***Bảng 2. Mô tả mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến chứng RLTTĐL ở TTN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giá trị | Không bao giờ | | Hiếm khi | | Thỉnh thoảng | | Thường xuyên | | Rất thường xuyên | | ĐTB | ĐLC | Thứ hạng |
| Tần suất | % | Tần suất | % | Tần suất | % | Tần suất | % | Tần suất | % |
| 27 | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 20 | 1.5 | 572 | 43.6 | 709 | 54.0 | 4.5 | 0.5 | 3 |
| 28 | 5 | 0.4 | 7 | 0.5 | 167 | 12.7 | 577 | 44.0 | 556 | 42.4 | 4.3 | 0.7 | 5 |
| 29 | 5 | 0.4 | 8 | 0.6 | 26 | 2.0 | 872 | 66.5 | 401 | 30.5 | 4.3 | 0.6 | 5 |
| 30 | 12 | 1.0 | 9 | 0.7 | 18 | 1.4 | 843 | 64.3 | 430 | 32.6 | 4.3 | 0.6 | 5 |
| 31 | 8 | 0.6 | 12 | 0.9 | 34 | 2.6 | 248 | 18.9 | 1010 | 77 | 4.7 | 0.6 | 1 |
| 32 | 8 | 0.6 | 4 | 0.3 | 28 | 2.1 | 989 | 75.4 | 283 | 21.6 | 4.4 | 0.6 | 4 |
| 33 | 3 | 0.2 | 10 | 0.8 | 19 | 1.4 | 701 | 53.4 | 579 | 44.2 | 4.4 | 0.6 | 4 |
| 34 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 19 | 1.4 | 714 | 54.4 | 567 | 43.2 | 4.5 | 0.6 | 3 |
| 35 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 35 | 2.7 | 548 | 41.8 | 717 | 54.5 | 4.5 | 0.6 | 3 |
| 36 | 6 | 0.5 | 8 | 0.6 | 28 | 2.1 | 393 | 30 | 877 | 66.8 | 4.6 | 0.6 | 2 |
| 37 | 10 | 0.8 | 8 | 0.6 | 27 | 2.1 | 972 | 74.1 | 295 | 22.4 | 4.2 | 0.6 | 6 |
| 38 | 15 | 1.1 | 20 | 1.5 | 22 | 1.7 | 999 | 76.1 | 256 | 19.6 | 4.1 | 0.6 | 7 |
| 39 | 4 | 0.3 | 12 | 0.9 | 32 | 2.4 | 549 | 41.8 | 715 | 54.6 | 4.5 | 0.6 | 3 |
| 40 | 6 | 0.5 | 17 | 1.3 | 16 | 1.2 | 1006 | 76.7 | 267 | 20.3 | 4.1 | 0.5 | 7 |
| 41 | 6 | 0.5 | 10 | 0.8 | 34 | 2.6 | 547 | 41.7 | 715 | 54.4 | 4.5 | 0.6 | 3 |
| 42 | 10 | 0.8 | 9 | 0.7 | 13 | 1.0 | 831 | 63.3 | 449 | 34.7 | 4.3 | 0.6 | 5 |

**Các giá trị:**

*27. Cha mẹ bạn mất niềm tin vào con cái.*

*28. Cha mẹ bạn không dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với con.*

*29. Cha mẹ không khích lệ, tán thưởng những thành tích tốt mà con đạt được.*

*30. Thầy cô không tạo điều kiện để học sinh phát triển tài năng của bản thân.*

*31. Thầy cô không tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho học sinh.*

*32. Bạn bè của bạn không đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, cuộc sống.*

*33. Bạn bị bạn bè xúc phạm nhân phẩm, danh dự.*

*34. Bạn bị bạn bè đố kị, ganh ghét.*

*35. Mọi người không nhìn nhận được khả năng, sự đóng góp của bạn đối với xã hội.*

*36. Bạn bị mọi người soi mói, chỉ trích.*

*37. Bạn bị kì thị, xa lánh, phân biệt trong cộng đồng.*

*38. Bạn không muốn chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của bản thân với người khác.*

*39. Bạn nhạy cảm, dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài.*

*40. Bạn mặc cảm, tự ti vì hoàn cảnh gia đình: bố mẹ ly dị, bố (mẹ) đã chết...*

*41. Bạn mặc cảm, tự ti vì hoàn cảnh gia đình kinh tế khó khăn.*

*42. Bạn bị kích động do hay xem các hình ảnh, video, game có nội dung bạo lực.*