**TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH CỦA HỌC SINH MẪU 1**

Yêu cầu học sinh đánh dấu X vào ô vuông trước mỗi câu mà bạn thấy phù hợp với mình, chú ý hướng dẫn học sinh: Đừng suy nghĩ quá nhiều khi lựa chọn câu trả lời. Mỗi ô được đánh dấu sẽ tính là 1 điểm, không phải điểm cao là làm giỏi mà phải chọn theo đúng suy nghĩ của bản thân. Thời gian hoàn thành: 20 phút.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ | Tôi tự thấy mình là người khá thể thao | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Kỹ thuật........................... |
| □ | Tôi là người yêu thích thiên nhiên |
| □ | Tôi là người hay tò mò về thế giới xung quanh (thiên nhiên, không gian, những sinh vật sống) |
| □ | Tôi là người độc lập |
| □ | Tôi thích sửa chữa đồ vật, vật dụng xung quanh tôi |
| □ | Tôi thích làm việc có sử dụng tay chân (làm vườn, sửa chữa...) |
| □ | Tôi thích tập thể dục |
| □ | Tôi thích dành dụm tiền |
| □ | Tôi thích làm việc cho đến khi công việc hoàn thành (không thích bỏ dở công việc) |
| □ | Tôi thích làm việc một mình |
|  |  |  |
| □ | Tôi là người rất hay để ý tới chi tiết và cẩn thận | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Nghiên cứu........................... |
| □ | Tôi tò mò về mọi thứ |
| □ | Tôi có thể tính những bài toán phức tạp |
| □ | Tôi thích giải các bài tập toán |
| □ | Tôi thích sử dụng máy tính |
| □ | Tôi rất thích đọc sách |
| □ | Tôi thích sưu tập (đá, tem, tiền đồng,...) |
| □ | Tôi thích trò chơi ô chữ |
| □ | Tôi thích học các môn khoa học |
| □ | Tôi thích những thách thức |
|  |  |  |
| □ | Tôi rất sáng tạo | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Nghệ thuật........................... |
| □ | Tôi thích vẽ, tô màu và sơn |
| □ | Tôi có thể chơi một nhạc cụ |
| □ | Tôi thích tự thiết kế quần áo cho mình hoặc mặ những thời trang lạ và thú vị |
| □ | Tôi thích đọc truyện viễn tưởng, kịch và thơ ca |
| □ | Tôi thích mĩ thuật và thủ công |
| □ | Tôi xem rất nhiều phim |
| □ | Tôi thích chụp hình mọi thứ |
| □ | Tôi thích học một ngoại ngữ |
| □ | Tôi thích hát, đóng kịch và khiêu vũ |
|  |  |  |
| □ | Tôi rất thân thiện | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Xã hội........................... |
| □ | Tôi thích chỉ dẫn hoặc dạy người khác |
| □ | Tôi thích nói chuyện trước đám đông |
| □ | Tôi làm việc rất tốt trong nhóm |
| □ | Tôi thích điều hành các cuộc thảo luận |
| □ | Tôi thích giúp đỡ những người gặp khó khăn |
| □ | Tôi chơi các môn thể thao có tính đồng đội |
| □ | Tôi thích đi dự tiệc |
| □ | Tôi thích làm quen với bạn mới |
| □ | Tôi thích làm việc với các nhóm Hoạt động xã hội tại trường học, nhà thờ, chùa, phường, xóm hay cộng đồng |
|  |  |  |
| □ | Tôi thích học hỏi về tài chính (tiền bạc) | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Quản lý........................... |
| □ | Tôi thích bán các sản phẩm (kẹo, bút viêt,...) |
| □ | Tôi nghĩ mình thuộc dạng nổi tiếng ở trường |
| □ | Tôi thích lãnh đạo nhóm và các cuộc thảo luận |
| □ | Tôi thích được bầu vào các vị trí quan trọng trong nhóm hoặc câu lạc bộ trong và ngoài nhà trường |
| □ | Tôi thích có quyền và thích ở vị trí lãnh đạo |
| □ | Tôi muốn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ |
| □ | Tôi thích tiết kiệm tiền |
| □ | Tôi thích làm việc cho đến khi công việc hoàn tất |
| □ | Tôi thích mạo hiểm và tham gia các cuộc phiêu lưu mới |
| □ | Tôi thích gọn gàng và ngăn nắp | Cộng số điểm ở các ô được đánh dấu X và viết tổng số điểm bên dướiNhóm Nghiệp vụ........................... |
| □ | Tôi thích phòng của tôi thường xuyên gọn gàng và ngăn nắp |
| □ | Tôi thích sưu tầm các bài báo về các sự kiện nổi tiếng |
| □ | Tôi thích lập những danh sách các việc cần làm |
| □ | Tôi thích sử dụng máy tính |
| □ | Tôi rất thực tế và cân nhắc mọi chi phí trước khi mua một thứ gì đó |
| □ | Tôi thích đánh máy bài tập của trường lớp hơn là viết tay |
| □ | Tôi thích đảm nhận công việc thư ký trong một câu lạc bộ hay nhóm |
| □ | Khi làm toán, tôi hay kiểm tra lại bài làm nhiều lần |
| □ | Tôi thích viết thư |

Từ kết quả thực hiện yêu cầu học sinh viết số điểm của ba nhóm cao nhất xuống dưới đây. Nếu có hai hay ba phần bằng nhau thì cũng không sao. Đây là kết quả sở thích của bạn. Hãy dùng kết quả trắc nghiệm sở thích của bạn để tìm hiểu bạn có tính cách gì và một số công việc phù hợp bạn nhất.

Nhóm sở thích của bạn:

------------------------ -------------------- ------------------

Tổng số cao nhất Tổng số cao thứ hai Tổng số cao thứ ba

**TRẮC NGHIỆM SỞ THÍCH CỦA HỌC SINH MẪU 2**

Bạn hãy lần lượt trả lời 6 phiếu A, B, C, D, E, F bên dưới theo từng mục tự khám phá (1 đến 9), đánh dấu vào mức độ 0, 1, 2, 3, 4, 5 (mức 0: không có gì = 0 điểm, mức 1: rất thấp = 1 điểm, mức 2: thấp = 2 điểm, mức 3: vừa = 3 điểm, mức 4: cao = 4 điểm, mức 5: rất cao = 5 điểm). Sau đó, bạn tính tổng điểm của mỗi phiếu.

Hãy cân nhắc thật kỹ và trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu trả lời duy nhất mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con người thật của bạn chứ đừng bao giờ chọn câu trả lời vì bạn muốn mình phải như vậy.

Chính việc trả lời trung thực sẽ đem lại kết quả chính xác, giúp bạn tìm ra đúng thiên hướng sở thích, nghề nghiệp của mình, từ đó chọn được nghề phù hợp nhất.

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU A****(R, Realistic, Thực tế)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm ) |
| 1. Có tính tự lập |  |
| 2. Có đầu óc suy nghĩ thực tế |  |
| 3. Dễ thích nghi với môi trường mới |  |
| 4. Có khả năng điều khiển các máy móc, thiết bị |  |
| 5. Làm tốt các công việc thủ công như gấp giấy, cắt, dán, đan, móc |  |
| 6. Thích tiếp xúc với thiên nhiên, động - thực vật |  |
| 7. Thích làm công việc mang tính thực hành, tay chân |  |
| 8. Thích làm những công việc mang lại kết quả thực tế |  |
| 9. Thích làm việc ngoài trời hơn là trong văn phòng |  |
| **Tổng điểm** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU B****(I, Investigate, Nghiên cứu)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm) |
| 1. Thích tìm hiểu, khám phá những vấn đề mới |  |
| 2. Có khả năng phân tích vấn đề |  |
| 3. Có tư duy logic, suy nghĩ mạch lạc, chặt chẽ |  |
| 4. Thích quan sát, nghiên cứu |  |
| 5. Có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán |  |
| 6. Thích Hoạt động điều tra, phân loại, kiểm tra, đánh giá |  |
| 7. Biết tự tổ chức, sắp xếp công việc |  |
| 8. Thích thử thách, khó khăn |  |
| 9. Có khả năng giải quyết vấn đề |  |
| **Tổng điểm** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU C****(A, Artisic, nghệ sĩ, nghệ thuật, thẩm mỹ)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm) |
| 1. Dễ xúc động |  |
| 2. Giàu trí tưởng tượng |  |
| 3. Thích tự do, không theo khuôn mẫu |  |
| 4. Giỏi thuyết trình, diễn xuất |  |
| 5. Thích chụp ảnh, vẽ, trang trí, điêu khắc |  |
| 6. Có năng khiếu âm nhạc |  |
| 7. Có khả năng viết, trình bày ý tưởng |  |
| 8. Thích sự mới mẻ, những  công việc sáng tạo |  |
| 9. Thoải mái biểu lộ những ý thích riêng |  |
| **Tổng điểm** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU D****(S, Social, tính xã hội)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm) |
| 1. Thân thiện, hay giúp đỡ người khác |  |
| 2. Thích gặp gỡ, làm việc với nhiều người |  |
| 3. Lịch thiệp, tử tế |  |
| 4. Thích khuyên bảo, giảng giải cho người khác |  |
| 5. Biết lắng nghe, chia sẻ |  |
| 6. Thích các công việc chăm sóc sức khỏe |  |
| 7. Thích Hoạt động công tác xã hội, phục vụ cộng đồng |  |
| 8. Mong muốn được đóng góp để xã hội tốt đẹp hơn |  |
| 9. Có khả năng hòa giải, giải quyết mâu thuẫn |  |
| **Tổng điểm** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU E****(E, Enterprise, Kinh doanh, dám nghĩ dám làm)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm) |
| 1. Thích phiêu lưu |  |
| 2. Có tính quyết đoán |  |
| 3. Năng động |  |
| 4. Có khả năng diễn đạt, tranh luận, thuyết phục |  |
| 5. Thích làm quản lý, chỉ đạo, nhận xét, đánh giá |  |
| 6. Thường đặt ra mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống |  |
| 7. Thích tạo ảnh hưởng đối với người khác |  |
| 8. Thích cạnh tranh để vượt qua người khác |  |
| 9. Muốn được mọi người kính trọng, vị nể |  |
| **Tổng điểm** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU F****(C, Conventional, công chức)** | **MỨC ĐỘ ĐÚNG VỚI TÔI** (Điểm) |
| 1. Có đầu óc tổ chức, sắp xếp, ngăn nắp |  |
| 2. Cẩn thận, tỉ mỉ |  |
| 3. Chu đáo, chính xác, đáng tin cậy |  |
| 4. Có khả năng tính toán, so sánh, ghi chép số liệu |  |
| 5. Thích công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật thông tin |  |
| 6. Thường dự kiến về chi tiêu, ngân sách |  |
| 7. Thích làm việc có nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng |  |
| 8. Có khả năng lên kế hoạch, điều phối công việc |  |
| 9. Thích làm việc với con số, theo hướng dẫn, quy trình |  |
| **Tổng điểm** |  |

**TRẮC NGHIỆM VỀ SỞ THÍCH CỦA HỌC SINH MẪU 3**

Hãy tự chọn một nghề mà em yêu thích nhất trong mỗi bảng liệt kê các Hoạt động có liên quan đến nghề nghiệp dưới đây. Dù có nhiều phân vân nhưng em bắt buộc phải chọn một Hoạt động nghề nghiệp duy nhất trong mỗi bảng liệt kê dưới đây và khoanh vào chữ cái đứng đầu câu nghề mà em yêu thích:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bảng 1**1. Giảng dạy bậc trung học
2. Lãnh đạo xí nghiệp, công nghiệp
3. Nghiên cứu khoa học
4. Họa sĩ
5. Thủ công mỹ nghệ
6. Kế toán trưởng

**Bảng 2**1. Cứu trợ xã hội
2. Tổ chức nhân sự
3. Thám tử, trinh sát
4. Nhà văn, nhà báo
5. Kỹ sư cơ khí chế tạo máy
6. Thư ký văn phòng

**Bảng 3**1. Giáo viên trường khuyết tật
2. Giám đốc nhà máy chế biến thực phẩm
3. Nhà động vật học
4. Biên tập viên
5. Kỹ sư nông nghiệp
6. Nhân viên thuế vụ

**Bảng 4**1. Nhà tư vấn giáo dục tâm lý
2. Thanh tra hải quan
3. Nhà sinh học
4. Người viết quảng cáo
5. Chăn nuôi động vật
6. Chuyên viên kiểm toán

**Bảng 5**1. Huấn luyện viên thể thao
2. Thẩm phán
3. Chuyên viên tâm lý khách hàng
4. Đạo diễn phim
5. Đầu bếp nhà hàng
6. Nhân viên khách sạn

**Bảng 6**1. Cán bộ Đoàn, Đội
2. Nhà thiên văn
3. Môi giới nhà đất
4. Giảng viên âm nhạc
5. Kỹ sư kiểm phẩm KCS
6. Thủ quỹ ngân hàng

**Bảng 7**1. Cán sự xã hội
2. Chuyên viên phòng thí nghiệm
3. Đại lý du lịch
4. Biên tập viên truyền hình
5. Giám đốc kỹ thuật nhà máy
6. Thư ký tổng hợp

**Bảng 8**1. Chuyên viên vật lý trị liệu
2. Dược sĩ
3. Luật sư bào chữa
4. Diễn viên sân khấu hài
5. Tài xế xe tải
6. Kế toán lao động tiền lương

**Bảng 9**1. Người chăm sóc trẻ em đường phố
2. Người kiểm tra thực phẩm công nghiệp
3. Người gây quỹ tín dụng
4. Người viết tiểu sử nhân vật chính trị
5. Người sửa tivi, radio kỹ thuật số
6. Nhân viên điều vận tàu điện ngầm

**Bảng 10**1. Người phụ trách chương trình khuyến nông
2. Người phụ trách quan hệ công chúng
3. Người phân tích tài chính phát triển
4. Người sáng tác văn chương
5. Người sửa chữa máy công cụ
6. Người hướng dẫn đặt vé máy bay tại đại lý

**Bảng 11**1. Nha sĩ, y sĩ
2. Chủ doanh nghiệp bán xe ôtô
3. Nhà hoá học ứng dụng hiện đại
4. Phát thanh viên đài truyền hình
5. Chủ trại chăn nuôi
6. Cán bộ bưu chính Viễn thông

**Bảng 12**1. Cán sự điều dưỡng
2. Ông bầu Dịch vụ giải trí
3. Bác sĩ nha khoa
4. Diễn viên múa
5. Người làm vườn ở trang trại
6. Chuyên viên lưu trữ và xử lý hồ sơ y khoa

**Bảng 13**1. Nhân viên phục vụ
2. Thư viên, đại lý tàu biển
3. Giáo viên sau đại học
4. Nghệ sĩ đàn dương cầm
5. Kỹ sư vận hành
6. Nhân viên kiểm soát lưu thông
 | **Bảng 14**1. Hiệu trưởng trường lao động và bảo trợ xã hội
2. Chuyên viên trang điểm
3. Giáo viên khoa học tự nhiên
4. Kỹ thuật viên phần mềm vi tính
5. Người huấn luyện võ thuật
6. Người phỏng vấn để cho vay

**Bảng 15**1. Chuyên viên tư vấn nghề nghiệp
2. Tiếp viên hàng không
3. Nhà toán học
4. Người giới thiệu đĩa hát
5. Chuyên viên sữa chữa cao ốc
6. Cán bộ tuyên truyền thông tin văn hoá

**Bảng 16**1. Trưởng đoàn cứu trợ bão lụt
2. Trọng tài kinh tế
3. Bác sĩ đa khoa
4. Kỹ thuật viên đồ hoạ
5. Phi công vũ rụ
6. Nhân viên kiểm tra và thu tiền bảo hiểm

**Bảng 17**1. Chuyên viên hướng dẫn vật lý trị liệu
2. Chủ vựa thu mua nông sản
3. Chuyên viên cao cấp kỹ thuật phẫu thuật
4. Chuyên viên lưu trữ
5. Kỹ thuật viên đồ họa
6. Thư ký hành chính công ty dầu khí

**Bảng 18**1. Chuyên gia dinh dưỡng
2. Tổ trưởng tổ pha chế rượu nhà hàng
3. Giảng viên đại học cộng đồng
4. Nghệ sĩ phụ trách dàn nhạc sống
5. Trưởng phòng tín dụng ngân hàng công thương
6. Cán bộ tổng đài bưu chính Viễn thông

**Bảng 19**1. Y tá tình nguyện chăm sóc sức khỏe vùng xa
2. Đại lý táu biển
3. Chuyên gia gây mê BV liên doanh nước ngoài
4. Nhà phê bình nghệ thuật
5. Kỹ sư nông ngiệp phụ trách vườn ươm
6. Tiếp tân và trực điện thoại công ty quốc tế

**Bảng 20**1. Phục vụ tâm lý trị liệu bệnh viện tâm thần
2. Trợ lý giám đốc các vấn đề pháp luật
3. Nhà nghiên cứu bệnh cây trồng
4. Nhạc sĩ sử dụng nhạc cụ dân tộc
5. Người huấn luyện chó săn
6. Kế toán

**Bảng 21**1. Vận động viên đua môtô
2. Giám đốc Kinh doanh
3. Kỹ sư – Tiến sĩ hóa học
4. Đạo diễn âm nhạc
5. Thuyền trường tàu sông
6. Nhân viên bảo hiểm nhân thọ

**Bảng 22**1. Nhà kinh tế học Hỗ trợ kinh tế gia đình
2. Người khai hoang lập nghiệp vùng cao, vùng sâu
3. Nhà địa lý địa cầu
4. Chuyên viên thiết kế thời trang dân tộc
5. Thợ sửa chữa hệ thống lạnh
6. Cán bộ xử lý hồ sơ tuyển dụng

**Bảng 23**1. Chuyên gia huấn luyện công tác phát triển cộng đồng
2. Người Kinh doanh hàng mỹ nghệ xuất khẩu
3. Chuyên gia phân tích môi trường
4. Nhà soạn nhạc hoà tấu
5. Thợ làm khuôn mẫu
6. Tiếp viên công ty máy tính xuyên quốc gia

**Bảng 24**1. Giáo viên dạy nghề lao động hợp tác nước ngoài
2. Quản lý trung tâm Dịch vụ giáo dục và sức khoẻ
3. Chuyên viên khí tượng học
4. Nhà thiết kế quang cảnh
5. Điều khiển nhà máy xử lý nước uống
6. Đại lý đặt vé máy bay quốc tế

**Bảng 25**1. Cán bộ khuyến nông cây ăn trái nhiệt đới
2. Quản lý bệnh viện tâm thần
3. Nhà nghiên cứu địa chất
4. Chuyên viên sân khấu ca nhạc
5. Điều khiển trạm bơm gas
6. Thu ngân viên ngân sách
 |