**Islampa warmipaq munaynin**

**MUSULMANA**

Wakin runakuna mana Islammanta riksiqkunaqa, Islamqa warmiq jayun ninku, maychus sumaq kasqanta chanta munakuyniyuq kasqantawan pisiyachin ninku, warmiqa qharimanta aswan urai kachkan nin ninku. Chayqa allin yuya, pichus chayta niqqa mana Islamta riksinchu.

Jatun tata apuqa Coránpi tukuy qhari chanta warmikunaqa kawsaypi, sumaq kaypi chanta tukuy ayllupi kinkin kasqanchikta nirqa.

Jatun Coránqa sut’inta tukuy qhari chanta warmi kikin kasqankuta yachachiwanchik, “Apuqa qhispichiyta chanta recompensa nisqatawan qhari chanta warmi musulman iñiqkunapaq wakichin, chiqan willaqkunapaq, suyaqkunapaq, tukuy yanapaqkunapaq, pikunachus ayunaqkunapaq, casto chanta casta kaqkunapaq, tukuy tata apumanta yiyarikuqkunapaq”, Corán 33:34. Chanatapis jatun Coránpiqa tata apuqa warmipaq uk raphi kanqa nirqa, Warmikunap Suran nispa suticharqa.

Islamqa uk sapa kayta warmiman qurqa chantapis tukuy paypa maykamachus challasqanqa paypa munasqanman jina kananta nirqa. Qhari jina, ima atipasqanpis paymantaña kan. Payqa uk kamachiyniyuq runa maychus paypa paypaq jayñiyuq chanta tukuy sumaq kaymanta kaqkunatawan q’ipin.

**Sawariy**

Islamqa warmitapis mana qharipaq wasi ukhupi u jawapi llak’anampaqpis kutikurqa, ajinamanta payqa sumaq kawsaywan mana millay kaspa tukuy kayninwan karqa.

Ñawpaqtaqa manaraq Corán rikhurichkaqtinqa, warmi sawarinanpaqqa tatanwan manwan qharitaqa aqllan kanku paykunataq mana nimanisqa ch’inmanta sawarikunanku karqa, ichapis Corán rikhurimusqanmanta pachaqa warmi piwanchus tantakuyta munasqanta aqyan. Islampaqqa sawariyqa uk jatun t’ukusqa rimay, chayrayku sawariqkunaqa khuska sumaqta apanakunankupaq yank’ananku tiyan.

**Ayllup kawsaynin**

Islammanta profetaqa (Tata apup sumaq kawsaynin paywan kachun) payqa aswan sumaq ayllunwan apanakuq musulman aswan sumaq kasqanta nirqa, chanta allin kawsaywan kusikuywanqa uk sumaq chiqan kawsay warmipi tarikun, tukuy Coránpi kaq kamaykunata qhawaspa ruwana chantapis Profeta Muhammad nisqantawan kamachin (Allin kawsaywan

Chantapis, musulmanqa warminta sumaq kusisqata kawsachinanta nin, tukuy aqllaykunaqa mana chiqnispa, sumaq runa chanta yanapaq runa kan. Warmiqa mana qharinwan chiknisqa kananchu tiyan, nitaq yakiykunaman ni uma nanaykunaman churasqa kananchu tiyan.

Yachahiq Muhammadqa (Tata apup sumaq kawsaynin chanta vendicionkunan ima paywan kachun) tukukuq rimariyninpi “¡Qamkuna! warmiykichispa atiyniykichik tiyan paypatapis qamkunawan atiynin tiyallantaq nirqa. Warmiykichikta sumaq munasqata chanta yanapaspa kachinaykichik tiyan. Tata apu apachimusqanta jina umancharqankichik. Chay rayku qamkunaqa payman mana nima pakaspa chanta nima millay ruwaspa kanaykichik tiyan.

**Warmip tukuy herencia nisqa tiyapuynin**

Unay kawsaypiqa warmi mana herenciata jap’inanpaq kamaynin karqachu, kay kamayta quqtinkutaq paytaqa wawata jina qhawarqanku, mana qhari jina patapi kasqanmanta mana atinqachu nispa qhawarqanku.

warmipaq, chanta pay sapan qullqita tarinanpaqpis manaraq Europapi warmikuna atipachkaqtinkupis qurqaña.

Islamqa warmita sumaqta tukuywan apanakunanpaq yanapan, tukuy atikusqanqa yachaqaypi, llank’aypi, kamachikpi u manachusqa mayqin sumaq ruwayllapipis quspa.

Islamqa warmitapis mana qharipaq wasi ukhupi u jawapi llak’anampaqpis kutikurqa, qhari mana munachkaspapis qullqita wasiman tukuy ayllunpaq chayachimunanpuni tiyan nirqa, chay qullqitataq warmiqa imanaytapis atin, mana payqa qullqita ayllupaq tarimunanqa atiyniyuqchu, chaytaq mana warmita nimaman watanchu, nitaq sumaq kayninmantaq, k’acha kaymanta chanta chiqan kaymanta jark’akunchu imaraykuchus paykunaqa sumaq kawsaypi kanankupaq mana millaykunata ruwankuchu.

**Tukuchiynin**

Kunan warmikuna aswan patapi tarikusqankutaqa mana qhari llank’asqan raykuchu nitaq pachanmanta rikhuriqchu. Chayqa uk jatun warmikuna qunakuyninmanta, chantapis llaqta paypa yanapaynin munasqanmanta, astawanpis chay iskay jatun qunanakuypi yanapasqankumanta, ajinallamantataq musuq medios tecnológicos nisqa rikhurisqanman jina. Islampitaq chay kaqkunaqa ñawpaqmanta pacha riksichikurqaña mana qanchis siglo nisqanman jinachu, mana warmikuna chanta qutu warmi jark’aq thuturakusqankumanta ni ch’aqwasqankumantachu, manachusqa sumaq kayninmantaq.

Kay imatapis nin chayqa, Corán sumaq chanta chiqan kaqta rikuchinman, runakuna nisqankuman ujinataq kan, runakuna ruwasqanmantaqa manchay karupi tarikurqa. Chay willaykunaqa mana jinallachu kanqa, aswan qhipapi chay willaykunaqa kawsaypi rikukunqa. Imaraykuchus kay willayqa manchay jatun Omnisciente nisqa, jatun tata apu tukuy ima yachaqmanta pacha kay willayqa jamuchkan.