**Wikipedia: «Ellen G. White» (oversatt med googletranslate fra engelsk til norsk 27.09.23)**

**Ellen Gould White** (født Harmon; 26. november 1827 – 16. juli 1915) var en amerikansk forfatter og medstifter av Syvendedags Adventistkirken. Sammen med andre adventistledere som Joseph Bates og ektemannen James White, var hun medvirkende i en liten gruppe tidlige adventister som dannet hva ble kjent som Syvendedags Adventistkirken. White regnes som en ledende skikkelse i amerikansk vegetarisk historie.[2] Smithsonian kåret henne blant de "100 mest betydningsfulle amerikanere gjennom tidene". [3]

White hevdet å ha mottatt over 2000 visjoner og drømmer fra Gud[4] i offentlige og private møter hele livet hennes, noe som ble bevitnet av adventist-pionerer og allmennheten. Hun verbalt beskrev og publiserte for offentligheten innholdet i hver visjon. Adventist-pionerene så disse erfaringene som den bibelske profetiens gave som skissert i Åpenbaringen 12:17[5] og Åpenbaringen 19:10,[6] som beskriver Jesu vitnesbyrd som "profetiens ånd". Skriftserien hennes *Conflict of the Ages* bestreber seg på å vise frem Guds hånd i bibelhistorien og i kirkehistorien. Denne kosmiske konflikten, referert til av syvendedags adventistteologer som "den store striden-temaet", ble grunnleggende for utvikling av syvendedags adventistteologi. [7] Boken hennes om vellykket kristenliv, *Steps to Christ*, har blitt utgitt på mer enn 140 språk. Boken *Barneveiledning*, en samling av hennes skrifter om barnepass, opplæring og utdanning, har blitt brukt som grunnlaget for syvendedagsadventisten skolesystemet.

White ble ansett som en kontroversiell skikkelse av kritikerne hennes, og mye av kontroversene sentrerte seg om hennes rapporter om visjonære erfaringer og om bruk av andre kilder i hennes forfatterskap. Historiker Randall Balmer har beskrevet White som "en av de mer viktige og fargerike figurene i amerikansk religions historie".[8] Walter Martin beskrev henne som "en av de mest fascinerende og kontroversielle personene som noen gang har dukket opp på den religiøse historiens horisont."[9] Arthur L. White, hennes barnebarn og biograf, skriver at Ellen G. White er den mest oversatte kvinnelige sakprosaforfatteren i litteraturhistorien, så vel som den mest oversatte amerikanske sakprosaforfatter av begge kjønn.[10] Skriftene hennes dekket et bredt spekter av emner, inkludert religion, sosiale relasjoner, profetier, publisering, ernæring, kreasjonisme, landbruk, teologi, evangelisering, kristen livsstil, utdanning og helse. Hun tok til orde for vegetarisme. Hun promoterte og har vært medvirkende til etableringen av skoler og medisinske sentre over hele verden, med de fleste kjente som Andrews University i Michigan og Loma Linda University and Medical Center i California.

I løpet av livet skrev hun mer enn 5000 periodiske artikler og 40 bøker. Fra og med 2019 mer enn 200 White titler er tilgjengelige på engelsk, inkludert samlinger fra hennes 100 000 sider med manuskript publisert av Ellen G. White Estate, som er tilgjengelig på Adventist Book Center. Hennes mest bemerkelsesverdige bøker er *Steps to Christ*, The *Desire of Ages* og *The Great Controversy*.

**PERSONLIG LIV**

**Tidlig liv**

Ellen og hennes tvillingsøster Elizabeth ble født 26. november 1827 til Robert og Eunice Harmon i et hjem i State Route 114 i Gorham, Maine.[11] Hun var den syvende av åtte barn. Robert var en bonde som også laget hatter ved hjelp av kvikksølvnitrat.[12]

Charles E. Dudley Sr., i sin bok *The Genealogy of Ellen Gould Harmon White: The Prophetess of the Seventh-day Churc*, og historien om veksten og utviklingen av den syvendedags adventistkirke som den relaterer til afroamerikanere hevder at Ellen White hadde en afroamerikansk aner.[1.3] I mars 2000 gav Ellen G. White Estate Roger D. Joslyn, en profesjonell slektsforsker, i oppdrag å undersøke Ellen G. Whites aner. Joslyn konkluderte med at hun var av angelsaksisk opprinnelse.[14]

I en alder av ni ble White slått i ansiktet med en stein.[12] Dette skjedde mens hun bodde i Portland, Maine og sannsynligvis gikk på Brackett Street School.[11] Dette, sa hun, startet hennes konvertering: "Denne ulykken, som for en tid virket så bitter og var så vanskelig å bære, har vist seg å være en velsignelse i forkledning. Det grusomme slaget som ble ødela jordens gleder var midlet til å vende øynene mine mot himmelen. Jeg hadde kanskje aldri kjent Jesus Kristus, hadde ikke sorg som forvirret mine første år førte til at jeg søkte trøst hos ham."[15] Noen år etter skaden hennes deltok Ellen, med henne foreldre, på et metodistleirmøte i Buxton, Maine; og der, i en alder av 12, skjedde et gjennombrudd med en omvendelsesopplevelse og følte freden.[16]

**Millerittbevegelse**

I 1840, 12 år gammel, ble familien hennes involvert i Millerite-bevegelsen. Da hun gikk på William Miller's forelesninger, følte hun seg skyldig for sine synder og ble fylt av redsel over å være evig fortapt. Hun beskriver seg selv som tilbringe netter i tårer og bønn og være i denne tilstanden i flere måneder. 26. juni 1842 ble hun døpt av John Hobart i Casco Bay i Portland, Maine, og ventet spent på at Jesus skulle komme igjen. I henne senere år, omtalte hun dette som den lykkeligste tiden i livet hennes. Familiens engasjement med Millerism fikk dem til bli ekskludert av den lokale metodistkirken.[17]

**Ekteskap og familie**

En gang i 1845 kom Ellen Harmon i kontakt med sin fremtidige ektemann James Springer White, en milleritt som ble overbevist om at hennes visjoner var ekte. I løpet av vinteren 1845 besøkte de to millerittenes troende i Maine, inkludert et begivenhetsrikt stopp i Atkinson for et gårdsmøte ledet av Israel Dammon. Et år senere James fridd og de ble gift av en fredsdommer i Portland, Maine, 30. august 1846. James senere skrev:

Vi ble gift 30. august 1846, og fra den timen til i dag har hun vært min krone av glede ... Det har vært i Guds gode forsyn at vi begge hadde hatt en dyp opplevelse i adventsbevegelsen ... Denne erfaringen var nå nødvendig da vi skulle slå oss sammen og forent, mye arbeid fra Atlanterhavet til Stillehavet ...[18]

De hvite hadde fire sønner: Henry Nichols, James Edson (kjent som Edson), William Clarence (kjent som Willie eller W.C.), og John Herbert. Bare Edson og William levde til voksen alder. John Herbert døde av erysipelas i en alder av to måneder, og Henry døde av lungebetennelse i en alder av 16 [White Estate Biography] i 1863.

**Siste år og død**

White tilbrakte de siste årene av livet i Elmshaven, hjemmet hennes i Saint Helena, California etter hennes død ektemann James White i 1881. I løpet av de siste årene reiste hun sjeldnere da hun konsentrerte seg om skrive sine siste verk for kirken. Hun døde 16. juli 1915 i sitt hjem i Elmshaven, som nå er en Adventisthistorisk sted. Etter tre begravelser ble hun gravlagt sammen med ektemannen James White på Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan.[19]

**TJENESTE**

**Visjoner**

Fra 1844 til 1863 opplevde White angivelig mellom 100 og 200 visjoner, typisk på offentlige steder og møtesaler. Hun opplevde sin første visjon like etter Millerite Great Disappointment i 1844.[20][21] Hun sa at hun hadde en som førte til skrivingen av The Great Controversy ved en begravelsesgudstjeneste i Ohio holdt på en søndag ettermiddag i mars 1858, i Lovett's Grove (nå Bowling Green, Ohio) offentlige skole. Dette var en påstått visjon om den evige konflikten mellom Kristus og hans engler og Satan og hans engler. [22]

**Fysiske fenomener under syner**

J. N. Loughborough, som hadde sett Ellen G. White i syn 50 ganger siden 1852, og hennes ektemann, James White, listet opp flere fysiske egenskaper som markerte visjonene:

1. "Når hun går inn i synet, gir hun tre hensiktsmessige rop av "Glory!" som ekko og gjenklang, det andre, og spesielt den tredje, svakere, men mer spennende enn den første, stemmen ligner en ganske avstand fra deg, og bare gå utenfor hørselen."[23]

2. I noen øyeblikk svimte hun, uten styrke. Da ville hun umiddelbart bli fylt med overmenneskelig styrke, noen ganger reiser hun seg og går rundt i rommet. Hun flyttet ofte hender, armer og hode i bevegelser som var frie og grasiøse. Men til hvilken posisjon hun flyttet en hånd eller arm, det kunne ikke hindres eller kontrolleres av selv den sterkeste personen. I 1845 holdt hun foreldrenes 18,5 pund familiebibel i hennes utstrakte venstre hånd i en halvtime. Hun veide 80 kilo på den tid.[24]

3. Hun pustet ikke under hele perioden med et syn som varierte fra femten minutter til tre timer. Likevel slo pulsen hennes regelmessig og henne Ansiktet forble behagelig som i den naturlige tilstanden.[23]

4. Øynene hennes var alltid åpne uten å blunke; hodet hennes ble hevet, så oppover med et behagelig uttrykk som om hun stirret intenst på et annet sted gjenstand. Flere leger, til forskjellige tider, gjennomførte tester for å sjekke hennes mangel på puste og andre fysiske fenomener.[23]

5. Hun var fullstendig bevisstløs på alt som skjedde rundt henne, og så på seg selv som fjernet fra denne verden, og i nærvær av himmelske vesener.[23]

6. Da hun kom ut av synet, virket alt totalt mørke enten det var på dagtid eller et godt opplyst rom om natten. Hun utbrøt med et langvarig sukk mens hun tok sitt første naturlige pust, "D-a-r-k." Hun var da slapp og kraftløs.[23] Martha Amadon la til: "Det var aldri en spenning blant de tilstede under en visjon; ingenting forårsaket frykt. Det var en høytidelig, stille scene."[23]

**Første syn**

I desember 1844 opplevde White sin første visjon under et bønnemøte hjemme hos fru Haines på 60 Ocean Street i South Portland, Maine, som senere ble til Griffin Club. Bygningen ble revet i 2018.[25]

På denne tiden besøkte jeg en av adventssøstrene våre, og om morgenen bukket vi rundt familiealteret. Det var ingen spennende anledning, og der var bare fem av oss tilstede, alle kvinner. Mens jeg ba, kom Guds kraft over meg slik jeg aldri hadde følt den før, og jeg ble pakket inn i en visjon om Guds herlighet, og så ut til å reise seg høyere og høyere fra jorden og ble vist noe av dventsfolkets reiser til den hellige by ...[26]

I denne visjonen reiste «adventsfolket» en høy og farlig vei mot byen New Jerusalem [himmelen]. Stien deres ble opplyst bakfra "et sterkt (lys) [...] som en engel fortalte meg var midnattsropet." Noen av de reisende ble trette og ble oppmuntret av Jesus; andre benektet lys, slukket lyset bak dem, og de falt "av stien inn i den mørke og onde verden nedenfor."[27] Visjonen fortsatte med en fremstilling av Kristus andre komme, hvorpå adventsfolket gikk inn i det nye Jerusalem; og endte med at hun kom tilbake til jorden og følte seg ensom, øde og lengtende for den «bedre verden».

Som Godfrey T. Anderson sa: "Visjonen forsikret faktisk de adventstroende om en eventuell triumf til tross for den umiddelbare fortvilelsen de hadde hatt. stupte."[28]

**Andre og tredje visjoner**

I februar 1845 opplevde White angivelig sin andre visjon i Exeter, Maine kjent som "Brudegom"-visjonen. Sammen med den tredje visjonen om den nye jorden, ga visjonene "fortsatt mening til oktober 1844-opplevelsen og støttet den utviklende helligdomsbegrunnelsen. I tillegg spilt en viktig rolle i å motvirke åndeliggjørende synspunkter til mange fanatiske adventister ved å fremstille Faderen og Jesus som bokstavelige vesener og himmelen som et fysisk sted."[29]

**Otsego visjon**

Den 6. juni 1863 i Otsego, Michigan, opplevde hun en visjon om helse og sykdom. [30] Synet viste henne at vegetarmat, som ble beskrevet i 1. Mosebok 1:29,[31] var den rette maten for menneskeheten. White likte imidlertid å spise kjøtt og hadde det vanskelig med budskapet på grunn av henne omfattende reiser i løpet av 1800-tallet og mangel på vegetarmat. Vegetarisme var populært i Portland, Maine under barndommen hennes, [32] men hun likte kjøtt. Hun ble forpliktet til vegetarisme i januar 1894 da hun var på Brighton leirmøte nær Melbourne, Australia.[33]

**Offentlig vitnesbyrd**

I frykt for at folk ikke ville akseptere vitnesbyrdet hennes, delte White i utgangspunktet ikke sine visjoner med det bredere Millerite-samfunnet. I et møte hos foreldrene hennes hjem da hun fikk det hun så på som bekreftelse på sin tjeneste:

Mens jeg ba, ble det tykke mørket som hadde omsluttet meg spredt, et sterkt lys, som en ildkule, kom mot meg, og da det falt over meg, kreftene mine ble tatt fra meg. Jeg så ut til å være i Jesu og englenes nærvær. Igjen ble det gjentatt: 'Gjør kjent for andre hva jeg har åpenbart for deg.'[34]

Snart avla White sitt vitnesbyrd på offentlige møter – noen av dem arrangerte hun selv – og på hennes vanlige metodistklassemøter privat hjem.

Jeg arrangerte møter med mine unge venner, noen av dem var betydelig eldre enn meg selv, og noen få var gifte. En rekke de var forfengelige og tankeløse; min erfaring hørtes ut for dem som en tom fortelling, og de fulgte ikke bønnene mine. Men jeg bestemte meg for at min innsatsen skulle aldri opphøre før disse kjære sjelene, som jeg hadde så stor interesse for, ga etter for Gud. Jeg tilbrakte flere hele netter oppriktig bønn for dem som jeg hadde oppsøkt og ført sammen med det formål å arbeide og be med dem.[35]

Nyheter om hennes visjoner spredte seg og White reiste snart og snakket med grupper av Millerite-tilhengere i Maine og området rundt. Hennes visjoner var ikke publisert lenger unna før 24. januar 1846, da hennes beretning om det første synet: "Letter From Sister Harmon" ble publisert i Day Star, en Millerite papir utgitt i Cincinnati, Ohio av Enoch Jacobs. White hadde skrevet til Jacobs for å oppmuntre ham, og selv om hun sa at brevet ikke var det skrevet for publisering,[36] Jacobs trykket den uansett. Gjennom de neste årene ble den utgitt på nytt i forskjellige former og er inkludert som en del av hennes første bok, Christian Experience and Views, utgitt i 1851.

To milleritter hevdet å ha hatt visjoner før White – William Ellis Foy (1818–1893), og Hazen Foss (1818?–1893), Whites svoger. Adventister tror at den profetiske gaven som ble tilbudt til disse to mennene ble gitt videre til White da de avviste den.[37]

**Midt i livet**

White beskrev synsopplevelsen som å involvere et sterkt lys som ville omgi henne og hun følte seg inne tilstedeværelsen av Jesus eller engler som ville vise hendelsene hennes (historiske og fremtidige) og steder (på jorden, i himmelen eller andre planeter). Transkripsjonene av Whites visjoner inneholder generelt teologi, profetier eller personlige råd til enkeltpersoner eller adventistledere. Et av de beste eksemplene på hennes personlige råd finnes i en 9-bind serie med bøker med tittelen Testimonies for the Church, som inneholder redigerte vitnesbyrd utgitt for generell oppbygging av kirken. De muntlige og skrevne versjonene av hennes visjoner spilte en betydelig rolle i etablere og forme organisasjonsstrukturen til den fremvoksende adventistkirken. Hennes visjoner og skrifter fortsette å bli brukt av kirkeledere i utviklingen av kirkens politikk og til andaktslesing. [kilde trengs]

Den 14. mars 1858, ved Lovett's Grove, nær Bowling Green, Ohio, mottok White en visjon mens han deltok i en begravelse service. Den dagen skrev James White at "Gud manifesterte sin kraft på en vidunderlig måte" og la til det «flere hadde bestemt seg for å holde Herrens sabbat og gå med Guds folk». Når hun skrev om visjonen uttalte at hun mottok praktisk instruksjon for kirkemedlemmer, og enda viktigere, en kosmisk undersøkelse av konflikt «mellom Kristus og hans engler, og Satan og hans engler». Ellen White ville utvide dette flotte kontroverstema som til slutt skulle kulminere i Conflict of the Ages-serien.[38]

**PERSONLIGHET OG OFFENTLIG PERSONA**

White ble sett på som en mektig og ettertraktet predikant. [39] [40] Mens hun har blitt oppfattet som å ha en streng og seriøs personlighet, kanskje på grunn av hennes livsstilsstandarder, beskriver mange kilder henne som en vennlig person. [41][42]

**VIKTIGE LÆRESETNINGER**

*[Hovedartikkel: Teachings of Ellen White]*

**Teologi**

Kristus-sentrert frelse ved nåde[43]

The Great Controversy-tema

Lydighet mot åpenbart sannhet et tegn på ekte tro[44]

Jerry Moon argumenterer for at White lærte forsikring om frelse. [45] Arthur Patrick mener at White var evangelisk, ved at hun hadde høy respekt for Bibelen, så korset som sentralt, støttet rettferdighet ved tro, trodde på kristen aktivisme og forsøkte å gjenopprette kristendommen i Det nye testamente. [46]

Ellen White unngikk å bruke ordet "treenighet", "og mannen hennes uttalte kategorisk at hennes visjoner ikke støttet den treenighetslære." [47] Teologien hennes inkluderte ikke en treenighetsdoktrine (generelt sett manglet hun doktrine). , siden hun var en predikant/orator i stedet for en akademisk teolog).[48] Etter hennes egen mening begynte ikke Jesus som lik Gud Faderen, men ble på et bestemt tidspunkt forfremmet til likhet med Faderen, noe som utløste Lucifers opprør (som forklart i hennes bok Spirit of Prophecy).[49]

Imidlertid, ifølge Jerry Moon i The Adventist Trinity Debate,[50] selv om hennes tidligere visjoner og skrifter ikke tydelig avslører guddommens tre personer, bringer hennes senere arbeider sterkt frem læren om "guddommens tredje person." [51]

**Utdanning**

Whites tidligste essays om utdanning dukket opp i 1872 høstutgavene av Health Reformer.[52] I hennes første essay hun uttalte at arbeid med ungdommelig sinn var den mest delikate av oppgavene. Instruksjonsmåten skal være variert. Dette ville gjøre det mulig for "sinnets høye og edle krefter"[52] å ha en sjanse til å utvikle seg. Å være kvalifisert til å utdanne ungdom (hun skrev), foreldre og lærere må ha selvkontroll, mildhet og kjærlighet.

Whites idé om å skape et kristent utdanningssystem og dets betydning i samfunnet er beskrevet i hennes skrifter Christian Education (1893, 1894) og Utdanning (1903).

**Helsereform**

White forklarte mye om emnene helse, sunt kosthold og vegetarisk kosthold. I hennes bok Råd om Kosthold og mat, hun gir råd om riktig mat og om måtehold. Hun advarer også mot bruk av tobakk, som var medisinsk akseptert i hennes samtid. Hennes synspunkter kommer til uttrykk i skriftene Healthful Living (1897, 1898) og Helsekostdepartementet (1970) og Helbredsdepartementet (1905). White skrev i The Ministry of Healing: ""Korn, frukt, nøtter og grønnsaker utgjør dietten som er valgt for oss av vår Skaper."[53] White var imot å spise kjøtt, spise krydret mat, drikke alkohol og røyke.[54] Hun motsatte seg også onani, medisinering og leger. [54]

Hun er grunnleggeren av mange helsesanitarier, hvorav de mest kjente er Battle Creek Sanitarium [55] og Loma Linda Sanitarium, som nå er navnet på Loma Linda University Medical Center.[56] Hun ansatte amerikansk lege, oppfinner og forretningsmann John Harvey Kellogg.[57] Hennes arbeid for helsereform og vekt på sunn livsstil blir sett på som årsaken til at byen Loma Linda ble kåret av forskeren Dan Buettner til en blå Sone hvor beboerne lever lengre enn gjennomsnittlig levetid.[58] Profetiene om helsereformen hun leverte har blitt kirkelære å forherlige Gud, men gjør ikke vegetarisme til et krav for frelse. Det mest vegetariske kirkesamfunnet er i Nord-Amerika hvor over halvparten av adventistene i Nord-Amerika er vegetarianere eller veganere.[59]

Hennes helsereformskriving fokuserte på menneskers helse, men uttalelsene hennes inkluderte også medfølelse med dyr, noe som var uvanlig for hennes tid.[60]

**HOVEDSKRIFTER**

*[Main article: List of Ellen White writings]*

White's books include:

* *Patriarchs and Prophets* (book, 1890), describing Biblical History from creation to Israel's King David.
* *Prophets and Kings* (book, 1917), describing Biblical History from King Solomon until Israel returned from exile.
* *The Desire of Ages* (book, 1898), comprehensive volume on the life of Jesus Christ.
* *The Acts of the Apostles* (book, 1911) detailing the rise of the early Christian church in the first century.
* *The Great Controversy*, describing the history of sin from beginning to end.
* *Steps to Christ* (1892), a classic, concise (evangelical) treatment of personal devotional topics.
* *Christ's Object Lessons* (1900), about the parables of Jesus.
* *Education* (1903), principles of Christian education
* *The Ministry of Healing* (1905), instructions on healthy living and the care of others.
* *Thoughts from the Mount of Blessing* (1896), about Christ's Sermon on the Mount.

A survey conducted in 2016 found that White was the 11th most-read author in Brazil. [61]

**HISTORISK ETTERMÆLE**

I følge en evangelisk forfatter, "Ingen kristen leder eller teolog har utøvd så stor innflytelse på en spesiell kirkesamfunn som Ellen White har om adventisme."[63] Ytterligere forfattere har uttalt "Ellen G. White har utvilsomt vært den mest innflytelsesrike syvendedagsadventisten i kirkens historie."[64][65] Hun er ofte nevnt i ikke-adventistiske medier, med ett eksempel er Parade magazine i 2022 med et sitat fra White blant listen over de 100 beste kjærlighetssitatene.[66]

**Ellen G. White Estate**

Ellen G. White Estate, Inc., ble dannet som et resultat av Whites vilje.[67] Den består av et selvforevigende styre og en stab som inkluderer en sekretær (nå kjent som direktøren), flere medarbeidere og en støttestab. De hovedkvarteret er ved hovedkvarteret for Syvendedags Adventists generalkonferanse i Silver Spring, Maryland. Avdelingskontorer er lokalisert ved Andrews University, Loma Linda University og Oakwood University. Det er 15 ytterligere forskningssentre lokalisert i de 13 gjenværende avdelingene av verdenskirken. Oppdraget til White Estate skal sirkulere Ellen Whites skrifter, oversette dem og gi ressurser for å hjelpe til bedre forstå hennes liv og tjeneste. På Toronto General Conference Session (2000) utvidet verdenskirken seg oppdraget til White Estate å inkludere et ansvar for å fremme adventisthistorien for hele kirkesamfunn

**Adventistiske historiske steder**

Flere av Whites hjem er historiske steder. Det første hjemmet hun og mannen hennes eide er nå en del av Historisk adventistlandsby i Battle Creek, Michigan.[68] Hennes øvrige boliger er privateid med unntak av hennes hjem i Cooranbong, Australia, som hun kalte "Sunnyside", og hennes siste hjem i Saint Helena, California, som hun kalte "Elmshaven".[69] Disse to sistnevnte hjemmene eies av Syvendedags Adventistkirken, og hjemmet "Elmshaven" er også et nasjonalt historisk landemerke.

**Avondale College**

White inspirerte og veiledet grunnlaget for Avondale College,[70] Cooranbong, og etterlot seg en pedagogisk arv fra tiden i Australia. Avondale College er den viktigste syvendedags adventistiske tertiærinstitusjonen i South-Pacific Division. I 2021 ble det restaurerte hvite huset i Sunnyside gjenåpnet for offentlig. Hjemmet har arkitektoniske elementer fra New England tilpasset Australia.[71]

**Andre steder**

I Firenze i Italia er en gate oppkalt etter White. Via Ellen Gould White fører til Adventistinstituttet "Villa Aurora" ved Viale del Pergolino.[72]

**Vegetarisk mat**

White hadde stor innflytelse på utviklingen av vegetarmat og vegetariske matvareselskaper. I USA inkluderte disse granola, Kellogg's corn flakes, Post-korn, Soyalac soyamelk, Worthington Foods, La Loma Foods og Morningstar Farms. I 2022 hadde New York Conference of Seventhday Adventists en liste over 33 adventisttilknyttede vegetarrestauranter, de fleste som var lokalisert i USA, inkludert seks som tjene i Texas.[73] I Kingston, Jamaica, er de tre Maranatha helsekostbutikkene og en restaurant basert på Whites helselære.[74] I 2021 var en meningsspalte i den australske biffindustripublikasjonen Beef Central kritisk til innflytelsen fra Syvendedags Adventistkirken i utformingen nasjonal matpolitikk spores til White og grunnleggelsen av Sanitarium Health and Wellbeing Company i 1897, som produserer Veggie Delights plantebasert kjøtt.[75] I 2022 sa journalisten Avery Yale Kamila at Whites "dype og varige innflytelse på vegetarmat i USA fortsetter i dag."[32]

**BIOGRAFISKE SKRIFTER**

Ellen White skrev sin egen biografi først publisert i 1851 som A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White. Dette utvidet hun i 1880 som Life Sketches of James White og Ellen G. White som senere ble utvidet igjen av White og flere forfattere som dekket resten av hennes liv, publisert i 1915, forblir på trykk som Life Sketches of Ellen G. White (forkortet til LS).[76][77]

Den mest omfattende biografien om White er et omfattende seksbindsverk kalt "Ellen G. White: A Biography" skrevet av hennes barnebarn, Arthur L. White. Tusenvis av artikler og bøker er skrevet om ulike aspekter av Ellen G. Whites liv og tjeneste. Et stort antall av disse finnes i bibliotekene ved Loma Linda University og Andrews University, de to primære syvendedags adventistinstitusjonene med store forskningssamlinger om Adventisme. En "Encyclopedia of Ellen G. White" blir produsert av to fakulteter ved Andrews University: Jerry Moon, [78] leder for kirkehistorien avdeling, og Denis Fortin, [79] dekan ved det syvendedags adventist-teologiske seminaret.

**Teater**

Red Books: Our Search for Ellen White er et skuespill om White, en av grunnleggerne av Seventh-day Adventist Church, og de ulike oppfatningene om henne gjennom kirkens historie. Den ble produsert av Dramatic Arts Society of Pacific Union College i California. Det var basert på intervjuer samlet inn fra over 200 individer. Tittelen stammer fra Whites bøker, som tradisjonelt var bundet med et rødt omslag.[80][81]

**Film**

Produsert av Syvendedags Adventistkirken i 2016, filmen Tell the World[82] krøniker livet til Ellen G. White, "Hennes veiledning og råd, oppnådd gjennom bibelstudier, så vel som drømmer og visjoner åpenbart av Gud, veiledet Kirkens skritt for å bli en verdensomspennende bevegelse av medfølelse på områdene helse, utdanning, samfunnsutvikling og katastrofehjelp."[83]

**UNDERSØKELSE AV DEN PROFETISKE VERDIEN AV SKRIFTENE HENNES**

*[Hovedartikkel: Inspiration of Ellen White]*

De fleste adventister tror Whites skrifter er inspirert og fortsetter å ha relevans for kirken i dag. På grunn av kritikk fra de evangeliske samfunnet, på 1940- og 1950-tallet forsøkte kirkeledere som LeRoy Edwin Froom og Roy Allan Anderson å hjelpe evangelikale å forstå Syvendedagsadventister bedre ved å delta i utvidet dialog som resulterte i utgivelsen av *Questions on Doctrine* (1956) som forklarte Adventist tro på evangelisk språk. Evangeliske Walter Martin fra det mot-kulter Christian Research Institute "avviste Whites profetiske påstander", men så henne "som en ekte kristen troende", i motsetning til hennes samtidige Joseph Smith, Mary Baker Eddy og Charles Taze Russell. Kenneth Samples, en etterfølger av Martin i hans samhandling med Adventisme benekter også Whites profetiske påstander, men "tror at hun i det minste hadde noen gode bibelske og teologiske instinkter".[84]

**Adventisterklæring om troen på profetiens ånd**

*[Hovedartikkel: Spirit of Prophecy (adventist)]*

Whites skrifter blir noen ganger referert til som profetiens ånd av adventister. Begrepet er dobbelt brukt på Den Hellige Ånd som inspirerte hennes skrifter.

Tidlige sabbatariske adventister, hvorav mange hadde kommet ut av Christian Connection, var anti-troende. Men så tidlig som i 1872 produserte adventister en uttalelse om adventistenes tro. Denne listen ble foredlet i løpet av 1890-årene og formelt inkludert i SDA Yearbook i 1931 med 22 poeng. I 1980 a uttalelse av 27 grunnleggende tro ble vedtatt, som en ble lagt til i 2005 for å lage den gjeldende listen over grunnleggende tro.[85] Hvit er referert til i den grunnleggende troen på åndelige gaver. Denne doktrinære uttalelsen sier:

En av Den Hellige Ånds gaver er profetier. Denne gaven er et identifiserende merke for den gjenværende kirke og ble manifestert i tjenesten til Ellen G. Hvit. Som Herrens budbringer er skriftene hennes en vedvarende og autoritativ kilde til sannhet som sørger for trøst, veiledning for menigheten, instruksjon og retting. De gjør også klart at Bibelen er standarden som all undervisning og erfaring må testes etter. (Joel 2:28,29; Apostlenes gjerninger 2:14–21; Hebreerne 1:1–3; Åpenbaringen 12:17 ; 19:10.)[86]

**KRITIKK**

*[Se også: Inspirasjon av Ellen G. White § Kilder og plagiatanklager]*

Kritikere har uttrykt tvil om påliteligheten til Ellen G. White som profetinne og ektheten av hennes visjoner. Ronald L. Numbers, en amerikaner vitenskapshistoriker, kritiserte White for hennes syn på helse og onani.[87] Numbers hevder at hun plagierte vitale forfattere (som Horace Mann og Larkin B. Coles) for hennes argumenter mot onani. [87] [88] Whites bok *Appeal to Mothers* sier at hun ikke kopierte teksten sin fra talsmenn for helsereform og at hun uavhengig kom til slike konklusjoner.[89] Numbers 'kritikk ble anerkjent som betydelig av de ansatte på White Estate, som forsøkte å tilbakevise det i *A Critique of the Book Prophetess of Health*,[90] argumenterer for at likhetene skyldes overnaturlig inspirasjon påvirke hver av forfatterne.[91]

Roger Coon skrev et foredrag der han argumenterte for at visse tilhengere av religionen engasjerte seg i "like, men motsatte farer" i deres syn på White. Han beskrev en gruppe som overgudgjorde henne, og en gruppe som "velger og velger" fra hvilke læresetninger de følger av hennes.[92]

Kritikere har anklaget Ellen White for plagiat. En slik var Walter T. Rea, som argumenterte mot den "originale" karakteren av hennes påståtte avsløringer i sin bok Den hvite løgnen.

Som svar ga The White Estate ut et dokument for å tilbakevise påstander presentert i The White Lie.[93] Intellektuell eiendomsadvokat Vincent L. Ramik foretok en studie av Ellen G. Whites skrifter på begynnelsen av 1980-tallet, og konkluderte med at de var "avgjort uplagiaristisk." [94] Da plagiatanklagen satte i gang en betydelig debatt på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet, ble adventistgeneralen Konferansen bestilte en større studie av Fred Veltman for å undersøke spørsmålet om Whites litterære avhengighet skriftlig av Kristi liv. Den fulle 2561-siders rapport fra "'Life of Christ Research Project" er tilgjengelig online, [95] [96] sammen med en forkortet utgave.[97] Veltman undersøkte femten, tilfeldig valgte kapitler av The Desire of Ages for bevis på litterær avhengighet og konkluderte: "I gjennomsnitt kan vi si at 31,4 prosent av DA-teksten er til en viss grad avhengig av litterære kilder." [98] Roger W. Coon,[99] David J. Conklin, [100] Denis Fortin,[101][102] King og Morgan,[103] blant andre, påtok seg tilbakevisningen av anklagene om plagiering. Ved avslutningen av rapporten sier Ramik:

Det er umulig å forestille seg at intensjonen til Ellen G. White, slik den gjenspeiles i hennes forfatterskap og den utvilsomt overveldende innsatsen involvert. der var alt annet enn et oppriktig motivert og uselvisk forsøk på å plassere forståelsen av bibelske sannheter i en sammenhengende form for alle å se og forstå. Naturen og innholdet i hennes forfatterskap hadde absolutt bare ett håp og en hensikt, nemlig å fremme menneskehetens forståelse av Guds ord. Tatt i betraktning alle faktorer som er nødvendige for å komme til en rettferdig onklusjon om dette spørsmålet, er det fremlagt at skriftene til Ellen G. White var definitivt uplagiaristiske.[94]

Ramik frikjente henne for å bryte landets og tidens lov (brudd på opphavsrett/piratvirksomhet). [94][104] I 1911, mer enn 70 år før anklager om plagiat, skrev White i introduksjonen til The Great Controversy grunnen hennes for å sitere, i noen tilfeller uten å gi behørig kreditt, visse historikere hvis "uttalelser gir en klar og tvangspresentasjon om emnet." [105] Det betyr at hun erkjente anklagene om "ukreditert parafrasering," en vanlig litterær praksis i hennes tid. [93][106] Spectrum, en liberal adventistpublikasjon, sterkt kritisk til mainstream adventisme, hevder at, på grunn av plagiat-skandalen, "i det minste den utdannede mainstream-kirken" ("kirke" som betyr SDA-kirken) kjøper ikke lenger påstanden til Whites "verbale inspirasjon" laget av noen av hennes følgere.[107]

At Ellen White lånte fra andre forfattere ble åpent erkjent av henne selv (jf. GC xi-xii) og av personer nær henne (jf. 2SM 451-465). [108]

— Denis Fortin & Jerry Moon, The Ellen G. White Encyclopedia

Robert Olson, sekretær for Ellen G. White Estate, sa: "Kirken benekter ikke de akkumulerende bevisene for Whites kopiering ...."[109]

— T. Joe Willey, The Great Controversy Over Plagiary: The Last Interview of Walter Rea, Spectrum Magazine

Conybeare og Howson, en stor utgiver på 1800-tallet, hevdet å ha dokumentert omfattende plagiering av Ellen G. White i boken Sketches fra Paulus' liv,[110] hentet fra boken deres, *Life and Epistles of the Apostle Paul*, utgitt i 1855. Som svar på et søksmål fra Conybeare og Howson, syvendedagsadventistene sluttet umiddelbart å publisere Ellen G. Whites bok, og publiserte den ikke på nytt før Conybeare og Howson opphavsretten hadde utløpt.[111]

Den offentlige sekulære pressen anklaget Ellen G. White for omfattende plagiat, og hevdet at dette var hennes generelle praksis, og konkluderte med at "Mrs. White er en plagiat, en litterær tyv." [112]

**SE OGSÅ**

* Adventism
* Adventist Baptismal Vow
* Adventist Health Studies
* Conditional Immortality
* Criticism of the Seventh-day Adventist Church
* Ellen G. White bibliography
* Inspiration of Ellen G. White
* Seventh-day Adventist Church Pioneers
* Teachings of Ellen G. White
* Three Angels' Messages
* Prophecy in the Seventh-day Adventist Church

**REFERANSER**

1. ^ Daily, Steve (October 12, 2020). Dr . Page Publishing, Inc. p. 364. ISBN 978-1647018771. 2. ^ "History of Vegetarianism - Ellen G. White (1827 - 1915)" . ivu.org. Retrieved February 6, 2020. 3. ^ Frail, T. A. (November 17, 2014). "Meet the 100 Most Significant Americans of All Time" . Smithsonian. Retrieved February 2, 2018. 4. ^ "Ellen G. White Biography" . Ellen G. White Estate. Retrieved November 21, 2018. 5. ^ Revelation 12:17 6. ^ Revelation 19:10 7. ^ Douglass 2010, p. 416. 8. ^ Balmer 2002, pp. 614–615. 9. ^ Martin 1965, p. 379. 10. ^ White 2000. 11. ^ a b Kamila, Avery Yale (May 13, 2015). "Maine woman founded church, converted followers to vegetarianism - Portland Press Herald" . Press Herald. Retrieved August 3, 2017. 12. ^ a b White, Arthur L. (1984). Ellen G. White: The Early Years, 1827–1862 (Vol. 1). Review and Herald Publishing. p. 28. ISBN 9780828001199. 13. ^ Dudley, Charles E. Sr. (1999). The genealogy of Ellen Gould Harmon White: the prophetess of the Seventh-Day Adventist Church, and the story of the growth and development of the Seventh-Day Adventist denomination as it relates to African-Americans . Dudley Pub. Services, 1999 – 172 pages. ISBN 978-0-9670271-0-4. Retrieved March 12, 2011. 14. ^ Joslyn, Roger D. (May 21, 1973). "Gould Ancestry of Ellen Gould (Harmon) White" . Australasian Union Record. Ellen G. White Estate: 5. Retrieved March 12, 2011. 15. ^ "Review and Herald". Review and Herald publishing. November 25, 1884: paragraph 2. 16. ^ Burt, Merlin. "Adventist Review Online | with All Our Might" . Archived from the original on January 3, 2016. Retrieved January 2, 2016. 17. ^ Merlin D. Burt (1998). Ellen G. Harmon's Three Step Conversion Between 1836 and 1843 and the Harmon Family Methodist Experience. Term paper, Andrews University. 18. ^ Life Sketches, 1880 edition, 126, 127. 19. ^ "James and Ellen White family burial place in Oak Hill Cemetery, Battle Creek, Michigan" . Digital Archives. Loma Linda University. Retrieved July 14, 2018. 20. ^ Graybill 1994. 21. ^ Adventist History Library's Ellen White's First Vision includes the various printed editions of her first vision. 22. ^ "The "Great Controversy" Vision" . White Estate. Retrieved February 2, 2018. 23. ^ a b c d e f White 1985, pp. 122–123. 24. ^ White 1985, p. 92. 25. ^ Laaka, Juliette (April 17, 2018). " 'Spirits' remain as South Portland's former Griffin Club disappears" . Press Herald. Retrieved July 2, 2020. 26. ^ White, Arthur L. 1985, "Chapter 7 – (1846–1847) Entering Marriage Life", Ellen G. White: The Early Years, Vol. 1 1827–1862, page 56 27. ^ White, Arthur L. 1985, "Chapter 7 – (1846–1847) Entering Marriage Life", Ellen G. White: The Early Years, Vol. 1 1827–1862, page 57 28. ^ Godfrey T. Anderson, "Sectarianism and Organisation, 1846–1864," in Adventism in America: a History, ed. Gary Land (Berrien Springs: Andrews University Press, 1998), 31. 29. ^ Merlin D. Burt, "The Historical Background, Interconnected Development, and Integration of the Doctrines of the Heavenly Sanctuary, the Sabbath, and Ellen G. White's Role in Sabbatarian Adventism from 1844–1849", PhD, Andrews University, 2002, 170. 30. ^ "EllenWhite.Org Website - A Vision of 1863 (DF 127)" . ellenwhite.org. Retrieved June 9, 2022. 31. ^ Genesis 1:29 32. ^ a b Kamila, Avery Yale (February 20, 2022). "Vegan Kitchen: Nearly 150 years ago, a Seventh Day Adventist leader had a vision about vegetarianism" . Portland Press Herald. Retrieved March 10, 2022. 33. ^ "Ellen G. White and vegetarianism" . www.ministrymagazine.org. Retrieved June 9, 2022. 34. ^ White, Arthur L. 1985, "Chapter 7 – (1846–1847) Entering Marriage Life", Ellen G. White: The Early Years, Vol. 1 1827–1862, page 63 35. ^ Ellen G. White, Testimonies for the Church Vol.1, (1855–1868) 36. ^ "The Day-Star -- Ellen G. White Writings" . text.egwwritings.org. Archived from the original on November 19, 2021. Retrieved November 19, 2021. 37. ^ Nix, James R. (December 4, 1986). "The third prophet spoke forth" . Adventist Review. Washington, D.C.: Review and Herald. 163: 22. ISSN 0161-1119 . Archived from the original (DjVu) on May 22, 2011. Retrieved April 15, 2008. 38. ^ Ellen G. White (1860). My Christian Experience, Views, And Labors In Connection With The Rise And Progress Of The Third Angel's Message. James White. 39. ^ See Horace Shaw's doctoral dissertation, "A Rhetorical Analysis of the Speaking of Mrs. Ellen G. White, A Pioneer Leader and Spokeswoman of the Seventh-day Adventist Church" (Michigan State University, 1959), p282. 40. ^ Chapter 12: "The Sought-for Speaker " in Messenger of the Lord by Herbert Douglass 41. ^ See Walking With Ellen White: The Human Interest Story by George R. Knight. http://h0bbes.wordpress.com/2008/11/05/ellen-white-the-real-humanbeing/ 42. ^ Life With My Mother-in-law: An interview with Ethel May Lacey White Currow [permanent dead link] " DjVu by Ed Christian. Her grandson Arthur L. White recounts happy childhood memories of her 43. ^ "My soul was daily drinking rich draughts of salvation. I thought that those who loved Jesus would love His coming, so went to the class meeting and told them what Jesus had done for me and what a fullness I enjoyed through believing that the Lord was coming. The class leader interrupted me, saying, "Through Methodism"; but I could not give the glory to Methodism when it was Christ and the hope of His soon coming that had made me free." Early Writings Pg. 13 44. ^ "A Word to the Little Flock, Ellen White's portion" . www.earlysda.com. 45. ^ http://www.andrews.edu/~jmoon/Documents/GSEM\_534/Class\_outline/08.p df [bare URL PDF] 46. ^ Arthur Patrick, "An Adventist and an Evangelical in Australia? The Case of Ellen White In The 1890s." in Lucas: An Evangelical History Review No. 12, December 1991 47. ^ Bull, Malcolm; Lockhart, Keith (2007). "The Divine Realm" . Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream. Indiana University Press. p. 75. ISBN 978-0-253-34764-0. "With Adventism's most articulate spokesmen so implacably opposed to the doctrine of the Trinity, it is unsurprising that one researcher was forced to conclude that he was "unable to discover any evidence that 'many were Trinitarians' before 1898, nor has there been found any Trinitarian declaration written, prior to that date, by an Adventist writer other than Ellen G. White." 46 But even this is an overstatement. Although not actively anti-Trinitarian, Ellen White always carefully avoided using the term "Trinity," and her husband stated categorically that her visions did not support the Trinitarian creed. 47 " 48. ^ Guy, Fritz (April 11, 2014). "Theology" . In Dopp Aamodt, Terrie; Land, Gary; Numbers, Ronald L. (eds.). Ellen Harmon White: American Prophet. Oxford University Press. pp. 144–145. ISBN 978-0-19-937387-1. "Strictly speaking, very seldom did Ellen White "do theology." That is, she did not ordinarily do what professional theologians typically do. She did not produce a book of or about theology. She did not think, speak, and write in theological language. ... She did not elaborate a particular doctrine of the Trinity, atonement, God and time, or free will. She did not explain the precise meaning and broader implications of her own language and ideas, nor did she always use her theological vocabulary consistently. She did not endeavor to explain verbal or conceptual inconsistencies—either those of Scripture or her own—or to reduce the tensions inherent in her overall theological understanding." 49. ^ Bull, Malcolm; Lockhart, Keith (2007). "The Divine Realm" . Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventism and the American Dream. Indiana University Press. p. 72. ISBN 978-0-253-34764-0. Retrieved March 7, 2022. "but in her version of the event that destroyed the unity of the divine realm— the rebellion of Satan. As White related in the Spirit of Prophecy, the devil's revolt against divine law came about precisely because Satan was unwilling to accept Jesus' position in the heavenly hierarchy. At that time Satan, who was then known as Lucifer, was "a high and exalted angel, next in honor to God's dear Son." 13 It was an arrangement with which he had been happy, according to White, until a primordial ceremony formalized the supremacy of Jesus: "The Father then made known that it was ordained by himself that Christ, his Son, should be equal with himself." 14 However, Satan believed that this decision had been taken without prior consultation, and he convened a meeting of the angels to air his grievances. A ruler had now been appointed over them, he said, and "he would no longer submit to this invasion of his rights and theirs." 15 " 50. ^ "Andrews University Seminary Studies: Trinity Debate Part 1" . www.sdanet.org. Retrieved March 26, 2020. 51. ^ White, Ellen. The Desire of Ages. pp. 669–671. 52. ^ a b White, Ellen G. (September 1872). "Proper Education" (PDF). The Health Reformer. Battle Creek, Michigan: The Health Reform Institute. 7 (9): 284–286 (electronic 28–30). Retrieved May 31, 2011. 53. ^ "Adventist seminar to offer health tips" . Arkansas Online. February 12, 2022. Retrieved July 21, 2022. 54. ^ a b Randi, James (1995). "Millerites". An encyclopedia of claims, frauds, and hoaxes of the occult and supernatural: decidedly sceptical definitions of alternative realities. New York, NY: St. Martin's Griffin. ISBN 978-0-312- 15119-5. 55. ^ "Battle Creek Sanitarium, Early Health Spa | Encyclopedia.com" . www.encyclopedia.com. Retrieved February 6, 2022. 56. ^ "City of Loma Linda - Our History" . The City of Loma Linda, California. 2018. Retrieved February 6, 2022. 57. ^ "History of Cereal with Breakfast Recipes | History Kitchen" . PBS Food. November 29, 2012. Retrieved March 3, 2022. 58. ^ Whitman, Jake (September 2, 2020). "Take it from the 'Blue Zones': Diet, human connection as important as ever" . news.yahoo.com. Retrieved February 6, 2022. 59. ^ Randall, Rebecca. "Many Adventists in Asia and Africa Believe You Must Be Vegan to Be Saved" . Christianity Today. Retrieved February 7, 2022. 60. ^ Lestar, Tamas. "Why Seventh-day Adventists are so often vegan or vegetarian" . The Conversation. Retrieved June 4, 2022. 61. ^ Lemos, Felipe; McChesney, Andrew (May 20, 2016). "Ellen White Among Most-Read Authors in Brazil" . Adventist Review. Retrieved February 6, 2018. 62. ^ Graybill, Ron D. (April 1, 1982). "Heirloom: Leaves From Ellen White's Family Album" . Adventist Heritage: A Journal of Adventist History. 7 (1): 7. ISSN 0360-389X . 63. ^ CRI Journal – CRJ0005B 64. ^ Meeting Ellen White: a fresh look at her life, writings, and major themes by George R. Knight 65. ^ Adventist ABC Bookstore Last Day Events Archived September 5, 2010, at the Wayback Machine 66. ^ Pelzer, Kelsey (January 29, 2022). "Have You Found the Real Deal? 100 Deep Love Quotes To Cherish Always and Forever" . Parade: Entertainment, Recipes, Health, Life, Holidays. Retrieved February 6, 2022. 67. ^ "Messenger of the Lord" . m.egwwritings.org. 68. ^ Atwood, Wayne. "Home" . 69. ^ "Elmshaven Historical Home" . www.discoverelmshaven.org. 70. ^ "Ellen G. White®: A Brief Biography" . Whiteestate.org. Retrieved March 16, 2013. 71. ^ "Restored Ellen G. White Home in Australia Is Open to Visitors Again | Adventist Review" . adventistreview.org. July 2, 2021. Retrieved February 13, 2022. 72. ^ EUDNews, HopeMedia Italia. "Florence, Italy names a street after Ellen G. White" . Adventist News Network. Retrieved February 13, 2022. 73. ^ Kamila, Avery Yale (February 20, 2022). "Vegan Kitchen: Nearly 150 years ago, a Seventh Day Adventist leader had a vision about vegetarianism" . Portland Press Herald. Retrieved March 11, 2022. 74. ^ "Maranatha Restaurant - where healthy food meets wholesome desires" . jamaica-gleaner.com. June 24, 2021. Retrieved July 21, 2022. 75. ^ " 'Replacing meat with highly processed food would repeat the health disasters of the 1970s' " . Beef Central. December 10, 2021. Retrieved July 21, 2022. 76. ^ "Life Sketches of Ellen G. White" . 77. ^ "Life Sketches of Ellen G. White" . 78. ^ Jerry Moon Faculty bio at Andrews University 79. ^ Denis Fortin Faculty bio at Andrews University 80. ^ "PUC theater turns attention to school's founder, Ellen White" . Napa Valley Register. March 1, 2007. Retrieved December 21, 2010. 81. ^ "Red Books: Our Search for Ellen White. Reviewed by Adrian Zytkoskee" . Archived from the original on July 7, 2010. 82. ^ "Tell the World" . Official website of the Seventh-day Adventist Church. General Conference of Seventh-day Adventists. Retrieved July 6, 2017. 83. ^ "About the Film, Tell the World" . Official Site of the Seventh-day Adventist world church. General Conference of Seventh-day Adventists. Archived from the original on January 6, 2018. Retrieved July 6, 2017. 84. ^ Samples, Kenneth (2007). "Evangelical Reflections on Seventh-day Adventism: Yesterday and Today Archived July 19, 2011, at the Wayback Machine." Questions on Doctrine 50th anniversary conference 85. ^ "Seventh-day Adventist 28 Fundamental Beliefs" (PDF). Official Site of the Seventh-day Adventist world church. General Conference of Seventh-day Adventists. Retrieved July 6, 2017. 86. ^ Team, Adventist org. "What do Seventh Day Adventists Really Believe?" . Adventist.org. 87. ^ a b Numbers, Ronald L. (2008) [1976]. "Short Skirts and Sex" . Prophetess of health: a study of Ellen G. White (3rd ed.). Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. pp. 207–218. ISBN 978-0-8028-0395-5. Retrieved June 30, 2011. "Ellen White followed another well-marked trail when she ventured into the potentially hazardous field of sex. From the appearance of Sylvester Graham's Lecture to Young Men on Chastity in 1834 this subject had played an integral and highly visible role in health-reform literature. Alcott, Coles, Trail, and Jackson, among others, had all spoken out on the dangers of what they regarded as excessive or abnormal sexual activities, particularly masturbation, which was thought to cause a frightening array of pathological conditions ranging from dyspepsia and consumption to insanity and loss of spirituality. By carefully couching their appeal in humanitarian terms, they had largely avoided offending the sensibilities of a prudish public. Theirs was a genuinely moral crusade against what Jackson called "the great, crying sin of our time."" 88. ^ Numbers (2008:213–214) 89. ^ Numbers (2008:211) 90. ^ The Staff of the Ellen G. White Estate A Critique of the Book Prophetess of Health , 2008. Upon the criticism of Mrs. White's views on masturbation see p. 72 of the publication. 91. ^ The Staff of the Ellen G. White Estate A Critique of the Book Prophetess of Health , third edition (2008), p. 9 92. ^ Coon, Roger. "Ellen G. White: The Person. The Human-Interest Story" . Andrews University. Retrieved February 6, 2018. 93. ^ a b "Ellen G. White® Estate: The Truth About "The White Lie" " . whiteestate.org. Retrieved January 17, 2020. 94. ^ a b c "Ellen G. White® Estate: The Ramik Report: Memorandum of Law Literary Propert Rights 1790-1915" . whiteestate.org. Archived from the original on December 14, 2007. 95. ^ Veltman, Fred (November 1988). "Full Report of the Life of Christ Research Project" . Seventh-day Adventist Church: Office of Archives, Statistics, and Research. 96. ^ Veltman, Fred (November 1988). "Full Report of the Life of Christ Research Report" . Internet Archive. 97. ^ Veltman, Fred (February 2023). Trenchard, Warren C. (ed.). "Full Report of the Life of Christ Research Project" . Internet Archive (Abridged ed.). 98. ^ Veltman, Fred (1988). Life of Christ Research Project. p. 882. 99. ^ Ellen G. White as a Writer: Part III – The Issue of Literary Borrowing 100. ^ "INDEX FILES on Charge of Plagiarism against E.G.White" . dedication.www3.50megs.com. 101. ^ Ellen G. White as a Writer: Case Studies in the Issue of Literary Borrowing 102. ^ "Untitled Document" . www.andrews.edu. 103. ^ E. Marcella Anderson King; Kevin L. Morgan (2009). More Than Words: A Study of Inspiration and Ellen White's Use of Sources in The Desire of Ages. Honor Him Publishers. 104. ^ "Was Ellen G. White A Plagiarist?" . Ellen G. White Writings. Retrieved October 28, 2018. "Ellen G. White was not a plagiarist and her works did not constitute copyright infringement/piracy." 105. ^ Ellen G. White. The Conflict of the Ages Story, Vol. 5. The Great Controversy—Illustrated . Digital Inspiration. p. 16. "The great events which have marked the progress of reform in past ages are matters of history, well known and universally acknowledged by the Protestant world; they are facts which none can gainsay. This history I have presented briefly, in accordance with the scope of the book, and the brevity which must necessarily be observed, the facts having been condensed into as little space as seemed consistent with a proper understanding of their application. In some cases where a historian has so grouped together events as to afford, in brief, a comprehensive view of the subject, or has summarized details in a convenient manner, his words have been quoted; but in some instances no specific credit has been given, since the quotations are not given for the purpose of citing that writer as authority, but because his statement affords a ready and forcible presentation of the subject. In narrating the experience and views of those carrying forward the work of reform in our own time, similar use has been made of their published works." Cf. The Great Controversy, p. xi.4 1911 edition. 106. ^ McArthur (2008: 48). Quote: "Rather, he was always at pains to emphasize that Mrs. White herself acknowledged indebtedness in the book's Introduction:" 107. ^ McArthur, Benjamin (Spring 2008). "Point of the Spear: Adventist Liberalism and the Study of Ellen White in the 1970s" (PDF). Spectrum. 36 (2): 45, 53. ISSN 0890-0264 . Retrieved July 1, 2019. "If acceptance of her literary borrowing is now a commonplace, it is only so because of some excellent research accomplished by Adventist scholars in the 1970s and 1980s." 108. ^ "Untitled Document" . Andrews University. February 18, 2009. Retrieved April 4, 2020. 109. ^ Willey, T. Joe (January 5, 2017). "The Great Controversy Over Plagiary: The Last Interview of Walter Rea" . spectrummagazine.org. Retrieved April 3, 2020. 110. ^ White, Ellen G. (1855). Sketches from the Life of Paul. Hagerstown, Maryland: Review & Herald. 111. ^ Stewart, Charles E. (May 8, 1907). "A Response to an Urgent Testimony from Mrs. Ellen G. White". 112. ^ "Is Mrs. E. G. White a Plagiarist?". Healdsburg Enterprise: 1, 4–6. March 20, 1889.

**VIDERE LESNING**

*[Further information: Millerism § Further reading]*

* **Dopp**, Terrie, Gary **Land**, and Ronald L. **Numbers**, eds. Ellen Harmon White: American Prophet (Oxford University Press, 2014) 365 pp. essays by independent scholars
* **Balmer**, Randall (2002). "White, Ellen Gould (née Harmon)". Encyclopedia of Evangelicalism. Westminster: John Knox Press. pp. 614–15.
* **Butler**, Jonathan M. (Winter 1991). "Prophecy, Gender, and Culture: Ellen Gould Harmon [White] and the Roots of Seventh-day Adventism". Religion and American Culture. 1 (1): 3–29. doi:10.1525/rac.1991.1.1.03a00020 .
* **Campbell**, Michael W. (2013). Ellen White and the Gift of Prophecy: An Introduction to Her Prophetic Life and Ministry. Lincoln, Nebraska: AdventSource.
* **Douglass**, Herbert E. (2010). The Heartbeat of Adventism, the Great Controversy Theme in the Writings of Ellen White (PDF). Nampa, Idaho: Pacific Press Publishing Association. p. 416. ISBN 978-0-8163-2458-3. Archived from the original (PDF) on December 6, 2011. Retrieved December 13, 2011.
* **Fortin**, Denis; **Moon**, Jerry, eds. (2014). The Ellen G. White Encyclopedia. Hagerstown, MD: Review and Herald.
* **Graham**, R. E. (1985). Ellen G. White, Cofounder of the Seventh-day Adventist Church. New York: Peter Lang.
* **Graybill**, Ronald (1983). The Power of Prophecy: Ellen G. White and Women Religious Founders of the Nineteenth Century (Ph.D. diss.). The Johns Hopkins University.
* **Graybill**, Ron (February 1994). "Visions and Revisions, Part 1" . Ministry Magazine. Archived from the original on July 24, 2011. Retrieved March 13, 2011.
* **Land**, Gary (ed.). The World of Ellen G. White. "a historical background to White's writings without critically comparing the two."
* **Martin**, Walter (1965). The Kingdom of the Cults. Minneapolis, Minnesota: Bethany Fellowship. p. 379.
* **Trenchard**, Warren C. (September 2022). "The Biblical Fiction of Ellen White". Spectrum. 50 (3).
* **White**, Arthur L. (1985). " "Chapter 7 – (1846–1847) Entering Marriage Life" ". Ellen G. White: The Early Years, 1827–1862. Vol. 1. Ellen G. White Estate.
* **White**, Arthur L. (August 2000). "Ellen G. White: A Brief Biography" . Ellen G. White Estate.

**EKSTERNE LINK**

* Ellen G. White Estate, Inc.
* Works by Ellen Gould Harmon White at Project Gutenberg
* Works by or about Ellen G. White at Internet Archive Works by Ellen G. White at LibriVox (public domain audiobooks)
* extensively researched genealogy

**Writings online**

* Ellen White's First Vision
* Major books (from the White Estate page)
* Old and new search engines for "The Complete Published Writings of Ellen G. White"
* Adventist Archives Contains many articles written by Ellen White