**BPrEP**

**Bảng hỏi đánh giá mức** **độ chấp nhận can thiệp BAI - đối với nhóm MSM nhận BAI**

**PTID:** \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ {{ PTID }}

**Ngày hoàn thành bảng hỏi:**  \_\_\_ \_\_\_ / \_\_\_ \_\_\_ /\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ \_\_\_ {{ DATE\_COMPLETED }}

**Phỏng vấn viên:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ {{ INTERVIEWER }}

Chúng tôi muốn hỏi về trải nghiệm của bạn với Chương trình can thiệp giảm uống rượu bia (BAI). Vui lòng trả lời câu hỏi bằng một trong các câu trả lời sau: “Không,” “Một chút,” “Vừa phải,” hoặc “Rất nhiều.”

**MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN CAN THIỆP BAI (Thang đo mHIST)**

|  |  | **CÂU HỎI** | **Không** | **Một chút** | **Vừa phải** | **Rất nhiều** | ***[Không đọc]***  **Từ chối trả lời** | ***[Không đọc]***  **Không biết** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC1. {{ AC1 }} | *Nhìn chung thích* | Nhìn chung, bạn có thích can thiệp BAI không? | (0) {{ CHECK\_AC1 }} | (1) {{ CHECK\_AC1 }} | (2) {{ CHECK\_AC1 }} | (3) {{ CHECK\_AC1 }} | (88) {{ CHECK\_AC1 }} | (99) {{ CHECK\_AC1 }} |
| AC2. | *Thích tham dự* | Bạn có thích tham dự các buổi can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC3. | *Hài lòng* | Bạn có hài lòng với các dịch vụ can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC4. | *Thích học tập* | Bạn có thích học can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC5. | *Kỹ năng hữu ích* | Bạn có thấy rằng những kỹ năng bạn học được trong can thiệp BAI là hữu ích không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC6. | *Có ý nghĩa* | Bạn có cảm thấy các cấu phần của can thiệp BAI có ý nghĩa với bạn không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC7. | *Đặt câu hỏi* | Bạn có cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi cho tư vấn viên của mình không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC8. | *Người cung cấp đã lắng nghe* | Bạn có cảm thấy tư vấn viên đã lắng nghe những mối quan tâm và câu hỏi của bạn về can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC9. | *Khả năng của người cung cấp* | Bạn có cảm thấy hài lòng với khả năng của tư vấn viên trong can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC10. | *Câu hỏi đã trả lời* | Bạn có cảm thấy tư vấn viên đã giải quyết mọi câu hỏi hay thắc mắc của bạn về can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC11. | *Người cung cấp quan tâm* | Tư vấn viên có quan tâm đến bạn không? (UKV) | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC12. | *Người cung cấp sẵn sàng* | Tư vấn viên có sẵn sàng khi bạn cần nói chuyện với họ không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC13. | *Tin tưởng người cung cấp* | Bạn có cảm thấy rằng bạn có thể tin tưởng tư vấn viên của bạn không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC14. | *Năng lực người cung cấp* | Bạn có cảm thấy rằng người cung cấp của bạn đủ năng lực để cung cấp can thiệp BAI không? (UK, UZ) | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |
| AC15. | *Hiểu chương trình* | Bạn có cảm thấy rằng bạn hiểu cách mọi thứ được giải thích trong can thiệp BAI không? | (0) | (1) | (2) | (3) | (88) | (99) |

**Mức độ chấp nhận can thiệp BAI (Thang đo AIM)**

Những câu hỏi sau đây cũng là về can thiệp BAI.

Vui lòng cho biết mức độ bạn đồng ý hoặc không đồng ý với các nhận định sau đây về BAI. Sử dụng thang điểm trả lời này từ 1 (“hoàn toàn không đồng ý”) đến 5 (‘‘hoàn toàn đồng ý”).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hoàn toàn không đồng ý** | **Không đồng ý** | **Không đồng ý cũng không phản đối** | **Đồng ý** | **Hoàn toàn đồng ý** |
| AIM1. Can thiệp EBAI nhận được sự chấp nhận của tôi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| AIM2. Can thiệp BAI thu hút tôi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| AIM3. Tôi thích can thiệp BAI | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| AIM4. Tôi hoan nghênh can thiệp EBAI. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |