát hiện bệnh:

+ Ngay sau sanh 🖵

+ Khác 🖵 (Ghi rõ) : ………………………………………………..

……………………………………………………………………………...

- Dạng khuyết tật

Bại não 🖵 Thiểu năng tâm thần 🖵 HC Down 🖵

Tự kỷ 🖵 Khác 🖵 : ……………………………………………..

- Chẩn đoán vật lý trị liệu: ………………………………………………...

- Can thiệp vật lý trị liệu (khi nào? Ở đâu? Có liên tục không?): ……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

* Diễn tiến khi được can thiệp vật lý trị liệu:
* Tốt lên 🖵 Không tiến triển 🖵 Tệ hơn 🖵

**III. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ**

1. Chế độ ăn (cháo, cơm, cơm xay):

- Tự múc ăn 🖵 Không tự múc ăn 🖵

 Khác 🖵: ……………………………………………….………………….

……………………………………………………………………………...

* Thích ăn món gì?: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………….......

* Không thích ăn món gì?: …………………………………………………..

………………………………………………………………………….......

1. Những thói quen đặc biệt của trẻ: ………………………………..………

……………………………………………………………………………...

1. Giấc ngủ (dể ngủ hay khó ngủ:): ………………………………..……..…

……………………………………………………………………………...

1. Thích loại đồ chơi gì nhất: ………………………………..……..……..…

……………………………………………………………………………...

1. Phản ứng của trẻ khi được tập một thói quen điều mới nào đó:

Bình thường 🖵 Sẵn sàng 🖵 Khó chịu 🖵

1. Thái độ của trẻ khi ở vào khung cảnh lạ:

 Bình thường 🖵 Vui vẻ 🖵 Sợ hãi 🖵

1. Đặc điểm biểu lộ cảm xúc:

 La hét 🖵 Dặm chân 🖵 Đánh kẻ khác 🖵

 Tự đánh mình 🖵 Thích âu yếm 🖵 Khác 🖵: …………………..

1. Tình trạng khuyết tật: (*Những bệnh tật hay thương tật gì khác nếu có):*

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

1. Khả năng vận động hay những rối loạn về vận động:
* Trẻ cần giúp trong việc đi đứng hay phải bế:

* Trẻ thuận tay nào:
1. Khả năng ngôn ngữ - giao tiếp
* Hoàn toàn chưa phát âm được
* Phát được âm gì?
* Nói được 1 hay 2 từ, từ gì?
* Nói được câu đơn giản:
* Ghép được nhiều câu
* Trẻ có dễ tiếp xúc với trẻ khác:

Nhỏ hơn 🖵 Cùng lứa tuổi 🖵 Lớn hơn 🖵

Người lớn thân quen 🖵 Người lớn không quen 🖵 Khác 🖵

 Trẻ có từ chối giao tiếp với người lớn không? .………………………...….

Trẻ có trao đổi trong giao tiếp không? …………………………………….

* Đối với người lớn (như cha mẹ, người thân xung quanh, thầy cô giáo, ….)

Những người này nhìn nhận trẻ thuộc dạng nào?

+ Trẻ được nuông chiều 🖵

+ Hay bỏ bê, ít được quan tâm 🖵

* Trẻ có bận không? (nếu có, thì cho biết có mấy bạn? Có tự tìm đến và trao đổi với bạn không?)

.................................................................................................................................

……………………………………………………………………………..……...

- Trẻ có bị nhóm bạn, người thân, hàng xóm/ cộng đồng xa lánh hay trẻ tự xa lánh những người nầy .................................................................................................................................

……………………………………………………………………………...

- Trẻ có tham gia tích cực các trò chơi không? .................................................................................................................................

………………………………………………………………………………...…..

11. Khả năng học tập và tự phục vụ:

* Khả năng tập trung (chú ý) bao lâu?

+ Trí nhớ: Khá 🖵 Trung bình 🖵 Kém 🖵

+ Khả năng tiếp thu bài học: Chỉ lập lại một vài lần (từ 2-3 lần) 🖵

 Lập lại nhiều lần (trên 3 lần) 🖵

* Kỹ năng tự phục vụ*:*

+ Ăn uống:

……………………………………………………………………………..

+ Vệ sinh cá nhân:

+ Thay đồ:

* Kỹ năng tham gia công việc gia đình (trẻ có thề tự làm hoặc phụ giúp một số công việc nhà như quét nhà, lau cửa, trửa bát đũa của trẻ sau khi ăn…)

1. Những hành vi ứng xử đặc biệt:

Bình thường 🖵 lăng xăng 🖵

Bất thường 🖵 hăng hái 🖵 thờ ơ/lãnh đạm, ưu tư 🖵

Nóng này 🖵 bình thản 🖵 có khả năng tự điều chỉnh 🖵

* Chống đối hay gây hấn (có hành vi thô bạo với những người xung quanh hay với bản thân mình): …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

* Bắt chước hành vi hay lập lại lời nói của người khác một cách vô nghĩa:

…………………………………………………………………………………….

1. Sơ lược các giai đoạn phát triển của trẻ, chú ý đến tình huống đặc biệt như: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

* Thời kỳ mẹ mang thai: (có gì đặc biệt trong lúc mang thai, đủ tháng, sanh dễ hay khó, trọng lượng khi sinh)

* Những rối nhiễu tâm sinh lý và vận động thời thơ ấu:

* Những sự kiện gây rối đời sống tình cảm? (Lưu ý mối quan hệ giữa cha và mẹ, sự phản ứng của trẻ đối với sự kiện đó, những gì xảy ra đột biến trong cuộc sống của trẻ):

1. Hoàn cảnh gia đình: ………………………………………………………
* Hoàn cảnh sống và kinh tế của gia đình:

* Mối quan hệ giữa cha và mẹ:

Hạnh phúc 🖵 Bình thường 🖵 ly thân 🖵 ly dị 🖵 hay có xung đột 🖵

* Những bệnh di truyền (nếu có): ………………………………………….

……………………………………………………………………………..

* Cha mẹ có sử dụng rượu, thuốc lá, các chất kích thích…? Nếu có thì thường xuyên hay thỉnh thoảng mới dùng

* Cha mẹ có làm việc trong môi trường độc hại không? loại gì? Ở đâu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Mong muốn của cha mẹ trong việc nuôi nấng và giáo dục trẻ:

- Ai là người chăm sóc trực tiếp trẻ:

- Khả năng/ điều kiện cha mẹ/ người chăm sóc có thể theo dõi hỗ trợ trẻ tại nhà: hỗ trợ những gì, mức độ thường xuyên *v.v.v*

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

1. Những đặc điểm khác cần nêu:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

*Ngày …… tháng …… năm 20…*

Ký tên