

## Abstract

Academic vocabulary is an essential part of academic language and a strong predictor of academic success; therefore, knowledge of what academic vocabulary is and how it should be taught is an important aspect of second language teachers' pedagogical competence. This paper introduces what academic vocabulary is, how it is distinct from general vocabulary, and what role it plays in academic achievement. It also introduces techniques that can be used to teach such vocabulary to learners of intermediate and upper intermediate language proficiency. The techniques that have been suggested in this paper are aimed at engaging learners' cognitive abilities in the process of learning academic vocabulary. The paper argues that technology should be an integral component of academic vocabulary instruction and suggests several online tools that learners can use to increase and enhance their academic vocabulary. Finally, four English academic vocabulary word lists and how they have been developed will be discussed in the hope that Persian language researchers and teachers would be encouraged to devise such lists for university level students.

Key Words : academic vocabulary, second language, techniques of vocabulary instruction, technology, word lists










به تدوين حنين فهر ستهايى براى دانشجويان و دانش آموزان همت گمارند.


بر اين اساس، مىتوان كفت كه كسترش دايرئ لغات آكادميكـ

 وازثَان آكادميك مییریازد.

تعريف و دستهبندى »گَنجينهٔ وازگَان"





 صوت يا بازنمايى مكتوبشان، كه همحّون ناقل اصلى معنا به كار كار




 تقسيم كرده است:

 مانند dog, eat, house حنين وارَّكانى در انواع مختلف سخن


 فرهنگَمدار " را بيان نمى كنند.




 پيشبينى فهريذيرى زبان است. مثلا در كزارش "هيئت ملى آلى مطالعهه كه نهادى دولتى در ايالات متحده امر يكاست، حنين







 ميان كسترهٔ دايرة لغات زبانآموز و افزايش دامنه و كيفيت فـهم

 كَنجينة وازءَان و فهرم محتواه تأكيد كردهاند: "ادانش اشــخاص دربارة يك موضــــوع در اصطلاحاحاتى كه در مور د آن موضوع مى انند خلاصه مى شود. هر قدر دانشجويانيان و وري
 اطلاعاتى را كه ممكن است دربارة آن موضوع بخروانند يا بشنوند با سهولت بيشــترى مى فهممند. هر قدر شخص در آر ابرارة موضوع مورد نظرش اصطلاحات بيشترى بداند، اطلاعات تازئ مربور بـر به

work package (م)، يــا كلماتىاند كه در جاى ديگرى به كار
 فقط در كونههاى سخن تخصصى ظارير مى شوند و و در مجموع،





تخصصى و فنى ديگرند.
 اختصاصىتر را در برمى كيرد. ايــنـ وازثَان دلالتهاى ضمنى

 معناى وارثّان غير هستهاى عمومى را بيان كند اوٍ مى تواند آن آنها
 dine



| قابليت معنايى | كستره | فراوانى | كنجينهُ واءكان |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| خنشى | فراكير | بسيار فراوان | هستهاى |
| داراى دلاك ضمنى | شايع | فراوان | هستهاى غير عمومى |
| حاراى همووند معنايى | 0 | وابسته به كونهٔ سخن (زانر) | نيمه تخصى |
| خنثى | اختصاصى | نادر | تخصى |

 كمتر بها كار مىروند و معمولاً مصداق يا نمونــهاى خاص از مفهوم كلىترى هســتـند كه
 puppy بيان مىشوند (مثلا نمونئ خاصى از dog (ســت) . وارثّان غيرهســتـهاى عمومى
 كاربرد كمترى دارند. و معمولا

## كَنجينُٔ وارڭَان آكادميك: تعريف و دستدبندى

 بسا خواننده را به فكر بيندازد كه در اين ميان، جايكاه پاكنجينئ




 دانشجويان، هنگا مطام مطالعٔه متون يا در جلسات السات درسى، با با آنها





 محدودترى به كار مىروند. همحتنين احتمال زيانيادترى مىرود كه دانشجويان و دانشآموزان در متون يا يا منابع درسى تخصى تحصى







دلالتهاى ضمنى دارند (ق.س. وارڭكان غيرهســـتهاى عمومى . waze, stare


 آنجا كاربرد بس بيشــترى دارند؛ مثلاً واثرءٔ shares (سهام) از









 منفى، شده باشند)، ولى دلالت ضمنى آكاهانئه مستقل از سياق ندارند.



 در الكترونيك) و ممكن اســت كلماتى مركب نيز باشند (مانند

مفاهيمى كليدى در موضوعات دانشگاهى دلالت دارند. به چنیين



 سطح سه تعلق دارند.


 خاص (يا گنجينهُ وازگان فنى). آموزشكران زبان، با استان استفاده از
 به زبانآموزانٍشان آموزش دهند تصميم بگيرند. وازگَان سطح

 وازگگان سطح دو كه همان وازگًان آكادميك عمومى اند
 چون ايــن وازگان در ســـياقها و موضوعـــات مختلف (چون مطبوعــات و كتابهاى غير تخصصى) نيز به كار میرونـند، پس دانشآموزان و دانشجويان بايد از پيش با آنها آشا آشنا شده باشنـ آشند كه البته هميشـــهـ چنینين نيست. از اين رو، اين دسته از وازگگان نيازمند توجه خاص آموزشگران زباناند.

روشهاى آموزش گَنجينهُ وازگَان آكادميكـ
 »مفاهمه به زبان دوم به روش طبيعى" مىنويسد:






 به شيوهاى شخصى با يكديگر پیيوند منظمى يافتهانـ








وازگان سطح يك


 وازگان ســودمندىاند، ولى فهمٍ معانى آنها
 ههارت پيدا مى كنند و قابليت شفاهیشان شان در مفاهمه با استفاده اين وازگان بسيارى از آموزشگران زبان را از نياز به تمركز بـا بيشتر


## وازگًان سطح دو

وازگان سطح دو بيشتر شامل اصطلاحاتى است كه در دور دوران

 متفاوت است، مثلاً وازءٔ operation بسته به آنكه در رياضيات، پزشكى يا بازر ركانى به كار رود، به ترتيب، به معناى عمل (يكى از از

 چندان استفاده نمىشود. ممكن است مفاهيم تجريدىترى كه فهممشـــان براى زبان آموزان آسان نباشد داشته باشند. بنابراين،


 به وازگَان سطح دو تعلق دارند.


وازگًان سطح سه
وازگان سطح ســـه، در قياس با وازگان سطح دور، تخصصىتر و محـــدود به قلمرو موضوعات دانشــعاهىاند. ايـــن وازگان بر

ولى خلاقيت زبانآموز همواره مىتواند راهگشا باشد، بهويزه كه









 بر گـــالى كوچگى، و بر گردان آن را به زبان مادرى بر طرف ديگر آن مىنويسد؛
 شامل • • تا •O وازه است؛ ـ لازم نيســت وازهـها

بهترى برايش دارد بر گزيند. پارهاى از اين روشها شــيوههايى



 از روشهاى خاص فراگيرى گنجينهُ وازگان آكادميك اشــارهـاره مى كنيه:
 فنون ياديار خوانده مى شــــوند. يكى از فنون كارامد ياديار ״فن




 تصويرى از چرخ ايســتادهاى كه روى كوسَنى قرار گرفته است است





ناآشنا با اسستـفاده از جايكَاه آن در جمله يكى از سودمندترين روشهايیى اسـت كه زبان آموز مىتواند آن آن را در كالاس و بيرون

 متنى يا گوشستيردن به سخنى به زبان مانـ مادرىمان بارها ها همين كار را كردهايم.
 نمــودارى از پيوندهــاى معنايى ميان كلمـاتـات را به زبان آموز



 سازمانيافته و ترسيمى، كه مىتواند آند فرايند يادكيرى را را تسهيلي

 فعاليت پايانى و حتى همحچون نمونئ خوبى از تكليف بهره برد.

همهٔ آنها اســـم يا صفت يا فعل يا قيد باشند، بلكه حتى بهتر
است انواع مختلفى از واڭهما در هر مجموعه كِ كنجانده شوند؛



مى سنجد؛





 شده است بايد، با كَذشت زمان، بيشتر شود تا وارْهما در حا حافظه بلندمدت جاى گير شوند.




نمودار شمارءًا. نمودار سازى معنايی براى وازءٔ require (لازم داشتن، ملزم كردن)

parents (brush your teeth)




 كمك سياقى است كه در آن قرار گرفتهاند؛ پبه واسطهُ اشتغال


(IV ص•r.1.









 ميان اطلاعات پيشين و اطلاعات جديد زبانآموز است (ن.ى. تصوير شماره T).

تصوير شمارءٔז. الگَوى فرير براى وازءٔ quadrilateral (حهارضلعى)

| Defintion in our own words A shape with four sides | Facts/ Characteristics <br> 4 sides <br> sides may or may not be of equal length <br> sides may or may not be parallel |
| :---: | :---: |
| Examples | Non-examples |
| -square | circle |
| - rectangle | - triangle |
| - trapezoid | - pentagon |
| - rhombus | - dodecahedron |







 تقريبى آن را دريابد. مثلاً آموزشـــرَ از زبانآموزان مى خواهد

اما روشهاى خاصترى نيز هسـت كه خصوصاً در فر اگراگيرى كَجينهُ وارَّان آكادميك مؤثرند. برخى از آن آنها عبارتانداند از:




 آنها روبدرو شوند پيدا كند. در كلاسهايى كها از روش آموزش

و ابزارهاى برخط گنجينهُ وازگان.
 Merriam-Webster Online, AskOxford.com, (Alpha Dictionary تصاوير و جز اينها را در حين اجراى تكاليف درس ديى به زبان بان آموز
 متن مىتواند به توضيحات لازم دسترسى پيدا كندا كند، و اين امر به فعاليتهاى درسى او سرعت بيشترى مى بیخشد.

 دست مى يابد و، گاهي بدون نياز به مراجعه به واراءنامنا، مى تواند معناى وازئ مورد نظرش را حدس بزند.

Venus, Earth, Saturn, Milky Way, J upiter, Mars, Mercury, Solar System, Saturn, Uranus, Neptune, Sun, Local Group.

اگر زبانآموز از قبل اندازههاى نسبى سيارات منظومهٔ شمسى

 خواهد كرد:
Mercury, Mars, Venus, E arth, Neptune, Uranus, S aturn, J upiter, S un, Solar System, Milky Way.
 Group بايــد به معناى مجموعهاى از كهكشـــنـنها، شــامل راهشيرى، باششد.






 بلندمدت او خواهد انجاميد.

## گَنجينئ وازگَان آكادميكى و فناورى



 مینويسد:


 مكملى براى تدريسِ رودررو است، بلكه همحتنين اين امكان امكان را

 (ص)




نمودار شمارءٔr. نمودار visuwords براى كلمه visualize (مجسم كردن)


است. (ص
 آكادميك" در اين است كه »"فهرست كليدوازهمهاى آكادميك" وازگَان پربســـامدى را كه در نثر علمى بســــيار بهكار مىروند aim, argue, because, compare, explain, $\quad$, نيز دربردارد. اين فهرســت را در نشانى زير namely, result
مى توان يافت:
https:// www.uclouvain. be/en -372126.
html.




 انگليســى امريكايى معاصر (COCA) (بيش از • باميليون وازه) و همر در پيكروازئ ملى بريتانيايى (بيش از آ
 http://www.academicwords.info/

سخن پايانى
بســـيارى از زبان آموزانى كه انگگليســـى را باعنوان زبان دوم



فهرستهای گَنجينهُ وازَكان آكادميك

 از اين وازگان آماده شده است كه در زير سه نمونه از مهمترين
آنها معرفى مى گر دد:

ا. فهرست وازگًان آكادميك .



 شناسايى نموده است. اين فهرســت را در نشانى زير مىتوان يافت:
http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/ academicwordlist/.





 مشخصات كار آكادميك شمرده مىشوند يار يا در كار كفتمان علمى


19. contexts
20. Sinclair
21. Philip
22. general academic vocabulary
23. domain-specific vocabulary
24. Coxhead
25. Blachowicz, Fisher, Ogle, \& Watts Taffe
26. vocabulary tiers
27. Wilga Rivers
28. Thornbury
29. mnemonics
30. keyword technique
31. word cards
32. semantic mapping
33. Frayer Model
34. Lead-in
35. Communicative Language Teaching (CLT)
36. He
37. Word Scaling
38. Selvester
39. hypertexts
40. Academic Word List
41. written corpus
42. Academic KeyWord List
43. . Magali Paquot
44. Centre for English Corpus Linguistics
45. Academic Vocabulary list

Beck, I. L., McKeown, M. G. \& Kucan, L. (2013). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction. New York and London:The Guilford Press.
Blachowicz, C., Fisher, P., Ogle, D., \& Watts Taffe, S. (2013). Teaching Academic Vocabulary K-8 Effective Practices across the Curriculum. New York and London:The Guilford Press.
Coxhead, A. (2000). The new academic word list. TESOL Quarterly, 34, 213-238.
Flexner, S. B. 2003 (Ed.). Random House Webster's Unabridged Dictionary. New York: Random House,.
Halbe, D. (2013). English in Business Meeting. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der UniversitätTrier, 2013.
Harmon, J. M., Hedrick, W. B., \& Wood, K. D. (2005). Research on vocabulary instruction in the content areas: Implications for struggling readers. Reading and Writing Quarterly, 21, 261-280.
He, Y. (2010). A study of L2 vocabulary learning strategies. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/get/ diva2:326994/fulltext01.pdf
Marzano, R.J. \& Pickering, D.J. (2006). Building Academic Vocabulary:Teacher's Manual. Association for Supervision \& Curriculum Development.
Nagy, W., \& Townsend, D. (2012). Words as Tools: Learning Academic Vocabulary as Language Acquisition. Reading Research Quarterly, 47(1), 91-108
Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read. Washington, D.C.: National Institute of Child Health and Human Development.
Schmitt, N. (2010). Researching vocabulary: A vocabulary research manual. University of Nottingham, UK.
Selvester, P. M. (2012). Immersive learning in preservice teacher education: Using virtual worlds. The International HETL Review, 2, 54-75.
Thornbury, S. (2002). How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson, Longman.
Wessels, S. (2011). Promoting vocabulary learning for English learners. Reading Teacher 65(1), 46-50.

اســت بهرهٔ چندانى از آن نداشته باشـــند مهارت در فمهم مؤثر
 محيطهانى آموزشــى و در ارتباطات حرفهاى و شــغلى سخت مورد نياز است.

اانشجويان و دانشآموزان را يارى مى كند تا تا در استفاده المان از زبان
 كنند. تمرين فعالانه نيازمند آن اســت كهـ آم آموزشگران آكاهاهانه

 فراگيرند. دانشجويان و دانشآ آموزان به اين فرصتهانى آن آموزشى
 راهبردى مؤثرى به دســتـ آَورند تا بتوانند مستقلاً به فراگيرى وازگان تازه بيردازندري







و دانشآموزان داشته باشد. آموزشگران همحنینين بايد از طريق








بتوانند زبانآموزانشان را نيز با چنين امكاناتى آشنا سازند.

1. Nation
2. Schmitt
3. Wessels
4. Harmon, Hedrick, \& Wood
5. Nagy \& Townsend
6. Marzano \& Pickering
7. Flexner
8. Halbe
9. general core vocabulary
10. speech events
11. register
12. culture-specific
13. general non-core vocabulary
14. collocations
15. idioms
16. semi-specialized vocabulary
17. corpus
18. semantic prosodies
