**زندگی جدید در مسیح**

**درس 7: کلیسای خدا**

هنگامی که مردان و زنان تعمید یابند، به عنوان بخشی از خانواده خود به خدا تعلق دارند. خداوند فرمان داده‌ است که فرزندان او در جامعه‌ای از مومنان سازمان‌دهی شوند و او به ما می‌گوید که چگونه این اتفاق رخ دهد - باید یک جسم یا جامعه جهانی از مریدان وجود داشته باشد.

"زیرا **بدن هر چند یکی** است، از اعضای بسیار تشکیل شده؛ و همۀ اعضای بدن، اگرچه بسیارند، امّا یک بدن را تشکیل می‌دهند. در مورد مسیح نیز چنین است. زیرا همۀ ما، چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، **در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم**؛ و همۀ ما از یک روح نوشانیده شدیم.

اول قرنتیان 12:12-13

در کتاب مقدس ما به زبان انگلیسی، این سازمان کلیسا یا انجمن یا گروه نامیده می‌شود. با این حال، در زبان یونانی، که برای نوشتن عهد جدید استفاده می‌شد، از کلمه ویژه‌ای استفاده شده است، کلمه "کلیسا" (ecclesia). یک کلیسا، گروهی از افرادی است که برای اهداف خاصی گرد هم جمع شده‌اند و این واژه برای بیان این موضوع در عهد جدید استفاده شده است. اعمال 19 از زمانی به ما می‌گوید که پولس (Paul) در افسس (Ephesus) گذراند و از مشکلاتی که با برخی از مردم شهر داشت.

"نقره‌کاری دیمیتریوس نام که تمثال‌های نقره‌ای از آرتِمیس می‌ساخت و از این راه درآمدی سرشار عاید صنعتگران کرده بود، ایشان و صاحبان این‌گونه حرفه‌ها را **گرد آورد** و به آن‌ها گفت: «ای سروران، می‌دانید که این پیشه، مایۀ رونقِ روزیِ ماست.

**جمعیت** آشفته بود. همه فریاد می‌زدند و هر کس چیزی می‌گفت و بیشتر مردم نمی‌دانستند برای چه گرد آمده‌اند. "

اعمال 19: 24-25 و 32

این افراد توسط یک مرد شیطان‌صفت ***گرد هم*** آمدند تا با پولس حواری مخالفت کنند. خداوند مردان و زنان را به کلیسای خود ***جمع کرده*** تا او را پرستش کنند و به خانواده خود تعلق داشته باشند.

 اولین استفاده از کلمه "کلیسا" در نسخه یونانی عهد عتیق در کتاب تثنیه است. این شیوه جدا شدن بنی‌اسرائیل از سایر ملل پیرامون آن‌ها را توضیح می‌دهد و آن‌ها را خدا از مصر بیرون آورده بودند و او می‌خواست آن‌ها را به سرزمین موعود سوق دهد؛ آن‌ها به این منظور فراخوانده شدند. آن‌ها از کلیسای او بودند. پس امروز با کلیسای خداوند است. از مردمی تشکیل شده‌است که خاص به دنیا آمده‌اند تا خدا آن‌ها را به پادشاهی خود هدایت کند.

این امتیاز متعلق به کلیسای خدا فقط برای کسانی است که در "دربارۀ پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، همگی، مرد و زن، تعمید یافتند" (اعمال 8:12). مریدان واقعی خود را از جهان جدا می‌کنند و همچنین درک می‌کنند که نمی‌توانند خدا را با مردان و زنان دیگر پرستش کنند که خود را مسیحی می‌نامند، اما آن‌ها پیام واقعی انجیل را درک نمی‌کنند و می‌پذیرند. ندای تعلق به کلیسای خدا، فراخوانی برای ***جدا شدن*** است. رسول پولس در مورد این موضوع به کلیسای قرنتیان نوشت و گفت:

"و معبد خدا و بت‌ها را چه سازگاری است؟ زیرا ما معبد خدای زنده‌ایم. چنان‌که خدا می‌گوید:

«بین آن‌ها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت، و من خدای ایشان خواهم بود و آنان قوم من خواهند بود.» پس، خداوند می‌گوید: «**از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید.** هیچ چیز نجس را لمس نکنید و من شما را خواهم پذیرفت.»

«من شما را پدر خواهم بود و شما مرا پسران و دختران خواهید بود، خداوندِ قادر مطلق می‌گوید.»"

2 قرنتیان 6: 16-18

این افتخار بزرگی است که به کلیسای خداوند تعلق داشته و وقتی که اعضای تعمید یافته همدیگر را برای عبادت ملاقات می‌کنند، باید همیشه این واقعیت را به خاطر بسپارند. خداوند آن‌ها را به این چیزها فراخوانده است و نباید از آن‌ها غفلت کرد.

"بیایید بی‌تزلزل، امیدی را که به آن معترفیم هم‌چنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده‌ دهنده امین است. و در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم. و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنان‌که بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - بخصوص اکنون که شاهد نزدیک‌تر شدن آن روز هستید. "

عبرانیان 10: 23-25 ​​

در نامه خود به افسسیان پولس کلیسا را ​​به عنوان مکانی كه در آن شاگردان از نظر معنوی رشد می‌کنند توصیف كرد. او از کلماتی استفاده کرد که به معنای "ساخته شدن" است. وی نوشت که، در یک سازمان کلیسایی، برادران و خواهران قادر خواهند بود:

* رشد دانش و درک داشته باشند (4: 13-15)
* در عشق رشد کنید و به همین ترتیب قصر را تقویت و تقویت کنید (4: 15-16)

با این حال، او به ما می‌گوید که این اتفاق تنها در صورتی رخ خواهد داد که هر یک از اعضای خانواده مشارکت داشته باشد و به آن کمک کند. (4: 16)

پولس برای توصیف کلیسا از عبارت مخصوصی استفاده کرد. او نوشت که مردم در آن "یک بدن" هستند و او این عبارت را ده‌ها بار در نامه‌های خود به کار برده است: به عنوان مثال:

"زیرا همان‌گونه که هر یک از ما را بدنی واحد است که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همۀ این اعضا یکسان نیست، ما نیز که بسیاریم، در مسیح یک بدن را تشکیل می‌دهیم و هر یک، اعضای یکدیگریم."

رومیان 12: 4-5

عبارت "یک بدن" روشی بسیار نزدیک به برادران و خواهرانی که در کنار یکدیگر زندگی و عبادت می‌کنند، به عنوان بخشی از خانواده خدا را توصیف می‌کند و پولس موارد زیر را در مورد آن عنوان می‌کند.

1. دقیقاً همان‌طور که ما قسمت‌های مختلفی از خودمان را داریم، مانند بدن، چشم و دست، بنابراین قسمت‌های مختلفی از بدن معنوی وجود دارد - همه برادران و خواهران یکسان نیستند و قادر به انجام وظایف یکسان در کلیسا نیستند. با این حال همه از نظر خدا ضروری و ارزشمند هستند و نقش مهمی را در بدن مسیح بازی می‌کنند. همه ما به همدیگر احتیاج داریم همان طور که برای عملکرد صحیح به همه قسمت‌های مختلف بدن جسمی خود نیاز داریم. (رومیان 12: 4-5 ، 1 قرنتیان 12:12 و 20)
2. سر این بدن مسیح است (افسسیان 4: 15-16). او مسئولیت آن را بر عهده دارد و هیچ قدرت انسانی در زمین وجود ندارد که مسئولیت کلیسا را ​​بر عهده داشته باشد.
3. پیشینه نژادی یا قومی و یا جنسیت مهم نیست، خداوند همه فرزندان خود را به طور یکسان ارزیابی می‌کند. (غلاطیان 3: 26-29).
4. اگر چه یک بدن، یک کلیسا وجود دارد، مسیح سر آن است (افسسیان 5:23)، با وجود بخش‌های مختلف، او به این عنوان توصیف می‌شود. بنابراین پولس به "كلیسای (ecclesia) خدا كه در كورینت است" نوشت (2 قرنتیان 1: 1). هر جا که شاگردان واقعی عیسی در عبادت -همدیگر را - ملاقات می‌کنند ، آنجا کلیسای خدا است.

پس ما باید به نقش‌های مختلف در کلیسا نگاه کنیم و آنچه را که کتاب مقدس در مورد آن‌ها به ما می‌گوید، در نظر بگیریم.

**جلسات تجاری کلیسایی**

پس از عروج خداوند عیسی، کلیسای جامع در اورشلیم به سرعت رشد کرد و به زودی مشخص شد که برای سازماندهی و مراقبت از آن نیاز به افراد اضافی دارد. شرح این در اعمال 6: 1-7 یافت می‌شود و الگویی برای سازمان کلیسایی امروز ما است. ما می توانیم نکات اصلی ذکر شده مانند این را ذکر کنیم.

1. مسئولیت رهبران ارشد کلیسا (رسولان) موعظه، دعا و تعلیم کلام خدا بود، هیچ کاری نباید در راه این امر باشد.
2. با این حال ، آن‌ها برای مراقبت از برادران و خواهران در کلیسا، به ویژه در امور شبانه روزی، به کمک نیاز داشتند.
3. آن‌ها تصمیمات خود را نگرفتند، بلکه همه برادران و خواهران را با هم فراخواندند تا در یک جلسه تجاری برای بحث در مورد آن صحبت کنند.
4. رسولان آنچه را که فکر می‌کردند باید انجام شود را راهنمایی کردند اما این کلیسا بود که تصمیم گرفت و مردانی را که می‌خواستند این کارها را برای آن‌ها انجام دهند انتخاب کردند. شک نیست که همه به همان مردان رای دادند، اما همه تصمیم اکثریت را پذیرفتند و از آن حمایت کردند.

نتیجه این شد که اختلافات در کلیسا حل شد و همه احساس کردند که به طور عادلانه مورد مراقبت قرار می‌گیرند. این موضوع اجازه می‌داد تا کلیسا به موعظه‌های خود ادامه دهد و بنابراین لوقا می‌گوید "کلام خدا افزایش یافته است".

این یک درس بسیار مهم برای ما است؛ سازمان کلیسای خوب و منصفانه، که هر برادر و خواهر را در تصمیم‌گیری‌های خود درگیر می‌کند، به برقراری آرامش و ایجاد فضایی کمک می‌کند تا شاگردان بتوانند بر موعظه کلام متمرکز شوند. هنگامی که تصمیمی با اکثر مردم در کلیسا گرفته شد، همه اعضا باید از آن حمایت کنند.

ما در یک بخش دیگری در اعمال باب 15 می‌خوانیم، که این یک درگیری بین بزرگان کلیسا و رسولان در بسیاری از کلیساها است. آن‌ها گرد هم می‌آمدند تا در مورد چیزی‌های که بسیاری از آن‌ها به شدت با آن اختلاف نظر داشتند، گفتگو کنند، "مباحث زیاد" بود و دوباره درس‌هایی برای ما وجود دارد تا در مورد نحوه برخورد با اختلافات در کلیساهای خود بیاموزیم.

1. آن‌ها همدیگر را ملاقات کردند تا در مورد موضوع صحبت كنند. آن‌ها نامه ننوشتند یا فقط در خانه نماندند. اگرچه دیدگاه‌های سخت و متضاد وجود داشت، اما آن‌ها به یکدیگر گوش می‌دادند.
2. اون زمان و موقعیتی برای صحبت همه بود.
3. وقتی برادران محترم ، پیتر و جیمز صحبت می‌کردند ، همه ساکت بودند و گوش می‌دادند.
4. آن‌ها مبنای خود را بر اساس کلام خدا و نه بر اساس دیدگاه خودشان قرار دادند.
5. پس از تصمیم‌گیری، همه آن را می‌پذیرفتند و با اون تصمیم زندگی می‌کردند.

**مسئولیت بزرگان کلیسا**

هنگامی که پولس رسول به ماموریت‌های موعظه خود رفت، ساماندهی کلیساها برای او بسیار مهم بود. او می‌دانست که برادران و خواهران تازه تعمید یافته به سازماندهی کلیسا احتیاج دارند و او مردانی را انتخاب می‌کرد که از بزرگان (ریش‌سفیدان) شهر باشند. (اعمال 14: 23) این بدان معنا نیست که او به طور خودکار پیرترین و بزرگ‌ترین مرد را برای ارشد در یک کلیسا انتخاب کند. تیموتی جوان بود اما او ارشد کلیسا در افسس بود، که به دلیل ماهیت معنوی خود انتخاب شده بود و پولس بارها به ما در مورد این خصوصیات که باید جستجو کنیم گفته است، همانند انتخاب کردن برادران بزرگتر به عنوان بزرگان برای کلیسای خود.

باید توجه داشته باشیم که اشتباه نیست که بخواهیم در کلیسا ارشد شویم - این انگیزه‌های بعد از خواستن است و مهم هستند.

"این سخن در خور اعتماد است که اگر کسی در آرزوی کار نظارت بر کلیسا باشد، در پی کاری نیکوست. از این رو، ناظر کلیسا باید به دور از ملامت، شوهر وفادارِ یک زن، معتدل، خویشتن‌دار، آبرومند، میهمان‌نواز و قادر به تعلیم باشد؛ نه میگسار، یا خشن، بلکه ملایم؛ و نه ستیزه‌جو، یا پول‌دوست. نیز باید از عهده اداره خانواده خویش نیک برآید و فرزندانش را در کمال وقار مطیع بار آورد، زیرا اگر کسی نداند چگونه خانواده خویش را اداره کند، چگونه می‌تواند کلیسای خدا را مراقبت نماید؟ و نو ایمان نیز نباشد، مبادا مغرور گردد و به محکومیت ابلیس دچار شود."

1 تیموتی 3: 1-6

"چرا که ناظر کلیسا مباشر خداست و از همین رو باید به دور از ملامت باشد، نه خود رای یا تندخو یا میگسار یا خشن یا در پی منافع نامشروع، بلکه شهره به میهمان‌نوازی و دوست‌دارِ نیکویی و خویشتن‌دار و پارسا و مقدّس و منظم؛ و پایدار بر کلام مطمئنی که تعلیم داده شده است تا بتواند دیگران را بر پایه تعلیم صحیح پند دهد و نظر مخالفان را رد کند."

تیتوس 1: 7-9

 "من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنج‌های مسیح و شریکِ جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند می‌دهم:‏ ‌گله خدا را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، امّا نه به اجبار بلکه با میل و رغبت، [آن‌گونه که خدا می‌خواهد]؛ و نه برای منافع نامشروع بلکه با عشق و علاقه. نه آن‌که بر کسانی که به دست شما سپرده شده‌اند سروری کنید، بلکه برای گله نمونه باشید."

۱پطرس 5: 1-3

این نقل قول، تصویری کاملاً واضح در مورد ویژگی‌های از یک بزرگ و ارشد کلیسا به ما می‌دهد. او باید مثل این باشد:

* مردی که کتاب مقدس خود را می‌شناسد و می‌تواند دیگران را درباره پیام انجیل آموزش دهد.
* مردی که طبق انجیل زندگی می‌کند.
* مردی که در رفتارش کنترل شده و معتدل است و هر چقدر هم که سخت باشد ممکن است با آرامش و اندیشه به مشکلات کلیسایی بپردازد.
* مردی که عصبانی یا خشن نیست.
* مردی که مست نمی‌شود.
* مردی که مهمان‌نواز است و در خانه‌اش به استقبال افراد دیگر می‌رود.
* مردی که برای کار به عنوان ارشد کلیسا شدن پول نمی‌گیرد و از بودجه کلیسا دزدی نمی‌کند.
* مردی که متکبر و مغرور نیست.
* مردی که از لحاظ معنوی وسیع شده و به تازگی تعمید نیافته است.

برخی از بزرگان خود را "مسئول" یا "رهبر" جماعت خود می‌دانند. این امر باعث می‌شود آن‌ها در رفتار با مردم متکبر و بی‌ادب باشند و این یک سرمشق بسیار بد به کلیسا می‌دهد. بعد از آن‌که عیسی پای شاگرد را در اتاق فوقانی شست و گفت:

"من با این کار، سرمشقی به شما دادم تا شما نیز همان‌گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین، آمین، به شما می‌گویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. اکنون که این‌ها را می‌دانید، خوشا به حالتان اگر بدان‌ها عمل کنید."

 یوحنا 13: 15-17

یک ارشد کلیسایی (یک برادر ثبت کننده یا منشی) باید خدمتگزار کلیسای خود باشد. او باید مانند چوپانی باشد که به دنبال گوسفندان خود می‌رود و در راه رسیدن به پادشاهی خدا به آن‌ها کمک می‌کند.

**وظایف زنان و مردان**

پولس نوشت:

"چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید، مسیح را در بر کردید. دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید."

غلاطیان 3: 27-28

این‌ها کلمات شگفت‌انگیزی هستند و ایده "یک بدن" را تایید می‌کنند. رنگ پوست ما، چه مرد و چه زن باشیم، وقتی عضو خانواده او می‌شویم، همه این چیزها برای خدا بی‌ربط است. با این حال‌، كتاب مقدس کاملاً واضح است كه وظایف مختلفی در کلیسا برای زنان و مردان وجود دارد. در داخل کلیسا، مردان باید نماز و عبادت حضار در کلیسا را رهبری کنند. وظیفه آن‌ها تدریس و رهبری موعظه عمومی انجیل است. خواهران باید بی سر و صدا به مردان گوش دهند و در مطیع آن‌ها باشند (1 تیموتی 2: 8-15). پولس می‌گوید دلیل این امر این است که آدم ابتدا توسط خدا شکل گرفت. او باید همراه با همسرش هدایت پرستش خدا را به عهده می‌گرفت اما آن زن (حوا) فریب خورد و میوه را گرفت، آن را به همسرش داد و از قانون خدا تخطی کرد. با پیروی از احکام خداوند در مورد وظایف متفاوت برای زن و مرد در کلیسا، به الگویی که خداوند از ابتدا داده‌، باز می‌گردیم.

این به معنی نیست که هیچ وظیفه‌ای برای خواهران وجود ندارد. تاثیر آن‌ها در هر کلیسا بسیار حیاتی است. این لیدیا (اعمال 16) بود که نمونه‌ای از مهمان‌نوازی و مهربانی را نشان داد که بر کلیسای فیلیپی (شهری در مقدونیه) تاثیر گذاشت. درکاس (Dorcas - طابیتا به زبان آرامی به معنای آهو و غزال) خواهری از شهر یافا (Joppa) بود که به عنوان شاگردی مشهور بود که کارهای بسیار خوبی انجام داد و مراقب فقرا بود (اعمال 9). خواهران در مدرسه یکشنبه تدریس می‌کنند و اغلب توانایی مراقبت از کودکان کوچک دارند که مردان این کار را نمی‌توانند. خواهران همچنین در خانه‌های خود بسیار تاثیرگذار هستند به روشی که با فرزندان و همسران خود رفتار می‌کنند و نشان دهنده نمونه‌ی خداپرستی به حساب می‌آيد. (تایتوس 2: 4-5)

یکی از اذعان عمومی این وظایف متفاوت برای زن و مرد در کلیسا، روشی است که به مردان گفته می‌شود با سرهای پوشیده نشده عبادت می‌کنند و به زنان دستور داده می‌شود که سر خود را برای عبادت و نماز بپوشانند (1 قرنتیان 11).

**جلسات کلیسایی**

هر کلیسای جامع باید هر هفته، یکشنبه در صورت امکان، برای به اشتراک گذاشتن نان و شراب به یاد زندگی و مرگ عیسی مسیح (به درس 6 مراجعه کنید) ملاقات کنند و یک برنامه پیشنهادی برای این مراسم در پایان این درس نشان داده شده است. با این حال، این یک کلیسای ضعیف است که فقط بابت این مراسم (همدیگر را) ملاقات کنند. کلیسا و افراد عضو آن باید از نظر معنوی رشد کنند.

"آنگاه دیگر هم‌چون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب شویم و باد تعالیمِ گوناگون و مکر و حیله آدمیان در نقشه‌هایی که برای گمراهی می‌کشند، ما را به این سو و آن سو براند. ‌بلکه با بیان محبت‌آمیز حقیقت، از هر‌حیث تا به حد او که سر است، یعنی مسیح، رشد خواهیم کرد. او منشاء رشد تمامی بدن است، بدنی که به وسیله همه مفاصلِ نگاه‌دارنده خود، به هم پیوند و اتصال می‌یابد و در اثر عمل متناسب هر عضو رشد می‌کند و خود را در محبت بنا می‌نماید."

افسسیان 4: 14-16

مطالعه دقیق و مطالعه کلام خدا با دعا است که به رشد ما کمک می‌کند (اول پطرس 2: 1) و کلیسا باید به طور هفتگی برای مطالعه کتاب مقدس در یک کلاس کتاب مقدس ملاقات کند. این باید به برادران و خواهران کمک کند که در اصول اولیه حرکت کنند تا آن‌چه را که نویسنده به عبری‌ها می‌نامند "گوشت کلمه" بدانند. هم‌چنین باید جلسات هفته‌ای برای موعظه انجیل وجود داشته باشد که کلیسا باید از بیرون نشان دهد به اشتراک می‌گذارد با افرادی که در مورد اخبار شگفت‌انگیز انجیل زندگی می‌کنند. برگزاری این جلسات به ویژه هنگامی که کلیسا کوچک است، کار ساده‌ای نیست. با این حال، کمک در دسترس است و گروه جدا شده کریستادلفین با ارسال نوشته‌هایی به عنوان پندها، سخنرانی‌ها و مقالات کلاس کتاب مقدس که می‌تواند توسط کلیساها استفاده شود توسط پست ارسال می‌کند.

**سفارش پیشنهادی خدمات یادبود برای کلیسای کریستادلفین**

سرود

دعا

دو مطالعه روزانه كتاب مقدس از هم خواندی كتاب مقدس

سرود

مدح (گفتگوی مبتنی بر کتاب مقدس که آسایش و کمک به برادران و خواهران خواهد بود)

آشنایی با مراسم نان و شراب

دعای نان

دعای شراب

سرود

مجموعه‌ای برای کلیساها و اطلاعیه‌ها درباره ترتیبات آینده

سرود

دعا

**سوالات**

1. کلمه کلیسا به چه معنی است؟

2. مردم برای این که به کلیسای خدا تعلق داشته باشند چه کارهایی باید انجام دهند؟

3. چگونه شاگردان باید هنگام ملاقات برای گفتگو در مورد امور کلیسا، رفتار کنند؟

4- شاگردان برای ارشد کلیسا چه جور فردی را باید انتخاب كنند؟

5- در داخل کلیسا چه وظایف بر عهده‌ی (الف) برادران (ب) خواهران است؟

6. ما از خواندن آیات 1 پطرس 5: 1-5 چه می‌آموزیم؟