6

الجواب حامدا ومصلیا

**صورت مسئولہ میں معین الدین مرحوم کی تمام متروکہ جائیداد کی تقسیم اس طور پر ہوگی کہ مرحوم کے حقوق متقدمہ یعنی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالنے کے بعد مرحوم کے ذمے اگر کسی کا واجب الاداء قرض ہو اسے مرحوم کے ترکہ سے ادا کرنے کے بعد مرحوم نے اگر کسی غیر وارث کے حق میں کوئی جائز وصیت کی ہو تو اسے ایک تہائی ترکہ سے نافذ کر کے مرحوم کے باقی ماندہ کل ترکہ کے 345600حصے کر کے بیوہ (عائشہ) کو 43200 حصے، کمال کو 41160 حصے، جمال کو 41160 حصے،عبداللہ کو 40320حصے، شاذلہ کو 20580حصے،آمنہ کو 20580حصے ،پلوشہ ،گل زیبا،نسرین اور حمیرا میں سے ہر ایک کو 20160 حصے ،سمیرہ کی والدہ (سارہ ) کو 10220حصے،سمیرہ کی پانچوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 2688حصے ،عبید کی بیوہ کو 5145حصے ،عبید کی تینوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 8330حصے،اور عبید کی بیٹی کو 4165حصے دیے جائیں۔**

**صورت تقسیم یہ ہوگی:۔**

8/345600/28800/120

مضروب

15

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( مرحوم معین الدین)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بیوہ  (عائشہ) | بیٹا  (عبید) | بیٹا  (کمال) | بیٹا  (جمال) | بیٹا  (عبداللہ) | بیٹی  (سمیرہ) | | بیٹی  (شاذلہ) | | بیٹی  (آمنہ) | | بیٹی  (پلوشہ) | | بیٹی  (گل زیبا) | | بیٹی  (نسرین) | | بیٹی  (حمیرا) |
| 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | |
| 3600 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  | | 1680 | | 1680 | | 1680 | | 1680 | | 1680 | | 1680 |
| 43200 | 40320 | 40320 | 40320 | 20160 | | 20160 | | 20160 | | 20160 | | 20160 | | 20160 |

جاری ہے۔۔۔

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

40

مفـــــــــــ

7

مضروب

240/6

( مرحومہسمیرہ )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| والدہ(سارہ) | بیٹی | بیٹی | | بیٹی | | بیٹی | | بیٹی | حقیقی بھائی  (عبید) | حقیقی بھائی  (کمال) | حقیقی بھائی  (جمال) | حقیقی بہن  (شاذلہ) | حقیقی بہن  (آمنہ) |
| 1 | 4 | | | | | | | | 1 | | | | |
| 40 | 32 | 32 | 32 | | 32 | | 32 | | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 280 | 224 | 224 | | 224 | | 224 | | 224 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 3360 | 2688 | 2688 | | 2688 | | 2688 | | 2688 |  | 840 | 840 | 420 | 420 |

7

مضروب

مفـــــــــــ

3430/ 245

12/168/24

( مرحوم عبید )

ميتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| والدہ(سارہ) | بیوہ | بیٹا | | بیٹا | | بیٹا | بیٹی |
| 4 | 3 | 17 | | | | | |
| 28 | 21 | 34 | 34 | | 34 | | 17 |
| 6860 | 5145 | 8330 | | 8330 | | 8330 | 4165 |

یعنی اگر فیصد کے اعتبار سے تقسیم کریں تو مرحوم کی بیوہ (عائشہ )کو %12.5 فیصد ، کمال کو %11.90فیصد ،جمال کو %11.90فیصد،عبداللہ کو%11.66فیصد،شاذلہ کو%5.95فیصد،آمنہ کو%5.95فیصد، پلوشہ ،گل زیبا،نسرین،حمیرا میں سے ہر ایک کو%5.83فیصد،سمیرہ کی والدہ (سارہ)کو %2.95فیصد،سمیرہ کیپانچوں بیٹیوں میں سے ہر ایک کو%0.77فیصد،عبیدکی بیوہ کو%1.48فیصد، عبید کے تینوںبیٹوں میں سے ہر ایک کو%2.41فیصد، اور عبید کی بیٹی کو %1.20فیصد ملے گا۔

**فقط واللہ تعالی اعلم**

شیخ محمود حسین عفا ا للہ عنہ

المتخصص فی الافتاء

بمعھد الخلیل الاسلامی