1. **Introduksyon (Joshua 1:1-3):**
	* **Moses ug Joshua**
		+ Sa unang kapitulo sa Josue, si Moises gihisgutan napulo ug usa ka beses, ug kanunay nga makita ang iyang ngalan sa tibuok libro.
		+ Daghang pagkasinama tali sa duha ka pangulo::
			1. Nagpakita ang Dios kanila. (Ex. 3:2–4; Jos. 5:13–14
			2. Gisugo sila nga hubuon ang ilang sapatos. (Ex. 3:5; Jos. 5:15)
			3. Gisaadan sila sa Dios nga uban Siya kanila. (Ex. 3:12; Jos. 1:5)
			4. Gisaulog nila ang Paska. (Ex. 12:21–23; Jos. 5:10)
			5. Nakitabok sila sa tubig sa uga nga yuta. (Ex. 14:21–22; Jos. 3:14–17)
			6. Sa usa miabot ang mana; sa usa kini miundang. (Ex. 16:4–5, 31; Jos. 5:11–12)
			7. Nagsugo sila ug mga tiktik sa pagsusi sa yuta. (Num. 13:1–3; Jos. 2:1)
		+ Bisan pa nga ang unang kapitulo sa Josue nagsaysay sa pagbalhin sa liderato tali sa duha ka bantugang pangulo sa Israel, dili si Moises ni si Josue ang tinuod nga bida sa libro. Ang Dios mismo mao ang labing importante nga persona—Iyang mga pulong maoy nag-abli sa libro, ug Iyang pangulo maoy nagduminar sa tibuok tema. Walay pagduha-duha kon kinsa ang tinuod nga pangulo sa Israel.
	* **Estruktura sa libro**
		+ Ang Libro ni Josue nagpakita sa pagkakatuman sa mga saad sa Diyos ngadto sa Israel sa dihang Iyang gipagula sila gikan sa Egipto—mao ang paghatag kanila sa Canaan. Ang pambungad (kap. 1) ug ang libro mismo gibahin sa upat ka dagkong bahin:
			1. PAGTAWID paingon sa Canaan 🡪Josue 1:1–9 → Josue 1:1–5:12
			2. PAG-ANGKON sa Canaan 🡪Josue 1:10–11 → Josue 5:13–12:24
			3. PAGBAHIN sa yuta 🡪Josue 1:12–15 → Josue 13:1–21:45
			4. PAG-ALAGAD pinaagi sa pagtuman sa Balaod 🡪Josue 1:16–18 → Josue 22:1–24:33
2. **Bulohaton ni Josue (Josue 1:4–9):**
	* **Panunodon ang mga saad**
		+ Sa Josue 1:3, ang Diyos nagsulti sa panagna nga karon—murag nahatag na ang Canaan sa Israel. Nagpasabot kini nga gihatagan sila sa hingpit nga kasiguroan sa kalampusan sa pag-angkon.
		+ Dayon gipahinumdoman sila sa mga utlanan sa pagdaug (Jos. 1:4): gikan sa strip tali sa Suba sa Jordan (sidlakan) ug sa Dagat Mediteranyo (kasadpan), gikan sa disyerto (habagatan) hangtod sa Suba sa Eufrates (amihanan).
		+ Human niini, mituboy Siya kang Josue ug mipasalig: kon lig-on ug maisugon siya, walay makabarog batok kaniya (Jos. 1:5–6).
		+ Apan ang kadaogan dili sa kaugalingong paningkamot ni Josue, kundili sa presensya sa Diyos. Gipasaligan Siya—sama sa Iyang saad kanato usab: “Ubanan ko ikaw” (Jos. 1:5; Mat. 28:20)).
	* **Kusog ug kaisug**
		+ Sa dili pa mangayo ang Dios kang Josue og kusog ug kaisug sa gubat (Jos. 1:9), gisugo Siya nga magpakusgan ug magmaisugon sa pagtuman sa Balaod (Jos. 1:7).
		+ Mao usab karon. Gitawag kita sa Dios sa pagpaningkamot sa pagtuman sa Iyang balaod (Pin. 14:12). Nagkinahanglan kini dako’g kaisug sa atong bahin.
		+ Sa Iyang bahin, Siya mipasalig: “Ubanan ko ikaw bisan asa ka moadto” (Jos. 1:9), ug motabang sa gubat nga atong giatubang—dili pisikal nga gubat, kondili “batok sa mga punoan, mga kagamhanan, mga gahum niining kangitngit…” (Ef. 6:12). Ug niini, gihatagan kita Niya og mga hinagiban nga gikinahanglan (Ef. 6:13–17).
		+ Sekreto sa kalampusan mao ang bug-os nga pagsalig sa Dios. Aron mabuhat kini, kinahanglan magkaduol kita Kaniya matag adlaw (Ef. 6:18)).
	* **Kalampusan sa misyon**
		+ Ang kalampusan sa panan-aw sa Dios dili pareho sa kalampusan sa panan-aw sa tawo.
		+ Malabay nga kalampusan aning kalibutana usahay makab-ot pinaagi sa paglapas sa balaod sa Dios ug sa tawo; apan ang tinuod ug dayon nga kalampusan dili (Jos. 1:8).
		+ Magmalampuson kita kon mosunod kita sa mga prinsipyo ug bili nga gipadayag sa Balaod sa Dios. “Apan dili ba kini kaluwasan pinaagi sa buhat?”
		+ Dili gayud. Ang pagtuo ug ang Balaod dili magkontra—nagtinabangay sila (Rom. 3:31). Kon hisgutan nato ang Balaod, hisgutan nato ang paagi sa pagkinabuhi, dili ang paagi sa kaluwasan. Ang atong relasyon sa Dios makita diha sa atong pagtuman sa Iyang kabubut-on..