# ทักษรในกรเรียยนของนักค์กสยาไยย 

## tann wititass

 tanm ôvinumux
## ความสำคัญของบัญหา

การเรียนแต่ละสายาวิชนแก่ลงระคับ ผู้รียนต้องอาคัยทักษะในการเรียนเบ็นเครื่องช่วย ในการเรียนรู้แลมค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติม เช่น ทักษะในการใช้พจนานุกรม การใช้ห้องสมุด การจดายยานการหาใจความตำคัญจากการอ่าน การมีกิจนิส้ยในการเรียนที่จี จลง ในประเทศ ไทยการเรียนการสอนทักษะในการเรียนมีน้อยมาก ควรที่สถาบันกาารึกษกาต่าง ๆ จะให้ความสน ใจจัคการผึกทักษะใในการเรียนให้กับนักคึกษาทั้งแต่เรกเรีมโคยใช้วิธี ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ เนื้อหาวิช่าแถะวัยของนนกศึกษา

ในการเรียนภาษา เช่น ภาษาอังกฤษชึ่งเบ็นภาษาต่างปรรเเศศที่ตำคัญยี่งในประเทศไกย การผืกทักษะในการเรียนภาษาต่างประเทศขะเปีนการวางห้้นฐานให้กรรเรียนภาษามีคุณภาพและ บรรถุจุดหมายได้ดี ความไม่สำเร็จและความสิ้นเปลืองทางการศึกษาก็จะถูกขจัดไปได้

## วัตถุประสงค์

การว่อัเเรื่องทักษะโนการเรียนของนกกคึกษาไทย มีวักถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างและปรับปรุงแบบทจสอบวัจทักษะในการ เรียนเพื่อ ใช้กับนักกึกษา ไทยใน ระดับอุดมศึกษา
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะในการเรียนประเภทท่าง ๆ กับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ในการเรียนวิชาต่าง ๆ
3. ศึกษาอำนาจของการทำนายผลสัมฤทธ์ ในการเรียนโดยใช้ทักษะในการเรียนเบ็นตัว ทำนาย
4. ศึกษาเปรียบเทียบทักษะในการเรียนของนกกึกษาที่อย่ในสถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ ในภาคต่าง ๆ ว่ามีระดับทักษะแตกต่างกันหรือไม่
5. ศึกษาเปรียบเทียบทักษะในการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ตเนตรี และอนบาลว่าจะแตกต่างกันหรือไม่
6. ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนบรรทัดฐานของทักษะ ในการเรียนของฯักกึกึษรา ไทย และกล่มอางอิงที่เบ็นนักศึกษาอเมริกัน

## ประโยชน์่าค่าดว่าจะได้รับ

1. คาดว่าจะได้แบบทดสอบมาตรฐานวัดทักษะในการเรียนของน้กศึกษษาไทย
2. คาดว่าจะทราบถึงความสัมพันธ์และออิธิพลของทักษะในการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ ในการเรียนของนกศึกษษาไทย
3. คาดว่าจะสามารถกำหนดคะแนนบรรทั่ฐานทักษะในการเรียนของนักศึกษาไทย ในระทับอุดมศึกษาไว้เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบได้

## ขอบเขตของการวจับ

การวิจัยน้ทำกับกลุ่มประชากรซึ่งเบนนักศกกษาบีที่ 1 ของวิทยาล้ยครู 4 แห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนีอและภาคตะวันตกเละนิสิตบี่าี่ 1 ในควะเศระฐศาสตร์ และครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคต้นของบีการศึกษา 2524

## ทักษะในการเรี่ยน

ทักษะในการเรียนเบ็นองค์ ประกอบรำกัญูในกระบวนการเรียนร้ของน้กึกึกษงโโยช่วย
 ผู้สอนให้กำหนดเบ้าหายยของการวดการรเรี่ยนการสอนให้เหมาสสต่อผู้เรียนค้วย M. Johnson (1977) ได้วิเคราะ์์ทักษะในการรรียนไว้ว่าเน็นทักษะรวม (integrated skills) หรือมหทักษะ (macro skills) เพราะเป็นทักษะรวมหลยย ๆ ทักษะไม่ใช่ทักษะเดียว (unitary skill) ทำนอง


อาจแบ่งเบ็น 2 ทักษะมาลาซึ่งเบ็นทักษะรวม คือ ทักษะมาลาเสียง (oral mode) และทักษะมาลา ตัวอักษร (graphic mode)

Johnson ได้รายงานการวิเคราะห์ทักษะในการเรียนรวมไว้กับทักษะในการหาความรู เพี่มเติมเพื่อการอ้างอิง (reference skills) ซึงนกกวิชาการหลายคน เช่น Yorkey (1970) และ Wallace (1980) ถือว่า reference skills คือ study skills ประเภทหนึ่ง Johnson ได้ กำหนดทักษะในการเรียนว่าประกอบด้วยทักษะย่อย ๆ ดังต่อไปนี้

1. ทักษะในการจดงานเละถฺอดใจความหาความหมายของรายงานประกอบด้วย
1.1 การถอดความ (paraphrase) และการแปล (translation)
1.2 การย่อความ (summary)
1.3 การเขียนแบบไม่เบ็นทางการ (informal writing)
1.4 การอ่านบันทึกรายงาน การขยายความบันทึกรายงาน โดยใช้ความจำเสริมต่อ
1.5 การเขียนอย่างมีแบบแผน (formal writing)
2. ทักษะในการเปรียบเหมือน (compare) และเปรียบต่าง (contrast) ประกอบด้วย 2.1 การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2.2 การสรุปข้อเท็จจริง
2.3 การประมวลข้อมูลท่าง ๆ เข้าเบ็นรายงานที่กระทัตรัด
2.4 การจดงานให้น่าอ่านและสมเหตุสมผล
2.5 การเขียนรายงานเรียบเรียงการเปรียบเทียบ
3. ทักษะในการทีความข้อมูที่เบ็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ตารางตัวเลข และสัญลักษณ์ และการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้
3.2 การรูถึงเหตุและผล แนวโน้ม ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การตีความและ ขยายความ
3.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความเข้าใจข้างต้นทั้ง 2 ประการให้เบ็นภาษา
3.4 การเขียนรายงานเกี่ยวกับข้อมูลที่เบ็นตัวเลขหรือส้ญลักษณ์
4. ทักษะในการตีความข้อมูลที่เสนอในแผนที่ แผนภูม่ แผนภาพ ภาพและภาพย่อ ประกอบด้วย
4.1 ความเข้าใจความสัมพันธ์ของระยะทางและระยะเวลา
4.2 ความเข้าใจการใช้มาตราส่วน สัญลักษณ์ ตาราง ทิวทัศน์ในภาพและ เหลี่ยมมุมต่าง ๆ
4.3 การเรียบเรียงความเข้าใจ 2 ประการข้างต้นเพื่อถ่ายทอดเบึนภาษา
4.4 การเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นได้

ทักษะในการเรียน 4 ประการที่กล่าวข้างต้นนมีความ สัมพันธ์กับทักษะในการเสาะหา ความร้เพ็มเติมเพื่อการอ้างอิงซึ่งประกอบด้วย

1. วิธีเสาะหา ได้แก่ การใช้พจนานุกรม ตารางทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอ่านตำราทีละตอนอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ใจความทั้งหมด (intensive reading) และการอ่าน อย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ได้เนื้อความโดยสังเขป (extensive reading) ทักษะการอ่านอย่างคร่าว ๆ นี มักถูกละเลยไม่ได้รบการผืกฝน เพราะสถาบันการศึกษามักจะเน้นการอ่านอย่างสะเอียด Johnson กล่าวว่า การใช้พจนานกรมอันเบ็นทักษะที่สำคัญนั้น คือ นอกจากจะเข้าใจระบบการเรียงคำ การใช้ตัวย่อ การใช้เครื่องหมาย เสียงและวรรคตอนแล้วย้งรวมถึงการเลือกใช้พจนานุกรมให้ถูก ประเภท เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
2. การใช้ห้องสมุดเบ็นและความเข้าใจระบบการเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น เข้าใจระบบ Dewy Decimal System และ Library of Congress การใช้ดรรชนีต่าง ๆ เช่น ดรรชนชื่อเรื่อง ดรรซนี่ชื่อผู้เขียน งลท
3. การตั้งคำถามเบ็น โดยสามารถสร้างคำถามที่เกี่ยวกับใจความสำคัญ ไม่ใช่คำถาม นอกเรื่อง หรือเกี่ยวกับเกร็ดฝอยของเนื้อความ ทักษะนี้ำคัญอย่างยี่งต่อความสำเร็จในการเรียน ผู้เรียนที่ไม่สามารถแก้ความไม่เข้าใจของตนด้วยคำถามที่ถกจุดได้จะล้มเหลว ในการเรียนจึงจำต้อง มีการผีกผนทักษะน้

## วัธการวจจัย

## กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากร คือ นักึกษาระดับอุดมศึกษา. ซึ่งเรียนในบีที่ 1 ในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและในวิทยาลัยครูอีก 4 แห่ง ในภาศต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นิสิตนกกศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

## ตารางที่ 1

กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามสถาบันการศึกษา

| สถาบันการศึกษา | จำนวนคน | ร้อยละ |
| :---: | :---: | :---: |
| จุพาลงกรโ์มหาวิทยาลัย | 98 | 19.56 |
| วิทยาลัยศรูบ้านสมเต็จเจ้าพระยา | 110 | 21.96 |
| วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา | 110 | 21.96 |
| วิทยาลัยครูนครราชสีมา | 83 | 16.56 |
| วิทยาลัยครูจอมบี่ง | 100 | 19.96 |
| รวม | 501 | 100 |

การคัดเลือกกลุมต้วอย่างเพื่อการวิจัย ใช้วธี่สุ่มอย่างง่าย นักศึกษาซึ่งมีวชาเอกภาษา อังกฤร้อยละ 68.8 และอีกร้อยละ 31.2 เบ็นนกศึกษาที่มีวิชาเอกอี่น ๆ ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2

| $\begin{gathered} \text { ตารางที่ } 2 \\ \text { กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามววิชาเอก } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | ภาษาอังกฤษ | ไทย | วิซาเอก <br> คณิตศาสตร์ | อนุบาล | ดนตรี | รวม |
| จำนวน (คน) | 258 | 61 | 23 | 4 | 29 | 375 |
| ร้อยละ | 68.8 | 16.27 | 6.13 | 1.07 | 7.73 | 100 |

## เคร้องมื่อท่าใช้ในการวจจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบมาตรฐานวัคทักษะในการเรียน ซึ่งแปลจาก บททดสอบ McGraฒ-Hill Study Skills Test Form A สร้างโดย Alton Raygor

## ลักษณะของ MHBSS Study Skills Test

## วัตถุประสงค์

MHBSS Study Skills Test นั มุ่งที่จะให้ใช้กับนักเรียนระดับมัธยมปลาย (ทั้งบี 1 และบี 2) ผูซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย และกับนักึกษาระดับวิทยาลัยหลักสูตรสองบี ทั้งนสิตนกกศกษษาระดับบีที่ 1 และบี 2 ในมหาวิทยาลัยที่มี่หลักสูร 4 บึตารางการเรียน ของวิทยาละที่เข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเปรียบกับระบบของโรงเรียนมัธยมปลายอาจกอ่อให้เกิดบ๋ญหาเรื่อง การปรับตัวแก่นกศึกษาใหม่ของวิทยาลัย แบบทดสอบนจ้งมีวัตถุประสงค์ที่จะวัดความพร้อมของ นักเรียนในการจะย้ายจากระดับโรงเรียนไปสู่ระดับวิทยาลัยอันเบ็นสภาพแวดล้อมใหม่ที่เขาจะต้อง ประเมินความคิดใหม่ ๆ คิดค้นเทคนิคการเรียนที่ถูกต้อง และใช้เวลาของเขาอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ละฟอร์มของแบบทดสอบนี้ ( A และ B ) แบงออกเบ็น 4 ตอน : การแก้บัญหา (Problem Solving) : การขี่ดเส้นใด้ (Underlining) : ความร้รี่กียวกับห้องสมุด (Library Information) และความรุเกี่ยวกับทักษะการเรียน (Study Skills Information) แต่ละตอนต่างกีมี กำหนดเวลาในการทำแยกต่างหากจากกัน สำหรับตอนที่ 1 นักเรียนมีเวลาทำ 15 นาที, ตอนที่ 2 15 นาที, ตอนที่ 38 นาที และตอนที่ 48 นาที รวมเวลาทั้งส้น 46 นาที

MHBSS Skills Test จะมีลักษณะเบ็นแบบทดสอบเชิงวินิจฉะย (diagnostic) ความ สามารถของเด็กในแง่ทั่ว ๆ ไปเท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษาอาจใช้แบบทดสอบนี้เบ็นเครื่องแนะแนว ทางให้เด็กที่ได้คะแนนต่ำไปศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนส่วนซ่อมเสริม (remedial) หรือส่วนที่จะ ปรับปรง (developmental instruction) ในขอบข่ายของทักษะการเรียนด้านนั้น ๆ ของตน ตัว แปรที่วัตได้จากแบบทดสอบนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเน้อหาในแบบเรียนชด $\mathrm{McGraw}-\mathrm{Hill}$ Basic Skills System ที่มุ่งเบ็นทักษะเฉพาะด้าน กระดาษคำสังที่แจกให้นกเรียน (Student Instruction Sheet) สำหรับชุด MHBSS ช่วย่หห้ผ์สอนหรืออาจารย์ผู้แนะแนวสามารถตรวจดุผลสอบของ นกัเรียน และสามารถแนะนำได้ว่า นักรีียนควรใช้บทเรียนใดเพื่อปรับปรุงทักษะของตน หรือ เพื่อแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ หลังจากนันจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบฟอร์มที่สองเพื่อตรวจดู ว่านักเรียนประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไร หลังจากเรียนไปได้ระยะหนึ่งแล้ว
*
เนอหา
ตอนที่ 1 - การแก้บัญหา (Problem Solving) ประกอบด้วยข้อสอบซึ่งสร้าง สถานการณ์ที่เด็กจำต้อง ใช้เทคนคค ในการแก้บัญหาต่าง ๆ เพื่อที่จะได้

ตอบคำถามได้ นักเรียนจะต้องใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งในบรรดา เทคนิค่ตอไปน้้ เพื่อจะแก้บ๋มษหาให้ได้ กล่ววคือ การจำแนกประเภท (Classification), การกำหนคคุณสมบัต (Qualification), การวิเคราะห์ โครงสร้าง (Structure Analysis), การิเคราะห์วิธีการทำ (Operation Analysis) หรือการเปรียบเทียบ (Analogy)
ตอนที่ $2-$ การขีคเส้นใต้ (Underlining) ประกอบด้วยเรื่องที่จะให้อ่าน 10 เรื่อง ซึ่งได้ ขึคเส้นใก้้ว้แล้ว แบบทคสอบนี้มีวักถุประสงค์ที่จะวัดความ สามารถของนักเรียนเกี่ยวกับการขีคเส้นใต้อย่ามมีประสิทธิภาพ ทักษะ นข้นอยู่กับความสามารถในการว่เคราห์โครงสร้างของบทเรียนที่อ่าน การขึดเส้น้ทต้ที่ถกจะต้องขีคตรงส่วนที่เบ็นใจความสำคัญ และต้วอย่าง ที่มาเสริมความคิคดหลักน้้น และส่วนที่จีคน้นจะให้ความหมายเดียวกับ เนื้อเรื่องทั้งหมฉ เทคนิคนน้จจงช่วยนักาเรียนให้ทบทวนบทเรียนได้เร็ว จ้้น โดยไม่จําเบ็นต้องอ่านบทเรียนท้งหมดซ้้อีกก สึ่งที่นกกเรียนจะท้อง ทำในตอนที่ 2 นั้กี้อือ จะท้องอ่านเน้้อเรื่องเล้วพิเคราะห์กูว่า ส่วนที่ ขีคเส้นใต้วว้แล้วน้้น มากไป ไม่รมบูรณ์ เบ็นการสรุปบทความตอน น้นผิดไป หรือว่าถูกท้องคี่แล้ว
ตอนทิ่ 3 - ความรู้เกี่กวกกับห้องสมุด (Library Information) ประกอบด้วยขข้อสอบ ที่จะวัคความถน้คน้กเรียนในการใช้ห้องสมุด หลักสูตรของวิทยาลัย หลายวิชากำหนจให้นกนกึกษาต้องค้นคว้าบทเรียนเพ็มเติมเพื่อเสริมบท เรียนหรือการบรรยาย เนื่องจากห้องสมุจเบ็นแหล่งแรกที่จจค้นคว้า บทเรียนเหล่านี้เพ็มเติมได้ ดังน้น นัศึกกษาจึงจำเบ็นต้องทำความ คุ้นเคยกับั ขบวนการ ของ ห้องสมุดไว้ก่อน และควรจงต้องรู้วิธีใช้ หนังสืออ้างอิงค้วย
 อุปกรถ์ที่ช่วยในการศึกษาการเรียน และตารางการเรียนในระดับ วิทยาลัยทำให้นกคศึกษาต้องทำงานเพื่ม ซึ่งเบ็นลักษแะที่แตกต่างไป

จากการเรี่ยนในช้นมัเยมปลายที่เขาผ่านมา เพื่อที่จะประสบความถำเร์จ ในสึ่งแวคล้อมใหม่ และเพื่ออะใช้เวดาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นกกึกษงจำท้องปรับปรุงการเรียนของเขาเอง

## สรุปผล

1. สมมติฐานข้อที่ 1 กลุ่มต้วอย่างในแต่ละสถาบันการศึกษา มีคแแนนบรรทัคฐาน ของการทำแบบทจสอบวัดักษะในการเรียนไม่เฉกก่างกัน

จากการวิเคราะ์์ำให้้ห้ปูิเสธสมมติฐานน้ เพาะลลำดับที่เปอร์เซ็นต์ไตส์สูงสุดและ ต่ำสุจของนักศึกษา ในทั้ง 5 สถาบันต่างกัน $9-12$ คะแนน
2. สมมติฐานข้อที่ 2 คะแนนบรรทัตฐานในการทำแบบทจสอบวัดทักษะในการ เรียนของนกกึกษษาไทย ไม่ต่างจากกลุ่มอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา ตามกี่รายงานไว้ในคู่มีอสอบของ McGraw-Hill

ผลของการิวคราะห์ช้ำให้เห็นว่า คะแนนบรรทัฐฐานของกลุ่มอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลีาดับที่เปอร์เซ็นต์ไตล์ 99 เบ็นช่วงคะแนนดิบที่ $51-65$ ในขณะที่กล่มออ้างอิงในประเทศไทย เบ็นช่วงคะแนนดิบ $46-57$ ซึ่งต่ำกว่าเล็กน้อย และคะแนนบรรทัตฐานที่เปอร์เซ็นต์ไกล์ 1 ของ กลุ่มอ้างอิงในสหรัฐอเมริกามี่ช่วงคะแนนดิบ $0-20$ ในขณะที่กลุ่มอ้างอิงในปประเทศมี่ว่วงคะแนน ดิบ $0-12$ ซึ่งต่ำกว่าเล็กน้อยีีกเช่นกันจึงทำให้ปฏิเสสสมมติฐูนขข้อที่ 2
3. สมมติฐุจนข้อที่ 3 นักศึกษษาในสถาบันท้ง 5 มีคะแนนการสอบทักษะในการเรียค ไม่แตกต่างกัน

ผลของการวิเคราะห์ปรากฏว่านักกึกษาในสถาบันทั้ง 5 มีคะแนนการสอบทักษะในการ เรียนแตกต่างกันอย่างมีนยยสำคัฐทางสถิติ ในเกือบทุกขอนของแบบทกสอบ รวมทั้งคะแนนรวม ยกเว้นตอนที่ 5 "เจตคคิและกิจนิส้ยในการเรียย" ที่นกศึกษาในสถบันค่างกันไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยยำคัญหางสถิติ กลุ่มตัวอย่างจากสตาบันที่มีความแตกต่างก้นบ่อยครั้ทท่สุด คือ กลุ่มตัว อย่างจากวิทยาลัยคูรฉะเชิงเทราและจุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดังน้น สมมติฐานข้อน้จึงกูกปฏิเสธ เพราะนักศกษษาจกก่างสถาบันในการววิจัยมีคะแนน เฉล่ย่ยในการทำแบบทคสอบทักษะในการเรียนต่างกันอย่างมีนยยำคัญทางสลิกิ ยกเว้นคะแนนเฉลี่ย ของตอนที่ 5 "เจทคคิและกิจินิยในการเรียน"
4. สมมติฐานข้อที่ 4 นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกอังกฤษ ไทย คณิตศาสตร์ อนุบาล และดนตรีจะมีคะแนนการสอบทักษะในการเรียนไม่แตกต่างกัน

ผลของการวิเคราะห์ปรากฏว่า นักศึกษ่าที่มีวิชาเอกต่างกัน ทำแบบทดสอบทักงะะใน การเรียนต่างกันอย่างมีนยสำคัญทางสถิติทุกตอนของแบบทดสอบ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 5 ตอน จึงทำให้สมมติฐานข้อนัถกปฏิเสธ นอกจากนีการวิเศราะห์พบว่า นักศึกษาที่มิชวาเอก คณิตศาสตร์ และอังกฤางจะเบ็นกร่มเมียวกัน โดยไม่มีคะแนนการทำสอบตอนใดต่างกัน แต่จะ ต่างกับกลุ่มนกศึกษาวิชาเจกอันุนาลและดนตรี โดยการวิเคราะห์แบบ Sheffe Multiple Range Test พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มต่างกัน 15 ครั้ง และพวกที่ต่างกันนอยครังที่สุด คือ พวกวิซาเอกอังกฤษ ต่างกับพวกวิชาเอกไทย 1 ตรั้งและพวกวิชาเอกไทยต่างกับพวกวิโาเอกคณิตศาสตร์ 1 ครั้ง เช่นก้น
5. สมมติฐานข้อที่ 5 คะแเนนกักัษะในการเรียนของนกกศึกษา จะไม่สามารถทำนาย คะเเนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของนกศึกษาได้

## การวิเควาะห์ม 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับคะ:เดนเฉลี่ยสะสม (GPA) ซึ่งเบ็นดรรชนีของผล สัมฤทธ์์ในการเรียนของนกกรึกษา ในวิทยาลัย่ครร 4 แห่ง พบว่า โักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสม แตกต่างกันอย่างมีนยสำคัญทางสถิติ .05 โรยที่นกศึกษาวิทยาลัยตรูหมู่บ้านจอมบึง มีคะแนนเฉลี่ย สะสมน้อยกว่านักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จง ฉะเซิงเทรา และนครราชสี่มา

เมื่อพจารณาจากวิชาเอกแล้วปรากฏว่า นักศึษษทที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์เละะดนตรี ต่างกับนัศึกษษที่เรียนวิชาเอกอังกฤษ ไทย และอนุาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกี่ .05

ตอนที่ 2 การ์ใชจะแแนนทักษะในการเรียนทำนายคะแนนเฉลียสะสม
การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคณณพว่า คะแนนทักษะะในการเรียนตอน ที่ 2 "การจับใจความสำคัญ" มีความสัมพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( $\mathrm{F}=3.432, \mathrm{df} 5.481, \mathrm{P}=.001$ ) ตอนที่ 3 "ความรู้ในการใช้ห้องสมุด" มีความสัมพนธธกับคะเเนนเฉลี่ยสะสม $(\mathrm{F}=2.892, \mathrm{df}$ $5.481, \mathrm{P}=.05$ ) และเจตคิติเละกิจนิสัยในการเรียนน กีมีความสัมพันโ์กับคะแนนเฉลล่ยสะสมเช่นกัน ( $\mathrm{F}=3.568$, df $5.481, \mathrm{P}=.001$ )

เมื่อเข้าสมการเพื่อใช้ทำนายคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใช้ตัวแปรต้นทั้ง 3 ชนิดนี้ จะมี สมการดังน

1. $Y=2.067749+.085 X_{1}$
2. $Y=2.067749+.079 X_{2}$
3. $Y=2.067749+.086 X_{3}$

การวิเคราะห์โดยใช้ Multiple $\mathrm{R}^{2}$ พบว่า ทักษะในการเรียนทั้ง 5 ตอนสัมพันธ์กับ คะแนนเฉลี่ยสะสม $R^{2}=.027$ แสดงว่า ต้วแปรทั้งคู่มี่ว่วร่วมในความแปรปรวนของกันและกัน 3 เปอร์เซ็นต์

## อภิปรายผล

1. การวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เบ็นนักศึกษาไทย ไม่ต่างกันมากนักในด้าน คะแนนบรรทัดฐานของการทำแบบทดสอบทักษะในการเขียน แต่ต่างกับกลุ่มอ้างอิงที่เบ็นน้กศึกษา อเมริกันโดยมีคะแนนต่ำกว่าทั้งลำดับที่เปอร์เซ็นไตล์ 99 และที่ 1 โคยมีคะแนนดิบต่ำกว่า 5-8 โดยเฉลี่ย ทั้งนี้อาจจะเบ็นเพราะว่า นกศึกษาอเมริกันได้รับการผึกผ่นใหมีทักษะในการเรียน โดยมีหลักสตรอบรมแบบเบ็นทางการ ในขณะที่นักึกกษาไทยไม่ได้รับการผืกฝนทักษะด้านน้ โดยการจัดเบ็นชั้นเรียน นักศึกษาไทยที่จะมีทักษะด้านนี้ได้ก็เกิดจากการผึกฝนด้วยตนเองเบ็น ส่วนใหถ่
2. การวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาจากสถาบันต่างกัน มีทักษะในการเรียนต่างกัน โดย เฉพาะอย่างยี่ง กลุ่มตัวอย่างที่เบ็นนิสิตบีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวโน้มว่า มีทักษะใน การเรียนสงกว่านักึึษาในวิทยาลัยครู ทั้งน้อาจจะเบ็นเพราะว่า ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในสถาบันอุดมศึกษา นกศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกใหศศึกษาในจุพาลงการณ์มหาวิทยาลัย เบ็น ผู้ที่มีคะแนนการทำแบบทดสอบคัดเลือกสูงว่านักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยคร และในทำนองเดียวกันนกศึกษาที่มีความรูดี หรื่อเรียนได้ดีกว่าย่อมมีทักษะในการเรียนดีกว่าเช่น เดียวกัน จึงทำให้ผ้วิจัยสรุปได้ว่า ทักษะในการเรียนกับความสามารถในการเรียน มีความสัมพันธ์ กันอย่างแน่นอน
3. การวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาที่มีวิชาเอกคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมการทำ แบบทดสอบทักษะในการเรียนสูงสุด รอง ๆ ลงมา คือ นักศึกษาวิชาเอกอังกฤษ ไทย ดนตรี และอนุบาลตามลำดับ ทั้งน้้อาจจะเบ็นเพราะว่า นักศึกษาที่เลือกเรียนคณิตศาสตร์เบ็นวิชาเอก

เบ็นผู้ที่โดยปกติแล้วมีแนวโน้มที่เรียนดีกว่านักศึกษาวิชาเอกอี่น ๆ แต่การวิเคราะห์ที่พบว่า นกศึกษษาที่เลือกวิชาอนุบาลเบ็นวิชาเอก มีทักษะเนการเรียนต่ำสุดนันย้งเบ็นข้อสรุปที่ยุติไม่ได้ เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้อยมาก
4. การวิเคราะห์พบว่า ทักษะในการเรียนสามารถใช้ทำนายคะแนนเฉลี่ยสะสมชึ่งเบ็น ตรรชนีผลสัมฤทธ์ในการเรียนได้ และทั้งยังมีส่วนร่วมในความแปรปรวน 3 เปอร์เซ็นต์ การที่ ทักษะในการเรียนมีส่วนร่วม่ในความแบรปรวนของคะะแนนเฉลี่ยสะสม 3 เปอร์เซ็นต์ ช้ให้เห็นว่า ยงมีตัวแปรอึ่น $ๆ$ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการเรียน เช่น ความถนัคและแรงจูงจในการ เรียน ซึ่งตามทฤษฎี (Jakobovits, 1970) บอกว่า แต่ละตัวแปรมีอิตธิพล 33 เปอร์เซ็นต์ ต่อความสำเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ นอกจากน้้ ยังมีตัวแปรจ้านคุณภาพของการเรียน เชาวน์บัญญาของผ้เรียน ๆลบ ทักษะในการเรียนจึงเบีนองค์ประกอบ 1 ที่สำคัญกับความสำเร็จ ในการเรียน

## ข้อเสนอเนะ

## 1. ข้อเสนอแนะต่อวงการศึกษา

ควรที่จะมีการจัดการเรียนการสอน "ทักษะในการเรียน" ให้กับนักศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่งในระดับอุดมศึกษา โดยมีการสร้างอุปกรณ์เพื่อผีกทักษะน และจัดหาตำราและ เอกสารเกี่ยวกับทักษะในการเรียนมาไว้ในห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้าและจัดให้มี่ชั่วโมงผืก ทักษะในการเรียนอย่างน้อย 1 คาบต่อสับดาห์ ในการศึกษาภาคต้นของนักศึกษาบีที่ 1 ในสถาบัน อุมศึกษาต่าง ๆ

## 2. ข้อเสนอแนะทางการวจะย

 ควรจะมีการวิจัยแบบทดลองเปรียบเทียบ โดยให้นักศึกษากสุ่มหนึ่งผืกทักษะใน การเรียน และอีกกลุ่มไม่ได้ผืก และเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนกศึกษาทัง 2 กลุ่มเมื่อ ปลายภาคการศึกษา
## หนังสืออ้างอิง

Carroll, J.B. "The Prediction of Success in Intensive Foreign Language Training," in Robert Glazer (ed.), Training Research and Education, Wiley: New York, 1965.
Carroll, J.B. "Individual Differences in Foreign Language Learning." Thirty-Second Annual Foreign Language Conference, New York: University School of Education, 1966.
Jakobovits, Leon A. Foreign Language Learning: A Psycholinguistic Analysis of the Issues. Newbury House: Mass., 1970.
Johns, T.F., The Application of the Theory of Discourse Analysis to the Production of Materials for English for Academic Purposes. Paper presented at SEAMEO Regional Language Centre 10th Regional Seminar on Tuesday 22 April 1975, Singapore.
Johnson, M., Study and Reference Skills. Collection of papers presented at the Central Institute of English Language Seminar on Language Testing, Bangkok, May, 1977.
Mackey, W.F. "Bilingual Interference: Its Analysis and Measurement." The Journal of Communication, XV (1965), 239-249.
Wallace, Michael J., Study Skills in English. Cambridge University Press: Cambridge, etc., 1980.
Yorkey, Richard C. Study Skills for Students of English as a Second Language. McGraw-Hill Book Company: New York, etc., 1970.

