رامى آفريند، كفتار يا سخنهايى كه از ما ما صادر مى شود؛ است. اتفاقى مى افتد كه هز اري ار سال با با آن آشنايى داريم؛ هر چهی میى انديشيم عليت را در نمىيابيم. راحتترين تسرينين، اعتقاد


 در اتفاقى كه مى افتد؛ مشاهده مىنمايميم. از آن جا كه سخن - به به ويزه سخني كه در در به زبان آورده گى به زمانِ حال و دقيقاً لحظهى وقوع
 در ناخوداكاه شخص رسوب می مكا بند؛ به نظر
 به پِذيرش تناسخ راضى مى شود. حال ممكن است اين پرسش بيش بيايد كه




ابتكاري رمزگشايى آينده برخور بردار گرددّ؟ اكر متن براى خوانش آن آيندمى مخاطبشى،
 به زمان مركزى حال، حركت درئ داشته باشدر؛ به دليل زمانى شروعي متن - منظور الزاماً


 در كَذشته در جَا مىزنـنـ حال اگر متن از زمان مركزى حالـ حال - زمان شروعى - به زمان فرعى گَذشته حركت نماي نمودهاى »اكذشته« را با به كونهاى شناور و و اركانيك، هضم مىكند و و خواهد تو توانست با با حفظ مركزيت، در خودش استقرار بيابد تا رمزگشايى آيندهاي مخاطب خاص امر امكان پِذير شود. متنهايى در آينده اتفاق مى افتند به عنوان
 شود كه در •Y ب ميلادى در حالِ وقوع با باشد.
 سويى ديگر چحنين متن هايى هم لازم اسم است از زمان مركزى حال در خود بر برخوردار باش باشند تا تا مخاطَب خاَص، آينده را دريابدشر.

خورخه بورخس، در تعريف »شانس"
 كه جهان است.ه حال اكر يك متن، دستغان بيپچيدهاى از عليتها باشا

 هنگام مخاطب خاص رو روياروي هِ هر متن، اثر، نوشتار و حتى روياروى نوشتهاى كها هـه هنوز

 داشته باشد كه آيندهى مخاطب خاص را را برايش بكشايد؟ البته اين خصلت، به شكل قطعيت يافتهاى به معناى


آينده نيست. تنها
 مىتو اند راهگشاى آينده باشد. پرا $ا$ كه همه چيز با يكديخر مناسبت دارند و م مخاطب خاص، با ضريب هوشى، دانايى و توانِ مندىهايش، مناسب خصوصى اش را را با متن و ويا بالعكس كشف و رديابى مىنايد و و به گونهاى همذات پندارى در آينده مستقر شده، همساز میشود. در حاشيهى متنى كه بيش روى شماست، به همين شيوه مى توان تناسَخِ را مَردود اعلام نمود. يكى از مواردى كه آيندهى خصوصى مان

اكثريت قريب به اتناق جوامع - به ويزه جوامع ادبى - متنهاى خـى خواندها
 تجربهاى از آنها را با شباهت بساهيار با با با حتى منطبق بر آن تقرير نمودهاند. مخاطب عار آنا از متن، انتظار آينه شدن را را دارد تا بتوانـد كذشتهاش را در آن بيبند. از اينجاست كه
 پیندارى بسته بندى شدهای ارمغان مى آورد كه مخاطب خودش را در گـذشته متوقف مىنمايد. همهى اينها، زايشگُرِ حسرت ور و
 شناختى اند. البته اين به اتفاق متن نيست؛ در هنرها و رسانههاى ديگر هم هم قد علم
 نمايش مى گذا ارند؛ در كذشتشتههاى دور، در در دلِ تاريخ ملى يا جهانى اتفاق مى افتند و بَيشتر آز آن كه رهنمود حالـ وال و آينده
باشند، مخاطب را تنها بـ به شناخت تصويري تاريخ مىرسانند. اين شئونات اكثريت قريت قريب به اتفاقِ
 ماندگى تعمدى، متنيت خود را از دست بدهند و كنسرو شده در در كَذشته پردازی باقى بمانند. امروزه مخاطب خاص توجه به نتش فزاينـن روياروي متن، در متن به خود مى گيرد

 به سوى آيندهى ناشناختنهى خصوصى مىانگارد تا از كذ مخاطب بودنش بگريزد. برای اين اين عزم فاتحانه
 مخاطب خاص را متن بيانگاريم - متن لازم است خاصيتى بنيادى برخ خور دار باشد كه هـ همانا
 البته بنيادى بودن اين گونهالى متن، به معناى
 در حال صورت مى يذيرد و در هر لحظه قابل

تغيير است.

