|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG | ĐÁP ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN |
| KHOA XÃ HỘI NHÂN VĂN | Học kỳ: 1 | Năm học: | 2021 - 2022 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Mã học phần: DTL0072 | Tên học phần: KHOA HỌC CHẨN ĐOÁN TÂM LÝ  |
| Mã nhóm lớp HP:  | 211\_DTL0072\_01 |
| Thời gian làm bài:  | 90 phút |
| Hình thức thi: | Tự luận – Sinh viên làm trực tiếp trên đề và được sử dụng tài liệu để làm bài |

 |

 **CÂU 1 (3,5 điểm)**

Một trường hợp sinh ngày **9/11/2018**. Sanh thời điểm **35** tuần, thực hiện test Brunet Lezine – Revised vào ngày **8/10/2020**.

Kết quả ghi nhận điểm số thô như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tư thế vận động | Phối hợp Mắt - Tay | Ngôn ngữ | Thích ứng Xã hội |
| 52 | 82 | 47 | 26 |

1. Hoàn thành các điểm số trên phiếu trắc nghiệm
2. Kết luận chung cho trường hợp này.

**CÂU 2 (6,5 điểm)**

Một trường hợp sinh ngày **22/12/2011**, thực hiện trắc nghiệm K.ABC vào ngày **7/6/2020.**

Kết quả điểm số thô ghi nhận như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUÁ TRÌNH TRÍ TUỆ HỖN HỢP |  | THANG KIẾN THỨC |
| ĐTBT | NBHD | TNCS | CTG | CLT | MTTĐ | TNKG | CLH | NVĐD | SH | CCĐ | ĐGM | ĐH |
| 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 17 | 22 | 12 | 26 | 11 |

1. Hoàn thành các điểm số trên phiếu trắc nghiệm
2. Nhận xét điểm “Mạnh” và “Yếu” của trẻ quá trình TRÍ TUỆ HỖN HỢP.
3. Nêu sự khác biệt có ý nghĩa giữa các thang tổng quát
4. Kết luận chung cho trường hợp này.

*Ngày biên soạn: 29/10/2021*

**Giảng viên biên soạn đáp án:** ThS NGUYỄN TÂM HỒNG THÚY

*Ngày kiểm duyệt: 30/10/2021*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đáp án: PGS.TS Lê Thị Minh Hà**

**BRUNET – LÉZINE (REVISED)**

**TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM VẬN ĐỘNG TRẺ NHỎ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tháng | **TT VĐ** | **PH-MT** | **NN** | **TƯ-XH** |
| Điểm | ĐM | Điểm | ĐM | Điểm | ĐM | Điểm | ĐM |
| **30** | 7266 | -------- | 1049892 | -------------- | 736761 | ---------------- | 5145 | -------- |
| **24** | 6056 | -------- | 86 78 | ---------------- | 5551 43 | ------------------------ | 39 |  |
| **20** |  49 | -------- | 747168 | ---------------- | 393633 | ---------------- | 3532 | -------- |
| **17** | 4643 | -------- | 65625956 | ------------------------ | 3027 | -------- | 29 | -------- |
| **14** | 4038 | -------- | 5351494745 | -------------------------------- | 2422 | -------- | 23 |  |
| **12** | 363432 | ---------------- | 43413937 | ------------------------ | 2018 | -------- | 21 |  |
| **10** | 302928 | ---------------- | 35343332 | ------------------------ | 16 |  | 1918 | -------- |
| **9** | 272625 | ---------------- | 31302928 | ------------------------ | 15 |  | 1716 | -------- |
| **8** | 242322 | ---------------- | 27262524 | ------------------------ | 1413 | -------- | 15 |  |
| **7** | 21201918 | ------------------------ | 232221 | ---------------- | 12 |  | 1413 | -------- |
| **6** | 171615 | ---------------- | 20191817 | ------------------------ | 1110 | -------- | 12 |  |
| **5** | 1413 | -------- | 161514 | ---------------- | 98 | -------- | 11109 | ---------------- |
| **4** | 121110 | ---------------- | 13121110 | ------------------------ | 76 | -------- | 8 |  |
| **3** | 987 | ---------------- | 987 | ---------------- | 5 |  | 765 | ---------------- |
| **2** | 654 | ---------------- | 654 | ---------------- | 43 | -------- | 43 | -------- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1,5đ** | **TT****VĐ** | **PH****MT** | **NN** | **TƯ****XH** | **TC** |
| Điểm | **52** | **82** | **47** | **26** | **207** |
| Tuổi/tháng | 20,00 | 22,2 | 22 | 15,15 | 20,21 |
| Tuổi/ngày | 600 | 680 | 660 | 465 | 621 |
| QD | **92** | **104** | **101** | **71** | **95** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Năm** | **Tháng** | **Ngày** |
| Ngày test | 2020 | 10 | 8 |
| Ngày sinh | 2018 | 11 | 9 |
| Tuổi ngày sanh | 1 | 10 | 29 |
| TĐ sanh: 35 | Tháng SN: 1th 07ng |
| Tuổi điều chỉnh: **1t 9th 22ng** |
| Tính ra ngày TĐC: **652ng** |

Tên:

**0,5đ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TT** | **PHMT** | **NN** | **TƯXH** | **TC** |
| **160****150****140****130****120****110****100****90****80****70****60****50****40****30** | **0,5đ** |  |  |  |  |

***K.ABC* Trắc nghiệm khảo sát Tâm lý trẻ em**

*Kaufman - Assessment Battery For Children* **PHIẾU KẾT QUẢ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên |  |  |  |  |  | *KIẾN THỨC***1 đ***(M=100; σ =15)* | Đ. thô | Điểm chuẩn*(B.1)* | TC 95 %Sai số ±*(B.3)* | THBP*(B.4)* | ĐiểmKB | M/Y*(B.9)* | MYN |
|   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11. TVTD |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  | 12. NVĐD | 17 | 104 | ±11 | 61 | 17,8 | M | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | 13. SH | 22 | 81 | ±10 | 10 | -5,2 | - | - |
| **0,5đ** |  |  |  |  |  | 14. CĐ | 12 | 67 | ±12 | 1 | -19,2 | Y | 0,01 |
|  |  | Năm  | Tháng  | Ngày |  | 15. ĐGM | 26 | 95 | ±12 | 37 | 8,8 | - | - |
| Ngày | trắc nghiệm | 2020 | 6 | 7 |  | 16. ĐH | 11 | 84 | ±14 | 14 | -2,2 | - | - |
| Ngày sinh | 2011 | 12 | 22 |  | Tổng điểm | 431 |  |
| Tuổi | 8 | 5 | 15 |  | Điểm trung bình | = 86,2 |

**1 đ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QTTT HH(m=10, *σ =3)* |  | Điểm thang *(B. 1)* | THBP*(B. 4)* | Đ.KB | M/Y*(B. 9)* | MứcYN |  | *CÁC THANG**TỔNG QUÁT**(M = 100; σ = 15)* | Tổng điểm**0,5đ** | CHỈ SỐ*(B.2)* | TC 95 %Sai số ±*(B. 3)* | THBP*(B. 4)* |
| Đ. thô | Từng loạt | Đồng thời | KL |  |
| 1. CSTK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QT TỪNG LOẠT | 28 | 95 | ±10 | 37 |
| 2. NBNV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QT ĐỒNG THỜI | 30 | 72 | ±09 | 3 |
| 3. ĐTBT | 12 | 9 |  |  | 37,0 | 1,7 | - | - |  | QT TRÍ TUỆ HH | 58 | 77 | ±08 | 6 |
| 4. NBHD | 12 |  | 6 |  | 9,0 | -1,3 | - | - |  | KIẾN THỨC | 431 | 82 | ±09 | 12 |
| 5. TNCS | 12 | 13 |  |  | 84,0 | 5,7 | M | 0,01 |  | KHÔNG LỜI |  |  |  |  |
| 6. CTG | 11 |  | 6 |  | 9,0 | -1,3 | - | - |  | **1 đ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. CLT | 9 | 6 |  |  | 9,0 | -1,3 | - | - |  | SO SÁNH GIỮA CÁC THANG TỔNG QUÁT *(Bảng 8)* |
| 8. MTTĐ | 11 |  | 8 |  | 25,0 | 0,7 | - | - |  | *Chỉ ra >, < hoặc* ≈ | KB | *Khoanh tròn**ngưỡng thích hợp* |
| 9. TNKG | 7 |  | 3 |  | 1,0 | -4,3 | Y | 0,05 |  | TỪNG LOẠT | > | ĐỒNG THỜI | 23 | NS | .05 |  |
| 10. CLH | 8 |  | 7 |  | 14,0 | -0,3 |  - | - |  | TỪNG LOẠT | ≈ | KIẾN THỨC | 13 |  | .05 | .01 |
| Cộng | 28 | 30 | Tổng điểm: 58 |  | ĐỒNG THỜI | ≈ | KIẾN THỨC | -10 |  | .05 | .01 |
| Điểm trung bình | = 7,3 |  | TRÍ TUỆ HH | ≈ | KIẾN THỨC | -5 |  | .05 | .01 |

**TRẢ LỜI CÂU HỎI**

**CÂU 1:**

**1 đ**

1. Ghi nhận tại thời điểm thực hiện trắc nghiệm, khả năng phát triển Tâm vận động trẻ mức độ Trung bình (Average) – đạt mức phát triển 20th21ng (so với lứa tuổi).

**CÂU 2:**

1. Điểm “Mạnh” và “Yếu” của trẻ trong quá trình TRÍ TUỆ HỖN HỢP:

**0,5đ**

* Điểm mạnh: Trí nhớ thính lực (TNCCS; ĐKB = 5,7; 0,01)

**0,5đ**

* Điểm yếu: Trí nhớ thị giác các vị trí trong không gian (TNKG; ĐKB = -4,3; 0,05)
1. Sự khác biệt có ý nghĩa giữa các thang tổng quát:

**0,5đ**

QTTL > QTĐT (ĐKB = 23; 0,01)

1. Kết luận:

**1 đ**

Ghi nhận tại thời điểm thực hiện trắc nghiệm, trí tuệ mức độ Ranh giới (Borderline) – Kiến thức mức độ Trung bình yếu (Low Average) - so với lứa tuổi.