# Kỹ Năng Giao Tiếp

Ôn tập giữa kỳ: Từ chương 1 tới 6

## Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp


* **Giao tiếp** là hoạt động xác lặp, vận hành các mối quan hệ giữa con người với con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định.

Ví dụ:Giám đôc gặp gỡ đối tác, trưởng phòng trò chuyện với nhân viên, bạn bè thư từ cho nhau,…

* **Vai trò** của giao tiếp
  + **Trong đời sống xã hội**: Là điều kiện tồn tại và phát triển.
  + **Đối với cá nhân**:
    - Là điều kiện để tâm lí, nhân cách cá nhân phát triển bình thường: sự ảnh hưởng môi trường sống, …
    - Trong giao tiếp, nhiều phẩm chất của con người, đặc biệt là các phẩm chức đạo đức, được hình thành và phát triển: học hỏi, bắt chước người giỏi,…
    - Giao tiếp giúp thõa mãn nhiều như cầu con người: lắng nghe, chia sẻ, ….
  + **Đối với sinh viên**: điều kiện bắt buộc
* **Chức năng**:
  + **Chức năng xã hội**:
    - **Thông tin**: thông qua giao tiếp biết được thông tin. Ví dụ: truyền thông, ….
    - **Tổ chức, phối hợp hành động**: Kết nối với nhau. Ví dụ: trò chuyện hoàn thành công việc, …
    - **Điều khiển**: Sự tác động qua lại của giao tiếp. Ví dụ: lừa đảo sử dụng lời nói thuyết phục người khác, …
    - **Phê bình và tự phê binh**: Thông qua giao tiếp có thể nhận thấy lỗi sai của người khác hoặc bản thân chúng ta
  + **Chức năng tâm lí**:
    - **Động viên, khích lệ**: Sử dụng lời nói an ủi người khác
    - **Thiết lập, phát triển, củng cố các mối quan hệ**: Kết bạn thông qua trò chuyện – thiết lập, sử dụng giao tiếp trong công việc – phát triển, lâu lâu gọi điện cho người thân, bạn bè hỏi thăm – củng cố
    - **Cân bằng cảm xúc**: Chia sẻ thông qua lời nói
    - **Hình thành, phát triển tâm lí, nhân cách**: Sự ảnh hưởng của môi trường tới cách nhìn nhận của bản thân
* **Phân loại giao tiếp:**
  + **Theo tính chất của tiếp xúc:**
    - **Trực tiếp**: Gặp gỡ nhau trực tiếp
    - **Gián tiếp**: Trò chuyện qua mạng, thư, …
  + **Theo quy cách của giao tiếp**:
    - **Chính thức**: Mang tính chất nghiêm túc, quy tắc. Ví dụ: hội họp, đàm phán,…
    - **Không chính thức**: Không quá quy tác thường thoải mái. Ví dụ: trò chuyện bạn bè thông thường
  + **Theo vị thế**: Biểu hiện vị trí của người giao tiếp
    - **Thế mạnh**: Ở kèo trên
    - **Cân bằng**: Ngang cấp
    - **Thế yếu**: Kèo dưới
  + **Theo số lượng người tham gia và tính chất của mối quan hệ giữa họ:**
    - **Hai cá nhân**: Hai người bạn trò chuyện
    - **Cá nhân với nhóm**: Giáo viên giảng bài
    - **Các cá nhân trong nhóm**: Soạn Project nhóm
    - **Các nhóm**: Đàm phán
* **Câu hỏi ôn tập:**
  + Xác định giao tiếp:
    - Đứa trẻ trò chuyện với bút bê -> Không
    - Thử ký đang soạn thư -> Không
    - Một người đi dạo -> Không
    - Vợ chồng cãi nhau -> Có
    - Hai đứa trẻ đang chơi đùa -> Có
    - Hai người nhìn nhau im lặng -> Không

## Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp

* **Truyền thông trong giao tiếp**:
  + **Giữa hai cá nhân**:
    - **Mô hình**:




* + - **Hoàn thiện quá trình truyền thông giữa các cá nhân**: Có hiệu quả hay không thì phụ thuộc vào người phát và người nhân. Thường phải chú ý tới 6 chữ: What, Why, Who, When, Where và How
  + **Trong tổ chức**
    - **Khái niệm tổ chức**: Là tập hợp người có cơ cấu nhất định, cùng tiến hành một hoạt động nào đó vì lợi ích chung.
    - **Các hình thức truyền thông trong tổ chức**:
      * **Truyền thông chính thức**: Là truyền thông theo hình thức được quy định, hoặc bản thân quá trình truyền thông là một bộ phận của công việc
      * **Không chính thức**: Là quá trình trao đổi thông tin trong giao tiếp không chính thức, người phát đi bản thông điệp chỉ với tư cách cá nhân không thay mặt ai hay đại diện cho ai một cách chính thức.
    - **Chiều truyền thông**:
      * **Từ trên xuống**: Từ người có chức cao xuống thấp
      * **Từ dưới lên**: Từ người có chức thấp tới chức cao
      * **Theo chiều ngang**: Cùng cấp
    - **Mạng truyền thông**:
      * **Mạng dây chuyền**: Truyền thông từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Vai trò lãnh đạo rõ ràng, nhưng làm mất thời gian

A black circle with arrows

Description automatically generated

* + - * **Mạng chữ Y**: Tăng thêm người quản lý cá nhân



* + - * **Mạng bánh xe**: Không có sự trao đổi giữa các thành viên và thông tin ít chính xác

A diagram of a network

Description automatically generated

* + - * **Mạng hình vòng tròn**: Thông tin chính xác, tốc độ cao tuy vậy vai trò người lãnh đạo không rõ ràng

A diagram of a circle with arrows

Description automatically generated

* + - * **Mạng hình sao**: Không có người kiểm soát

A diagram of a network

Description automatically generated with medium confidence

* **Nhận thức trong giao tiếp:**
  + **Nhận thức đối tượng giao tiếp**: Là quá trình tìm hiểu đặc điểm của đối tượng giao tiếp, xây dựng hình ảnh đối tượng giao tiếp trong đầu óc chúng ta.
    - **Khái niệm ấn tượng ban đầu:** Là hình ảnh về đối tượng giao tiếp được hình thành trong lần gặp gỡ đầu tiên
    - **Cấu trúc của ấn tượng ban đầu:** Thường có 3 thành phần: cảm tính, lý tính và cảm xúc:
      * **Cảm tính:** Vẻ bề ngoài, cử chỉ
      * **Lý tính:** Phẩm chất, tính cách, năng lực, quan điểm
      * **Cảm xúc:** Những rung động trong quá trình gặp gỡ (thiện cảm, ác cảm, hài lòng, …)
    - **Vai trò ấn tượng ban đầu:** Tạo ấn tượng tốt sẽ khiến đối phương muốn trò chuyện tiếp ở những lần sau
    - **Quá trình hình thành ấn tượng ban đầu:** 
      * **Các yếu tố ảnh hưởng**:
        + **Các yếu tố thuộc về đối tượng giao tiếp:** Phụ thuộc vào vẻ bề ngoài như tóc, ăn mặc, ánh mắt, … cử chỉ đầu tiên
        + **Yếu tố ở chúng ta:** Tâm trạng, tình cảm, nhu cầu, sở thích, thị hiếu, tâm thế và sự hình dung về đối tượng giao tiếp, tình huống, hoàn cảnh
      * **Thời gian hình thành:** Thông thường diễn ra ở những giây phút đầu tiên
      * **Làm thế nào tạo được ấn tượng tốt:** Tạo không khí thân mật, nói về chủ đề mà cả hai cùng quan tâm, nắm vững thời cơ và giây phút quyết định
  + **Tự nhận thức:** Vấn đề không chỉ nằm ở người khác mà còn ở chính bản thân chúng ta.
  + **Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau:**

**A close-up of a text

Description automatically generated**

* **Ảnh hưởng tác động qua lại trong giao tiếp:**
  + **Lây lan cảm xúc:** Là sự chuyển hóa năng lượng từ người này sang người khác
  + **Ám thị:** Sử dụng lời nói, việc làm, cử chỉ, đồ vật tác động vào một người hay một nhóm người, làm cho họ tiếp cận thông tin thiếu sự kiểm tra, phê phán.
  + **Áp lực nhóm:** Sự tác động từ các cá nhân khác trong cùng một đội
  + **Bắt chước:** Là hành động mô phỏng, lặp lại hành vi, cách ứng xử, cử chỉ, điệu bộ, cách suy nghĩ của người khác
* **Câu hỏi ôn tập:**
  + Nhiễu là gì: Là một sự can thiếp được tác động từ nhiều lý do thường là khách quan (môi trường, trạng thái cơ thể, …)
  + Làm gì để tạo ấn tượng ban đầu tốt với người khác: Ăn mặc lịch sự, cư xử chuẩn mực, nên chú ý nhiều đến các hành động nhỏ của đối phương, thường xuyên học hỏi từ những người có kinh nghiệm

## Chương 3: Các phương tiện giao tiếp

* **Ngôn ngữ:** Là quá trình con người sử dụng một thứ tiếng nào đó để giao tiếp và tư duy. (lời nói hoặc câu viết )
  + **Nội dung của ngôn ngữ:** Là nghĩa của từ ngữ mà chúng ta nói hay viết, ý mà chúng ta muốn chuyển đến người nhận.
    - **Khía cạnh khách quan:** Từ ngữ luôn có xác định trước, do đó chúng ta phải sử dụng từ một cách chuẩn xác (không thể sử dụng “tâm lí” chỉ “con đường”). Tuy vậy cũng cần lưu ý các từ có nghĩa gần giống nhau.
    - **Khía cạnh chủ quan:** Cách sử dụng từ của mỗi cá nhân khá đa dạng và thường có một nghĩa gần hoặc tương đồng với từ chuẩn hoặc cũng có thể biểu diễn ẩn ý của cá nhân.
  + **Phát âm, giọng nói, tốc độ nói:** Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc trò chuyện (rõ ràng nhất là trò chuyện với người nước ngoài)
  + **Phong cách ngôn ngữ:** Mỗi cá nhân có một phong cách trò chuyện cá tính riêng và điều này cũng có thể là do bắt chước
    - **Lối nối thẳng:** Còn gọi là lối nối cơ giới là người nói nghĩ gì sẽ nói đó mà không quanh co, ẩn ý.Thường chỉ nên xài với người thân, các mối quan hệ thân mật
    - **Lối nói lịch sự:** Sử dụng ngôn từ tình thái với các động từ, mệnh đề tình thái làm cho các cảm nghĩ, thái độ được biểu lộ một cách nhã nhặn, lịch thiệp.
    - **Lối nói ẩn ý:** Nói một cách khác nhưng hàm ý điều muốn nói. Đôi lúc khó hiểu hoặc người nhận giả vờ không hiểu.
    - **Mỉa mai, châm chọc:** Tùy vào tình huống mà lối nói này có thể đem lại niềm vui hoặc tai họa
* **Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ:** Khoảng 80% giao tiếp là ngôn ngữ không có âm thanh
  + **Ánh mắt, nét mặt, nụ cười:**
    - **Ánh mắt:** Ánh mắt phản ánh tâm trạng, cảm xúc của con người
      * **Nhìn thẳng vào người đối thoại:** Nên sử dụng một cái nhìn tự nhiên, không nên quá chăm chú hoặc quá hời hợt
      * **Không nhìn chăm chú vào người khác**
      * **Không nhìn người khác với ánh mắt coi thường, giễu cợt hoặc không thèm để ý**
      * **Không đảo mắt hoặc đưa mắt liếc nhìn một cách vụng trộm**
      * **Không nheo mắt hoặc nhắm cả hai trước mặt người khác**
    - **Nét mặt:** Biểu hiện thái độ, cảm xúc của con người một cách rõ ràng nhất. Ngoài ra nó còn phản ánh ít nhiều về tính cách của một người
    - **Nụ cười:** Thực tế cho thấy một nụ cười luôn được hoan nghênh, đó là vì nụ cười chẳng những đem lai cho người khác cảm giác thoải mái, tự tin, mà còn làm cho họ cảm thấy đây là một sự tốt lành.
  + **Ăn mặt, trang điểm và trang sức**
    - **Ăn mặt:** Việc ăn mặc trong giao tiếp không chỉ thể hiện cá tính, khiếu thẩm mỹ của cá nhân mà còn thể hiện thái độ của ta đối với người khác và đối với công việc
    - **Trang điểm và trang sức:** Chỉ là phụ kiện trang trí nhưng nó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới cách nhìn người của người khác về chúng ta.
  + **Tư thế và động tác**
    - **Tư thế:** Hình thành hình ảnh của chúng ta cho đối phương
      * **Tư thế đi:** Tư thế đi đẹp là phải đi nhanh và nhẹ nhàng, ngẩng cao đầu, ngực hơi ưỡn phía trước một chút
      * **Tư thế đứng:** Tư thế đẹp là tư thế đứng thẳng người, ngẩng cao đầu
      * **Tư thế ngồi:** Nên ngồi một cách thoải mái, tự nhiên và trên mỗi một loại ghế sẽ có cách ngồi lịch sự do đó chúng ta cần học tập nhiều hơn
    - **Động tác:** Đây cũng là một loại ngôn ngữ không có âm thanh trong giao tiếp.
  + **Khoảng cách, vị trí và kiểu bàn ghế**
    - **Khoảng cách:** Trong giao tiếp điều này cũng có một ý nghĩa nhất định
      * **Khoảng cách công cộng là 3.5m**
      * **Khoảng cách xã hội là 1.2m – 3.5m**
      * **Khoảng cách cá nhân là 0.45m – 1.2m**
      * **Khoảng cách thân mật là 0m – 0.45m**
    - **Vị trí:** Nên có một vị trí ngồi, đứng phù hợp
    - **Kiểu bàn ghế:** Các kiểu bàn ghế cũng có một ý nghĩa nhất định
* **Quà tặng:** Tăng thiện cảm
* **Bài tập:**
  + Xử lý tính huống:
    - Bạn là thư ký văn phòng của một công ty. Trước một cuộc thương lượng quan trọng với một đối tác mới, bên đối tác tặng bạn một món quà. Bạn xử lý như thế nào? -> Mua tặng lại đối tác

## Chương 4: Phong cách giao tiếp

* **Khái niệm phong cách giao tiếp:**
  + **Định nghĩa:** Là hệ thống những lời nói, cử chỉ, điệu bộ, động tác, cách ứng xử tương đối ổn định của mỗi con người hoặc mỗi nhóm người trong giao tiếp.
  + **Đặc trưng của phong cách giao tiếp:** 
    - **Tính ổn định:** Phong cách giao tiếp của mỗi cá nhân thường như nhau trong mọi tình huống. Ví dụ: một giáo viện giảng bài chậm rãi thì thường trong lời nói hàng ngày họ cũng như thế. Điều này còn bị ảnh hưởng bởi các tính chất khác nhau như: đặc điểm thể chất, nghề nghiệp, đặc trưng thời đại
    - **Tính chuẩn mực:** Giao tiếp được quy định bởi các chuẩn mực đạo đức xã hội như khi một học sinh trả lời giáo viên thường bắt đầu “Em thưa thầy”
    - **Tính linh hoạt trong giao tiếp:** Trong phong cách giao tiếp của mỗi con người, bên cạnh những yếu tố quyết định, khó thay đổi, còn có những yếu tố thay đổi theo tình huống giao tiếp.
* **Các loại phong cách giao tiếp:**
  + **Dân chủ:** Bình đẳng, gần gũi, thoải mái. Tôn trọng đối tượng giao tiếp, chú ý đến đặc điểm tâm lí cá nhân của họ. Lắng nghe đối tượng giao tiếp.
  + **Độc đoán:** Người có phong cách này thường đề cao nguyên tắc, đòi hỏi ranh giới phỉa được tôn trọng
  + **Tự do:** Hành vi, lời nói, ứng xử, thái độ bị chi phối nhiều bởi tâm trạng, cảm xúc và tình huống. Mục đính, nội dung và đối tượng giao tiếp dễ dàng thay đổi. Quan hệ giao tiếp rộng nhưng hời hợt, không sâu sắc.

## Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản

* **Kỹ năng lắng nghe:** 
  + **Lợi ích của việc lắng nghe**
    - **Trong giao tiếp việc lắng nghe đem lại nhiều lợi ích:** Thỏa mãn nhi cầu của người nói. Đem lại nhiều thông tin. Hạn chế được nhiều sai lầm trong giao tiếp
  + **Những yếu tố cản trở việc lắng nghe:** Có rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan
    - **Tốc độ tư duy:** Suy nghĩ bị phân tán
    - **Sự phức tạp của vấn đề:** Chúng ta thường chọn suy nghĩ dễ thay vì cố gắng hiểu vấn đề được đề cập
    - **Sự thiếu được tập luyện:** Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng nhưng nó lại ít được tập luyện và dạy
    - **Sự thiếu kiên nhẫn:** Để lắng nghe có hiệu quả chúng ta cần phải biết kiên nhẫn với ý kiến của người khác. Tuy vậy chúng ta thường muốn phản bác ngay ý kiến của người khác vì nhiều lý do (sợ quên mất ý đang nghĩ, nghĩ rằng như vậy là bình thường, …)
    - **Những thành kiến, định kiến tiêu cực:** Khi chúng ta có thành kiến với người nói thì thường có xu hướng muốn kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.
    - **Những thói quen xấu khi lắng nghe:** Lười suy nghĩ, giả vờ chú ý, đoán trước ý người nói
  + **Các mức độ lắng nghe và kỹ năng lắng nghe có hiệu quả:**
    - **Các mức độ:** 
      * Lờ đi, không nghe gì cả
      * Giả vờ nghe
      * Nghe có chọn lọc
      * Nghe chăm chú
      * Nghe thấu cảm
    - **Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả:**
      * Kỹ năng tạo không khí bình đẳng, cởi mở
      * Kỹ năng bộc lộ sự quan tâm
      * Kỹ năng cởi mở
      * Kỹ năng phản ánh lại
* **Kỹ năng đặt câu hỏi** 
  + **Dùng câu hỏi để thu nhập thông tin:** Chúng ta sử dụng các câu hỏi đẻ biết được thông tin mình mong muốn, các câu hỏi này phải tuân thủ đầy đủ các phép tắt, tình huống, …
    - **Khơi dậy hứng thú ở người đối thoại:** Tạo cảm giác được quan tâm giúp cho đối phương cởi mở hơn để chia sẻ
    - **Nên bắt đầu bằng một câu hỏi dễ trả lời:** Là những câu hỏi không đụng chạm đến những vấn đề tế nhị, hay vấn đề khó nói
    - **Các loại câu hỏi:** Tùy tình huống khác nhau nên đặt câu hỏi một cách phù hợp
  + **Dùng câu hỏi với mục đích khác:**
    - **Dùng câu hỏi để tạo không khí tiếp xúc:** Loại câu hỏi này được dùng khi bắt đầu cuộc gặp gỡ
    - **Dùng câu hỏi kích thích và định hướng tư duy:** Sử dụng để thu hút sự chú ý của họ
    - **Dùng câu hỏi để đưa ra một đề nghị:** Trong tình huống này câu hỏi được đặt ra thực chất là một đề nghị nhằm thăm dò hoặc đưa ra một ẩn ý nào đó
    - **Dùng để giảm tốc độ nói của người khác (câu hỏi kiềm hãm):** Dùng để ám chỉ cho người khác rằng mình chưa nghe kịp
    - **Dùng để kết thúc vấn đề:** Khi muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng không biết phải nói như thế nào thì chúng ta có thể sử dụng câu hỏi.
* **Kỹ năng thuyết phục:**
  + **Thuyết phục là gì:** Là đưa ra tình tiết, sự kiện, phân tích, giải thích làm cho người khác thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm theo
  + **Những điều cần lưu ý:** 
    - Tạo không khí bình đẳng
    - Tôn trọng và lắng nghe người đối thoại
    - Lý lẽ đưa ra phải rõ ràng và có cơ sở,
    - Lời nói phải ngắn gọn và có trọng tâm, không nên dài dòng, tràn lan. Ngôn ngữ và cách lập luận phải phù hợp với người đối thoại
    - Lời nói phải nhã nhặn, ôn tồn, lịch sự
    - Phải biết thừa nhận những điểm có lý trong ú kiến của người đối diện, biết thừa nhận cái sai trong ý kiến của mình mà người đối diện đã chỉ ra
    - Cần phải tác động đồng thời đến cả nhận thức, tình cảm và ý chí của người đối thoại
  + **Quy trình thuyết phục**