|  |  |
| --- | --- |
| 001 | Thời điểm trẻ biết nói: |
|  | Lúc trẻ đ­ược 6 tháng tuổi. |
|  | Lúc trẻ đư­ợc 8 tháng tuổi. |
|  | Lúc trẻ đư­ợc 10 tháng tuổi. |
| \* | Lúc trẻ đư­ợc 1 tuổi. |
| End |  |
| 002 | Trẻ biết hóng chuyện từ lúc: |
|  | 2 tháng |
| \* | 3 tháng |
|  | 4 tháng |
|  | 5 tháng |
| End |  |
| 003 | Trẻ biết cầm chén uống nư­ớc từ lúc: |
|  | 9 – 10 tháng |
|  | 11 – 12 tháng |
| \* | 13 – 15 tháng |
|  | 16-18 tháng |
| End |  |
| 004 | Trẻ biết cầm thìa uống nư­ớc và xúc cơm từ lúc: |
|  | 12 – 13 tháng |
|  | 14 – 15 tháng |
| \* | 16 – 18 tháng |
|  | 18 – 24 tháng |
| End |  |
| 005 | Trẻ biết lẫy từ ngửa sang sấp lúc: |
|  | 3 tháng |
| \* | 4 tháng |
|  | 5 tháng |
|  | 6 tháng |
| End |  |
| 006 | Trẻ biết lẫy từ sấp sang ngửa lúc: |
|  | 3 tháng |
|  | 4 tháng |
| \* | 5 tháng |
|  | 6 tháng |
| End |  |
| 007 | Trẻ biết bò bằng đầu gối và hai bàn tay từ lúc: |
|  | 5 tháng |
|  | 6 tháng |
| \* | 7 tháng |
|  | 8 tháng |
| End |  |
| 008 | Trẻ biết bò bằng hai bàn chân và hai bàn tay từ lúc: |
|  | 3 đến 5 tháng |
|  | 5 đến 7 tháng |
| \* | 7 đến 9 tháng |
|  | 9 đến 11 tháng |
| End |  |
| 009 | Hệ thống tín hiệu thứ nhất được hình thành từ lúc: |
|  | 2 tháng |
| \* | 3 tháng |
|  | 4 tháng |
|  | 5 tháng |
| End |  |
| 010 | Trẻ biết lạ quen từ lúc: |
|  | 3 đến 5 tháng |
|  | 5 đến 7 tháng |
| \* | 7 đến 9 tháng |
|  | 9 đến 11 tháng |
| End |  |
| 011 | Trẻ thích nghe kể truyện và kể lại từ lúc: |
|  | 2 - 3 tuổi |
| \* | 4 - 6 tuổi |
|  | 6 - 8 tuổi |
|  | 8 - 9 tuổi |
| End |  |
| 012 | Trẻ biết chỉ tay đòi đồ chơi từ lúc: |
|  | 7 - 8 tuổi |
|  | 9 - 10 tuổi |
| \* | 11 - 12 tuổi |
|  | 13 - 14 tuổi |
| End |  |
| 013 | Các yếu tố sau, yếu tố nào có ảnh hưởng quyết định nhất trong sự phát triển tinh thần, vận động của trẻ: |
| \* | Sự phát triển bình thường của hệ thần kinh |
|  | Yếu tố dinh dưỡng. |
|  | Yếu tố bệnh tật. |
|  | Yếu tố môi trường. |
| End |  |
| 014 | Trẻ biết nói được vài từ từ lúc: |
|  | Lúc trẻ được 12 đến 13 tháng |
|  | Lúc trẻ được 14 |
| \* | Lúc trẻ được 16 đến 18 tháng |
|  | Lúc trẻ được 20 tháng |
| End |  |
| 015 | Trẻ thích cười đùa, biết hướng về chỗ có âm thanh từ lúc: |
|  | Lúc trẻ được 3 tháng |
| \* | Lúc trẻ được 4 đến 5 tháng |
|  | Lúc trẻ được 6 tháng |
|  | Lúc trẻ được 7 tháng |
| End |  |
| 016 | Trẻ biết nhìn vật sáng, vật di động từ lúc : |
| \* | Lúc trẻ được 3 tháng |
|  | Lúc trẻ được 4 tháng |
|  | Lúc trẻ được 5 tháng |
|  | Lúc trẻ được 6 tháng |
| End |  |