#ການຟື້ນຟູຄັ້ງ(ຍິ່ງ)ໃຫຍ່

**##**

ຂ່າວທູດສະຫວັນອົງທຳອິດໃນພຣະນິມິດບົດທີ 14 ເປັນຄຳທຳນວາຍວ່າກ່ອນການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິສຈະມີການຕື່ນຕົວທາງສາສະໜາຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່. ໃນພຣະທຳດັ່ງກ່າວມີທູດສະຫວັນອົງໜຶ່ງ "ບິນໄປໃນທ້ອງຟ້າ ມີຂ່າວປະເສີດອັນນິຣັນດອນ ນຳໄປປະກາດແກ່ຊາວໂລກທັງປວງ. ແກ່ທຸກປະເທດ, ທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກພາສາ ແລະ ທຸກຊົນຊາດ.” ທູດສະຫວັນອົງນັ້ນ “ເປັ່ງສຽງຮ້ອງວ່າ:” “ຈົ່ງຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຍົກຍ້ອງໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງ ເພາະເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ພຣະອົງຈະຕັດສິນມະນຸດສະໂລກ; ຈົ່ງນະມັດສະການພຣະອົງຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າຮງຟ້າສະຫວັນ, ແຜ່ນດິນໂລກ, ນ້ຳທະເລ ກັບບໍ່ນ້ຳພຸທັງຫຼາຍ.” (ພຣະນິມິດ 14:6, 7). {GC 355. 1}

ການທີ່ພຣະຄຳຂຽນວ່າ ຜູ້ປະກາດເຕືອນນັ້ນແມ່ນທູດສະຫວັນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ. ລັກສະນະຂອງທູດສະຫວັນຄື ຄວາມບໍລິສຸດ, ສະຫງ່າຣາສີ ແລະ ຣິດອຳນາດ, ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້ສັນຍາລັກຂອງທູດສະຫວັນເພື່ອແໜ້ນເຖິງລັກສະນະອັນສູງສົ່ງຂອງຂ່າວສານດັ່ງກ່າວທີ່ຈະປະກາດອອກໄປດ້ວຍສະຫງ່າຣາສີ ແລະ ພະລັງຣິດເດດ. ສ່ວນທີ່ຂຽນວ່າທູດສະຫວັນອົງນັ້ນ “ບິນໄປໃນທ້ອງຟ້າ” ດ້ວຍການ “ເປັ່ງສຽງຮ້ອງ” ເພື່ອປະກາດເຕືອນ ແລະ ໄດ້ປະກາດແກ່ມະນຸດສະໂລກທຸກຄົນນັ້ນ ຄື ປະກາດໃຫ້ແກ່ “ທຸກປະເທດ, ທຸກຊົນເຜົ່າ, ທຸກພາສາ ແລະ ທຸກຊົນຊາດ” ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວຈະຖືກປະກາດໄປທົ່ວໂລກຢ່າງໄວວາ. {GC 355. 2}

ໃນຂ່າວສານນັ້ນເອງມີການບົ່ງບອກເຖິງເວລາທີ່ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າມັນເປັນສ່ວນຂອງ “ຂ່າວປະເສີດອັນນິຣັນດອນ” ແລະ ເປັນການປະກາດເປີດການພິພາກສາ. ຂ່າວແຫ່ງຄວາມລອດພົ້ນໄດ້ຖືກປະກາດໃນທຸກຍຸກສະໄໝ; ແຕ່ຂ່າວຂອງທູດສະຫວັນອົງທຳອິດນີ້ເປັນສ່ວນຂອງຂ່າວປະເສີດທີ່ສາມາດປະກາດໃນຍຸກສຸດທ້າຍເທົ່ານັ້ນ, ເພາະເວລາພິພາກສາເປັນເລື່ອງຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ. ຄໍາພະຍາກອນທັງຫຼາຍ ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ທຳນວາຍເຖິງເຫດການຕ່າງໆ ຕາມລຳດັບຈົນເຖິງການເປີດການພິພາກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳພະຍາກອນໃນພຣະທຳດານີເອນ. ແຕ່ສ່ວນຂອງຄຳພະຍາກອນຂອງດານີເອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸກສຸດທ້າຍ, ພຣະອົງຊົງສັ່ງເພິ່ນວ່າ: “ເຈົ້າດານີເອນເອີຍ ໃຫ້ເຈົ້າຮຳໜັງສືມ້ວນນິ້ນ ແລະ ຕິດຕາປະທັບໃສ່ໄວ້ ຈົນເວລາແຫ່ງການສິ້ນສຸດຂອງໂລກມາເຖິງ.” (ດານີເອນ 12:4). ສະນັ້ນ, ບໍ່ສາມາດມີການປະກາດເລື່ອງການພິພາກສາຈົນກວ່າຍຸກສຸດທ້າຍມາເຖິງຕາມຄຳພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້. ແຕ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ, ຜູ້ເຜີຍພຣະທຳກ່າວວ່າ, “ໃນເວລານັ້ນ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະແລ່ນໄປແລ່ນມາ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈະເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.” ດານີເອນ 12:4). {GC 355. 3}

ສ່ວນອັກຄະສາວົກໂປໂລໄດ້ເຕືອນຄຣິສຕະຈັກບໍ່ໃຫ້ຄາດຫວັງວ່າພຣະຄຣິສຈະສະເດັດມາໃນຍຸກສະໄໝຂອງເພິ່ນ, ໂດຍກ່າວວ່າ: “ວັນນັ້ນຈະບໍ່ມາເຖິງ ຈົນກວ່າການທໍລະຍົດຄັ້ງສຸດທ້າຍຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ແລະ ຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍຈະປາກົດຕົວຂຶ້ນ.” (2 ເທສະໂລນິກ 2:3). ສະນັ້ນ, ການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະ ການປົກຄອງອັນດົນນານຂອງ “ຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍ” ຕ້ອງເກີດຂຶ້ນກ່ອນການສະເດັດກັບມາຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ. ຄຳວ່າ “ຜູ້ຊົ່ວຮ້າຍ,” “ອຳນາດອັນເລິກລັບແຫ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ,” ແລະ “ຜູ້ທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ສຳລັບນະຣົກ,” ໃນພຣະທຳ 2 ເທສະໂລນິກ 2:3–8 ໝາຍເຖິງລະບອບສັນຕະປາປາທີ່ເຮືອງອຳນາດຢູ່ຕະຫຼອດ 1,260 ປີຕາມຄຳພະຍາກອນ. ໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ ຄ.ສ. 1798. ການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິສບໍ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນກ່ອນເວລານັ້ນ. ຄຳເຕືອນຂອງອາຈານໂປໂລ(ກວມເອົາ/ຄອບຄຸມ)ໄລຍະເວລາທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ພຣະເຢຊູສະເດັດຂຶ້ນສະຫວັນຈົນເຖິງປີ 1798. ດັ່ງນັ້ນການປະກາດເລື່ອງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິສຕ້ອງເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກປີນັ້ນ. {GC 356. 1}

ບໍ່ເຄີຍມີການປະກາດຂ່າວສານດັ່ງກ່າວໃນຍຸກສະໄໝຕ່າງໆ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ຕາມທີ່ເຫັນມາແລ້ວ, ອາຈານໂປໂລກໍບໍ່ໄດ້ປະກາດເລື່ອງນີ້, ເພິ່ນພຽງແຕ່ສອນພີ່ນ້ອງວ່າ ເລື່ອງການສະເດັດກັບມາຍັງເປັນເລື່ອງຂອງອະນາຄົດອັນໄກ. ພວກນັກປະຕິຮູບກໍບໍ່ໄດ້ປະກາດເຊັ່ນກັນ. ມາຕິນ ລູເທີກ່າວວ່າການພິພາກສາຄົງຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະໄໝຂອງເຂົາປະມານ 300 ປີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບແຕ່ປີ 1798 ເປັນຕົ້ນມາ ພຣະທຳດານີເອນໄປ້ເປີດຜະໜຶກໄວ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ໃນຄຳພະຍອນໄດ້ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ, ມີຄົນຫຼວງຫຼາຍປະກາດເຕືອນວ່າ ການພິພາກສານັ້ນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ. {GC 356. 2}

ເຊັ່ນດຽວກັບການປະຕິຮູບຄັ້ງໃຫຍ່ແຫ່ງສັດຕະວັດທີ 16, ໃນເວລາດຽວກັນມີການເຄື່ອນໄຫວປະກາດເລື່ອງການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິສໃນປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ມີພື້ນຖານຄຣິສຕຽນ. ທັງໃນທະວີບເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ, ພຣະເຈົ້າຊົງນຳຊາຍຜູ້ເຊື່ອທີ່ເປັນນັກອະທິຖານໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຄຳພະຍາກອນ ແລະ ເມື່ອພວກເຂົາສະກົດຮອຍຕາມຄຳທຳນວາຍໃນພຣະຄຳພີກໍພົບຫຼັກຖານອັນໜ້າເຊື່ອຖືວ່າການສິ້ນສຸດລົງຂອງບັນດາທຸກສິ່ງໃກ້ຈະເຖິງແລ້ວ. ໃນດິນແດນຕ່າງໆ ມີກຸ່ມຄຣິສຕຽນທີ່ຄົ້ນພົບໃນພຣະຄຳພີວ່າການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະຄຣິສໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ໂດຍກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ມີການສື່ສານພົວພັນກັນ.

ໃນປີ ຄ.ສ. 1821, ຄື 3 ປີຫຼັງຈາກມິນເລີສະຫຼຸບການຄົ້ນຄວ້າຄຳພະຍາກອນທີ່ກ່າວເຖິງເວລາແຫ່ງການພິພາກສາ, ດຣ. ໂຈເຊັບ ວໍຟ໌ (Dr. Joseph Wolff) ຜູ້ທີ່ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ຜູ້ປະກາດຍັງຊາວໂລກທັງປວງ,” ເລີ່ມປະກາດວ່າການສະເດັດມາຂອງພຣະຄຣິສໃກ້ແລ້ວ. ອາຈານວໍຟ໌ເກີດໃນປະເທດເຢຍລະມັນ, ພໍ່ຂອງເພິ່ນເປັນຣັບບີຂອງສາສະໜາຢິວ. ຕອນອາຈານວໍຟ໌ຍັງນ້ອຍເພິ່ນຮັບເຊື່ອວ່າສາສະໜາຄຣິສເປັນຄວາມຈິງ. ເພິ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຈິດໃຈທີ່ໃຝ່ຮູ້, ມັກຟັງບົດສົນທະນາທີ່ເຮືອນຂອງພໍ່ໃນຂະນະທີ່ຊາວເຮັບເຣີເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອທົບທວນເລື່ອງພຣະເມຊີອາທີ່ຈະສະເດັດມາ ແລະ ຄວາມຫວັງທີ່ຈະຟື້ນຟູຊົນຊາດອິດສະຣາເອນ. ມື້ໜຶ່ງໜຸ່ມນ້ອຍວໍຟ໌ໄດ້ຍິນຄົນກລ່າວເຖິງພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ ຈຶ່ງຖາມວ່າຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ. ມີຄົນຕອບວ່າ: “ເປັນຄົນຢິວທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ເພິ່ນແອບອ້າງວ່າເປັນພຣະເມຊີອາ, ສະພາຊາວຢິວຈຶ່ງຕັດສິນປະຫານຊີວິດເພິ່ນ.” ໜຸ່ມນ້ອຍວໍຟ໌ຖາມຄືນວ່າ: “ເພາະເຫດໃດນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຕ້ອງຖືກທຳລາຍ? ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ແບບບໍ່ມີບ້ານເມືອງຂອງຕົນເອງ?” ພໍ່ຂອງເພິ່ນຕອບວ່າ: “ເປັນຕາໜ້າເສົ້າແທ້! ຍ້ອນວ່າຄົນຢິວໄດ້ຂ້າບັນດາຜູ້ເຜີຍພຣະທຳ.” ໜຸ່ມນ້ອຍຄິດໄດ້ທັນທີວ່າ: “ຫຼືວ່າພຣະເຢຊູເປັນໜຶ່ງໃນພວກຜູ້ເຜີຍພຣະທຳດ້ວຍ? ບາງເທື່ອພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຜິດເມື່ອພຣະອົງຖືກຄົນຢິວຂ້າ.” (ການເດີນທາງ ແລະ ການພະຈົນໄພຂອງ ອາຈານ ໂຈເຊັບ ວໍຟ໌, ເຫຼັ້ມ 1, ໜ້າ 6). ວໍຟ໌ຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງກ້າວ່າຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວຄົງເປັນຄວາມຈິງ, ເພິ່ນຈຶ່ງໄປຢືນໃກ້ໂບດຂອງຄຣິສຕຽນຢູ່ເລື່ອຍໆ ເພື່ອຟັງຄຳເທດສະໜາ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຖືກຜູ້ໃຫຍ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໂບດກໍຕາມ. {GC 357. 2}

ຄັ້ງໜຶ່ງ, ເມື່ອມີອາຍຸພຽງ 7 ປີ ເພິ່ນກຳລັງອວດໃຫ້ເພື່ອນບ້ານຄຣິສຕຽນຜູ້ແກ່ຊະລາຄົນໜຶ່ງຟັງວ່າ ໃນອະນາຄົດພຣະເມຊີອາຈະສະເດັດມາໂຜດຊົນຊາດອິດສະຣາເອນໃຫ້ຊະນະສັດຕູທັງປວງ ແລ້ວຜູ້ເຖົ້ານັ້ນຈຶ່ງຕອບຢ່າງເອັນດູວ່າ: “ທ້າວນ້ອຍເອີຍ, ຂ້ອຍຈະບອກເຈົ້າວ່າພຣະເມຊີອາອັນແທ້ຈິງແມ່ນໃຜ: ແມ່ນພຣະເຢຊູໄທນາຊາເຣັດ, . . . ຜູ້ທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງເຈົ້າໄດ້ຄຶງໄວ້ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ດັ່ງທີ່ພວກເຂົາໄດ້ກະທຳຕໍ່ບັນດາຜູ້ເຜີຍພຣະທຳໃນສະໄໝກ່ອນ. ເຈົ້າຈົ່ງເມືອເຮືອນໄປອ່ານພຣະທຳເອຊາຢາບົດທີ 53 ແລ້ວຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຄຣິສເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ.” (ໃນທີ່ດຽວກັນ, ເຫຼັ້ມ 1, ໜ້າ 7). ໃນທັນໃດນັ້ນເພິ່ນກໍຮູ້ສຶກົຢ່າງຈັບໃຈວ່າ ຄຳຂອງຜູ້ເທົ້ານັ້ນຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ. ເພິ່ນຈຶ່ງກັບບ້ານໄປອ່ານພຣະຄຳພີ, ເມື່ອອ່ານແລ້ວກໍປະຫຼາດໃຈທີ່ຄຳພະຍາກອນໄດ້ສຳເລັດກັບພຣະເຢຊໄທນາຊາເຣັດຢ່າງສົມບູນ. ເປັນໄປໄດ້ບໍວ່າ ຖ້ອຍຄຳຂອງຜູ້ເທົ່າຄຣິສຕຽນເປັນຄວາມຈິງ? ຊາຍໜຸ່ມນ້ອຍນັ້ນຈຶ່ງໄປຂໍໃຫ້ພໍ່ຊ່ວຍອະທິບາຍຄຳພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ພໍ່ບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ມີແຕ່ເບິ່ງລູກດ້ວຍຕາຂວາງ, ວໍຟື້ຈຶ່ງບໍ່ກ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງນັ້ນອີກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ມີແຕ່ເພີ່ມຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຮູ້ຈັກສາສະໜາຄຣິສຫຼາຍຂຶ້ນ. {GC 357. 3}

ພໍ່ແມ່ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ວໍຟ໌ຮັບຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ເພິ່ນສະແຫວງຫາ ຈົນເມື່ອເພິ່ນອາຍຸ 11 ປີ ເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກເຮືອນເພື່ອສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະ ເພື່ອເລືອກເອົາສາສະໜາ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາຊີບຂອງຕົນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນເພິ່ນພັກຢູ່ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແຕ່ບໍ່ດົນກໍຖືກຂັບໄລ່ໄປໃນຖານະຄົນນອກຮີດ. ໜຸ່ມນ້ອຍວໍຟ໌ຫົວດຽວກະທຽມລີບ ຕ້ອງອອກໄປສູ້ຊີວິດຫາທາງໃຫ້ຕົນເອງທ່າມກາງຄົນແປກໜ້າໂດຍບໍ່ມີເງິນ. ເພິ່ນຈຶ່ງພະເນຈອນໄປຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ແລະ ສຶກສາຮຽນຮູ້ຢ່າງຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ແລ້ວຫາເງິນປະທັງຊີວິດໂດຍການສອນພາສາເຮັບເຣີ. ເພິ່ນກໍຮັບເຊື່ອເປັນກາໂຕລິກເພາະມີອາຈານສອນທີ່ເປັນກາໂຕລິກ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າ ຈະອຸທິດຊີວິດເພື່ອປະກາດຂ່າວປະເສີດໃຫ້ກັບຊົນຊາດຂອງຕົນເອງ. ຕໍ່ມາບໍ່ເທົ່າໃດປີ ເພິ່ນຈຶ່ງໄປນະຄອນໂຣມເພື່ອສຶກສາຕາມເປົ້າປະສົງດັ່ງກ່າວຢູ່ວິທະຍາໄລສອນນັກປະກາດຂອງກາໂຕລິກ. ແຕ່ນິໄສການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ ການເວົ້າກົງໄປກົງມາເປັນເຫດໃຫ້ວໍຟ໌ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຄົນນອກຮີດ. ເພິ່ນໂຈມຕີການປະຕິບັດຢ່າງຜິດພ້ຽນຂອງຄຣິສຕະຈັກໂຣມຢ່າງເປີດເຜີ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການປະຕິຮູບ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕອນທໍາອິດເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານເປັນພິເສດຈາກຕົວແທນຂອງສັນຕະປາປາ, ແຕ່ຕ່ອມາກໍຖືກສັ່ງໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກນະຄອນໂຣມ. ເພິ່ນໄປຕາມບ່ອນຕ່າງໆ ໂດຍມເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຣິສຕະຈັກຈັບຕາເບິ່ງເພິ່ນຢູ່, ຈົນໃນທີ່ສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼັ່ານັ້ນເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະໃຫ້ວໍຟ໌ມາຍອມຢູ່ໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາຂອງຄຣິສຕະຈັກໂຣມ. ພວກເຂົາກ່າວວ່າ, ວໍຟ໌ເປັນຄົນໃຈແຂັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງປ່ອຍລາວໃຫ້ໃຫ້ໄປຕາມອິດສະຫຼະ. ເພິ່ນຈຶ່ງເດິນທາງໄປປະເທດອັງກິດ ແລະ ຮັບເຊື່ອຕາມຫຼັກຄຳສອນໂປຣແຕັສຕັງຈຶ່ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິດຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງອັງກິດ. ຫຼັງຈາກສຶກສາຮ່ຳຮຽນ 2 ປີ, ເພິ່ນກໍອອກໄປປະກາດໃນປີ ຄ.ສ. 1821. {GC 358. 1}

ວໍຟ໌ເຊື່ອຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການສະເດັດມາຄັ້ງທຳອິດຂອງພຣະຄຣິສໃນຖານະຜູ້ທີ່ “ທົນທຸກນາໆ ແລະ ທົນຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ.” (ເອຊາຢາ 53:3); ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນເພິ່ນເຫັນວ່າ, ຄຳພະຍາກອນໃນພຣະຄຳພີສອນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງເໝືອນກັນວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ແລະ ສະຫງ່າຣາສີ. ເພິ່ນພະຍາຍາມນໍາພາຄົນຮ່ວມຊາດໃຫ້ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊໄທນາຊາເຣັດໃນຖານະພຣະເມຊີອາທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ນັ້ນ ຜູ້ຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງໃນການສະເດັດມາຄັ້ງທຳອິດເພື່ອເປັນເຄື່ອງໄຖ່ບາບໃຫ້ມວນມະນຸດ; ໃນຂະນະດຽວກັນເພິ່ນກໍສອນພວກເຂົາເຖິງການສະເດັດມາຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ທີ່ພຣະອົງຈະສະເດັດມາໃນຖານະກະສັດ ແລະຜູ້ປົດປ່ອຍ.

ວໍຟ໌ກລ່າວວ່າ: “ພຣະເຢຊໄທນາຊາເຣັດເປັນພຣະເມຊີອາທີ່ແທ້ຈິງ. ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຖືກແທງໃນຂະນະທີ່ພຣະອົງຖືກນຳໄປປະຫານດັ່ງນຳລູກແກະໄປຂ້າ; ພຣະອົງເລິ່ງເຄີຍກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມໂສກເສົ້າ; ພຣະອົງສະເດັດມາຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກໄມ້ຄອນເທົ້າຂອງຢູດາຖືກຍາດໄປຕາມຄຳທຳນວາຍຂອງຢາກອບ (ປະຖົມມະການ 49:10); ພຣະອົງຈະສະເດັດມາຄັ້ງທີ່ 2 ພ້ອມດ້ວຍໝູ່ເມກແຫ່ງຟ້າສະຫວັນ ແລະ ສຽງເປົາແກ່ຂອງອັກຄະເທວະດາ.”[^1]   
  
[^1]: (ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວຽກງານປະກາດຂອງໂຈເຊັບ ວໍຟ໌, ໜ້າ 62).“ພຣະເຢຊູຈະຢືນເທິງພູເຂົາໝາກກອກເທດ ແລະ ສິດທິອຳນາດທີ່ຈະປົກຄອງຢູ່ເໜືອທຳມະຊາດທັງປວງເຊິ່ງ່ອາດາມເຄີຍໄດ້ຮັບ ແຕ່ສູນເສຍໄປນັ້ນ (ປະຖົມມະການ 1:26; 3:17), ກໍຈະຖືກມອບໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ. ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈະເປັນກະສັດປົກຄອງຢູ່ເໜືອສາກົນລະໂລກ. ການຄ່ຳຄວນຂອງທຳມະຊາດຈະຢຸດລົງ ເຫຼືອແຕ່ສຽງເພງໂມທະນາສັນລະເສີນ. . . ເມື່ອພຣະເຢຊູສະເດັດມາດ້ວຍສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະບິດາ, ພ້ອມກັບໝູ່ທູດສະຫວັນບໍລິສຸດ, . . . ຜູ້ເຊື່ອທີ່ຕາຍແລ້ວກໍຈະເປັນຂຶ້ນມາກ່ອນ. (1 ເທສະໂລນິກ 4:16; 1 ໂກຣິນໂທ 15:23.) ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນເຮົາເອີ້ນວ່າການຟື້ນຈາກຄວາມຕາມເທື່ອທໍາອິດ. ເມື່ອນັ້ນບັນດາສັດທັງຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທໍາມະຊາດຂອງມັນ (ເອຊາຢາ 11:6–9) ແລະຈະສະຫງົບຢູ່ຕໍ່ອົງພຣະເຢຊູ. (ເພງສັນລະເສີນ 8.) ຈະມີສັນຕິພາບທົ່ວສາກົນລະໂລກ” (ປື້ມບັນທຶກຂອງອາຈານ ໂຈເຊັບ ວໍຟ໌, ໜ້າ 378, 379). “ໃນເວລານັ້ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຫຼຽວເບິ່ງໂລກອີກ ແລະ ຈະຊົງກ່າວອີກຄັ້ງໜຶ່ງວ່າ, ‘ເບິ່ງແມ!, ທຸກສິ່ງລ້ວນແຕ່ດີນັກ.’” (ໃນທີ່ດຽວກັນ , ໜ້າ 294. {GC 359. 1}

ວໍຟ໌ເຊື່ອວ່າການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ແລະ ຈາກການສຶກສາໄລຍະເວລາແຫ່ງຄຳພະຍາກອນກໍມາເຖິງຂໍ້ສະຫຼຸບເລື່ອງວັນສິ້ນໂລກທີ່ຫ່າງຈາກມິນເລີບໍ່ເທົ່າໃດປີ. ມີຫຼາຍຄົນອ້າງຂໍ້ພຣະຄຳພີວ່າ, “ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ວ່າວັນ ຫຼື ໂມງນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອໃດ,” ຄືມະນຸດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດການສະເດັດມານັ້ນໃກ້ເຂົ້າມາ. ແຕ່ວໍຟ໌ຕອບຄົນເຫຼົ່ານີ້ວ່າ: “ແມ່ນຊັ່ນບໍ? ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາຊົງກ່າວວ່າຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ວັນ ແລະ ໂມງນັ້ນຈັກເທື່ອບໍ? ພຣະອົງປະທານໝາຍສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ເຮົາຮູ້ການເວລາ ເພື່ອວ່າຢ່າງນ້ອຍເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເມື່ອໃດທີ່ການສະເດັດມາຂອງພຣະອົງເຂົ້າມາໃກ້ ເໝືອນຄົນສາມາດຮູ້ວ່າໃກ້ຈະເຖິງລະດູຮ້ອນເມື່ອເຫັນປົ່ງໄມ້ອ່ອນທີ່ຕົ້ນມະເດື່ອ. ມັດທາຍ 24:32. ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ເຮົາຈະບໍ່ມີວັນຮູ້ຈັກເວລາດັ່ງກ່າວ ໃນເມື່ອພຣະອົງເອງຊົງສັ່ງໄວ້ໃຫ້ເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ອ່ານໜັງສືຂອງຜູ້ເຜີຍພຣະທຳດານີເອນ ແຕ່ຍັງຊົງໄວ້ໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈດ້ວຍ? ຂໍ້ຄວາມໃນພຣະທຳດານີເອນທີ່ກ່າວເຖິງການປິດຜະໜຶກຄຳພະຍາກອນ (ເຊິ່ງໃນສະໄໝຂອງດານີເອນກໍຖືກປິດໄວ້ຈິງ) ກໍຍິງທຳນວາຍໄວ້ວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍຈະຖືກໄຂອອກ “ໃນເວລານັ້ນ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈະແລ່ນໄປແລ່ນມາ ແລະ ຄວາມຮູ້ຈະເພິ່ມທະວີຂຶ້ນ” (ດານີເອນ 12:4). ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ນີ້ຄື: ຈະມີຫຼາຍຄົນຄິດຄົ້ນພິຈາລະນາເລື່ອງເວລານັ້ນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນເລື່ອງເວລາດັ່ງກ່າວເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ. ຖ້ອຍຄຳຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກເມື່ອເວລານັ້ນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ແຕ່ໝາຍເຖິງວ່າບໍ່ມີໃຜຮູ້ແບບເຈາະຈົງເຖິງວັນ ແລະ ຊົ່ວໂມງນັ້ນ. ພຣະອົງຊົງກ່າວພຽງພໍໃຫ້ເຮົາສັງເກດໝາຍສຳຄັນຕ່າງໆ ແຫ່ງຍຸກສະໄໝເພື່ອຈະເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເຮົາຕຽມພ້ອມ ເໝືອນໂນອາຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນເຮືອ.” (ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວຽກງານປະກາດຂອງໂຈເຊັບ ວໍຟ໌, ໜ້າ 404, 405). {GC 359. 2}

ວໍຟ໌ຂຽນເຖິງວິທີຕີຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄຳພີທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ກັນໃນສະໄໝນັ້ນຈົນມາເຖິງຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ພິດໆ ວ່າ: “ຄົນທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຫັນເຫໄປຈາກຄວາມໝາຍອັນກົງໄປກົງມາຂອງພຣະຄໍາພີ ແລະ ຫັນໄປຕີຄວາມແບບຊາວພຸດທີ່ເຫັນທຸກຢ່າງເປັນເລື່ອງສົມມຸດ ແລະ ທີ່ເຊື່ອວ່າຄວາມສຸກໃນໂລກໜ້າຄືການລອຍໄປລອຍມາໃນຟັ້າອາກາດ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ທຶກທັກໄປວ່າເມື່ອພຣະຄຳພີຂຽນເຖິງຊາວຢິວນັ້ນກໍໝາຍເຖິງຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ເມື່ອອ່ານເຖິງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກໍໝາຍເຖິງຄຣິສຕະຈັກ, ເມື່ອອ່ານຄຳວ່າແຜ່ນດິນກໍໝາຍເຖິງທ້ອງຟ້າ, ແລະການສະເດັດກັບມາຂອງພຣະອົງກໍໝາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງກອນປະກາດຂ່າວປະເສີດ. ຄົນເຫຼົ່ານີ້ຍັງເຊື່ອວ່າ, ການຂຶ້ນໄປຍັງພູເຂົາອັນເປັນບ່ອນຕັ້ງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນໝາຍເຖິງຊັ້ນຮຽນພຣະຄຳພີຂອງຄະນະເມທໍດິສ.” (ປື້ມບັນທຶກຂອງອາຈານ ໂຈເຊັບ ວໍຟ໌, ໜ້າ 96). {GC 360. 1}

ໃນໄລຍະເວລາ 24 ປີລະຫລ່າງ ຄ.ສ. 1821 ເຖິງ 1845, ວໍຟ໌ໄດ້ເດີນທາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໂດຍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດເອຢິບວແລະປະເທດເອທີໂອເປຍ; ເພິ່ນຍັງໄດ້ເດິນທາງທົ່ວປາແລັດສະໄຕ, ຊີເຣຍ, ເປີເຊຍ, ເຂດເມືອງບູຄາຣາ ແລະ ອິນເດຍໃນທະວີບອາຊີ. ເພິ່ນຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ໄດ້ແວະເທດສະໜາຢູ່ເກາະ ເຊນ ເຮເລນາ. ເພິ່ນໄປຮອດນະຄອນນິວຢອກໃນເດືອນສິງຫາປີ ຄ.ສ. 1837 ແລະ ຫຼັງຈາກເທດສະໜາໃນເມືອງນັ້ນເພິ່ນກໍໄປເທດສະໜາຕໍ່ຢູ່ເມືອງຟີລາເດັນເຟຍແລະເມືອງບາວຕິມໍ, ແລ້ວໃນທີ່ສຸດກໍເດີນທາງໄດ້ໄປເຖິງນະຄອນວໍຊິງຕັນ. ໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ: “ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຈອນ ຄວິນຊີ ອາດາມໄດ້ສະເນີຍັດຕິໃນລັດທະສະພາ ແລະ ມີການລົງມັດຕິເປັນເອກະສັນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມຂອງລັດທະສະພາເພື່ອສະແດງປະທະກະຖາ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັນເສົາວັນໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດໂດຍສະມາຊິກສະພາທຸກຄົນເຂົ້າມາຟັງ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າຄະນະລັດເວີຈີເນຍ, ພ້ອມດ້ວຍພວກສາສະນາຈານ ແລະປະຊາຊົນຊາວນະຄອນວໍຊິງຕັນ. ສະມາຊິກຝ່າຍປົກຄອງລັດນິວເຈີຊີ ແລະ ລັດເພັນໂຊເວເນຍໃຫ້ກຽດຂ້າພະເຈົ້າເຊັ່ນກັນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະແດງປະທະກະຖາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນອາຊີ ແລະ ກ່ຽວກັບການຄອບຄອງຂອງພຣະເຢຊູຄຣິສດ້ວຍພຣະອົງເອງ.” (ໃນທີ່ດຽວກັນ, ໜ້າ 398, 399). {GC 360. 2}

ດຣ. ວໍຟ໌ໄດ້ເດີນທາງໄປໃນປະເທດທີ່ປ່າເຖື່ອນທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຈາກລັດຖະບານໃດໃນເອີຣົບ; ເພິ່ນຕ້ອງທົນຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍປະການ ແລະ ຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍນັບບໍ່ຖ້ວນ. ເພິ່ນຖືກຂ້ຽນຝ່າຕີນ, ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອົດເຂົ້າ, ຖືກຂາຍເປັນທາດ ແລະ ຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດເຖິງ 3 ຄັ້ງ. ເພິ່ນຖືກໂຈນປຸ້ນ ແລະ ເກືອບຕາຍຍ້ອນຂາດນ້ຳຢູ່ຫຼາຍເທື່ອ. ມີຄິ້ງໜຶ່ງໂຈນປຸ້ນເອົາຊັບສິນໄປໝົດ ເຫຼືອແຕ່ຕົວເພິ່ນທີ່ຕ້ອງຍ່າງຕີນເປົ່າຫຼາຍຮ້ອຍໄມຜ່ານພູເຂົາຕ່າງໆ, ລົມພັດຫິມະຕີໜ້າ ແລະ ຕີນອັນເປືອຍເປົ່າຂອງເພິ່ນເຢັນຊາຍ້ອນຕ້ອງຢຽບຢ້ຳພື້ນດິນທີ່ແຂງເປັນນ້ຳກ້ອນ. {GC 361. 1}

ເມື່ອມີຄົນເຕືອນເພິ່ນຢ່າຜ່ານພວກຊົນເຜົ່າທີ່ດຸຮ້າຍ ແລະ ປ່າເຖື່ອນໂດຍບໍ່ຖືອາວຸດ, ເພິ່ນຕອບວ່າໄດ້ຕຽມອາວຸດພ້ອມແລ້ວ ຄື “ການອະທິຖານ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນເພື່ອພຣະຄຣິສ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອຂອງພຣະອົງ.” “ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງມີຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດຢູ່ໃນໃຈ ແລະ ມີພຣະຄໍາພີກໍຢູ່ໃນມື.” (W. H. D. ອາດາມ, ການປະເຊີນກັບໄພອັນຕະລາຍຢູ່ເລື່ອຍໆ, ໜ້າ 192). ເພິ່ນຖືພຣະຄໍາພີສະບັບແປພາສາເຮັບເຣີ ແລະພາສາອັງກິດໃນການເດິນທາງທຸກຄັ້ງ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງການເດີນທາງໃນໄລຍະຫລັງໆວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າ. . . ຖືພຣະຄຳພີເປີດໄວ້ຢູ່ໃນມື, ເພາະຮູ້ສຶກວ່າກຳລັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າມາຈາກພຣະຄຳພີ ແລະ ຣິດເດດທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນຈະອຸ້ມຊູຂ້າພະເຈົ້າ.” (ໃນທີ່ດຽວກັນ, ໜ້າ 201). {GC 361. 2}[\*\*Translated to here.]

ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງໄດ້ພາກພຽນໃນການອອກແຮງງານຈົນກວ່າຂ່າວສານແຫ່ງການຕັດສິນໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ໂລກທີ່ອາໄສຢູ່. ໃນບັນດາຊາວຢິວ, ຊາວຕາເວັນຕົກ, ພາສີ, ຊາວຮິນດູ ແລະ ສັນຊາດແລະເຊື້ອຊາດອື່ນໆອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເພິ່ນໄດ້ແຈກຢາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໃນພາສາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ແລະທຸກແຫ່ງຫົນໄດ້ປະກາດເຖິງການປົກຄອງຂອງພຣະເມຊີອາທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ. {GC 361. 3}

ໃນການເດີນທາງຂອງເພິ່ນຢູ່ເມືອງໂບກາຣາເພິ່ນໄດ້ພົບເຫັນຄໍາສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້ໂດຍຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກແລະຢູ່ຫ່າງໄກ. ຊາວອາຣັບຂອງເຢເມນ, ເພິ່ນກ່າວວ່າ, "ມີໜັງສືທີ່ເອີ້ນວ່າSeera, ຊຶ່ງໃຫ້ການສັງເກດເຫັນເຖິງການມາຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະຄຣິດແລະການປົກຄອງຂອງພຣະອົງໃນລັດສະໝີພາບ; ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າເຫດການອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະມີຂຶ້ນໃນປີ1840. "—JournaloftheRev. JosephWolff, ໜ້າ377. "ໃນເຢເມັນ. . . ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາຫົກມື້ກັບລູກໆຂອງເມືອງRechab. ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າແວງ, ປູກບໍ່ມີສວນກ້ວຍ, ຫວ່ານບໍ່ມີເມັດ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນເຕັນ ແລະ ຈື່ໄດ້ວ່າທ້າວJonadabຜູ້ເປັນລູກຊາຍຂອງRechab; ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາເດັກນ້ອຍອິດສະຣາເອນ, ຂອງຊົນເຜົ່າDan, . . . ຜູ້ທີ່ຄາດຫວັງ, ກັບລູກໆຂອງRechab, ການມາເຖິງໄວຂອງພຣະເມຊີອາໃນເມກຂອງສະຫວັນ. "—Ibid. , ໜ້າ389. {GC 361. 4}

ຄວາມເຊື່ອທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍຜູ້ສອນສາດສະໜາອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນເມືອງຕາຕາຣີ. ປະໂລຫິດຄົນໜຶ່ງໃນຕາຕາໄດ້ຖາມຜູ້ສອນສາດສະໜາວ່າພຣະຄຣິດຈະມາເຖິງເທື່ອທີສອງເມື່ອໃດ. ເມື່ອຜູ້ສອນສາດສະໜາຕອບວ່າລາວບໍ່ຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ປະໂລຫິດເບິ່ງຄືວ່າແປກໃຈຫຼາຍກັບຄວາມໂງ່ຈ້າເຊັ່ນນັ້ນໃນຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າເປັນຄູສອນໃນພຣະຄໍາພີ ແລະ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຕົນເອງ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເທິງຄໍາທໍານາຍ, ວ່າພຣະຄຣິດຈະມາເຖິງປະມານປີ1844. {GC 362. 1}

ໃນຕອນຕົ້ນຂອງປີ1826ຂ່າວສານການພະຈົນໄພເລີ່ມມີການປະກາດໃນປະເທດອັງກິດ. ການເຄື່ອນໄຫວໃນທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຮູບແບບທີ່ແນ່ນອນດັ່ງໃນອາເມຣິກາ; ເວລາທີ່ແນ່ນອນຂອງການພະຈົນໄພນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກສອນໂດຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ຄວາມຈິງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະຄຣິດໃນບໍ່ຊ້ານີ້ໄດ້ມາໃນອໍານາດແລະລັດສະໝີພາບໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນໃນບັນດາຜູ້ທີ່ແຕກແຍກກັນແລະພວກທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານMourantBrock, ນັກຂຽນພາສາອັງກິດ, ກ່າວວ່າປະມານເຈັດຮ້ອຍຄົນຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງປະເທດອັງກິດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສັ່ງສອນ"ພຣະກິດຕິຄຸນນີ້ຂອງອານາຈັກ. " ຂ່າວສານທີ່ຊີ້ເຖິງປີ1844ໃນຂະນະທີ່ການມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຢູ່ປະເທດອັງກິດຄືກັນ. ໜັງສືAdventຈາກສະຫະລັດໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວ. ປຶ້ມແລະວາລະສານໄດ້ຖືກພິມຄືນໃໝ່ໃນປະເທດອັງກິດ. ແລະໃນປີ1842ໂຣເບີດWinter, ຊາວອັງກິດໂດຍການເກີດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສັດທາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາເມຣິກາ, ໄດ້ກັບຄືນໄປປະເທດຊາດຂອງລາວເພື່ອຈະໄດ້ຮັບການປະກາດເຖິງການມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນກັບເພິ່ນໃນວຽກງານ ແລະ ຂ່າວສານແຫ່ງການຕັດສິນໄດ້ຖືກປະກາດຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງປະເທດອັງກິດ. {GC 362. 2}

ໃນອາເມຣິກາໃຕ້, ໃນທ່າມກາງການປະທັບໃຈແລະປະໂລຫິດ, ລາຄູນຊາ, ຊາວສະເປນແລະຊາວເຢຊູ, ໄດ້ພົບເຫັນທາງຂອງລາວໄປຫາພຣະຄໍາພີແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຢ່າງໄວຂອງພຣະຄຣິດ. ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາເຕືອນ, ແຕ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະພົ້ນຈາກການຕໍາໜິຕິຕຽນຂອງໂຣມ, ລາວໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນພາຍໃຕ້ຊື່ທີ່ສົມມຸດວ່າ"RabbiBen-Ezra", ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຕົນເອງວ່າເປັນຊາວຢິວທີ່ປ່ຽນໃຈເຫຼື້ອມໃສ. ລາຄູນຊາອາໄສຢູ່ໃນສະຕະວັດທີສິບແປດແຕ່ປະມານປີຄ. ສ. 1825ໜັງສືຂອງລາວເຊິ່ງໄດ້ພົບທາງໄປວຽງຈັນໄດ້ຖືກແປເປັນພາສາອັງກິດ. ໜັງສືສະບັບນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ກໍາລັງຕື່ນຂຶ້ນໃນປະເທດອັງກິດຢູ່ແລ້ວໃນຫົວຂໍ້ຂອງການພະຈົນໄພຄັ້ງທີສອງ. {GC 363. 1}

ໃນປະເທດເຢຍລະມັນ, ຄໍາສອນໄດ້ຖືກສອນໃນສັດຕະວັດທີສິບແປດໂດຍBengel, ຜູ້ປະຕິບັດຄຣິສຕະຈັກໃນຄຣິສຕະຈັກLutheranແລະນັກວິຈານແລະນັກວິຈານພຣະຄໍາພີທີ່ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ເມື່ອສໍາເລັດການສຶກສາຂອງລາວ, ນາງແບນເອນໄດ້"ອຸທິດຕົນຕໍ່ການສຶກສາເລື່ອງສາດສະໜາ, ຊຶ່ງນ້ໍາສຽງທີ່ເປັນຫຼຸມຝັງສົບແລະທາງສາດສະໜາຂອງຈິດໃຈຂອງລາວ, ເລິກຊຶ້ງໂດຍການຝຶກຝົນແລະການລົງໂທດໃນຕອນຕົ້ນ, ຕາມທໍາມະຊາດແລ້ວລາວມີຄວາມໂນ້ມອ່ຽງ. ເຊັ່ນດຽວກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນອື່ນໆທີ່ມີບຸກຄະລິກລັກສະນະທີ່ມີຄວາມຄິດ, ກ່ອນແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ລາວຕ້ອງໄດ້ດີ້ນລົນກັບຄວາມສົງໄສແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງທໍາມະຊາດທາງສາດສະໜາ ແລະ ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງ, ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ, ຕໍ່'ລູກທະນູຫຼາຍໂຕທີ່ໄດ້ແທງຫົວໃຈທີ່ທຸກຍາກຂອງລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຂອງລາວທົນໄດ້. '"ການເປັນສະມາຊິກຂອງອົງປະກອບຂອງWurttemberg, ເພິ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນສາເຫດຂອງເສລີພາບທາງສາສະໜາ. "ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສິດທິແລະສິດທິພິເສດຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ເພິ່ນເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີອິດສະລະພາບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນທັງໝົດທີ່ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຖືກຜູກມັດ, ດ້ວຍຄວາມສໍານຶກຜິດຊອບ, ເພື່ອຖອນຕົວອອກຈາກການສື່ສານຂອງນາງ. "—ສາລະພານຸວົງບຣິຕັນນິກາ, ສິລະປິນທີ9. "Bengel. " ຜົນກະທົບທີ່ດີຂອງນະໂຍບາຍນີ້ຍັງຮູ້ສຶກຢູ່ໃນແຂວງລາວ. {GC 363. 2}

ມັນເປັນຕອນຕຽມຄໍາເທດສະໜາຈາກພະນິມິດ21ສໍາລັບການມາເຖິງໃນວັນອາທິດທີ່ຄວາມສະຫວ່າງຂອງພຣະຄຣິດທີ່ຈະມາເຖິງໃນຈິດໃຈຂອງນາງແບນເກີ. ຄໍາພະຍາກອນຂອງພະນິມິດໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພະອົງຄືບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດແລະສະຫງ່າງາມຂອງພາບທີ່ສາດສະດາໄດ້ສະເໜີ, ເພິ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫັນໄປຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງຈາກການຄິດໄຕ່ຕອງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ໃນແທ່ນປາໄສນັ້ນມັນໄດ້ສະເໜີຕົວເອງອີກດ້ວຍຄວາມຈະແຈ້ງແລະອໍານາດທັງໝົດຂອງມັນ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາເພິ່ນໄດ້ອຸທິດຕົນຕໍ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄໍາພະຍາກອນ, ໂດຍສະເພາະຄໍາພະຍາກອນຂອງຊາວອາໂປກາລິດ ແລະ ບໍ່ດົນກໍໄດ້ມາເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມາຂອງພຣະຄຣິດໃກ້ຈະມາເຖິງ. ວັນທີທີ່ເພິ່ນໄດ້ດັດແປງເປັນເວລາຂອງການປະຕິບັດຄັ້ງທີສອງແມ່ນຢູ່ພາຍໃນສອງສາມປີຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍMiller. {GC 363. 3}

ການຂຽນຂອງເບນເອນໄດ້ແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວຄຣິສຕະຈັກ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວທັດສະນະຂອງເພິ່ນກ່ຽວກັບການທໍານາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຢູ່ໃນສະພາບຂອງເພິ່ນເອງ ແລະ ໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ແລະ ຂ່າວການພະຈົນໄພໄດ້ຍິນຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນໃນເວລາດຽວກັນວ່າມັນໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃນດິນແດນອື່ນໆ. ໃນຕອນຕົ້ນຜູ້ເຊື່ອບາງຄົນໄດ້ໄປປະເທດຣັດເຊຍແລະຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຫົວເມືອງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຂອງພຣະຄຣິດທີ່ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້ກໍຍັງຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍຄຣິສຕະຈັກເຢຍລະມັນຂອງປະເທດນັ້ນ. {GC 364. 1}

ແສງສະຫວ່າງກໍສ່ອງແສງຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງແລະສະວິດເຊີແລນເຊັ່ນກັນ. ຢູ່ທີ່ນະຄອນເຈນີວາບ່ອນທີ່ຟາເຣວແລະຄາວີນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ, ກາວເຊັນໄດ້ສັ່ງສອນຂ່າວສານແຫ່ງການພະຈົນໄພຄັ້ງທີສອງ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ, ທ້າວກາວເຊັນໄດ້ພົບເຫັນວິນຍານແຫ່ງການມີເຫດຜົນນັ້ນຊຶ່ງໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວເອີຣົບໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງສິບແປດແລະການເປີດສັດຕະວັດທີສິບເກົ້າ; ແລະເມື່ອເພິ່ນເຂົ້າໄປໃນການປະຕິບັດສາດສະໜາກິດ, ເພິ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ຮູ້ສັດທາທີ່ແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພິ່ນມັກຈະສົງໄສ. ໃນໄວໜຸ່ມລາວໄດ້ສົນໃຈກັບການສຶກສາກ່ຽວກັບການທໍານາຍ. ຫຼັງຈາກໄດ້ອ່ານປະຫວັດສາດໃນສະໄໝໂບຮານຂອງໂຣລິນແລ້ວ, ເພິ່ນໄດ້ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປຫາບົດທີສອງຂອງດານີເອນ ແລະ ເພິ່ນໄດ້ຖືກປະທັບໃຈດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນທີ່ສຸດຊຶ່ງຄໍາພະຍາກອນໄດ້ບັນລຸ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນຢູ່ໃນບັນທຶກຂອງນັກປະຫວັດສາດ. ນີ້ແມ່ນປະຈັກພະຍານເຖິງການດົນໃຈຂອງພຣະຄໍາພີ, ຊຶ່ງເປັນສະໝໍຂອງເພິ່ນໃນທ່າມກາງຄວາມອັນຕະລາຍໃນຫຼາຍປີຕໍ່ມາ. ລາວບໍ່ພໍໃຈກັບຄໍາສອນເລື່ອງເຫດຜົນແລະໃນການສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນແລະຊອກຫາຄວາມສະຫວ່າງທີ່ຊັດເຈນກວ່າເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມເຊື່ອໃນແງ່ບວກ. {GC 364. 2}

ໃນຂະນະທີ່ລາວດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບຄໍາພະຍາກອນທີ່ລາວໄດ້ມາເຖິງຄວາມເຊື່ອວ່າການມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ມາເຖິງແລ້ວ. ປະທັບໃຈຢ່າງເປັນທາງການແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້, ພຣະອົງຊົງປາຖະໜາທີ່ຈະນໍາເອົາມັນມາຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນ; ແຕ່ຄວາມເຊື່ອທີ່ນິຍົມຊົມຊອບວ່າຄໍາພະຍາກອນຂອງດານີເອນເປັນຄວາມລຶກລັບແລະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າເປັນອຸປະສັກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນທາງຂອງລາວ. ໃນທີ່ສຸດລາວກໍໄດ້ຕັ້ງໃຈວ່າ—ດັ່ງທີ່ຟາເຣເອນໄດ້ເຮັດກ່ອນລາວໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງເຈນິວາ—ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບລູກໆ, ໂດຍທາງທີ່ລາວຫວັງວ່າຈະໃຫ້ພໍ່ແມ່ສົນໃຈ. {GC 364. 3}

"ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາສິ່ງນີ້ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ, "ຫຼັງຈາກນັ້ນເພິ່ນໄດ້ກ່າວ, ໂດຍກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງຂອງເພິ່ນໃນການປະຕິບັດງານນີ້, "ມັນບໍ່ແມ່ນເພາະຄວາມສໍາຄັນເລັກນ້ອຍຂອງມັນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເພາະຄຸນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມັນ, ວ່າຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາທີ່ຈະສະເໜີມັນໃນຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍນີ້ ແລະ ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງມັນຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໄດ້ຍິນ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບຕົວເອງຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ກ່ອນ. ""ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໄປຫາຄົນຫຼ້າສຸດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຕົ້າໂຮມຜູ້ຟັງຂອງເດັກນ້ອຍ; ຖ້າກຸ່ມຂະຫຍາຍໂຕ, ຖ້າເຫັນວ່າພວກເຂົາຟັງ, ມີຄວາມຍິນດີ, ສົນໃຈ, ທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈແລະອະທິບາຍຫົວຂໍ້, ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຈະມີວົງການທີສອງໃນໄວໆນີ້ ແລະ ໃນທາງຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ໃຫຍ່ຈະເຫັນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າໃນເວລາທີ່ພວກເຂົານັ່ງລົງແລະສຶກສາ. ເມື່ອເຮັດແບບນີ້ແລ້ວສາເຫດກໍໄດ້ຮັບ. "—ລ. Gaussen, DanieltheProphet, vol. 2, Preface. {GC 365. 1}

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ. ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນກ່າວຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ມີອາຍຸສູງໄດ້ມາຮັບຟັງ. ຫໍພັກຂອງຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ໄດ້ຍິນທີ່ເອົາໃຈໃສ່. ໃນນັ້ນມີຜູ້ຊາຍທີ່ມີຕໍາແໜ່ງແລະຮຽນຮູ້ ແລະ ຄົນແປກໜ້າແລະຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມປະເທດເຈນີວາ; ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຂ່າວສານຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ພາກສ່ວນອື່ນໆ. {GC 365. 2}

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜົນສໍາເລັດນີ້, ກາວເຊັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນຂອງລາວ, ດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະສົ່ງເສີມການສຶກສາປຶ້ມຄໍາພະຍາກອນໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງປະຊາຊົນທີ່ເວົ້າພາສາຝຣັ່ງ. ທ່ານGaussenກ່າວວ່າ"ການພິມຄໍາສັ່ງສອນທີ່ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍແມ່ນການເວົ້າກັບຜູ້ໃຫຍ່, ຜູ້ທີ່ມັກຈະລະເລີຍໜັງສືດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ການທໍາທ່າປອມວ່າພວກເຂົາຈະປິດບັງໄດ້ແນວໃດ, 'ພວກເຂົາຈະປິດບັງໄດ້ແນວໃດ, ເນື່ອງຈາກລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໃຈເຂົາເຈົ້າ?'ເພິ່ນກ່າວຕື່ມວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍາທໍານາຍທີ່ນິຍົມຊົມຊອບໃນຝູງສັດລ້ຽງຂອງເຮົາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້. ""ບໍ່ມີການສຶກສາ, ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນ. ""ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຕ້ອງຕຽມຄວາມທຸກລໍາບາກທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວແລະເຝົ້າລະວັງແລະລໍຖ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ. " {GC 365. 3}

ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ສອນສາດສະໜາທີ່ໂດດເດັ່ນແລະເປັນທີ່ຮັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາສາຝຣັ່ງ, ແຕ່ກາວເຊັນໄດ້ຖືກຢຸດພັກຈາກການປະຕິບັດຄຣິສຕະຈັກເປັນເວລາດົນນານ, ຄວາມຜິດທີ່ສໍາຄັນຂອງລາວແມ່ນວ່າແທນທີ່ຈະເປັນພາສາຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ເປັນຄູ່ມືທີ່ມີສະຕິແລະມີເຫດຜົນ, ເກືອບຂາດຄວາມເຊື່ອໃນທາງບວກ, ລາວໄດ້ໃຊ້ຄໍາພີໄບເບິນໃນການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຊາວໜຸ່ມ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ກາຍເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສາດສະດີ, ໃນຂະນະທີ່ໃນວັນອາທິດລາວໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານຂອງລາວໃນຖານະນັກວິທະຍາສາດ, ກ່າວຕໍ່ລູກໆແລະໄດ້ສອນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີ. ວຽກງານຂອງພະອົງກ່ຽວກັບຄໍາພະຍາກອນກໍຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ຈາກຕັ່ງຂອງອາຈານ, ຜ່ານການສື່ມວນຊົນ ແລະ ໃນອາຊີບທີ່ເພິ່ນມັກໃນຖານະທີ່ເປັນຄູສອນຂອງເດັກນ້ອຍເພິ່ນໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນອັນກວ້າງໃຫຍ່ແລະເປັນເຄື່ອງມືໃນການເອີ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງຫຼາຍຄົນຕໍ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບຄໍາພະຍາກອນຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃກ້ຈະມາເຖິງແລ້ວ. {GC 366. 1}

ໃນScandinaviaຍັງໄດ້ປະກາດຂ່າວສານການພະຈົນໄພ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກກະທໍາຈາກຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ລະເລີຍຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອສາລະພາບແລະປະຖິ້ມຄວາມບາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຂໍອະໄພໃນພຣະນາມຂອງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ພວກຄຸນພໍ່ຂອງຄຣິສຕະຈັກລັດໄດ້ຕໍ່ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ແລະ ໂດຍຜ່ານອິດທິພົນຂອງເຂົາເຈົ້າບາງຄົນທີ່ໄດ້ປະກາດຂ່າວສານນັ້ນໄດ້ຖືກຂັງຄຸກ. ໃນຫຼາຍບ່ອນທີ່ຜູ້ສອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີ່ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້ໄດ້ມິດງຽບລົງ, ພຣະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະສົ່ງຂ່າວສານ, ໃນວິທີທີ່ມະຫັດສະຈັນ, ໂດຍທາງເດັກນ້ອຍ. ຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ, ກົດໝາຍຂອງລັດບໍ່ສາມາດຢັບຢັ້ງພວກມັນໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າແບບບໍ່ຖືກໂມໝິ່ງ. {GC 366. 2}

ການເຄື່ອນໄຫວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາຊົນຊັ້ນລຸ່ມ ແລະ ແມ່ນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ຕ່ໍາຕ້ອຍຂອງພວກແຮງງານທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບຟັງຄໍາເຕືອນ. ຜູ້ສອນເດັກນ້ອຍເອງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນທຸກຍາກ. ບາງຄົນບໍ່ເກີນຫົກຫຼືແປດປີ; ແລະໃນຂະນະທີ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນພະຍານວ່າເຂົາເຈົ້າຮັກພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ດີ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະດໍາລົງຊີວິດໃນການເຊື່ອຟັງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງອັນສັກສິດຂອງພຣະເຈົ້າ, ແຕ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ຄວາມຮູ້ແຈ້ງແລະຄວາມສາມາດທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເຫັນຢູ່ໃນເດັກນ້ອຍໃນໄວນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບອິດທິພົນທີ່ເກີນກວ່າຂອງປະທານທໍາມະຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ນ້ໍາສຽງແລະທ່າທີໄດ້ປ່ຽນໄປ ແລະ ດ້ວຍອໍານາດຢ່າງໜັກແໜ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຕືອນເຖິງການຕັດສິນ, ການໃຊ້ຄໍາສັບຂອງພຣະຄໍາພີດັ່ງນີ້: "ຈົ່ງຢ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງ; ສໍາລັບເວລາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງ. " ພວກເຂົາໄດ້ປັບປຸງຄວາມຜິດບາບຂອງປະຊາຊົນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ປະນາມການຜິດສິນລະທໍາແລະຄວາມບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ແຕ່ໄດ້ຕິຕຽນໂລກແລະຫຼັງ ແລະ ເຕືອນຜູ້ຟັງຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເຮັດຄວາມດຸໝັ່ນທີ່ຈະໜີອອກຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ຈະມາເຖິງ. {GC 366. 3}

ປະຊາຊົນໄດ້ຍິນດ້ວຍຄວາມສັ່ນສະເທືອນ. ພຣະວິນຍານທີ່ຖືກລົງໂທດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວກັບໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກນໍາໄປຄົ້ນຫາພຣະຄໍາພີດ້ວຍຄວາມສົນໃຈໃໝ່ແລະເລິກຊຶ້ງ, ຄົນທີ່ໃຈຮ້າຍແລະຜິດສິນທໍາໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງໃໝ່, ບາງຄົນກໍໄດ້ປະຖິ້ມການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວຽກງານໄດ້ຖືກເຮັດຢ່າງໝາຍເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ປະຕິບັດຄຣິສຕະຈັກຂອງລັດກໍຖືກບັງຄັບໃຫ້ຮັບຮູ້ວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ. {GC 367. 1}

ມັນເປັນພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການມາຂອງSaviourໃນບັນດາປະເທດScandinavian; ແລະເມື່ອສຽງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງມິດງຽບລົງ, ພຣະອົງໄດ້ວາງພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໃສ່ລູກໆ, ເພື່ອວ່າວຽກງານຈະສໍາເລັດ. ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໃກ້ເຢຣຶຊາເລມທີ່ຝູງຊົນທີ່ມີຄວາມຍິນດີເຊິ່ງດ້ວຍສຽງຮ້ອງຂອງໄຊຊະນະແລະການໂອບໜ້າຂອງກິ່ງງ່າຕົ້ນຕານ, ໄດ້ກ່າວເຖິງພຣະອົງວ່າເປັນພຣະບຸດຂອງດາວິດ, ພວກຟາລິມະສິດທີ່ອິດສາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງມິດງຽບເຂົາເຈົ້າ; ແຕ່ພະເຍຊູຕອບວ່າທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມສໍາເລັດຂອງຄໍາພະຍາກອນແລະຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຮັກສາສັນຕິສຸກຂອງເຂົາໄວ້ກ້ອນຫີນນັ້ນກໍຈະຮ້ອງອອກມາ. ຜູ້ຄົນທີ່ຢ້ານການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກປະໂລຫິດແລະຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຢຸດການປະກາດດ້ວຍຄວາມຍິນດີໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນປະຕູຂອງເຢຣຶຊາເລມ; ແຕ່ພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນສານວິຫານຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຍົກເລີກ ແລະ , ໂອບກົກຂາຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ວ່າ: "ໂຮສັນນາຕໍ່ພຣະບຸດຂອງດາວິດ!" ມັດທາຍ21:8-16. ເມື່ອພວກຟາລິສ, ບໍ່ພໍໃຈຢ່າງຍິ່ງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພຣະອົງວ່າ, "ຈົ່ງຟັງເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ພວກນີ້ເວົ້າ?" ພຣະເຢຊູຊົງຕອບວ່າ"ແມ່ນແລ້ວ; ພວກທ່ານບໍ່ເຄີຍອ່ານຈັກເທື່ອ, ອອກມາຈາກປາກຂອງແອນ້ອຍແລະsucklingsພຣະອົງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຢ່າງສົມບູນແບບ?" ໃນຂະນະທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບລູກໆໃນເວລາທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດ, ສະນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບພວກເຂົາໃນການໃຫ້ຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພະຈົນໄພຄັ້ງທີສອງຂອງພຣະອົງ. ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕ້ອງສໍາເລັດ, ເພື່ອວ່າການປະຕິເສດການມາຂອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ທຸກປະຊາຊົນ, ລີ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນທັງໝົດ. {GC 367. 2}

ແກ່ທ່ານWilliamMillerແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໄປປະກາດຄໍາເຕືອນຢູ່ໃນອາເມຣິກາ. ປະເທດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວການພະຈົນໄພທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຢູ່ທີ່ນີ້ທີ່ຄໍາພະຍາກອນຂອງຂ່າວສານຂອງທູດເທື່ອທໍາອິດໄດ້ບັນລຸຄວາມສໍາເລັດໂດຍກົງທີ່ສຸດ. ການຂຽນຂອງທ່ານMillerແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄດ້ຖືກນໍາໄປສູ່ດິນແດນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ບໍ່ວ່າຜູ້ສອນສາດສະໜາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນທົ່ວໂລກຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ, ໄດ້ຖືກສົ່ງຂ່າວດີກ່ຽວກັບການກັບຄືນມາຢ່າງໄວຂອງພຣະຄຣິດ. ໄດ້ແຜ່ຂ່າວສານຂອງພຣະກິດຕິຄຸນອັນເປັນນິດໃຫ້ກວ້າງໄກ: "ຈົ່ງຢ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງ; ສໍາລັບເວລາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງ. " {GC 368. 1}

ປະຈັກພະຍານຂອງຄໍາພະຍາກອນຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມາຂອງພຣະຄຣິດໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງປີ1844ໄດ້ຈັບຈິດໃຈຂອງຜູ້ຄົນໄວ້ຢ່າງເລິກຊຶ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຂ່າວສານໄດ້ຈາກລັດໄປສູ່ລັດ, ກໍມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ. ຫຼາຍຄົນເຊື່ອໝັ້ນວ່າການໂຕ້ຖຽງກັນຈາກສະພາບການຂອງສາດສະດາແມ່ນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເສຍສະລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມຈິງດ້ວຍຄວາມຊື່ນຊົມ. ຜູ້ປະຕິບັດສາດສະໜາບາງຄົນໄດ້ປະຖິ້ມຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ປະເງິນເດືອນແລະຄຣິສຕະຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວກັນໃນການປະກາດການມາຂອງພຣະເຢຊູ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີຜູ້ປະຕິບຸນໜ້ອຍໜຶ່ງເມື່ອປຽບທຽບ, ຜູ້ທີ່ຈະຮັບເອົາຂ່າວສານນີ້; ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາສ່ວນໃຫຍ່ຕໍ່ຄົນທີ່ຖ່ອມຕົວ. ຊາວກະສິກອນອອກຈາກທົ່ງນາ, ກົນຈັກເຄື່ອງມືຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄ້າສິນຄ້າຂອງຕົນ, ຜູ້ຊາຍມືອາຊີບຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນ; ແລະເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມຈໍານວນຄົນງານກໍມີໜ້ອຍເມື່ອທຽບໃສ່ກັບວຽກງານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ສະພາບຂອງຄຣິສຕະຈັກທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງແລະໂລກທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ເຝົ້າຍາມທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈໄດ້ອົດທົນກັບຄວາມໜັກໜ່ວງ, ການເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານ, ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະເອີ້ນມະນຸດໃຫ້ກັບໃຈເຖິງຄວາມລອດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊາຕານໄດ້ຄັດຄ້ານ, ແຕ່ວຽກງານໄດ້ດໍາເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງສະໝ່ໍາສະເໝີ ແລະ ຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ. {GC 368. 2}

ທຸກແຫ່ງຫົນທີ່ໄດ້ຍິນປະຈັກພະຍານທີ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເຕືອນຄົນບາບ, ທັງນັກໂລກແລະສະມາຊິກຂອງຄຣິສຕະຈັກ, ໃຫ້ໜີຈາກຄວາມໂມໂຫທີ່ຈະມາເຖິງ. ເຊັ່ນດຽວກັບໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ, ຜູ້ລ່ວງໜ້າຂອງພຣະຄຣິດ, ຜູ້ສອນສາດສະດາໄດ້ວາງຂວານໃສ່ຮາກຕົ້ນໄມ້ແລະຊຸກຍູ້ທຸກຄົນໃຫ້ນໍາເອົາໝາກໄມ້ມາພົບກັນເພື່ອການກັບໃຈໃໝ່. ການຂໍຮ້ອງທີ່ກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບການຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບແລະຄວາມປອດໄພທີ່ໄດ້ຍິນຈາກແທ່ນປາໄສທີ່ນິຍົມຊົມຊອບ; ແລະບໍ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບຂ່າວສານຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ, ມັນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ. ປະຈັກພະຍານທີ່ລຽບງ່າຍແລະກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີ, ໂດຍອໍານາດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ໄດ້ນໍາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນມາໃຫ້ຊຶ່ງມີໜ້ອຍຄົນສາມາດຕ້ານທານໄດ້. ສາດສະດາຈານສາສະໜາໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນຈາກຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫຼັງ, ໂລກແລະຄວາມບໍ່ເຊື່ອຖື, ຄວາມທະນົງຕົວແລະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ສະແຫວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າດ້ວຍການກັບໃຈແລະຄວາມອັບເດດ. ຄວາມຮັກທີ່ໄດ້ຄົງຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຢູ່ເທິງສະຫວັນເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບພວກເຂົາ ແລະ ດ້ວຍໃຈທີ່ອ່ອນລົງແລະອ່ອນນ້ອມພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຮ້ອງໄຫ້ວ່າ: "ຈົ່ງຢ້ານພຣະເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ກຽດແກ່ພຣະອົງ; ສໍາລັບເວລາແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງ. " {GC 369. 1}

ຄົນບາບສອບຖາມດ້ວຍການຮ້ອງໄຫ້ວ່າ: "ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະລອດ?" ຄົນທີ່ມີຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ຊື່ສັດກໍຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຟື້ນຟູ. ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ພົບຄວາມສະຫງົບໃນພຣະຄຣິດກໍຢາກເຫັນຄົນອື່ນແບ່ງປັນພອນ. ໃຈຂອງພໍ່ແມ່ໄດ້ຫັນໄປຫາລູກໆຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫົວໃຈຂອງລູກໄປຫາພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສິ່ງກີດຂວາງຂອງຄວາມພາກພູມໃຈແລະສະຫງວນໄດ້ຖືກກວາດລ້າງໄປ. ໄດ້ຮັບການສາລະພາບຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄດ້ອອກແຮງເພື່ອຄວາມລອດຂອງຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ແລະຮັກທີ່ສຸດ. ຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ຍິນສຽງຂອງການແຊກແຊງຢ່າງຈິງຈັງ. ທຸກແຫ່ງຫົນເປັນຈິດວິນຍານໃນຄວາມເຈັບປວດທີ່ໄດ້ອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ປະເຊີນກັບການອະທິຖານຕະຫຼອດຄືນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າບາບຂອງຕົນເອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພ, ຫຼືເພື່ອການປ່ຽນໃຈເຫຼື້ອມໃສຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຫຼືເພື່ອນບ້ານ. {GC 369. 2}

ທຸກຫ້ອງຮຽນໄດ້ພາກັນໄປປະຊຸມAdventist. ຮັ່ງມີແລະທຸກຍາກ, ສູງແລະຕ່ໍາ, ຈາກສາເຫດຕ່າງໆ, ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ຍິນຄໍາສອນຂອງການພະຈົນໄພຄັ້ງທີສອງດ້ວຍຕົນເອງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຈັບຈິດວິນຍານແຫ່ງການກົງກັນຂ້າມໄວ້ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນແຫ່ງສັດທາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບາງຄັ້ງເຄື່ອງມືກໍອ່ອນ; ແຕ່ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ມອບອໍານາດໃຫ້ແກ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ. ການທີ່ມີທູດສະຫວັນບໍລິສຸດໄດ້ຮູ້ສຶກຢູ່ໃນການປະຊຸມໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຫຼາຍຄົນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໃນແຕ່ລະມື້. ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຖານຂອງພຣະຄຣິດທີ່ຈະມາເຖິງໃນບໍ່ຊ້ານີ້, ຝູງຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຮັບຟັງດ້ວຍຄວາມມິດງຽບຢ່າງບໍ່ມີຫາຍໃຈຕໍ່ຖ້ອຍຄໍາທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກເບິ່ງຄືວ່າຈະເຂົ້າມາຫາກັນ. ອໍານາດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມເຖົ້າແກ່ແລະໄວໜຸ່ມແລະໄວກາງ. ຜູ້ຊາຍໄດ້ສະແຫວງຫາບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍການສັນລະເສີນຢູ່ປາກຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສຽງທີ່ດີໃຈໄດ້ດັງກ້ອງຢູ່ໃນອາກາດໃນຕອນກາງຄືນ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຈະລືມພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ. {GC 369. 3}

ການປະຕິບັດເວລາທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການມາຂອງພຣະຄຣິດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກົງກັນຂ້າມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກຫຼາຍໆຫ້ອງຮຽນ, ຈາກຜູ້ປະຕິບັດໃນແທ່ນປາໄສຈົນເຖິງຄົນບາບທີ່ບໍ່ລະເລີຍ, ສະຫວັນທີ່ກ້າຫານທີ່ສຸດ. ຖ້ອຍຄໍາຂອງຄໍາພະຍາກອນໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ: "ຈະມີມາໃນວັນສຸດທ້າຍ, ການຍ່າງຕາມຄວາມປາຖະກິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ກ່າວວ່າ, ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະມາເຖິງໃສ?ເພາະວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ພວກພໍ່ໄດ້ນອນຫຼັບ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຍັງດໍາເນີນຕໍ່ໄປດັ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຂອງການສ້າງ. " 2ເປໂຕ3:3, 4. ຫຼາຍຄົນທີ່ອ້າງວ່າຮັກSaviour, ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຄໍາສອນຂອງການພະຈົນໄພຄັ້ງທີສອງ; ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ແຕ່ຕາທີ່ເຫັນທັງໝົດຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ອ່ານໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບການມາຂອງພຣະຄຣິດທີ່ຈະຕັດສິນໂລກດ້ວຍຄວາມຊອບທໍາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ສັດຊື່, ວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຊອກຫາຫົວໃຈ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຢ້ານທີ່ຈະພົບກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັບຊາວຢິວໃນເວລາທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທໍາອິດເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ບໍ່ຍອມຟັງການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງຈາກພຣະຄຣິສຕະທໍາຄໍາພີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໄດ້ເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຜູ້ທີ່ຊອກຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຊາຕານແລະທູດສະຫວັນຂອງພຣະອົງໄດ້ປິຕິຍິນດີ ແລະ ໄດ້ກ່າວຕັກບາດໃນໃບໜ້າຂອງພຣະຄຣິດແລະທູດສະຫວັນທີ່ສັກສິດຈົນວ່າຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງໄດ້ອ້າງວ່າມີຄວາມຮັກພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ພຣະອົງຈົນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ປາດຖະໜາທີ່ຈະມາປະກົດຂອງພຣະອົງ. {GC 370. 1}

"ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກວັນແລະຊົ່ວໂມງ"ແມ່ນການໂຕ້ຖຽງກັນທີ່ມັກຈະນໍາມາໂດຍຜູ້ປະຕິເສດສັດທາທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ພຣະຄໍາພີຄື: "ໃນວັນແລະຊົ່ວໂມງນັ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກມະນຸດ, ບໍ່ແມ່ນເທວະດາແຫ່ງສະຫວັນ, ແຕ່ພຣະບິດາຂອງເຮົາເທົ່ານັ້ນ. " ມັດທາຍ24:36. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລະປອງດອງກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍຜູ້ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ການໃຊ້ມັນທີ່ຜິດໂດຍຜູ້ປໍລະປັກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ. ພຣະຄຣິດໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄໍາໃນການສົນທະນາທີ່ໜ້າຊົງຈໍານັ້ນກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບໂອລີເວັນຫຼັງຈາກພຣະອົງໄດ້ອອກຈາກພຣະວິຫານເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ. ພວກສາວົກໄດ້ຖາມວ່າ: "ສິ່ງໃດຈະເປັນສັນຍະລັກຂອງການມາຂອງພຣະອົງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຂອງໂລກ?" ພຣະເຢຊູຊົງປະທານປ້າຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກ່າວວ່າ: "ເມື່ອພວກທ່ານຈະເຫັນສິ່ງທັງໝົດນີ້, ຈົ່ງຮູ້ວ່າມັນຢູ່ໃກ້, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ທີ່ປະຕູ. " ຂໍ້3, 33. ຄໍານຶ່ງກ່ຽວກັບຊາວີຕ້ອງບໍ່ຕ້ອງທໍາການທໍາລາຍອີກຄົນນຶ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກວັນທີຫຼືຊົ່ວໂມງຂອງການມາຂອງພຣະອົງ, ແຕ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາແລະຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນໃກ້ຈະມາເຖິງເມື່ອໃດ. ເຮົາໄດ້ຮັບການສອນຕື່ມອີກວ່າໃຫ້ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄໍາເຕືອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ບໍ່ຍອມຫຼືລະເລີຍທີ່ຈະຮູ້ວ່າການພະເກີດຂອງພຣະອົງໃກ້ຈະມາເຖິງເມື່ອໃດ, ຈະເປັນອັນຕະລາຍສໍາລັບເຮົາຄືກັນກັບຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະໄໝຂອງໂນອາທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່ານ້ໍາຖ້ວມຈະມາເຖິງເມື່ອໃດ. ແລະຄໍາອຸປະມາໃນບົດດຽວກັນ, ກົງກັນຂ້າມກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຊື່ສັດແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ສັດຊື່ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມພິນາດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນໃຈວ່າ, "ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຊັກຊ້າການມາຂອງພຣະອົງ, "ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມສະຫວ່າງທີ່ພຣະຄຣິດຈະນັບຖືແລະໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ທີ່ພຣະອົງພົບເຫັນ ແລະ ສອນການມາຂອງພຣະອົງ ແລະ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດມັນ. "ຈົ່ງເບິ່ງດ້ວຍເຫດນີ້. " "ຜູ້ຮັບໃຊ້ຄົນນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເພິ່ນເມື່ອພຣະອົງມາເຖິງຈະພົບເຫັນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. " ຂໍ້42, 46. "ຖ້າສະນັ້ນຢ່າເບິ່ງເຮົາຈະມາຫາເຈົ້າໃນຖານະເປັນຄົນຂີ້ລັກແລະລູກຈະບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາຈະມາຫາເຈົ້າໃນຊົ່ວໂມງໃດ. " ຄໍາປາກົດ3:3. {GC 370. 2}

ໂປໂລເວົ້າເຖິງຫ້ອງຮຽນທີ່ປາກົດຕົວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. "ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະມາເຖິງເໝືອນດັ່ງຂະໂມຍໃນຕອນກາງຄືນ. ເພາະເມື່ອໃດທີ່ເຂົາຈະເວົ້າ, ສັນຕິພາບແລະຄວາມປອດໄພ; ແລ້ວການທໍາລາຍຢ່າງກະທັນຫັນມາສູ່ພວກເຂົາ, . . . ແລະພວກເຂົາຈະບໍ່ຫຼົບໜີ. " ແຕ່ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, ຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄໍາເຕືອນຂອງຊາວຊາວີວ່າ: "ພວກອ້າຍນ້ອງທັງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດ, ເພື່ອວ່າວັນນັ້ນຈະເອົາເຈົ້າໄປເປັນຂະໂມຍ. ພວກເຈົ້າທັງໝົດເປັນລູກຂອງຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ລູກໆໃນສະໄໝນັ້ນ:ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕອນກາງຄືນ, ຫຼືຄວາມມືດ. " 1ເທຊະໂລນິກ5:2-5. {GC 371. 1}

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະຄໍາພີບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາສັ່ງໃຫ້ມະນຸດຢູ່ໃນຄວາມໂງ່ຈ້າກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຈະມາເຖິງຂອງພຣະຄຣິດ. ແຕ່ຜູ້ທີ່ປາດຖະໜາພຽງແຕ່ຂໍ້ແກ້ຕົວທີ່ຈະປະຕິເສດຄວາມຈິງໄດ້ປິດຫູຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຄໍາອະທິບາຍນີ້ ແລະ ຄໍາວ່າ"ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກວັນນັ້ນຫຼືຊົ່ວໂມງ"ກໍໄດ້ຖືກກ່າວຊ້ໍາໂດຍຄົນທີ່ກ້າຫານແລະແມ່ນແຕ່ໂດຍຜູ້ປະຕິບັດຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນພຣະຄຣິດ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນຖືກກະຕຸ້ນ ແລະ ເລີ່ມຖາມວິທີແຫ່ງຄວາມລອດ, ຄູສອນທາງສາດສະໜາໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າກັບຄວາມຈິງ, ສະແຫວງຫາທີ່ຈະມິດງຽບຄວາມຢ້ານກົວຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການແປຄວາມໝາຍຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຝົ້າລະວັງທີ່ບໍ່ສັດຊື່ໄດ້ຮ່ວມກັນໃນວຽກງານຂອງຜູ້ຫຼອກລວງໃຫຍ່, ຮ້ອງໄຫ້, ສັນຕິພາບ, ສັນຕິສຸກ, ເມື່ອພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເວົ້າສັນຕິສຸກ. ເຊັ່ນດຽວກັບພວກຟາລິສໃນສະໄໝຂອງພຣະຄຣິດ, ຫຼາຍຄົນບໍ່ຍອມເຂົ້າອານາຈັກສະຫວັນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາໃນພວກເຂົາໄດ້ຂັດຂວາງ. ໂລຫິດຂອງຈິດວິນຍານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກຮຽກຮ້ອງໃນມືຂອງພວກເຂົາ. {GC 372. 1}

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຄົນທີ່ຖ່ອມຕົນແລະອຸທິດຕົນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຄຣິສຕະຈັກເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານ. ຄົນທີ່ສຶກສາຄໍາພີໄບເບິນດ້ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້ແຕ່ເຫັນຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນຫຼັກພະຄໍາພີຂອງທັດສະນະທີ່ນິຍົມໃນເລື່ອງຄໍາພະຍາກອນ; ແລະບໍ່ວ່າຜູ້ຄົນຈະຖືກຄວບຄຸມຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມໂດຍອິດທິພົນຂອງຄຸນພໍ່, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຄົ້ນຫາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົວເອງ, ຄໍາສອນຂອງການພະຈົນໄພທີ່ຈໍາເປັນພຽງແຕ່ຈະປຽບທຽບກັບພຣະຄໍາພີເພື່ອສ້າງສິດອໍານາດແຫ່ງສະຫວັນຂອງມັນ. {GC 372. 2}

ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍພີ່ນ້ອງທີ່ບໍ່ເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນໄວ້ໃນຄຣິສຕະຈັກ, ບາງຄົນກໍເຫັນພ້ອມທີ່ຈະມິດງຽບໃນເລື່ອງຄວາມຫວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ; ແຕ່ຄົນອື່ນກໍຮູ້ສຶກວ່າຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫ້າມເຂົາເຈົ້າເພື່ອປິດບັງຄວາມຈິງຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ມີສອງສາມຄົນຖືກຕັດອອກຈາກການເປັນເພື່ອນຂອງຄຣິສຕະຈັກໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນອື່ນໃດນອກຈາກການສະແດງຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການມາຂອງພຣະຄຣິດ. ສິ່ງທີ່ມີຄ່າຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ທົດລອງສັດທາຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາຂອງສາດສະດາວ່າ: "ອ້າຍນ້ອງຂອງພວກທ່ານທີ່ກຽດຊັງພວກທ່ານ, ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ທ່ານອອກມາເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງເຮົາ, ໄດ້ກ່າວວ່າ, ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງວ່າ:ແຕ່ພຣະອົງຈະປະກົດຕໍ່ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງທ່ານ ແລະ ພວກເຂົາຈະອາຍ. " ເອຊາອີ66:5. {GC 372. 3}

ເທວະດາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຝົ້າເບິ່ງດ້ວຍຄວາມສົນໃຈອັນເລິກເຊິ່ງຜົນຂອງການເຕືອນ. ເມື່ອມີການປະຕິເສດຂ່າວສານທົ່ວໄປໂດຍຄຣິສຕະຈັກ, ທູດສະການໄດ້ຫັນໜີໄປດ້ວຍຄວາມໂສກເສົ້າ. ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກທົດສອບກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ເກີດຂື້ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຜົວ, ເມຍ, ພໍ່ແມ່, ຫຼືລູກຫຼົງຜິດ ແລະ ຖືກເຮັດໃຫ້ເຊື່ອວ່າເປັນບາບແມ່ນແຕ່ໃຫ້ຟັງຄວາມເຊື່ອຖືດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກສອນໂດຍພວກAdventists. ເທວະດາຖືກຫ້າມໃຫ້ເຝົ້າລະວັງຈິດວິນຍານເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງສັດຊື່ເພາະຄວາມສະຫວ່າງອີກເທື່ອໜຶ່ງຍັງສ່ອງແສງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກບັນລັງຂອງພະເຈົ້າ. {GC 372. 4}

ດ້ວຍຄວາມປາດຖະໜາທີ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານທີ່ໄດ້ເບິ່ງສໍາລັບການມາເຖິງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງຈະໄດ້ພົບກັບພຣະອົງແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ໃນຊົ່ວໂມງນີ້ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັກຜ່ອນໃນການພົວພັນທີ່ຫວານຊື່ນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ຈິງຈັງກ່ຽວກັບຄວາມສະຫງົບທີ່ຈະເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາຍໜ້ານີ້. ບໍ່ມີໃຜທີ່ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫວັງແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈນີ້ຈະລືມເວລາທີ່ມີຄ່າເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຈະລໍຖ້າ. ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດກ່ອນເວລາ, ທຸລະກິດໂລກແມ່ນສໍາລັບສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້. ຜູ້ເຊື່ອທີ່ຈິງໃຈໄດ້ກວດສອບຄວາມຄິດແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຫົວໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງລະມັດລະວັງຄືກັບວ່າຢູ່ເທິງຕຽງຕາຍຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພາຍໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງເພື່ອປິດຕາເບິ່ງພາບເທິງແຜ່ນດິນໂລກ. ບໍ່ມີການເຮັດ"ເສື້ອຜ້າascension"(ເບິ່ງAppendix); ແຕ່ທຸກຄົນຮູ້ສຶກຕ້ອງການຫຼັກຖານພາຍໃນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະພົບກັບພວກຜູ້ຊ່ວຍ; ເສື້ອສີຂາວຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຈິດວິນຍານ—ຕົວລະຄອນທີ່ຖືກຊໍາລະຈາກບາບໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ. ຈະຍັງມີຢູ່ກັບຜູ້ຄົນທີ່ຖືກປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າຄືກັນກັບການຄົ້ນຫາຈິດໃຈ, ສັດທາທີ່ຕັ້ງໃຈແລະຕັ້ງໃຈແບບດຽວກັນນັ້ນ. ຖ້າພວກເພິ່ນໄດ້ຖ່ອມຕົວຕໍ່ໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະກົດຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງພວກເພິ່ນຢູ່ບ່ອນນັ່ງແຫ່ງຄວາມເມດຕາ, ພວກເພິ່ນຈະມີປະສົບການທີ່ຮັ່ງມີກວ່າໃນເວລານີ້. ມີຄໍາອະທິຖານໜ້ອຍເກີນໄປ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ແທ້ຈິງຂອງບາບໜ້ອຍເກີນໄປ ແລະ ການຂາດສັດທາທີ່ມີຊີວິດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຂາດພຣະຄຸນທີ່ຖືກຈັດຫາໃຫ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ. {GC 373. 1}

ພຣະເຈົ້າໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອພິສູດປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ. ມືຂອງພຣະອົງໄດ້ປົກຄຸມຄວາມຜິດພາດໃນການພິຈາລະນາໃນໄລຍະທີ່ເປັນສາດສະດາ. Adventistsບໍ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຜິດພາດ, ທັງບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄົນສຸດທ້າຍເວົ້າວ່າ: "ການຄິດໄລ່ຂອງເຈົ້າໃນສະໄໝທີ່ເປັນຄໍາພະຍາກອນແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ເຫດການທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ບາງຢ່າງກໍາລັງຈະເກີດຂື້ນ; ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່Mr. Millerໄດ້ທໍານາຍໄວ້; ມັນເປັນການປ່ຽນໃຈເຫຼື້ອມໃສຂອງໂລກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການປະກົດເທື່ອທີສອງຂອງພຣະຄຣິດ. "(ເບິ່ງແອັບພລິເຄຊັນ. ) {GC 373. 2}

ເວລາແຫ່ງຄວາມຄາດຫວັງໄດ້ຜ່ານໄປ ແລະ ພຣະຄຣິດບໍ່ໄດ້ປະກົດຕົວເພື່ອການປົດປ່ອຍຜູ້ຄົນຂອງພຣະອົງ. ຜູ້ທີ່ມີສັດທາແລະຄວາມຮັກທີ່ຈິງໃຈໄດ້ຊອກຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຜິດຫວັງທີ່ຂົມຂື່ນ. ແຕ່ຈຸດປະສົງຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ; ເພິ່ນໄດ້ທົດສອບຫົວໃຈຂອງຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າລໍຖ້າການປະກົດຂອງພຣະອົງ. ໃນບັນດາພວກເຂົາຫຼາຍຄົນທີ່ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ສູງກວ່າຄວາມຢ້ານກົວ. ອາຊີບແຫ່ງສັດທາຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໃຈຫຼືຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເມື່ອເຫດການທີ່ຄາດຫວັງບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຜິດຫວັງ; ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຊື່ອເລີຍວ່າພຣະຄຣິດຈະມາ. ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນທໍາອິດທີ່ໄດ້ເຍາະເຍີ້ຍຄວາມໂສກເສົ້າຂອງຜູ້ທີ່ເຊື່ອແທ້ໆ. {GC 374. 1}

ແຕ່ພຣະເຢຊູແລະເຈົ້າພາບທັງໝົດໃນສະຫວັນໄດ້ຫຼຽວເບິ່ງດ້ວຍຄວາມຮັກແລະຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຕໍ່ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມແລະຊື່ສັດແຕ່ຜິດຫວັງ. ຜ້າມ່ານທີ່ແຍກໂລກທີ່ເຫັນໄດ້ຈະຖືກກວາດລ້າງຄືນໄດ້ບໍ, ທູດສະຫວັນຈະເຫັນໄດ້ໃກ້ກັບຈິດວິນຍານທີ່ໝັ້ນຄົງເຫຼົ່ານີ້ແລະປົກປ້ອງມັນຈາກshaftsຂອງຊາຕານ. {GC 374. 2}