**Bài trắc nghệm tính cách DISC (tham khảo)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **H** | **K** | **C** | **H** |
| 1 | Thích quyền lực | Nhiệt tình | Nhạy cảm | Kín tiếng |
| 2 | Chịu trách nhiệm | Chấp nhận rủi ro | Trung thành | Chính xác, đúng |
| 3 | Kiên quyết | Nhìn xa trông rộng | Bình tĩnh, điềm đạm | Kiên định |
| 4 | Dám nghĩ giám làm | Rất cảm xúc, lạc quan | Thích công việc mang tính chất đều đặn | Khó hiểu, khó đoán |
| 5 | Cạnh tranh | Thích khởi xướng | Không thích sự thay đổi | Thực tế |
| 6 | Giải quyết vấn đề | Thích nổi tiếng | Nhường nhịn người khác | Căn cứ vào sự thật |
| 7 | Làm việc hiệu quả | Hoạt ngôn, khuấy động | Tránh đụng độ | Nghiêm túc |
| 8 | Táo bạo | Thích sự đa dạng | Dễ cảm thông | Cầu toàn |
| 9 | Quyết đoán | Ngẫu hứng | Thích chăm sóc người khác | Tỉ mỉ, chi tiết, cụ thể |
| 10 | Ưa đổi mới | Truyền cảm hứng | Thích hoà giải | Có óc phân tích |
|  | Tổng điểm H: | Tổng điểm K | Tổng điểm C: | Tổng điểm H: |