|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دار الافتاء  جامعہ مدنیہ  بلاک آئی،شمالی ناظم آباد،کراچی |  | **DARUL IFTA**  **JAMIA MADNIAH**  BLOCK I,NORTH NAZIM ABAD  KARACHI |

فتوی نمبر: 144601270158

السلام وعلیکم!

سوال برائے خاندانی مکان فروخت اور اس کے پیسوں کی تقسیم؟

ہمارا گھر جو 200 گز پر بنا ہوا ہے جو کہ دادی کہ نام ہے (دادا نے گھر میں رہتے ہوئے دادی کے نام کیا تھا)دادا،دادی کا انتقال ہوچکا ہےاور ان کے والدین کا بھی انتقال پہلے ہی ہوچکا تھا ان کے کل 7 بچوں میں 1 بیٹی اور 6 بیٹے تھے،اب ان میں سے صرف ایک بیٹا زندہ ہے باقی سب کا انتقال ہوچکا ہے،سب کا انتقال دادا،دادی کے بعد ہواہے جو بیٹا ابھی زندہ ہے ان کانام ضیاءالحسن ہے باقی مرحومین اور ان کے وارثوں کی تفصیل نیچے درج ہے:

* بیٹا فیض الحسن (مرحوم )4بیٹے ہیں اور بیوہ زندہ ہیں۔(سن وفات 1994)
* بیٹا ریاض الحسن0مرحوم)3 بیٹے اور 2بیٹیاں اور بیوہ زندہ ہیں(سن وفات1997)
* بیٹا محمد ظفر(مرحوم)ایک بیٹی 2بیٹے ہیں اور بیوہ زندہ ہیں(سن وفات 2017)
* بیٹا شبیہ الحسن(مرحوم)2 بیٹے اور 3 بیٹیاں اور بیوہ زندہ ہیں(سن وفات2020مارچ)
* بیٹا سیف الحسن (مرحوم)2بیٹے اور ایک بیٹی اور بیوہ زندہ ہیں(سن وفات2020ستمبر)
* بیٹی فاطمہ(مرحومہ)ان کی صرف ایک بیٹی زندہ ہیں،شوہر کا انتقال پہلے ہی ہوگیا تھا(سن وفات2020 اکتوبر)

اب آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جو بیٹا زندہ ہے ان کا اور جومرحومین کی بیوہ اور ان کے بچوں کا کتنا حصہ بنے گا۔

مستفتی:محمد حیدر

مکان نمبر سی172،بلاک جے،شمالی ناظم آباد ،کراچی

03452650780

**الجواب حامدا ومصلیا**

صورت مسئولہ میں مرحوم والدین نے جو کچھ نقدی ،زیور ،جائیداد،چھوٹا،بڑا سامان چھوڑاہو اس میں سے پہلے مرحوم والدین کی تجہیز وتکفین کے متوسط اخراجات نکالے جائیں گے ،پھر اگر مرحوم والدین کے ذمہ کچھ قرض ہوتو وہ ادا کیا جائے ،پھر اگر مرحوم والدین نے کوئی جائز وصیت کسی غیر وارث کے حق میں کی ہو تو ایک بٹا تین3/1کی حد تک اس کے مطابق عمل کیا جائے اس کے بعد جو ترکہ بچے اس کو (2080) حصوںمیں تقسیم کیا جائے اس میں مرحوم والدین کے حیات بیٹے ضیاء الحسن کو (400)حصے،فیض الحسن مرحوم کی بیوہ کو(40)حصے، فیض الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(70)حصے،ریاض الحسن مرحوم کی بیوہ کو(40)حصے، ریاض الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(70)حصے، ریاض الحسن مرحوم کی ہر ایک بیٹی کو(35)حصے،محمد ظفر مرحوم کی بیوہ کو(40)حصے، محمد ظفر مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو (112)حصے، محمد ظفر مرحوم کی بیٹی کو (56) حصے،شبیہ الحسن مرحوم کی بیوہ(40)حصے، شبیہ الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(80)حصے، شبیہ الحسن مرحوم کی ہر ایک بیٹی کو(40) حصے،سیف الحسن مرحوم کی بیوہ کو(40)حصے، سیف الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(112) حصے، سیف الحسن مرحوم کی بیٹی کو(56)حصے،فاطمہ مرحومہ کی بیٹی کو(80)حصے دیے جائیں گے۔

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13/208/416/2080 | |  | | | | والدین |
| بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹی |
| فیض الحسن | ریاض الحسن | محمد ظفر | شبیہ الحسن | سیف الحسن | ضیاء الحسن | فاطمہ |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
|  | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 |
|  | 320 | 320 | 320 | 160 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | | | 1 |
| 8/32 | 2 فیض الحسن |
| بیوہ | بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹا |
| 1 | 7 | | | |
| 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | | | | 1 |
| 8/64 | 32 ریاض الحسن |
| بیوہ | بیٹا | بیٹا | بیٹا | بیٹی | بیٹی |
| 1 | 7 | | | | |
| 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
| 40 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | | 8 |
| 8/40 | 64 محمد ظفر |
| بیوہ | بیٹا | بیٹا | بیٹی |
| 1 | 7 | | |
| 5 | 14 | 14 | 7 |
| 40 | 112 | 112 | 56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | | | | 40 |
| 8 | 320 شبیہ الحسن |
| بیوہ | بیٹا | بیٹا | بیٹی | بیٹی | بیٹی |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | | 8 |
| 8/40 | 320 سیف الحسن |
| بیوہ | بیٹا | بیٹا | بیٹی |
| 1 | 7 | | |
| 5 | 14 | 14 | 7 |
| 40 | 112 | 112 | 56 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 80 | |
| 2 | 160 فاطمہ |
| بیٹی | بھائی(ضیاء الحسن) |
| 1 | 1 |
| 80 | 80 |

یعنی اگر ترکہ (100) روپے ہو تواس میں مرحوم والدین کے حیات بیٹے ضیاء الحسن کو (19.230)روپے،فیض الحسن مرحوم کی بیوہ کو(1.923) روپے، فیض الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(3.365) روپے،ریاض الحسن مرحوم کی بیوہ کو(1.923)روپے،ریاض الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(3.365) روپے،ریاض الحسن مرحوم کی ہر ایک بیٹی کو(1.682) روپے،محمد ظفر مرحوم کی بیوہ کو(1.923)روپے،محمد ظفر مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو (5.384) روپے،محمد ظفر مرحوم کی بیٹی کو (2.692) روپے،شبیہ الحسن مرحوم کی بیوہ(1.923)روپے،شبیہ الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(3.846) روپے،شبیہ الحسن مرحوم کی ہر ایک بیٹی کو(1.923) روپے،سیف الحسن مرحوم کی بیوہ کو(1.923)روپے،سیف الحسن مرحوم کے ہر ایک بیٹے کو(5.384) روپے، سیف الحسن مرحوم کی بیٹی کو(2.692) روپے،فاطمہ مرحومہ کی بیٹی کو(3.846) روپے دیے جائیں گے۔



واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

کتبہ:محمد عباس غفر اللہ لہ ولوالدیہ

جامعہ مدنیہ،بلاک آئی،شمالی ناظم آباد،کراچی

28/01/1446ھ

04/08/2024ش

28/01/1446ھ

04/08/2024ش