*Helsingborgare, tiden din vän för evigt*

Det får väl ändå ses som rätt säkerställt att *tid* skapades samma bråkdelssekund som *materia* och *utrymme*, och att ingen av dessa tre kan vara till utom de andra två. Vad som fanns ”innan” dess har alltid fascinerat tanken, och förundran kring det här uttrycks i barnens varför-frågor som stegvis leder samtalet bakåt i händelsekedjan. Vuxna undrar oftast mer om framtida händelser.

Tid hör alltså till det som kom till en gång genom *Big Bang* och som därefter allt som sker äger rum inom. Tiden har blivit ett villkor för allt, precis som materia/kropp och utrymme hör till allt som händer. Inget kan därför hända utan att det sker vid en viss tidpunkt, med något konkret och någonstans. Konsekvenserna av detta är tydliga i kristen tro.

**Modern som postmodern livtolkning…**

Modern, som postmodern livstolkning liksom kristen tro är överens om allt livs död som en absolut gräns där såväl tid och plats som materia upphör.

Kristen tro talar om Jesu Kristi uppståndelse som ett överraskande mönster när ett konkret kroppsligt liv, på en bestämd historisk plats får liv igen. Ett liv som är helt nytt och ändå i kontinuitet med det som var. Vi kan därför tro att det finns en helt ny men igenkännbar fortsättning för all materia och därför för varje människa.

Solen och sommaren går upp - med ny tid för ditt eget liv och för livet i gemenskap med andra människor. Solens uppgång ger oss ny tid för att älska och arbeta. Med löften, tillit, ansvar, glädje, känsla och rationalitet bygger vi sammanhang som håller. Varje natt är som en vinter – och påminner människan om icke-tillvaron, det meningslösa, icke-relationen, tomheten. Men natten är också en viskning om kravlöshet och vila.

**Vad är då tiden för människan?**

Gott om tid, ont om tid, realtid, under tiden, tids nog, klocktid, tid för att engagera sig ideellt, ansökningstid, måltid, samtalstid, avgångstid, ankomsttid, flextid, svarstid, nådatid, ställtid, tidsfördriv, tidsbrist, akut tid, träningstid, fritid, framtidshopp. Redan den här summariska uppräkningen visar att livsvillkoret och de flesta av våra mest avgörande mänskliga aktiviteter och förhållningssätt karakteriseras med begrepp som innehåller ordet ”tid”.

**Vad är då tiden i Bibeln?**

Bibeln är inte en bok om tid. En sak framstår dock med skärpa i Bibeln, och det är anspråket att det som skedde genom den person som föddes vid vår tideräknings början har en betydelse för *all* tid. Alltså inte bara en betydelse för de konkreta människor som botades från sjukdomar då, som fick känna att livets mening gavs dem åter där i byarna, att det fanns en plats och identitet för dem i gemenskap. Att Jesus Kristus hade en betydelse för dessa människor, för dem som fick sin syn, sin hörsel, sin psykiska hälsa tillbaka är ju förståeligt. Många av oss anar vad det innebär att gå från mörker till ljus, från det som inte är, till det som är. Från det vi är mest rädda för till det vi längtar mest till. Vem har inte nuddat vid sin egen längtans djup?

**Sommaren – en himmelsk försmak**

”En betydelse för all tid”, skrev jag, ja anspråket i kristen tro är just detta, att det som Jesus gjorde för människors skull och det som hände med Jesus, som gick genom död till nytt uppväckt liv, nu gäller all tid, all materia. Allt utrymme i alla oändliga universa.

Det finns en löftesverklighet, och den lovar dig att *tiden är din vän för evigt*. Och efterlängtad sommar kan nu bli en skön varm himmelsk försmak. Och jag önskar dig allt gott i juni, juli och augusti.

*Kristian Lillö*