# ภาษาอังกฤษนานาษนิด 

## Varieties of English

นेภาพร รัตนพฤกั้

ผูที่เรียนภาษาอังกฤษในระดับประถมหรือมัธยมศึกษา ส่วนมากมีครูสอนครั้งละเพียง 1 คน จึงมักจะไม่สังเกตว่าครูแต่ละคนใช้ภาษาอังกฤษไม่เหมือนกัน ความแฑกต่างเช่นนจจะปรากฏ ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับ อุตมศ์กษาหรือในการติดต่อคบค้าสมาคม กับคนในสังคม ที่ใช้ภาษา อังกฤษเบ็นสื่อ สึ่งที่ทำให้บุคคลใช้ภาษาอังกฤษต่าง ๆ กันคือตัวแปรต้นหลาย ๆ ประเภท

คำว่า "ตัวแปร" (variable) หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในปริมาณต่าง ๆ กัน หรือมีอยู่มาก กว่าหนึ่งประเภท ถ้าการแปรเปลี่ยนของสส่งนี้เบตนต้นเหตุใหสั่งอึ่นเปลี่ยนไปด้วย ตัวแบรนั้นมีชื่อ เฉพาะว่าตัวแปรต้น (independent variable) ตรงกันข้ามถากการแปรเปลี่ยนของสิ่งนี้เบ็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่น ๆ เรียกส่งนี่ว่าตัวแปรตาม (dependent variable)

ภาษาถี่น (dialect) ของภาษาอังกฤษของแต่ละบคคคลเบ็นตัวแปรทามที่ผนเปลี่ยนโดย ข้นกับตัวแปรต้นหลาย ๆ อย่าง ที่สำคัญคือตัวแปรด้าน ระดับอายุ ระดับการศึกษา ระดับษนษัน ประเภทอาชัพ และถิ่นที่อยู่อาศัย

ชุมชนเรกที่เด็กแต่ละคนจะต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้วย คือ ครอบครัว เด็กจะเรียน รูภาษาที่คนในครอบครัวพูดกับเขาโดยมีแรงดลใจที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ความต้องการที่จะติดต่อสื่อสารเพื่อสนองความต้องการทางกาย
2. ความต้องการเบ็นที่รักของคนอึ่นในครอบครัว

ความสามารถในการพูจภาษาอังกฤษในชันแรก นอกจากจะเบ์นผลจากความถนดเชิง ภาษา ความฉลาด และความพยายามในการเลียนเสียงแล้ว ย้งเบ็นผลจากพฤทิกรรมของผู้ใหญ่ใน

ครอบครัวน้นด้วย โดยทั่ไปกกรออกเสียงตามไได้ถูกต้องเบ็นพตติกรรมที่จะไไ้รับการชมเซย แต่ บางครั้งแม้เด็๊คออกเสียงงิิด เช่น mother เบ็น muzzer คนในครอบครัวก็นิยมยินดีเพราะคาดหวัง แท่เพียงให้พูตได้ไม่ใช่ให้พูดดี ผ่ายเด็กคิดว่าที่าัวูดน้นใช้ได้แล้ว จึงติดการพูคที่ไม่ถูกต้อง ต่อ มาเม่อเด็กออกไปสู่ตังคม ที้กว้างข้นคืคคโรงเรียนซึ่งมีคคมาจากสังคมครอบครัวต่าง ๆ กันมากมาย ต้องมีคนบอกเขาว่าภาษาของเบามีบางคำชึ่งไม่เบ็นที่ยอมรับ เขาจะต้องเปลื่ยนภาษาของเขาให้เเ้า กับสภาพ 2 อย่างพร้อ้ม ๆ กัน คือภาษาพูคระหว่างเด็กๆ ด้วยกัน และภาษาที่ต้องใช้กันรููึ่ง ย่อมจะเป็นภาษา 2 ภาษาที่มีความเตกต่างกัน ถ้าภาษาที่ใช้กับพ่อแม่ ก้บที่ใช้กับครูเบ็นภาษา เดียวกันเด็กก็จะปรับตัวได้ง่ายกว่าเพียงแต่ใช้ 1 done real good กับเพื่อน ๆ และ $I$ did it very nicely กับผู้ใหมู่ทุกคน ยี่งบุคคลโขขึ้นและมีบทบาททางสังคมมากข้นกีต้องใช้งาษาในระดับท่าง ๆ กันหลายระดัมมากขึ้น

ถ้าจะแบ่งอย่างหยาบ ๆ ว่าในแต่ละสังคมมีมนชั้น 2 ประเภท คือชนชันสง กับชนชั้น ต่ำ บุตรหลานของพวกช้นสูงได้รับการศึกษาคีและเข้มหาวิทยาลัย ส่วนพวกช้นต่ำเรียนข้นบังคับ แล้วประกอบอาชีพทันที ดังน้นพวกช้้สููยย่อมมีโอกาสพัมนาการใช้ชางงงาที่สสะสลวยกว่า ความ เบ็นไป่ในส้งมเช่นน้้ำให้าเกิดกาษากึ่น (dialect) ต่างกันระหว่างชนชันในสังคม และแม้เมื่อเกิด
 คนรุ่นอาวุโสกว่าจะจับถ้อยคำสำนวนแปลก ๆ ที่คนรุ่นใหม่นิยม่ช้และรู้สึกว่าสึงใหม่นนแบ็นภาษา ไม่ดี คิดว่าศัพท์สำนวนนนเกิคขึ้นเพราพวกเด็ก ๆ ไม่รับผิจชอบและไม่เอาใจใส่ในการใช้ภษษ ให้ถูกท้อง เบ็นพวกที่จะทำให้ภาษาวิบที อันที่จริงนนคือการเปี่ยนแปลงที่เกิคข้นเบ็นปกกิ ถ้อย คำสำนวนที่ว่าแปลกใหม่จะคงอยู่กบคนนรุ่นน้นจนพวกเขาแก่ลง และจะเป็นเวลาที่จะมีคนรุ่นใหม่ มาพร้อมกับล้อยคำสำนวนที่เปละกไปอี่เเบ็นเช่นน้เรื่อย ๆ ไป

คนที่ใช้ภาษาอังกฤษดัวอกัน แต่อู่คนละภาคของประเทศใช้ภาษาถีนไม่เหมือนกัน ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีผู้ตระหน้กถึงความเตกท่างของการใช้ภาษาอังกฤษในภูิิภาคต่าง ๆ ของประเทศจนถึงกับมีการทั้สมาคม American Dialect Society ขึ้นในปี ค.ศ. 1889 โดมมีวัตถุ ประสงค์จะรวบรวมข้อมูลเพื่อทำพจนานุกรมภาษาลี่นและเสนอแผนที่แสดงอาณเเขตของการใช้ ภาษาถี่นต่าง ๆ สำหรับประเทศอังกฤษกี่มีสมาคมทำนองน้เช่นกัน ชื่อว่า The English Dialect Society

เบ็นที่ส้งเกตได้ว่าคนในสังคมประเทศเดียวกันอาจใช้ภาษาคนถะ dialect โดยมีความ แตกต่างพื้นฐูน 3 ประการ คือ

1. ความแตกต่างในการออกเสียง คำที่ทัวสะกคเหมือนกัน แต่คนภาคหนึ่งออกเสียง อย่างหนึ่งซึ่งท่างจากการออกเสียงของคนอีกภาคหนึ่ง เช่น ภาษาเขียนว่า Park the car. คนที่มา จากแถบ Midwest ของสหรัฐอเมริกาออกเสียงตัว r ชัดจนเกินความจำเบ็น ในขณะที่คนที่มาจกก แถบ New England ออกเสียงตัว r เบ็นตัว $h$ Pahk the cah. ในการออกเสียงสระก์เช่นกัน ตัว
 ทางเหนือโดยเฉพาะอย่ายย่งจาก New England อ่าน a
2. ความแตกต่างในการใช้คำศัพท์ มีตัวแปรย่อยที่ทำให้เอือกใช้ศัพท์ไม่เหมือนกัน โดยมีตัวแปรร่วมหลายตัว ดังน้้
2.1 อายุ เช่นเด็ก ๆ ใช้คำว่า ice box โดยหมายถึง refrigerator หรือคนแก่ ในตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาใช้ำคว่า spider โดยหมายถึง frying pan (ในสมอย่อนอุปกรณ์ที่ ใช้ในการหุงต้มมีขาท้้ที่ทำให้มองกูเหมือนแมงมุม)
2.2 เพศ คนต่างเพศกันมีความสนใจเฉพาะเรื่องไม่เหมือนกัน คังน้นความ ละเอียคอ่อนแถะความรอบรู้ในการใช้ศัพท์จึจแตกต่างกัน เช่น ผู้หญิงจะสามารถให้คำคัพท์เกี่ยวกับ เครื่องสำอางได้ดีกว่า ในขนะที่ผู้ชายใช้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกีพาประเภทต่าง ๆ ได้ถึกซ้้งกว่า
2.3 ระดับการศึกษา ผู้ท่ได้รับการศึกษาสูงกว่าย่อมมีความรอบรู้ในการใช้ศัพท์ ต่าง ๆ ได้เฉพาะเจาะจงกว่า เช่นแทนที่จะะใช้คำว่า 1ook into ผู้ที่มีความมรู้มากเลือกคำว่า scrutinize (to make a detailed examination of) เบ็นท้น
2.4 อาชี้ บุคคลจะมีความรู้เกี่ยวกับคัพท์เฉพะะในวงการอาชีพของตนมากกว่า ที่บุคคลทั้วไปจะสนใจ เช่น คนท้วไปปเรียก animal แล้วแยกเบึนรายชื่อตัตว่ต่าง ๆ เช่น sheep, cow ๆลง แต่ผ้มีอาชีพเล้้งงตัตรจจะะใช้ศัพท์ pasture บ่อยกว่า หรือคนทัวไปใช้ male sheep ขณะที่ผู่ผีอาชีพเลื้งงสัท์วใช้ buck เป็นท้น
2.5 ถิ่นที่อยู่ เช่นคนในแถบตอนกลางของสหรั้อเมริกําใช้คำว่า bucket ใน ความหมายเดียวกันกับที่คนตอนเหนือใช้คำว่า pai1
3. ความแตกต่างในด้านไวยากรณ์ เช่น การใช้รูปกริยาในอดีตของคำว่า dive ซึ่ง บางพวกใช้ dived และบางพวกใช้ dove หรือในระดับสำนวนอาจเป็น This is as far as I go. หรือ This is all the farther I go กีได้

ความแตกต่างของภาษาน้ใช่ว่าจะต่างกันเฉพาเเื่อคนคนละคนหรือคนจากต่างสังคมกัน เบ็นผู้ใช้ภาษษไม่ ตัวบุคคลคนเดียวยังใช้ภาษาอังฤษใน dialect ต่าง $ๆ$ ขैนอยู่กับสภาพแวคล้อม ที่เขาต้องใช้ภาษาน้นค้วยย นักภาษาศาสตร์หลายคนรวมทั้ง Rosaline K. Chiu (1971) และ Martin Joos (1977) ยอมรับว่าคนคนหนึ่งอาจใช้ภาษาถึง 5 ระจับจ้วยกัน คือ

1. Intimate Style เป็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มเพ่อนสนิท มีลักษณะเฉพาะ 2 อย่างคือ การย่อพอให้รู้เรื่องกันในกลุ่ม (extraction) เช่นจะเขียน enough ก็ใช้แต่ enuf และมีการใช้คัพท์ แสลงพิเซษชุ้งกำหนคขึ้นเฉพาะในกล่มุของกนเอง (เบ็น jargon ซึ่งไม่ใช่ slang ทัว ๆ ไป)
2. Casual Style เบ็นภาษาที่ใช้ในกลุ่มคนที่รู้จักกันมานานแต่ไม่สนิทเท่ากับกลุ่ม แรก มีถักษณะเฉพาะ 2 อย่าง คือ การใช้กัพท์แสลงที่เบ็นที่รูัจักกันทัวไปไแะะการเว้นคำที่ไม่ จำเบ็นในประโยคต่าง ๆ (ellipsis) เช่นI believe that I can find one. เบ็น Believe I can find one.
3. Consultative Style ภาษาใช้กับคนที่ไม่คุ้นเคยกัน มีการพูคคยกันเพื่อแลก เปลี่ยนเนื้อหาสาระบางอย่าง สำนวนที่ใช้ถูกต้องกามไวยากรณ่มาตรฐานแต่คัพท์อาจเบ็้นคำธรรมดา ก็ไไ้
4. Formal Style ภาษที่มีลักษมะเช่นเดียวกับ consultative แต่ ไม่มีการสนทนา กัแ ผู้พืพี่บทบาทเฉพาะกรจจดหรือจำเน้อหาสาระที่ได้รับเท่าน้้น ภาษาที่ใช้ต้องสะะสลวยแถะผู้

5. Frozen Style เบ็นภาษาที่ใช้ในการเขียนหรือการพิม์เพื่อเผยแพร่แม้จะเบ็นภาษา ที่สลับซับซ่อนสักหน่อยแต่ผู่อ่านก็สามารถอ่านช้าวนข้บเน้อหาสระได้

เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสภาพการใช้ภาษทท้้ง 5 ระดับ จะขอยกตัวอย่างของ Chiu ซึ่งแสดงประโยคที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่งงกัน ดังนี
$\begin{array}{ll}\text { Intimate } & \text { Up you go, chaps. } \\ \text { Casual } & \text { Time you all went upstairs, now. }\end{array}$

Consultative Would you mind going upstairs right away, please ?
Formal Visitors should go upstairs at once.
Frozen Visitors should make their way at once to the upper floor by way of the staircase.

## ภาษาอังกฤษในเอเชียอาคเนย์

สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอักฤฤเบนนภาษาแรก เช่น ประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ คนในประเทศเหล่านมีภาษาแม่ของตนเองอยู่แล้ว องค์ประกอบจากภาษาแม่ที่งในด้าน การออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์จะมามีบทบาทแทรกแซงการเรียนรูภาษาองกฤษเบ็นอันมาก โดยเฉพาะในประเทศ ที่เสียงสระและพยัญชนะรวมทั้งระบบ ไวยากรถ์ แตกต่าง ไป จากของ ภาษา อังกฤษมาก ๆ

อันที่จริงหากมีการรณรงค์อย่างจริงจังเพื่อให้คนในแถบเอเซียอาคเนย์เรียนรัและมีความ สามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษทัได้มาตรฐาน เดียวกับ ภาษาของผ้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเบ์นภาษาแรก โดยทังผู้เรียนและผู้สอนเพึ่มความพยายามอย่างมากเเละมีการสนับสนุนในทุกๆ ทาง วัตถุประสงค์ น้ก์น่าจะเบ็นไปได้ แต่เหตุการณ์เท่าที่เบ็นอยู่กลับมีองค์ประกอบอื่นที่มาทำให้าวัตถประสงค์นไม่ สัมฤทธิผล ${ }^{1}$ สภาพการณ์ที่ควรกล่าวถึงมีอยู่ 3 ประเด็น คือ

1. กลุ่มประเทศที่ไม่เคยอยู่ในปกครองของชาว๓ะวันตก เช่น ประเทศไทย ประชาชน มีภาษาประจำชาติของตนเองตลอดมา สภาพแวดล้อมในชีวิตบ่ระจำวันทังที่โรงเรียน ในครอบครัว ที่ทำงาน ฯล ฯ เบ็นสภาพที่ไม่เอ็ออำนวยให้คนใช้ภาษาอังกฤษเลย การเรียนรูภาษาอังกฤษซึ่ง เบ็นการเรียนเพื่อใช้เบ็นภาษาต่างประเทศมีอย่แต่ในชั้นเรียนเท่านั้ ดังนั้นจึงไม่อาจคาดหวังให้ เกดดการเร็ยนรู้ภาษาอังกฤษ ที่ได้มาตรฐานดังกล่าว
2. กลุ่มประเทศที่เคยเบ็นเมืองข้นของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเบ็น ภาษาแม่ แต่ บ้จจบันประเทศเหล่าน้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเบ็นภาษาราชการ เช่น มาเลเซียกับพิลิงปบีนส์ ประเทศ เหล่านึเคยถูกบังคับให้เห็นความสำคัญของการ ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับ ชาติ ครั้นได้รับเอกราช ก็พยายามแสดงความเบ็นตัวของตัวเองและความเบ็นชาตินิยมด้วยการให้ความสำคัญแก่ภาษาของตน
[^0]มากขึนขณะเดียวกันก็ลดความสำคัญของภาษาอังกฤษลงซึงเบ็นผลทำให้โอกาสในการเรียนรูภภาษา อังกฤษที่ได้มาตรฐานของเยาวชนลดนอยลงด้วย ในมาเลเซียหลังจากนโยบายการใช้ภาษา Bahasa Malalysia เบ็นภาษาป่ระจำชาติเพียงภาษาเดียวในบี ค.ศ. 1979 ปรากฎว่าผูที่สอบมัธยมลาย จำนวนประมาณ 89,000 คน สอบผ่านภาษาอังกฤษเพียง $8.20 \%$
3. ประเทศที่เคยอยู่ในปกครองของอังกฤษและยังคงใช้ภาษาอังกฤษเบ็น ภาษาราชการ ได้แก่ สิงคโปร์ ประชาชนในสิงคโปร์เห์นความสำคัญของภาษาอ้งกฤษซึ่งเบ็นทั้งภาษาราชการและ ภาษาธุรกิจมานาน แม้กระทั่ในระยะหลังบี ค.ศ. 1965 ซึ่งเบ็นบีที่ได้รับเอกราช ประชาชนกลับ ยึ่งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษถึงขนาดมีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและส่งบตรหลาน เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอักกฤษเบ็นสื่อการสอนซึ่งมีจำนวนเพี่มมากข็นทกที กล่าวคือในบี ค.ศ. 1957 มีโรงเรียนประถมที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ $47.50 \%$ ในบี ค.ศ. 1972 ตัวเลขนเพื่มข้นเบ็น $64.70 \%$ และในบี ค.ศ. 1980 มีถึง $84.50 \%$ ของโรงเรียนประถมในสิงคโบร์ ท่ใช้ภาษาอังกฤษเบ็นสื่อการสอน

ประเทศที่มีสภาพการณ์อย่างในกลุ่มที่สามนน้น่าจะมีประชากรที่ใช้ ภา ษาองกฤษ ได้ มาตรฐานเบ็นส่วนมาก แต่ไม่ปรากฏว่าเบ็นเช่นนั้น คนสิงคโปร์ส่วนมากใช้ภาษาอังกฤษที่มี องค์ประกอบ จาก ภาษาแม่ม่ผสม ผสานกันจนเบ็นภาษาอังกฤษอีกรูปแบบ หนึ่งที่พวกเราเรียกว่า Singlish นักภาษาศาสตร์ในสิงคโปร์มีความเห็นเบ็น 2 อย่าง พวกหนึ่งคิดว่าทกคนต้องใช้ภาษา อังกฤษที่ได้มาตรฐานและ Singlish เบ็นภาษาอักกฤษที่ไม่ถูตต้อง ส่วนอีกผ้ายหนึ่งถือว่า Singlish เบ็นอีก Variety หนึ่งของภาษาอังกฤษ Anthea Fraser Gupta แห่งมหาวิทยาละยสิงคโปร์ให้ สัมภาษณ์เอเซียวีคส์ (Asiaweek, October 1982, p. 31) ว่า "ไม่น่าจะพุดถึงการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้มาตรฐานสากลเลยเพราะไม่เคยมีสึ่งที่กล่าวถึงนี้ ที่จริงแล้วมี variety ของภาษาอังกฤษอยู่เบ็น โหล ๆ เช่น Strine English ของพวกออสเตรเลีย หรือแม้แต่ภาษา Cockney ของคนใน ลอนดอน Singlish กีเบ็นเพียงอีก variety ที่เพ็มขึ้นเท่านั้น"

## สภาพการณ์ในประเทศไทย

การ ที่รัฐจะสนับสนนนโครงการใดเบ็นเรื่องสำคัญก็เพราะเห์นความจำเบ็นในเวื่องน้น ๆ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มาตรฐานเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาเบ็นหัวข้อ

ที่ไม่สำคัญูเลยเมื่อเปรียบเทียบกับความจำเบ็นด้านอื่น $ๆ$ ในสังคมของเราคนไทยส่วนใหม่ญามารถ ประกอบอาชีพได้โดยไม้ต้องมีความรู้กาษาอังกฤษมากไปกว่าระดับชั้นรระถมศึกษา และมีไม่กี่ เปอร์เซ็นต์ของประชากรชาว ไทยที่ำต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือเพื่อประกอบรุรกิจ แสะในจำนวนน้้จะมีเพียงไม่กี่คนที่มีคีคามปรารถนาอัแรรกก้าใน อัทที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจนได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์

เบีนที่แแน่นนว่าสำหรับคนไทะที่ได้เรียน ภาษาอังกฤษจะต้องเอาพยัมชนะ สรแและ ไวยากรถ์ไไยรววมทั้งศัพท์ไทยๆ สำเนียงไทยๆ ๆลง ไปมสมกับองค์ประโอบของงาษาอังกฤษ สี่ง ที่เอาไปจากภษษาไทยและทำให้เกิจภาษบองกกฤษที่ไม่ได้มาตรฐานของเจ้ขของภาษา เช่น

1. การเนนนสียงหนัเลีียงเบา คำแต่ละคำในภาษาอังกฤษมีการออกเยียงแต่ละเสียง ในคำด้วยน้ำหน้กท่่ไม่เท่ากัน ส่วนในภางาไกยออกเสียงทุกพยางค์เท่ากันหมด คนไทยจึงออกเสียง คำกุกคำในภาษาอังกฤษด้วยน้้าหนักที่เท่ากัน
2. การออกเสียงพยัญชนะตัวท้าย ในภาษาไกย ไม่มีการออกเเียงพยัญชนะท้าเเช่น คำว่า "ทาส" แม้ตัวท้ายจะเบ็นอักษร "ส" แต่ถ้าไม่ออกเสียงกลายเบ็นเหมือนสะกดด้วย "ค" ดังนน เมื่อคน ไทยออกเสียงภาษาอังกฤษจึงมักไม่ออกเสียงพยัมุชนะท้ายซึ่งผิดมาตรฐานของภาษา อังกฤษษ
3. การออกเสียงพยัญชนะอังกฤษโดยใช้เสียงพยัญช่นะไทย เช่นใช้ชี่สีงง "จ" แทน เสี่ยงต้นในคำว่า John
4. agreement ระหว่างประธานและกริยา ในภาษาไทยรูปกริยาไม่เปลี่ยนไม่ว่า ประธานจะเบ็แอกพจน์หรือพหูพจน์และไม่ว่าจะเบ็น "กาล" ใด ดังน้นคนไทยก็จะไม่เปลี่ยนรูป กริยใในภาษาอังกฤษด้วย
5. การเอาตัพท์ภาษาอังกฤษแปลตรงตัวใส่ในประโยคภาษาไทย เช่น ต้องการ จะบอกว่า "รูงงบปูลปละ" ก์ใช้ภาษาอังกฤษว่า "Know snake snake fish fish" แทนที่จแแปล เอาใจความภาษาไทยไปไส่ในประะยคคภษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คนไทยจะใช้ภษษาอังฤฤษอย่างไทยๆ ๆ ในหลาย ๆ ลักษแคคังกล่าว มาแล้วหรือนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว้น้น แต่คนไทยด้วยกันสามารถสื่อสารกกนได้

พิจรรแาสมมติฐานที่ว่า "คนไทยกี่เรียนภาษาอังกฤษเบ็นภาษาต่างประเทศไมม่มีโอกาส มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้มากรฐานเดียวกับภาษาของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเบ็นภาษา แรก" เกิกคำถามตามมาว่า

1. จะถือว่าภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้อยู่นแนเบ็นภาษาที่มีข้อผิคพลาคและยัง ต้อง แก้ไข
2. จะถีอว่าภาษบังกฤงที่คนไทยใช้อยู่นเนเบ็นอีก varicty หนึ่งของภาษงาที่จะใช้โดย คนไทย

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากจนกระทังคิคว่าจะต้องเรียกร้องให้ภาษา อักฤฤษอย่างไทย ๆ ของกนเบ็นอีก variety หนึ่งของภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับที่ชาวสิงคโปร์ต้อง การ การยอมรับ Singlish แต่ในฐานขของนักการศ็กษาหรือครูู้้สอนภาษาอังกฤษไม่ควรปฏิฝเสธ ความจริงที่ว่า ระบบของภาษาไทยได้เข้ามามีบทบากแทรกกเซงการใช้ชาษาอังกฤษโดยเปี่ยนรูป แบบของระบบในภาษาอังกฤษมาผสมผสานกับระบบภาษาไทย และเชื่อได้ว่วลักษณะการเปลี่ยน ระบบนี้เบ็นไปอย่ามมีระเบียบ ทังนน้เห็นได้ว่าผู้รับและผู้ส่ง่าวสารกี่เบ็นคนไทยด้วยกันสสอสารกัน ด้วยาษษาอังกดษแบบไทย ๆ ได้รู้เรื่องจีในขนะที่เจ้ขของภาษาอังกฤษเองเข้ใใจข้อเขียนหรือคำพูด น้นๆ ไก้าไม่ทลอค

เมื่อสามารถเข้าใจได้ว่าเวกาคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ จะมีส่วนหนึ่งในระบบของภาษา ไทยมาแทรกแซงการใช้ภาษาอังกฤษ และำให้มีระบบกรรใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มาตรฐาน ถึง แม้วะยอมรับหรือไม่ยอมรับว่าสสงนน้เบ็นอีก variety ของภาษาอังกฤษก็ํามา สึงสำคัญ คือ การ ศึกษาระบบการใช้ภาษาอังกฤษโดยคนไทย โคยมีวักถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ

1. เพื่อวิเคราะ์ระบบภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้และกฎเกณฑ์ที่จะอธิบายเหทุแห่งการ ใช้ภาษาที่ไม่ได้มาตรฐาน
2. ได้รูว่าประโยคที่ผู้เรียนพูดหรือเขียนมีความหมายอย่างไร จะได้สื่อความหมายได้ ถูกต้อง เช่น การที้รู้ว้าผู้เรียนชั้งท่องจำศัพท์ว่า introduce แปลว่าแนะนำโคยไม่กึกษาความแตก ต่ำงระหว่าง introduce กับ advise อาจจะผูกประโยคที่มีความหมายว่า "ฉันขอแนะนำให้คุมทำ อย่างน้" จึพููว่า "I introduce you to do this"
3. การรู้สเหทฺุเละสามารแเข้าใจสื่อสารกันได้ จะเป็นโอกาสที่กำให้ผู้ซอนเก้ไขความ บกพร่องของผู้เรียนโดยอาคัยพ้นจานที่ได้วิเคราห์ไว้น ้

ในการศึกษาระบบการใช้ภษาออังฤษโโยคนไทย จะมีความยากลำบากที่สิาคัญประการ หนึ่ง คือ การที่งาษาไทยเองก์มี variety อยู่ค้วย ท้้นื้อาจแบ่งการใช้ภาษาไทยออกเบ็นการใช้ ภาษาไทยในภาคต่าง $ๆ 6$ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาค ตะวันออกเฉียงเหืือแแะภาคใต้

ตัวแปรที่สอง คือ variety ของเจ้ขอองภาษาที่เข้ามาสอน กล่าวคือ มีชาวอังกฤษชาว อเมริกัน และอาจมีผู่ที่ใช้ภษษาอังกฤษเบ็นภาษาแม่จกกประเทศอื่น ๆ ที่เข้ามาสอนภาษาอังกฤษให้ คนไทย

สมมติว่าเราจะจัดความเบ็น ไปได้ของรูปแบบ ภาษาอังกษษที่คนไทยใช้โคยไม่ถือว่าจะ ต้องแจกแจงรายลเเอียคของ variety ขอเจ้าของภาษาที่มาจกกภูมิภาค่่าง ๆ กัน กัยงงได้ความ เบ็นไปได้ที่ชวนให้เกิดความย่อท้อดังนี้

1. ภาษาอังฤฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคเหนือ
2. ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคกลาง
3. ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคตรวันตก
4. ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคตะวันออก
5. ภาษาอังฤฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคศะวันออกเฉียงเหนือ
6. ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของคนไทยในภาคใต้
7. ภาษาอังกฤษแบบชาวอังกฤษของคนไทยในภาคเหนือ
8. ภาษาอังกฤษแบบชาวอังกฤษของคนไทยในภาคกลาง
9. ภาษาอังกฤษแบบชาวอังฤษษอองคนไทยในภาคกะวันตก
10. ภาษาอังฤฤษแบบชาวอังกฤษของคนไทยในภาคตะวันออก
11. ภาษาอังฤฤษแบบชาวอังฤฤษของคนไทยในภาคคะวันออกเฉียงเหนือ
12. ภาษาอังกฤษแบบชาวอังฤฤษของคน"ทยในภาคใต้

ถ้าต้องการจะศึกษาในวงกว้างท้งหมดน้ วิลีทางหนึ่งที่เบ็นไปได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ จัจโครงการซึ่ผผู้สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาคต่าง $ๆ$ ร่วมมือกัน โครงการน้แบ็น โครงการใหญ่ที่ทำได้ยาก แท่หากำได้สำเร็จจะเบ็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภษษาอักฤษ

เบ็นอันมาก อนึ่ง ถ้คคคว่าการจัจัโครงการเพื่อศึกษาเรื่องคังกล่าวจะเบ็นไปได้ยาก ก็อาจเถือกทำ เฉพาะบางอย่างโดยอาศัยัเกณฑ์ 2 ประการ คือ เอาเฉพาะภาษาไทยที่ใช้เบ็นภาษาในวงการศึกษา ได้แก่กษษาภาคกลาง และเอาเฉพาะภาษาอังกษษองชาติที่มีเจ้าของภาษาเข้ามาให้ความรู้มากกว่า กับมีทำรับทำราที่ใช้ในวงการศึกษาในประเทศไทยมากกว่า ซึ่งถ้าได้แก่ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ในกรถดน้นสาระที่จะต้องให้ความสนใจ คือ การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของคนไทย ที่พูคภาษาของภาคกลาง

นอกคากกการเตรียมการสอนโดยคำนึงถึงความแตกต่างที่เกิคจกกภูมิภาคทท่แตกต่างกันแล้ว ย้งอาจศึกษารายละเอียคของความเตกต่างที่จะเกิคจากความจำใบ็นในการใช้ภาษาต่างระคับ กล่วว คือ การใช้ภาษา Intimate Style, Casual Style, Consultative Style, Formal Style และ Frozen Style ถึงเม้ว่าจะเบ็นที่สัเกกได้ว่า ระดับของภาษาดังกล่าวน้เรียงลำคับจากระดับง่าย กว่ไไปสู่ระดับที่ยากกว่าอยู่แล้ว แท่างษาที่ควรจะเน้นย้้าคือภาษาในระดับที่ใช้มากในวงการศึกษา อันได้แก่ Consultative Style เพื่อการสนทนาและ Formal Style เพื่อการเตรียมการบรรยาย หรือกาวพังการบรรยาย ส่วน Frozen Style ก็มีควางจำเบ็นในกรณีที่ต้อเเขียนหรืออ่านตำรา ภาษาอังทตษ

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งะะมีความจำเบ็นในการเบิดโอกาสให้มีกกรศึศษ่งภาษา อังกฤษใหระดับใดระดับหนึ่งหรีอหลายๆ ระดับ และจะใช้ คำราหรือแนวการสอนแบบเจ้ของ ภาษาจากท้ะงถีนใงข้นอยู่กับนโยบายแสะหลักสตร ของสาบบันน ๆ แต่สีงที่สำคัญ คือ ต้อง ตระหหนกว่าผู้เรียนเองต่างคนต่างมีภาษาแม่ซ่ำรี dialect ต่าง ๆ กัน แเะจจะต้องมาเรียนภาษา
 เรียนภาะาอังกฤษ dialect ใด dialeci หนึ่งในหลาย ๆ อย่างที่มี่อยู่ ในกรมี่ที่ผุ้สอนเบึนกนไทย ซึ่งกีเรียนภาษาอังกฤษแเบ็นภาษาต่างปรระเทะเช่นกัน dialect ที่ผู้เรียนจะได้รับจื่งอาจเบ็นลักษมะ
 อังฤฤษที่ได้มาตรฐาน" ไว้วบ็นเกณฑ์ แต่สภาพการม์ไม่อ่านรยให้เกิกการเรียนจนได้มาตรฐาน ร้อยเปอร์เซ็นท์ ยังเบ็นการสมควรที่จะลงความเห็นว่า นกกึกษษไทยไม่มี่ความสมมารถในการใช้ ภาษาอังกฤษษย่างถูกต้อง หรือเบ็นการเหราะะมกาว่าที่ษยองรับว่า ในฐานะที่คนไทยเรี่ยนภาษา อังกฤษเบ็นนภษษท่างประเทศ ความสามารกในการใช้ชาษาอังกฤษ เท่าที่เบึนอยู่นิ่เบ็นที่น่าพอใจ

แล้ว ไม่ว่าภาษาอังกฤษของผู้เรียนคนไทยจะเบ็น dialect ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน หรือเบ็น ระบบภาษาที่มีความเบ็นตัวของตัวเองจนน่าจะจัดเบ็นอีก variety หนึ่งของภาษาอังกฤษก็ตาม ตราบ เท่าที่ภาษาอังกฤษในลักษณะนั้นามารถสื่อความหมงายระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้

1. Asiaweek, October 15, 1982, pp. 29-40.
2. Chiu, Rosaline K. Measuring Register Characteristics. A prerequisite for preparing advanced level TESOL programs. Presented at the TESOL Convention, March 1971.
3. Clark, Virginia P. et. al. Language Introductory Readings. 2 nd ed. New York : St. Martin's Press, 1977.

[^0]:    ${ }^{1}$ Asiaweek, October 15, 1982, pp. 29-40

