|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A picture containing graphics, logo, graphic design, font  Description automatically generated** | **ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **NHÓM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC FTISU** | **A picture containing graphics, logo, font, graphic design  Description automatically generated** |

**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH CÁ NHÂN**

***BIG FIVE INVENTORY TEST REPORT***

**Mã số: ID -**

**Bảng trả lời câu hỏi Big Five:**

1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Câu hỏi** | **Lựa chọn** |  | **TT** | **Câu hỏi** | **Lựa chọn** |
| **1** | Bạn là điểm nhấn của một buổi tiệc |  |  | **26** | Bạn không có nhiều điều để nói |  |
| **2** | Bạn không hay quan tâm đến người khác |  |  | **27** | Bạn dễ bị rung động |  |
| **3** | Bạn luôn chuẩn bị trước mọi thứ |  |  | **28** | Bạn hay quên đặt đồ vật về đúng vị trí của chúng |  |
| **4** | Bạn dễ dàng căng thẳng |  |  | **29** | Bạn dễ dàng cảm thấy buồn |  |
| **5** | Bạn có vốn từ vựng phong phú |  |  | **30** | Bạn không có trí tưởng tượng tốt |  |
| **6** | Bạn không hay nói chuyện |  |  | **31** | Bạn nói chuyện với nhiều người khác nhau trong một buổi tiệc |  |
| **7** | Bạn hứng thú với việc tìm hiểu về người khác |  |  | **32** | Bạn không quan tâm đến người khác lắm |  |
| **8** | Bạn hay để đồ lung tung |  |  | **33** | Bạn thích trật tự |  |
| **9** | Bạn hay trong trạng thái thoải mái |  |  | **34** | Bạn hay thay đổi tâm trạng |  |
| **10** | Bạn gặp khó khăn với những ý tưởng mang tính trừu tượng |  |  | **35** | Bạn nhanh hiểu chuyện |  |
| **11** | Bạn cảm thấy thoải mái xung quanh người khác |  |  | **36** | Bạn không thích thu hút sự tập trung về mình |  |
| **12** | Bạn xúc phạm người khác |  |  | **37** | Bạn để dành thời gian cho người khác |  |
| **13** | Bạn chú ý đến chi tiết |  |  | **38** | Bạn hay trốn tránh trách nhiệm của mình |  |
| **14** | Bạn lo lắng về những thứ khác |  |  | **39** | Bạn có sự thay đổi tâm trạng thường xuyên |  |
| **15** | Bạn có trí tưởng tượng sống động |  |  | **40** | Bạn sử dụng các từ ngữ khó hiểu |  |
| **16** | Bạn không thích nổi bật |  |  | **41** | Bạn không ngại trở thành trung tâm của sự chú ý |  |
| **17** | Bạn thông cảm cho cảm xúc người khác |  |  | **42** | Bạn có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác |  |
| **18** | Bạn làm mọi thứ trở nên tồi tệ |  |  | **43** | Bạn tuân thủ theo lịch trình cụ thể |  |
| **19** | Bạn hiếm khi cảm thấy buồn |  |  | **44** | Bạn dễ dàng cáu gắt |  |
| **20** | Bạn không quan tâm đến ý tưởng trừu tượng |  |  | **45** | Bạn dành thời gian suy nghĩ về nhiều thứ |  |
| **21** | Bạn hay bắt chuyện người khác |  |  | **46** | Bạn im lặng khi ở gần người lạ |  |
| **22** | Bạn không quan tâm đến vấn đề của người khác |  |  | **47** | Bạn làm mọi người cảm thấy thoải mái |  |
| **23** | Bạn thực hiện công việc nhỏ nhặt ngay lập tức |  |  | **48** | Bạn đòi hỏi sự chính xác cao trong công việc của Bạn |  |
| **24** | Bạn dễ mất tập trung |  |  | **49** | Bạn hay cảm thấy buồn |  |
| **25** | Bạn có những ý tưởng tuyệt vời |  |  | **50** | Bạn luôn đầy ý tưởng |  |

**Kết quả về tính cách của bạn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Điểm của bạn** | |
| Openness |  |
| Conscientiousness |  |
| Extroversion |  |
| Agreeableness |  |
| Neuroticism |  |

**Kết luận:**

**Chỉ số hướng ngoại (Extroversion):**

**Chỉ số tự chủ (Conscientiousness):**

**Chỉ số cởi mở (Openness):**

**Chỉ số hòa đồng (Agreeableness):**

**Chỉ số bất ổn cảm xúc (Neuroticism):**

Ngày

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **ĐẠI DIỆN NHÓM NGHIÊN CỨU** |
|  |  | Đặng Minh Quân |

2