**Ang Pananampalataya: Tanong at Sagot - Pinahihintulutan ba ang pagsusuot ng mga Kwintas at Agimat para sa kagalingan?**

العقيدة سؤال وجواب - هل يجوز تعليق الخرز والتمائم للشفاء ؟

لا يجوز تعليقها لأنه من الشرك

الدليل من القرآن الكريم

قال الله تعالى :

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو

[الأنعام : 17]

الدليل من السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من علق تميمة فقد أشرك

صححه الألباني ( صحيح الجامع )

[ التميمة : ما يعلق من العين ]

**Ang Pananampalataya: Tanong at Sagot - Pinahihintulutan ba ang pagsusuot ng mga Kwintas at Agimat para sa kagalingan?**

**Sagot:**  
Hindi ito pinahihintulutan dahil ito ay isang uri ng shirk (pagtatambal sa Allah).

**Patunay mula sa Qur’an:**  
Sinabi ng Allah (Ta’ala): *"At kung ikaw ay padapuan ng Allah ng kapahamakan, walang makapagtatanggal nito maliban sa Kanya."* *[Al-An’am: 17]*

**Patunay mula sa Sunnah:**  
Sinabi ng Sugo ng Allah (Sallallahu Alayhi Wasallam): *"Sinumang magsabit ng agimat (tamimah) ay nagkasala ng pagtambal sa Allah o shirk."* *(Pinagtibay ni Al-Albani sa Sahih Al-Jami’)*

**[Tamimah: Mga bagay na isinusuot bilang proteksyon laban sa masasamang mata.]**