**Ateísmo imaynata Islám qhawasqanman jina**

**kay folletoqa Islampa tata apup iñiyninta rikuchispa riksichin, imaynatachus tata apu kay pachapi tarikusqanta riksichimusqanmanta parlan, pachamamapi kayninwan chantapis tukuy ateokunap tapuyninta ch’uwanchaspapis.**

**Iñinapaq rasunkuna**

kay kimsaqa uk ruwaqpi iñinapaq kanku.

**1. Universo nisqa rikhurisqanmanta**

Ñawpaqtaqa kay universo nisqa maymantachus rikhurisqanta tapukuspa uk ruwaqman chayanchik.

Uk purumpi thaskichkaspa uk inti watanata tarikusqaykita umanchay: uk inti watanaqa vidrioyuq, lastikuyuq chanta fiurruyuq ima kasqanta yachanchik. Cristalqa arenamanta, lastikuqa petroleomanta fiurrutaq jallp’amanta urkhukun; tukuy chaykuna purumpi tarikunku. ¿inti watana sapan ruwakusqanta iñiwaqchu? ¿inti k’anchamun, wayra phukun, illapa urman, petroleo phusuqayaspa pataman wicharirqa ajinamantataq arenawan fiurruwan ima piqtukurqanku chanta achkha watakunamanta intiwanata tarikunku.

Ciencia nisqanman jinaqa universo nisqaqa may jatun uk qallariyniyuqtaq. ¿Imaynata universo qallarirqa? Runakunap kawsayninkuman jinaqa, tukuy imapis mana sapan ruwakunanta rikuchiwanchik. Chayrayku uk jatun tata kay universota ruwasqanta nisunman. chay tataqa may jatun kanan tiyan imaraykuchus kay pachaman jatun kawsayta apamun chantapis payqa unayniyuq kan. Tukuy chaykuna uk tata apuuniversonchik ruwasqanta nisunman.

wakinqa ¿pitaq tata aputa ruwarqa? nispa tapukunkuman.

Tata apuqa mana ruwasqanman rich’akunchu, payqa universota ruwan. Payqa ñawpaqmanta pacha karqaña tukuy phanipi.

 **2. Universop junt’a kaynin**

Iskay ñiqi uk tata apu kasqanmanta iñiyqa chay sumaq equilibrio nisqa kay universopi kasqanmanta.

¿Universo sapanmanta ruwakuyta atinmanchu mana uk ruwaqwan?

Achkha universop kaynin pachamama jallp’a kawsayta jap’inanpaq ruwasqa kasqanta rikuchin, intiwan jallp’awan karu kaynin, jallp’a yasa kaynin, imayna nichhuchus jallp’a muyusqanman jina, machkha samaychus jallp’api kasqanman jina, waqkuna ima. Tukuy chaykuna ujinamanta kankuman chay mana kawsay kay jallp’api tarikunmanchu.

Intiwatanapis uk ruwaq ruwananmanta jina mana kuyunmanchu, jallp’apis uk ruwaqniyuq kanan tiyan chay tukuy nisqanchikta wakichinanpaq. ¿kay sapan kay atinmanchu?

Universo sumaq wakisqa kayninta rikuqtinchikqa, tukuy kamaykunata chanta sapa runa kaqninta ima, ¿Mana sumaq uk chiqanniyuq kanankupi t’ukuy?, watiqmanta kay tukuy chiqankunaqa mana walliqchu kanman tata apu mana ruwaq kaqtinqa.

Islamqa tukuy mask’akipata chanta t’ukunata ima ñawpaqman tanqan. Cienciaqa chay tukuy tata apu kachamusqanta sumaqmanta qhawanapaq kan chantapis munayman churanapaqpis kayantaq. Tukuy chay mask’akipakunapi tariykunaqa, yakumanta puriyninpis waqkunapis uk ruwaq tata apu kasqanta niwanchik.

3. Tata apup rikuchikuynin

kimsa ñiqi evidencia nisqaqa imaynatachus tata apu kay pachaman rikuchikunanpaq señalkunata kachamusqanmanta.

Islammanta Corán p’anqaqa ñawpaqtaqa kuy tata apu ruwasqanta sumaqta munakuspa chanta t’ukuspa qhawanata munan.

Paypi iñispa, tata apuqa chay tukuy ruwasqanmanta chanta ñuqanchista ima uyarinanchikta munan, chaytaq achkaña ñuqanchikwan kay pachawan sumaq ruwasqa kasqanchikta ninapaqqa. Kayta pay nin:

“ajinamanta, janaq pachatawan jallp’atawan ruwaspa, p’unchaytawan tutatawan churaspa, jatun wamp’ukuna runa yanapaq, parapi maychus Allah janaq pachamanta pacha uraykamuq, ajinamanta jallp’aman kawsay quq, wañuytawan chanta tukuy uywa kaqkunapi t’aqanasqa kaspa, wayra ñanpi chanta phullukunawan, janaq pachapiwan kay pachapiwan signo nisqakuna tiyan tukuy chay t’ukuq runakunapaq.” (Corán)

**Coránqa pantaymanta chanta jayumantawan karupi kachkan**

Corán iñisqa p’anqaqa ruwasqa kasqan kikin jallch’asqa tarikun, mana waq p’anqakuna jinachu.

Uk sumaq tukuypaq willayniyuq, maychus runap umanchayninman yanapan chantapis tata apupi iñinankupaq ima.

Waranqa tawa pachaqniyuq watamanta pacha riksichikurqa, maypichus hechos científicos nisqata rikuchirqa. mana chay pacha runakunaqa riksirqankuchu. ajinata: yakuqa tukuy kawsaqpa sunqun (Corán 21:30), universop wiñaynin (Corán 51:47) chanta intiwan killawan sapa uk ñanniyuq (Corán 21:33)

 **Tata apumanta tapuykuna**

Tukuy nisunman, ñawinchik, ninrinchik, umanchik chanta sunqunchik ima uk kayniyuq kasqanta. ¿Mana chaywan uk runapis uk kayniyuq kan niyasunmantaq?

Tata apu tukuy yachaq, mana sapa uk imatachus munasqanta ruwananpaqchu ruwawarqanchik. Astawanpis payqa kay kawsayqa uk prueba nisqa jina kan nin.

sapa runa qhawasqa kachkan, ajinamanta pichus tata apuman qayllaqta rikunqa, kayta nin:

“Runakunata uk óvulo nisqamanta ruwarqani imaynatachus kananta qhawanaypaq. sumaqta ninriyuqta chanta ñawiyuqta churarqani. chantapis ñanta rikuchirqani [pay sapanmanta aqyanampaq] pachi niqkunamanta manachusqa mana pacha niqmanta kanankupaq.

Achkha runakunapaq, mana tata apupi iñiypi kaqpunichu kan, tukuy kaqta paypi iñinapaq. kaytaq niyta munas sapa uk chay tukuy ruwasqanmanta qhawachikunanpaq, chaytaq mana walliqchu kanman imaraykuchus runaqa uk laya kawsayniyuq kayta munan. Ajinamanta kay kawsaypiqa tata apu munasqanta ruwana kanman manataq sapa runa munasqantachu.

 **¿Imaraykutaq tata apu qhawaypi churanawanchik tiyan?**

Tata apuqa mana nimata nitaq nipita munanchu, mana nimata ruwananchu tiyan nitaq nipita qhawayman churananchu tiyan.

Tata apuqa mana iñisqanchikwan nitaq millay kayninchikwan jatunñanchu. anchis paypa jatun kaynin ruwawasqanchik chanta payta riksinanchikpaq pachata quwasqanchikpis. Payqa qhipa kawsayta riksin ichapis ñuqanchik kawsananchik tiyan chantapis aqllananchik tiyan.

 **¿Aqyayninchik kanpunichu?**

Tata apu tukuy aqyayninchikta riksin chaypis payqa mana paypipuni iñinata ninchu, pay munanaman chayqa tukuy runata qhatinman, imaraykuchus pay atiyniyuq tukuypi, payqa aqyananchikpaq ruwawanchik, chantapis tukuy mana walliq ruwasqanta rikunampaq ima.

**¿Imarayku Ñak’ariy kay pachapi kan?**

Tukuy laya runakuna tukuy laya kawsayninkupi qhawasqa kasqankuqa mana Tata apup kayninta nitaq tata apup jatun kayninta chinkachinchu.

Astawanpis, tukuy sumaq chanta mana sumaq kaykunata tata apu munasqanqa, sumaq kawsayman chayanapaq kay pachapi. Mana chaykunata atipayta atisunmanchu, ichapis imaynatachus chayta qhawarisqanchikta atipayta atisunman, kay pachaqa mana unay kaychu, jinapis, janap pachapi justiciaqa chay tukuy mana kaqkunata qunqachinqa.

  **¿Imaraykutaq tata apu muchuchin?**

Nipi mana chay muchuchiy mana kaqta chinkachinapaq kasqanta ninmanchu. tata apuqa imaynatachus kawsananchikta aqyananchikpaq chanta chay tukuy mana kaqkuna ruwasqanchikpi t’ukurinapaq ima churawarqanchik.

Nipi tata aputa tumpanmanchu, tata apuqa mana runakunata muchuchinanpaqchu ruwarqa. Tata apu tukuy aqllasqanchikta riksiktinqa mana tukuy qampata ruwanaykimanta ayqichisunkichu.

Islamqa uk religión nisqa maychus misericordia nisqata mask’anata chantapis tata apup phiñakuyninta manchikunata ima munan.

Imaraykuchus iskaynin uk sumaq kawsayta apanapaq kanan tiyan. Tata apuqa mana aswan yanapaqllachu, aswan justo nisqapis kallantaq. Mana tata apup uk justicia p’unchaynin kaqtinqa achkha mana sumaq kaqkuna mana justiciayuqchu kanman.

Tata apuqa chay tukuy signo nisqanmanta pacha riksinata munan, chantapis t’ukurinapaq ima umata quwarqanchik.

Wakin runakunaqa chay señalkunata jap’inku chanta tata apup ruwayninta rikunku, wakintaq tukuy ima chayamusqanman jina kan ninku. Tata apuqa sapa runapi uk tatapi iñinampaq ruwarqa, ichapis chay iñiyqa imaynatachus chay runa kawsasqanman jina chinkayta u mana chinkay atinman.

Mana atiyniyuq runakuna kananku tiyan tata apup kawsaynin kaqtinqa, jinapis mana kay sumaq wakisqa chaski kaqpis tukuyta willanmanchu.

Islam chanta Cristianismo kaqkunapiqa mana kinkinchu tukuyqa chayta umanchananchik tiyan, Cristianismopaq achkha rimariykuna tiyan chay raykutaq wakin runakunaqa ateismoman tukunku.

Mana Islamman churakuyta atinmanchu.