## การสอนภาษากับวัมนสรรม

ผ่าน บาลโพธธ

การสอนภาษาเกี่ยวข้องและผูกพันกับความเชื่อและทฤษฎี ด้านภาษาศาสตร์ จิศวิทยา และสังคมศาสตร์ ดังนัน เมื่อความเชื่อและทฤษฎท่าง ๆ เปลี่ยนไป วิธีสอนภาษาจึงต้องเปลี่ยน ไปด้วย ในบ้จจุบันการสอนภาษาเน้นหนกกให้้ผูเรนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อ ความหมาย (communicative competence) มิใช่สอนเพียงให้ผ้เรียนมีความรู้ทางภาษา หรือ ความร์ในตัวภาษา (inguistic competence) เพียงอย่างเจียว จะเห์นได้ว่าแนวการสอนภาษาใน บ้จจุบันมุ่งด้านปฏิบตนิยมม (pragmatics) กล่าวคือนอกจากต้องเรียนรูรูปแบบและโครงสร้างของ ภาษาแล้ว ผู้เรียนต้องมีความสามารถใช้ภาษาในชีวิตจริงได้ด้วย ผู้เรียนต้องทราบว่าเมื่อจะสื่อ ความกับใครนน้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร และจะเลือกโช้รูปแบบหรือโครงสร้างของภาษาแบบใดจึง จะเหมาะสม ซึ่งเมื่อเบ็นเช่นนกีะะะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่จะมีผลต่อการสื่อความหมายอย่างย็ง อย่างหนึ่งกีคือองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคม (sociocultural aspects) หลายท่านก็ยอมรับ ว่าองค์ประกอบนีมีความสำคัญ แต่เมื่อจะเตรียมวัสดุการสอน หรือเตรียมบทเรียนกลับมีบญญหา ว่าจะนำภาษาและวัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร จะนำสีงใดของวัฒนธรรมมาสอนจะนำมา มากนอยเพยงใด จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะเอ้ออำนวยใหผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ภาษาได้ดีที่สุด และจะประเมินผลอย่างไรจึงจะทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถทังด้านภาษาโตยตรง และสามารถใช้ภาษาไต้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์ของการสี่อความหมาย และบางท่าน อาจคิดเลยไปจนถึงว่าจะสอนวัฒนธรรมต่างชาติอย่างไรจึงจะไม่กระทบกระเทือนต่อวัฒนธรรมและ เอกลักษณ์ของชาติ ผู้เขียนจึงใคร่ขอเสนอแนวคิดเพื่อเบ็นแนวทางในการแก้บัญหาเรื่องน ดั่งต่อ แท

## ภาษากับวัฒนธรรม

ภาษากับวัฒนธรรมเบ็นสี่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกันเสมอ เพราะภาษาเบ็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรม ดังน้น ภาษากับวัฒนธรรมจึงมีความสัมพนธ์กันในลักษณะที่ส่วนเล็กสัมพันธ์กับ ส่วนใหญ่ (Cassion, 1981: 19) ซึ่งย่อมหมายความว่าภาษาต้องเบ็นไปตามวัฒนธรรมนั่นเอง W. Nelson Francis (1975: 15-16) กล่าวไว้ว่าการใช้ภาษามิใช่เบ็นสิงที่ใคร ๆ จะเลือกใช้ได้ ตามใจชอบเสมอไป เพราะการใช้ภาษาเบ็นประเพณีและมีการสืบทอดต่อเนื่องกันมา การจะใช้ ภาษาอย่างใดนน้นสมาชิกของสังคมต้องเห็นพ้องต้องกัน เช่นการจะเรียกสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งว่า "horse" นั้น สมาชิกของสังคมนันก็ต้องยินยอมหรื่อเห็นชอบด้วยจึงจะเบ็นคำที่ขช้ได้

นอกจากนี้การที่คนต่างชาติมี วัฒนธรรม และความเบ็นอยู่แตกต่างกันก็มักทำให้บุคคล เหล่านมีมโนทัศน์หรื่อความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิงต่าง ๆ แตกต่างกัน มีทัศนคติหรีอเจจาเคติต่อ สึ่งต่าง ๆ แตกต่างกัน ตัวอย่างง่าย ๆ ก็เช่นคำว่า "แดด" นันคนในบ้านเมืองเราพังแล้วก็คงมี ความรูสึกว่าร้อน และอาจไม่ใคร่ชอบนกกก็ด้ แต่สำหรับผูท่อยู่ในเขตหนาวคำนจ้นะให้ความรูสึก ว่าอบอุ่น และเบ็นสึ่งที่ดี หรือคำว่า "สุนข" นันในบ้านเราโดยทั้วไปมักมีความเห็นว่าเบ็นสัตว์ที่ ต่ำ ไม่ดี แต่กับชาวยุโรปหรืออเมริกานันคำนี้กลับเบ็นคำที่ให้ความหมายในด้านดี เช่นเบ็นสัตว์ ที่เบ็นมิตร เบ็นเพื่อน จนถึงกับมีผู้กล่าวว่า "Love me, love my dog." ความแตกต่างของภาษาแต่ถะ ภาษามิใช่จะมีเฉพาะความแตกต่างในเรื่องศัพท์และโครง สร้างเท่านั้น บางครังน้ำเสียงที่ใช้ในการพูดจาก็แตกต่างกัน ดังที่ John Boman Adams (1964: 273) กล่าวไว้ว่าแต่ละวัฒนธรรมกีมีสธี่สอความหมายเบ็นของตัวเอง เช่นอาจใชรูปแบบไวยากรณ์ เสียง หรือน้ำเสียง เพื่อบ่งบอกความหมายที่ต้องการ ดังนั้น้ำเสียงที่บบบอกความหมายอย่างหนึ่ง ในวัฒนธรรมหนึ่งอาจมีความหมายอีกอย่างหนึ่งหรีออาจมีความหมายตรงกันข้ามในอีกวัฒนธรรม หนึ่ง เช่นท่วงทำนองและจังหวะการออกเสียงที่บ่งบอกความจริงใจในหมู่คนชาวอิยิปต์ กลับเบ็น น้ำเสียงที่แสดงความโกรธ ความฉุนเฉียว หรือการชวนทะเถาะในหมู่คนชาวอเมริกันและในทาง ตรงกันข้าม ทำนองหรือจังหวะการออกเสียงที่แสดงถึงความมีคุณธรรมในภาษาอเมริกัน กลับกลาย เบ็นสึ่งที่บ่งบอกถึงความไม่เบ็นมิตร การแสดงความอาฆาตพยาบาท หรือการแสดงความโกรธ ในหมู่คนชาวอิยิปต์ การที่ผู้เรียนเรียนภาษาของสังคมอื่นในส้งคมของตนเอง เช่นการที่นกเรียนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย ก็ย่อมมีบ้ญหา เพราะการจะให้ผู้เรียนมีความร้ ความเข้าใจภาษาให้ถ่องแท้ เหมือนกับเจ้าของภาษายอมเบ็นไปได้ยาก แต่การจะให้ผู้รียนทุกคนได้เรียนภาษาต่างประเทศใน สังคมของเจ้าของภาษาก็เบ็นไปไม่ได้ ดังนั้นทางแก้จึงมีวิธีเดียว คือ การพยายามจัดประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่จะเอีออำนวยให้การเรียนรูภาษาต่างประเทศดีขึน และแน่นอนทีเดียวที่ประสบการณ์ที่จัด ให้ผ้เรียนจะต้องเบ็นประสบการณ์ด้านเน้อหาทางภาษา และประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม C.R. Tucker และ W.E. Lambert (1973: 246) เสนอแนะไว้ว่าการที่จะให้ผู้ เรียนภาษาต่างประเทศมีความสามารถที่จะใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายได้จริง ๆ นั้ การสอน ไวยากรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องสอนค่านิยม และขนบประเพณีต่าง ๆ. ของเจ้าของภาษา ประกอบไปด้วย และยังได้เสนอไว้อีกด้วยว่าการสอนองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคมของ ภาษาเบ้าหมาย (target language) ยังเบ็นสี่งที่ช่วยดึงจูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีกว่าการสอน ลำพังเพียงเน้อหาทางภาษา Mari-Luci Jaramillo (1973:51-59) ก็ได้กล่าวสนับสนุความ จำเบ็นที่จะต้องสอนเรื่องวัฒนธรรมแก่ผู้เรียน ภาษาว่าความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมมี ความสำคัญเท่าเทียมกับการมีหลักสตรช้นดี หรือการมีวิธีสอนหรืออุปกรณ์การสอนที่ดี

## องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคม

จากที่กล่าวมาแล้วย่อมจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวัฒนธรรมเบ็นตัวแปรที่สำคัญที่มี่ผลต่อ การเรียนการสอนภาษาและการใช้ภาษา สี่งที่ต้องคิดต่อไปกี้คือจะนำสึ่งใดของวัฒนธรรมและสังคม มาสอน เพราะคำว่า "วัฒนธรรม" และคำว่า "สังคม" นน้นว้างมาก วิธีการที่ตรงที่สุจที่จะทราบ ว่าจะท้องสอนองค์ประกอบทาง วัฒนธรรมและสังคมใดนนได้แก่การนำแตบบเรียนที่ต้องใช้สอนมา ศึกษาว่าแต่ละบท แต่ละตอนของแบบเรียนนนเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมและสังคมใดบ้าง เช่นบางบทอาจเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมในการเรียกชื่อ บางบทอาจเกี่ยวกับการใช้สรรพนาม เพราะในภาษาบางภาษานนการเลือกใช้สรรพนามก็บ่งบอกถึงความใกล้ชิดสนิทสนม การแสดง ความเคารพนบถือ หรือการเทอดทูนบูชา (เช่นภาษาไทย) ในภาษาอังกฤษแม้จะไม่มีสรรพนาม ที่บ่งบอกถึงความสัมพนธ์ด้านวัฒนธรรมและสังคมอย่างชัดเจนดังในภาษาของเราก็จริง แต่กิมิใช่

จะไม่มีเอาเสียเลย เช่นในการใช้สรรพนามคำว่า "You" ก็อาจท้องใช้คำว่า "Your Majesty" หรือ "Your Excellency" นำมาก่อน นอกจากนืบางบทอาจเกี่ยวกับอาหาร และการับประทาน อาหารเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ เช่นในภาษาอังกฤษกีอาจมีการกล่าวถึงอาหารที่รับประทานในวัน ขอบคุณพระเจ้ (Thanksgiving Day) อาหารประเภทน้อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยของผู้เรียนโคยทัวไป การณะเว้นไม่สอนประเพณีน้อาจทำให้ผ้เรียนไม่เข้าใจบทเรียนได้ดีเท่าที่ควรก์ได้ การศึกษาบท

 เรียนในส่วนที่เกี่ยวกับวัญนธรรมแแะสังมมเฉพาะส่วนที่เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเบ็นเรื่องของวัญนธรรม และสังคมดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วเท่าน้้ เพราะบางครั้เเาอาจคิคว่าเรื่องบางเรื่องเบ็นเรื่องงอง กฎเกแฑ์ทางภาษาโดยตรงทั้ง ๆ ที่ความจริงเบ็นเรื่องเกี่ยวกับวัผนธรรมแเละสังคม เช่นประโยค "Its I ." และประโยค " It's me." จริงอย่ยม้ปประโยค "It's I " นั้นจะดูแล้วน่าจะถูกต้องตาม กฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์ เพราะหลงคำว่า Its นนไม่ท้องใช้สรรพนามในรูปกรรม จังท้องไม่ไช้ คำว่า " me " แต่ในชีวิทจริงนนในร ๆ ที่มีควาพรู้ภาษาอังกฤษดีย่อมทราบว่าเจ้ขอองภาษแองก์ใช้ "It's me." ดังนนเมื่อสังคมของจจ้าของภาษายอมรับการใช้รูปประโยคน้ ผู้ที่เรียนภาษาอังกตษก์ ต้องยอมรับด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนนก็อาจเรียกได้ว่าขังเข้าไม่ถึงข้น grammar of use ย้งอยู่เพียง ข้น grammar of usage เท่านั้น นอกจากนู้ผู้ฝีียนพบเห็นอยู่เสมอว่ามีูู้้สอนภาษาอังกฤษจำนวน ไม่น้อยทีเดียวที่มักสอนการตอบคำถาม "YES-NO" ว่าในการตกบน้นถถ้าข้นต้นด้วย "Yes" ส่วน ที่ตาพมาต้องเบ็เรูปบอกเล่า และถ้ในการตอบข้้นต้นด้วย "No" แล้วส่วนที่ตามมาต้องอยู่ใใรููป ปฏิเสธ เช่นหากจะตอบประโยคคำถามว่า "Do you like coffee q" ก็ต้องตอบ "Yes, I do." หรือ "No, I don't." อย่างใดอย่างหึ่ง แต่ความจริงแล้วผู้ตอบอาจตอบว่า "No, I like tea." ก็ได้เละถ้าจะมองให้ถะเอียคกันอีกครั้งกจะเห็นได้ว่าการสอนการตอบเพียงวิธีแรกนนนเท่ากับเบ็น การส่งเริมเใ้ผู้เรียนใช้ภาษาที่เบ็นภาษาในแบบเรียน มิใช่ภาษาที่ใช้กันโดยทั้วไป ดังน้นการที่ จะหวัง่าําผู้รียนจะมีความสามารถในการใช้ภาษาในชีวิกประจำวันได้น้น ย่อมเบ็นความหวังที่ เถือนถางเต็มที่

อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สอน หรือผู้สร้างแบบเรียนทราบว่ามีองค์น่ระกอบด้านวัฆนธรรม และสังมมใดบ้างที่เหมาะสมะะำมาสอนได้แก่การกำหนจเหทุการณ์ หรือกิจกรรมการสื่อความหมาย
























1. Various communicative functions
2. Proper choices of words/sentences within certain situations
3. Holidays and celebrations
4. Distinguishing types of information
5. Tones, feelings and attitudes
6. Daily pastime use
7. Association with places
8. Sources of information
9. Role relationship
10. Rhetorical devices in literature
11. Cultural specificity about names

ดังนั้นท่านอาจพิจารถาองค์ประกอบเหล่าน้่ร่วมกับข้อเสนอแนะที่กล่าวไปแล้วด้วยก็ได้ หรือท่านอาจนำหัวข้อเรื่องน้ไปได้ในการสอนเลยก้ได้ เพียงแต่ท่านต้องแก้ไขดัดแปลงให้เข้ากับ ความสามารถของนักเรียนของท่าน แท่อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็เชื่อว่าองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและ สังคมที่ควรนำมาสอนมิได้มีเพียง 11 องค์ประกอบตามที่เสนอมานีเท่านน ท่านควรทำการศึกษา ค้นคว้าต่อไปจึงจะทำให้จำนวนองค์ประกอบใกล้เคียงกับความเบ็นจริงมากขึน และสมบุรณ์ยง่งขึน การสอนเรื่องวัฒนธรรมและสังคมแก่ผูเรียนภาษา เมื่อทราบองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคมที่ต้องสอนแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องพิจารณา ว่าจะสอนเรื่องเหล่านอยางไร ในเรื่องนี Paulston (1978:377-378) เสนอไว่ว่าการสอนวัฒนธรรมต่างธาติควรเบ็นเพียงการสอนในระด้บพทธิศึกษษา (cognitive level) เท่านน ทังนี้เพราะถ้า สอนลึกซ้งมากอาจมีผลต่อความรูสึกของผู้เรียน เพราะผู้เรียนต่างชาติมักรูสึกไม่ใคร่ชอบว่าผู้สอน กำล้งจะครอบงำวัฒนธรรมใหม่ให้เขา แต่ $\operatorname{McLeod}(1976: 211-219)$ กลับมีความเห์นตรงกัน ข้ามกับ Paulston โดย McLeod กล่าวว่าการสอดแทรกเรื่องวัฒนธรรมเพียเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ จริงจังน้้ไม่เพียงพอ ในการสอนก็ควรจะสอนอย่างชัดเจนและเบีดเผย (explicit) มิใช่สอนอย่าง อ้อม ๆ (implicit) ที่เสนอเช่นนี้กพราะว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศอาจไม่มีเวลาพอที่จะเรียนรู้แบบ คิดเอาเอง และอีกประการหนึ่งก็คื้อผู้เรียนภาษาต่างประเทตในบ้านเมืองของตนก็มักไม่มีโอกาส สัมผัสกับวัฒนธรรมท่าง ๆ มากพอ และการที่ใหผ้เรียนคิดเองกียังอาจท่าให้้้รียนเกิดความสับสน และไม่เข้าใจเรืองวัฒนธรรมอย่างจริงจังเหมือนกับการหยิบยกวัฒนธรรมมาสอนกันตรง ๆ

จากความคิดเห์นของ Paulston และ McLeod จะเห็นได้ว่าในการสอนเรื่องวัฒนธรรม และสังคม่นน้้าจสอนอย่างตรง ๆ หรือสอนอย่างอ้อม ๆ กได้ แต่หากจะพิจารณาจากความสำคัญ ของวัฒนธรรมและสังคมที่มีต่อการใช้ภาษาดังที่ได้กล่าวไปแล้วก๊จะเห็นว่าการสอนเรื่องนสำคัญและ สมควรนำมาสอน เมื่อเบ็นเช่นนก็กวรสอนให้บ็นกิจจะลักษณะ แต่ทังน้ผูสอนก็ต้องระมัดระวัง ปฏิกริยาต่อต้านจากผู้เรียนด้วย เพราะหากวิธีสอนไม่ดีก็จะทำให้ผู้เรียนไม่ชอบบทเรียน จะขาด ความสนใจ และอาจมีอคติต่อวิชาที่เรียน ต่อผู้สอน และต่อวัฒนธรรมของภาษาเบ้าหมายด้วยก็ได้ ตังนนก่อนการสอนผู้สอนควรชัแจงวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของผู้สอนใหผู้รียนเข้าใจอย่าง ชัดเจน และทางที่ดีควรงดเว้นการวิจารณ์และการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างวัฒนธรรมของ ผู้เรียนกับวัฒนธรรมของภาษาเบ้าหมาย การเปรียบเทียบอาจทำได้แต่ต้องเบ็นการเปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทั้งสองเพื่อช่วยให้้้เรียนเข้าใจว้ฒนธรรมใหม่ ได้ชัดจจข้น่น่าน ะ
ได้ชัดเจนขึนเทานน

## วัสดุการสอนและกิจกรรมการสอน

ข้นนีเบ็นขันที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะ สอนเรื่องวัฒนธรรม และสังคมของภาษาเบ้าหมาย และก์ได้กำหนดแล้วว่าจะสอนองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคมใดบ้าง ในการจัดเตรียมวัสดุ การสอน เช่นการเทรียมแบบเรียนน้น ผู้สร้างแบบเรียนต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเนือหาทางภาษาต้อง สอดคล้องและสัมพันธ์กับเนื้อหาด้านวัฒนธรรมและส้งคม และไม่ว่าจะเบ็นผู้สร้างแบบเรียนหรือ ผู้สอนก็ตามต้องพยายามช่วย!ห้ ผู้เรียนมีความสามารถทั้งด้านตัวภาษาและต้องมีความสามารถที่จะ ใช้ภาษาได้อย่างถุกต้องและเหมาะสมตามวัฒนธรรมและสังคมของภาษาเบ้าหมาย ดังนนภาษาที่ใช้ ในแบบเรียนจึงต้องเบ็นภาษาที่อยู่ในปริบทที่เหมาะสม มิโช่เบ็นการเสนอเน้อหาทางภาษาโดย ลำพ้ง ดังเช่นที่ปรากฎอยู่ในแบบเรียนสมัยก่อน ๆ ในคู่มือครต้องอธิบายทั้งรูปแบบทางไวยากรณ์ โอาสที่จะนำรูปแบบนนไปใช้และ:ที่ขาดไม่ได้กคือคำอธิบายเรื่องวัฒนธรรมและสังคมเพื่อที่ ผูสอน ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกัน และสามารถสอนได้อย่างถูกต้อง

ในเรื่องกิจกรรมการสอนนน้ผู้สอนต้องพิจารณาความเหมาะสมต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ด้านวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ เวถา และความพร้อมฆองผู้เรียน และที่สำคัญที่สุดกได้แก่การ ที่เรื่องทางวัฒนธรรมและสังคมนนเอื้ให้จัดกิจกรรมแบบใด เรื่องทางวัฒนธรรมและสังคมบาง

เรื่องอาจนำมาจัตให้ผู้เรียนเกิดการเรียนร้จากประสบการณ์ตรงก์ได้ ในขณะที่เรื่องบางเรื่อง การ จัดประสบการณ์รองก็เบ็นการเพียงพอ เช่นบางเรื่องอาจจัดเพียงนิทรรศการ และกล่าวถึงนิทรรศการนน์ในขณะสอนจริงก็เพียงพอ นอกจากนิกิจกรรมที่จัดข้นต้องเบ็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะเกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการสอนได้จริง ๆ (authentic tasks) กิจกรรมที่ควรจัดก็เช่น การแสดง ละคอน การเล่นบทบาทสมมติ (role playing) การอภิปราย การทำงานเบ็นกลุ่ม การสัมภาษณ์ การปฏิบิติตามคำสัง และการศึกษาตามลำพ้ง สื่อต่าง ๆ ที่อาจนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้กี เช่น ภาพนึ่ง (เช่นภาพโฆษณา) สไลด์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และเทปบันทึกเสียง

## การประเมินผล

การประเมินผล เบ็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมาจากการวัด หรือการวัดผล ดังนนการที่ จะประเมินผลการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมและสังคมได้นั้นกต้องมีกรว วัดมาหลาย ๆ ครั้งเสีย ก่อน แล้วจึงนำผลที่ได้มาประเมิน ก่อนการวัดผู้วัดต้องทราบอย่างแน่ชัดเสียก่อนว่าผู้สอนได้สอน เน็้อหาทั้งทางภาษาและทางวัฒนธรรมและสังคมตามที่กำหนดไว้ในแบบเรียนหรือไม่ การระบุองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและสังคมออกมาอย่างชัดเจนจะช่วย่ให้การวัดมีความเที่ยงตรง (validity) สูง วิธวัดอาจทำได้หลายวิธี เช่น การที่ให้้เรียนดูภาพและตอบคำถามเกี่ยวกับภาพนน หรีออาจ ให้ ใรรยายภาพ หรือให้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตใดผูที่อยู่ในภาพจึงพตอย่างนั้น เจตนาที่แท้จริง ของการพูดคืออะไร หรืออาจวัดโดย การให้ผู้เรียนพ้งเทปบนทึกเสียงแล้วให้้ผูียน ตอบคำถาม หรืออาจวัดด้วยการสมมติสถานการณ์แล้วให้้้เรียนใช้ภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ หรือ อาจวัดโดยการให้ผู้รียนอ่านข้อความจากประกาศ จากการโฆษณา หรือจากเบ้าหมายที่มีคำเตือน หรือข้อห้ามต่าง ๆ ส็งสำคัญก์คือภาษาที่นำมาใช้ในการทดสอบต้องเบ็นภาษาที่ใช้กันจริง ๆ มิใช่ ภาษาที่ดัดแปลง นอกจากนผ้สร้างแบบทดสอบต้องระลึกอยู่เสมอว่าแบบทดสอบนุ่ง่งวัดความ สามารถของผู้เรียนทั้งด้านเน้อหาทางภาษาและความสามารถในการใช้ภาษาในชีวิตจริง

## เอกสารอางองง

กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ และผ่าน บาลโพธิ์ การสร้างมิติสัมพันธ์การใข้ภาษาเพื่อการเร์ยนการสอนและการทดสอบภาษาอังกดษเบ็นภาษาต่างประเทศ และการสร้างแบบทดสอบ วัดความสามารถในการใช้ภาษาแบบมหภาษา พิมพ์และอัดสำเนาที่สถาบันภาษา จุหาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
Adams, John Boman, "On Expressive Communication in an Egyptian Village", in Language in Culture and Society, by Dell Hymes (ed.), New York: Harper \& Row, Publishers, 1964.
Cassion, Ronald W., Language, Culture and Cognition, New York: Macmillan Publishing Co., 1981.
Fishmad, Joshua A., Sociolinguistics : A Brief Introduction, Massachusetts : Newbury House Publishers, 1970.
Francis, W. Nelson, "The Nature of Language" in Introduction to Readings on Language ( 4 th ed.), by Wallace L. Anderson and Norman C. Stagerberg (eds.), New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1975.
Jaramillo, Mari-Luci, "Cultural Differences in the ESOL Classroom", TESOL Quarterly, March, 1973. pp. 51-59.
McLeod, Beverly, "The Relevance of Anthropology to Language Teaching", TESOL Quarterly, June, 1976. pp. 211-219.
Paulston, Christina Bratt, "Biculturalism : Some Reflections and Speculations", TESOL Quarterly, December, 1978. pp. 377-378.
Tucker, G.R. and W.E. Lambert, "Sociocultural Aspects of Language Study" in Focus on Learner, by John W. Oller and Jack C. Richards (eds.), Massachusetts: Newbury House, Inc., 1973.

