#Chapter 7—ການແຍກຂອງລູເທີຈາກນະຄອນໂລມ

##

ທີ່ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ບັນດາ ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ເອີ້ນ ໃຫ້ ນໍາພາ ສາດສະຫນາ ຈັກ ຈາກ ຄວາມ ມືດ ຂອງ popery ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ແຫ່ງ ສັດທາ ທີ່ ບໍລິສຸດ, ໄດ້ ຢືນ Martin Luther. ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ກະຕືລືລົ້ນ, ແລະອຸທິດຕົນ, ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຄວາມຢ້ານກົວນອກຈາກຄວາມຢ້ານກົວຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະຍອມຮັບວ່າບໍ່ມີພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມເຊື່ອທາງສາສະຫນາແຕ່ພຣະຄໍາພີບໍລິສຸດ, ລູເທີແມ່ນຜູ້ຊາຍສໍາລັບສະໄຫມຂອງລາວ; ຜ່ານ ພຣະ ອົງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ສໍາ ເລັດ ວຽກ ງານ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ສໍາ ລັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ ແຈ້ງ ຂອງ ໂລກ. {GC 120.1}

ເຊັ່ນ ດຽວ ກັບ ການ ປະ ກາດ ທໍາ ອິດ ຂອງ ພຣະ ກິດ ຕິ ຄຸນ, ລູ ເທີ ໄດ້ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຈາກ ລະ ດັບ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ. ຕອນ ຍັງ ນ້ອຍ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ໃຊ້ ເວ ລາ ຢູ່ ໃນ ບ້ານ ທີ່ ຖ່ອມ ຕົວ ຂອງ ຊາວ ຊາວ ເຢຍລະ ມັນ ຄົນ ຫນຶ່ງ. ໂດຍ ການ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ແຕ່ ລະ ວັນ ໃນ ຖາ ນະ ນັກ ຂຸດ ຄົ້ນ ບໍ່ ແຮ່ ພໍ່ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຮັບ ວິ ທີ ການ ສໍາ ລັບ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ລາວ. ລາວຕັ້ງໃຈໃຫ້ເປັນທະນາຍຄວາມ; ແຕ່ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຕັ້ງ ໃຈ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ເພິ່ນ ເປັນ ຜູ້ ສ້າງ ໃນ ພຣະ ວິ ຫານ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ທີ່ ກໍາລັງ ລຸກ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ຊ້າໆ ຕະ ຫລອດ ຫລາຍ ສັດ ຕະ ວັດ. ຄວາມ ຍາກ ລໍາບາກ, ການ ເປັນ ສ່ວນ ຕົວ, ແລະ ການ ລົງ ໂທດ ຢ່າງ ຮຸນ ແຮງ ແມ່ນ ໂຮງຮຽນ ທີ່ Infinite Wisdom ໄດ້ ຕຽມ ລູ ເທີ ສໍາລັບ ພາລະກິດ ທີ່ ສໍາຄັນ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ລາວ. {GC 120.2}

ພໍ່ ຂອງ ລູ ເທີ ເປັນ ຄົນ ທີ່ ມີ ຈິດ ໃຈ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ມີ ພະ ລັງ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ບຸກ ຄະ ລິກ ລັກ ສະ ນະ, ຊື່ ສັດ, ຕັ້ງ ໃຈ, ແລະ ກົງ ໄປ ກົງ ມາ. ພະອົງຈິງໃຈຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງຫນ້າທີ່, ໃຫ້ຜົນທີ່ຕາມມາເປັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຮັດໄດ້. ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວຖືວ່າລະບົບກັມມະກອນນັ້ນບໍ່ໄວ້ໃຈ. ລາວບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍເມື່ອລູເທີ, ໂດຍທີ່ລາວບໍ່ເຫັນດີ, ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັດອົງຕື້; ແລະ ມັນ ເປັນ ເວລາ ສອງ ປີ ກ່ອນ ພໍ່ ໄດ້ ຖືກ ຄືນ ດີ ກັບ ລູກ ຊາຍ ຂອງ ລາວ, ແລະ ແມ່ນ ແຕ່ ຕອນ ນັ້ນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ລາວ ກໍ ຍັງ ເຫມືອນ ກັນ. {GC 120.3}

ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ລູ ເທີ ໄດ້ ໃຫ້ ການ ດູ ແລ ຢ່າງ ຍິ່ງ ຕໍ່ ການ ສຶກ ສາ ແລະ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຂອງ ລູກໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ພະ ຍາ ຍາມ ທີ່ ຈະ ແນະ ນໍາ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ຄວາມ ຮູ້ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຄຸນ ນະ ທໍາ ຂອງ ຊາວ ຄຣິດ ສະ ຕຽນ. ຄໍາ ອະທິຖານ ຂອງ ພໍ່ ມັກ ຈະ ຂຶ້ນ ໄປ ຟັງ ລູກ ຊາຍ ຂອງ ລາວ ເພື່ອ ວ່າ ລູກ ຈະ ຈື່ ຈໍາ ພຣະນາມ ຂອງ ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ແລະ ການ ຊ່ອຍ ເຫລືອ ໃນ ມື້ຫນຶ່ງ ໃນ ຄວາມ ກ້າວຫນ້າ ຂອງ ຄວາມ ຈິງ ຂອງ ພຣະອົງ. ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ທຸກ ຢ່າງ ສໍາ ລັບ ວັດ ທະ ນະ ທໍາ ທາງ ສິນ ທໍາ ຫລື ທາງ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຊຶ່ງ ຊີ ວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຄວາມ ສຸກ ໄດ້ ຖືກ ພັດ ທະ ນາ ໂດຍ ພໍ່ ແມ່ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢ່າງ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ. ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແມ່ນ ຈິງ ຈັງ ແລະ ພາກ ພຽນ ທີ່ ຈະ ຕຽມ ລູກໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ສໍາ ລັບ ຊີ ວິດ ທີ່ ສະ ຫງ່າ ແລະ ເປັນ ປະ ໂຫຍດ. ດ້ວຍ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ບຸກ ຄະ ລິກ ລັກ ສະ ນະ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ບາງ ເທື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ໃຊ້ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ເກີນ ໄປ; ແຕ່ ພວກ ນັກ ປ່ຽນ ແປງ ເອງ ເຖິງ ແມ່ນ ຈະ ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ໃນ ບາງ ດ້ານ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ, ແຕ່ ກໍ ພົບ ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ລະ ບຽບ ວິ ໄນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ທີ່ ຈະ ເຫັນ ດີ ເຫັນ ພ້ອມ ຫລາຍ ກວ່າ ການ ກ່າວ ໂທດ. {GC 121.1}

ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ບ່ອນທີ່ລາວຖືກສົ່ງຕອນຍັງນ້ອຍ, ລູເທີໄດ້ຖືກປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງແລະແມ່ນແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງ. ຄວາມທຸກຍາກຂອງພໍ່ແມ່ຂອງລາວຫຼາຍຈົນເມື່ອໄປໂຮງຮຽນຢູ່ອີກເມືອງຫນຶ່ງລາວຕ້ອງໄດ້ຮັບອາຫານຈາກບ້ານເຮືອນແລະມັກຈະທົນທຸກກັບຄວາມອຶດຫິວ. ແລ້ວ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ ຫນ້າ ໂສກ ເສົ້າ ແລະ ຖື ສິນ ທໍາ ກ່ຽວ ກັບ ສາດ ສະ ຫນາ ນັ້ນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ມີ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ. ລາວ ຈະ ນອນ ໃນ ຕອນ ກາງຄືນ ດ້ວຍ ໃຈ ທີ່ ໂສກ ເສົ້າ, ຄອຍ ຖ້າ ດ້ວຍ ຄວາມ ສັ່ນ ສະ ເທືອນ ໄປ ຫາ ອະນາຄົດ ທີ່ ມືດ ມົວ ແລະ ດ້ວຍ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຕະຫລອດ ເວລາ ທີ່ ຄິດ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າ ເປັນ ຜູ້ ຕັດສິນ ທີ່ ເຂັ້ມ ງວດ, ບໍ່ ລົດ ລະ, ເປັນ ຄົນ ໂຫດ ຮ້າຍ, ແທນ ທີ່ ຈະ ເປັນ ພຣະບິດາ ແຫ່ງ ສະຫວັນ ທີ່ ມີ ເມດ ຕາ. {GC 121.2}

ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ພາຍ ໃຕ້ ຄວາມ ທໍ້ ຖອຍ ໃຈ ຫລາຍ ຢ່າງ ແລະ ຍິ່ງ ໃຫຍ່, ລູ ເທີ ໄດ້ ກ້າວ ໄປ ຫນ້າ ຢ່າງ ຕັ້ງ ໃຈ ເຖິງ ມາດ ຕະ ຖານ ອັນ ສູງ ສົ່ງ ແຫ່ງ ຄວາມ ດີ ເລີດ ທາງ ສິນ ທໍາ ແລະ ທາງ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຊຶ່ງ ໄດ້ ດຶງ ດູດ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ລາວ. ລາວ ໄດ້ ກະຫາຍ ຄວາມ ຮູ້, ແລະ ບຸກຄະ ລິກລັກ ສະນະ ທີ່ ຈິງ ຈັງ ແລະ ໃຊ້ ການ ໄດ້ ໃນ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ປາດ ຖະ ຫນາ ທີ່ ແຂງ ແກ່ນ ແລະ ເປັນ ປະ ໂຫຍດ ແທນ ທີ່ ຈະ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ແລະ ຜິວ ຂາວ. {GC 121.3}

ເມື່ອ ອາຍຸ ໄດ້ ສິບ ແປດ ປີ, ລາວ ໄດ້ ເຂົ້າ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ເອີ ເຟີດ, ສະ ພາບ ການ ຂອງ ລາວ ກໍ ດີ ຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມ ຫວັງ ຂອງ ລາວ ກໍ ຮຸ່ງ ແຈ້ງ ກວ່າ ໃນ ໄລ ຍະ ຜ່ານ ມາ. ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ລາວ ທີ່ ມີ ໂດຍ ການ ລັກ ຂະ ໂມ ຍ ແລະ ອຸດ ສາ ຫະ ກໍາ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ສາ ມາດ, ເຂົາ ເຈົ້າ ສາ ມາດ ໃຫ້ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ທີ່ ຈໍາ ເປັນ ແກ່ ລາວ. ແລະ ອິດ ທິພົນ ຂອງ ຫມູ່ ເພື່ອນ ຜູ້ ຕັດສິນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຜົນ ກະທົບ ທີ່ ຫນ້າ ໂສກ ເສົ້າ ຂອງ ການ ຝຶກ ຝົນ ໃນ ອະດີດ ຂອງ ລາວ ຫລຸດ ຫນ້ອຍ ລົງ. ເພິ່ນ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ຕົນ ເອງ ກັບ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ຜູ້ ຂຽນ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ, ສະ ສົມ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ ມີ ນ້ໍາ ຫນັກ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຢ່າງ ພາກ ພຽນ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຂອງ ຄົນ ທີ່ ມີ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຂອງ ຕົນ ເອງ. ແມ່ນ ແຕ່ ພາຍ ໃຕ້ ການ ລົງ ໂທດ ທີ່ ຮຸນ ແຮງ ຂອງ ອາ ດີດ ຄູ ສອນ ຂອງ ເພິ່ນ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ໃຫ້ ຄໍາ ສັນ ຍາ ວ່າ ຈະ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, ແລະ ດ້ວຍ ອິດ ທິ ພົນ ທີ່ ດີ ຕໍ່ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ເພິ່ນ ກໍ ໄດ້ ພັດ ທະ ນາ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ. ຄວາມ ຊົງ ຈໍາ ທີ່ ເກັບ ຮັກ ສາ ໄວ້, ເປັນ ຈິນຕະນາການ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ຊີວາ, ມີ ອໍາ ນາດ ການ ຫາ ເຫດ ຜົນ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ, ແລະ ບໍ່ ດົນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ທີ່ ບໍ່ ລົດ ລະ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຢູ່ ໃນ ຕໍາ ແຫນ່ງ ທີ່ ສໍາ ເລັດ ທີ່ ສຸດ ໃນ ບັນ ດາ ເພື່ອນ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ລາວ. ວິ ໄສ ທັດ ທາງ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ລາວ ມີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ກິດ ຈະ ກໍາ ທາງ ຈິດ ໃຈ ແລະ ມີ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ໃນ ການ ຮັບ ຮູ້ ທີ່ ກະ ກຽມ ລາວ ເພື່ອ ຄວາມ ຂັດ ແຍ້ງ ໃນ ຊີ ວິດ ຂອງ ລາວ. {GC 121.4}

ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຂອງ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຈະ ຫວັ່ນ ຢູ່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ລູ ເທີ, ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ສາ ມາດ ຮັກ ສາ ຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງ ຂອງ ລາວ ໃນ ຈຸດ ປະ ສົງ ແລະ ນໍາ ພາ ລາວ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ຖ່ອມ ຕົວ ທີ່ ເລິກ ຊຶ້ງ ຕໍ່ ພຣະ ເຈົ້າ. ເພິ່ນ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ທີ່ ຖາວອນ ເຖິງ ການ ເພິ່ງ ພາ ອາ ໄສ ຄວາມ ຊ່ອຍ ເຫລືອ ຈາກ ສະຫວັນ, ແລະ ເພິ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນ ໃນ ແຕ່ ລະ ມື້ ດ້ວຍ ການ ອະທິຖານ, ໃນ ຂະນະ ທີ່ ໃຈ ຂອງ ເພິ່ນ ຫາຍ ໃຈ ຕະຫລອດ ເວລາ ເພື່ອ ຂໍ ການ ຊີ້ ນໍາ ແລະ ການ ຊ່ອຍ ເຫລືອ. "ເພື່ອອະທິດຖານໃຫ້ດີ," ເພິ່ນມັກເວົ້າວ່າ, "ແມ່ນການສຶກສາທີ່ດີກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 2. {GC 122.1}

ໃນຂະນະທີ່ມື້ຫນຶ່ງກວດເບິ່ງປຶ້ມຕ່າງໆໃນຫ້ອງສະຫມຸດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລູເທີໄດ້ຄົ້ນພົບຄໍາພີໄບເບິນພາສາລາຕິນ. ປຶ້ມດັ່ງກ່າວທີ່ລາວບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ພະອົງບໍ່ຮູ້ແມ່ນແຕ່ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງມັນ. ເພິ່ນ ເຄີຍ ໄດ້ ຍິນ ພຣະ ກິດ ຕິ ຄຸນ ແລະ Epistles ບາງ ສ່ວນ, ຊຶ່ງ ໄດ້ ຖືກ ອ່ານ ຕໍ່ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ການ ນະ ມັດ ສະ ການ ສາ ທາ ລະ ນະ, ແລະ ເພິ່ນ ຄິດ ວ່າ ພຣະ ຄໍາ ພີ ທັງ ຫມົດ ນີ້ ແມ່ນ ພຣະ ຄໍາ ພີ ທັງ ຫມົດ. ບັດ ນີ້, ເປັນ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຫລຽວ ເບິ່ງ ພຣະ ຄໍາ ທັງ ຫມົດ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ດ້ວຍ ຄວາມ ປະ ທັບ ໃຈ ແລະ ສົງ ໄສ ວ່າ ເພິ່ນ ໄດ້ ປ່ຽນ ຫນ້າ ທີ່ ສັກ ສິດ; ດ້ວຍ ຄວາມ ໄວ ແລະ ຫົວ ໃຈ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ອ່ານ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ເຖິງ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຂອງ ຊີ ວິດ, ຢຸດ ພັກ ໃນ ເວ ລານີ້ ແລ້ວ ຮ້ອງ ອອກ ມາ ວ່າ: "ໂອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງມອບປຶ້ມນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍເອງ!" —Ibid., b. 10, ທ. 2. ທູດ ສະຫວັນ ຢູ່ ຄຽງ ຂ້າງ ພຣະອົງ, ແລະ ແສງ ສະຫວ່າງ ຈາກ ບັນລັງ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເປີດ ເຜີຍ ຊັບ ສົມບັດ ແຫ່ງ ຄວາມ ຈິງ ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ພຣະ ອົງ. ລາວ ເຄີຍ ຢ້ານ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ພຣະ ເຈົ້າ ຂຸ່ນ ເຄືອງ, ແຕ່ ບັດ ນີ້ ຄວາມ ເຊື່ອ ຫມັ້ນ ອັນ ເລິກ ຊຶ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ສະ ພາບ ການ ຂອງ ລາວ ໃນ ຖາ ນະ ຄົນ ບາບ ໄດ້ ຍຶດ ເອົາ ລາວ ໄວ້ ດັ່ງ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ມີ ມາ ກ່ອນ. {GC 122.2}

ຄວາມ ປາດ ຖະ ຫນາ ທີ່ ຈິງ ຈັງ ທີ່ ຈະ ເປັນ ອິດ ສະ ລະ ຈາກ ບາບ ແລະ ການ ພົບ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ກັບ ພຣະ ເຈົ້າ ໃນ ທີ່ ສຸດ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ເຄື່ອງ ປ້ອງ ກັນ ແລະ ອຸ ທິດ ຕົນ ໃນ ຊີ ວິດ ວັດ. ໃນ ທີ່ ນີ້ ເພິ່ນ ໄດ້ ຖືກ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ປະ ຕິ ບັດ drudgery ທີ່ ຕ່ໍາ ທີ່ ສຸດ ແລະ ຂໍ ທານ ຈາກ ບ້ານ ເຮືອນ. ລາວ ໃນ ສະ ພາບ ຕອນ ທີ່ ຄວາມ ເຄົາ ລົບ ແລະ ຄວາມ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ ມີ ຄວາມ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ, ແລະ ຫ້ອງ ການ ທີ່ ຕ່ໍາ ກວ່າ ເຫລົ່າ ນີ້ ກໍ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ທາງ ທໍາ ມະ ຊາດ ຂອງ ລາວ ມີ ຄວາມ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ; ແຕ່ລາວໄດ້ອົດທົນຕໍ່ຄວາມອັບອາຍນີ້ດ້ວຍຄວາມອົດທົນ ໂດຍເຊື່ອວ່າມັນຈໍາເປັນເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພະອົງ. {GC 123.1}

ທຸກ ເວລາ ທີ່ ສາມາດ ໄວ້ ຊີວິດ ຈາກ ຫນ້າ ທີ່ ປະຈໍາ ວັນ ຂອງ ລາວ ທີ່ ລາວ ໄດ້ ໃຊ້ ໃນ ການ ສຶກສາ, ໄດ້ ປຸ້ນ ຕົວ ເອງ ຈາກ ການ ນອນ ແລະ ບໍ່ ພໍ ໃຈ ແມ່ນ ແຕ່ ເວລາ ທີ່ ລາວ ກິນ ເຂົ້າ ຫນ້ອຍ. ເຫນືອ ທຸກ ສິ່ງ ທຸກ ຢ່າງ ທີ່ ເພິ່ນ ຊື່ນ ຊົມ ໃນ ການ ສຶກ ສາ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ລາວໄດ້ພົບຄໍາພີໄບເບິນທີ່ມີສາຍໂສ້ຢູ່ຝາຫໍພັກ ແລະໃນເລື່ອງນີ້ລາວມັກຈະສ້ອມແປງ. ເມື່ອ ຄວາມ ເຊື່ອ ຫມັ້ນ ຂອງ ລາວ ກ່ຽວ ກັບ ບາບ ເລິກ ຊຶ້ງ, ລາວ ໄດ້ ສະ ແຫວງ ຫາ ວຽກ ງານ ຂອງ ລາວ ເອງ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ໃຫ້ ອະ ໄພ ແລະ ສັນ ຕິ ສຸກ. ພຣະອົງໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ, ພະຍາຍາມໂດຍການອົດອາຫານ, ເຝົ້າລະວັງ, ແລະການຂູດຮີດເພື່ອປາບປາມຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງທໍາມະຊາດຂອງລາວ, ຈາກນັ້ນຊີວິດຂອງພະພຸດທະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປ່ອຍອອກມາ. ພະອົງໄດ້ຫຼົບຫຼີກຈາກການບໍ່ເສຍສະລະເຊິ່ງລາວອາດຈະບັນລຸເຖິງຄວາມບໍລິສຸດຂອງຫົວໃຈນັ້ນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດຢືນຢູ່ໃນຄວາມເຫັນດີຕໍ່ຫນ້າພະເຈົ້າໄດ້. "ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເປັນ ພະ ສົງ ທີ່ ຫນ້າ ສົງ ສານ ແທ້ໆ," ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ເພິ່ນ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ, "ແລະ ໄດ້ ເຮັດ ຕາມ ກົດ ລະ ບຽບ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢ່າງ ເຄັ່ງ ຄັດ ກວ່າ ທີ່ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ສາ ມາດ ສະ ແດງ ອອກ ໄດ້. ຖ້າຫາກພະພຸດທະເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບສະຫວັນໂດຍຜົນງານຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄວນມີສິດໄດ້ຮັບມັນແນ່ນອນ.... ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ມັນ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຕໍ່ ໄປ ອີກ ແລ້ວ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ກໍ ຄວນ ຖື ສິນ ຄ້າ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເຖິງ ແມ່ນ ຈະ ຕາຍ." —Ibid., b. 10, ທ. 3. ເພາະ ການ ລົງ ໂທດ ທີ່ ເຈັບ ປວດ ນີ້ ລາວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ທົນ ທຸກ ທໍ ລະ ມານ ຈາກ ຄວາມ ເຈັບ ປວດ, ຈາກ ຜົນ ສະ ທ້ອນ ທີ່ ລາວ ບໍ່ ເຄີຍ ຫາຍ ດີ ເລີຍ. ແຕ່ ດ້ວຍ ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ທັງ ຫມົດ ຂອງ ລາວ, ຈິດ ວິນ ຍານ ທີ່ ມີ ພາ ລະ ຫນັກ ຂອງ ລາວ ບໍ່ ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ຄວາມ ບັນ ເທົາ. ໃນ ທີ່ ສຸດ ລາວ ໄດ້ ຖືກ ຂັບ ໄລ່ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ສິ້ນ ຫວັງ. {GC 123.2}

ເມື່ອ ປາກົດ ວ່າ ລູ ເທີ ທຸກ ຄົນ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ໄປ, ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ລ້ຽງ ດູ ເພື່ອນ ຄົນ ຫນຶ່ງ ແລະ ເປັນ ຜູ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ລາວ. ສະຕອຟປິສທີ່ນັບຖືສາສະຫນາໄດ້ເປີດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ຈິດໃຈຂອງລູເທີແລະເຮັດໃຫ້ລາວຫຼີກຫນີຈາກຕົນເອງ, ຢຸດການຄິດຕຶກຕອງຂອງການລົງໂທດທີ່ບໍ່ມີຂີດຫມາຍສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າ, ແລະເບິ່ງພຣະເຢຊູ, ຊາວີທີ່ໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພຣະອົງ. "ແທນ ທີ່ ຈະ ທໍລະມານ ຕົວ ເອງ ເພາະ ຄວາມ ບາບ ຂອງ ພວກ ເຈົ້າ, ຈົ່ງ ໂຍນ ຕົວ ເອງ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ອ້ອມ ແຂນ ຂອງ ພຣະຜູ້ ໄຖ່. ວາງໃຈໃນພຣະອົງ, ໃນຄວາມຊອບທໍາຂອງຊີວິດຂອງພຣະອົງ, ໃນການຊົດໃຊ້ຂອງຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ.... ຟັງພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະອົງ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ ມະນຸດ ເພື່ອ ໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຫມັ້ນ ໃຈ ໃນ ການ ໃຫ້ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຈາກ ສະຫວັນ ແກ່ ທ່ານ." "ຮັກພຣະອົງຜູ້ທີ່ຮັກເຈົ້າກ່ອນ." —Ibid., b. 10, ທ. 4. ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ກ່າວ ເຖິງ ຜູ້ ສົ່ງ ຂ່າວ ແຫ່ງ ຄວາມ ເມດ ຕາ ຄົນ ນີ້. ຖ້ອຍ ຄໍາ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ປະ ທັບ ໃຈ ຢ່າງ ເລິກ ຊຶ້ງ ຕໍ່ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ລູ ເທີ. ຫລັງ ຈາກ ຫລາຍ ຄົນ ໄດ້ ດີ້ນ ລົນ ກັບ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ທະນຸ ຖະຫນອມ ມາ ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ, ລາວ ກໍ ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈ ຄວາມ ຈິງ ໄດ້, ແລະ ຄວາມ ສະຫງົບ ກໍ ມາ ເຖິງ ຈິດ ວິນ ຍານ ທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງ ລາວ. {GC 123.3}

ລູ ເທີ ໄດ້ ຖືກ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ໃຫ້ ເປັນ ປະ ໂລ ຫິດ ແລະ ໄດ້ ຖືກ ເອີ້ນ ຈາກ cloister ໃຫ້ ເປັນ ອາ ຈານ ໃນ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ Wittenberg. ໃນນີ້ເພິ່ນໄດ້ສະຫມັກສຶກສາພຣະຄໍາພີໃນພາສາດັ້ງເດີມ. ລາວເລີ່ມບັນລະຍາຍຄໍາພີໄບເບິນ; ແລະຫນັງສືຂອງຄໍາເພງ, ພຣະກິດຕິຄຸນ, ແລະພຣະອະນາມັຍໄດ້ຖືກເປີດໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຝູງຊົນຂອງຜູ້ຟັງທີ່ມີຄວາມຍິນດີ. Staupitz, ເພື່ອນແລະຜູ້ເຫນືອກວ່າ, ໄດ້ກະຕຸ້ນລາວໃຫ້ຂຶ້ນແທ່ນປາໄສແລະປະກາດພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ລູ ເທີ ລັງ ເລ ໃຈ, ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ຕົນ ເອງ ບໍ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ກັບ ຜູ້ ຄົນ ໃນ ພຣະ ຄຣິດ. ພຽງ ແຕ່ ຫລັງ ຈາກ ໄດ້ ມີ ການ ດີ້ນ ລົນ ມາ ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຍອມ ຕໍ່ ຄໍາ ຂໍ ຮ້ອງ ຂອງ ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ ເພິ່ນ. ພຣະອົງຊົງມີລິດເດດໃນພຣະຄໍາພີແລ້ວ ແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ພັກຜ່ອນຢູ່ກັບພຣະອົງ. ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ຂອງ ເພິ່ນ ຕົກ ໃຈ, ຄວາມ ແຈ່ມ ແຈ້ງ ແລະ ອໍາ ນາດ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ສະ ເຫນີ ຄວາມ ຈິງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຫມັ້ນ ໃຈ, ແລະ ຄວາມ ກະ ຕັນ ຍັບ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ສໍາ ພັດ ໃຈ ເຂົາ ເຈົ້າ. {GC 124.1}

ລູ ເທີ ຍັງ ເປັນ ລູກ ຊາຍ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ຂອງ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຄິດ ວ່າ ລາວ ຈະ ເປັນ ຄົນ ອື່ນ ຈັກ ເທື່ອ. ໃນ ການ ໃຫ້ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ ນະຄອນ ໂຣມ. ເພິ່ນ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ໄປ ຍ່າງ, ທີ່ ພັກ ພາ ອາ ໄສ ຢູ່ ທີ່ ວັດ ໃນ ເສັ້ນ ທາງ. ຢູ່ ທີ່ ກອງ ປະຊຸມ ແຫ່ງ ຫນຶ່ງ ໃນ ປະ ເທດ ອີ ຕາ ລີ ເພິ່ນ ໄດ້ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ປະຫລາດ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮັ່ງມີ, ຄວາມ ສະຫງ່າ ງາມ, ແລະ ຄວາມ ສະຫງ່າ ງາມ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ເຫັນ. ໂດຍທີ່ມີລາຍໄດ້ເຈົ້າຊາຍ, ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໃນຫ້ອງແຖວທີ່ງົດງາມ, ໄດ້ໃສ່ເສື້ອຄຸມທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດແລະລາຄາແພງທີ່ສຸດ, ແລະໄດ້ກິນຢູ່ໂຕະທີ່ມີສະເຫນ່. ດ້ວຍ ຄວາມ ສົງ ໄສ ທີ່ ເຈັບ ປວດ ລູ ເທີ ໄດ້ ກົງ ກັນ ຂ້າມ ພາບ ນີ້ ກັບ ການ ປະຕິ ເສດ ຕົນ ເອງ ແລະ ຄວາມ ຍາກ ລໍາບາກ ໃນ ຊີ ວິດ ຂອງ ລາວ ເອງ. ຈິດໃຈຂອງລາວກໍາລັງກາຍມາເປັນຄົນຂີ້ອຽງ. {GC 124.2}

ໃນ ທີ່ ສຸດ ລາວ ກໍ ໄດ້ ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ໄກ ຂອງ ເມືອງ ເຈັດ ເນີນ ພູ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເລິກເຊິ່ງພະອົງໄດ້ຊົບລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ໂດຍຮ້ອງວ່າ: "ໂລມບໍລິສຸດ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະເຫຼົດສະຫຼົດເທຣດເຈົ້າ!" —Ibid., b. 10, ທ. 6. ເພິ່ນ ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ເມືອງ, ໄດ້ ໄປ ຢ້ຽມ ຢາມ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ, ໄດ້ ຮັບ ຟັງ ເລື່ອງ ລາວ ທີ່ ຫນ້າ ອັດ ສະ ຈັນ ໃຈ ຂອງ ປະ ໂລ ຫິດ ແລະ ປະ ໂລ ຫິດ, ແລະ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ພິ ທີ ທັງ ຫມົດ ທີ່ ຮຽກ ຮ້ອງ. ທຸກ ບ່ອນ ທີ່ ລາວ ໄດ້ ຫລຽວ ເບິ່ງ ພາບ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຕົກ ໃຈ ແລະ ຫນ້າ ຢ້ານ ກົວ. ພະອົງເຫັນວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍມີຢູ່ໃນບັນດາພວກນັກເທດທຸກຊັ້ນ. ລາວ ໄດ້ ຍິນ ຄໍາ ເວົ້າ ຕະຫລົກ ທີ່ ບໍ່ ສຸພາບ ຈາກ prelates, ແລະ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ, ແມ່ນ ແຕ່ ໃນ ໄລຍະ ມວນ ຊົນ. ໃນ ຂະນະ ທີ່ ເພິ່ນ ປະ ປົນ ກັບ ພວກ ປະ ທສະ ດາ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ການ ແຕກ ແຍກ, ການ ເສື່ອມ ໂຊມ. ຫັນໄປບ່ອນທີ່ລາວຈະຢູ່ແທນຄວາມສັກສິດທີ່ລາວໄດ້ພົບເຫັນຄໍາອວຍພອນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ຂຽນ ວ່າ, "ບໍ່ ມີ ໃຜ ສາ ມາດ ວາດ ພາບ ໄດ້," ເພິ່ນ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ, ບາບ ແລະ ການ ກະ ທໍາ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ໃດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ເມືອງ ໂຣມ; ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອ. ດັ່ງ ນັ້ນ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ຢູ່ ໃນ ນິ ໄສ ທີ່ ຈະ ເວົ້າ ວ່າ, 'ຖ້າ ມີ ນະລົກ, ໂລມ ຖືກ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ ເຫນືອ ມັນ: ມັນ ເປັນ ass whence ບັນ ຫາ ຄວາມ ບາບ ທຸກ ຢ່າງ.' —Ibid., b. 10, ທ. 6. {GC 124.3}

ເມື່ອ ບໍ່ ດົນ ມາ ນີ້ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ໄດ້ ຖືກ ສັນ ຍາ ໄວ້ ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ຄວນ ຂຶ້ນ ໄປ ເທິງ ຫົວ ເຂົ່າ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ "ຂັ້ນ ໄດ ຂອງ ປີ ລາດ" ທີ່ ກ່າວ ວ່າ ໄດ້ ຖືກ ລົງ ມາ ຈາກ Saviour ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໃນ ການ ອອກ ຈາກ ຫ້ອງ ຕັດ ສິນ ຂອງ ໂຣມ ແລະ ໄດ້ ຖືກ ຖ່າຍ ທອດ ຢ່າງ ມະ ຫັດ ສະ ຈັນ ຈາກ ເຢ ຣູ ຊາ ເລັມ ໄປ ຫາ ໂຣມ. ມື້ຫນຶ່ງ ລູ ເທີ ໄດ້ ປີນ ຂຶ້ນ ຂັ້ນ ໄດ ເຫລົ່າ ນີ້ ຢ່າງ ຕັ້ງ ໃຈ, ເມື່ອ ທັນ ໃດ ນັ້ນ ກໍ ມີ ສຽງ ເຫມືອນ ຟ້າຮ້ອງ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ໄດ້ ກ່າວ ກັບ ລາວ ວ່າ: "ຜູ້ທ່ຽງທໍາຈະດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມເຊື່ອ." ໂລມ 1:17. ເພິ່ນ ໄດ້ ສະ ເດັດ ລົງ ໄປ ຫາ ຕີນ ຂອງ ເພິ່ນ ແລະ ໄດ້ ເລັ່ງ ຈາກ ບ່ອນ ນັ້ນ ດ້ວຍ ຄວາມ ອັບ ອາຍ ແລະ ຫນ້າ ຢ້ານ ກົວ. ຂໍ້ຄວາມນັ້ນບໍ່ເຄີຍສູນເສຍລິດເດດຂອງມັນຕໍ່ຈິດວິນຍານຂອງລາວ. ນັບ ແຕ່ ນັ້ນ ມາ ເພິ່ນ ໄດ້ ເຫັນ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງ ຫລາຍ ກວ່າ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ກ່ອນ ຄວາມ ບໍ່ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໃນ ວຽກ ງານ ຂອງ ມະ ນຸດ ເພື່ອ ຄວາມ ລອດ, ແລະ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຂອງ ສັດ ທາ ຢູ່ ສະ ເຫມີ ໃນ ຄຸນ ສົມ ບັດ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ. ຕາ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຖືກ ເປີດ ອອກ ແລ້ວ, ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ປິດ ອີກ ຈັກ ເທື່ອ, ຕໍ່ ການ ຫຼົບ ຫຼີກ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ. ເມື່ອ ລາວ ໄດ້ ຫັນ ຫນ້າ ມາ ຈາກ ກຸງ ໂຣມ ລາວ ກໍ ໄດ້ ຫັນ ຫນີ ໄປ ດ້ວຍ ໃຈ ຄື ກັນ, ແລະ ນັບ ແຕ່ ນັ້ນ ມາ ການ ແຍກ ອອກ ຈາກ ກັນ ກໍ ມີ ຫລາຍ ຂຶ້ນ, ຈົນ ວ່າ ລາວ ໄດ້ ຕັດ ການ ຕິດ ຕໍ່ ທັງ ຫມົດ ກັບ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ. {GC 125.1}

ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ລາວ ກັບ ມາ ຈາກ ນະຄອນ ໂຣມ, ທ່ານ Luther ໄດ້ ຮັບ ຢູ່ ທີ່ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ແຫ່ງ ຄວາມ ເປັນ ເອ ກະ ພາບ. ບັດ ນີ້ ລາວ ໄດ້ ມີ ອິດ ສະລະ ພາບ ທີ່ ຈະ ອຸທິດ ຕົນ, ດັ່ງ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ມີ ມາ ກ່ອນ, ຕໍ່ ພຣະຄໍາ ພີ ທີ່ ລາວ ຮັກ. ພະອົງໄດ້ປະຕິຍານຢ່າງຈິງຈັງວ່າຈະສຶກສາຢ່າງລະມັດລະວັງແລະປະກາດດ້ວຍຄວາມສັດທາຂອງພະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາສອນຂອງປະໂລຫິດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພະອົງ. ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງພະອາຈານຫຼືອາຈານອີກຕໍ່ໄປ ແຕ່ເປັນຜູ້ປະກາດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄໍາພີໄບເບິນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ຖືກ ເອີ້ນ ໃຫ້ ເປັນ ຜູ້ ລ້ຽງ ແກະ ເພື່ອ ລ້ຽງ ຝູງ ແກະ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ທີ່ ຫິວ ໂຫຍ ແລະ ກະຫາຍ ຄວາມ ຈິງ. ພະອົງປະກາດຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າຄລິດສະຕຽນບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສອນອື່ນນອກຈາກຄໍາສອນທີ່ພັກຢູ່ໃນສິດອໍານາດຂອງພະຄໍາພີທີ່ສັກສິດ. ຖ້ອຍ ຄໍາ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ພື້ນຖານ ຂອງ ຄວາມ ສູງ ສົ່ງ ຂອງ papal. ເຂົາເຈົ້າມີຫຼັກການສໍາຄັນຂອງການປະຕິຮູບ. {GC 125.2}

ລູເທີໄດ້ເຫັນອັນຕະລາຍຂອງການຍົກສູງທິດສະດີຂອງມະນຸດເຫນືອພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ລາວ ໄດ້ ໂຈມ ຕີ ຢ່າງ ບໍ່ ຢ້ານ ກົວ ຕໍ່ ຄວາມ ບໍ່ ສັດ ຊື່ ຂອງ ພວກ ນັກ ຮຽນ ແລະ ໄດ້ ຄັດ ຄ້ານ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ຊຶ່ງ ໄດ້ ມີ ອິດ ທິ ພົນ ໃນ ການ ຄວບ ຄຸມ ປະ ຊາ ຊົນ ມາ ເປັນ ເວ ລາ ດົນ ນານ ແລ້ວ. ເພິ່ນ ໄດ້ ປະ ນາມ ການ ສຶກ ສາ ດັ່ງ ກ່າວ ວ່າ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ບໍ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ ເທົ່າ ນັ້ນ ແຕ່ ເປັນ ອັນ ຕະ ລາຍ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແລະ ສະ ແຫວງ ຫາ ທີ່ ຈະ ຫັນ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ຜູ້ ຟັງ ຂອງ ເພິ່ນ ຈາກ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ນັກ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ແລະ ນັກ ວິ ທະ ຍາ ສາດ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ຈິງ ນິ ລັນ ດອນ ທີ່ ສາດ ສະ ດາ ແລະ ອັກ ຄະ ສາ ວົກ ໄດ້ ກໍາ ນົດ ໄວ້. {GC 126.1}

ອັນ ລ້ໍາ ຄ່າ ແມ່ນ ຂ່າວສານ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຮັບ ຕໍ່ ຝູງ ຊົນ ທີ່ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ ທີ່ ຫ້ອຍ ຢູ່ ກັບ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຂອງ ເພິ່ນ. ບໍ່ ເຄີຍ ມີ ຄໍາ ສອນ ດັ່ງ ກ່າວ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ຫູ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ມາ ກ່ອນ. ຂ່າວ ທີ່ ດີ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮັກ ຂອງ Saviour, ການ ໃຫ້ ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ວ່າ ຈະ ໃຫ້ ອະ ໄພ ແລະ ຄວາມ ສະ ຫງົບ ຜ່ານ ພຣະ ເລືອດ atoning ຂອງ ພຣະ ອົງ, ໄດ້ ຊື່ນ ຊົມ ກັບ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ການ ດົນ ໃຈ ພາຍ ໃນ ຄວາມ ຫວັງ ທີ່ ເປັນ ອະ ມະ ຕະ. ຢູ່ ທີ່ Wittenberg ມີ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ຄວນ ຈະ ຂະຫຍາຍ ອອກ ໄປ ຈົນ ເຖິງ ພາກສ່ວນ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ໂລກ, ແລະ ແມ່ນ ເພື່ອ ເພີ່ມ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ. {GC 126.2}

ແຕ່ຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມມືດບໍ່ສາມາດສອດຄ່ອງກັນໄດ້. ລະ ຫວ່າງ ຄວາມ ຈິງ ແລະ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ມີ ການ ຂັດ ແຍ້ງ ທີ່ ບໍ່ ສາ ມາດ ກົດ ດັນ ໄດ້. ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນແລະປົກປ້ອງຜູ້ທີ່ແມ່ນການໂຈມຕີແລະໂຄ່ນລົ້ມອີກຝ່າຍຫນຶ່ງ. Saviour ຂອງ ພວກ ເຮົາ ເອງ ໄດ້ ປະກາດ ວ່າ: "ເຮົາບໍ່ໄດ້ມາເພື່ອສົ່ງສັນຕິພາບ ແຕ່ມີດາບ." ມັດທາຍ 10:34. ທ່ານ Luther ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ເທົ່າໃດປີຫຼັງຈາກການເປີດການປະຕິຮູບ: "ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊີ້ນໍາຂ້າພະເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງຍູ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປຂ້າງຫນ້າ. ລາວພາຂ້ອຍໄປ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ນາຍ ຂອງ ຕົນ ເອງ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ປາດ ຖະ ຫນາ ທີ່ ຈະ ດໍາ ລົງ ຊີ ວິດ ຢູ່ ໃນ ສະ ພາບ ການ; ແຕ່ ວ່າ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຖືກ ໂຍນ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ທ່າມກາງ ຄວາມ ວຸ້ນວາຍ ແລະ ການ ປະຕິວັດ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 2. ບັດ ນີ້ ລາວ ກໍາລັງ ຈະ ຖືກ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ການ ແຂ່ງຂັນ. {GC 126.3}

ສາດສະຫນາ ຈັກ ໂຣມ ໄດ້ ເຮັດ ສິນ ຄ້າ ຂອງ ພຣະ ຄຸນ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ໂຕະຂອງຜູ້ປ່ຽນເງິນ (ມັດທາຍ 21:12) ໄດ້ຖືກຕັ້ງໄວ້ຂ້າງແທ່ນບູຊາຂອງນາງ, ແລະອາກາດກໍມີສຽງຮ້ອງດັງຂອງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍ. ພາຍ ໃຕ້ ຄໍາ ອ້ອນວອນ ຂອງ ການ ເກັບ ທ້ອນ ເງິນ ສໍາລັບ ການ ສ້າງ ສາດສະຫນາ ຈັກ ຂອງ St. Peter ຢູ່ ທີ່ Rome, ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ສໍາລັບ ບາບ ໄດ້ ຖືກ ສະ ເຫນີ ຢ່າງ ເປີດ ເຜີຍ ເພື່ອ ຂາຍ ໂດຍ ສິດ ອໍານາດ ຂອງ ປະໂລຫິດ. ໂດຍການທີ່ລາຄາຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ວິຫານຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການນະມັດສະການຂອງພະເຈົ້າ—ເປັນຫີນເສົາຫຼັກທີ່ວາງໄວ້ດ້ວຍຄ່າຈ້າງຂອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ! ແຕ່ ວິທີ ທີ່ ຖືກ ຮັບ ເອົາ ເພື່ອ ຄວາມ ຊົ່ວ ຮ້າຍ ຂອງ ໂຣມ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ຕໍ່ ອໍານາດ ແລະ ຄວາມ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ນາງ. ມັນ ແມ່ນ ສິ່ງ ນີ້ ທີ່ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ແລະ ປະ ສົບ ຄວາມ ສໍາ ເລັດ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ສັດ ຕູ ຂອງ popery , ແລະ ໄດ້ ນໍາ ໄປ ສູ່ ການ ສູ້ ຮົບ ທີ່ ໄດ້ ສັ່ນ ສະ ເທືອນ ບັນລັງ ຂອງ papal ແລະ jostled ມົງກຸດ ສາມ ຢູ່ ເທິງ ຫົວ ຂອງ pontiff ໄດ້ . {GC 127.1}

ທາງການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ດໍາເນີນການຂາຍindulgences ໃນເຢຍລະມັນ – Tetzel ຕາມຊື່- ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າເປັນຄວາມຜິດພື້ນຖານທີ່ສຸດຕໍ່ສັງຄົມແລະຂັດກັບກົດຫມາຍຂອງພຣະເຈົ້າ; ແຕ່ໂດຍທີ່ລອດພົ້ນຈາກການລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງລາວ, ລາວໄດ້ຖືກຈ້າງເພື່ອເພີ່ມທະວີໂຄງການກໍ່ສ້າງແລະບໍ່ເປັນທັມຂອງປະທາ ນາທິບໍດີ. ໂດຍ ທີ່ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ກ່າວ ຊ້ໍາ ຄວາມ ຕົວະ ທີ່ ແຈ່ມ ແຈ້ງ ທີ່ ສຸດ ແລະ ເລື່ອງ ລາວ ທີ່ ຫນ້າ ອັດ ສະ ຈັນ ໃຈ ເພື່ອ ຫລອກ ລວງ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ຈັກ, ຫນ້າ ເຊື່ອ ຖື, ແລະ ຖື ສິນ ທໍາ. ຖ້າ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລ້ວ ເຂົາ ເຈົ້າ ຄົງ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ຫລອກ ລວງ. ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງpapacy, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອໍານາດແລະຄວາມຮັ່ງມີຂອງຜູ້ນໍາທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງນາງ, ທີ່ຄໍາພີໄບເບິນໄດ້ຖືກປິດບັງໄວ້ຈາກເຂົາເຈົ້າ. (ເບິ່ງ John C. L. ກີສເລີ, A Compendium of ສາສະດາຈານປະຫວັດສາດ, ຕໍ່. 4, sec. 1, par. 5.) {GC 127.2}

ໃນຂນະທີ່ Tetzel ເຂົ້າໄປໃນເມືອງຫນຶ່ງ, ຜູ້ສົ່ງຂ່າວໄດ້ໄປຕໍ່ຫນ້າລາວ, ປະກາດວ່າ: "ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າແລະຂອງພຣະບິດາຜູ້ບໍລິສຸດຢູ່ປະຕູຂອງເຈົ້າ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 1. ແລະ ຜູ້ຄົນໄດ້ຍິນດີຕ້ອນຮັບການດູຫມິ່ນປະຫມາດຄືກັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າພຣະອົງເອງລົງມາຈາກສະຫວັນມາຫາພວກເຂົາ. ການ ຈະ ລາ ຈອນ ທີ່ ຫນ້າ ອັບ ເດດ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ຂຶ້ນ ຢູ່ ໃນ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ, ແລະ ເທສ ເອນ, ທີ່ ຂຶ້ນ ໄປ ໃນ ແທ່ນ ປາ ໄສ, ໄດ້ ຍົກ ລະ ດັບ ຄວາມ ຕື່ນ ເຕັ້ນ ວ່າ ເປັນ ຂອງ ປະ ທານ ທີ່ ລ້ໍາ ຄ່າ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ເພິ່ນ ໄດ້ ປະ ກາດ ວ່າ ໂດຍ ການ ໃຫ້ ອະ ໄພ ບາບ ທັງ ຫມົດ ຂອງ ເພິ່ນ ຊຶ່ງ ຫລັງ ຈາກ ນັ້ນ ຜູ້ ຊື້ ຄວນ ປາດ ຖະ ຫນາ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ໃຫ້ ອະ ໄພ ແກ່ ເພິ່ນ, ແລະ ວ່າ "ບໍ່ ແມ່ນ ແຕ່ ການ ກັບ ໃຈ ໃຫມ່ ແມ່ນ ຈໍາ ເປັນ." —Ibid., b. 10, ທ. 1. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນີ້, ເພິ່ນ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ຫມັ້ນ ໃຈ ແກ່ ຜູ້ ໄດ້ ຍິນ ຂອງ ເພິ່ນ ວ່າ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ທີ່ ຈະ ຊ່ອຍ ກູ້ ຊີວິດ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຄົນ ຕາຍ ເທົ່າ ນັ້ນ; ວ່າ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ເງິນ ຄວນ ຄລິກ ໃສ່ ພື້ນ ເອິກ ຂອງ ລາວ, ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ ນັ້ນ ຈະ ຫນີ ຈາກ ຫ້ອງ ຊໍາ ລະ ແລະ ເດີນ ທາງ ໄປ ສູ່ ສະ ຫວັນ. (ເບິ່ງ K. R. Hagenbach, ປະຫວັດການປະຕິຮູບ, vol. 1, p. 96.) {GC 127.3}

ເມື່ອ ຊີ ໂມນ ມາ ກັສ ໄດ້ ສະ ເຫນີ ຊື້ ອໍາ ນາດ ຂອງ ພວກ ອັກ ຄະ ສາ ວົກ ເພື່ອ ທໍາ ການ ມະ ຫັດ ສະ ຈັນ, ເປ ໂຕ ໄດ້ ຕອບ ລາວ ວ່າ: "ເງິນຂອງເຈົ້າຕາຍກັບເຈົ້າ ເພາະເຈົ້າຄິດວ່າຂອງປະທານຂອງພະເຈົ້າຈະຊື້ດ້ວຍເງິນ." (ກິດຈະການ 26:5). ແຕ່ ຂໍ້ ສະ ເຫນີ ຂອງ Tetzel ໄດ້ ຖືກ ເຂົ້າ ໃຈ ໂດຍ ຫຼາຍ ພັນ ຄົນ ທີ່ ກະ ຕື ລື ລົ້ນ. ຄໍາ ແລະ ເງິນ ໄດ້ ຫລັ່ງ ໄຫລ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຄັງ ເງິນ ຂອງ ລາວ. ຄວາມ ລອດ ທີ່ ສາມາດ ຊື້ ດ້ວຍ ເງິນ ໄດ້ ງ່າຍ ກວ່າ ສິ່ງ ທີ່ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ກັບ ໃຈ, ສັດທາ, ແລະ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຢ່າງ ພາກ ພຽນ ເພື່ອ ຕ້ານທານ ແລະ ເອົາ ຊະນະ ບາບ. (ເບິ່ງAppendix note for page 59.) {GC 128.1}

ຄໍາ ສອນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໄດ້ ຖືກ ກົງ ກັນ ຂ້າມ ໂດຍ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ມັກ ຢູ່ ໃນ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ໂຣມ, ແລະ ມີ ຫລາຍ ຄົນ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສັດ ທາ ໃນ ການ ທໍາທ່າ ທີ່ ກົງ ກັນ ຂ້າມ ກັບ ທັງ ເຫດ ຜົນ ແລະ ການ ເປີດ ເຜີຍ. ບໍ່ ມີ ຄວາມ ກ້າ ທີ່ ຈະ ຍົກ ສຽງ ຂອງ ເພິ່ນ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ຕ້ານ ການ ເດີນທາງ ອັນ ຊົ່ວ ຮ້າຍ ນີ້; ແຕ່ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ມະນຸດ ກໍາລັງ ຖືກ ລົບ ກວນ ແລະ ບໍ່ ສະບາຍ ໃຈ, ແລະ ຫລາຍ ຄົນ ກໍ ໄດ້ ຖາມ ຢ່າງ ກະຕືລືລົ້ນ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າຈະ ບໍ່ ເຮັດ ວຽກ ຜ່ານ ເຄື່ອງມື ບາງ ຢ່າງ ເພື່ອ ຄວາມ ບໍລິສຸດ ຂອງ ສາດສະຫນາ ຈັກ ຂອງ ພຣະ ອົງ. {GC 128.2}

ລູເທີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງເປັນpapist ຂອງປະເພດstraitest, ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວໃນການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຫມິ່ນປະຫມາດຂອງ mongers indulgence. ຄຣິສຕະຈັກລາວຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຊື້ໃບຢັ້ງຢືນການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ແລະບໍ່ດົນກໍເລີ່ມມາຫາອາຈານຂອງຕົນ, ສາລະພາບຄວາມຜິດບາບຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະຄາດວ່າຈະຖືກລົບລ້າງ, ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນທີ່ຖືກໃຈແລະປາດຖະຫນາທີ່ຈະປະຕິຮູບ, ແຕ່ໃນພື້ນຖານຂອງການປາບປາມ. ລູ ເທີ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ບໍ່ ໃຫ້ ເຂົາ ຖືກ ລົບ ກວນ, ແລະ ໄດ້ ເຕືອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ວ່າ ຖ້າ ຫາກ ເຂົາ ເຈົ້າ ຄວນ ກັບ ໃຈ ແລະ ປ່ຽນ ແປງ ຊີວິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ, ເຂົາ ເຈົ້າ ຕ້ອງ ຕາຍ ໃນ ບາບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ໃນຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສຫຼາຍ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້ອມແປງໃຫ້ເທດເຊລ ດ້ວຍການຈົ່ມວ່າ ຜູ້ຮັບສາລະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດໃບຢັ້ງຢືນຂອງລາວ; ແລະບາງຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງກ້າຫານໃຫ້ເງິນຄືນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. friar ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ໂມ ໂຫ. ເພິ່ນ ໄດ້ ກ່າວ ຄໍາ ສາບ ແຊ່ງ ທີ່ ຮ້າຍ ກາດ ທີ່ ສຸດ, ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ໄຟ ໄຫມ້ ຢູ່ ໃນ ບໍລິ ເວນ ສາ ທາ ລະ ນະ, ແລະ ໄດ້ ປະ ກາດ ວ່າ ເພິ່ນ "ໄດ້ ຮັບ ຄໍາ ສັ່ງ ຈາກ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ໃຫ້ ເຜົາ ຜານ ຄົນ ທີ່ ເຊື່ອ ວ່າ ຈະ ຕໍ່ ຕ້ານ ການ ກະ ທໍາ ທີ່ ສັກ ສິດ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ເພິ່ນ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 4. {GC 128.3}

ບັດ ນີ້ ລູ ເທີ ໄດ້ ເຂົ້າ ສູ່ ວຽກ ງານ ຂອງ ລາວ ຢ່າງ ກ້າຫານ ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ ຜູ້ ຊະນະ ຄວາມ ຈິງ. ສຽງ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຍິນ ຈາກ ແທ່ນ ປາ ໄສ ດ້ວຍ ການ ເຕືອນ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ. ພຣະ ອົງ ໄດ້ ວາງ ຕໍ່ ຫນ້າ ຜູ້ ຄົນ ເປັນ ບຸກ ຄະ ລິກ ລັກ ສະ ນະ ທີ່ ໂຫດ ຮ້າຍ ຂອງ ບາບ, ແລະ ໄດ້ ສອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ວ່າ ມັນ ເປັນ ໄປ ບໍ່ ໄດ້ ສໍາ ລັບ ມະ ນຸດ, ໂດຍ ການ ກະ ທໍາ ຂອງ ຕົນ ເອງ, ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ຜິດ ຂອງ ມັນ ຫນ້ອຍ ລົງ ຫລື ຫລີກ ລ້ຽງ ການ ລົງ ໂທດ ຂອງ ມັນ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດນອກຈາກການກັບໃຈໃຫມ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຄວາມເຊື່ອໃນພຣະຄຣິດຈະຊ່ວຍຄົນບາບໄດ້. ພຣະຄຸນຂອງພຣະຄຣິດບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້; ເປັນຂອງປະທານຟຣີ. ເພິ່ນ ໄດ້ ແນະນໍາ ຜູ້ ຄົນ ບໍ່ ໃຫ້ ຊື້ ຄວາມ ພະຍາຍາມ, ແຕ່ ໃຫ້ ເບິ່ງ ດ້ວຍ ສັດທາ ຕໍ່ ພຣະຜູ້ ໄຖ່ ທີ່ ຖືກ ຄຶງ ໄວ້ ໃນ ໄມ້ ກາງ ແຂນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ເລົ່າ ປະສົບ ການ ອັນ ເຈັບ ປວດ ຂອງ ຕົນ ໃນ ການ ສະ ແຫວງ ຫາ ຢ່າງ ໄຮ້ ປະ ໂຫຍດ ໂດຍ ຄວາມ ອັບອາຍ ແລະ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ລອດ, ແລະ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ຫມັ້ນ ໃຈ ແກ່ ຜູ້ ຟັງ ຂອງ ເພິ່ນ ວ່າ ໂດຍ ການ ຫລຽວ ຫນີ ຈາກ ພຣະ ຄຣິດ ແລະ ເຊື່ອ ໃນ ພຣະ ຄຣິດ ວ່າ ເພິ່ນ ໄດ້ ພົບ ຄວາມ ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສຸກ. {GC 129.1}

ໃນ ຂະນະ ທີ່ ທ່ານ Tetzel ໄດ້ ສືບ ຕໍ່ ການ ເດີນທາງ ຂອງ ທ່ານ ແລະ ການ ທໍາທ່າ ທີ່ ບໍ່ ຍຸຕິ ທໍາ ຂອງ ທ່ານ Luther ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ຕໍ່ ການ ປະ ທ້ວງ ທີ່ ມີ ຜົນ ບັງຄັບ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ການ ຂົ່ມ ເຫັງ ທີ່ ຮ້ອງ ໄຫ້ ເຫລົ່າ ນີ້. ບໍ່ ດົນ ກໍ ໄດ້ ສະ ເຫນີ ໂອກາດ. ສາດສະຫນາ ຈັກ ຂອງ ເມືອງ ວິ ຕັນ ເບີກ ໄດ້ ມີ ສິ່ງ ສັກສິດ ຫລາຍ ຢ່າງ, ຊຶ່ງ ໃນ ບາງ ວັນ ສັກສິດ ໄດ້ ຖືກ ສະ ແດງ ໃຫ້ ຜູ້ ຄົນ ເຫັນ, ແລະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົດ ບາບ ຢ່າງ ເຕັມທີ່ ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ໄປ ຢ້ຽມຢາມ ສາດສະຫນາ ຈັກ ແລະ ໄດ້ ສາລະພາບ. ດັ່ງ ນັ້ນ ໃນ ວັນ ເວ ລາ ນີ້ ຜູ້ ຄົນ ເປັນ ຈໍາ ນວນ ຫລວງ ຫລາຍ ໄດ້ ໃຊ້ thither. ຫນຶ່ງ ໃນ ໂອ ກາດ ທີ່ ສໍາ ຄັນ ທີ່ ສຸດ ໃນ ໂອ ກາດ ນີ້, ເທດ ສະ ການ ຂອງ ໄພ່ ພົນ ທັງ ຫມົດ, ໄດ້ ມາ ເຖິງ. ໃນ ມື້ ກ່ອນ ນັ້ນ, ລູ ເທີ, ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຝູງ ຊົນ ທີ່ ກໍາ ລັງ ເດີນ ທາງ ໄປ ໂບດ ແລ້ວ, ໄດ້ ຕິດ ເຈ້ຍ ໃບ ຫນຶ່ງ ທີ່ ມີ ຂໍ້ ສະ ເຫນີ ເກົ້າ ສິບ ຫ້າ ຂໍ້ ຕໍ່ ຄໍາ ສອນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່. ເພິ່ນ ໄດ້ ປະກາດ ເຖິງ ຄວາມ ເຕັມ ໃຈ ຂອງ ເພິ່ນ ທີ່ ຈະ ປົກ ປ້ອງ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ໃນ ມື້ ຕໍ່ ມາ ທີ່ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ, ຕໍ່ ຕ້ານ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ຄວນ ເຫັນ ວ່າ ເຫມາະ ສົມ ທີ່ ຈະ ໂຈມ ຕີ ມັນ. {GC 129.2}

ຂໍ້ສະ ເຫນີ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ດຶງ ດູດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຂອງ ທົ່ວ ໄປ. ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ອ່ານ ແລະ ອ່ານ ຄືນ ໃຫມ່, ແລະ ໄດ້ ອ່ານ ຊ້ໍາ ແລ້ວ ຊ້ໍາ ອີກ ໃນ ທຸກ ທິດ ທາງ. ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນມະຫາວິທະຍາໄລແລະໃນທົ່ວເມືອງ. ໂດຍ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ອໍາ ນາດ ທີ່ ຈະ ໃຫ້ ອະ ໄພ ບາບ, ແລະ ເພື່ອ ແກ້ ບັນ ຫາ ການ ລົງ ໂທດ ຂອງ ຕົນ, ບໍ່ ເຄີຍ ໄດ້ ຮັບ ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ກັບ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ຫລື ຕໍ່ ຜູ້ ຊາຍ ຄົນ ອື່ນ. ແຜນການ ທັງ ຫມົດ ເປັນ ການ ຟ້ອນ,—ເປັນ ສິລະ ປະ ທີ່ ຈະ ຂົ່ມ ເຫັງ ເງິນ ໂດຍ ການ ຫລິ້ນ ກັບ ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ຂອງ ຜູ້ ຄົນ,—ເປັນ ເຄື່ອງມື ຂອງ ຊາຕານ ທີ່ ຈະ ທໍາລາຍ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ຄວນ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ຕໍ່ ການ ທໍາທ່າ ທີ່ ຕົວະ ຂອງ ມັນ. ມັນ ໄດ້ ຖືກ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງວ່າ ພຣະ ກິດ ຕິ ຄຸນ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ ເປັນ ຊັບ ສົມບັດ ທີ່ ມີຄ່າ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ສາດສະຫນາ ຈັກ, ແລະ ວ່າ ພຣະ ຄຸນ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ໃນ ນັ້ນ ໄດ້ ຖືກ ເປີດ ເຜີຍ, ໄດ້ ຖືກ ມອບ ໃຫ້ ຢ່າງ ອິດ ສະລະ ແກ່ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ສະ ແຫວງ ຫາ ມັນ ໂດຍ ການ ກັບ ໃຈ ແລະ ສັດທາ. {GC 130.1}

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຂອງLuther ໄດ້ທ້າທາຍການສົນທະນາ; ແຕ່ບໍ່ມີໃຜກ້າຍອມຮັບການທ້າທາຍນັ້ນ. ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ສະ ເຫນີ ໃນ ສອງ ສາມ ມື້ ໄດ້ ແຜ່ ຂະຫຍາຍ ອອກ ໄປ ທົ່ວ ປະ ຊາ ຊົນ ເຢຍລະ ມັນ, ແລະ ໃນ ສອງ ສາມ ອາທິດ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຟັງ ຕະຫລອດ ທົ່ວ ຄຣິສຕະຈັກ. ຊາວ ໂຣ ແມນ ທີ່ ອຸທິດ ຕົນ ຫລາຍ ຄົນ, ຜູ້ ໄດ້ ເຫັນ ແລະ ໄດ້ ຮ້ອງ ເພງ ເຖິງ ຄວາມ ຊົ່ວ ຮ້າຍ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ສາດສະຫນາ ຈັກ, ແຕ່ ບໍ່ ຮູ້ ວິທີ ຈັບ ຄວາມ ກ້າວຫນ້າ ຂອງ ສາດສະຫນາ ຈັກ, ໄດ້ ອ່ານ ຂໍ້ ສະ ເຫນີ ດ້ວຍ ຄວາມ ປິ ຕິ ຍິນ ດີ, ຮັບ ຮູ້ ໃນ ສຽງ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮູ້ ສຶກ ວ່າ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ໄດ້ ວາງ ພຣະ ຫັດ ຂອງ ພຣະ ອົງ ດ້ວຍ ຄວາມ ເມດ ຕາ ເພື່ອ ຈັບ ການ ສໍ້ ໂກງ ທີ່ ຮ້າຍ ກາດ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ທີ່ ກໍາ ລັງ ອອກ ມາ ຈາກ ການ ເຫັນ ຂອງ ໂຣມ. ເຈົ້າ ຊາຍ ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ ໄດ້ ປິ ຕິ ຍິນ ດີ ຢ່າງ ລັບໆ ວ່າ ຕ້ອງ ມີ ການ ກວດກາ ເບິ່ງ ອໍານາດ ອັນ ຈອງຫອງ ຊຶ່ງ ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ສິດທິ ຂອງ ການ ອຸທອນ ຈາກ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ ມັນ. {GC 130.2}

ແຕ່ ຝູງ ຊົນ ທີ່ ຮັກ ບາບ ແລະ ເຊື່ອ ຖື ໄດ້ ຕົກ ໃຈ ຫລາຍ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຖືກ ກວາດ ລ້າງ ໄປ. ພວກນັກສໍາມະນາກອນຫັດຖະກໍາ, ຖືກຂັດຂວາງໃນວຽກງານການອະນຸຍາດອາຊະຍາກໍາ, ແລະເຫັນຜົນກໍາໄລຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ, ແລະໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮອງຮັບການທໍາທ່າຂອງພວກເຂົາ. Reformer ມີ ຜູ້ ກ່າວ ຫາ ທີ່ ຂົມ ຂື່ນ ທີ່ ຈະ ພົບ ປະ. ບາງຄົນກ່າວຫາລາວວ່າເຮັດຢ່າງຮີບດ່ວນແລະຈາກແຮງກະຕຸ້ນ. ບາງ ຄົນ ໄດ້ ກ່າວ ຫາ ລາວ ວ່າ ຖື ວ່າ ເປັນ ການ ປະ ກາດ ວ່າ ລາວ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ຊີ້ ນໍາ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າ, ແຕ່ ໄດ້ ປະ ຕິ ບັດ ຈາກ ຄວາມ ທະ ນົງ ຕົວ ແລະ ຄວາມ ກ້າວ ຫນ້າ. ເພິ່ນ ຕອບ ວ່າ, "ຜູ້ ໃດ ບໍ່ ຮູ້ ຈັກ," ວ່າ ຜູ້ ຊາຍ ບໍ່ ຄ່ອຍ ຈະ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ໃຫມ່ ໃດໆ ໂດຍ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຄວາມ ທະ ນົງ ຕົວ ບາງ ຢ່າງ, ແລະ ໂດຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ກ່າວ ຫາ ວ່າ ມີ ການ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ທີ່ ຫນ້າ ຕື່ນ ເຕັ້ນ? ... ເປັນ ຫຍັງ ພຣະ ຄຣິດ ແລະ ຜູ້ ຕາຍ ທັງ ຫມົດ ຈຶ່ງ ຖືກ ຂ້າ ຕາຍ? ເພາະ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ພູມ ໃຈ ໃນ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຂອງ ສະ ໄຫມ ນັ້ນ, ແລະ ເພາະ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ກ້າວ ໄປ ຫນ້າ ໃຫມ່ ໂດຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຢ່າງ ຖ່ອມ ຕົວ ຂອງ ຄໍາ ອະ ທິ ປະ ໄຕ ຂອງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ໃນ ສະ ໄຫມ ບູ ຮານ." {GC 130.3}

ອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດວ່າ: "ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເຮັດຫຍັງກໍຕາມ ບໍ່ແມ່ນໂດຍຄວາມຮອບຄອບຂອງມະນຸດ ແຕ່ໂດຍຄໍາແນະນໍາຂອງພະເຈົ້າ. ຖ້າວຽກເປັນຂອງພະເຈົ້າ ໃຜຈະຢຸດມັນ? ຖ້າບໍ່ແມ່ນໃຜສາມາດກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າໄດ້? ບໍ່ ແມ່ນ ຄວາມ ປະສົງ ຂອງ ເຮົາ, ຫລື ຂອງ ມັນ, ແລະ ຂອງ ເຮົາ; ແຕ່ ພຣະ ປະສົງ ຂອງ ພຣະ ອົງ, ໂອ້ ພຣະບິດາ ຜູ້ ບໍລິສຸດ, ຊຶ່ງ ເປັນ ສິລະ ປະ ໃນ ສະຫວັນ." —Ibid., b. 10, ທ. 6. {GC 131.1}

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ລູ ເທີ ໄດ້ ຮັບ ການ ກະ ຕຸ້ນ ຈາກ ພຣະ ວິນ ຍານ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໃຫ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ວຽກ ງານ ຂອງ ເພິ່ນ, ແຕ່ ເພິ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຕໍ່ ໄປ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຂັດ ແຍ້ງ ກັນ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ. ຄໍາຕິຕຽນຂອງສັດຕູຂອງພຣະອົງ, ການອ້າງເຖິງຈຸດປະສົງຂອງເຂົາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະການຄຶດຕຶກຕອງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາແລະເປັນອັນຕະລາຍຂອງພວກເຂົາຕໍ່ລັກສະນະແລະແຮງຈູງໃຈຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ເຂົ້າມາໃນພຣະອົງຄືກັບນໍ້າຖ້ວມຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ; ແລະພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປາດສະຈາກຜົນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ຮູ້ສຶກ ຫມັ້ນ ໃຈ ວ່າ ຜູ້ນໍາ ຂອງ ຜູ້ ຄົນ ທັງ ໃນ ສາດສະຫນາ ຈັກ ແລະ ໃນ ໂຮງຮຽນ, ຈະ ຮ່ວມ ມື ກັບ ເພິ່ນ ດ້ວຍ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ເພື່ອ ການ ປ່ຽນ ແປງ. ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ່ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ຈາກ ຜູ້ ຄົນ ທີ່ ຢູ່ ໃນ ຕໍາ ແຫນ່ງສູງ ໄດ້ ດົນ ໃຈ ເພິ່ນ ດ້ວຍ ຄວາມ ຊື່ນ ຊົມ ແລະ ຄວາມ ຫວັງ. ລາວ ໄດ້ ລໍຄອຍ ແລ້ວ ວ່າ ລາວ ໄດ້ ເຫັນ ມື້ ທີ່ ຮຸ່ງ ເຫລື້ອມ ຂຶ້ນ ສໍາລັບ ສາດສະຫນາ ຈັກ. ແຕ່ ການ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ໄດ້ ປ່ຽນ ໄປ ເປັນ ການ ຕິຕຽນ ແລະ ການ ກ່າວ ໂທດ. ຜູ້ມີກຽດຫຼາຍຄົນທັງໃນໂບດແລະລັດໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າເປັນຄວາມຈິງຂອງຄົນລາວ; ແຕ່ ບໍ່ ດົນ ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍ ເຫັນ ວ່າ ການ ຍອມຮັບ ຄວາມ ຈິງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ອັນ ໃຫຍ່ ຫລວງ. ເພື່ອ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ແຈ້ງ ແລະ ປ່ຽນ ແປງ ປະຊາຊົນ ເກືອບ ຈະ ເປັນ ການ ທໍາລາຍ ສິດ ອໍານາດ ຂອງ ໂຣມ, ເພື່ອ ຢຸດ ເຊົາ ສາຍ ນ້ໍາ ຫຼາຍ ພັນ ສາຍ ໃນ ເວລາ ນີ້ ທີ່ ໄຫລ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຄັງ ຊັບ ສົມບັດ ຂອງ ນາງ, ແລະ ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້ ຈຶ່ງ ເປັນ ໄປ ຢ່າງ ຍິ່ງ ທີ່ ຈະ ຍັບ ຍັ້ງ ຄວາມ ເກີນ ຂອບ ເຂດ ແລະ ຄວາມ ສະຫນຸກ ສະຫນານ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ນໍາ ຂອງ ປາ ແລ ສ ໄຕ ນ໌. ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ການ ສອນ ຜູ້ ຄົນ ໃຫ້ ຄິດ ແລະ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ, ຊອກ ຫາ ພຣະ ຄຣິດ ຜູ້ ດຽວ ເພື່ອ ຄວາມ ລອດ, ຈະ ໂຄ່ນ ລົ້ມ ບັນ ລັງ ຂອງ ຜູ້ ປົກ ຄອງ ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ຈະ ທໍາ ລາຍ ສິດ ອໍາ ນາດ ຂອງ ຕົນ ເອງ. ເພາະ ເຫດ ນີ້ ພວກ ເຂົາ ຈຶ່ງ ບໍ່ ຍອມ ໃຫ້ ຄວາມ ຮູ້ ທີ່ ອ່ອນ ໂຍນ ແກ່ ພວກ ເຂົາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ ຕັ້ງ ຕົວ ເອງ ຕໍ່ ຕ້ານ ພຣະ ຄຣິດ ແລະ ຄວາມ ຈິງ ໂດຍ ການ ກົງ ກັນ ຂ້າມ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ຕໍ່ ຊາຍ ຜູ້ ທີ່ ພຣະ ອົງ ໄດ້ ສົ່ງ ມາ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ຮູ້ ແຈ້ງ. {GC 131.2}

ລູ ເທີ ໄດ້ ສັ່ນ ສະ ເທືອນ ໃນ ຂະນະ ທີ່ ລາວ ຫລຽວ ເບິ່ງ ຕົນ ເອງ—ຊາຍ ຄົນ ຫນຶ່ງ ທີ່ ຕໍ່ຕ້ານ ອໍານາດ ທີ່ ສຸດ ໃນ ໂລກ. ບາງ ເທື່ອ ລາວ ສົງ ໄສ ວ່າ ລາວ ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ພາ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າ ແທ້ໆ ບໍ ທີ່ ຈະ ປະ ຕິ ບັດ ສິດ ອໍາ ນາດ ຂອງ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຫລື ບໍ່. ເພິ່ນຂຽນວ່າ "ແມ່ນໃຜຂ້າພະເຈົ້າ," ເພິ່ນຂຽນວ່າ, "ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຄວາມສະຫງ່າງາມຂອງປະທາ ນາທິບໍດີ, ກ່ອນທີ່ ... ກະສັດຂອງແຜ່ນດິນໂລກແລະທັງໂລກສັ່ນສະເທືອນ? ... ບໍ່ ມີ ໃຜ ສາ ມາດ ຮູ້ ໄດ້ ວ່າ ຫົວ ໃຈ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ທົນ ທຸກ ທໍ ລະ ມານ ແນວ ໃດ ໃນ ໄລ ຍະ ສອງ ປີ ທໍາ ອິດ ນີ້, ແລະ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ອາດ ຈະ ເວົ້າ ເຖິງ ຄວາມ ສິ້ນ ຫວັງ ໃດ, ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຈົມ ລົງ." —Ibid., b. 10, ທ. 6. ແຕ່ລາວບໍ່ໄດ້ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຮູ້ສຶກທໍ້ແທ້ໃຈແທ້ໆ. ເມື່ອ ການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຂອງ ມະ ນຸດ ລົ້ມ ເຫລວ, ລາວ ໄດ້ ຫລຽວ ເບິ່ງ ພຣະ ເຈົ້າ ຄົນ ດຽວ ແລະ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ລາວ ສາ ມາດ ເພິ່ງ ອາ ໄສ ຄວາມ ປອດ ໄພ ທີ່ ສຸດ ໃສ່ ແຂນ ທີ່ ມີ ພະ ລັງ ທັງ ຫມົດ ນັ້ນ. {GC 132.1}

ຕໍ່ເພື່ອນຄົນນຶ່ງ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຂຽນວ່າ: "ເຮົາ ບໍ່ ສາມາດ ບັນລຸ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ພຣະຄໍາ ພີ ໄດ້ ທັງ ໂດຍ ການ ສຶກສາ ຫລື ໂດຍ ສະຕິ ປັນຍາ. ຫນ້າ ທີ່ ທໍາ ອິດ ຂອງ ທ່ານ ແມ່ນ ຈະ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ໂດຍ ການ ອະ ທິ ຖານ. ຂໍ ໃຫ້ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ມອບ ຄວາມ ເມດ ຕາ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ພຣະ ອົງ, ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ອົງ. ບໍ່ ມີ ຜູ້ ແປ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ອື່ນ ໃດ ນອກຈາກ ຜູ້ ຂຽນ ພຣະ ຄໍາ ນີ້, ດັ່ງ ທີ່ ພຣະ ອົງ ເອງ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ, 'ພວກ ເຂົາ ຈະ ຖືກ ສອນ ທັງ ຫມົດ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະ ເຈົ້າ.' ຫວັງ ບໍ່ ມີ ຫຍັງ ຈາກ ການ ອອກ ແຮງ ງານ ຂອງ ທ່ານ ເອງ, ຈາກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ທ່ານ ເອງ: ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໃນ ພຣະ ເຈົ້າ ແຕ່ ພຽງ ຜູ້ ດຽວ, ແລະ ໃນ ອິດ ທິ ພົນ ຂອງ ພຣະ ວິນ ຍານ ຂອງ ພຣະ ອົງ. ເຊື່ອ ໃນ ເລື່ອງ ນີ້ ໃນ ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ມີ ປະສົບ ການ." —Ibid., b. 10, ທ. 7. ນີ້ ຄື ບົດຮຽນ ທີ່ ສໍາຄັນ ຕໍ່ ຜູ້ ທີ່ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເອີ້ນ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ສະ ເຫນີ ຄວາມ ຈິງ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ສໍາລັບ ຄົນ ອື່ນ ໃນ ເວລາ ນີ້. ຄວາມ ຈິງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຈະ ຍຸ ຍົງ ຄວາມ ເປັນ ອັນ ຫນຶ່ງ ອັນ ຕຶງ ຂອງ ຊາຕານ ແລະ ຂອງ ມະນຸດ ຜູ້ ທີ່ ຮັກ ນິທານ ທີ່ ຕົນ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ມາ. ໃນ ການ ຂັດ ແຍ້ງ ກັບ ອໍາ ນາດ ຂອງ ຄວາມ ຊົ່ວ ກໍ ຕ້ອງ ມີ ບາງ ສິ່ງ ຫລາຍ ກວ່າ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ແລະ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຂອງ ມະ ນຸດ. {GC 132.2}

ເມື່ອສັດຕູໄດ້ດຶງດູດທໍານຽມແລະປະເພນີ ຫຼືຕໍ່ການຢືນຢັນແລະສິດອໍານາດຂອງປະໂລຫິດ ລູເທີໄດ້ພົບກັບຄໍາພີໄບເບິນແລະຄໍາພີໄບເບິນເທົ່ານັ້ນ. ນີ້ ແມ່ນ ການ ໂຕ້ ຖຽງ ກັນ ຊຶ່ງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຕອບ ບໍ່ ໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງລັດທິທີ່ເປັນຮູບປະທໍາແລະຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຮ້ອງຂໍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງ, ດັ່ງທີ່ຊາວຢິວໄດ້ຮ້ອງຂໍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ. "ພຣະອົງເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອເຊື່ອຖື" ໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ພວກຫົວເມືອງໂລມ. "ມັນ ເປັນ ການ ທໍລະ ຍົດ ທີ່ ສູງ ຕໍ່ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ທີ່ ຈະ ປ່ອຍ ໃຫ້ ຄົນ ທີ່ ຫນ້າ ຢ້ານ ກົວ ມີ ຊີ ວິດ ຢູ່ ດົນ ນານ ຫນຶ່ງ ຊົ່ວ ໂມງ. ໃຫ້ກະຈົກສ້າງໃຫ້ລາວໄດ້ທັນທີ!" —Ibid., b. 10, ທ. 9. ແຕ່ ລູ ເທີ ບໍ່ ໄດ້ ຕົກ ເປັນ ເຫຍື່ອ ຂອງ ຄວາມ ໂມ ້ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ພະເຈົ້າມີວຽກໃຫ້ພະອົງເຮັດ ແລະທູດສະຫວັນກໍຖືກສົ່ງມາປົກປ້ອງພະອົງ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ຫລາຍ ຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ລູ ເທີ, ຄວາມ ສະຫວ່າງ ອັນ ລ້ໍາ ຄ່າ ນັ້ນ ໄດ້ ຖືກ ເຮັດ ໃຫ້ ເປັນ ສິ່ງ ຂອງ ແຫ່ງ ຄວາມ ໂມ ໂຫ ຂອງ ຊາຕານ ແລະ ເພື່ອ ເຫັນ ແກ່ ຄວາມ ຈິງ ນັ້ນ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ທໍລະມານ ແລະ ຄວາມ ຕາຍ ຢ່າງ ບໍ່ ຢ້ານ ກົວ. {GC 132.3}

ຄໍາ ສອນ ຂອງ ລູ ເທີ ໄດ້ ດຶງ ດູດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຂອງ ຈິດ ໃຈ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທົ່ວ ປະ ເທດ ເຢຍລະ ມັນ. ຈາກ ຄໍາ ເທດ ສະ ຫນາ ແລະ ການ ຂຽນ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ອອກ ແສງ ສະ ຫວ່າງ ຊຶ່ງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຫລາຍ ພັນ ຄົນ ຕື່ນ ຂຶ້ນ ແລະ ສ່ອງ ແສງ ໃຫ້ ເຫັນ. ສັດທາ ທີ່ ມີ ຊີວິດ ຢູ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແທນ ຂອງ ການ ເປັນ ທາງ ການ ທີ່ ຕາຍ ໄປ ແລ້ວ ຊຶ່ງ ສາດສະຫນາ ຈັກ ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ຂຶ້ນ ມາ ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ ແລ້ວ. ປະຊາຊົນໄດ້ສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການເຊື່ອຖືສາສະຫນາໂລມໃນແຕ່ລະມື້. ສິ່ງກີດຂວາງຂອງອະຄະຕິ. ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ໂດຍ ທີ່ ລູ ເທີ ໄດ້ ທົດ ສອບ ຄໍາ ສອນ ທຸກ ຢ່າງ ແລະ ທຸກ ຂໍ້ ຮຽກ ຮ້ອງ, ຄື ກັນ ກັບ ດາບ ສອງ ດຶກ, ຕັດ ທາງ ໄປ ສູ່ ໃຈ ຂອງ ຜູ້ ຄົນ. ທຸກ ແຫ່ງ ຫົນ ທີ່ ໄດ້ ປຸກ ຄວາມ ປາດ ຖະ ຫນາ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ກ້າວ ຫນ້າ ທາງ ວິນ ຍານ. ທຸກ ແຫ່ງ ຫົນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຫິວ ໂຫຍ ແລະ ຫິວ ນ້ໍາ ຫລັງ ຈາກ ຄວາມ ຊອບ ທໍາ ດັ່ງ ທີ່ ບໍ່ ເຄີຍ ຮູ້ ຈັກ ມາ ເປັນ ເວລາ ຫລາຍ ປີ. ດວງ ຕາ ຂອງ ຜູ້ ຄົນ, ທີ່ ໄດ້ ມຸ້ງ ຫນ້າ ໄປ ຫາ ພິທີການ ຂອງ ມະນຸດ ແລະ ຜູ້ ກາງ ທາງ ໂລກ ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ, ບັດ ນີ້ ໄດ້ ຫັນ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ຊື່ສັດ ແລະ ສັດທາ ຕໍ່ ພຣະ ຄຣິດ ແລະ ພຣະອົງ ໄດ້ ຖືກ ຄຶງ ໄວ້ ເປັນ ໄມ້ ກາງ ແຂນ. {GC 133.1}

ຄວາມ ສົນ ໃຈ ທີ່ ແຜ່ ລາມ ໄປ ທົ່ວ ນີ້ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຕໍ່ ເຈົ້າ ຫນ້າ ທີ່ ປາ ກິ ສຖານ ຕື່ມ ອີກ. ທ່ານ Luther ໄດ້ ຮັບ ການ ເອີ້ນ ໃຫ້ ມາ ປະກົດ ຕົວ ຢູ່ ທີ່ ນະຄອນ Rome ເພື່ອ ຕອບ ຂໍ້ ກ່າວ ຫາ ວ່າ ເປັນ ຄົນ ລາວ. ຄໍາ ສັ່ງ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ ລາວ ມີ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ. ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີເຖິງອັນຕະລາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ພະອົງໃນເມືອງທີ່ສໍ້ໂກງນັ້ນ ເມົາແລ້ວດ້ວຍເລືອດຂອງຜູ້ຕາຍຂອງພະເຍຊູ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການໄປໂຣມຂອງລາວແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບການກວດສອບຢູ່ເຢຍລະມັນ. {GC 133.2}

ໃນ ທີ່ ສຸດ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ນີ້ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ, ແລະ ເລື້ອງ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ໄດ້ ຖືກ ແຕ່ງ ຕັ້ງ ໃຫ້ ຮັບ ຟັງ ຄະ ນະ. ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຜູ້ປົງສື່ສານຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກໍໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ທ່ານ ສຸວັນນະວົງ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຖືສາສນາແລ້ວ. ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຖືກ ກ່າວ ຫາ ວ່າ "ຕ້ອງ ດໍາ ເນີນ ຄະດີ ແລະ ຈໍາ ກັດ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ຊັກ ຊ້າ ໃດໆ." ຖ້າ ລາວ ຄວນ ຫມັ້ນ ຄົງ ຢູ່, ແລະ ຄົນ ຂີ້ ລັກ ບໍ່ ຄວນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ ບຸກ ຄົນ ລາວ, ລາວ ໄດ້ ຮັບ ອໍາ ນາດ "ທີ່ ຈະ ປະ ກາດ ລາວ ໃນ ທຸກ ພາກ ສ່ວນ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ເຢຍ ລະ ມັນ; ທີ່ຈະມ້າງ, ສາບແຊ່ງ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ຕິດພັນກັບລາວ." —Ibid., b. 10, ທ. 2. ແລະ ຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນັ້ນ, ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ໄດ້ ຊີ້ ນໍາ ການ ກະ ທໍາ ຂອງ ເພິ່ນ, ເພື່ອ ຈະ ກໍາ ຈັດ ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື ທີ່ ເປັນ ອັນ ຕະ ລາຍ, ເພື່ອ ປົດ ປ່ອຍ ທຸກ ຄົນ, ບໍ່ ວ່າ ຈະ ມີ ກຽດ ໃດ ກໍ ຕາມ ໃນ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຫລື ລັດ, ຍົກ ເວັ້ນ ແຕ່ ຈັກກະພັດ, ຜູ້ ທີ່ ຄວນ ລະ ເລີຍ ທີ່ ຈະ ຍຶດ ເອົາ ລູ ເທີ ແລະ ຜູ້ ຕິດ ຕາມ ຂອງ ເພິ່ນ, ແລະ ມອບ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄປ ຫາ ການ ແກ້ ແຄ້ນ ຂອງ ໂຣມ. {GC 133.3}

ນີ້ແມ່ນສະແດງນໍ້າໃຈທີ່ແທ້ຈິງຂອງ popery. ບໍ່ແມ່ນຮ່ອງຮອຍຂອງຫຼັກການຄລິດສະຕຽນ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຄວາມຍຸຕິທໍາທົ່ວໄປແມ່ນຈະເຫັນໄດ້ໃນເອກະສານທັງຫມົດ. Luther ຢູ່ໄກຫຼາຍຈາກ Rome; ລາວບໍ່ມີໂອກາດອະທິບາຍ ຫຼື ປົກປ້ອງຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນ; ແຕ່ກ່ອນທີ່ຄະດີຂອງລາວຈະຖືກສອບສວນ, ລາວໄດ້ຖືກປະກາດຢ່າງສະຫລຸບວ່າເປັນຄົນທີ່ເຊື່ອຖືສາສະຫນາ, ແລະໃນວັນດຽວກັນ, ໄດ້ຊັກຊວນ, ຖືກກ່າວຫາ, ຕັດສິນ, ແລະຖືກຕໍາຫນິ; ແລະ ທັງ ຫມົດ ນີ້ ໂດຍ ພໍ່ ຜູ້ ບໍລິສຸດ ທີ່ ມີ ລັກ ສະ ນະ ຕົວ ເອງ, ຜູ້ ມີ ສິດ ອໍານາດ ສູງ ສຸດ, ບໍ່ ມີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ໃນ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຫລື ລັດ! {GC 134.1}

ໃນ ເວ ລາ ນີ້, ເມື່ອ ລູ ເທີ ຕ້ອງ ການ ຄວາມ ເຫັນ ອົກ ເຫັນ ໃຈ ແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ຂອງ ເພື່ອນ ທີ່ ແທ້ ຈິງ ຄົນ ຫນຶ່ງ, ການ ໃຫ້ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ສົ່ງ ເມ ລໍາ ຕັນ ໄປ ວິ ຕັນ ເບີກ. ຫນຸ່ມ ໃນ ຫລາຍ ປີ, ຄວາມ ສຸພາບ ແລະ ຄວາມ ດື້ ດ້ານ ໃນ ມາລະຍາດ ຂອງ ລາວ, ການ ຕັດສິນ ທີ່ ຖືກ ຕ້ອງ ຂອງ Melanchthon, ຄວາມ ຮູ້ ຢ່າງ ກວ້າງ ຂວາງ, ແລະ ໄດ້ ຊະ ນະ ຄວາມ ຊັດ ເຈນ, ຮ່ວມ ກັນ ກັບ ຄວາມ ບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມ ຊື່ ສັດ ຂອງ ບຸກຄະ ລິກລັກ ສະນະ ຂອງ ລາວ, ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຍ້ອງຍໍ ແລະ ຄວາມ ນັບຖື ທົ່ວ ໄປ. ຄວາມ ສະຫລາດ ຂອງ ພອນ ສະຫວັນ ຂອງ ລາວ ບໍ່ ໄດ້ ຫມາຍ ເຖິງ ຄວາມ ອ່ອນ ໂຍນ ຂອງ ລາວ. ບໍ່ ດົນ ເພິ່ນ ກໍ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ ສາ ນຸ ສິດ ທີ່ ຈິງ ຈັງ ຂອງ ພຣະ ກິດ ຕິ ຄຸນ, ແລະ ເພື່ອນ ທີ່ ໄວ້ ວາງ ໃຈ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ລູ ເທີ ແລະ ຜູ້ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ທີ່ ມີ ຄຸນ ຄ່າ; ຄວາມ ອ່ອນ ໂຍນ, ຄວາມ ລະ ມັດ ລະ ວັງ, ແລະ ຄວາມ ແນ່ ນອນ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຮັບ ໃຊ້ ເປັນ ການ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແກ່ ຄວາມ ກ້າ ຫານ ແລະ ພະ ລັງ ຂອງ ລູ ເທີ. ການ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ວຽກ ງານ ໄດ້ ເພີ່ມ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃຫມ່ ແລະ ເປັນ ແຫຼ່ງ ທີ່ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ຢ່າງ ຍິ່ງ ຕໍ່ ລູ ເທີ. {GC 134.2}

ທ້າວ Augsburg ໄດ້ ຖືກ ດັດ ແປງ ໃຫ້ ເປັນ ບ່ອນ ທົດ ລອງ, ແລະ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ພາກັນ ຍ່າງ ອອກ ໄປ ເພື່ອ ດໍາ ເນີນ ການ ເດີນທາງ. ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ໄດ້ ຮັບ ການ ບັນ ເທີງ ແທນ ລາວ. ມີການຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າລາວຈະຖືກຢຶດແລະຄາດຕະກໍາໃນທາງ, ແລະຫມູ່ຂອງລາວໄດ້ຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ລາວເຮັດທຸລະກິດ. ເຂົາ ເຈົ້າຍັງ ໄດ້ ຂໍ ຮ້ອງ ໃຫ້ ລາວ ອອກ ຈາກ ເມືອງ ວິ ຕັນ ເບີກ ເປັນ ເວ ລາ ດົນ ນານ ແລະ ຊອກ ຫາ ຄວາມ ປອດ ໄພ ກັບ ຄົນ ທີ່ ຈະ ປົກ ປ້ອງ ລາວ ດ້ວຍ ຄວາມ ຍິນ ດີ. ແຕ່ພະອົງຈະບໍ່ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ວາງພະອົງໄວ້. ພະອົງຕ້ອງຮັກສາຄວາມຈິງຕໍ່ໆໄປຢ່າງສັດຊື່ ທັງໆທີ່ລົມພາຍຸທີ່ພັດມາເທິງພະອົງ. ພາສາລາວແມ່ນ: "ເຮົາເປັນຄືກັບເຢເຣມີ ຜູ້ຊາຍທີ່ຜິດຖຽງກັນແລະຂັດແຍ້ງກັນ; ແຕ່ການຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມຍິນດີຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນເທົ່ານັ້ນ.... ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ທໍາ ລາຍ ກຽດ ຕິ ຍົດ ແລະ ຊື່ ສຽງ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ແລ້ວ. ສິ່ງດຽວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່; ມັນເປັນຮ່າງກາຍທີ່ຫນ້າເສຍໃຈຂອງຂ້ອຍ: ໃຫ້ເຂົາເອົາໄປ; ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້ ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຊີວິດ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ສັ້ນ ລົງ ສອງ ສາມ ຊົ່ວ ໂມງ. ແຕ່ ສໍາລັບ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ, ພວກ ເພິ່ນ ບໍ່ ສາມາດ ຮັບ ເອົາ ສິ່ງ ນັ້ນ ໄດ້. ຜູ້ ທີ່ ປາດ ຖະ ຫນາ ຈະ ປະກາດ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ ຕໍ່ ໂລກ, ຕ້ອງ ຄາດ ຫວັງ ເຖິງ ຄວາມ ຕາຍ ໃນ ທຸກ ເວ ລາ." —Ibid., b. 10, ທ. 4. {GC 134.3}

ຂ່າວ ການ ມາ ເຖິງ ຂອງ ທ່ານ Luther ທີ່ ເມືອງ Augsburg ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ເພິ່ງ ພໍ ໃຈ ຢ່າງ ຍິ່ງ ຕໍ່ ການ legate ຂອງ papal. ຄົນທີ່ຫນ້າລັງກຽດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຊິ່ງຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກທັງຫມົດເບິ່ງຄືວ່າຕອນນີ້ຢູ່ໃນອໍານາດຂອງໂລມ ແລະຄົນຂີ້ລັກໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າລາວບໍ່ຄວນຫຼົບຫນີ. Reformer ບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ມີ ການ ປະພຶດ ທີ່ ປອດ ໄພ. ຫມູ່ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຊຸກ ຍູ້ ລາວ ບໍ່ ໃຫ້ ມາ ປະ ກົດ ຕົວ ຕໍ່ ຫນ້າ ຄົນ ຂີ້ ທູດ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ຄົນ, ແລະ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊື້ ມັນ ຈາກ ຈັກກະພັດ. ເລື້ອງນີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ລູເທີ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຖອຍຄືນ, ຫຼື, ລົ້ມເຫຼວໃນເລື່ອງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບໂລມ, ເພື່ອແບ່ງປັນໂຊກຊະຕາກໍາຂອງHuss ແລະ Jerome. ສະ ນັ້ນ ໂດຍ ຜ່ານ ຕົວ ແທນ ຂອງ ລາວ ລາວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ພະ ຍາ ຍາມ ຊັກ ຊວນ ລູ ເທີ ໃຫ້ ມາ ປະ ກົດ ຕົວ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ປະ ພຶດ ທີ່ ປອດ ໄພ, ໄວ້ ວາງ ໃຈ ຕົນ ເອງ ຕໍ່ ຄວາມ ເມດ ຕາ ຂອງ ລາວ. ນີ້ ພວກ Reformer ໄດ້ ປະຕິ ເສດ ຢ່າງ ຫນັກ ແຫນ້ນ ທີ່ ຈະ ເຮັດ. ບໍ່ ຈົນ ກວ່າ ລາວ ໄດ້ ຮັບ ເອກະສານ ທີ່ ໃຫ້ ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນຍາ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ຂອງ ຈັກກະພັດ, ລາວ ໄດ້ ມາ ປະກົດ ຕົວ ຢູ່ ທີ່ ປະ ທັບ ຂອງ ທູດ ປາ ແລ ສ ໄຕ ນ໌. {GC 135.1}

ໃນເລື່ອງຂອງນະໂຍບາຍ, ຊາວໂຣມັນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະຊະນະ Luther ໂດຍການປາກົດຕົວຂອງຄວາມອ່ອນໂຍນ. legate, ໃນການສໍາພາດລາວ, ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມເປັນມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່; ແຕ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ລູ ເທີ ຍອມ ຮັບ ສິດ ອໍາ ນາດ ຂອງ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງ, ແລະ ຍອມ ຮັບ ທຸກ ຈຸດ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ໂຕ້ ຖຽງ ກັນ ຫລື ມີ ຄໍາ ຖາມ. ລາວ ບໍ່ ໄດ້ ປະ ເມີນ ຄຸນ ລັກ ສະ ນະ ຂອງ ຊາຍ ຄົນ ນັ້ນ ທີ່ ລາວ ຕ້ອງ ປະ ຕິ ບັດ. ລູ ເທີ ໄດ້ ຕອບ, ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ນັບຖື ຂອງ ລາວ ຕໍ່ ສາດສະຫນາ ຈັກ, ຄວາມ ປາດ ຖະຫນາ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ມີ ຄວາມ ຈິງ, ຄວາມ ພ້ອມ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ຕອບ ການ ຂັດ ແຍ້ງ ທັງ ຫມົດ ຕໍ່ ສິ່ງ ທີ່ ລາວ ໄດ້ ສອນ, ແລະ ຍິນ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ລາວ ຕໍ່ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ທີ່ ສໍາຄັນ ບາງ ແຫ່ງ. ແຕ່ ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ ເພິ່ນ ກໍ ໄດ້ ປະ ທ້ວງ ຕໍ່ ແນວທາງ ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ໃນ ການ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ທ່ານ ຖອຍ ຄືນ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ພິສູດ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ເພິ່ນ ມີ ຄວາມ ຜິດ ພາດ. {GC 135.2}

ຕອບໄດ້ພຽງຢ່າງດຽວຄື: "ຖອຍຄືນ, ຖອຍຄືນ!" ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຕໍາ ແຫນ່ງ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຈາກ ພຣະ ຄໍາ ພີ ແລະ ໄດ້ ປະ ກາດ ຢ່າງ ຫນັກ ແຫນ້ນ ວ່າ ລາວ ບໍ່ ສາ ມາດ ປະ ລະ ຄວາມ ຈິງ ໄດ້. ຄົນຂີ້ລັກ, ບໍ່ສາມາດຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງລູເທີ, ໄດ້ຄອບງໍາລາວດ້ວຍພາຍຸທີ່ຖືກຕໍາຫນິຕິຕຽນ, gibes, ແລະການຍົກຍ້ອງ, interspersed ກັບຂໍ້ຄວາມຈາກປະເພນີແລະຄໍາເວົ້າຂອງພຣະບິດາ, ເຮັດໃຫ້Reformer ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະເວົ້າ. ເມື່ອ ເຫັນ ວ່າ ກອງ ປະ ຊຸມ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຕໍ່ ໄປ, ຈະ ບໍ່ ມີ ປະ ໂຫຍ ດ ຢ່າງ ສິ້ນ ເຊີງ, ໃນ ທີ່ ສຸດ ລູ ເທີ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ຍາດ ຢ່າງ ບໍ່ ເຕັມ ໃຈ ທີ່ ຈະ ສະ ເຫນີ ຄໍາ ຕອບ ຂອງ ເພິ່ນ ເປັນ ລາຍ ລັກ ສະ ນະ. {GC 136.1}

"ໃນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ," ລາວຂຽນເຖິງເພື່ອນຄົນຫນຶ່ງ, "ຜູ້ຖືກກົດຂີ່ພົບຜົນກໍາໄລສອງເທົ່າ; ທໍາອິດ, ສິ່ງທີ່ຂຽນອາດຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ການຕັດສິນຂອງຜູ້ອື່ນ; ແລະ ທີ ສອງ, ຄົນ ເຮົາ ມີ ໂອ ກາດ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ໄດ້ ດີ ຂຶ້ນ, ຖ້າ ບໍ່ ແມ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສໍານຶກ ຜິດ ຊອບ, ຂອງ ຄົນ ທີ່ ຈອງຫອງ ແລະ ອວດ ດີ, ຜູ້ ທີ່ ຈະ ເອົາ ຊະນະ ດ້ວຍ ພາ ສາ ທີ່ ບໍ່ ດີ ຂອງ ລາວ." —Martyn, The Life and Times of Luther, ຫນ້າ 271, 272. {GC 136.2}

ໃນ ການ ສໍາ ພາດ ຕໍ່ ໄປ, ລູ ເທີ ໄດ້ ສະ ເຫນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ທີ່ ແຈ່ມ ແຈ້ງ, ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງ, ສະ ບາຍ, ແລະ ຖືກ ບັງຄັບ ໃຫ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ລາວ, ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຢ່າງ ເຕັມ ທີ່ ຈາກ ຫລາຍໆ ຄໍາ ອ້າງ ຈາກ ພຣະ ຄໍາ ພີ. ເຈ້ຍ ໃບ ນີ້, ຫລັງ ຈາກ ໄດ້ ອ່ານ ອອກ ສຽງ ແລ້ວ, ເພິ່ນ ໄດ້ ຍື່ນ ໃຫ້ ປະ ທານ, ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ເພິ່ນ ໄດ້ ປະ ຖິ້ມ ມັນ ໄວ້ ຢ່າງ ດູ ຖູກ, ປະ ກາດ ວ່າ ມັນ ເປັນ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະ ໂຫຍ ດ ແລະ ຄໍາ ອ້າງ ທີ່ ບໍ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ. ລູ ເທີ, ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ການ ກະ ທໍາ ຢ່າງ ເຕັມທີ່, ບັດ ນີ້ ໄດ້ ພົບ ກັບ ຄົນ ທີ່ ນັບຖື ສາດສະຫນາ ຈັກ ຢູ່ ໃນ ພື້ນ ທີ່ ຂອງ ລາວ ເອງ—ຕາມ ປະ ເພນີ ແລະ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ສາດສະຫນາ ຈັກ— ແລະ ໄດ້ ໂຄ່ນ ລົ້ມ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ລາວ ຢ່າງ ສິ້ນ ເຊີງ. {GC 136.3}

ເມື່ອ ຜູ້ ກ່ຽວ ເຫັນ ວ່າ ການ ຫາ ເຫດ ຜົນ ຂອງ ລູ ເທີ ບໍ່ ສາ ມາດ ຕອບ ໄດ້, ລາວ ໄດ້ ສູນ ເສຍ ການ ຄວບ ຄຸມ ຕົນ ເອງ ທັງ ຫມົດ, ແລະ ດ້ວຍ ຄວາມ ໂກດ ແຄ້ນ ກໍ ຮ້ອງ ອອກ ມາ ວ່າ: "Retract! ຫຼືຂ້າພະເຈົ້າຈະສົ່ງທ່ານໄປRome, ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອປາກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າຜູ້ພິພາກສາທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍໃຫ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງທ່ານ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຈະ ປະ ຕິ ບັດ ພວກ ທ່ານ ແລະ ທຸກ ພາກ ສ່ວນ ຂອງ ພວກ ທ່ານ, ແລະ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ຈະ ນັບ ທ່ານ ໃນ ເວ ລາ ໃດ ກໍ ຕາມ, ແລະ ຈະ ໄລ່ ພວກ ເຂົາ ອອກ ຈາກ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ." ແລະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ເພິ່ນ ກໍ ໄດ້ ປະ ກາດ, ດ້ວຍ ນ້ໍາ ສຽງ ທີ່ ສັກ ສິດ ແລະ ໃຈ ຮ້າຍ ວ່າ: "ຖອຍຄືນ, ຫຼືບໍ່ກັບຄືນອີກຕໍ່ໄປ." —D'Aubigne, London ed., b. 10, ທ. 8. {GC 136.4}

ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ຖອນ ອອກ ໄປ ທັນທີ ກັບ ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ ລາວ, ດ້ວຍ ເຫດ ນີ້ ຈຶ່ງ ປະກາດ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ ຕ້ອງ ມີ ການ ຖອຍ ຫນີ ຈາກ ລາວ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄາດີນໄດ້ມີຈຸດປະສົງ. ລາວ ໄດ້ ຍົກຍ້ອງ ຕົນ ເອງ ວ່າ ດ້ວຍ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ລາວ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ລູ ເທີ ໄດ້ ຍອມ ຮັບ. ບັດ ນີ້, ໄດ້ ປະ ໄວ້ ຄົນ ດຽວ ກັບ ຜູ້ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ຂອງ ລາວ, ລາວ ໄດ້ ຫລຽວ ເບິ່ງ ຈາກ ກັນ ແລະ ກັນ ດ້ວຍ ຄວາມ ກະ ຕັນ ຍູ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຄາດ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ການ ຂອງ ລາວ. {GC 137.1}

ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ ທ່ານ Luther ໃນ ໂອກາດ ນີ້ ບໍ່ ໄດ້ ປາດ ສະ ຈາກ ຜົນ ດີ. ການ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ ໃນ ປະຈຸ ບັນ ໄດ້ ມີ ໂອກາດ ປຽບ ທຽບ ຊາຍ ສອງ ຄົນ, ແລະ ຕັດສິນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ກ່ຽວ ກັບ ວິນ ຍານ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ສະ ແດງ ອອກ, ພ້ອມ ທັງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ຄວາມ ຈິງ ຂອງ ຕໍາ ແຫນ່ງ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. ຄວາມກົງກັນຂ້າມຈັ່ງໃດ! ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ, ລຽບ ງ່າຍ, ຖ່ອມ ຕົວ, ຫມັ້ນ ຄົງ, ໄດ້ ຢືນ ຢູ່ ໃນ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ມີ ຄວາມ ຈິງ ຢູ່ ຝ່າຍ ລາວ; ຕົວ ແທນ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ, ມີ ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ໃນ ຕົວ ເອງ, ມີ ຄວາມ ຫນັກ ແຫນ້ນ, ແລະ ບໍ່ ມີ ເຫດ ຜົນ, ແມ່ນ ບໍ່ ມີ ການ ໂຕ້ ຖຽງ ກັນ ເທື່ອ ດຽວ ຈາກ ພຣະ ຄໍາ ພີ, ແຕ່ ໄດ້ ຮ້ອງ ໄຫ້ ຢ່າງ ຫນັກ ແຫນ້ນ ວ່າ: "ຖອຍຫຼືຖືກສົ່ງໄປທີ່ນະຄອນໂຣມເພື່ອລົງໂທດ." {GC 137.2}

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ລູ ເທີ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ປອດ ໄພ, ແຕ່ ຊາວ ໂຣ ມັນ ກໍ ໄດ້ ວາງ ແຜນ ທີ່ ຈະ ຈັບ ກຸມ ແລະ ກັກ ຂັງ ລາວ. ຫມູ່ ເພື່ອນ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ຊຸກ ຍູ້ ວ່າ ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ບໍ່ ມີ ປະ ເພ ນີ ສໍາ ລັບ ລາວ ທີ່ ຈະ ພັກ ຢູ່ ດົນ ນານ, ລາວ ຄວນ ກັບ ຄືນ ໄປ ວິ ຕັນ ເບີກ ໂດຍ ບໍ່ ຕ້ອງ ຊັກ ຊ້າ, ແລະ ຄວນ ລະ ມັດ ລະ ວັງ ທີ່ ສຸດ ເພື່ອ ປິດ ບັງ ເຈດ ຕະ ນາ ຂອງ ລາວ. ຕາມ ນັ້ນ ເພິ່ນ ໄດ້ ອອກ ຈາກ ເມືອງ ອາກ ສະ ເບີກ ກ່ອນ ພັກ ຜ່ອນ ມື້, ຢູ່ ເທິງ ມ້າ, ພ້ອມ ດ້ວຍ ຜູ້ ນໍາ ທີ່ ຕົບ ແຕ່ງ ໂດຍ ຜູ້ ພິ ພາກ ສາ ເທົ່າ ນັ້ນ. ດ້ວຍ ການ ລ່ວງ ລະ ມານ ຫລາຍ ຢ່າງ ເພິ່ນ ໄດ້ ເດີນ ທາງ ຜ່ານ ຖະຫນົນ ຫົນ ທາງ ທີ່ ມືດ ມົວ ແລະ ມິດ ງຽບ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ ຢ່າງ ລັບໆ. ສັດຕູ, ເຝົ້າລະວັງແລະໂຫດຮ້າຍ, ກໍາລັງວາງແຜນທໍາລາຍພຣະອົງ. ລາວຈະພົ້ນຈາກບ້ວງທີ່ກຽມໄວ້ສໍາລັບລາວບໍ? ນັ້ນ ເປັນ ຊ່ວງ ເວລາ ແຫ່ງ ຄວາມ ກັງວົນ ແລະ ການ ອະທິຖານ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ. ລາວໄປເຖິງປະຕູນ້ອຍໆໃນກໍາແພງເມືອງ. ມັນໄດ້ເປີດໃຫ້ລາວ, ແລະດ້ວຍການນໍາພາຂອງພຣະອົງພຣະອົງໄດ້ຜ່ານໄປໂດຍບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງ. ເມື່ອ ຢູ່ ຂ້າງ ນອກ ຢ່າງ ປອດ ໄພ, ຜູ້ ຫລົບ ຫນີ ໄດ້ ເລັ່ງ ຖ້ຽວ ບິນ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ, ແລະ ກ່ອນ ທີ່ legate ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຈາກ ໄປ ຂອງ ລູ ເທີ, ລາວ ແມ່ນ ເກີນ ກວ່າ ຜູ້ ຂົ່ມ ເຫັງ ຂອງ ລາວ. ຊາຕານແລະພວກເອກກະສານຂອງລາວໄດ້ຖືກປາບປາມ. ຜູ້ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄິດ ໃນ ອໍາ ນາດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຫມົດ ໄປ, ໄດ້ ຫນີ ໄປ ເຫມືອນ ດັ່ງ ນົກ ໂຕ ຫນຶ່ງ ຈາກ ບ້ວງ ຂອງ ນົກ ໂຕ ນັ້ນ. {GC 137.3}

ໃນ ຂ່າວ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຫລົບ ຫນີ ຂອງ ທ່ານ Luther ນັ້ນ ໄດ້ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ແປກ ໃຈ ແລະ ຄວາມ ໂກດ ແຄ້ນ. ເພິ່ນ ໄດ້ ຄາດ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ກຽດ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ສໍາ ລັບ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ແລະ ຄວາມ ຫມັ້ນ ຄົງ ຂອງ ເພິ່ນ ໃນ ການ ຮັບ ມື ກັບ ຜູ້ ລົບ ກວນ ຂອງ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ນີ້; ແຕ່ຄວາມຫວັງຂອງລາວຜິດຫວັງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວສະແດງເຖິງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງທ່ານໃນຈົດຫມາຍເຖິງທ່ານ Frederick ຜູ້ເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ Saxony ໄດ້ກ່າວປະນາມທ່ານ Luther ຢ່າງຂົມຂື່ນແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ Frederick ສົ່ງພວກ Reformer ໄປຍັງRome ຫຼືລົບລ້າງທ່ານອອກຈາກທ່ານ Saxony. {GC 138.1}

ໃນ ການ ປ້ອງ ກັນ, ລູ ເທີ ໄດ້ ຊຸກ ຍູ້ ໃຫ້ ຄົນ ຂີ້ ທູດ ຫລື ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ສະ ແດງ ໃຫ້ ລາວ ເຫັນ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ຂອງ ລາວ ຈາກ ພຣະ ຄໍາ ພີ, ແລະ ໄດ້ ໃຫ້ ຄໍາ ຫມັ້ນ ສັນ ຍາ ວ່າ ຕົນ ເອງ ຈະ ປະ ຖິ້ມ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ລາວ ຖ້າ ຫາກ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາ ມາດ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຂັດ ກັບ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. ແລະ ລາວ ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈ ຕໍ່ ພຣະ ເຈົ້າ ວ່າ ລາວ ຖືກ ນັບ ວ່າ ມີຄ່າ ຄວນ ທີ່ ຈະ ທົນ ທຸກ ທໍ ລະ ມານ ໃນ ອຸດົມ ການ ອັນ ສັກສິດ. {GC 138.2}

ຜູ້ ເລືອກ ຕັ້ງ ຍັງ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ເລັກ ນ້ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ຄໍາ ສອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໃຫມ່, ແຕ່ ເພິ່ນ ປະ ທັບ ໃຈ ຢ່າງ ເລິກ ຊຶ້ງ ກັບ ຄວາມ ກະ ຈ່າງ ແຈ້ງ, ພະ ລັງ, ແລະ ຄວາມ ແຈ່ມ ແຈ້ງ ຂອງ ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ລູ ເທີ; ແລະ ຈົນ ກວ່າ ພວກ Reformer ຄວນ ຈະ ຖືກ ພິສູດ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຜິດ, ທ່ານ Frederick ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ່ ຈະ ຢືນ ເປັນ ຜູ້ ປົກ ປ້ອງ ຂອງ ທ່ານ. ໃນ ການ ຕອບ ຄໍາ ຮຽກ ຮ້ອງ ຂອງ legate ເພິ່ນ ໄດ້ ຂຽນ ວ່າ: "ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ດຣ. ມາຕິນໄດ້ປະກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າທ່ານທີ່ Augsburg, ທ່ານຄວນຈະພໍໃຈ. ພວກ ເຮົາ ບໍ່ ໄດ້ ຄາດ ຫວັງ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ພະ ຍາ ຍາມ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຖອຍ ຄືນ ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ລາວ ຫມັ້ນ ໃຈ ເຖິງ ຄວາມ ຜິດ ຂອງ ລາວ. ບໍ່ ມີ ຜູ້ ໃດ ທີ່ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ໃນ ຫລັກ ທໍາ ຂອງ ເຮົາ ທີ່ ໄດ້ ບອກ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ວ່າ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ມາ ຕິນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະ ທັບ ໃຈ, ຕໍ່ ຕ້ານ ຊາວ ຄຣິດ ສະ ຕຽນ, ຫລື ເປັນ ຄົນ ເຊື່ອ ຖື.' ເຈົ້າຊາຍໄດ້ປະຕິເສດ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທີ່ຈະສົ່ງລູເທີໄປທີ່ນະຄອນໂລມ, ຫຼືຂັບໄລ່ລາວອອກຈາກລັດຂອງລາວ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 10. {GC 138.3}

ຜູ້ ເລືອກ ຕັ້ງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ການ ທໍາ ລາຍ ທົ່ວ ໄປ ຂອງ ການ ຈໍາ ກັດ ທາງ ສິນ ທໍາ ຂອງ ສັງ ຄົມ. ຕ້ອງ ມີ ວຽກ ງານ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ. ການ ຈັດ ສັນ ທີ່ ສັບ ຊ້ອນ ແລະ ມີ ລາຄາ ແພງ ເພື່ອ ຢັບ ຢັ້ງ ແລະ ລົງ ໂທດ ອາ ຊະ ຍາ ກໍາ ຈະ ບໍ່ ຈໍາ ເປັນ ຖ້າ ຫາກ ຜູ້ ຊາຍ ແຕ່ ຍອມ ຮັບ ແລະ ເຊື່ອ ຟັງ ຂໍ້ ຮຽກ ຮ້ອງ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ຄໍາ ສັ່ງ ຂອງ ຄວາມ ສໍານຶກ ຜິດ ຊອບ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ແຈ້ງ. ລາວ ເຫັນ ວ່າ ລູ ເທີ ໄດ້ ອອກ ແຮງ ງານ ເພື່ອ ໃຫ້ ສິ່ງ ຂອງ ນີ້ ປອດ ໄພ, ແລະ ລາວ ໄດ້ ຊື່ນ ຊົມ ຢ່າງ ລັບໆ ວ່າ ອິດ ທິ ພົນ ທີ່ ດີກ ວ່າ ນັ້ນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ຮູ້ ສຶກ ຢູ່ ໃນ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ. {GC 138.4}

ທ່ານຍັງໄດ້ເຫັນອີກວ່າ ໃນຖານະທີ່ເປັນອາຈານສອນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ລູເທີ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ພຽງ ແຕ່ ຫນຶ່ງ ປີ ເທົ່າ ນັ້ນ ນັບ ແຕ່ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ໄດ້ ສົ່ງ ສິ່ງ ເຫລົ່າ ນີ້ ຂອງ ເພິ່ນ ໃສ່ ໂບດ ຜາສາດ, ແຕ່ ກໍ ມີ ຈໍານວນ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ່ ໄດ້ ໄປ ຢ້ຽມຢາມ ສາດສະຫນາ ຈັກ ຢູ່ ໃນ ເທດສະການ ຂອງ ໄພ່ ພົນ ທຸກ ຄົນ ແລ້ວ. ໂຣມໄດ້ຖືກຂາດການນະມັດສະການແລະເຄື່ອງບູຊາ, ແຕ່ສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຫ້ອງຮຽນອີກຫ້ອງຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ໄດ້ມາທີ່ວິຕັນເບີກ, ບໍ່ແມ່ນນັກບຸນທີ່ຈະເຄົາລົບສິ່ງຂອງຂອງລາວ, ແຕ່ນັກຮຽນເພື່ອໃຫ້ເຕັມຫ້ອງຮຽນຂອງນາງ. ການ ຂຽນ ຂອງ ລູ ເທີ ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃຫມ່ ຢູ່ ທຸກ ແຫ່ງ ຫົນ ໃນ ພຣະ ຄໍາ ພີ ສັກ ສິດ, ແລະ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຈາກ ທຸກ ພາກ ສ່ວນ ຂອງ ປະ ເທດ ເຢຍລະ ມັນ ເທົ່າ ນັ້ນ, ແຕ່ ມາ ຈາກ ແຜ່ນ ດິນ ອື່ນ, ນັກ ສຶກ ສາ ໄດ້ ມາ ເຕົ້າ ໂຮມ ກັນ ຢູ່ ມະ ຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ. ຊາຍ ຫນຸ່ມ, ໂດຍ ທີ່ ໄດ້ ເຫັນ ວິດ ເຕີ ເບີກ ເປັນ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ, "ຍົກ ມື ຂຶ້ນ ສູ່ ສະຫວັນ, ແລະ ໄດ້ ສັນລະ ເສີນ ພຣະ ເຈົ້າ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ແຫ່ງ ຄວາມ ຈິງ ສ່ອງ ແສງ ອອກ ມາ ຈາກ ເມືອງ ນີ້, ດັ່ງ ຈາກ ຊີ ໂອນ ໃນ ສະ ໄຫມ ໂບຮານ, ແລະ ເມື່ອ ມັນ ໄດ້ ແຜ່ ຂະຫຍາຍ ໄປ ເຖິງ ປະ ເທດ ທີ່ ຫ່າງ ໄກ ທີ່ ສຸດ." —Ibid., b. 10, ທ. 10. {GC 139.1}

ລູ ເທີ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ປ່ຽນ ໃຈ ເຫລື້ອມ ໃສ ບາງ ສ່ວນ ຈາກ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ຂອງ ຊາວ ໂຣ ມັນ. ແຕ່ ເມື່ອ ເພິ່ນ ປຽບ ທຽບ Oracles ສັກ ສິດ ກັບ ຄໍາ ສັ່ງ ຂອງ papal ແລະ ລັດ ຖະ ທໍາ ມະ ນູນ, ເພິ່ນ ກໍ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ ອັດ ສະ ຈັນ ໃຈ. ເພິ່ນຂຽນວ່າ "ຂ້ອຍອ່ານ", "ຄໍາສັ່ງຂອງປອສ, ແລະ ... ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ຮູ້ ວ່າ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ເປັນ ຜູ້ ຕໍ່ ຕ້ານ ພຣະ ຄຣິດ ເອງ, ຫລື ອັກ ຄະ ສາ ວົກ ຂອງ ເພິ່ນ, ພຣະ ຄຣິດ ໄດ້ ອະ ທິ ບາຍ ຜິດ ແລະ ຖືກ ຄຶງ ຄຶງ ໃນ ພວກ ເຂົາ." —Ibid., b. 10, ທ. 1. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນເວລານີ້ລູເທີຍັງເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງຄຣິສຕະຈັກໂລມແລະບໍ່ຄິດເລີຍວ່າລາວຈະແຍກອອກຈາກການສື່ຂອງລາວ. {GC 139.2}

ບົດ ຂຽນ ຂອງ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ຂະຫຍາຍ ອອກ ໄປ ສູ່ ທຸກໆ ຊາດ ໃນ ຄຣິສຕະຈັກ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ແຜ່ລາມໄປຍັງສະວິດເຊີແລນ ແລະ ຮໍແລນ. ສໍາເນົາບົດຂຽນຂອງລາວໄດ້ພົບທາງໄປປະເທດຝຣັ່ງແລະປະເທດແອດສະປາຍ. ໃນ ອັງກິດ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ເພິ່ນ ໄດ້ ຮັບ ເປັນ ພຣະຄໍາ ຂອງ ຊີວິດ. ຕໍ່ ປະ ເທດ ແບ ລ ຈຽມ ແລະ ອີ ຕາ ລີ ຄວາມ ຈິງ ກໍ ໄດ້ ຂະຫຍາຍ ອອກ ໄປ ເຊັ່ນ ກັນ. ຫລາຍ ພັນ ຄົນ ໄດ້ ຕື່ນ ຈາກ ຄວາມ ຕາຍ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຈົນ ເຖິງ ຄວາມ ປິ ຕິ ຍິນ ດີ ແລະ ຄວາມ ຫວັງ ຂອງ ຊີ ວິດ ແຫ່ງ ສັດ ທາ. {GC 139.3}

ໂຣມມີຄວາມໂກດເຄືອງໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນການໂຈມຕີຂອງລູເທີແລະມັນຖືກປະກາດໂດຍຄູ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ນິຍົມຂອງລາວບາງຄົນແມ່ນແຕ່ທ່ານຫມໍໃນມະຫາວິທະຍາໄລກາໂຕລິກວ່າຜູ້ທີ່ຄວນຂ້າພະຄຸນທີ່ກະບົດນັ້ນຈະບໍ່ມີບາບ. ມື້ຫນຶ່ງ ຄົນ ແປກ ຫນ້າ ຄົນ ຫນຶ່ງ, ພ້ອມ ດ້ວຍ ລູກ ສອນ ທີ່ ລີ້ ຊ່ອນ ຢູ່ ກ້ອງ ຜ້າ ປູ ຂອງ ລາວ, ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ຫາ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ແລະ ໄດ້ ຖາມ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ລາວ ຈຶ່ງ ໄປ ຕາມ ລໍາພັງ. ລູເທີຕອບວ່າ "ຂ້ອຍຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພະເຈົ້າ. "ພຣະອົງເປັນກໍາລັງແລະໂລ້ຂອງຂ້ອຍ. ມະນຸດຈະເຮັດຫຍັງກັບຂ້ອຍ?" —Ibid., b. 10, ທ. 2. ເມື່ອ ໄດ້ ຍິນ ຖ້ອຍ ຄໍາ ເຫລົ່າ ນີ້, ຄົນ ແປກ ຫນ້າ ກໍ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ ສີ ດໍາ ແລະ ໄດ້ ຫນີ ໄປ ເຫມືອນ ດັ່ງ ທູດ ສະຫວັນ. {GC 140.1}

ໂລມໄດ້ກົ້ມຕົວຕໍ່ການທໍາລາຍຂອງລູເທີ; ແຕ່ພຣະເຈົ້າເປັນການປ້ອງກັນຂອງພຣະອົງ. ຄໍາ ສອນ ຂອງ ພຣະ ອົງ ໄດ້ ຍິນ ຢູ່ ທຸກ ແຫ່ງ ຫົນ—"ໃນ ເຮືອນ ພັກ ແລະ ວັດ ທະ ນະ ທໍາ, ... ຢູ່ໃນຜາສາດຂອງພວກຊົນຊັ້ນກໍາມະກອນ, ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ແລະຢູ່ໃນວັງຂອງກະສັດ;" ແລະພວກຜູ້ມີກຽດກໍາລັງລຸກຮືຂຶ້ນທຸກມືເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ.—Ibid., b. 10, ທ. 2. {GC 140.2}

ມັນ ເປັນ ເວລາ ປະມານ ນີ້ ທີ່ ລູ ເທີ, ທີ່ ໄດ້ ອ່ານ ຜົນງານ ຂອງ ຮູ ສ, ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ວ່າ ຄວາມ ຈິງ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ການ ໃຫ້ ຂໍ້ ແກ້ ຕົວ ໂດຍ ສັດທາ, ຊຶ່ງ ລາວ ເອງ ໄດ້ ສະ ແຫວງ ຫາ ທີ່ ຈະ ສະ ແຫວ ງຫາ ແລະ ສອນ, ໄດ້ ຖືກ ຈັດ ຂຶ້ນ ໂດຍ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ໂບ ຮີ ມີ ນີ. ທ່ານ Luther ໄດ້ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາມີທັງຫມົດ, "Paul, Augustine, ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ໄດ້ເປັນ Hussites ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກມັນ!" "ພຣະເຈົ້າຈະມາຢ້ຽມຢາມໂລກນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ," ເພິ່ນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, ຄວາມຈິງໄດ້ຖືກປະກາດໃຫ້ມັນເມື່ອຫນຶ່ງສະຕະວັດກ່ອນ, ແລະຖືກເຜົາໄຫມ້!" —ວິລີ, ຂ. 10, ທ. 1 {GC 140.3}

ໃນການຂໍອຸທອນຕໍ່ຈັກກະພັດແລະຄວາມເປັນເອກກະລາດຂອງເຢຍລະມັນໃນນາມຂອງການປະຕິຮູບສາສະຫນາຄຣິສຕຽນ, ທ່ານ ລູເທີໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບພະສັນຕະປາປາວ່າ: "ມັນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຫນ້າ ຢ້ານ ກົວ ທີ່ ຈະ ເຫັນ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ເປັນ ແບບ ຢ່າງ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ, ສະ ແດງ ຄວາມ ໃຫຍ່ ໂຕ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຈັກກະພັດ ຄົນ ໃດ ເທົ່າ ທຽມ ກັນ ໄດ້. ນີ້ເປັນຄືກັບພະເຍຊູທີ່ທຸກຍາກ ຫຼືເປໂຕທີ່ຖ່ອມຕົວບໍ? ພຣະອົງຄື, ເວົ້າວ່າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໂລກ! ແຕ່ພຣະຄຣິດ ຜູ້ທີ່ຊົງອວດອ້າງເຖິງການເປັນຢູ່ໄດ້ກ່າວວ່າ 'ອານາຈັກຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້.' ການ ຄອບ ຄອງ ຂອງ vicar ຈະ ຂະ ຫຍາຍ ອອກ ໄປ ເກີນ ກວ່າ ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ສົ່ງ ຂອງ ລາວ ໄດ້ ບໍ?" —D'Aubigne, b. 10, ທ. 3. {GC 140.4}

ເພິ່ນ ໄດ້ ຂຽນ ດັ່ງ ນີ້ ຂອງ ມະຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ດັ່ງ ນີ້: "ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢ້ານ ຫລາຍ ທີ່ ວ່າ ມະຫາ ວິ ທະ ຍາ ໄລ ຈະ ພິ ສູດ ວ່າ ເປັນ ປະ ຕູ ອັນ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ນະລົກ, ເວັ້ນ ເສຍ ແຕ່ ພວກ ເຂົາ ຈະ ພະ ຍາ ຍາມ ຢ່າງ ພາກ ພຽນ ໃນ ການ ອະ ທິ ບາຍ ພຣະ ຄໍາ ພີ ບໍ ລິ ສຸດ, ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເປັນ ຄົນ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຊາວ ຫນຸ່ມ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຂໍ ແນະນໍາ ບໍ່ ໃຫ້ ຜູ້ ໃດ ວາງ ລູກ ໄວ້ ບ່ອນ ທີ່ ພຣະຄໍາ ພີ ບໍ່ ປົກຄອງ ທີ່ ສໍາຄັນ ທີ່ ສຸດ. ສະ ຖາ ບັນ ທຸກ ແຫ່ງ ທີ່ ມະນຸດ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ຍຶດ ເອົາ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ຢ່າງ ບໍ່ ມີ ປະ ສິດທິ ຜົນ ຕ້ອງ ເສື່ອມ ໂຊມ." —Ibid., b. 10, ທ. 3. {GC 140.5}

ການ ດຶງ ດູດ ນີ້ ໄດ້ ແຜ່ ລາມ ໄປ ທົ່ວ ປະ ຊາ ຊົນ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ແລະ ໄດ້ ໃຊ້ ອິດ ທິ ພົນ ທີ່ ມີ ພະ ລັງ ຕໍ່ ຜູ້ ຄົນ. ຊາດທັງຊາດຖືກປຸກລະດົມ ແລະ ມີຈໍານວນຫຼາຍຖືກປຸກລະດົມໃຫ້ຊຸມນຸມກັນຢູ່ອ້ອມຮອບມາດຕະຖານການປະຕິຮູບ. ພວກຕໍ່ຕ້ານຂອງລູເທີ ທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ ດ້ວຍຄວາມປາດຖະຫນາຢາກແກ້ແຄ້ນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະທາ ນາທິບໍດີ ເອົາມາດຕະການເດັດຂາດ ຕໍ່ທ່ານ. ມີການອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ຄໍາສອນຂອງລາວຖືກຕໍາຫນິທັນທີ. ຫົກ ສິບ ວັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ແກ່ ພວກ Reformer ແລະ ຜູ້ ຕິດ ຕາມ ຂອງ ເພິ່ນ, ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ, ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ກັບ ຄືນ ມາ, ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ທຸກ ຄົນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປົດ ປ່ອຍ. {GC 141.1}

ນັ້ນ ເປັນ ວິ ກິດ ການ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ສໍາລັບ ການ ປະຕິ ຮູບ. ເປັນ ເວລາ ຫຼາຍ ທົດ ສະ ວັດ ທີ່ ໂຣມ ໄດ້ ຖືກ ຕັດສິນ ລົງ ໂທດ ໃນ ການ ສື່ ສານ ກັນ ໄດ້ ກໍ່ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ຕໍ່ ກະສັດ ທີ່ ມີ ອໍານາດ; ມັນ ໄດ້ ເຕັມ ໄປ ດ້ວຍ ຈັກກະພັດ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ດ້ວຍ ວິບັດ ແລະ ຄວາມ ໂສກ ໂສກ. ຜູ້ ທີ່ ຖືກ ກ່າວ ໂທດ ນັ້ນ ໄດ້ ຖືກ ຖື ວ່າ ເປັນ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ແລະ ຫນ້າ ຢ້ານ ກົວ ທົ່ວ ໄປ; ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຖືກ ຕັດ ອອກ ຈາກ ການ ມີ ເພດ ສໍາ ພັນ ກັບ ເພື່ອນ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ແລະ ຖືກ ປະ ຕິ ບັດ ວ່າ ເປັນ ຄົນ ບໍ່ ຖືກ ຕ້ອງ, ເພື່ອ ຖືກ ລ່າ ເພື່ອ ທໍາ ລາຍ. ລູເທີບໍ່ໄດ້ຕາບອດຕໍ່ລົມພາຍຸທີ່ກໍາລັງຈະລະເບີດໃສ່ລາວ; ແຕ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຢືນ ຢູ່ ຢ່າງ ຫມັ້ນ ຄົງ, ໄວ້ ວາງ ໃຈ ໃນ ພຣະ ຄຣິດ ທີ່ ຈະ ເປັນ ການ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ແລະ ໂລ່ ຂອງ ເພິ່ນ. ດ້ວຍ ສັດທາ ແລະ ຄວາມ ກ້າຫານ ຂອງ ຜູ້ ຕາຍ ທີ່ ເພິ່ນ ໄດ້ ຂຽນ ວ່າ: "ສິ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນຂ້ອຍບໍ່ຮູ້, ທັງບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະຮູ້.... ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເປົ່າບ່ອນທີ່ມັນອາດ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢ້ານ. ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ໃບໄມ້ຫຼົ່ນ, ປາດສະຈາກພຣະປະສົງຂອງພຣະບິດາຂອງເຮົາ. ພຣະ ອົງ ຈະ ດູ ແລ ເຮົາ ຫລາຍ ປານ ໃດ! ມັນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ທີ່ ຈະ ຕາຍ ເພື່ອ ພຣະ ຄໍາ, ນັບ ແຕ່ ພຣະຄໍາ ທີ່ ຖືກ ເຮັດ ໃຫ້ ເນື້ອ ຫນັງ ນັ້ນ ເອງ ໄດ້ ຕາຍ ໄປ. ຖ້າ ເຮົາ ຕາຍ ກັບ ພຣະອົງ, ເຮົາ ຈະ ຢູ່ ກັບ ພຣະອົງ; ແລະ ຜ່ານ ຜ່າ ສິ່ງ ທີ່ ພຣະ ອົງ ໄດ້ ຜ່ານ ພົ້ນ ໄປ ກ່ອນ ເຮົາ, ເຮົາ ຈະ ເປັນ ບ່ອນ ທີ່ ພຣະ ອົງ ຢູ່ ແລະ ອາ ໄສ ຢູ່ ກັບ ພຣະ ອົງ ຕະ ຫລອດ ໄປ." —Ibid., 3d ລອນດອນ ed., Walther, 1840, b. 10, ທ. 9. {GC 141.2}

ເມື່ອງົວpapal ເຖິງ Luther, ລາວເວົ້າວ່າ: "ຂ້ອຍດູຫມິ່ນແລະໂຈມຕີມັນ, ເປັນຄວາມບໍ່ດີ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.... ແມ່ນພຣະຄຣິດເອງທີ່ຖືກຕໍາຫນິໃນນັ້ນ.... ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ປິ ຕິ ຍິນ ດີ ທີ່ ຕ້ອງ ທົນ ຕໍ່ ຄວາມ ເຈັບ ປ່ວຍ ດັ່ງ ກ່າວ ເພື່ອ ສາ ເຫດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ. ແລ້ວ ຂ້າພະ ເຈົ້າຮູ້ສຶກ ມີ ອິດ ສະລະ ພາບ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ; ເພາະ ໃນ ທີ່ ສຸດ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຮູ້ ວ່າ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ເປັນ ຜູ້ ຕໍ່ ຕ້ານ ພຣະ ຄຣິດ, ແລະ ວ່າ ບັນ ລັງ ຂອງ ເພິ່ນ ແມ່ນ ຂອງ ຊາ ຕານ ເອງ." —D'Aubigne, b. 10, ທ. 9. {GC 141.3}

ແຕ່ ຄໍາ ສັ່ງ ຂອງ ໂຣມ ບໍ່ ໄດ້ ປາດ ສະ ຈາກ ຜົນ. ຄຸກ, ທໍລະມານ, ແລະ ດາບເປັນອາວຸດທີ່ມີອໍານາດໃນການບັງຄັບໃຊ້ການເຊື່ອຟັງ. ທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ສັ່ນສະເທືອນກ່ອນຄໍາສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ; ແລະ ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈທົ່ວໄປຕໍ່ທ່ານLuther, ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກວ່າຊີວິດເປັນທີ່ຮັກເກີນໄປທີ່ຈະສ່ຽງຕໍ່ສາເຫດຂອງການປະຕິຮູບ. ທຸກ ສິ່ງ ທຸກ ຢ່າງ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ບົ່ງ ບອກ ວ່າ ວຽກ ງານ ຂອງ ທ່ານ Reformer ກໍາລັງ ຈະ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ ແລ້ວ. {GC 142.1}

ແຕ່ລູເທີຍັງບໍ່ຢ້ານກົວ. ໂລມໄດ້ຖິ້ມanathemas ຂອງນາງຕໍ່ຕ້ານລາວ, ແລະໂລກເບິ່ງ, ບໍ່ມີຫຍັງສົງໄສວ່າລາວຈະຕາຍຫຼືຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍອມ. ແຕ່ ດ້ວຍ ອໍານາດ ອັນ ຮ້າຍ ແຮງ ລາວ ຈຶ່ງ ໄດ້ ປະ ຕິ ເສດ ຕົນ ເອງ ເຖິງ ການ ກ່າວ ໂທດ ແລະ ໄດ້ ປະ ກາດ ຢ່າງ ເປີດ ເຜີຍ ເຖິງ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ຂອງ ລາວ ທີ່ ຈະ ປະ ຖິ້ມ ນາງ ຕະ ຫລອດ ໄປ. ໃນ ທີ່ ປະ ທັບ ຂອງ ຝູງ ຊົນ ຂອງ ນັກ ສຶກ ສາ , ທ່ານ ຫມໍ , ແລະ ພົນ ລະ ເມືອງ ຂອງ ທຸກ ຕໍາ ແຫນ່ງ Luther ໄດ້ ເຜົາ ງົວ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ , ມີ ກົດ ຫມາຍ canon , decretals , ແລະ ການ ຂຽນ ບາງ ຢ່າງ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ອໍາ ນາດ ຂອງ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ . "ສັດຕູຂອງຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ, ໂດຍການຈູດປຶ້ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ," ເພິ່ນກ່າວວ່າ, "ເພື່ອທໍາລາຍສາເຫດຂອງຄວາມຈິງໃນຈິດໃຈຂອງຄົນທົ່ວໄປ, ແລະທໍາລາຍຈິດວິນຍານຂອງພວກເຂົາ; ເພາະເຫດນີ້ຂ້ອຍຈຶ່ງກິນປຶ້ມຂອງເຂົາເຈົ້າຕອບແທນ. ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮ້າຍແຮງຫາກໍເລີ່ມຂຶ້ນ. Hitherto ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ຫຼິ້ນກັບປະໂລຫິດເທົ່ານັ້ນ. ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເລີ່ມ ຕົ້ນ ວຽກ ງານ ນີ້ ໃນ ພຣະ ນາມ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ; ມັນ ຈະ ສິ້ນ ສຸດ ລົງ ຖ້າ ປາດ ສະ ຈາກ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ແລະ ໂດຍ ພຣະ ປະ ສົງ ຂອງ ພຣະ ອົງ." —Ibid., b. 10, ທ. 10. {GC 142.2}

ຕໍ່ຄໍາຕໍາຫນິຂອງສັດຕູທີ່ເຍາະເຍີ້ຍລາວດ້ວຍຄວາມອ່ອນແອຂອງສາເຫດຂອງລາວ ລູເທີຕອບວ່າ: "ໃຜ ຮູ້ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ເລືອກ ແລະ ເອີ້ນ ເຮົາ, ແລະ ຖ້າ ຫາກ ເຂົາ ບໍ່ ຄວນ ຢ້ານ ວ່າ, ໂດຍ ການ ດູ ຖູກ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ເຂົາ ເຈົ້າ ດູ ຖູກ ພຣະ ເຈົ້າ ເອງ? ໂມເຊຢູ່ຄົນດຽວເມື່ອອອກຈາກປະເທດເອຢິບ; ເອລີຢາຜູ້ດຽວໃນການປົກຄອງຂອງກະສັດອາຮາບ; ເອຊາຢາຜູ້ດຽວໃນເຢຣຶຊາເລມ; ເອເຊກເກວຄົນດຽວໃນບາບີໂລນ.... ພຣະ ເຈົ້າ ບໍ່ ເຄີຍ ຖືກ ເລືອກ ໃຫ້ ເປັນ ສາດ ສະ ດາ ບໍ່ ວ່າ ຈະ ເປັນ ປະ ໂລ ຫິດ ສູງ ຫລື ບຸກ ຄົນ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ຄົນ ອື່ນ; ແຕ່ ຕາມ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ພຣະອົງ ໄດ້ ເລືອກ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ຕ່ໍາ ຕ້ອຍ ແລະ ດູ ຖູກ, ເທື່ອ ຫນຶ່ງ ແມ່ນ ແຕ່ ຄົນ ລ້ຽງ ດູ ອາ ໂມດ. ໃນທຸກໄວ, ໄພ່ພົນຕ້ອງໄດ້ປະຕິຮູບຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່, ກະສັດ, ເຈົ້າຊາຍ, ປະໂລຫິດ, ແລະຄົນສະຫຼາດ, ໃນອັນຕະລາຍຂອງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.... ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເປັນ ສາດ ສະ ດາ; ແຕ່ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເວົ້າ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ຄວນ ຢ້ານ ຢ່າງ ແນ່ນອນ ເພາະ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຢູ່ ຄົນ ດຽວ ແລະ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ມີ ຫລາຍ ຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈໃນເລື່ອງນີ້, ວ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ກັບຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຂົາ." —Ibid., b. 10, ທ. 10. {GC 142.3}

ແຕ່ ມັນ ບໍ່ ໄດ້ ປາດ ສະ ຈາກ ການ ດີ້ນ ລົນ ທີ່ ຮ້າຍ ກາດ ກັບ ຕົວ ເອງ ທີ່ ລູ ເທີ ໄດ້ ຕັດ ສິນ ໃຈ ທີ່ ຈະ ແຍກ ອອກ ຈາກ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ເທື່ອ ສຸດ ທ້າຍ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບຄັ້ງນີ້ທີ່ເພິ່ນຂຽນວ່າ: "ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຮູ້ ສຶກ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ທຸກໆ ມື້ ວ່າ ມັນ ຍາກ ຫລາຍ ພຽງ ໃດ ທີ່ ຈະ ປະ ຖິ້ມ ຫ່ຽວ ແຫ້ງ ຊຶ່ງ ໃນ ໄວ ເດັກ. ໂອ້, ມັນ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ເຈັບ ປວດ ຫລາຍ ປານ ໃດ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ມີ ພຣະ ຄໍາ ພີ ຢູ່ ຄຽງ ຂ້າງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ, ເພື່ອ ໃຫ້ ຂໍ້ ແກ້ ຕົວ ແກ່ ຕົວ ເອງ ວ່າ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຄວນ ກ້າ ຢືນ ຢູ່ ຄົນ ດຽວ ຕໍ່ ຕ້ານ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ, ແລະ ຈັບ ລາວ ໄວ້ ເປັນ ຜູ້ ຕໍ່ ຕ້ານ ພຣະ ຄຣິດ! ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ລໍາບາກ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າບໍ່ ໄດ້ ເປັນ ແນວ ໃດ! ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ບໍ່ ໄດ້ ຖາມ ຕົວ ເອງ ຈັກ ເທື່ອ ດ້ວຍ ຄວາມ ຂົມ ຂື່ນ ນັ້ນ ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມີ ຢູ່ ເລື້ອຍໆ ຢູ່ ໃນ ປາກ ຂອງ ພວກ ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ: 'ເຈົ້າມີສະຕິພຽງຄົນດຽວບໍ? ທຸກຄົນຈະຜິດພາດໄດ້ບໍ? ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ແນວ ໃດ, ຖ້າ ຫາກ ວ່າ, ຕາມ ທີ່ ຈິງ ແລ້ວ, ແມ່ນ ຕົວ ຂອງ ເຈົ້າ ເອງ ທີ່ ເປັນ ຄົນ ຜິດ, ແລະ ຜູ້ ໃດ ເປັນ ສິລະ ປະ ທີ່ ກ່ຽວ ພັນ ກັບ ຄວາມ ຜິດ ພາດ ຂອງ ເຈົ້າ ໃນ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ເຈົ້າ, ແລ້ວ ໃຜ ຈະ ຖືກ ປະ ໂຫຍດ ຊົ່ວ ນິ ລັນ ດອນ?' 'ທວາ ສະ ນັ້ນ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຕໍ່ ສູ້ ກັບ ຕົວ ເອງ ແລະ ກັບ ຊາ ຕານ, ຈົນ ກວ່າ ພຣະ ຄຣິດ, ໂດຍ ຄໍາ ເວົ້າ ທີ່ ຜິດ ພາດ ຂອງ ພຣະ ອົງ ເອງ, ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ຫົວ ໃຈ ຂອງ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຕໍ່ ຕ້ານ ຄວາມ ສົງ ໄສ ເຫລົ່າ ນີ້." —Martyn, ຫນ້າ 372, 373. {GC 143.1}

ປະ ທາ ນາ ທິ ບໍ ດີ ໄດ້ ຂົ່ມ ຂູ່ ລູ ເທີ ດ້ວຍ ການ ອະ ນຸ ມັດ ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ທ່ານ ບໍ່ ໄດ້ ກັບ ຄືນ ມາ, ແລະ ບັດ ນີ້ ການ ຂົ່ມ ຂູ່ ກໍ ໄດ້ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ. ງົວ ໂຕ ໃຫມ່ ໄດ້ ປະກົດ ຂຶ້ນ, ປະກາດ ການ ແຍກ ຕົວ ອອກ ຈາກ ສາດສະຫນາ ຈັກ ໂຣມ ເປັນ ຄັ້ງ ສຸດ ທ້າຍ, ປະນາມ ລາວ ວ່າ ຖືກ ສາບ ແຊ່ງ ຈາກ ສະຫວັນ, ແລະ ຮ່ວມ ທັງ ໃນ ການ ກ່າວ ໂທດ ອັນ ດຽວ ກັນ ທຸກ ຄົນ ທີ່ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ຄໍາ ສອນ ຂອງ ລາວ. ການ ແຂ່ງຂັນ ທີ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ໄດ້ ຖືກ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຢ່າງ ເຕັມທີ່. {GC 143.2}

ການກົງກັນຂ້າມແມ່ນຈໍານວນທັງຫມົດທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ເພື່ອສະເຫນີຄວາມຈິງທີ່ໃຊ້ໄດ້ພິເສດກັບເວລາຂອງພວກເຂົາ. ມີ ຄວາມ ຈິງ ໃນ ສະ ໄຫມ ຂອງ ລູ ເທີ,—ຄວາມ ຈິງ ໃນ ເວ ລາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສໍາ ຄັນ ເປັນ ພິ ເສດ; ມີ ຄວາມ ຈິງ ໃນ ປະ ຈຸ ບັນ ສໍາ ລັບ ສາດ ສະ ຫນາ ຈັກ ໃນ ທຸກ ວັນ ນີ້. ຜູ້ ທີ່ ເຮັດ ທຸກ ສິ່ງ ຕາມ ຄໍາ ແນະນໍາ ຂອງ ພຣະ ປະສົງ ຂອງ ພຣະ ອົງ ກໍ ພໍ ໃຈ ທີ່ ຈະ ວາງ ມະນຸດ ໃຫ້ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ການ ຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ປະຕິບັດ ຫນ້າ ທີ່ ທີ່ ພິ ເສດ ຕໍ່ ເວລາ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ດໍາລົງ ຊີວິດ ແລະ ສະພາບ ການ ທີ່ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ວາງ ໄວ້. ຖ້າ ເຂົາເຈົ້າ ຈະ ໃຫ້ ຄວາມ ສະຫວ່າງ ແກ່ ເຂົາ ເຈົ້າ, ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ອັນ ກວ້າງ ຂວາງ ຂອງ ຄວາມ ຈິງ ຈະ ຖືກ ເປີດ ຢູ່ ຕໍ່ຫນ້າ ເຂົາ ເຈົ້າ. ແຕ່ ຄວາມ ຈິງ ບໍ່ ໄດ້ ຖືກ ປາດ ຖະ ຫນາ ຈາກ ຄົນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໃນ ທຸກ ວັນ ນີ້ ຫລາຍ ໄປ ກວ່າ ທີ່ ພວກ ປະ ຊາ ທິ ປະ ໄຕ ທີ່ ຕໍ່ ຕ້ານ ລູ ເທີ. ມີ ແນວ ທາງ ດຽວ ກັນ ທີ່ ຈະ ຮັບ ເອົາ ທິດ ສະ ດີ ແລະ ປະ ເພ ນີ ຂອງ ມະ ນຸດ ແທນ ທີ່ ຈະ ເປັນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ຄື ກັນ ກັບ ໃນ ສະ ໄຫມ ກ່ອນ. ຜູ້ ທີ່ ສະ ເຫນີ ຄວາມ ຈິງ ໃນ ຄັ້ງ ນີ້ ບໍ່ ຄວນ ຄາດ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ໂປດ ປານ ຫລາຍ ກວ່າ ທີ່ ເຄີຍ ເປັນ ຜູ້ ປ່ຽນ ແປງ ມາ ກ່ອນ. ການໂຕ້ແຍ້ງອັນໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງຄວາມຈິງແລະຄວາມຜິດພາດລະຫວ່າງພຣະຄຣິດກັບຊາຕານແມ່ນການເພີ່ມທະວີຄວາມແຮງຕໍ່ການສິ້ນສຸດປະຫວັດສາດຂອງໂລກນີ້. {GC 143.3}

ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ: "ຖ້າພວກທ່ານທັງຫຼາຍເປັນໂລກໂລກກໍຈະຮັກຂອງພຣະອົງເອງ: ແຕ່ເພາະວ່າພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກ, ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກທ່ານອອກຈາກໂລກ, ດັ່ງນັ້ນໂລກຈຶ່ງກຽດຊັງພວກທ່ານ. ຈົ່ງ ຈື່ ຈໍາ ພຣະ ຄໍາ ທີ່ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ກ່າວ ກັບ ທ່ານ ວ່າ, ຜູ້ ຮັບ ໃຊ້ ບໍ່ ຍິ່ງ ໃຫຍ່ ກວ່າ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ພຣະ ອົງ. ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຂົ່ມເຫັງຂ້າພະເຈົ້າ, ພວກເຂົາກໍຈະຂົ່ມເຫັງທ່ານເຊັ່ນກັນ; ຖ້າເຂົາໄດ້ຮັກສາຄໍາເວົ້າຂອງຂ້ອຍໄວ້ ເຂົາກໍຈະຮັກສາຂອງເຈົ້າໄວ້ຄືກັນ." ໂຢຮັນ 15:19, 20. ແລະ ອີກ ດ້ານ ຫນຶ່ງ ພຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮົາ ໄດ້ ປະກາດ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງວ່າ: "ວິບັດແກ່ພວກທ່ານ, ເມື່ອມະນຸດທຸກຄົນຈະເວົ້າດີກັບພວກທ່ານ! ເພາະ ພໍ່ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ເຊັ່ນ ນັ້ນ ຕໍ່ ພວກ ສາດສະດາ ປອມ." ລູກາ 6:26. ວິນ ຍານ ຂອງ ໂລກ ບໍ່ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ວິນ ຍານ ຂອງ ພຣະ ຄຣິດ ໃນ ທຸກ ວັນ ນີ້ ຫລາຍ ໄປ ກວ່າ ໃນ ສະ ໄຫມ ກ່ອນ, ແລະ ຜູ້ ທີ່ ສອນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ໃນ ຄວາມ ບໍລິສຸດ ຂອງ ມັນ ຈະ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ນິຍົມ ຊົມ ຊອບ ຫລາຍ ໄປ ກວ່າ ໃນ ເວລາ ນີ້. ຮູບແບບຂອງການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຈິງອາດຈະປ່ຽນແປງ, ຄວາມເປັນສັດຮ້າຍອາດຈະບໍ່ເປີດເຜີຍເພາະວ່າມັນມີຄວາມແນບນຽນກວ່າ; ແຕ່ການຕໍ່ຕ້ານອັນດຽວກັນຍັງມີຢູ່ແລະຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງເວລາ. {GC 144.1}