## วธธบรรยายที่ควรเบ็นอย่างไร

กอบจิตต์ ลิมปพยอม*<br>ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์*

การสอนโดยวิธีบรรยายได้รับการวิ พากษ์ วิจารถ์มากในบ้จจุบัน ว่าาบ็ื "ถนหทางเดียว" หมายความ่าผู้สอนบรรยายไไเร่ยย์ดยอาจจะไม่ เกิคผลแก่ผู้เรียนเลย และไม่ชวนให้ผู้เรียนเกิด ความสนใจ ถ้าพิจารแาให้ดีข้อิวพากษ่วิจารสน้ำ ส่วนมากตำหนิ โดยตรงต่อวิธีบรรยายศึ่งไม่ดี ตาม สกาพความเนีนจริงเรายังนิยมวิธีบรรยาย ยยู่มาก ทั้งในด้านการสอนนิิิตแพทย์ แพทย์ผ่กห้ด แพทย์ประจำบ้าน หรือแม้ในการประชุมวชิชาการ ของแพทย์ผูำนาญ จุดมุ่งหมายของบทความเั้ก ก
 ประสคค์ของการสยนและการเรียเรู้มามหลับาราร คึกษา ${ }^{6}$

ความหมายดั้งเดิมของการสยนโดยวิธีบรร ยาย (lecture) หมายถิง "อ่านด้ง ๆ" วิธธธ่งงใช้ มากเเบ็นแบบน้้ ผู้สอนอ่านหรีอพูคด้ง ๆ แต่ผ่าย
 ผ่านการพ้งบรรยายใใสสาบันชั้นสูงส่วนมาก็คง คล้ายก้น คือทรมานเบ็นที่สุด ยิ่งต้องทนน้งฟ้ง การบรรยายซึ่งไม่น่าสนใจเวลาม่าย ๆ อากาศ์

ร้อนอบอ้าวหลังอาหารเที่ยแล้้ว เบ็นความรู้กี่ก ทรมานที่ยากจะลืมเด้ง่าย ๆ บัญหาเฉพาะหน้่ใน บ้จจุบ้นอยู่ที่ว่า ถ้าจ:ใช้สอนด้ว้วิิธบรรยายต่อไป จะปรับปปุรววิธีนรรยายย่าาไรให้มีมีระโยชน์มาก ที่สุต่่อนิสิตแพขย์

วิธีบรรยายทีดีสวนนให่ข่ข้นอยู่กับเน้้อหาของ เรื่อทท่บรรบ่ยยเละบุคลิกภาพบองผู้บรรยยย เนื้อ หาควรจะเบ็นความรู้หรือบระสบกางนเที่ตู้พั้งมี โอกาสน้อยที่จะทราบจากแห่่งอื่น เบ็นส์งที่จะ ช่วยให้ผู้พ้งได้ความรู้ความคิด หรีคความเช้าใจที่ จะำําใบใช้ให้เกิดประโโชหน์ใด้ มีผู้คูกษาพบว่า โรงรรียนแพทย์หลายแห่ง อ้างด้ยยความภาคภูมิ ใจว่า ได้ลดชัวโโมงนรยยยยไเท่านั้นเท่านช้ว้วโมง โดยเปลี่ยนไปเพ่มช้ว่ามงประธุมวิชาการ สัมนา และคลินิคให้มากั้้นเมื่อลำรวจยย่างจริจจงงปรา
 ยายแบบอ่าน หรือพูดดัง ๆ อย่างเดิม แตกต่าง กัแแพียงแต่ว่าจำนวนผู้พิจดน้อยลงเท่านั้นเอง

นักการศึกษบกล่าวว่า ${ }^{4}$ การบรรยายที่ดี่นึ สิ่งที่ฝึกหัดได้ ถ้าวางแผนดีและพยายามให้ผุ้เรียน

มีส่วนองกความคิคเท็นด้วยง องค์ประกอบสำคัญ ของการบรรยายมี ห ประการ คือ

1. ผู้บรระาย
2. लู้เรียน
3. สแานที่และเครืองอุปกรณ์

สิ่งที่น่าพิจารกาคือถ้ามีข้อบก $\mathfrak{ร ่ อ ง เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ~}$ การบรรยาย การปรับปรุงแก้ ไของค์มระกอบ เหล่านี้อยู่ในวิส้ยที่ระทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้จะ ปกิบติอย่างไรเพื่อให้ "ด้ประโปชน์เต็มมี่

องค์บระกอบซึ่งสำคัญที่สุตคงจะได้แก่ต้วผู้
 องค์ประกอบอีก 2 อย่าง กส่าวคือในด้านผูู้เรียน
 พอใจที่จะเรียนสิ่งตึ่งบรรยาย ส่วนสถานที่และ อุปกรถ์นันผู้บวรยายมีหน้าที่ โดยตรงที่จะ จัดหา ให้เหมาะสม ก้าการบรรยายไม่ ด้ำ ผู้บรรยาย ควรเบ็นผู้รับผิดชอบมากที่สุด ดังน้ำกาวปรับบ่รุง จึงเพ่งเล็งปร้บป่รุงผู้บรรยายก่อนเสมอ จะขอ เสนอข้อควรปรับปรุงผู้บรรยายอย่างย่งๆ ดังต่อ ไปนี้

1. ควรเลือกเรื่องทีเหมาะสงเง พื่อให้ด้ความ
 พ้นฐานยย่างไ.รมาก่อน ก็จะฐ่วย่นการวางแผน การบรรยายมาก เช่น ศ์กษาโดยวิธี่ทำ pre-test
2. เรื่องที่จะบรรยายควรมีเบ้าหมายเขียน ไว้แน่นอนว่า เมื่อเรียนจบชั่วโมงบรรยายแล้วผู้

เรียนตารจะมีพดติกรรมอะไรที่เปลี่ยน้ปบ้างเช่น สามารกปภิทติ พูดหรืคอธิบายอะไร้ได้บ้างในสึ่ง ซึ่งไม่มี่าามสรามารถมาก่อน
3. ตรวชสถานที่บรรยาย เถละเครื่องอุบกรณ์์ การสอนเสีะก่อะ เช่น ที่นั่งพ้ง การระะบายลม
 บนจก เบ็เต้น สั่เหล่าน้้ว้นมีคามสำคัญต่อ ประสิทธิกาาพรอกการบรรยาย จึ่งควรเตรียม! ไวให้ พร้อมก่อน
 ไ.ป พยายามเลีอกเฉพาะห้วข้อเด่น ๆ มาเน้นให้ห้
 เวตาบรรยาย มธ นาหี "ม่ควระห่าวมากกว่า $3-4$


5. เตรียมตต้วตยางผู้บ้่วย ภาพประกอบ
 เน้ห จุดสำคำที่ต้องการ หรีดเพิ่อแสดงการ วิเศรราย์ข้อยหา
6. การับระยาย พยายาม่ใ้้เบ็นก้นเอง พูต
 และเน้นจุตสำคับให้ช้ดเจิน เรูมต้นด้วยบอกว่า
 ได้บรรย่ายเรื่องอะไรที่สำคัญไไป่เล้วบ้าง และ พยายามโยงสงซึ่งเด้บรรยายแล้วเข้าด้วยกัเ
 ตาม่เบต้วยตออดเวลา ต้องอาศัยการพูตเร้าใช


 เรียนด้วยกัน และผู้รียนกับผ้ขรวยาย ผ้้รรราย
 การแลกเปลี่ยนความเคิดเด์นทั้ท่ 2 ผ่าย
8. ควรมี!วลาเหลือท้ายชัวไมงสำาหร้บ ถาม ตอบทร่อยเสตงความคิดเท็น โดยู้เรียนคาจิาม ตอบด้วยปากเปล่า เขียน่ในเบสอบกาม เข่ยหย่อ


จ. ก้าผู้รียนเสดงท่าทางเบือทรือยม่สมา




10. การแจกเคกลารประกอบคำบรรยายย่ง

























 -2:2 ดง่เ

กิ. ภาคน้า กล่าวชักจูงความสน์ดจของ้ผ้




ข. ภาคเนอหา

- ตย์บยกหัวข้อสำคัอมาเน้น โดยเร่

- พยายามตั้บบบญหาให้ผู้.รยย ติคตาม
 เรียนสอบถามหรือแสดงความคิด เท้น
- อย่าบรรยายเกินเวลา
- สิงริ่งเข้าใจยาก และสำค้อ ควร พูดต้า และฮ้ำๆ กั่
- เร็มต้วยต้วอย่างง่าย ๆ แล้วสสุปเบ็น concept ให้
- ใช้บร์าราร โสต-ทัศนศึกษา ช่วย
- พูดเบ็นก้นตง ช้ด แลเเปี่ยน จังหวะตลอคเวลา

ค. ภาคสรุป
สรุปโยงเนื้อหาต่างๆ ที่กล่าวไปแล้ว เน้น ว่าข้อความสำคตมดุี่กล่าวไนแล้วมีอะไรบ้าง มีประ โยชน์นำไปใช้ต่อไปได้อย่างไร ข้อวิจารณ์และ วัตถุประสคค์ของการบรรายยที่าล่าวับแล้ว ตอน ท้ายควรมีเวลาหหลือใน้ผูำรียน ถาม วิจารด์ หรือ สอบถาม เพื่อแสงคววามรู้ความเข้าใจและ ความคคคเห์หหหื่อาาจจะทำ post-test เลก็กได้

การปรับปรุงวิธีบรรยายยยู่ตจอดเวลา เบีน ส่งจำเบีนเยย่ายย่ง เพื่อให้การสอนแบบนิ้ดด้ผดดี บัญหาสำคัญช์เผู้อ่านอาจถามตน เองใน ขนเน้้คือ

 ดี บืษุหานน้กคตข้นมานานแล้ว Bloom ${ }^{1}$ ได้คกกษา

วิเคราะห์หาคำตอบพบว่าผ้้เุียนทีคคกษาเอง โดย ใช้ booklet ชนิคเรียนด้วยตนเอง หรีอเทบ จาจ ทำคะแนนสอบได้ดีเท่าก้บผุ้ที่ทข้าพึ่งบรรยาย เหมึอนก้น จิ์งอาจสรุบได้ว่า ฝู้เรื้นนจะศึกษา


1. ทบหวนให้บ่อย
2. เรียนเมื่ออยากจะเรีรน ${ }^{3}$

สรุป
การปรับปปุรวรีธีบรรยายในโรงเรียนแพทย์ จยู่ไหวิละยที่ขะทำได้าใยผู้บรรยายเลือกหัวข้อที่ เหมาะสมรู้สภาพของนิสิต เมรียมการบรรยาย และใช้หล้ก นรรยายโดย ให้ผู้เรียนที่มีส่วนร่วม แสจงความคคดเน้นมาาขี้น เบ็นการเปลี่ยนภาวะ ของครูจาก "ผู่งอน" มาเบ็เคครูร่ทำหน้าที่ของ ครู่ดยสสบุรรถ์

## เอกสารอ้างอิง

1. Bloom, BS : Thouglet Processes in Lecture and Discussions, Journal of General Education. 7: 169. 73
2. Bughman, E: The Lecture Method of Instruction. World Health Organization Medical Education Bulletin if 8 , Center for Educational Development, University of Illinois College of Medicine, Chicago 72
3. Johnson, RB : The Lecture: Can It Be Improved? Self Instructional Materials Project, Southern Medical School Consortium, Chapel Hill, 73
4. Miller, GE ; Graser, HP ; Abrahamson, et al : Basic Techniques of Instruction. In "Teaching and Learning in Medical School" pp. 95-105 Harvard University, Press, Cambridge, Massachusetts, 68
5. Simpson, MA: Lectures. In "Medical Education: A Critical Approach'" pp. 98-100 Ap-pleton-Century-Crofts, New York. 72
6. Tyler, RW: Basic Principles of Curriculum and Instruction, pp. 63-100. The University of Chicago Press, 71
