1. **Usa ka Espirituwalismo ug kamatayon:**
	* **Usa ka imortal nga kalag.**
		+ Ang Bibliya nagtudlo nga kita gilangkoban sa tulo ka “mga bahin”: “espiritu, kalag, ug lawas” ( 1 Tes. 5:23 ). Nagtudlo usab kini nga kini nga mga bahin nagsalig sa usag usa. Ang Genesis 2:7 nagtudlo kanato nga ang Diyos naglalang ug usa ka lawas, naghatag niini ug kinabuhi (espiritu), ug nahimong buhi nga binuhat (“pagkatawo,” sa Hebreohanon, nefesh = “kalag”).
		+ Sa diha nga ang gininhawa sa kinabuhi mobiya kanato, kita mohunong sa paglungtad. Walay bahin sa atong pagkatawo ang adunay panimuot nga paglungtad human sa kamatayon. Ang lawas mamatay, ang espiritu (ang puwersa sa kinabuhi) mobalik ngadto sa Maghahatag niini, ug ang kalag, ang produkto sa panaghiusa sa lawas ug espiritu, wala na maglungtad ( Eccl. 12:1-7; Ezeq. 18:20; Job 7 :7-9).
		+ Sukad nga misulod ang sala sa atong kalibotan, gigamit ni Satanas ang mga tawo nga nagtinguha nga makigkomunikar sa mga patay ug makabatog espesyal nga kahibalo bahin sa presente o sa umaabot.
		+ Ang Bibliya nagtudlo nga “bisan kinsa nga magabuhat niini nga mga batasan mahimong dulumtanan sa Ginoo” (Deut. 18:10-12 NIV). Ang silot niini nga krimen mao ang kamatayon (Lev. 20:27).
	* **Kamatayon sa Daang Tugon.**
		+ Bisan tuod walay usa nga nag-ingon sa usa ka lubong nga “ang atong paryente direktang nagbiyahe ngadto sa impiyerno,” daghang pagkumpisal nagtudlo nga, sa pagkamatay, ang “maayo” direktang mokayab sa Langit aron makauban si Jesus, ug ang “daotan” silotan o maglatagaw lamang. Apan unsay gitudlo sa Bibliya bahin niini?
			1. Makadayeg ba kita sa Diyos human sa kamatayon? Salmo 115:17
			2. Nahibaluan bala sang mga napatay kon ano ang matabo sa ila pamilya ukon mga abyan? Job 14:21
			3. Mahimo bang makig-uban ang mga patay sa mga buhi? Ecclesiastes 9:6
			4. Makapadayon ba kita sa paghunahuna human mamatay? Ecclesiastes 9:5
			5. Makahimo ba kita sa pagbuhat ug bisan unsang matang sa kalihokan human sa kamatayon? Ecclesiastes 9:10
		+ Ang Daang Tugon nagtudlo nga ang kamatayon usa ka damgo. Pagkatulog aron makamata lamang kung ang Dios nagtawag kanato sa kinabuhi (1 Hari 2:10; 14:20; Dan. 12:13).).
	* **Kamatayon sa Bag-ong Tugon.**
		+ Ang Bag-ong Tugon nagtudlo, sama sa Daan, nga ang kamatayon maoy usa ka damgo diin si Jesus lamang ang makapukaw kanato (Juan 11:11-14; Juan 5:28-29).
		+ Sa pagsulat sa mga taga-Tesalonica, si Pablo nakigsulti kanila bahin sa “mga nangatulog,” nga mao, kadtong nangamatay na, ug gisultihan sila nga sila pagabanhawon aron mouban kang Jesus sa iyang Ikaduhang Pag-anhi ( 1 Tes. 4:13-13 ) 18). Kon si Pablo mituo nga ang mga magtutuo direktang moadto kang Jesus sa dihang sila mamatay, siya unta mosulti kanila nga imbes sa iyang gisulti kanila.
		+ Sa dihang naghisgot bahin sa mga patay, si Pablo miingon nga sila pagabanhawon “sa iyang pag-abot,” ug dili sa wala pa ( 1Co. 15:22-24 ). Gisultihan usab niya kita nga "dili tanan kanato matulog." Ang mga buhi mausab sa kadiyot, apan ang mga patay mabanhaw nga nausab na (1Co. 15:51-52).
		+ Ang pagkabanhaw maoy yawi aron makauban si Jesus. Kon walay pagkabanhaw, walay kaluwasan (1Co. 15:13-18). Kini mahitabo sa pagkabanhaw sa diha nga kita makadawat sa atong kabilin, ug kita kinahanglan nga maghulat alang niana nga higayon (1P. 1:3-5).).
2. **Espiritismo sa kataposang mga adlaw:**
	* **Mga timailhan ug katingalahan.**
		+ Ang espiritismo maoy usa ka kalihokan nga direktang gipangulohan ni Satanas, ug ang pundasyon niini mao ang pagka-imortal sa kalag. Ang mga sumosunod niini nagtuo nga makakomunikar sila sa mga patay, ug nag-angkon nga nakadawat ug labaw sa kinaiyahan nga mga gahom gikan kanila.
		+ Moabot ang panahon nga tugotan sila sa Diyos sa paghimog dili malalis nga mga milagro nga makapatingala niadtong makakita kanila ( Mar. 13:22; 2 Tes. 2:9; Pin. 7:1; 13:13-14 ).
		+ Ang kasegurohan lamang sa atong nahibaloan sa Pulong sa Diyos, ug ang bug-os nga pagsalig kang Jesus, ang magtugot kanato sa pagsukol sa kataposang mga tentasyon sa kaaway (Is. 8:20; Efe. 6:13).
	* **Ang tumong sa espiritismo.**
		+ Ang tuyo ni Satanas mao ang pagdaug sa gubat batok sa Dios, pagpukan sa Iyang gobyerno, ug pag-okupar sa Iyang trono (Isa. 14:13-14). Sa pagbuhat niini, iyang gamiton ang bisan unsang estratehiya sa pagdaog sa tanan, sugod sa politikanhong mga gahom nga nagmando kanato (Pin. 16:12-14).
		+ “Ang buhat nga mokorona sa dakong drama sa limbong mao nga si Satanas mismo magpakaaron-ingnon nga Kristo” (EGW “The Great Controversy”, p. 681).
		+ Apan mahitabo kini sa panahon nga tapuson na ni Jesus ang istorya (Pin. 16:15). Si Satanas usa ka napildi nga kaaway. Gipildi ni Kristo, ug gipildi niadtong nangupot sa Iyang dugo (1Jn. 2:14; 4:3-4; Pin. 3:21; 5:5; 12:11).).