Sa aming munting bayan sa timog ng Pilipinas, may isang lugar na laging binabaha tuwing tag-ulan. Ang mga tao dito ay nakasanayan na ang mga pagbaha at kung paano mag-survive sa ganitong sitwasyon.Ngunit isang araw, dumating ang pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan. Sa tuwing sila ay tumitingin sa mga ulap, tila ba mayroong isang panganib na nag-aabang. At hindi nagtagal, nagpapatuloy na ang malakas na ulan at sa loob lamang ng ilang oras, ang lugar ay lubog na sa baha.

Ang mga tao ay nakikipaglaban sa mga baha na tumataas nang napakabilis. Ang ilan sa kanila ay gumagamit ng mga makeshift na bangka o inflatable rafts upang makalampas sa baha. Sa kabila ng mga ito, may mga taong hindi nakayanan ang lakas ng baha at namatay dahil sa trahedya.

Nakakalungkot man na mawalan ng buhay at ari-arian, nagsilbing aral ang trahedyang ito sa mga taong nanatiling nakatira sa lugar. Nagkaisa sila na magtayo ng mga evacuation centers, maglagay ng mga sandbag upang ma-prevent ang mga baha, at magtayo ng mga drainage system upang mapababa ang baha.

Napakaraming buhay ang na-save sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito. Naging mas handa ang mga tao kapag dumating ang mga malalakas na ulan at hangin. Ang nangyaring trahedya ay nagsilbing hamon para sa kanila upang mag-ingat at mag-prepare sa mga susunod na mga pagbaha.

Sa kabila ng lahat ng mga paghihirap, nakita ng mga tao na mayroong lakas sa pagkakaisa at pagtutulungan. Kung ang lahat ay magtutulungan, maaari nating malampasan ang anumang trahedya na darating sa ating buhay. Ang karanasan ng mga taong ito ay nagpapakita ng halaga ng pagiging handa, pagkakaisa, at pagtitiwala sa isa't isa sa panahon ng mga krisis at trahedya.