**BAÛN XAÙC NHAÄN VEÀ TÌNH TRAÏNG HOÄI ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN NHAÄN CAÙC DÒCH**

**VUÏ GIAÙO DUÏC ÑAËC BIEÄT**

**(tình traïng taøn taät veà chænh hình 70)**

**TRANG 1 (2)**

Teân cuûa Ñöùa Treû Ngaøy Thaùng Naêm Sinh

Tröôøng Ngaøy Quyeát Ñònh Tình Traïng Hoäi Ñuû Ñieàu Kieän Ban Ñaàu

***Nhoùm ñaõ coù ñöôïc caùc thuû tuïc thaåm ñònh sau ñaây (ñính keøm taøi lieäu chöùng töø 1 tôùi 5):***

1. **Nhoùm ñaõ xem xeùt caùc thoâng tin hieän coù, trong ñoù bao goàm caû thoâng tin do phuï huynh cung caáp, caùc hoà sô hoïc taäp cuûa hoïc sinh, vaø caùc chöông trình giaùo duïc ñöôïc caù nhaân hoùa hoaëc keá hoaïch dòch vuï gia ñình ñöôïc caù nhaân hoùa tröôùc ñaây.** Taøi lieäu baèng chöùng veà vieäc thaåm ñònh bao goàm thoâng tin lieân quan töø caùc nguoàn naøy, ñöôïc söû duïng ñeå quyeát ñònh tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän.

 Ngaøy Duyeät Xeùt

1. **Moät baûn chöùng nhaän y teá hoaëc giaáy chöùng nhaän khaùm söùc khoûe cho bieát vieäc chaån ñoaùn beänh thaàn kinh vaän ñoäng hoaëc chænh hình hoaëc baûn trình baøy veà tình traïng taøn taät veà vaän ñoäng:**

 Baùc Só, Nhaân Vieân Haønh Ngheà Y Taù, hoaëc Phuï Taù Baùc Só Ngaøy Thöïc Hieän Ngaøy Duyeät Xeùt

1. **Moät cuoäc thaåm ñònh vaän ñoäng tieâu chuaån hoùa, trong ñoù bao goàm caùc lónh vöïc cöû ñoäng chi tieát, cöû ñoäng caùc baép thòt lôùn, vaø töï giuùp ñôõ, khi thích hôïp,** ñöôïc thöïc hieän bôûi moät chuyeân gia coù kieán thöùc veà phaùt trieån thaàn kinh vaän ñoäng hoaëc chænh hình:

 Caùc Buoåi Thaåm Ñònh Kieåm Tra Vieân Ngaøy Thöïc Hieän Ngaøy Duyeät Xeùt

1. **Caùc buoåi thaåm ñònh ñeå xaùc ñònh aûnh höôûng cuûa tình traïng taøn taät ñoù:**

 Kieåm Tra Vieân Caùc Buoåi Thaåm Ñònh Ngaøy Thöïc Hieän Ngaøy Duyeät Xeùt

1. **Caùc buoåi thaåm ñònh theâm vaø caàn thieát ñeå nhaän bieát caùc nhu caàu veà hoïc taäp cuûa hoïc sinh:**

 Kieåm Tra Vieân Caùc Buoåi Thaåm Ñònh Ngaøy Thöïc Hieän Ngaøy Duyeät Xeùt

***Hoïc sinh hoäi ñuû moät hoaëc nhieàu caùc tieâu chuaån sau ñaây:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] coù | [ ] khoâng | Hoïc sinh coù tình traïng taøn taät veà vaän ñoäng, daãn tôùi nhöõng thieáu huït veà chaát löôïng, toác ñoä, hoaëc ñoä chính xaùc cuûa cöû ñoäng. Caùc thieáu huït ñöôïc ghi hoà sô thaáp hôn ít nhaát 2 ñieåm so vôùi möùc trung bình veà cöû ñoäng chi tieát, cöû ñoäng baèng caùc baép thòt lôùn, vaø/hoaëc töï giuùp ñôõ; *hoaëc* |
| [ ] coù | [ ] khoâng | Hoïc sinh coù nhöõng thieáu huït veà chöùc naêng trong ít nhaát hai trong soá ba daïng vaän ñoäng; *VAØ,* |
| [ ] coù | [ ] khoâng | Beänh traïng cuûa hoïc sinh laø vónh vieãn hoaëc ñöôïc bieát tröôùc laø seõ keùo daøi trong hôn 60 ngaøy tính theo lòch. |

**BAÛN XAÙC NHAÄN VEÀ TÌNH TRAÏNG HOÄI ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN NHAÄN CAÙC DÒCH**

**VUÏ GIAÙO DUÏC ÑAËC BIEÄT**

**(tình traïng taøn taät veà chænh hình 70)**

**TRANG 2 (2)**

***Nhoùm thaáy raèng:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ] coù | [ ] khoâng | 1. Tình traïng taøn taät cuûa hoïc sinh coù aûnh höôûng baát lôïi tôùi keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh khi hoïc sinh ôû löùa tuoåi hoäi ñuû ñieàu kieän tham gia chöông trình maãu giaùo cho tôùi naêm 21 tuoåi, hoaëc coù aûnh höôûng baát lôïi ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa hoïc sinh khi ñöùa treû töø 3 tuoåi tôùi heát caáp maãu giaùo; *vaø,* |
| [ ] coù | [ ] khoâng | 2. Hoïc sinh caàn caùc dòch vuï giaùo duïc ñaëc bieät. |
|  |  | 1. Nhoùm ñaõ xem xeùt tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän nhaän caùc dòch vuï giaùo duïc ñaëc bieät cuûa hoïc sinh, vaø thaáy raèng tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän ñoù:

***[ ] coù [ ]  khoâng***  phaûi laø do thieáu chöông trình giaûng daïy thích hôïp veà moân taäp ñoïc, trong ñoù bao goàm caùc thaønh phaàn cô baûn trong chöông trình daïy taäp ñoïc (nhaän thöùc veà ngöõ aâm, phaùt trieån töø vöïng, caùc kyõ naêng ñoïc mieäng/ñoïc troâi chaûy; vaø caùc phöông phaùp ñoïc hieåu); ***[ ] coù [ ]  khoâng***  phaûi laø do thieáu chöông trình giaûng daïy veà moân toaùn; vaø ***[ ] coù [ ]  khoâng***  phaûi laø do trình ñoä thoâng thaïo Anh ngöõ haïn cheá. |

***Nhoùm ñoàng yù raèng hoïc sinh naøy [ ] coù [ ] khoâng hoäi ñuû caùc ñieàu kieän nhaän dòch vuï giaùo duïc ñaëc bieät.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chöõ Kyù cuûa Caùc Thaønh Vieân Trong Nhoùm** |  | **Chöùc Vuï** | **Ñoàng YÙ** | **Khoâng Ñoàng YÙ** |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  | [ ]  | [ ]  |

[ ]  Moät baûn sao cuûa baùo caùo thaåm ñònh vaø baûn xaùc nhaän veà tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän ñaõ ñöôïc ñöa cho (caùc) phuï huynh.

**BAÛN XAÙC NHAÄN VEÀ TÌNH TRAÏNG HOÄI ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN NHAÄN CAÙC DÒCH**

**VUÏ GIAÙO DUÏC ÑAËC BIEÄT**

**(tình traïng taøn taät veà chænh hình 70)**

**Maãu ñieàn naøy ñöôïc söû duïng ñeå:**

* Ghi cheùp vieäc hoïc sinh coù hoäi ñuû caùc tieâu chuaån ñieàu kieän veà tình traïng taøn taät veà chænh hình hay khoâng vaø lyù do daãn tôùi söï xaùc ñònh ñoù theo qui ñònh cuûa 20 USC §1414(b)(4) vaø (5);
* Hoäi ñuû caùc qui ñònh cuûa OAR 581-015-0051, OAR 581-015-0053, vaø 34 CFR 300.7 veà vieäc caàn xaùc ñònh tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän nhaän caùc dòch vuï giaùo duïc ñaëc bieät, trong phaïm vi caùc qui ñònh naøy phuø hôïp vôùi qui ñònh 20 USC §1414(b)(4) vaø (5);
* Ghi cheùp ngaøy xaùc ñònh tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän ban ñaàu vaø ngaøy taùi xaùc ñònh tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän;
* Cung caáp moät nôi ñeå nhoùm kyù teân vaøo baûn xaùc nhaän vaø cho bieát moãi thaønh vieân coù ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh veà tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän ñoù;
* Ghi cheùp laïi vieäc phuï huynh ñaõ nhaän ñöôïc (caùc) baûn baùo caùo thaåm ñònh vaø baûn xaùc nhaän veà tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän.

**Höôùng Daãn:**

1. Ghi vaøo ngaøy maø nhoùm ñaõ ñieàn maãu naøy.
2. Ghi hoï teân ñaày ñuû hôïp phaùp cuûa hoïc sinh; khoâng duøng bieät hieäu.
3. Ghi tröôøng nôi hoïc sinh theo hoïc.
4. Ghi ngaøy thaùng naêm sinh cuûa hoïc sinh.
5. Ghi ngaøy xaùc ñònh tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän laàn ñaàu.
6. Nhoùm phaûi xem xeùt thoâng tin hieän coù, trong ñoù bao goàm caû thoâng tin do (caùc) phuï huynh cung caáp, hoà sô hoïc taäp cuûa hoïc sinh, caùc baûn IEP hoaëc IFSP tröôùc ñaây, trình baøy veà thoâng tin thaåm ñònh, vaø caùc thoâng tin lieân quan khaùc. Ghi cheùp ngaøy maø nhoùm ñaõ xem xeùt thoâng tin naøy.
7. Lieät keâ caùc yeáu toá thaåm ñònh ñöôïc yeâu caàu. Cho bieát teân cuûa (caùc) baøi kieåm tra ñöôïc söû duïng, kieåm tra vieân tieán haønh (caùc) baøi kieåm tra vaø (caùc) ngaøy kieåm tra. Neáu döõ lieäu chæ ñang ñöôïc xem xeùt (thí duï ñeå taùi thaåm ñònh), cho bieát ngaøy duyeät xeùt. *Ñính keøm taøi lieäu baèng chöùng cho moãi buoåi thaåm ñònh.*
8. Cho bieát laø hoïc sinh ñoù coù hoäi ñuû caùc tieâu chuaån ñieàu kieän hay khoâng.
9. Cho bieát laø hoïc sinh ñoù coù caàn dòch vuï giaùo duïc ñaëc bieät hay khoâng.
10. Moät ñöùa treû seõ khoâng bò coi laø taøn taät neáu yeáu toá xaùc ñònh xaùc ñònh laø thieáu chöông trình giaûng daïy veà moân taäp ñoïc hoaëc toaùn hoaëc do trình ñoä thoâng thaïo veà Anh ngöõ haïn cheá. Cho bieát nhu caàu giaùo duïc ñaëc bieät cuûa hoïc sinh ñoù coù phaûi laø do:

a. Thieáu chöông trình giaûng daïy thích hôïp veà moân taäp ñoïc, bao goàm caùc thaønh phaàn cô baûn trong moân taäp ñoïc (nhö ñöôïc ñònh nghóa trong muïc 1208(3) cuûa Boä Luaät Giaùo Duïc caáp Tieåu Hoïc vaø Trung Hoïc Cô Sôû ban haønh naêm 1965). “Caùc Thaønh Phaàn Cô Baûn trong Chöông Trình Giaûng Daïy Moân Taäp Ñoïc” coù nghóa laø “chöông trình giaûng daïy roõ raøng vaø theo heä thoáng veà:

(1) Nhaän thöùc ngöõ aâm;

(2) Ngöõ aâm

(3) Phaùt trieån töø vöïng;

(4) Möùc ñoä ñoïc troâi chaûy, trong ñoù bao goàm caû caùc kyõ naêng ñoïc noùi; vaø

(5) Caùc phöông phaùp ñoïc hieåu

1. Thieáu chöông trình giaûng daïy veà moân toaùn; hoaëc
2. Trình ñoä thoâng thaïo Anh ngöõ haïn cheá.
3. Yeâu caàu moãi thaønh vieân trong nhoùm (keå caû phuï huynh) kyù maãu ñieàn, trong ñoù cho bieát caû chöùc vuï, vaø ngöôøi ñoù ñoàng yù hay khoâng ñoàng yù vôùi quyeát ñònh veà tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän.
4. Löu moät baûn sao cuûa maãu ñieàn naøy cuøng vôùi taát caû caùc taøi lieäu göûi keøm vaøo hoà sô cuûa hoïc sinh.
5. Ñöa moät baûn sao cuûa baùo caùo thaåm ñònh vaø baûn xaùc nhaän veà tình traïng hoäi ñuû ñieàu kieän cho (caùc) phuï huynh.