# บทบาทของว้ฒนธ๊รรมในการเรียนการสอน 

 ภาษาต่างประเทศวัลยาพร นาวิ่การ

ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ สิงซี่งผู้ตอนมักคำนึงถึงและให้ความถ่าคัมเบ็น อันดับแรก คือ ความถูกต้องแม่นยำทงไไวยากรณ์ การรู้จักคำคัพท์แถะการอ่านออกเสียงคำให้ช้ด เจน จนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฐนธรรมของเจ้ของภาษา มักจะถุกมองว่าเบ็นเกร์คความรู้ ปลีกย่อยซึ่งสำคัญน้อยกว่า บางครั้งก็ถูกละเถยทอคทั้งไปบ้าง แค่โดยที่จริงแล้ววัฐนธรรมและ ภาษาเบ็นของกุ่กัน มีความเกี่ยวข้องสัมพนธธ์ก้นอย่างแน่นแพ้น ภาษาไม่ใช่ส่งที่อย่ยดดๆ แด่มี
 ปฏิบต ความเชื่อและทัศนคติของกลุ่มชนเจ้ขอองภาษา ดังน้น เมื่อชนต่างชาติ ต่างภาษาติกต่อ สื่อสารกันโดยผ่านภาษากลาง สีงที่เขาสื่อออกไปกีมิใช่เพียงเน้อความเท่าน้น แต่ยังรวมถึงความ คิด ความอ่าน การประพฤทิปฏิบติตนในแวควขของวัฒนธรรม และสังคมที่กนเติบโศมา บ่อย ครั้ที่ความเตกต่างทางวัฒนธรรมก่อให้เกิคความขัดแย้ง หรือความเข้าใจผิคระหว่างผู้พูด และผู้ พัง ถึงแม้ว่า แต่ละผ้ายจะสามารถใช้ภษษากลางไไ้อย่างคล่องแคล่วแม่นำในภาคแรกของบทความ น้ เราจะได้พิจารณาถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมทางภาษา อันนำมาซึ่งความเข้าใจผิดระหว่าง ชนต่างขนบธรรมเนียมประเพณี ดังต่อไปน้้

1. ความแตกต่างในการใช้ conversational routines
2. ความแตกต่างในการแสกง non-verbal behavior
3. ความเตกก่างทางทัศนคติ ความเชื่อ และการดําเนินชีวิต

## 1. ความแตกต่างในการใช้ conversational routines

Coulmas (1981) ได้อธิบาย conversational routines ว่าเบ็นวาจา (utterance) ที่ ใช้ในการสนทนาโต้ตอบในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในภาษาอังกฤษเราใช้ thank you เพื่อแสดงความ ขอบคุณ I'm sorry เพื่อแสดงความเสี่ยใจหรือขอโทษ conversational routines นี้ ถูกกำหนด โดยวัฒนธรรมทางภาษา กล่าวคือ การจะเลือกใช้ routines ใด นอกจากจะขึ้นอยู่กับโอกาสแล้ว ยงข้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีที่คู่สนทนาเติบโตมา routine หนึ่ง อาจเหมาะสมกับวัฒนธรรม หนึ่ง แต่กลับไม่เหมาะสมกับอีกวัฒนธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ routine ที่ใช้เบ็นคำชม (compliment) คนชาติอื่นที่ไม่เข้าใจวัฒนรรรมทางภาษาของคนอเมริกัน จะรูสึกว่าคนอเมริกัน พุมเพือย คำชมจนดูเหมือนไม่จริงใจ แต่แท้ที่จริงแล้ว คำชมมีหน้าที่ทางภาษาหลาย ๆ อย่างใน วัฒนธรรมอเมริกัน เช่น ใช้ในการทักทาย (You look great today) การขอบคุณ (You're such an angel) การเบิดการสนทนา (That's a beautiful ring you have on) การบืดการ สนทนา (It's nice talking to you) การกล่าวคำอำลา (Thank you for inviting us over. We really have a good time)

นอกจากนั้ จำนวนคำชมและน้ำเสียงที่แสดงความตึ่นเต้นประทับใจของผู้พดก็อาจก่อ ให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ในตัวผู้พงที่ไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมทางภาษาในลักษณะน ตัวอย่างเช่น Oh ! I really like your dress. Where did you get it? It's beautiful ผู้พงงอาจเข้าใจว่า ผู้ชม ๆ มากเกินไปเหมือนไม่จริงใจ

แม้แต่ routines ที่ใช้ตอบรับคำชมก็ยังแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม คนไทยเมื่อตอบ รับคำชมจะพูดไปในทำนองถ่อมตนในขณะที่คนตะวันตกจะตอบรับด้วยการขอบคุณ

A : I like your ear-rings. They're pretty.
$\mathrm{B}-\left\{\begin{array}{lll}\mathrm{B} & : & \text { Oh really? Actually they're very cheap. I got them on sale. } \\ \mathrm{B} & \text { (แบบ"ทย) }\end{array}\right.$
: Thank you. I'm glad you like them.
(แบบตะวันตก)
เมื่อพูดึึง conversational routines ประเภทน้แล้ว ก็ควรจะได้พูดถึง conversational routines อีกประเภทหนึ่ง นนนคือ routines ที่ถือว่าเบ็นคำสบประมาททุกวัฒนธรรมมีคำสบประ-

มาทด้วยกันทังน้น เช่น อาจจะสบประมาท ด้วยการเปรียบเปรยกับสัตว์ ในภาษาอังกฤษ You're a chicken คือ การสบประมาทว่าขีขลาด แต่ในภาษาไทยอาจจะพั่งแล้วขบขันหลายๆ ภาษา เปรียบคนโง่าเบ็นลา ซึ่งในภาษาไทยเราก็พูดเช่นกัน แต่น้ำหนักของความหมายไม่รุนแรงเท่า โง่เหมือนควาย

นอกจากนั้แล้ว ยังมีคำสบประมาทอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเบ็น routines ธรรมดาๆ ซึ่ง ผู้พดหมายจะใช้เบ็นหัวข้อสนทนา แผ่ผู้พกลับเข้าใจผิดว่า ผู้พจทั้งใจจะสบประมาทงน เช่น

 ความไมรู้ว่า routines ใด เบ็นคำประมาสในวัญนธรรมน้้ คนอเมริกันให้ความตำคัญแก่เรื่อง ส่วนตัวมาก แต่คนไทยไม่ถือว่าบ็นเรื่องใหญ่ ดังน้น เมื่อคนไกยถามคนอเมริกันชึ่งเพิรรู้จักกัน ว่า How old are you ? Are you married? Why don't you have any children? คนอเมริกัน จะรู้สึกว่า กำลังภูกละเมิคสิทธิส่วนบุคคล และอาจจะไม่พอใจ ทั้งๆ ที่ผู้ถามๆ เพื่อต้องการมีหัว ข้อสนทนากันเท้าน้น

ในทางตรงกันข้าม conversational routines ซึ่งคนอเมิริกนถือว่าเบ็น "ice breaker" ${ }^{\text {" }}$ ในการเบี่กกรสนทนา เช่น What do you do here? What do you function here ? I didn't know you went to this university. คนไทยถือว่าเบ็นการถูถูก เบ็นการสบประมาทอย่างแรง

นอกจาก conversational routines 2 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว ยั่มี routines อีก ประเภทหนึ่งซึ่งปรากฏในภาษาหนึ่ง แต่ไม่ปรากฏในอีกภาษา เช่น คนอังกฤษษมักจะทักทยยกันด้วย เรื่องคินพ้าอากาศ Isn't it a nice day ? แต่คนไทยเราจะไม่ค่อยทักว่า วันน้อากากดีจริง แต่มัก จะพูศว่า ไปไหนมา หรือ ถ้าใกล้เวลารับประทานอาหารก์จะถามว่า ทานข้าวหรือยัง ทั้ง "ไป ไหนมา" และ "ทานข้าวหรีอย้ง" จะไม่ใช่เบ็นคำทักทายในภาษาอังกฤษ

## 2. ความแตกต่างในการแสดง non-verbal behavior บณะสื่อความหมาย

นอกจากบ้จจัยทางภาษาจะเบ็นตัวการที่ก่อให้เกิคความเข้าใจผิดระหว่างชนต่าง วัฒนธรรมได้แล้ว การแสดงออกทางอกริยา (non-verbal) ก็มีส่วนก่อให้เกิกความขัดแย้งได้เช่นกัน เบ็นต้นว่า การแสดงออกทางสีหน้า (facia1 expression) ระยะห่างระหว่างบุศคล (personal

[^0]distance) การเคลื่อนไหวของร่างกาย (body movement) และการประสานฑา (eye contact) สึ่งเหล่านว้ฆนธรรมเบ็นเครื่องกำหนดทั้งส้้น วัฒนธรรมเบ็นตัวฑัดสินว่า เมื่อใดควรจะแสดง อารมณ์ เมื่อใดควรจะเก็บความรูสึก ในอเมริกาใต้ คู่สนทนาจะยืนชิดกันเพื่อแสดงความสนิทสนม แต่ในอเมริกาเหนือ การประชิดติดตัวกลับถือว่าเบ้นการบุกรุกอาณาบริเวณของอีกผ่ายหนึ่ง วัฒนธรรมตะวันออกถือว่า การจ้องหน้าคู่สนทนาเบ็นการไม่สุภาพ ในขณะที่วัฒนธรรมตะวันตก กลับมองว่า การไม่สู้หน้าเบ็นการไม่ให้ความสนใจ หรือแสดงความมีเล่ห์เหลี่ยม

## 3. ความแตกต่างทางทัศนคติ ความเชื่อและการดำเนินชีวิต

เพื่อเบ็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางทัศนคฑิ และการดำเนินชีวิต ซึ่งสะท้อน ออกมาทางภาษา จะขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งเกิดข้นจริงมากล่าว ถ้อยคำในบทสนทนาเบ็น ภาษาอังกฤษง่าย ๆ แต่ความคิด ความอ่าน หรือวิธีการประพฤติปฏิบติที่ถูกสื่อออกมาทางอ้อม อาจก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ผู้พั่ง ซึ่งไม่เข้าใจวัฒนธรรมนน

$$
\begin{array}{ll}
\text { 1. }- \text { สถานที่ }:- \text { เคาน์เตอร์ชำระเงินในห้างสรรพสินค้าในอเมริกา } \\
- \text { คู่สนทนา }:- \text { พนักงานขายชาวอเมริกัน และคนไทยซึ่งเพึ่งไปถึงอเมริกาเบ็น } \\
& \text { วันแรก }
\end{array}
$$

- บทสนทนา :- พนักงานขาย : Two dollars. Cash or check, please ? คนไทย : ............ พนักงานขาย : Cash or check ? คนไทย : Cash please.
จะเห็นได้ว่า คำถามของพนักงานขายเบ็นคำถามที่ประกอบด้วยศัพท์ง่าย ๆ แต่สาเหตุ ที่ก่อให้เกิรความไม่แน่ใจในทัวผู้พ้งซึ่งเบ็นคนไทย คือ ในสังคมไทยเมื่อจะจับจ่ายใช้สอยสี่งใด เรามักจะใช้เงินสด เราอาจจะใช้เช็คบ้างเมื่อซ้อสินค้าราคามาก ๆ ในร้านที่รูจักเชื่อใจกันดี แต่ ถึงกระนั้น บางร้านยังติดบ้าย "งดเช็คส่วนตัว" ไว้บริเวณที่จ่ายเงิน

2.     - เหตุการณ์ :- การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างแม่แถะลูก

- บทสนทนา : - แม่ : Would you buy me some pizza ?

I'll pay you back when I get home.

คนตะวันออกซึ่งบังเอิญได้ยินข้อความที่ผู้จัดการพดกับถูก รูสกแปลกใจ เพราะใน วัฒนธรรมตะวันออก เราถือว่าเมื่อพ่อแม่ไหว้วานใหซ้ออะไรเล็ก ๆ นอย ๆ ให้ เงินที่จ่ายไป่ กัไม่ถือว่าต้องใชคน
3. - สถานที่ $:-$ งานเล้ยงอาหารค่า

- ค่่สนทนา $:-$ คนอเมริกันและคนไทย
- บทสนทนา :- คนอเมริกัน : My wife, she's wonderful, a very good cook.

Have you met her ?
Honey, sweetheart ... come over here.
คนไทย : ...........
ในกรณีนั้จะเห็นถึงข้อแตกต่างของวัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมตะวันออกอย่าง ชัดเจน วัฒนธรรมตะวันตกจะอนญาตให้คนชมเชยบคคลในครอบครัวต่อหน้าผ้อื่นได้โดยไม่ถือว่า เบ็นการยกยอกันเอง แม้แต่คำเรียกที่แสดงความรัก ความเอ็นดู ในภาษาอังกฤษ เช่น honey, sweetheart, love, darling เราก็ไม่มีใช้กันในภาษาไทย
4. ตัวอย่างที่ 4 ไม่ใช่บทสนทนา แต่เบ็นข้อสังเกตที่รวบรวมมาจากความเห์นของ คนเอเซียหลาย ๆ คน นันคือ บทบาทของสัตว์เลี่ยงในสังคมอเมริกัน สังคมอเมริกันให้ความ สำคัญแก่สัตว์เลียงประเภท สุนข้ และแมว เบ็นอย่างมาก สัตว์เหล่านี้ได้รับการเลียงดูอย่างดีเยี่ยม มีอาหารกินสารพัน ตั้งแต่กระดูกพลาสติกบริหารพ้น ไปจนถึง อาหารแคลอร่ร่ำ แม้แต่สรรพนาม บุรษที่ 3 กัมักจะใช้ he หรือ she แทน it

## สรุป: เราจะสอดแทรกวัฒนธรรมในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทต่อย่างไร

ก่อนอื่นผู้สอนจะต้อง พิจารณาจุดประสงต์ (objective) ของวิชาว่าคืออะไร ความ สามารถทางหลักภาษา (linguistic competence) หรือความสามารถในการสื่อความ หมาย (communicative competence) ถ้าเบ็นจุประสงค์แรกเมื่อจบหลักสตรแล้ว ผู้เรียนควรใช้ภาษา ต่างประเทศที่มีความถูกต้องทางไวยากรณ์ แต่ถ้าเบ็นจุดประสงค์หลัง ผูเรียนก็ควรใช้ภาษาต่าง ประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และจากข้อเขียนข้างต้นจะเห็นว่า ความแม่นยำทาง ไวยากรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอในการเรียนภาษาต่างประเทศ ถ้าเบ็นเช่นนั้แล้ว ครผ้สอนจะทำ

อย่างไรในการ พัฒนาความรู และความ สามารถทาง sociolinguistic ของผู้เรียน Sukwiwat (1981) กล่าวว่า ในการเรียนคำใหม่ หรือประโยคใหม่ในภาษาต่างประเทศ เราไม่ควรจะยึดถือ คำแปลตรงต้วแต่อย่างเดียว แต่ควรคำนึงถึงเนื้อหา (context) ที่มาประกอบด้วย ทังนก็เนื่องจาก คำ ๆ หนึ่งมีที่ไช้ได้แตกต่างกัน และให้ความหมายไม่เหมือนกันในสภาพการณ์ต่าง ๆ Anthony (1975) ให้ความเห็นใกล้เคียงกัน โดยเสนอว่า ในการสอนคำใหม่ ๆ ในภาษาต่างประเทศ ผู้สอนควรจะสอนคำเหล่านั้นในเนอยาต่าง ๆ ที่พาดพิงไปสู่การดำเนินชีวิต และว้ฒนธรรมของ ชนชาตินน

นอกจากน้้นแล้ว ผู้สอนควรจะได้พูดถึงพฤติกรรมทาง non-verbal communication กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม และขนบธรรมเนียมประเพณีของเจ้าของภาษา ซึ่งผลพลอยได้กีคื ทัศนคติใหม่ในตัวผู้เรียน ๆ จะมีการมองโลกในแงดี่ (optimism) ความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะ เปลี่ยน (flexibility) มีความใจกว้าง ยอมรับสึ่งที่แปลกไบ่จากตน (tolerance) และท้ายที่สุด ก็จะมีการร่วมมือกับผูอื่น (cooperativeness)

## หนังสืออ้างอิง

Anthony, E.M. (1975) "Lexicon and Vocabulary". RELC Journal 6, (1).
Coulmas, Florian. (1981) Conversational Routine. The Haque: Mouton.
Sukwiwat, Mayuri. (1981) "Crossing the cultural threshold: A Challenge to users of EIL". in Smith, Larry E. English for Cross-Cultural Communication. The Macmilan Press Ltd., Hong Kong.

## หนังสืออ่านประกอบ

Brikly, Vernon. (1981) "The international uses of English: Reseach in progress." in Brumfit, Larry E. English for International Communication Pergamon, U.K.

Fraser, Bruce. (1981) "Insulting Problems in a Second Language." TESOL Quarterly 15, p. 435-441.
Grimshaw, Allen D. (1973) "Rule, Social Interaction and Language Behavior." TESOL Quarterly 7, Nov.
Holmes, J. and Brown, Dorothy F. (1976) "Developing Sociolinguistic Competence in a Second Language" TESOL Quarterly 10, p. 423-430.
Jonz, Jon. (1976) "Measuring Values in Multilingual Setting." TESOL Quarterly 10, p. 203-209.

Wolfson, Nessa. (1981) "Complimenting in Cross-cultural Perspective". TESOL Quarterly 15, p. 117-124.


[^0]:     ทจะลดความรสกแบลกหนาซงกนและกัน และนำงงไปสุ้วขอสนทนาอน ๆ เชน อากาศองอาวนะคะวนน

