1. **Usa ka Leksyon gikan sa kalaglagan sa Jerusalem:**
	* **Ang pagsalikway sa gugma sa Dios.**
		+ Si Jesus mihilak samtang siya nagkaduol sa Jerusalem ( Lucas 19:41-44 ). Siya nahibalo nga sila mag-antus sa angayan nga mga sangputanan sa ilang matig-a nga pagsalikway sa mahigugmaong mga tawag sa Dios (Mat. 23:37).
		+ Mihilak siya kay malikayan unta ang trahedya. Tungod kay ang Dios nahigugma kanato pag-ayo nga dili niya gusto nga adunay mamatay, apan ang matag usa makabaton sa kinabuhing dayon (Jn. 5:39-40; Ezek. 18:31-32).
		+ Ang kasaysayan nagtug-an kanato nga ang mga Hudiyo mirebelde sa tuig 66 batok sa mga pag-abuso sa Roma. Ang lainlain nga mga paksyon sa mga Judio nakig-away sa ilang kaugalingon, samtang ang mga Romano naglikos sa siyudad. Sa tuig 70 natapos ang tanan. Gilaglag ni Tito ang Jerusalem ug ang Templo. Usa ka milyon nga mga Judio ang nangamatay.
		+ Apan ang kasaysayan wala magsulti kanato kon sa unsang paagi giaghat ni Satanas ang mga Hudiyo sa pagrebelde, ug ang mga Romano sa pagpanimalos. Ang paglaglag sa Jerusalem maoy direktang buhat sa yawa. Pinaagi sa pagtalikod sa tinubdan sa kinabuhi, ang Israel naa sa kaluoy sa usa ka kaaway nga nangita lamang sa kalaglagan ug kamatayon..
	* **Ang pag-atiman sa Dios sa iyang katawhan.**
		+ Sa iya gugma, ginhatagan sang Dios sing kahigayunan ang tanan nga luyag makalikaw sa kalaglagan. Naghatag siya og usa ka ilhanan: Ang Jerusalem gilibutan sa mga kasundalohan (Lucas 21:20).
		+ Gituman ni Gaius Cestius Gallus ang maong ilhanan sa tuig 66. Ang paglikos nahanaw, ug ang Zealot nga pangulo nga si Eleazar ben Simon migukod sa mga Romano ug nagpildi kanila.
		+ Ang tanan nga mituo sa mga pulong ni Jesus nagpahimulos niadtong higayona sa dihang ang Jerusalem wala mabantayi aron mokalagiw.
		+ Paglabay sa pipila ka bulan, gipadala ni Nero si Vespasian aron pugngan ang pagrebelde. Gikan sa tuig 67 hangtod 70, ang paglikos permanente.
		+ Ang Diyos makahimo ug gustong panalipdan ang iyang mga anak, bisan sa labing lisod nga mga panahon ( Sal. 46:1; Is. 41:10 ). Apan, daghan ang nawad-an sa ilang mga kinabuhi tungod sa ilang pagkamatinumanon sa Dios (Heb. 11:35-38).
		+ Nganong ang uban gipanalipdan ug ang uban, dayag, gibiyaan sa Diyos?
2. **Mga leksyon gikan sa unang mga Kristohanon:**
	* **Pagkamatinud-anon sa paggukod.**
		+ Ang mga sinugdan malaumon gayod: linibo ang gidaghanon (Buhat 2:41; 4:4); ang mga magtotoo nagwali uban ang gahum (Mga Buhat 4:31; 5:42).
		+ Apan ang kaaway wala mahimutang. Unang mga hulga ( Buhat 4:17-18 ); unya, mga silot ( Buhat 5:40 ); katapusan, kamatayon (Mga Buhat 7:59).
		+ Tungod sa paglutos nga gipatungha ni Saulo, ang mga tinun-an nagkatibulaag ( Buhat 8:1 ). Apan, layo sa kahayag nga mapalong, salamat sa pagkamatinud-anon sa mga magtutuo, kini misidlak sa labi pa ka kahayag sa tibuok kalibutan nga nailhan (Buhat 8:4; 11:19-21; Roma 15:19; Col. 1: 23).
		+ Si Jesus mihatag sa iyang Simbahan og usa ka sugo ug gahum sa pagpadayon niini (Mga Buhat 1:8). Walay gahum, pisikal o espirituhanon, nga makapugong sa pag-uswag sa ebanghelyo (Mt. 16:18; Rom. 8:31).).
	* **Tabangi ang nanginahanglan.**
		+ Unsay epekto sa ebanghelyo diha sa unang mga Kristohanon ( Buhat 2:42-47 )?
		+ Ingong mga embahador ni Kristo, ilang gisundog si Jesus. Pinaagi sa pag-atiman sa mga panginahanglan sa ilang palibot, naangkon nila ang pabor sa tibuok lungsod.
		+ Sama kaniadto, ang Simbahan kinahanglang mailhan pinaagi sa gugma sa mga Kristohanon sa usag usa, ug pinaagi sa pagpakabana sa ilang komunidad.
	* **Ang gugma, ang atong timaan sa pagkatawo.**
		+ Ang matag usa sa mga partido nga nalambigit sa kosmikong panagbangi adunay kaugalingong mga kinaiya: Si Satanas nagdumot ug naglaglag; Ang Dios nahigugma ug nagpasig-uli.
		+ Ang mga sumusunod sa usa ka partido o sa lain molihok sumala niini nga mga sumbanan. Kon kita mosunod sa Dios, atong ipakita kini pinaagi sa gugma nga gipakita ngadto sa uban (1Jn. 4:20-21).
		+ Ang mga Kristohanon sa ika-2 ug ika-3 nga siglo nagtuman sa dili hinakog nga gugma. Atol sa duha ka dagkong mga pandemya (sa mga tuig 160 ug 265), gipahinungod nila ang ilang kaugalingon sa pag-atiman sa mga naapektuhan, nga wala magtagad sa ilang kaugalingon nga kaluwasan.
		+ Ilang gihatag ang ilang kaugalingon tungod sa gugma, ug nakabenepisyo sila sa milyonmilyong tawo. Apan wala nila ipunting ang ilang pagtagad sa ilang kaugalingon, kondili ngadto sa usa nga alang kang kinsa sila andam nga mohatag sa ilang mga kinabuhi, ang ilang Manluluwas: si Jesus.