ﺕ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﮐﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺪﮦ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۱۳ﻣﺌﯽ، ۸۱۰۲ﺀ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺩﯾﺒﺎﭼﮧ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻧﮯ۰۱ﺭﺍﭘﺮﯾﻞ،۷۹۱ﺍﺀﮐﻮﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺻﺪﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯ۲۱ﺍﭘﺮﯾﻞ،۳۷۹۱ﺀﮐﻮ

ﮐﯽ،ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﺩﯾﺎ۔ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺳﮯﻟﮯﮐﺮﺍﺏ ﺗﮏ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﺪﺩﺗﺮﺍﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ

ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﯾﮧ ﺍﻣﺮﻻﺯﻡ ﺍﻭﺭﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﮯﮐﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺗﺎﺯﮦ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻭﺭﻣﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻦ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ۔

ﺍﺱ ﺁﭨﮭﻮﯾﮟ ﺍﺷﺎﻋﺖ، ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺗﺎﺯﮦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ،ﻣﯿﮟ ﺁﺝ ﺗﮏ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺮﺍﻣﯿﻢ

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔

ﻃﺎﮨﺮ ﺣﺴﯿﻦ،

ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ۔ ﻣﻌﺘﻤﺪ،

۲۱ﺀ ﺟﻮﺍﺍﺋﯽ، ۸۱۰۲ﺀ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻒ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻓﮩﺮﺳﺖ

ﺻﻔﺤﮧ

ﺗﻤﮩﯿﺪ

ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ۔۳

۲ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻠﮑﺘﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔۳

ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯿﮧ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ

۲ ﺍﻟﻒ۔ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﺣﺼﮧ ﮨﻮﮔﯽ۔۳

ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ۔۴

۰ﺍﻓﺮﺍﺩﮐﺎﺣﻖ ﮐﮩﺎﻥ ﺳﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔۴

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﮯﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺍﻃﺎﻋﺖ۔۴

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ۔

ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ

ﺑﻨﯿﺎ ﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﺭﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺻﻮﻝ

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ۔

ﺻﻨﺤﮧ

ﺏﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ

۲ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﮯﻧﻘﯿﺾ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﻓﺮﺩﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ۔

۰۱ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺍﻭﺭﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﺳﮯﺗﺤﻔﻆ۔۶

۰۱ ﺍﻟﻒ۔ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﻣﺎﻋﺖ ﮐﺎﺣﻖ۔

ﻏﻼﻣﯽ، ﺑﯿﮕﺎﺭﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔

۲۱ﻣﺆ ﺛﺮﺑﮧ ﻣﺎﺿﯽ ﺳﺰﺍﺳﮯ ﺗﺤﻔﻆ۔۹

۳۱۔ ﺩﻭ ﮨﺮﯼ ﺳﺰﺍ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯ ﮐﻮﻣﻠﺰﻡ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﮯ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺗﺤﻔﻆ۔

۴۱۔ﺷﺮﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﮨﻮﮔﺎ۔۱

۵۱ﻧﻘﻞ ﻭﺣﺮﮐﺖ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

۶۱ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔۰۱

۷۱۔ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔۰۱

۸۱ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮐﺎﺭﻭ ﺑﺎﺭﯾﺎ ﭘﯿﺸﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔۱۱

۹۱ﺗﻘﺮﯾﺮﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

۹۱ ﺍﻟﻒ۔ ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ۔۲۱

۰ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﺍﻭﺭﻣﺬﺑﺒﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔۲۱

۲۲ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺬﮨﺒﺐ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﺤﺼﻮﻝ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯﺗﺤﻔﻆ۔۲۱

۲۲۔ﻣﺬﮨﺐ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺨﻔﻈﺎﺕ۔۲۱

۳۲۔ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﮑﻢ۔۳۱

۴۲۔ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ۔۳۱

۵۲۔ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﺳﮯﻣﺴﺎﻭﺍﺕ۔۴۱ ۵۲ ﺍﻟﻒ۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺎﺣﻖ۔ﺩ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﺝ ﺁﺭﻧﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۶۲ﻋﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻠﮧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ۔۵۱

۷۲۔ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺗﺤﻔﻆ۔۵۱

۸۲۔ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻭﺭﺛﻘﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔۶۱

ﺑﺎﺏ۲۔ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻝ

۹۲۔ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻝ۔۶۱

۰۲ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ۔۶۱

۱۳۔ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ۔۷۱

۲۳ﺑﻠﺪﯾﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﺎ ﻓﺮﻭﻍ۔۷۱

۳۳۔ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻣﻤﺎﺛﻞ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﺸﮑﻨﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯﮔﯽ۔۷۱

۴۳۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ۔۷۱

۵۳۔ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ۔۷۱

۶۳۔ ﺍﻗﻠﯿﺘﻮﮞ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔۷۱

۷۳۔ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺎ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺑﺮﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ۔۷۱

۸۳۔ﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩﮐﺎ ﻓﺮﻭﻍ۔۸۱

۹۳۔ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ۔۹۱

۰ﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﮯﺭﺷﺘﮯ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺍﻣﻦ ﮐﻮﻓﺮﻭﻍ ﺩﯾﻨﺎ۔۹۱

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻠﺼﻨﮧ

۱۔ﺻﺪﺭ۔۱۲

۲۲۔ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔۲۲

۳۴۔ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ۔۲۲

۴۲ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔۲۲

0ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ ﻭﻓﺎﻕ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺏ۱۔ﺻﺪﺭ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ

۵۲۔ ﺻﺪﺭﮐﺎﻣﻌﺎﻓﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۳۲

۶۲ ﺻﺪﺭﮐﻮﺁ ﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔۳۳۲۲

۷ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺧﺬﮦ۔۳۲

۸۲۔ ﺻﺪﺭ ﻣﺸﻮﺭ ﮮﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔۴۲

۹۴۔ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺪﺭﮨﻮﮔﺎﯾﺎ ﺻﺪﺭﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ۔۵۲

ﺑﺎﺏ۲ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﯾﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﮨﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﻭﺭﺍ ﺟﻼﺱ

۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ۔۶۲

۵ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۔۶۲

۲۵ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔۹۲

۳۵۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ۔۹۲

۴۵۔ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﺍﺟﻼﺱ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ۔۰۳

۵۱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭﺭﮐﻮﺭﻡ۔۱۳

۶۵ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺧﻄﺎﺏ۔۱۳

۷۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﯾﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺎ ﺣﻖ۔۲۳

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺎﺣﻖ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ0 ﺁﺭﭨﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۸۵۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ۔۲۳

۹۵۔ ﺳﯿﻨﯿﭧ۔۳۳

۰ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮ ﻣﯿﻦ۔۴۳

۶ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﯾﮕﺮﺍ ﺣﮑﺎﻡ۔۵۳

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺣﮑﺎﻡ

۲۶۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺑﻠﯿﺖ۔۵۳

۳۶۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﺍﮨﻠﯿﺖ۔۶۳

۳۶ ﺍﻟﻒ۔ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﭘﺮﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ۔۰۴

۴۶۔ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔۲۴

۵۲۔ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔۲۴

۶۲ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ۔۲۴

ﻋﺎﻡ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

۷۶ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﻭﻏﯿﺮﮦ۔۴۴

۸۶۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔۴۴

۹۶ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ۔۴۴

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ

۰۷۔ﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﺎ۔۵۴

۷۷۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۵۴

۲۷۔ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۵۴

۳۷۔ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺒﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۶۴

ﺩﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﯾﮑﻠﮯ

۴۷۔ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔۷۴

۵۷۔ﺑﻠﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ۔۸۴

۶۷۔ ﺑﻞ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻄﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔۹۴

۷۷۔ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ۔۹۴

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

۸۷۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﺘﺬ ﺍﻭﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ۔۹۴

۹۷۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺍﻭﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۹۴

۰۲ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ۔۰۵

۸ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ۔۰۵

۸۲۔ﺳﺎﻻ ﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۱۵

۸۸۔ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ۔۲۵

۸۸۔ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻮﻡ۔۲۵

۵۸۸۔ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ۔۳۵

۸۸۔ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭨﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۳۵

۷۲۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺳﯿﮑﺮﻧﺮﯾﺚ۔۳۵

۸۱۔ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﻨﯽ۔۴۵

۹۸۔ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﺎﻓﺬﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۴۵

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

۹۸۔

ﺑﺎﺏ۳۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻭﻓﻘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ۷۵

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﺯ ﺁﺭﺋﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ۔۷۵

۲۲ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭﺭﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﻣﻤﻠﮑﺖ۔۹۵

۳۹ ﻣﺸﯿﺮﺍﻥ۔۹۵

۴۴۔ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ۔۹۵

۵۹ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ۔۹۵

۹۱۔ﺍﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ!۔۰۶

۷۹ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼ ﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔۰۶

۸۹ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺑﺌﯿﺖ ﺑﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﺯﮐﻮﮐﺎﺭﺑﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ۔۰۶

۹۹ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎﺭ۔۰۶

۰۱ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﻨﺰﻝ ﺑﺮﺍﺋﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۔

ﺣﺼﮧ ﭼﮩﺎﺭﻡ ﺻﻮﺑﮯ

ﺑﺎﺏ۱۔ﮔﻮﺭﻧﺮ

۰۱۱ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭ۔۳۶

۲۰۱۔ﻋﮩﺪﮮﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔۴۶

۳۰۱ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ۔۴۶

۴۰۴۱۰۔۱ﺍ۔ﺍﺳﺳﭙﺒﯿﮑﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭﮔﮔﻮﻮﺭﺭﻧﻧﺮﺮﮐﺎﮐﺎﻡ،ﻡ،ﯾﺎﯾﺎﮐﺎﮐﺎﺭﺭﮨﺎﮨﺎﺋﺋﮯﮯﻣﻣﻨﻨﺼﺼﺒﺒﯽﯽﺍﺍﻧﻧﺠﺎﺠﺎﻡﻡﺩﺩﮮﮮﮔﺎﮔ۔ﺎ۔۴۴۶

۵۰۱ﮔﻮﺭﻧﺮﻣﺸﻮﺭﮮﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔۴۶

ﺑﺎﺏ۲۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﺎﮞ

۶۰۱ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ۔۵۶

ﺡﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﯾﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۷۱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔۶۶

۸۰۱۔ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ۔۷۶

۹۰۱ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺟﻼﺱ ﻃﻠﺐ ﺍﻭﺭ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ۔۷۶

۰۱ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۷۶

۱ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ۔۷۶

۲۲۱ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ۔۷۶

۳۱۱۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺑﻠﯿﺖ ﺍﻭﺭﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ۔۸۶

۴۱۱۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔۸۶

۵۱۔ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔۸۸۶۶

۶۱۱ﺑﻠﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ۔۹۶

۷۱۱۔ﺑﻞ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻄﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۰۔۰۷۷

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

۸۱۱۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺍﻭﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ۔۰۷

۹۱۱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺍﻭﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۱۷

۰۱۱ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ۔۱۷

۲۱ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ۔۱۷

۲۲۱۔ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۲۷

۳۲۱۔ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ۔۳۷

۴۴۱۔ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻢ۔۳۷

۵۲۱۔ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ۴۔۷۴۷

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵ ﺁﺭﺋﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۶۶۱۔ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭨﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۴۷

۷۲۱۔ ۷۲۱۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺣﮑﺎﻣﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔۴۷

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

۸۸۱۔ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﺎﻓﺬﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺑﺎﺏ۳۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮟ

۹۹۱۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ۔۶۷

۰۰۱ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ۔۶۷

۳۱۱۔ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺁﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔۸۷

۲۲۱۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ۔۸۷

۳۳۱۔ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ۔۸۷

۴۳۱۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎﮔﯿﺎ۔۹۷

۵۳۱۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔۹۷

۶۶۱۔ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ۔۹۷

۷۱۔ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔۹۷

۸۳۱۔ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﯿﺖ ﮨﺎﺋﮯﻣﺠﺎﺯ ﮐﻮﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ۔۹۷

۹۹۱۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﮐﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ۔۹۷

۰۱۱ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﺰﻝ۔۰۸

۰۴۱ ﺍﻟﻒ۔ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ۔۰۸

ﺁﺭﯾﮑﻠﺼﻨﺤﮧ

۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

۱۱۱ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔۱۸

۲۴۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ۔۸۸

۳۴۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ۔۱۸

۴۴۱۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﺍﯾﮏ ﯾﺎﺯﯾﺎﺩﮦ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۲۱ ﺑﺎﺏ۲۔ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ

۵۱۱۔ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺑﻌﺾ ﮐﺎﺭﺑﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۲۸

۶۴۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﺗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۳۸

۷۴۱۔ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﺎﻭﻓﺎﻕ ﮐﻮﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﭙﺮﺩﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۳۸

۸۴۱۔ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ۔۳۸

۹۴۱۔ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﺗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺪﺍﯾﺎﺕ۔۴۸

۰۵۱ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﭘﻮﺭﮮﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻌﺘﺒﺮﺍﻭﺭﻭﻗﯿﻊ ﮨﻮﻧﺎ۔۴۸

۱۵۱ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ۔۴۸

۲۵۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﺎ ﺣﺼﻮﻝ۔۵۸

ﺑﺎﺏ۳۔ ﺧﺎﺹ ﺍﺣﮑﺎﻡ

۲۵۱ ﺍﻟﻒ۔ ﺍﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﺍ۔۶۸

۳۵۱ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ۔۶۸

۴۵۱ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻭﺭﻗﻮ ﺍﻋﺪ ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ۔۶۸

۵۵۱ ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ۔۷۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﮎ ﺁﺭﺋﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۶۵۱ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻮﻧﺴﻞ ۔۸۸

۷۵۱۔ ﺑﺠﻠﯽ ۔۹۸

۸۸۱۔ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﮐﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ۔۹

۹۵۱۔ ﺭﯾﮉﯾﻮﺍﻭﺭﭨﯿﻠﯽ ﻭﯾﮋﻥ ﺳﮯﻧﺸﺮﯾﺎﺕ۔۹

ﺣﺼﮧ ﺷﺸﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ، ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ،ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﺍﻭﺭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ

ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

۰۶۱۔ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔۱۹

۱۶۱ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﺍﻭﺭﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﻗﻮﺕ۔۳۹

۲۶۱۔ﺍﯾﺴﮯﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺮﺟﻦ ﻣﯿﮟﺻﻮﺑﮯﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ،ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﻧﮯﻭﺍﻟﮯ ﺑﻠﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ۴

ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﻮﮔﯽ۔

۳۶۱۔ ۳۶۱۔ﭘﯿﺸﻮﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ۔ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

۴۶۱۔ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻋﻄﯿﺎﺕ۔۴۹

۵۶۱۔ ﺑﻌﺾ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﮯﺍﺳﺘﺜﻨﯽ۔۴۹

۵۶۱ ﺍﻟﻒ۔ ﺑﻌﺾ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺍﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﮐﺎﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ۴۱

ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺑﺎﺏ۲۔ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﮧ

۶۶۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ۔ﺩ۹

۷۶۱ﺻﻮ ﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ۔۵۹۹

۷۶۱۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ۔۵۹

ﺁﺭﻧﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۸۶۱۔ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ۔۶۹

ﮞﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ

۹۶۱۔ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ۔۷۹

۰۷۱۔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۷۹

۱۷۱۔ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭨﯿﮟ۔۷۹

ﺑﺎﺏ۳۔ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ،ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

۲۷۱۔ ﻻﻭﺍﺭﺙ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ۔۸۹

۳۷۱۔ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۸۹

۴۷۱۔ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻭﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ۔۹۹

ﺣﺼﮩﻔﺘﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﺑﺎﺏ۱۔ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ

۵۷۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﺎﻗﯿﺎﻡ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔۱۱۱

۵۷۱ ﺍﻟﻒ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭ۔۲۰۱

ﺑﺎﺏ۲۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ

۶۷۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ۔۵۰۱

۷۷۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭ۔۵۰۱

۸۷۱۔ ﻋﺒﺪﮮ ﮐﺎﺣﻠﻒ۔۵۰۱

۹۷۱۔ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺨﺪﻣﺖ ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﻋﻤﺮ۔۵۰۱

۰۸۱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ۔۵۰۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻡ ﺁﺭﭨﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۱۸۱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺞ۔۶۰۱

۲۸۱۔ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎﻭﻗﺘﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺑﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﺗﻘﺮﺭ۔۶۰۱

۳۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ۔۷۰۱

۴۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﻋﺖ۔۷۰۱

۵۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﮧ۔۷۰۱

۶۸۱۔ ﻣﺸﺎﻭﺭﺗﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔۹۰۱

۶۸۱ ﺍﻟﻒ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۹۰۱

۷۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺣﮑﻢ ﻧﺎ ﻣﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﻭﺭﻋﻤﯿﻞ۔۹۰۱

۸۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﯾﺎﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔۰۱

۹۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮯ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﯿﮟ۔۰۰۱

۰۹۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻞ۔۰۰۱

۱۹۱ ﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۰۱

ﺑﺎﺏ۳۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ

۲۹۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ۔۰۰۱

۳۹۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭ۔۲۱۱

۴۹۱۔ ﻋﺒﺪﮮﮐﺎﺣﻠﻒ۔۲۲۱

۵۹۱۔ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ۔۲۲۱

۶۹۱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ۔۲۲۱

۷۹۱ ﺍﺿﺎﻧﯽ ﺟﺞ۔۲۲۱

۸۹۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ۔۳۳۱

۹۹۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔۴۴۱

ﻥﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﯾﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۰۲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎﺗﺒﺎﺩﻟﮧ۔۷۷۱

۱۰۲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮩﮑﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔۸۸۱

۲۰۲۔ ﻗﻮﺍ ﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۸۸۱

۳۰۲۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔۸۸۱

ﺑﺎﺏ۳۔ﺍﻟﻒ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ

۳۰۲ ﺍﻟﻒ۔ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺩﯾﮕﺮﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔۸۸۱

۳۰۲ﺏ۔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺕ۔۹۹۱

۳۰۲ ﺝ۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ۔۹۹۱

۳۰۲ ﺝ ﺝ۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿ!ﺎ۔۲۱۱۳!

۳۰۲ﺩ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ، ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔۱۱۱

۳۰۲ ﺩﺩ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔۳۲۱

۳۰۲ﮦ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ۔۴۴۱

۳۰۲ ﻭ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻮﺍﭘﯿﻞ۔۵۲۱

۳۰۲ﺯ۔ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔۷۲۱

۳۰۲ ﺯﺯ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮩﺎﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔۷۷۱

۳۰۲ ﺡ۔ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ۔۷۲۱

۳۰۲ﻁ۔ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔۸۸۱

۳۰۲ﯼ۔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۸۲۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﺱ ﺁﺭﭨﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۴۰۲۔ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ۔۰۰۳

۵۰۲۔ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﺩﻏﯿﺮﮦ۔۰۰۱

۶۰۲۔ ﺍﺳﺘﻌﻔﯽ۔۰۰۳

ﺑﺎﺏ۴

ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻡ ﺍﺣﮑﺎﻡ

۷۰۲۔ ﺟﺞ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔۱۱۱

۸۰۲۔ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﺍﻭﺭﻣﻼﺯﻣﯿﻦ۔۲۲۳

۹۰۲ ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ۔۲۲۱

۰۲ﮐﻮﺳﻞ ﮐﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﻮﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۴۳۱

۱۲۲۔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔۴۴۱

۲۲۲۔ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﭨﺮ ﺑﯿﻮﻝ۔۴۴۱

۲۱۲ ﺍﻟﻒ۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۵۵۱

۲۱۲ ﺏ۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔۶۶۳

۳۱۲۔ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ۔۷۳۱

۴۱۲۔ ﻋﮩﺒﺪﮮﮐﺎﺣﻠﻒ۔۸۸۱

ﺣﺼﮩﮩﺸﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺰﺍﻭﺭﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ

۵۱۲۔ﮐﻤﺸﻨﺰﺍﻭﺭﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔۸۸۱

۶۱۲۔ﮐﻤﺸﻨﺰﺍﻭﺭﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔۹۹۳

۷۱۲۔ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻤﺸﻨﺮ۔۹۹۳

ﻉﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﯾﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۸۱۲۔ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔۰۴۱

۹۱۲۔ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ۔۰۴۱

۰۲۲۔ ﺣﮑﺎﻡ ﻋﺎﻣﻠﮧ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺩﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔۱۴۱

۱۲۲۔ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺍﻭﺭﻋﻤﻠﮧ۔۱۱۱

ﺑﺎﺏ۲۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ

۲۲۲۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﻮ ﺍﻧﯿﻦ۔۲۴۱

۳۲۲۔ ﺩﻭ ﮨﺮﯼ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔۲۴۱

۴۴۲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭﺭﺿﻤﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎﻭﻗﺖ۔۳۴۱

۴۲۲ ﺍﻟﻒ۔ﮐﻤﯿﭩﯽ ﯾﺎﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺗﺼﻔﯿ۴۴۱۴۱

۵۲۲۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﺯﻋﮧ۔۵۴۱

۶۴۲۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻔﯿﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔۵۴۱

ﺣﺼﮧ ﻧﮩﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

۷۲۲۔ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺳﻨﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔۷۴۱

۸۲۲۔ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﮨﯿﺌﺖ ﺗﺮﺋﯿﺒﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۷۱

۹۲۲۔ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺳﻞ ﺳﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﻃﻠﯽ۔۸۴۱

۰۳۲۔ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﮐﺎﺭﺑﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔۸۴۱

۱۳۲۔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔۰۵۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻑ ﺻﻔﺤﮧ

ﺣﺼﮧ ﺩﮨﻢ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

ﺁﺭﯾﻞ

۲۳۲۔ ۲۳۲۔ ﺟﻨﮓ، ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻠﻔﺸﺎﺭﻭﻏﯿﺮﻭﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ۔۱۵۱

۳۳۲۔ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﻮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔ ۴۵۱

۴۳۲۔ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯﻧﺎﮐﺎﻡ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﺎﺭﯼ۵۵۱

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

۵۳۲۔ ﻣﺎﻟﯽ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ۔۷۵۱

۶۳۲۔ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺗﻨﯿﺦ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۸۸۱

۷۳۲۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﺑﺮﯾﺖ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔۸۸۱

ﺣﺼﮧ ﯾﺎﺯ ﺩﮨﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ

۸۳۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ۔۹۵۱

۹۳۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ۔۹۵۱

ﺣﺼﮧ ﺩﻭﺍﺯ ﺩﮨﻢ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﻣﻼﺯﻣﺘﯿﮟ

۰۴۲۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﺭﺍﻭﺭﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ۔۱۶۱

۱۲۲۔ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔۱۶۱

۴۲۔ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔۶۱

ﺹﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺋﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﺋﯿﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۴۴۲۔ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﻥ۔۲۶۱

۴۴۲۔ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔۲۶۱

۵۴۲۔ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔۲۶۱

ﺑﺎﺏ۲۔ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ

۵۴۲۔ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔

ﺑﺎﺏ۳۔ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ

۶۴۲۔ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ۔۳۶۱

۷۴۲۔ ۷۴۲۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۵۵۱

ﺑﺎﺑﺎﺏﺏ۴۔۴۔ﻋﻋﺎﺎﻡﻡ

۸۴۲۔ ﺻﺪﺭ، ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﻭﺯﯾﺮﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔۵۶۱

۹۴۲۔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ۔۶۶۱

۰۵۲ ﺻﺪﺭ، ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﯿﮟ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ، ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۶۶۱

۵۲۲ ۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ۔۸۶۱

۲۵۲۔ ﺑﺰﯼ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﻭﮞ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺹ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔۸۶۱

۳۵۲۔ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪﺍﺕ۔۸۶۱

۴۵۲۔ ﻭﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻌﻞ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔۹۹۱

۵۵۲۔ ﻋﮩﺪﮮﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔۹۹۱

۶۵۲۔ ﻧﺠﯽ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔۹۶۱

۷۵۲ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻢ۔۹۶۱

۸۵۲۔ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﺳﮯﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﮐﺎﻧﻈﻢ ﻭﻧﺴﻖ۔۹۶۱

۹۵۲۔ ﺍﻋﺰﺍﺯﺍﺕ۔۰۷۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﻕ ﺻﻔﺤﮧ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ

ﺑﺎﺏ۵۔ﺗﻮﺿﯿﺢ

۰۶۲۔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺕ۔۰۷۱

۶۲۲ﮐﺴﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭﻏﯿﺮﮨﻨﮩﯿﮟ ﺳﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔۶۷۷

۲۶۲۔ ﮔﺮﯾﮕﻮﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ۔۶۷۱

۳۶۲۔ ﻣﺬﮐﺮﻭﻣﺆﻧﺚ ﺍﻭﺭﻭﺍﺣﺪﺍﻭﺭﺟﻤﻊ۔۶۷۱

۴۶۲۔ ﺗﻨﯿﺦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺎﺍﺛﺮ۔ﺗﺬ۶۷۷

ﺑﺎﺏ ۶۔ﻋﻨﻮﺍﻥ،ﺁﻏﺎ ﺯﻧﻔﺎﺫ ﺍﻭﺭﺗﻨﺴﯿﺦ

۵۶۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭﺁﻏﺎ ﺯ ﻧﻔﺎﺫ۔۷۷۱

۶۶۲۔ ﺗﻨﯿﺦ۔۸۷۱

ﺑﺎﺏ ۷۔ ﻋﺒﻮﺭﯼ

۷۶۲ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﮯﺍﺯﺍﻟﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯﺻﺪﺭ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ۔۸۷۱

۷۶۲ ﺍﻟﻒ۔ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔۸۷۱

۷۶۲ ﺏ۔ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺷﮏ۔۹۷۱

۸۶۲۔ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﻧﻔﺎ ﺫﮐﺎﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻭﺭ ﺗﻄﺒﯿﻖ۔۹۹۷

۹۶۲ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻭﺭﺍﻓﻌﺎﻝ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ۔۰۸۱

۰۰۲ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ۔۸۸۱

۰۷۲ ﺍﻟﻒ۔ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ ۔۲۲۸۸۱۱

۰۷۲ ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻒ۔ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻭﺭﺗﺴﻠﺴﻞ۔۴۸۱

۰۷۲ﺏ۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔۷۸۱

۰۷۲ﺏ ﺏ۔ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۸۰۰۲ﺀ۔۷۷۸۱۸۱

۰۷۲ ﺝ۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔۷۸۱

۱۷۲ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۔۷۸۱

ﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺁﺭﯾﮑﻠﺼﻔﺤﮧ

۲۷۲ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ۔۹۸۱

۳۷۲۔ ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۔۰۹۱

۴۷۲۔ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ، ﺍ ﺛﺎﺛﮧ ﺟﺎﺕ،ﮨﻘﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭﻭﺟﻮﺏ ﮐﺎ ﺗﺼﺮﻑ۔۲۹۱

۵۷۲۔ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﺎﻋﮩﺪﻭﮞ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ، ﻭﻏﯿﺮﮦ۔۲۹۱

۶۷۲۔ﭘﮩﻠﮯﺻﺪﺭﮐﺎ ﻟﻒ۔۴۹۱

۷۷۲۔ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔۴۹۱

۸۷۲۔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻦ ﮐﺎﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﺤﺎ ﺳﺒﮧ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﮨﻮ۔۵۹۱

۹۷۲۔ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺎﻟﺴﻠﺴﻞ۔۵۹۱

۰۸۲۔ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﺎﺗﺴﻠﺴﻞ۔۵۹۱

ﺿﻤﯿﻤﮧ۷۹۱

ﺟﺪﻭﻝ

ﺟﺪﺩﻝ ﺍﻭﻝ۔ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۸ﺍﻭﺭ۲ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯ ﻣﺘﺜﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ۔۹۹۱

ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻡ۔ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ۔۴۰۲

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ۔ ﻋﮩﺪﻭﮞ ﮐﮯﺣﻠﻒ۔۹۰۲

ﺟﺪﻝ ﭼﮩﺎﺭﻡ۔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺘﯿﮟ۔۵۲۲

ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻨﺠﻢ ۔ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﻣﺸﺎﮨﺮﮮﺍﻭﺭﺷﺮﺍﺋﻂ ﻭﻗﯿﻮﺩ ﻣﻼﺯﻣﺖ۔۳۳۲۳۲

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺸﻢ۔ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺟﺪﻭﻝ ﮨﻔﺘﻢ۔1ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﺗﺎﻡ ﺳﺘﮯﺟﻮﺑﺰﺍﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﺒﺎﯾﺖ ﺭﻡ ﺭﻧﮯ ﻭﺍﻻﮨﮯ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۲۱ﺀﺍﭘﺮﯾﻞ۳۷۹۱۱ﺀ

ﺗﻤﮩﯿﺪ

ﭼﻮﻧﮑﮧ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ ﮨﯽ ﭘﻮﺭﯼ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﮐﺎ ﺑﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﮮ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯﺍﻭﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ

ﺭﺟﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ؛

ﭼﻮﻧﮑﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺟﻤﮩﻮﺭﮐﯽ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ؛

ﺟﺲ ﻣﯿﮟﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﭘﻨﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮐﻮﺟﻤﮩﻮﺭﮐﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﻭﮞ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﺖ، ﺁﺯﺍﺩﯼ،ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ، ﺭﻭﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﻋﺪﻝ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﭘﺮﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﻼﻡ

ﻧﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ، ﭘﻮﺭﯼ ﻃﺮﺣﻌﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻠﻘﮧ ﮨﺎﺋﮯﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﯽ

ﻣﺪﮔﯽ ﮐﻮﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ،

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﮮ ﺳﮑﯿﮟ؛ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺍﻗﻠﯿﺘﯿﮟ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﺍﮨﺐ ﭘﺮﻋﻘﯿﺪﮦ ﺭﮐﮭﺴﮑﯿﺲ ﺍﻭﺭ

ﺍﻥ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﯽ ﺛﻘﺎﻓﺘﻮﮞ ﮐﻮ ﺗﺮﻗﯽ ﺩﮮﺳﮑﯿﮟ؛

ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﻋﻼﻗﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﺿﻢ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﮯ ﺟﻮ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎﺿﻢ ﮨﻮﮞ ﺍﯾﮏ ﻭﻓﺎﻕ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﺣﺪﺗﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﭘﺮﺍﯾﺴﯽ ﺣﺪﻭﺩ

ﺍﻭﺭﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﺋﯿﮟ،ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﮨﻮﮞ ﮔﯽ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍ ﺧﻼﻕ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ

ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺍﻭﺭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﻣﯿﮟ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ،ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ، ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﻭﺭﺧﯿﺎﻝ،

ﺍﻇﮩﺎﺭﺧﯿﺎﻝ،ﻋﻘﯿﺪﮦ،ﺩﯾﻦ،ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﻭﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﻗﻠﯿﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮦ ﺍﻭﺭﭘﺴﺖ ﻃﺒﻘﻮﮞ ﮐﮯﺟﺎﺋﺰ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﮯ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻮﺭﯼ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ، ﺍﺱ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭﺯﻣﯿﻦ،ﺳﻤﻨﺪﺭﺍﻭﺭﻓﻀﺎﺀ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﮯﺣﻘﻮﻕ

ﻣﻘﺘﺪﺭ ﮐﮯ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﺱ ﮐﮯﺟﻤﻠﮧ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؛

ﺗﺎﮐﮧ ﺍﮨﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﻗﻮﺍﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻭﺭﻣﻤﺘﺎﺯ ﻣﻘﺎﻡ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺳﮑﯿﺲ ﺍﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺍﻣﻦ ﺍﻭﺭﺑﻨﯽ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺵ ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﺎ ﭘﻮﺭﺍﺣﺼﮩﺎﺩﺍﮐﺮﺳﮑﯿﮟ:

ﻟﮩﺬﺍ،ﺍﺏ، ﮨﻢ ﺟﻤﮩﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ؛

ﻗﺎﺩﺭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺑﻨﺪﻭﮞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﭘﻨﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ،

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﺩﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮﮞ ﮐﮯﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ؛ ﺑﺎﻧﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻗﺎﺋﺪﺍﻋﻈﻢ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎﺡ ﮐﮯﺍﺱ ﺍﻋﻼﻥ ﺳﮯﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻋﺪﻝ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ

ﮐﮯﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ﺍﯾﮏ ﺟﻤﮩﻮﺭﯼ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮨﻮﮔﯽ: ﺍﺱ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﺖ ﮐﮯﺗﺤﻔﻆ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻗﻒ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺟﺬﺑﮯ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮﻇﻠﻢ ﻭﺳﺘﻢ ﮐﮯﺧﻼﻓﻌﻮﺍﻡ ﮐﯽ

ﺍﻧﺘﮭﮏ ﺟﺪﻭﺟﮩﺪ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ؛

ﺍﺱ ﻋﺰﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﻡ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﮐﮧ ﺍﯾﮏ ﻧﺌﮯ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮﮦ ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺍﭘﻨﯽ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﻭﺭﯾﮏ ﺟﮩﺘﯽ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﮐﺮﯾﮟ؛ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯﻧﻤﺎﺋﻨﺪﻭﮞ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﮐﮯﺍﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﺩﺭﺟﮧ

ﺩﯾﺘﮯﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺍﭘﻨﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ

ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯ

ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯿﮧ

```

ﺍ۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﮏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺴﮯ

ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮩﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ۔

۲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ

ﺍﻟﻒ ﺻﻮﺑﮧ ﺟﺎﺕ ۳ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ، 7۱ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍﮦ، ﭘﻨﺠﺎﺏ ﺍﻭﺭﮪ ﺳﻨﺪﮪ؛

ﺏ ﺩﺍﺭﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﮐﺎﻋﻼﻗﮧ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻝ ﯾﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻃﻮﺭﭘﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ؛ ﮐﻮﺭﺍ

ﻙ ﻡ

ﺣﺮﺝ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﯾﺎﺳﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﻋﻼﻗﮯ ﺟﻮﺍﻟﺤﺎﻕ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔

۳ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﯿﮟ ﻧﺌﯽ ﺭﯾﺎﺳﺘﻮﮞ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﻮ ﺍﯾﺴﯽ

ﻗﯿﻮ ﺩﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﻭﮦ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﮯ ۔

```

```

ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻠﮑﺘﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺍﺳﻼﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲۲ ﺍﻟﻒ۔ ﺿﻤﯿﻤﮧ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻘﺎﺻﺪﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺣﺼﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎﺟﺎ ﺗﺎﮨﮯﺍﻭﺭﻭﮦ ﺑﺤﺴﺒﮧ ﻣﺆﺛﺮﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﺣﺼﮧ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

ﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺁﺭﻧﮑﻞ۶۸۸ﺗﺎ۸۸ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱۱۱ﮐﯽ ﺷﻖ۲ﺍﻭﺭ۲ ﺍﻟﻒ، ﺁﺭﻧﮑﻞ ۹۹۱، ۳۱۲ ﺗﺎ۶۱۲ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺭ۰۲ ﺍﻟﻒ،۰۱ ﻣﺎﺭﭺ، ۵۵۹۱ﺀﺳﮯﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺍﻟﯿﺲ۔ﺁﺭ۔ﺍﻭﻧﻤﺒﺮ۲۲۲۱ ۵۸ﺑﺘﺎﺭﯾﺦ ۰۱ ﻣﺎﺭﭺ،۵۹۹۱ﺀﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ، ﺻﻔﮧ ۹۲ ﻣﻮﺛﺮ ﺏ ﻋﻤﻞ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺁﺭﯾﮑﻞ، ۰۳ ﺍﺩﺑﻤﺒﺮ، ۵۵۹۱ﺀ ﺳﮯ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺍﻟﯿﺲ۔ﺁﺭ۔ﺍﻭﻧﻤﺒﺮ۳۷۱۱ ۵۸ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۹۳ ﺩﮨﻤﺒﺮ، ۵۹۹۱ﺀﺟﺮﯾﺪ ﻭ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﺻﻔﺤﮧ۵۱۸۳،ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﺩﺳﺘﺩﻮﺭﺳﺘﺗﺮﻮﺭﻣﯿﺗﺮﻢﻣﺍﯿﻭﻢﻝﺍﯾﻭﮑﻝﺍﭧﯾ،ﮑ۴۷ﭧ،۹۱۴ﺀ۷ﻧ۹ﻤ۱ﺒﺀﺮﻧ۳ﻤﺒ۳ﺮﺑﺎﺑ۳۳ﺖﺑﺎ۴ﺑ۷۱۱ﺖﺀ۴۷ﮐ۹۱ﯽﺀﺩﮐﻓﻌﯽﮧﺩ۴ﻓﮐﻌﮧﯽ۲ﺭﮐﺩﯽﺳ ﺭﮯﻭﺷﺳﻘﺎﮯﺕﺷﻘ۲،ﺎ۳ﺕﺍﻭ۲،ﺭ۳۴ﺍﻭﮐﺭﯽ ﯾﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯿﮟ ﻧﻐﺎﺫ

ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺌﯽ،۴۹۱ﺀ۔

ﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺳﻨﺪﮪ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﭙﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۸۱۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۱ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺩ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۷۱ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﺘﻤﺒﮩﺮ۱ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺱ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۔ ﺍﻟﻒ ۔ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۴ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ۔ ﻣ۳۔ﻤﻠﮑﺖ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮧ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﯽ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻮﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﮮ ﮔﯽ ﮐﮧ

ﮨﺮﮐﺴﯽ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺍﻭﺭ ﮨﺮﮐﺴﯽ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻭﺿﮩﺪﯾﺎﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

ﻗﺎﻧﺍﻮﻓﺮﻥﺍﺩﻭﮐﻏﺎﯿﺮﺣﮦﻖﮐﮐﮯﮧ ﺍﻥ ﺳﮯ۴۔۴ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﺎﺧﻮﺍﮨﮑﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﺷﺨﺺ ﮐﺎﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ، ﯾﮩﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ

ﻣﻄﺎﻭﺑﻖ ﻣﺴﻠﻮﮎ ﮐﯿﺎﺣﻖ ﮨﮯﮐﮩﺎﺳﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ۔

ﺟﺎﺋﮯ۔۲ ﺧﺼﻮﺻﺎ

ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻧﺪﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﺎﻥ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺟﺴﻢ، ﺷﮩﺮﺕ ﯾﺎ ﺍﻣﻼﮎ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻀﺮﮨﻮ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ؛

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﯾﺎﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻮﻉ ﻧﮧ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ ﺝ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﻗﺎﻧﻮ ﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻧﮧ ﮨﻮ۔

```

```

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﮯ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ۵۔۱ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﮯ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﺮ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﺎ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻓﺮﺽ ﮨﮯ۔

ﺍﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ

ﺍﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﺧﻮﺍﮦ ﻭﺩﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﮨﺮﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﮯ۔

```

```

ﺗﻠﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ۔ 0 ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﺳﮯﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﻏﯿﺮﺁﺋﯿﻨﯽ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺳﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﮐﺮﮮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮﮮﯾﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﮮﯾﺎﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮭﮯﯾﺎﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﮮ ﯾﺎﺗﻨﺴﯿﺦ ﮐﺮﻧﮯ

ﮐﯽ ﺳﺎﺯﺵ ﮐﺮﮮﯾﺎﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮﮮﯾﺎﻣﻌﻄﻞ ﯾﺎﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮭﮯﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۲ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩﺩ ﮮﮔﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮐﺮﮮﮔﺎ،۴ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮ

ﮔﺎﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺷﻖ ۱ ﯾﺎﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ ﮐﺎﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺑﺸﻤﻮﻝ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺟﺎﺋﺰﻗﺮﺍﺭﻧﮩﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﮔﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ! ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺳﺰﺍ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﯽ

ﺟﻨﮩﯿﮟﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺪﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

ﻗﯿﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﮧ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲. ﻧﻤﺒﺮ، ﺍﺑﺎﺑﺖ ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺠﻮ۔ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﺍ۔ﻣﯿﻦ ،ﻗﺒﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻖ ۲ ﺍﻟﻒﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﻧﯽ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮ۳۷۷۱ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۸۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ ﻣﺤﺮﯾﮧ۸۹۹ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺕ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺌﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﺋﻢ

ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﺭﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺻﻮﻝ

```

ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ ﺳﮯﮐﭽﮫ ﺍﻭﺭﻣﻔﮩﻮﻡ ﻧﮧ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﻮ،ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﯿﺖ ﮨﺎﮮ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﻮﺍﺯ ﺭﻭﺋﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﭼﻮﻧﮕﯽ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ

ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ۔

```

ﺑﺎﺏ ﺍ۔ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ

```

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﯾﺎ ﺭﺳﻢ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ،ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﯽ ﺍﺱ ﺣﺪﺗﮏ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﮯﻧﻘﯿﺾ ﺣﺪﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻧﻘﯿﺾ ﮨﻮ۔ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ

ﮨﻮﮞ ﺋﮯ۔

۲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﺳﻠﺐ ﯾﺎﮐﻢ ﮐﺮﮮ ﺍﻭﺭﮨﺮﻭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﯽ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯﯼ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﺱ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﯽ ﺣﺪﺗﮏ

ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﺍﻃﻼﻕ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺟﺲ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﯾﺎ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﻗﺎﺋﻢ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ

ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭ ﺩﯾﮕﺮﺟﻤﻌﯿﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﺳﮯﺍﻥ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﯾﺎ

ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﻢ ﻭﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﺳﮯﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﺏﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﭘﺮ

ﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﮞﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻧﺼﺪﺭﺗﻤﺒﺮ۴۱ﻣﺠﺮﯾﺪ۱۹۹۱ﺀ،ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡ۱ﯾﮑﭧ،۷۷۷۱،ﻧﻤﺒﺮ۱۷ﺑﺎﺑﺖ۵۷۷۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ ﻧﻮﻣﺒﺮ، ۷۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﻞ ﭘﯿﺮﺍﺏ

ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ ﻣﻨﯽ ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ

ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻭﻝ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮩﻘﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﯾﻮﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﮭﮯ ﯾﺎ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯ

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ؛

ﺩﻭﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﮯﺣﺼﮧ ﺍﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺩﯾﮕﺮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ؛

ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﺱ ﺑﻨﺎ ﺀ ﭘﺮﮐﺎﻟﻌﺪﻣﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯ

ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ۴ ﺷﻖ ۳ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ

ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﮯﺣﺼﮧ۲ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﻮﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ

ﺣﻘﻮﻕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯ

ﺯﯾﺎﺩﮦ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ:۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ۴ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﮨﻮﺗﻮ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮨﻮﮔﯽ۔ ۵ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺑﺠﺰﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ

ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

```

```

ﻓﺮﺩ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ۔ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ،ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺳﮯﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯﮔﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ۔ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ

```

```

ﺍﻭﺭﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ۰۰ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺟﺴﮯﮔﺮﻓﺘﺎﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﺳﮯ، ﺟﺲ ﻗﺪﺭﺟﻠﺪ ﮨﻮﺳﮑﮯ،ﺁﮔﺎﺍ

ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﺍﺳﮯﺍﭘﻨﯽ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﯿﺸﮩﺸﺨﺺ ﺳﮯﻣﺸﻮﺭﮦ

ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺣﻖ ﺳﮯﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ﮨﺮﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺟﺴﮯﮔﺮﻓﺘﺎﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﺭﮐﮭﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺳﮯ ﭼﻮﺑﯿﺲ ﮔﮭﻨﭩﮧ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﻣﺠﺴﭩﺮﯾﭧ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﻻﺯﻡ ﮨﻮﮔﺎﻟﯿﮑﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺬﺕ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ،

ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۳۷۹۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺭﯾﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﯼ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺳﮯ ﺗﺤﻔﻆ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺳﮯﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺴﭩﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﮏ ﻟﮯﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎﺭﮨﻮﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯ

ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﻣﺠﺴﭩﺮﯾﭧ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺷﻘﺎﺕ ۱ ﺍﻭﺭ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺴﮯ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ

ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯾﺎ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺑﺠﺰ ﺍﯾﺴﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﯽ

ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﮨﺘﺤﻔﻆ ﯾﺎﺩﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻣﻮﺭﯾﺎ ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﯾﺎ ﺭﺳﺪﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻀﺮ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮﮔﺎ ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﻧﮯ،ﺍﺳﮯﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﻧﮩﺪﮮ ﺩﯼ ﮨﻮﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺟﮧ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﮯ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻟﻤﺘﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮨﮯﺗﻮ، ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈﻧﮯ،ﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﮨﺮﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯ،ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ

ﯾﮧ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﻧﮧ ﺩﯼ ﮨﻮﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﮯ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺍﻭﻝ:۔ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﺳﮯ

ﺍﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺍﯾﮏ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺩﻭﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ

ﮐﺎ ﺟﺞ ﮨﻮﯾﺎ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﻡ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﯾﮏ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﮮ

ﺩﻭﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺟﺞ ﮨﻮﯾﺎ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ۔

۳۱ ﻓﺮﻭﺭﯼ،۵۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺩﻭﻡ:۔ﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﺎ ﺍﻇﮩﺎﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯ

ﺧﯿﺎﻻﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺟﺐ ﮐﺴﯽ۵ﺷﺨﺺ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﺗﻮﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﺳﮯﺍﭘﻨﺪﺭﮦ ﺩﻥ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﺍ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺍﻥ ﻭﺟﻮﮦ ﺳﮯﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﺎﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻭﮦ ﺣﮑﻢ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺍﺱ ﺣﮑﻢ

ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺮﺿﺪﺍﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﯾﺴﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻗﻌﮧ ﮐﮯﺍﻓﺸﺎﺀ ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭ

ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﮯﺍﻓﺸﺎﺀ ﮐﻮﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻔﺎ ﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎﮨﻮ۔ ﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻻ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈ ﮐﻮﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯼ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﺷﺪﮦ ﺍﺱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﮐﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮧ

ﭘﯿﺶ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﮐﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﻣﯿﮟﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

۷ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯﺣﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺩﺋﯿﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯ ﺩﻥ ﺳﮯ ﭼﻮﺑﯿﺲ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﮐﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻀﺮﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﻓﻌﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺁﭨﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺭﻭﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﺎ

ﻣﻼﺯﻡ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻣﻠﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﭘﺮﻋﻤﻞ

ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮦ ﮨﻮﯾﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮ

ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ،ﺗﺤﻔﻆ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻀﺮ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ۱ﯾﮑﭧ،۵۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۲ﺑﺎﺑﺖ ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪﮨﻮﺳﮑﮯﻟﯿﮑﻦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﯼ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺑﻔﺘﮧ

ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔ﻧﻒ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۳۱ﻓﺮﻭﺭﯼ، ۷۹۱ﺍﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡﺍﯾﮑﭧ،۷۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۲ ﺑﺎﺑﺖ ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﯾﺴﮯﻓﻌﻞ ﮐﺎ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮐﺮﮮﯾﺎﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﮮ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﻮﻡ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﮯﻣﺴﺎﻭﯼ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﮨﻮ

ﺟﺲ ﮐﮯﻣﻘﺎﺻﺪﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﻮﻡ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻮﺙ ﮨﻮ۔ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮﺭﮈﮐﺴﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯﻣﻘﺎﻡ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﮐﻨﺒﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻌﻘﻮﻝ ﮔﺰﺍﺭﮦ ﺍﻻﺅﻧﺲ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۹ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎﺍﻃﻼﻕ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﺩﺷﻤﻦ ﮨﻮ۔

```

```

ﺍﮮ۰۰۔ ﺍﻟﻒ۔ ﺍﺱ ﮐﮯﺷﮩﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﺭﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﮯﺗﻌﯿﻦ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺟﺮﻡ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﻣﺎﻋﺖ ﮐﺎﺣﻖ۔

ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭﺟﺎﺋﺰﻋﻤﻞ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻏﻼﻣﯽ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺍﻭﺭﻣﻤﻨﻮﻉ ﮨﮯﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺭﻭﺍﺝ ﻏﻼﻣﯽ، ﺑﯿﮕﺎﺭ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮﮔﺎﯾﺎﺳﮩﻮﻟﺖ ﺑﮩﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎﮮ ﮔﺎ۔ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔

ﺑﯿﮕﺎﺭ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺻﻮﺭﺗﻮﮞ ﺍﻭﺭﺍﻧﺴﺎﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪﻭﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﻮﻣﻤﻨﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎﺟﺎﺗﺎﮨﮯ۔ ﭼﻮﺩﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﭽﮯ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺭﺧﺎﻧﮯ ﯾﺎﮐﺎﻥ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ

ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۴ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﺍﺱ ﻻﺯﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﻟﻒ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻡ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺰﺍﺑﮭﮕﺘﻨﮯﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ

ﺏ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻏﺮﺽ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﻻﺯﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮧ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮯﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻣﻮﺛﺮﺑﮧ ﻣﺎﺿﯽ ﺳﺰﺍﺳﮯ

ﻭﺯﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﻓﻌﻞ ﮐﮯﺳﺮﺯﺩ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﻔﻆ۔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺰﺍ ﻧﮧ ﺗﮭﺎﺳﺰﺍ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﮔﺎ: ﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻡ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﺴﯽ ﺳﺰﺍﺩﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﺟﺮﻡ ﮐﮯﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮐﮯﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯﺍﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮦ ﺳﺰﺍﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﺨﺖ ﯾﺎﺍﺱ ﺳﮯﻣﺨﺘﻠﻒ ﮨﻮ،ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﮔﺎ۔

ﻧﯿﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۱۔ ﺍﻟﻒ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ:ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۲ ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۷۲ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺌﯿﺲ ﻣﺎﺭﭺ ،ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﭼﮭﭙﻦ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﯾﺎﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﻮﺟﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

```

```

ﺩﻭﮨﺮﯼ ﺳﺰﺍ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯﮐﻮ۳۱۔ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ

ﻣﻠﺰﻡ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ ﺗﺤﻔﻆ۔ ﺧﻼﻑ ﺗﺤﻔﻆﺍﻟﻒ ﭘﺮﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﺟﺮﻡ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﯾﮏ ﺑﺎﺭﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮧ ﺗﻮ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﭼﻼﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﺳﺰﺍ

ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؛ ﯾﺎ

ﺏ ﮐﻮ، ﺟﺐ ﮐﮧ ﺍﺱ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺟﺮﻡ ﮐﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ

ﮨﯽ ﺧﻼﻑ ﺍﯾﮏ ﮔﻮﺍﮦ ﺑﻨﮯ۔

```

```

ﺷﺮﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﺷﺮﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﻏﯿﺮﮦ ۴۱۔ ﺷﺮﻑ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﮔﮭﺮﮐﯽ ﺧﻠﻮﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﻣﺖ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺷﮩﺎﺩﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﺍﺫﯾﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﻧﻘﻞ ﻭﺣﺮﮐﺖ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ۵۱۔ ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﻨﮯﺍﻭﺭﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ

ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﮨﺮ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﻧﻘﻞ ﻭﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ

ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺁﺑﺎﺩﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔ ۶۶۔ ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺑﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮ ﭘﺮﺍﻣﻦ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻭﺭ

ﺍﺳﻠﺤﮧ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﺍ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ۷۷1۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﯾﺎﺍﺧﻼﻕ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﺍﻧﺠﻤﻨﯿﮟ ﯾﺎﯾﻮﻧﯿﻨﯿﮟ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﻨﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮ، ﺟﻮ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻨﺎﻧﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﺎ

ﺭﮐﻦ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺟﺒﮑﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮩﺎﻋﻼﻥ ﮐﺮ ﺩﮮ ﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﻋﻤﻞ ﮐﺮﺭﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻀﺮﮨﮯﺗﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﺳﮯ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺩﻥ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﻣﻌﺎﻣﻠﮩﻌﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﮐﺮﺩﮮ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﻮﺍﻟﮯ ﭘﺮﻓﯿﺼﻠﮧ ﻗﻄﻌﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﮨﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﮐﮯﻣﺎﺧﺬ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﮦ ﮨﻮﮔﯽ ۔

```

```

۸۱۔ ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ، ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ، ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﯾﺎ

ﭘﯿﺸﮧ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻠﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﺰﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ:ﭘﯿﺸﮯ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎﭘﯿﺸﮯﮐﻮﺍﺟﺮﺕ ﻧﺎﻣﮧ ﮐﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎ

ﺏ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯿﮟ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩ ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﺍﺳﮯﻣﻨﻀﺒﻂ

ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ؛ ﯾﺎ

ﺝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮ، ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻮﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮ ﮐﮯﮐﺴﯽ

ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭ،ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ۔

```

```

۹۱۔ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﻉ، ﻏﯿﺮﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮﻱ ﻭﻏﯿﺮﮨﮑﯽ

ﺁﺯﺍﺩﯼ۔

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﮧ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ، ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ، ﺗﮩﺬﯾﺐ ﯾﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﮐﮯ ﻣﻔﺎﺩ ﮐﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻡﮐﮯ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮ

ﺗﻘﺮﯾﺮﺍﻭﺭﺍﻇﮩﺎﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﭘﺮﯾﺲ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ، ۵۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۷ ﺑﺎﺑﺖ۷۹۱ﺍﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻋﺮﻓﯽ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ،۵۷۹۱ﺀ۔

۲۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ۔ ۹۹۱۔ ﺍﻟﻒ۔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭﺿﻮﺍﺑﻂ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﮨﺮ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﻋﻮﺍﻣﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﯽ

ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﮏ ﺭﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﺍﻭﺭ ۰۲۔ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﺍﻭﺭﺍﺧﻼﻕ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،

ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ۔ ﻣﺬﮨﯽ ﺍﺩﺍﺯﻭﺍﻟﻒ ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮ ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﺮﻧﮯ، ﺍﺱ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﮨﺮﻣﺬﮨﺒﯽ ﮔﺮﻭﮦ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﮨﺮﻓﺮﻗﮯ ﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺍﻭﺭﺍﻥ

ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﺬﮨﺐ ۲ﮐ۔ﯽﮐ۱ﺴ۲۔ﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺧﺎﺹ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ

ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺤﺼﻮﻝ

ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﺗﺤﻔﻆ ۔ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭﺗﺮﻭﯾﺞ ﭘﺮﺻﺮﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

ﻣﺬﮨﺐ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯ ۲۲۔ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﻨﮯﯾﺎﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺠﺒﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺍﮔﺮﺍﯾﺴﯽ

ﺍﺩﺍﺭﻭﮞﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﻣﺬﮨﺐ ﺳﮯﮨﻮ۔ ۲ ﮐﺴﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﯾﺎﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ

ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺭﻭﺍﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ۔ ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻓﺮﻗﮯ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﮐﻠﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺱ ﻓﺮﻗﮯ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﭼﻼﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻓﺮﻗﮯ ﯾﺎ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﮯﻃﻠﺒﺎﺀ ﮐﻮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﯽ ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﻣﺤﺾ ﻧﺴﻞ، ﻣﺬﮨﺐ، ﺫﺍﺕ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﯿﺪﺍﺋﺶ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ

ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺤﺮﻭﻣﻨﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺴﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﺳﮯ ﺍﻣﺪﺍ ﺩﻣﻠﺘﯽ ﮨﻮ۔

ﻧﯿﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۱ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۱

۴ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﯾﺎﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﮯﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮦ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۳۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﮨﺮﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮ

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ،ﻗﺒﻀﮧ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﺍﻭﺭﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۴۲۔ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺳﮯﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ ﮐﯽ

ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺯ ﺑﺮﺩﺳﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﻗﺒﻀﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺑﺠﺰﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﻭﺭﺑﺠﺰﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻭﺭﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ

ﮨﻮﺟﺲ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺍﺩﺍﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ ﯾﺎﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﻮﺧﻄﺮﮮ ﺳﮯ ﺑﭽﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ

ﮐﮯﻻﺯﻣﯽ ﺣﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﺳﮯﻗﺒﻀﮯﻣﯿﮟ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯾﺘﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎ

ﺏ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯﺣﺼﻮﻝ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯾﺘﺎ ﮨﻮﺟﺴﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯﮐﺴﯽ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﺫﺭﯾﻌﮯﺳﮯﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﺟﻮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮨﻮﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﺍﺱ

ﮐﮯﻗﺒﻀﮧ ﻣﯿﮟ ﺁﺋﯽ ﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﺝ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﺣﺼﻮﻝ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺟﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺘﺮﻭﮐﮧ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﯾﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮨﻮﯾﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻮﺟﻮ ﺍﯾﺴﯽ

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻧﮧ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﺎﻣﺘﺮﻭﮐﮧ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮨﻮﻧﺎﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﻮﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﻔﺎ ﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﻣﻠﮏ ﮐﮯﻓﺎﺋﺪﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻤﻠﮑﺖ ﮐﻮﻣﺤﺪﻭﺩﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﺴﯽ

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﻟﮯﻟﯿﻨﮯﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯾﺘﺎﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﻗﺘﺴﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﺣﺼﻮﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯾﺘﺎ ﮨﻮ

ﺍﻭﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻃﺒﻘﮯﮐﻮﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻭﺭﻃﺒﯽ ﺍﻣﺪﺍﺩﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ : ﯾﺎ

ﺩﻭﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻃﺒﻘﮯ ﮐﻮﺭﮨﺎﺋﺸﯽ ﺍﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺳﮩﻮﻟﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻼ ﺳﮍﮐﯿﮟ، ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﯽ، ﻧﮑﺎﺳﯽ ﺁﺏ، ﮔﯿﺲ ﺍﻭﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﻮﺕ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ : ﯾﺎ

ﺳﻮﻡﺍﻥ ﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﻮﻧﺎﻥ ﻧﻔﻘﮧ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﺑﯿﺮﻭﺯﮔﺎﺭﯼ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﮐﻤﺰﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﯼ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﻮﺩﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻗﺎﺑﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ؛ ﯾﺎ

ﻭ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۵۲ ﮐﮯﺑﻤﻮ ﺟﺐ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ۔

۴ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﮯﮐﺎﻓﯽ ﮨﻮﻧﮯﯾﺎﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯﮐﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﺳﮯﻣﺴﺎﻭﺍﺕ۔ ۵۲۔ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮩﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﻣﯿﮟ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﮯﻣﺴﺎﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺣﻘﺪﺍﺭﮨﯿﮟ۔

۲ ﻭ ﺟﻨﺲ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۳ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﺍﻭﺭﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ

ﺧﺎﺹ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﻝ ﻟﻔﻆ ﻣﻟﻔﺤﻆﻣﺾﺤﮐﻮﺩﺾ،ﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۰ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸ﮐﯽ ﺭﻭﮮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۱

```

۵۲۔ﺍﻟﻒ۔ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﮯﺳﻮﻟﮧ ﺳﺎﻝ ﺗﮏ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺟﯿﺴﺎﮐﮧ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻣﻔﺖ ﺍﻭﺭﻻﺯﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ۔ ۶۲۔

```

```

ﻋﺎﻡ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮔﺎﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯﮐﯽ ﺟﮕﮩﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﺻﺮﻑ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺘ ﻋﺎﺺﻡﻧﮧﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻠﮧ

ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ۔

ﮨﻮﮞ، ﺁﻧﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﺤﺾ ﻧﺴﻞ، ﻣﺬﮨﺐ، ﺫﺍﺕ،ﺟﻨﺲ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ

ﻣﻘﺎﻡ ﭘﯿﺪﺍﺋﺶ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺭﻭﺍﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﺍﻭﺭﺑﭽﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎﺹ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻤﻠﮑﺖ

ﮐﮯ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۷۲۔ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺟﻮﺑﮧ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﺭﮐﺎﺍﮨﻞ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺗﻘﺮﺭﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﺗﯿﺎﺯ

ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺗﺤﻔﻆ۔

ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺾ ﻧﺴﻞ، ﻣﺬﮨﺐ،ﺫﺍﺕ،ﺟﻨﺲ ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﯿﺪﺍﺋﺶ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺭﻭﺍﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ۲ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ

ﻃﺒﻘﮯﯾﺎ ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺁﺳﺎﻣﯿﺎﮞﻣﺤﻔﻮﻅ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﯿﮟ ﮔﯽ ﺗﺎﮐﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ

ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﻮﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺟﺎﮮ: ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺁﺳﺎﻣﯿﺎﮞ ﯾﺎ ﻣﻼﺯﻣﺘﯿﮟ ﮐﺴﯽ

ﺍﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﮐﮯﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﺤﻔﻮﻅ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﯿﮟ ﮔﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺳﺎﻣﯿﺎﮞ ﯾﺎ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﺟﻮ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺟﻨﺲ ﮐﮯﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ

ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮧ ﺩﺋﯿﺌﮯﺟﺎﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮﮞ ۔ : ﮨﻢﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﺑﮭﯽ ﮨﮯﮐﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻃﺒﻘﮯﯾﺎ ﻋﻼﻗﮯ ﮐﯽ ﮐﻢ

ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﭘﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯ

ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ۔

ﻧﯿﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۲ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۰ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﻮﻟﮭﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۹۹۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۷ﺑﺎﺑﺖ۹۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮨﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯ

ﮟ ﻃﻮﺭﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺍﺳﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺩﺱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋ۴ﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﻤﯽ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﮨﯿﻨﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺁﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺗﻘﺮﺭﺳﮯﻗﺒﻞ، ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﯿﻦ

ﺳﺎﻝ ﺗﮏ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺯﺑﺎﻥ،ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻭﺭ ۸۲۔ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۵۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻃﺒﻘﮧ ﮐﻮ، ﺟﺲ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﻟﮓ ﺯﺑﺎﻥ، ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﯾﺎ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﮨﻮ،ﺍﺳﮯ

ﺗﻘﺎﻓﺖ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯﺍﻭﺭﻓﺮﻭﻍ ﺩﯾﻨﮯ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ،ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺩﺍﺭﮮﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﺑﺎﺏ۲۔ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻝ

```

ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻝ۔ ۹۲۔ ۱ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻝ ﮐﮩﻼﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭ ﻣﻠﮑﺖ ﮐﮯ ﮨﺮﺷﻌﺒﮯﺍﻭﺭ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﺍﻭﺭﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺷﻌﺒﮯ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﮐﺎﺭ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ

ﻭﺍﻟﮯ ﮨﺮﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﯾﮧ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﮯﮐﮩﻮﮦ ﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺷﻌﺒﮯﯾﺎ

ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﮐﺎ ﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ۔

۲ ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺻﻮﻝ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺳﺎﺋﻞ

ﮐﮯﻣﯿﺴﺮﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﮨﻮﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﺮﻣﺸﺮﻭﻃﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮨﺮﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ،ﺻﺪﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺍﻭﺭﺑﺮﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﺍﭘﻨﮯ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ

ﺍﻣﻮﺭﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﮐﺎ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﺮﺑﺤﺚ

ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﯿﭧ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺗﻮﺍﻋﺪﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ

ﻣﯿﮟ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﺭﮐﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ۰۰۔ﯾﮧ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺷﻌﺒﮯﯾﺎﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﺎ، ﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺷﻌﺒﮯ ﯾﺎ

ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ۔ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻌﻞ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮮ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯﮨﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺷﻌﺒﮯ ﯾﺎﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﮨﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎﺍﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۱

ﮐﺴﯽ ﻓﻌﻞ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﮨﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺷﻌﺒﮯ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎﮐﺴﯽ

ﺷﺨﺺ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

۱۳۔ ۱ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﮐﻮ، ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ، ﺍﭘﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ۔ ﺍﻭﺭﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﯾﺴﯽ

ﺳﮩﻮﻟﺘﯿﮟ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻦ ﮐﯽ ﻣﺪﺩﺳﮯﻭﮦ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭ

ﺳﻨﺖ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﺳﻤﺠﮭﺴﮑﯿﮟ۔

۲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔ ﺍﻟﻒ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺍﺳﻼﻣﯿﺎﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮ ﻻﺯﻣﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﻨﺎ،ﻋﺮﺑﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﯿﮑﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ

ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯﺳﮩﻮﻟﺖ ﺑﮩﻢ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﺎ ﺍﻭﺭﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﮐﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻭﺭﻣﻦ ﻭﻋﻦ

ﻃﺒﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭﺍﺷﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﺎ؛

ﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﻭﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﯿﺎﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﻮﻓﺮﻭﻍ ﺩﯾﻨﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺝ ﺯﮐﻮۃ، ﺍﻋﺸﺮ،ﺍﺍﻭﻗﺎﻑ ﺍﻭﺭﻣﺴﺎﺟﺪﮐﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﺎ۔

```

```

ﺑﻠﺪﯾﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﺎ

ﻓﺮﻭﻍ۔

۲۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﻭﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻠﺪﯾﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯ

ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﺎﻧﻮﮞ،ﻣﺰﺩﻭﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﮐﻮﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۳۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ، ﻧﺴﻠﯽ،ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ،ﻓﺮﻗﮧ ﻭﺍﺭﺍﻧﮧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﻌﻀﺒﺎﺕ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮩﺸﮑﻨﯽ ﮐﺮﮮ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻣﻤﺎﺛﻞ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺷﮑﻨﯽ

ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﮔﯽ۔

```

```

۴۳۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺒﻮﮞ ﻣﯿﮟﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ ﮐﻮﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻗﯿﻮﮟﻣﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﻮﺭﺗﻮﮞ

ﮔﮯ۔

ﮐﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ۔

```

```

۵۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﺷﺎﺩﯼ، ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ، ﻣﺎﮞ ﺍﻭﺭﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮﮮﮔﯽ۔ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﺗﺤﻔﻈﮧ ۔

```

```

۶۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ، ﺍﻗﻠﯿﺘﻮﮞ ﮐﮯﺟﺎﺋﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﺭﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﺎ، ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺍﻗﻠﯿﺘﻮﮞﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯﮨﺘﺤﻔﻆ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺎ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﻭﺭ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ

۷۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ

ﺑﺮﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻟﻒ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮦ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﮯﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﺷﯽ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ، ﮐﻮﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ

ﻓﺮﻭﻍ ﺩﮮ ﮔﯽ؛

ﺏ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﻣﻤﮑﻨﮧ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻧﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺍﻭﺭﻣﻔﺖ ﺍﻭﺭﻻﺯﻣﯽ ﺛﺎﻧﻮﯼ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛

ﺝ ﻓﻨﯽ ﺍﻭﺭﭘﯿﺸﮧ ﺩﺭﺍﻧﮧ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﻮﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻤﮑﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭﺭﺍﻋﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭﻟﯿﺎﻗﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﺳﺐ

ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﺴﺎﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ:

ﺩﺳﺴﺘﮯ ﺍﻭﺭﺳﮩﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﻮﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ: ۵ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﺍﻭﺭﻧﺮﻡ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﺎﺭ، ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﯾﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮧ ﺑﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﺳﮯ

ﺍﯾﺴﮯﭘﯿﺸﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻡ ﻧﮧ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﻋﻤﺮﯾﺎﺟﻨﺲ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﮨﻮﮞ، ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺍﻭﺭ ﻣﻼﺯﻡ ﻋﻮﺭﺗﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺯﭼﮕﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛

ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﮯﺍﻓﺮﺍﺩﮐﻮ، ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺯﺭﻋﯽ ﺍﻭﺭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻭﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯ ﺍﺱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ، ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﻣﯿﮟ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ، ﭘﻮﺭﺍ ﭘﻮﺭﺍ ﺣﺼﮧ ﻟﮯﺳﮑﯿﮟ؛ ﺯ ﻋﺼﻤﺖ ﻓﺮﻭﺷﯽ، ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻭﺭﺿﺮﺭ ﺭﺳﺎﮞ ﺍﺩﻭﯾﺎﺕ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ،ﺧﺶ ﺍﺩﺏ، ﺍﻭﺭ

ﺍﺷﺘﮩﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﻃﺒﺎﻋﺖ،ﻧﺸﺮﻭﺍ ﺷﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﯽ ﺭﻭﮎ ﺗﮭﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ﺡ ﻧﺸﮩﺂﻭﺭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺩﮦ ﻃﺒﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎ

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﻮ، ﺭﻭﮎ ﺗﮭﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﻁﻧﻈﻢ ﻭﻧﺴﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺩﻭﺭﮐﺮﮮﮔﯽ ﺗﺎﮐﮩﻌﻮﺍﻡ ﮐﻮﺳﮩﻮﻟﺖ ﺑﮩﻢ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ

ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﭘﻮﺭﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﻡ ﮐﮯﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪﺍﮨﻮ۔

```

```

ﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺍﻭﺭ ۸۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ

ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩ ﮐﺎ

ﻓﺮﻭﻍ۔ ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻡ ﺁﺩﯼ ﮐﮯﻣﻌﯿﺎﺭﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮ ﮐﮯ، ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﺭﻭﺳﺎﺋﻞ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭﻭﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭﭼﻨﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﻤﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﺭﻭﮎ ﮐﺮﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﻟﻮﻧﻘﺼﺎﻥ ﭘﮩﻨﭽﮯ ﺍﻭﺭ

ﺁﺟﺮﻭ ﻣﺎﺟﻮﺭﺍﻭﺭﺯﻣﯿﻨﺪﺍﺭﺍﻭﺭﻣﺰﺍﺭﻉ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﮮ ﮐﺮ

ﺑﻼﻟﺤﺎﻅ ﺟﻨﺲ ،ﺫﺍﺕ، ﻣﺬﮨﺐ ﯾﺎﻧﺴﻠﮩﻌﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩ ﮐﮯ ﺣﺼﻮﻝ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﻣﻠﮏ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﯿﺎﺏ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺁﺭﺍﻡ ﻭﻓﺮﺻﺖ

ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﺎﻡ ﺍﻭﺭﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﯽ ﺳﮩﻮﻟﺘﯿﮟ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛

ﺝ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻼﺯﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻮﻻﺯﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺑﯿﻤﮧ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﻃﺮﺡ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮ ﮐﻤﺰﻭﺭﯼ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ

ﻋﺎﺭﺿﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﭘﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﻧﮧ ﮐﻤﺎﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮﮞ ﺑﻼﻟﺤﺎﻅ ﺟﻨﺲ، ﺫﺍﺕ، ﻣﺬﮨﺐ ﯾﺎﻧﺴﻞ، ﺑﻨﯿﺎ ﺩﯼ

ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻼ ﺧﻮﺭﺍﮎ،ﻟﺒﺎﺱ،ﺭﮨﺎﺋﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻭﺭﻃﺒﯽ ﺍﻣﺪﺍﺩﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺳﻤﯿﺖ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺍﻭﺭﮐﻤﺎﺋﯽ

ﻣﯿﮟ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﮐﻮﮐﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ۰۰

ﻭ ﺭﺑﺎﺀ ﮐﻮﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﺧﺘﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ۳ﮮ1؟ ﺍﻭﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﮯﺟﻦ ﮐﺎ ﻗﯿﺎﻡ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺁﯾﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮﮞ،

ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯿﮟﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﺣﺼﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﮟ

ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻓﺮﻭﮔﺰ ﺍﺷﺖ ﮐﻮ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

۹۳۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞﮐﻮﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟﺷﺮﮐﺖ ﮐﮯﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﺋﮯﮔﯽ۔ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟﻋﻮﺍﻡ

ﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ۔

```

```

۰۴۔ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﮐﮧ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﻣﺴﻠﻢ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﮧ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕﻋﺎﻟﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﮯ ﺭﺷﺘﮯ

ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ، ﺍﯾﺸﯿﺎ، ﺍﻓﺮﯾﻘﮧ ﺍﻭﺭﻻﻃﯿﻨﯽ ﺍﻣﺮﯾﮑﮧ ﮐﮯﻋﻮﺍﻡ ﮐﮯﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﺑﯿﺴﺘﻮﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺍﻣﻦ ﮐﻮ

ﻓﺮﻭﻍ ﺩﯾﻨﺎ۔

ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ، ﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺍﻣﻦ ﺍﻭﺭﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﻓﺮﻭﻍ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﻣﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﯿﺮﺳﮕﺎﻟﯽ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺘﺎﻧﮧ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﮐﻮﭘﺮ ﺍﻣﻦ ﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﺳﮯﻃﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ

ﺣﻮﺻﻠﮧ ﺍﻓﺰﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

ﻟﻔﻆﺍﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲

۲ﺑﺤﻮﺍﻟﺪﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎ ﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑﺯ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﮧ ﺳﻮﻡ

ﺩﻓﺎﻕ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ßﺑﺎﺏ۱۔ﺻﺪﺭ

```

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺻﺪﺭﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﮐﮯﺍﺗﺤﺎﺩ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۲ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ

ﭘﯿﻨﺘﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﮐﯿﻌﻤﺮ ﮐﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ۔

۳ﺻﺪﺭﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻡ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ

ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ

۴ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ،ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯ

ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﺎﭨﮫ ﺩﻥ ﺍﻭﺭﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﻗﺒﻞ ﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ، ﺍﮔﺮﯾﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﻟﺌﮯ ﻧﮧ ﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﻮﮐﮧ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﻮﮌﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ،ﺗﻮﯾﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺗﯿﮟ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﮐﺮﻧﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ،ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯﮐﮯﺗﯿﮟ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﮔﺮﯾﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﻟﺌﮯ ﻧﮧ ﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﻮﮐﮧ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﻮﮌﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ،ﺗﻮ ﯾﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔

۶ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮨﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ

ﺳﺎﻣﻨﮯﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔ ۲۴۔ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﻗﺒﻞ،ﺻﺪﺭ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ۳۴۔۱ ﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﮐﻮﺋﯽ

ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﮯﺻﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ۔ ۲ ﺻﺪﺭ، ۴ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ، ﺍﮔﺮ۲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﯿﮟ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺱ

ﺩﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﮔﯽ ﺟﺲ ﺩﻥ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯﮔﺎ۔

```

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺻﺪﺭﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺟﺲ ﺩﻥ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯ ﮔﺎ، ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ

ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺻﺪﺭﺍﭘﻨﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺏ ﻭﺟﻮﺩ، ﺍﭘﻨﮯ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﺗﮏ ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯﮔﺎ۔ ۲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ، ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺩﻭﻣﺘﻮﺍﺗﺮﻣﯿﻌﺎﺩﻭﮞ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺻﺪﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ

ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

ﺷﻘﺎﺕ۷ ﺗﺎ۹ ﮐﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۱ﺍﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻋﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺷﺮﺍﺋﻂ۔

ﺻﺪﺭ ﮐﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ

ﻣﯿﻌﺎﺩ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘ۲ﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۲

```

ﺻﺪﺭ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺻﺪﺭﮐﻮ ﺁﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﮰ

ﮔﺎ۔

۵۴۔ ﺻﺪﺭﮐﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﭨﺮﯾﺒﻮﻧﻞ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮨﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﺩﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﺰﺍ ﮐﻮﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﻧﮯ،ﻣﻠﺘﻮﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﮐﭽﮫ

ﻋﺮﺻﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺭﻭﮐﻨﮯ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮﻧﮯ،ﺍﺳﮯﻣﻌﻄﻞ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۶۴۴۔ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺻﺪﺭﮐﻮﺩﺍﺧﻠﮧ ﺍﻭﺭﺧﺎﺭﺟﮧ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﮯﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺠﺎﺩﯾﺰ ﭘﺮ

ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺭﺍﺩﮦ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮﺳﮯﺁﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﮯﮔﺎ۔

```

```

۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺻﺪﺭﮐﻮ، ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎﺻﺪﺭﮐﯽ ﺑﺮﻃﺮﻧﯽ

۲ﮮﯾﺎ ﻣﻮﺍﺧﺬﮦ۔

ﺩﻣﺎﻏﯽ ﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﺍﺳﮑﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯﯼ ﯾﺎ

ﻓﺎﺵ ﻏﻠﻂ ﺭﻭﯼ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﺎﻣﻮﺍﺧﺬﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﻧﺼﻒ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﻮﺻﺪﺭﮐﯽ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ، ﯾﺎ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﮐﺎﻣﻮﺍﺧﺬﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺍﭘﻨﮯ ﺍﺭﺍﺩﮦ ﮐﺎﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﮮﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﻧﻮﭨﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﮯﮐﻮﺍﺋﻒ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﮐﯽ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺍﮔﺮﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻮﭨﺲ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﻮﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺳﮯﻓﻮﺭﺍ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮮﮔﺎ۔ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺷﻖ ۲ ﯾﺎﺷﻖ ۳ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻧﻮﭨﺲ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺗﯿﻦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻧﻮﭨﺲ ﮐﯽ

ﺍﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﺻﺪﺭﮐﻮ ﺑﮭﺠﻮﺍﺋﮯ ﮔﺎ۔

۵ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻧﻮﭨﺲ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺳﺎﺕ ﺩﻥ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﻭﺭ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺩﻭﻧﻮﮞ

ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﺎﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﺍﺱ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﯾﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﮐﯽ، ﺟﺲ ﭘﺮﻧﻮﭨﺲ ﻣﻨﯽ ﮨﻮ، ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮﮮﮔﺎﯾﺎ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﺮﻭﺍﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۷ ﺻﺪﺭﮐﻮ ﯾﮧ ﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ

ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﺍ ﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۴ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻘﺎﺕ ۱ ﺍﻭﺭ۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۸ ﺍﮔﺮ، ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮧ ﭘﺮﻏﻮﺭ ﻭﺧﻮﺽ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯽ

ﺟﺎﺋﮱ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﮐﺎﺍﮨﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯﯼ

ﯾﺎﻓﺎﺵ ﻏﻠﻂ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻣﺠﺮﻡ ﮨﮯﺗﻮﺻﺪﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻓﻮﺭﺍ ﻋﮩﺪﮦ ﭼﮭﻮﮌﺩﮮﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺪﺭ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﻭﻏﯿﺮﮦ، ﮮ ﺩﻏﯿﺮﮦ ۸۴۔ ۱ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ،ﺻﺪﺭﮐﺎﺑﯿﻨﮩﯿﺎﻭﺯﯾﺮﻋﻈﻢ۱ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﺍﻭﺭ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ

ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮﮔﺎ:

ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ۳۳ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ ﺻﺪﺭﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،

ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺳﮯ، ﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﺩﻭﺑﺎﺭﺩﻏﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮩﮧ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺻﺪﺭ ۳ﺩﺱ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﻤﻠﮯﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺳﮯﺍﯾﺴﺎﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ،ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﮯ

ﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﺟﻮﺻﺪﺭﻧﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮﮐﯽ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﺧﻮﺍﮦ ﮐﭽﮫ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔!

۷

ﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﯽ ﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ، ﺍﻭﺭﺍﮔﺮ ﺍﯾﺴﺎﮨﮯﺗﻮﮐﯿﺎ،ﻣﺸﻮﺭﮦ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ، ﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮﯾﺎ

ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﮯﺻﺪﺭﮐﻮﺩﯾﺎﺗﮭﺎ،ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ،ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ

ﺳﮯ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

ﺍﺣﺴﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ﺍ ﻣﺠﺤﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﮞ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۴ ﯼ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺘﻢ ﯾﮑﭧ،۵۸۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۸ﺍﺑﺎﺑﺖ ﺩ۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻭﺯﯾﺮ۔ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻖ ۳ ﺣﺬﻑ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۵ﺟﺒﮑﮧ ﺻﺪﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﮮ،ﮨﺸﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﻭﮦ ﺍﻟﻒ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﻭﺍﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﻮ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﮯﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﻧﻮﮮﺩﻥ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮨﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ7ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴۲۲ ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۴۲۲ ﺍﻟﻒ ﮐﯽ

ﺗﺼﺮﯾﺤﺎﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔!۔

ﺍﮔﺮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺭﯾﻔﺮﻧﮉﻡ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺿﺮﻭﺭﯼ ﺳﻤﺠﮭﮯﺗﻮ ﻭﮦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮ

ﯾﮧ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺗﺎﮨﮯﺗﻮ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﺍﯾﺴﮯﺳﻮﺍﻝ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ

ﺟﻮﺍﺏ ﯾﺎﺗﻮﮨﺎﮞ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﺩﯾﺎﺟﺎﺳﮑﺘﺎﮨﮯﺭﯾﻔﺮﻧﮉﻡ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮﮔﺎ۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺭﯾﻔﺮﻧﮉﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺭﯾﻔﺮﻧﮉﻡ ﮐﮯ

ﻧﺘﯿﺠﮧ ﮐﯽ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺍﻭﺭﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﮐﺎﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔!

```

```

ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻭﻓﺎﺕ، ﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﺗﻮﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ،ﺍﮔﭼﺮﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺪﺭﮨﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﺻﺪﺭ

ﺩﮦ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﺱ ﻣﻘﮯﻡ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﯾﻠﻤﻨﺼﺒﯽ

ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺪﺭﮨﻮﮔﺎﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۴ ﮐﯽ ﺷﻖ ۳ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﺪﺭﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ۔ ﺟﺐ ﺻﺪﺭ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯ

ﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﯾﺎ ﺻﺪﺭﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ

ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﭘﺲ ﺁﻧﮯ ﺗﮏ ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،

ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﯿﻨﮯ ﺗﮏ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۵ﯼ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻘﺎﺕ ۵ ﺍﻭﺭ۶ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۲۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺑﺎﺏ ۔۲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼﯾﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﮨﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﻭﺭﺍﺟﻼﺱ

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۰۵۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮﺻﺪﺭﺍﻭﺭ ﺩﻭﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ۔

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﭧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔!

```

```

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۔ ۳۱۵۔ 0 ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ

ﺗﯿﻦ ﺳﻮﭼﮭﺘﯿﮟ ﻧﺸﺘﯿﮟ ﮨﻮﻧﮕﯽ۔

۲ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﺩﺍﺭﮨﻮﮔﺎ ﺍﮔﺮﯼ،

ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﮨﻮ؟

ﺏ ﻭﮦ ﻋﻤﺮﻣﯿﮟ ﺍﭨﮭﺎﺭﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ؟ ﺝ ﺍﺱ ﮐﺎﻧﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩ ﺍﺳﮯﮐﺴﯽ ﺑﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮯ ﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﮨﻮ۔

۳ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺬﮐﺮﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺷﻖ ۴ﻣﯿﮟ ﻓﺮﺍﺟﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ

ﮐﮯ، ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ:۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۷۱ﺍ،ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۹۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ، ﭘﺮﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۸۹۱، ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۵۵ﯼ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۶۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﺍ۵ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯽ

ﺍﻭﺭ۱۲ﺍﮔﺴﺖ،۰۰۰۲ﺀ ﺳﮯﺑﻤﯿﺸﮧ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﭙﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۸۱۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻟﻔﻆ ﺗﯿﻦ ﺳﻮﺑﯿﺎﻟﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۲

ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺘﯿﮟ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﮐﻞ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ۰۲۶۱

ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍ۵۵۴

ﭘﻨﺠﺎﺏ۳۷۱۲۳۶۴۱

ﺳﻨﺪﮪ۵۷۴

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ۳

ﮐﻞ۶۹۲۳۶۶۲

۳ﺍﻟﻒ ﺷﻖ ۳ ﯾﺎﻧﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﯾﮕﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﺳﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺟﻦ ﮐﺎﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۸۱۰۲ﺀ ﻣﯿﮟ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﮨﻮﮔﺎﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮏ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪﯾﮧ ﺷﻖ ﺣﺬﻑ ﺳﻤﺠﮭﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺱ

ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔ ۵ ۲ ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﺢ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯ

ﻟﯿﮯ ﺩﺱ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﮔﺬﺷﺘﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺁﺧﺮﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺟﻮ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺷﺎﺋﻊ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ

ﮐﮯﻟﯿﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ۸۱۱۲ﺀ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺁﺋﻨﺪﮦ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯ،ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﯼ ۷۱۰۲ﺀ ﮐﮯﻋﺒﻮﺭﯼ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺷﺎﺋﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ، ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ۔

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻟﯿﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ، ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﻘﮯ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻨﯽ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺣﻠﻘﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮩﺎﻭﺭﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﻭﻭﭦ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﺏ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮧ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺟﻮﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ

ﻟﯿﮯ ﺷﻖ ۳ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻠﻘﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮨﻮﮔﺎ:

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ ۸۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭼﻮﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۷۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۳ ﺑﺎﺑﺖ ۷۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﺴﯿﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۸۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﻧﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺝ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯﺣﻠﻘﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻮﺭﺍ ﻣﻠﮏ ﮨﻮﮔﺎ؛

ﺩ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﺪﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺷﻖ ۳ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺳﮯﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮧ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﯽ

ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﺱ ﭘﯿﺮﺍ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯﮐﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺟﺮﯾﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯ ﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﯽ

ﺍﺷﺎﻋﺖ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﯾﻮﻡ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ

ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺳﮯﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ

ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﯿﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﭘﯿﺮﺍ ﮐﯿﻐﺮﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯﮐﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ

ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﺎ

ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺟﺮﯾﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﻣﯿﺮﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯ

ﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺷﺎﻋﺖ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﯾﻮﻡ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ ﺑﺎﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﺍ

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۲

```

۲۵۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻭﻗﺖ ﺗﻮﮌ ﻧﮧ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ،ﺍﭘﻨﮯﭘﮩﻠﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺩﻥ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ

ﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﭨﻮﭦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۳۵۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﺑﻌﺪﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﭘﻨﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﻭﺭﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺋﮯ ﺩﯾﮕﺮﮐﺎﻡ،ﺍﭘﻨﮯ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭ

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﺍﯾﮏ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺟﺘﻨﯽ ﺑﺎﺭﺑﮭﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ۔

ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ ﮐﻮﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

ﺑﻄﻮﺭﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﮦ ﺭﮐﻦ،ﺍﭘﻨﺎﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﻗﺒﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺟﺐ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﯾﺎ،ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺑﻄﻮﺭﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺑﮭﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺑﻄﻮﺭﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﺍﯾﺴﺎﺭﮐﻦ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮐﯽ

ﺭﻭﺳﮯ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﺒﮑﮧ ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ

ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺭﮨﺎ ﮨﻮ۔

۵ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺳﺘﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۶ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۷ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺍﮔﺮ۔

ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ؛ ﺏ ﻭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ؟ ﯾﺎ

ﺝ ﺍﺳﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺳﺎﺕ ﺩﻥ ﮐﺎﻧﻮﭨﺲ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﺟﺴﮯﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯ

ﺩﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

ﺍﺳﻤﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۸ ﺟﺐ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﻮﺯﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮩﺎﮔﻠﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪ ﺷﺨﺺ ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﻧﮧ

ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﮮ۔

```

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﮦ۴۔ ۱ ﺻﺪﺭ، ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﺎﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ

ﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﺍﯾﺴﮯﻭﻗﺖ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﻃﻠﺐ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺴﮯﻭﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮﺍﻭﺭﺍﺳﮯ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ۔ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

ﮨﺮ ﺳﺎﻝ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ 1ﺗﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮏ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺁﺧﺮﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﻭﺭﺍﮔﻠﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﮏ

ﺳﻮﺑﯿﺲ ﺩﻥ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﮐﺎ ﻭﻗﻔﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮨﺮﺳﺎﻝ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺗﯿﮟ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﺎﺭﺳﮯﮐﻢ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺟﻼﺱ

ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔ ﺁﺗﺸﺮﯾﺢ۔ ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻥ ﺟﺐ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﻥ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ

ﻣﺪﺕ، ﺟﻮ ﺩﻭ ﺩﻥ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺟﺲ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﻠﺘﻮﯼ ﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ،

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔

۳ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﯾﮏ ﭼﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﺍﺱ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﺳﮯ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﯾﺴﮯﻭﻗﺖ ﺍﻭﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﻃﻠﺐ ﮐﺮﮮﮔﺎﺟﯿﺴﮯﻭﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ،ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻧﮯ ﺍﻧﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ

ﻃﻠﺐ ﮐﯿﺎﮨﻮﺗﻮ ﺻﺮﻑ ﻭﮨﯽ ﺍﺳﮯ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

ﺍﻗﺪ ﺩﻓﻌﮧ۴۵ ﮐﺎﻧﻒ ﺫﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮨﻮﺍﺗﮭﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮩﺎﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﺎﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺣﺬﻑ ﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﮩﻮ، ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﻮﻗﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺑﻼ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﻣﺸﮑﻼﺕ،

۳۷۷۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۳۲ ﻣﺠﺮﯼ۳۷۹۱ﺀ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ ۵۹۱۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۵۹۱۱ ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﮯﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﮩﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﮞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺩﻭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﻭﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻭﮨﻢﺍﯾﮑﻦ،۷۷۹۱ﻧﻤﺒﺮﺍ ﺑﺎﺑﺖ ۸۹۰ﺀﯼ ﺭﻭﺳﮯﻟﻔﻆ ﺳﺎﻧﮫ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﮔﯿﺎﺟﺴﮯﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﮧ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﺪ ﺩ۸۹۱ﺀ ﮐﮯ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ،۰۷۹۱.ﻧﻤﺒﺮﺍﺉ ﺑﺎﺑﺖ۱۔۰۱.ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺸﺮﯾﺦ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﯾﺎﭨﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲، ﻧﻮﻣﺒﺮ،۵۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۳

```

۱ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﺣﺎﺿﺮﺍﻭﺭﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ

ﺳﮯﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻﺷﺨﺺ ﻭﻭﭦ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮ ﮔﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕﺍﻭﺭﮐﻮﺭﻡ۔

ﮐﮯﮐﮩﺪﻭﭦ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﮨﻮﮞ۔

ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻮﺟﮧ ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﮐﺮﺍﺋﯽ ﺟﺎﮰ ﮐﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﺍﯾﮏ ﭼﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﯿﮟﺗﻮ ﻭﮦ ﯾﺎﺗﻮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﻣﻠﺘﻮﯼ ﮐﺮﺩﮮﮔﺎﯾﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﻮﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﺩﮮ

ﮔﺎﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﯾﮏ ﭼﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔

```

```

ﺻﺪﺭ ﮐﺎ ﺧﻄﺎﺏ۔

۶۵۔ ﺻﺪﺭ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﯾﮑﺠﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺳﮯ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ

ﺣﺎﺿﺮﯼ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﻮ، ﺧﻮﺍﮦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﭘﯿﻐﺎﻣﺎﺕ ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑﮯﮔﺎ، ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺟﺴﮯﮐﻮﺋﯽ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﻤﻠﮧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻌﺪﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﺲ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮﻧﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺣﮑﻢ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔ ۳ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﮨﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﺮﺍﻭﺭ ﮨﺮ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﭘﺮ ﺻﺪﺭﯾﮑﺠﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺳﮯ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﮮ ﮔﺎﺍﻭﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺍﺳﮑﯽ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﺳﮯﺁﮔﺎﮦ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻗﺖ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

ﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻧﻤﺒﺮﻧﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﺍﻭﺭﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣ۲ﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢ۱ﯾﮑﭧ،۸۸۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

۲۳ ۲۳ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۷۲ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ،ﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮﻣﻠﮑﺖ ﺍﻭﺭﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ

ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺎ ﺣﻖ۔ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺳﮯﺭﮐﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻭﻭﭦ

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯿﺘﮭﻠﯿﻞ۔۵ ﺻﺪﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺍﮔﺮﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﭘﺮﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﮮ؛ ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﮯ

ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﮌ ﺗﺎﻟﯿﺲ ﮔﮭﻨﭩﻮﮞ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮯ ﭘﺮﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻀﻢ ﮐﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯﻭﻭﭦ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﺎ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﮮﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎ ﮨﻮﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻧﮩﮑﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﺟﺎﭼﮑﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﯾﺎﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺗﺨﻠﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ

ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﮨﻮﺣﻮﺍﻟﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۴ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺻﺪﺭﺑﮭﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﺒﮑﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎ ﻭﻭﭦ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﮯ ﺟﺎﭼﮑﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﮌﮐﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮ ﭘﺎﮮ ﺟﺲ ﮐﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﻃﻠﺐ ﮐﺮﺩﮦ ﻓﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ

ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮ۔۲

```

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺗﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۰۲ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۵ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

۶۵۵ ۱ﺳﯿﻨﯿﭧ ﭼﮭﯿﺎﻧﻮﮮ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ،

ﺍﻟﻒ ﭼﻮﺩﮦ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؟

ﺏ ﺝ ﺩﻭﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﭘﺮﺍﻭﺭﺍﯾﮏ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍﯾﮑﭩﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺎﻟﻢ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ

ﺳﮯﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯﺳﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻮﺻﺪ ﺭﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ؛

ﺩ ﭼﺎﺭﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؛

۵ ﭼﺎﺭﭨﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﻭ ﭼﺎﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ، ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﺳﮯﺍﯾﮏ، ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﭘﯿﺮﺍﺩﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ ۰۱۰۲ﺀ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ

ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﺍﮔﻠﮯ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﺳﮯﻣﺆ ﺛﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ، ﻭﺍﺣﺪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻭﭦ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺟﻮﺑﺤﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﮞ

ﮔﮯ ﭼﮫ ﺳﺎﻝ ﮨﻮﮔﯽ: ﺍﻟﻒ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ،ﺳﺎﺕ ﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺳﺎﺕ ﺍﮔﻠﮯ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪ

ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛

ﺕﺏ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲، ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۵ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۸۱۲۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۷۳ﺑﺎﺑﺖ ۸۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﭼﺎﺭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۳ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺝ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺝ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ، ﺍﻭﻝ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﻣﻨﺘﺦ ﮨﻮﻧﮯﻭﺍﻻ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﺍﺍﮔﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﻡ ﭨﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﺍﯾﮏ ﮐﻦ ﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﺍﮔﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺩ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ، ﺩﻭﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ

ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺩﻭﺍﮔﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ۵ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ، ﺩﻭﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ

ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺩﻭﺍﮔﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ، ﺍﻭﺭ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﻭ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺩﻭﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ

ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺩﻭﺍﮔﻠﮯ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﻟﯿﮯ

ﻗﺮﻋﮩﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺮﮮﮔﺎﮐﮧ ﮐﻮﻥ ﺳﮯﺩﻭﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﮩﻠﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

ﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﺍﻭﺭﺷﻖ ۳ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﮐﮯﺣﺬﻑ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻭﻓﺎﻕ

ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﺍﭘﻨﮯﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻋﮩﺪﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺗﮏ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﭘﺮ، ﯾﮧ ﺷﻖ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﮦ ﻣﺠﮭﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﮐﺴﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯿﮧ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﮦ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﺱ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ

ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﺼﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﺍﺱ ﻧﮯ ﭘﺮﮐﯽ ﮨﻮ۔

```

```

ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﯾﮧ ﺍﭘﻨﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﻭﺭﺑﺎﺳﺸﺘﺜﻨﺎﺋﮯ

ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ،ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﺍﯾﮏ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﮮ

ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۳

ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺟﺘﻨﯽ ﺑﺎﺭﺑﮭﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮨﺴﯿﻨﯿﭧ ﺍﯾﮏ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ ﮐﻮ

ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﮮﮔﯽ۔ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﭘﺮﺍﺱ

ﻧﮯﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻻ ﮨﻮ۔

```

```

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۵ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲ ﺗﺎ۷،ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۴۵ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲ﺍﻭﺭ۳ﺍﻭﺭﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۵۵ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﯾﮕﺮ

ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﭘﺮﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮞ ﮔﮯﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭘﺮﺍ ﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔

ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯿﮟ، ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺆﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﺍﻭﺭ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﻨﯿﭧ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﺟﺎﺕ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ، ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴۵ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯ

ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺍﻭﺭﺗﯿﺴﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺍﺩﺭﺩﺱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﮯ ﮔﺌﮯﮨﻮﮞ۔

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﮐﺍﮯﺭﺍﮐﺭﺎﮐﻥﺎﻥﮐ ﮐﯽ ﺑﯽﺎﺑﺑﺎﺑﺖ ﺍﺖ ﺍﺣﮑﺣﺎﮑﻡﺎﻡ

```

۲۶۔۱ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯﯾﺎﭼﻨﮯﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎﺍﮨﻠﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﺍﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺷﮩﺮﯼ ﻧﮧ ﮨﻮ؛ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ

ﺏ ﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﭘﭽﭙﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮﮐﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﻠﺌﮯﺍﮨﻠﯿﺖ۔

ﻭﻭﭨﺮﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ، ﺍﺫﻝ1 ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ، ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﯾﺎﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﺴﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﺝ ﻧﮧ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢ۱ﯾﮑﭧ،۵۸۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎﺑﺖ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻟﻔﻆﺩﻭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﺫﻝﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۴۱ﻣﺌﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﮬﻢ۱ﯾﮑﭧ۸۹۱۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۷۷۱۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﺟﻘﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۹۱ﺀ

ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۹ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻧﻮﮮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۰ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲۶ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ، ﺩﻭﻡ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎﮞ ﺳﮯ ﻭﮦ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ

ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﻮ، ﺩﺭﺝ ﻧﮧ ﮨﻮ۔

ﺝ ﻭﮦ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﮟ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻤﻌﻤﺮﮐﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ، ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎﮞ ﺳﮯﻭﮦ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﭼﺎﮨﺘﺎﮨﻮ

ﺑﻄﻮﺭﺩ ﻭﭨﺮﺩﺭﺝ ﻧﮧ ﮨﻮ؛

ﺩ ﻭﮦ ﺍﭼﮭﮯ ﮐﺮﺩﺍﺭﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺳﮯﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮩﻮﺭﮨﻮ؛ ﻭﮦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﮐﺎ ﺧﺎﻃﺮﺧﻮﺍﮨﻌﻠﻢ ﻧﮧ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩ، ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﺎ ﭘﺎﺑﻨﺪ

ﻧﯿﺰ ﮐﺒﯿﺮﮦ ﮔﻨﺎ ﮨﻮﮞ ﺳﮯﻣﺠﺘﻨﺐ ﻧﮧ ﮨﻮ؛

ﻭﮦ ﺳﻤﺠﮭﺪﺍﺭ، ﭘﺎﺭﺳﺎ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﻓﺎﺳﻖ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﮯ

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ ﺯ ﺍﺱ ﻧﮯ ﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺎﻡ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ

ﻧﻈﺮﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯽ ﮨﻮ۔

ﭘﯿﺮﺍﺟﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭ۵ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﺎﺍﮨﻠﯿﻮﮞ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﭘﺮﺍﻃﺎﻕ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ

ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮨﻮ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﺍﭼﮭﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺷﮩﺮﺕ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺭﮐﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯﯾﺎﭼﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺭﮐﻦ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ

ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻧﺎﺍﮨﻠﯿﺖ۔ ﺭﮨﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﺍﮨﻞ ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﮔﺮ، ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﯾﺴﺎﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ!ﯾﺎ

ﺏ ﻭﮦ ﻏﯿﺮﺑﺮﺍﺕ ﯾﺎﻓﺘﮧ ﺩﯾﻮﺍﻟﯿﮧ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺝ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﺷﮩﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮮ؟ﯾﺎ

ﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۸۱۱۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻟﻔﺎﻅ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﮩﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۰۲ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۶ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺟﻮﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﭼﻮﺩﮬﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۷۹۹۱ﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﺑﺎﺑﺖ ۷۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺩ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﯾﺴﮯ ﻋﮩﺪﮮﮐﮯﺟﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﯾﺴﺎﻋﮩﺪﮦ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺟﺲ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﺷﺨﺺ ﻧﺎ ﺍﮨﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ؛ﯾﺎ

ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺁﺋﯿﻨﯽ ﺑﯿﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺟﻮﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺣﺼﮧ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﺩﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﻭ ﺷﮩﺮﯾﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﮑﭧ،۱۵۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲ﺑﺎﺑﺖ۱۵۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ﺍﺏ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﺳﮯﺁﺯﺍﺩﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﺁﺯﺍﺩ ﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎ ﺍﮨﻞ

ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺪﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ،ﯾﺎ

ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﯽ ﺗﺸﮩﯿﺮ ﮐﮯﻟﯿﮯﺳﺰﺍﯾﺎﺏ ﺭﮦ

ﭼﮑﺎﮨﻮ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮﺟﻮﻧﻈﺮﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺍﻋﻠﯽ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﯾﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﺩﯾﺎﻧﺘﺪﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻀﺮﮨﻮ، ﯾﺎ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﻟﯿﮧ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﻮ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﮐﺮﮮﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﻀﺤﯿﮏ ﮐﺎﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ

ﺍﺱ ﮐﻮﺭﮨﺎﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﻧﮧ ﮔﺰﺭﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺡﺍﺳﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﮯﺟﺮﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﻮﺙ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺳﺰﺍﮮ ﻗﯿﺪ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﻮﺭﮨﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﻋﺮﺻﮧ ﻧﮧ ﮔﺰ ﺭﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺯﯾﺮ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﯾﺎ ﺩﻓﺘﺮﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺳﮯ

ﻏﻠﻂ ﺭﻭﯼ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ

ﻋﺮﺻﮧ ﻧﮧ ﮔﺰ ﺭﮔﯿﺎﮨﻮ؛ﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﯼ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﯾﺎ ﺩﻓﺘﺮﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺳﮯﻏﻠﻂ ﺭﻭﯼ

ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮ ﮨﭩﺎﯾﺎﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺒﺮﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺖ ﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ؛ ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﻮ

ﮨﭩﺎﻧﮯﯾﺎ ﺟﺒﺮﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺬﻣﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﻋﺮﺻﮧ ﻧﮧ ﮔﺰ ﺭﮔﯿﺎ ﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﺭﮎ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺁﺋﯿﻨﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﮐﯽ ﺟﻮﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺯﯾﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺣﺼﮧ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ، ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺭﮦ

ﭼﮑﺎ ﮨﻮ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺋﮯ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﻧﮧ ﮔﺰ ﺭﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﯾﺎ

ﻝ ﻭﮦ،ﺧﻮﺍﮦ ﺑﺬﺍﺕ ﺧﻮﺩﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﻓﺎﺋﺪﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎﺱ ﮐﮯ ﺣﺴﺎﺏ

ﻣﯿﮟ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﮨﻨﺪﻭﻏﯿﺮﻣﻨﻘﺴﻢ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯﺭﮐﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﮮﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼﮧ ﯾﺎ ﻣﻔﺎ ﺩﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ، ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﮨﻤﯽ ﺍﻭﺭ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﮦ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺟﻮﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﻣﺎﻝ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ،

ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﮮﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﻮ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﭘﯿﺮﮮ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ

ﮔﺎ۔

ﺍﻭﻝ ﺟﺒﮑﮧ ﻣﻌﺎﮨﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﯾﺎ ﻣﻔﺎﺩﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﯽ ﻟﮧ، ﻭﺻﯽ ﯾﺎﻣﮩﺘﻤﻢ ﺗﺮﮐﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺍ ﮨﻮ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﺱ ﮐﻮﺍﺱ

ﮐﮯﺍﺱ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﺘﺘﻘﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﺎ ﻋﺮﺻﮧ ﻧﮧ ﮔﺰ ﺭﺟﺎﺋﮯ؛

ﺟﺒﮑﮧ ﻣﻌﺎﮨﺪﮦ ﮐﻤﭙﻨﯿﺎﺕ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۴۸۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۴۹۱ﺀ ﻣﯿﮟ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﻋﺎﻣﮧ ﻧﮯﮐﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﺎ ﻭﮦ ﺣﺼﮧ ﺩﺍﺭﮨﻮﻟﯿﮑﻦ ﮐﻤﭙﻨﯽ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ

ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۳

ﺟﺒﮑﮧ ﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﮨﻨﺪﻭﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﺎ ﻓﺮﺩﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﻌﺎﮨﺪﮮ ﻣﯿﮟ، ﺟﻮﺍﺱ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮﻓﺮﺩﻧﮯﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ،ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼﮧ ﯾﺎ

ﻣﻔﺎﺩ ﻧﮧ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ؛

ﺗﺸﺮﯾﺢﺗ۔ﺸﺮﯾﺢ۔ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﻣﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﺯﺭﻋﯽ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭﯾﺎﺟﻨﺲ ﺟﻮﺍﺱ ﻧﮯ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﯾﺴﺎﻣﺎﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺟﺴﮯﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﺱ ﭘﺮﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ

ﮨﺪﺍﯾﺖ ﯾﺎﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﯾﺎﻭﮦ ﺍﺱ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪﮨﻮ،ﯾﺎ

ﻡ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻋﮩﺪﻭﮞ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮮ

ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮ،ﯾﻌﻨﯽ: ﺍﻭﻝ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﺟﻮﮐﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﯾﺎ ﺗﻮﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﯾﺎ

ﻓﯿﺲ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺎﺗﺎﮨﻮ؟

ﺩﻭﻡﻧﻤﺒﺮﺩﺍﺭﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﻮﺍﮦ ﺍﺱ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮨﻮ

ﺳﻮﻡ ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺿﺎ ﮐﺎﺭ؛

ﭼﮩﺎﺭﻡ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﺟﺲ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﺷﺨﺺ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻓﻮﺝ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﻓﻮﺟﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﻓﻮﺟﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯﻃﻠﺐ ﮐﺌﮯﺟﺎﻧﮯﮐﺎﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﮨﻮﯾﺎ

ﻥ ﺍﺱ ﻧﮯﮐﺴﯽ ﺑﻨﮏ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ،ﮐﻮﺁﭘﺮﯾﭩﻮﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯽ ﯾﺎﮐﻮﺁﭘﺮﯾﭩﻮﺍﺩﺍﺭﮮ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯ ﺧﺎﻭﻧﺪﯾﺎ ﺑﯿﻮﯼ ﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯ ﺯﯾﺮﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺩﻭﻣﻠﯿﻦ ﺭﻭﭘﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﮐﺎ ﻗﺮﺿﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺟﻮﻣﻘﺮﺭﮦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ

ﻋﺮﺻﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻏﯿﺮﺍﺩﺍﺷﺪﮦ ﺭﮨﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﻧﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺮﺿﮧ ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺍﻟﯿﺎﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﻧﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺧﺎﻭﻧﺪﯾﺎ ﺑﯿﻮﯼ ﻧﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺯﯾﺮﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﻏﺬﺍﺕ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺱ ﮨﺰﺍ ﺭﺭﻭﭘﮯ ﺳﮯ

ﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻢ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻭﺭﯾﻮﭨﯿﻠﭩﯽ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﭨﯿﻠﯿﻔﻮﻥ ﺑﺠﻠﯽ،ﮔﯿﺲ ﺍﻭﺭﭘﺎﻧﯽ

ﮐﮯﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﺩﺍﻧﮧ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﮞ؟ﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻉ ﻭﮦ ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﺯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯﯾﺎﭼﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎﻧﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ۔ ﺍﺱ ﭘﯿﺮﺍ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۸ﯾﺎ ﺁﺭﯾﮑﻞ ۸۲۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ

ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﭨﮭﮯﮐﮧ ﺁﯾﺎﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ، ﺭﮐﻦ ﺭﮨﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎ ﺍﮨﻞ

ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ،ﺗﻮ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ،ﺗﺎ ﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﮮ ﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺍ، ﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﺗﯿﺴﮟ ﺩﻥ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ،

ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻭﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ

ﺍﺱ ﮐﻮﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﻮ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻧﻮﮮ

ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﯾﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﮨﻮﮐﮧ ﺭﮐﻦ ﻧﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯﺗﻮ ،ﻭﮦ ﺭﮐﻦ

ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮ۶ ۳۶۔ ﺍﻟﻒ۱ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮩﺎﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﻧﺎﺍﮨﻠﯿﺖ۔ﺍﻟﻒ ﺍﭘﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ؟ ﯾﺎ ﺏ ﺍﺱ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﮨﻮ، ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ

ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻭﻭﭦ ﺩﮮ ﯾﺎ

ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﺮﮮ

ﺍﻭﻝ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ: ﯾﺎ ﺩﻭﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ؛ ﯾﺎ

ﺳﻮﻡ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺑﻞ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۴

ﺗﻮ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﮯﻣﻨﺤﺮﻑ ﮨﻮ ﮔﯿﺎﮨﮯ،ﺍﻭﺭﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﺍﻭﺭﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺰﮐﻮ

ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺭﮐﻦ ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﻋﻼﻥ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ، ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﮐﻦ ﮐﻮﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﻇﮩﺎﺭﻭﺟﻮﮦ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎﮐﮧ ﮐﯿﻮﮞ ﻧﮧ ﺍﺱ ﮐﮯ

ﺧﻼﻑ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ۔ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ،ﺧﻮﺍﮦ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﭘﮑﺎﺭﮦ ﺟﺎﺋﮯ، ﭘﺎﺭﭨﯽ

ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﻣﻈﮩﺮﮦ ﮨﻮﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔

۲ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﮔﺮﻭﮦ،ﺍﯾﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺟﻮ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮ،ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺎ ﻣﺰﺩ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﮐﺮﯾﺎ،ﮐﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﺎ ﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﮐﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺭﭨﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺑﻦ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﭘﺮ، ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﺩﻭﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﻮﺑﮭﯿﺞ ﺩﮮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻭﮦ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﮐﺎﻡ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﯾﮧ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﻧﮯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮨﮯ،ﺟﻮﺍﻋﻼﻥ ﮐﻮﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ

ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﮐﮯ ﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ ﮐﺮﺗﮯ

ﮨﻮﺋﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﺱ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﺎ۔

ﺟﺒﮑﮧ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮﺩﮮ،ﺗﻮﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺭﮐﻦ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ

ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ۵ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮧ ﺳﮯ ﻧﺎﺭﺍﺽ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﯾﻖ،ﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﻧﻮﮮ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ

ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۶ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۷ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺍﻟﻒ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﮯ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺗﻌﻠﻖ ﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺳﮯ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ؛

ﺏ ﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ

ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻣﺮﺍﺩﮨﮯ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ۔

۸ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۶ ﺍﻟﻒ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﮔﻠﮯ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﻧﻌﻘﺎﺩﮨﻮﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۶ ﺍﻟﻒ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﮐﮯﻣﺆﺛﺮ

ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۶ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﺗﺸﺘﻮﮞ ﮐﺎﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔ ۴۶۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺳﺘﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ

ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻮﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﮔﺮ، ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ، ﻭﮦ

ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺟﻼﺳﻮﮞ ﺳﮯﻣﺴﻠﺴﻞ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺭﻭﺯﺗﮏ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﮨﮯ۔

```

```

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ،ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﻧﮧ ﺍﭘﻨﯽ ﺟﮕﮩﺴﻨﺒﮭﺎﻟﮯﮔﺎﺍﻭﺭﻧﮧ ﮨﯽ ﻭﻭﭦ ﺩﮮﮔﺎ

ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﻧﮧ ﺍﭨﮭﺎﻟﮯ۔

```

```

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯ ۶۶۶۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ،۴ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ

ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ۔

ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۶ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺿﻤﯿﻤﮧ ﺻﻔﺤﮧ ۸۳۲۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۴

ﮨﻮﺋﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﺎ ﺩﺋﯿﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﻭﭦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺎﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ،ﻣﻀﻤﻮﻥ، ﻭﻭﭦ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺍﺷﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺩﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻈﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﮦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﻭﮦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻦ

ﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯿﮑﻤﯿﭩﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﮨﻮﺭﮨﮯﺗﮭﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻮﺳﺰﺍ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﻮﺋﯽ ﺷﮩﺎﺩﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ

ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭﮐﺮﺩﯾﮟ ﺟﺒﮑﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯﮐﻮ

ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﯾﺴﺎﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ،

ﺍﻟﻒ ﺑﻎ 1 ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﯾﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ ﺩﮦ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﻮﺳﺰﺍﺩﮮ ﺟﻮﺷﮩﺎﺩﺕ ﺩﯾﻨﮯﯾﺎ

ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭﮐﺮﮮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺍﯾﺴﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﺪﺭﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ،ﺧﻔﯿﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﻮﺍﻓﺸﺎﺀ ﮨﻮﻧﮯ

ﺳﮯﻣﺤﻔﻮﻅ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔ ۴ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮ ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮﻧﮯ

ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﻨﮯﮐﺎﺣﻖ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮞ

ﮔﮯ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﻭﮦ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔

۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮩﺪ۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﯼ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﮟ ﮔﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۵ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ

ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔

```

ﻋﺎﻡ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

```

ﻗﻮﺍﻋﺪﺿﺎﺑﻄﮑﺎﺭﻭﻏﯿﺮﮦ۔۷۶۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﭘﻨﮯ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﺍﻭﺭﺍﭘﻨﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﻮﻣﻨﻨﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺍﺱ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ

ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﮕﮧ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻧﺎﺟﺎﺋﺰﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ﮐﮧ ﮐﭽﮫ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺟﻮ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ، ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﯿﭩﮭﮯ، ﻭﻭﭦ ﺩﯾﺌﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﺘﮯ ﺭﮨﮯ۔ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪﺑﻨﻨﮯ ﺗﮏ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﺍﻭﺭﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﻮﺻﺪﺭ

ﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۸۶۶۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯ، ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ

ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﺭﻭﯾﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۹۶۔1 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮯﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮ

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ

ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ۔ ۲ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺍﻓﺴﺮﯾﺎ ﺭﮐﻦ ﺟﺴﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﯾﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎﻧﻈﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﻭﮨﯽ ﻣﻔﮩﻮﻡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۶۶ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔

```

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺳﯿﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﺑﻂ ﮐﺎﺭﺍﻭﺭﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎﺭﺭﺩﺍﺋﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﺋﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۲۷۱۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ۴۱۱ﺗﺎ ۰۲۲۱۔

ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﺍﻭﺭﺍ ﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۳۷۷۱۱،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﺻﻨﯽ ﺕ ۷۸۱۱ﺍ۔۵۵۵

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ

```

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﺑﻮﺍﻞﻥﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﻣﻨﻈﻮﺭ

ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭ،ﺍﮔﺮﺍﺳﮯﻭﮦ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﮮﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ،ﺗﻮﺍﺳﮯ ﮐﺮﻧﺎ۔ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺞ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ؛ﺍﻭﺭ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺮﺍ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺑﮭﯽ ﺍﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ

ﮐﺮﻟﮯ،ﺗﻮﺍﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺍﮔﺮ ﺫﯾﻠﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟﮐﻮﺋﯽ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﺗﻮﺍﺱ ﮐﻮ ﻭﺍﭘﺲ ﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺞ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻭﮦ ﺍﯾﻮﺍﻥ

ﺍﻥ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﮯﺗﻮﺍﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﯿﮯﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﮔﺮﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﺮﺩﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﺳﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻧﻮﮮ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺗﻮ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﻮ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻞ!ﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻧﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺗﻮ ، ﺑﻞ، ﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ

ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ، ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﻻﯾﺎ ﺟﺎﮮﮰ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺭﺍﺋﮯ ﺳﮯﺍﻭﺭﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺭﺍﮮ ﺩﮨﯽ ﺳﮯ

ﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺟﺎﺋﮯﺗﻮﺍﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﯿﮯﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۴ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﺎﺑﻌﺪﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺳﮯ ﺟﺪﻭﻝ

ﭼﮩﺎﺭﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔

```

```

ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۰ﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۲، ﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺍﻣﯿﻢ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

```

```

۲۷۔ ﺻﺪﺭ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺳﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ

ﺍﺟﻼﺱ ﺍﻭﺭﺑﺎﮨﻤﯽ ﺭﺍﺑﻄﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ ﮐﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ، ﺍﺱ ﮐﯽ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮟ، ﺍﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ

ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﻮﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻋﺪﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻋﺪﮐﻮﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻣﺸﺘﺮﮐﮧ

ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯﮔﺎ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ﯾﺎ ﺍﻧﮩﯿﮟ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﺣﺎﺿﺮﺍﻭﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ

ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯﻭﺩﭨﻮﮞ ﺳﮯﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۰۷ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ: ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﺎﻻ ﻧﮧ ﺑﺠﭧ ﮐﮯ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﮮ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺑﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﺍﺱ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﺳﯿﻨﭧ ﻭﺑﮭﯿﺠﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﺟﻮ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،ﺍﺱ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ۔

۱۔ﺍﻟﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮﮮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺑﻞ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺳﻔﺎ ﺭﺷﺎﺕ ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﮐﮯﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﯼ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ

ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺍﻣﻮﺭﻣﯿﮟ ﺳﮯﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ،ﯾﻌﻨﯽ: ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﺎ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮﻥ، ﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ

ﺍﺳﮯﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ؛

ﺏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺭﻗﻢ ﮐﺎﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﯾﻨﺎﯾﺎ ﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ؛

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎ ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﺖ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۱ ﮎ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻖ ۱۔ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻣﻮﺟﻮﺩﮨﺸﻖ ۱۔ ﺍﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ ﮬﺬﻑ ﺷﺪﮦ ﺧﮩﺮﮮﮔﯽ، ﺩﯾﮑﮭﺌﯿﮯ ﺩﻓﻌﮧ۲۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۴

ﺝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻣﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ،ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﯾﺎﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺭﻗﻮﻡ ﮐﺎﺍﺟﺮﺍﺀ:

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﻭﺟﻮﺏ، ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻭﺟﻮﺏ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﺎﯾﺎ

ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ ﮐﺮﻧﺎ؛

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎﺍﻥ ﮐﺎ

ﺍﺟﺮﺍﺀ؛

ﻭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﮐﺎﻣﺤﺎﺳﺒﮧ؛ ﺍﻭﺭ

ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺍﻣﻮﺭﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻣﺮ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺤﺾ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﮐﮩﺎﺱ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ

ﻣﯿﮟ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺮﻣﺎ ﻧﮧ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮﮐﮯﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻻﺋﺴﻨﺲ ﻓﯿﺲ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ ﻓﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﺮﭺ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﻟﺒﮯﯾﺎﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻘﯿﺎ ﺏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮﻧﮯ، ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﮯ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮﻧﮯ،ﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ

ﮐﺮﻧﮯﯾﺎﺍﺳﮯﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ۔

۴ ﺍﮔﺮﯾﮧ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮐﮧ ﺁﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﺒﯿﮑﺮﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ

ﻗﻄﻌﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔

۵ ﺻﺪﺭﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮨﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺍﯾﮏ ﺳﻨﺪﮨﻮﮔﯽ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﮨﮯﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﻨﺪﺗﻤﺎﻡ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ

۴۷۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﺴﮯﺍﮔﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﺗﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺭﻗﻢ ﺧﺮﭺ ﮐﺮﻧﯽ ﭘﮍﮮ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺭﻗﻢ ﻧﮑﻠﻮﺍﻧﯽ ﭘﮍﮮ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺯﺭﻣﺴﮑﻮﮐﮧ ﯾﺎ ﮐﺮﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﮏ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮ، ﺑﺠﺰ

۸۴ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﺑﻠﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺻﺪﺭﮐﯽ ۵۔ ۱ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮ ﺻﺪﺭ ۳ ﺩﺱ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼﺍﻟﻒ ﺑﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮﺩﮮ ﮔﺎ: ﯾﺎ ﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﺑﻞ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺑﻞ ﮐﻮﺍﺱ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﻭﺍﭘﺲ ﮐﺮ ﺩﮮ ﮔﺎﮐﮧ ﺑﻞ ﭘﺮ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ

ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ، ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ۔

۲ ﺟﺒﮑﮧ ﺻﺪﺭﻧﮯﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮ ﻭﺍﭘﺲ ﺑﮭﯿﺞ ﺩﯾﺎ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﭘﺮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭﮐﺮﮮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﺍﺳﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ، ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺍﻭﺭﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﺳﮯ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯ

ﺳﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﻼﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﮯ،ﺗﻮﺍﺳﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺗﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺻﺪﺭﺍﺱ ﮐﯽ

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﺱ ﺩﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺩﮮﮔﺎ،ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺮﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﯽ۔ ۳ ﺟﺒﮑﮧ ﺻﺪﺭﻧﮯﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺩﯼ ﮨﻮ۹ ﯾﺎﻟﯽ ﮔﺌﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﯽ ﺗﻮ ﻭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮩﻼﺋﮯ ﮔﺎ۔

۴ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ۱ﯾﮑﭧ، ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺾ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﮩﮑﻮﺋﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ، ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯼ

ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ،ﺍﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

```

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۹۱ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺚ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۵۷ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۰ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۶۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻖ ۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۴

```

ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻄﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ﺑﻞ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺗﮕﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲ﺳﯿﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﺟﺴﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯﻣﻨﻈﻮﺭﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭨﻮﭨﻨﮯ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﺌﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﺟﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﺳﯿﻨﯿﭧ ﻣﯿﮟ

ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮨﻮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭨﻮﭨﻨﮯ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

۷۷۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﮐﺴﯽ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﮞﻥ

ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

```

۸۷۔ ۱ ﺩﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺎﺻﻞ،ﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺟﻤﻠﮧ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﺎ ﻭﺕﻓﺍﺎﻭﻗﺭﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺍﻭﺭ

ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺽ ﮐﯽ ﻭﺍﭘﺴﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟﺍﺳﮯ ﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻗﻮﻡ، ﺍﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ۔

ﺣﺼﮧ ﺑﻨﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺩﯾﮕﺮﺗﻤﺎﻡ ﺭﻗﻮﻡ ﺍﻟﻒ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﮞﯾﺎ

ﺏ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮ

ﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺍﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ؛

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔

```

```

۹۷۷۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ،ﺍﺱ ﻓﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ،ﺍﺱ ﺳﮯﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻭﻣﻓﺎﻗﺖﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺍﻭﺭ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯽ

ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺩﺻﻮﻝ ﺷﺪﮦ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭﻏﯿﺮﺍﮦ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۹۹۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ، ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﺟﻤﻠﮧ ﺍﻣﻮﺭﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﯾﺎ،ﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ،ﺻﺪﺭ

ﮐﮯ ﺩﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺍﺋﻒ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ۔۱ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﺮﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺍﻭﺭﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮩﮑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﯽ، ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺣﻮﺍﻟﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

۲ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﻋﻠﯿﺤﺪﻩ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﻇﺎﮨﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔۔ ﺍﻟﻒ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮ ﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎﺭﮨﻮﮞﺟﻨﮩﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﺑﯿﺎﻥ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮ ﺍﯾﺴﮯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﮨﻮﮞ، ﺟﻦ ﮐﯽ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ؛

ﺍﻭﺭﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﮯﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺭﮐﮭﯽ ﺟﺎﮮ

ﮔﯽ۔

```

```

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮ۱۸ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺑﺎﻻﻣﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ:

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ

ﻭﺍﺟﺎﺑﺎﻝﺍﻟﻒ ﺻﺪﺭﮐﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ، ﺍﻭﺭ

ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﺟﻮﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﮐﻮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮔﺎ۔

ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ؛

ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ؛

ﺗﯿﻦ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ؛

ﭼﺎﺭ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ؛

ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ؛

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۵۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۵

ﺭﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ،ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻣﺤﮑﻤﮯ ﺍﻭﺭﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺩﻓﺘﺮ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﭧ ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺼﺎﺭﻑ

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺍﻭﺭ۲ ﻋﻤﻠﮧ ﮐﻮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺸﺎﮨﺮﮮﺳﻤﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ؛ ﺝ ﺟﻤﻠﮧ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺫﻣﮯﮨﻮ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﻮﺩ،ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺫﺧﯿﺮﮦ ﺍﺩﺍﺋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﺋﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺯ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﯾﺎﺑﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﻗﺮﺿﻮﮞ ﮐﮯﺣﺼﻮﻝ ﮐﮯﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﻗﺮﺽ ﮐﮯﻣﻌﺎﻭﺿﮯﺍﻭﺭﺍﻧﻔﮑﺎﮎ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ؛

ﮐﻮﺋﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎ

ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﻮﮞ؛ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﯾﺎ ﺱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻗﺮﺍﺭﺩﮮ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

```

```

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﮯﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﭘﺮﺟﻮﺩﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ

ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﯽ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﮯﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ

ﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ۔

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﺎ ﻭﮦ ﺣﺼﮧ ﺟﻮ ﺩﯾﮕﺮﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺯﺭﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮯﮐﻮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯﯾﺎﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯ

ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭﮐﺮﻧﮯﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮯﮐﻮﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺗﮏ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﺎ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ

ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۱۰۲ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۱۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺭ۳۷۹۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯﺩﻭﭨﻮﮞ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﺳﮯﻣﺴﺘﺮﺩ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺍﺳﮯﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﮟ

ﮐﺴﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

۳ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﺯﺭﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﮦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﯽ

ﺭﺷﺪﮦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﯽ ۳۸۔ ۱ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﭘﻨﮯ ﺩﺳﺘﺨﻄﻮﮞ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮐﺮﮮﮔﺎﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﯾﻞ ﮐﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ

ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ۔

ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺍﻟﻒ ﺍﻥ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺟﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۸ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ

ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮ ﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮﮞ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﺍﺱ ﺭﻗﻢ ﺳﮯﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺗﻮ ﺷﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺌﮯﮔﺎﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﭘﺮﺑﺤﺚ ﯾﺎﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔ ۳ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ

ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺗﻮ ﺛﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻮﺷﻖ ۲

ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

```

ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻮﻡ۔ ۴۸۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﮐﮧ

ﺍﻟﻒ ﻣﺠﺎﺯﮐﺮﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﺟﻮﺭﻭﺍﮞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺻﺮﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻧﺌﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۵

ﺏ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺍﺱ ﺭﻗﻢ ﺳﮯ ﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻢ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ

ﺟﻮﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻭﺍﺳﻄﮯ ﺍﺱ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ؛

ﺗﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺩﮮ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺧﺮﭺ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﯾﮏ

ﺿﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺯﺍﺋﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﺩﺭﺝ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻮﮞ ﭘﺮﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۸ﺗﺎ ۳۸ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ

ﺍﻃﻼﻕ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺒﯿﺴﺎ ﮐﮩﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﭘﺮﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔

```

```

۵۱۔۵ﻣ۸ﺬ۔ﮐﻣﻮﺬﺭﮐﮦﻮﺑﺭﺎﮦﻻﺑﺍﺎﻻﺣ ﺍﮑﺎﺣﻡﮑﺎﻣﯿﻡﮟﻣﯿﻣﺎﮟﻟ ﻣﯽﺎﻟﺍﻣﯽﻮﺍﺭﻣﺳﻮﺭﮯﻣﺳﺘﮯﻌﻠﻣﺘﻖﻌﻠﺷﻖﺎﻣﺷﻞﺎﻣﮐﻞﺴﮐﯽﺴﺍﻣﯽﺮﺍﮐﻣﮯﺮ ﺑﮐﺎﮯﻭﺑﺎﺟﻭﻮﺟﺩ،ﻮﻗﺩ،ﻮﻗﻣﻮﯽﻣ ﺍﯽﺳﺍﻤﺒﺳﻠﻤﺒﯽﻠ ﮐﯽﻮﺍﮐﻮﺧﺍﺘﯿﺧﺎﺘﺭﯿﮨﺎﻮﺭﮨﮔﺎﻮﮔﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯ

ﺷﻤﺎﺭﯼ۔

ﮐﮧ ﻭﮦ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۸ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﻭﺭﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۸ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ، ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺟﻮﭼﺎﺭﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮧ

ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﭘﯿﺸﮕﯽ ﺩﮮ ﺩﮮ۔

```

```

۸۷۔ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭨﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۸ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺻﻮﻣﻨﺭﻈﺕﻮﺭﻣﯿﯼﮟﺩﯾﺧﻨﺮﮯﮐﺎﮐﺎﭺ ﮎ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﻭﺭﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۸ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﭼﺎ ﺭﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮧ ﮨﻮ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

۷۲۔ ۱ ﮨﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺎﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ ﺍﻟﮓ ﮨﻮﮔﺎ:ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯ

ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ۔

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺸﺘﺮﮎ

ﺍﺳﺎﻣﯿﺎﮞ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮧ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﻋﻤﻠﮧ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺮﺗﯽ ﻧﯿﺰ

ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ، ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،

ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻋﻤﻠﮧ ﻣﻌﺘﻤﺪﯼ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﺮﺗﯽ ﺍﻭﺭﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ

ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ۔ ۸۸۔ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﻣﺪﺑﻨﺪﯼ ﮐﮯﺩﺍﺋﺮﮮ ﻣﯿﮟﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﺧﺮﭺ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﻨﭩﺮﻭﻝ ﮐﺮﮮ

ﮔﯽ۔

۲ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ، ﯾﺎ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮ

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﮮ۔

۳ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﭘﻨﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﮐﮯﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﮐﮯﻟﺌﮯ۳ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

```

ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﺎﻓﺬ ﺻﺪﺭﮐﺎﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﺎﻓﺬ۹۸۔۱ ﺻﺪﺭ،ﺳﻮﺍﮮﺟﺒﮑﮧ ﺁﺳﯿﻨﯿﭧ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺟﻼﺱ ﮨﻮﺭﮨﺎﮨﻮ،ﺍﮔﺮﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﮐﮧ ﺍﯾﺴﮯﺣﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻓﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯﺗﻮ ﻭﮦ ﺣﺎﻻﺕ

ﮐﮯ ﺗﻘﺎﺿﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺭﮈ ﻧﯿﻨﺲ ﻭﺿﻊ ﺍﻭﺭﻧﺎﻓﺬﮐﺮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻗﻮﺍﻋﺪﺑﮭﺮﺗﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﮑﺮﻧﺮﯾﭧ،۷۷۱۱ﺀ ﮐﮯﻟﺌﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۷۷۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﮔﯽ، ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ، ﮨﺼﻨﺤﺎﺕ ۹۷۲ ۶۶۲۲۔

ﻗﻮﺍﻋﺪﺑﮭﺮﺗﯽﺳﯿﻨﯿﭧ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ۱۰۰۲۔ ۷۷۰۲۔

ﻗﻮﺍﻋﺪﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۷۷۱۱۱ﺀ ﮐﮯﻟﺌﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۳۷۱۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﺤﺎﺕ ۱۵۲۲۔

ﻗﻮﺍﻋﺪﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ،۳۷۹۱ﺀ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ۹۴۹۲۔ ۸۴۲۲۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۵

۲ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻭﮨﯽ ﻗﻮﺕ ﻭﺍﺛﺮ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯﺍﻭﺭﻭﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟﻟﯿﮑﻦ ﺍﯾﺴﮯﮨﺮﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﻮ

ﺍﻟﻒ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﻝ 3 ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﮔﺮﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳۷ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ

ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺳﺐ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ، ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺑﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﯾﺎ، ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﺱ ﮐﺮﺩﮮ ﺗﻮﺍﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ

ﭘﺎﺱ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻗﺮﺍﺭ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎﻧﺎ ۴ ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﯽ

ﻣﺰﯾﺪﺍﯾﮏ ﺳﻮﺑﯿﺲ ﯾﻮﻡ ﺗﮏ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺪﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﯾﺎ،ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﺱ ﮐﺮ ﺩﮮﺗﻮ ﺍﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ

ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﯿﮯﺗﻮﺳﯿﻊ ﺍﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﺩﯼ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺩﻭﻡ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ، ﺍﮔﺮ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﮞﺍﻭﺭﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﻧﻔﺎﺫﺳﮯ

ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺑﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﯾﺎ، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺱ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۰۳ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭼﺎﺭﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻭﻗﻔﮧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﺱ ﮐﺮﺩﮮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﻗﺮﺍﺭ ﭘﺎﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺱ ﮐﻮﻣﺰﯾﺪ

ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺑﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﻟﯿﮯﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺍﻭﺭﺍﺱ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺪﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ

ﭘﺮﺍﺱ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﯾﺎ، ﺍﮔﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺎﺱ ﮐﺮﺩﮮﺗﻮ ﺍﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ

ﭘﺮ،ﺍﺱ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ: ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺗﻮﺷﯿﻊ ﺍﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮧ ﺩﯼ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﻭﺍﭘﺲ ﻟﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۳۳ ﺷﻖ ۲ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﺳﮯﻣﺘﻨﺎﻗﺺ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ،۔ ﺍﻟﻒ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑ ﺍﻭﻝ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ، ﺍﻭﺭ ﺏ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑ ﺍﻟﻒﮐﮯ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑ ﺩﻭﻡ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺩﻭﻧﻮﮞ

ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ

ﺟﺒﮑﮧ ﯾﮧ ﭘﮩﻠﯽ ﺩﻓﻌﮧ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۰ﺑﺎﺑﺮ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۲، ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺑﺎﺏ۳۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

```

۰۹۹۔ ۱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺟﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ، ﺟﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﮐﺎﻡ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯﺟﻮﮐﮧ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﯿﻮﮨﻮﮔﺎ۔

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻮﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺧﻮﺍﮦ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﺑﺠﺎﻻﺋﮯ ﮔﺎ

```

```

ﺻﺪﺭﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ

ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺍﮐﯿﺴﻮﯾﮟ ﺩﻥ ﮨﻮﮔﺎ،

ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﺻﺪﺭﺍ ﺟﻼﺱ ﻃﻠﺐ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﮯ۔ ۳ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﮯﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﮯﺑﻌﺪ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﻮﭼﮭﻮﮌﮐﺮ،ﮐﺴﯽ

ﺑﺤﺚ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ،ﺍﭘﻨﮯﻣﺴﻠﻢ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﮐﺎﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۴ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﻞ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﮑﺮ ﺳﮑﮯﺗﻮ، ﭘﮩﻠﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻭﻭﭦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﭘﮩﻠﮯ ﺩﻭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ

ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺭﮐﻦ ﺟﻮﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ

ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﯿﺘﺎﮨﮯﺍﺱ ﮐﺎ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻋﻼﻥ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻠﺰ ۲۹۱۹۹۰۹ﮦ۵۹،۴۹۳۹ ﺍﻭﺭ۶۹ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۹ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۹ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ، ﺍﮔﺮﺩﻭﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺣﺎﺹ ﮐﺮﺩﮦ ﻭﻭﭦ

ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﺴﺎﻭﯼ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ،ﺍﻥ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﺰﯾﺪﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﺘﺎﺩ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ

ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﮏ ﺳﺐ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺣﻖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﮯ۔

ﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻧﺎ ﻣﺰﺩﺭﮐﻦ ﮐﻮﺻﺪﺭﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺩﻋﻮﺕ، ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﻭﮦ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ، ﺗﯿﺴﺮﮮ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭ ﮐﮯ

ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯﮐﮯﻟﯿﮯﻣﯿﻌﺎﺩﮐﯽ ﻧﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﻣﻊ ﻭﺯﺭﺍﺋﮯﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﻮﺟﻮﺍﺏ ﺩﮦ ﮨﻮﮔﯽ۔ ۷ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪﺭﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎﺗﺎ ﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯ ﯾﮧ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﮧ ﮨﻮﮐﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﻮ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ،ﺟﺲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﮐﻮﻃﻠﺐ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﻮﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﮔﺎ۔

۸ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﺟﻮﻣﺴﻠﺴﻞ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻧﮩﺮﮨﮯ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﻭﺯﯾﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺗﻮﮌﮮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺳﮯﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻭﺯﯾﺮﻣﻘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎ ﺍﯾﺴﮯﻭﺯﯾﺮ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺳﯿﻨﯿﭧ

ﮐﺎﺭﮐﻦ ﮨﻮ۔

۰۱ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎﯾﮧ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻭﺯﯾﺮﯾﺎ

ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺒﮑﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺑﻮﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﮯﮐﺎﻧﺎﺍﺑﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮﺩﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﮨﯽ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺮﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۵

ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺑﻄﻮﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﻭﺯ ﯾﺮﯾﺎ ﺑﻄﻮﺭﻭﺯ ﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۹ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۹ﺍﻭﺭ۰۱ﺍﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺻﺪﺭ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﻣﺠﻠﺲ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻭﺭ

ﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﻣﻤﻠﮑﺖ

ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻭﺭﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﺎﺗﻘﺮ ﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮩﺎﻥ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭﺭﻭﺯﺭﺍﺋﮯﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻮﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﺭﮐﻦ

ﮨﻮﮞ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﭼﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮨﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ : ۳۱ ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﻣﻤﻠﮑﺖ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﮔﯿﺎﺭﮦ ﻓﯽ ﺻﺪﺳﮯ ﺯﺍﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ: ﻣﺰﯾﺪ ﯾﮧ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻁ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﮔﻠﮯ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯﻣﺆﺛﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ۱ﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﻧﻌﻘﺎﺩﮨﻮﮔﺎ۔

ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ، ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ

ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯ ﯾﺮﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ

ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ،ﯾﺎﺻﺪﺭﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﺍﺳﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺪﺭ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮ، ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﭘﺮﺟﻮﻭﮦ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ، ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭘﺎﻧﭻ

ﻣﺸﯿﺮ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۷۵ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﻣﺸﯿﺮ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۴۱۔ﺻﺪﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﮯﮐﮯﻟﺌﮯﮐﮩﮧ ﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮩﺎﺱ ﮐﺎ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ۔

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

۵۹۔ ۱ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯﻭﻭﭦ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺟﺴﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻭﻢﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺧﻼﻑ

ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ۔

ﺑﯿﺲ ﻓﯿﺼﺪﻧﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﮨﻮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ۲ ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮧ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎﺳﺎﺕ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ۷ﺍﻭﺭ۸ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۲ ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﻭﻭ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ ﺩﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻗﻮﯼ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ

ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

۳ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺒﮑﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﮧ

ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﮯﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮯﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮ ﺭﮨﯽ ﮨﻮ۔

ﺍﮔﺮﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﻮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ،

ﺗﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﻨﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ۔

```

```

ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎ ﻭﻭﭦ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۹۱ﺀ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ۔

```

```

ﺩﻓﺎﻕ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ۷۹۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﺣﺎﻭﯼ ﮨﻮﮔﺎﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮨﮯ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯ

ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮﻕ، ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺍﻭﺭﺩﺍﺋﺮﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻮ ﺑﺮﻭﺋﮯ ﮐﺎﺭﻻ ﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﯾﺎ1ﻣﺠﻨﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯ ﺩﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯ

ﺍﻣﺮ ﭘﺮﺣﺎﻭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮ۔

```

```

ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔

ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﯿﺖ ﮨﺎﮰ ﻣﺠﺎﺯ ۸۸۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﭘﺮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻗﻨﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ

ﮐﻮﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﻀﺒﯽ ﮐﯽ

ﺗﻔﻮﯾﺾ۔ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﯾﺎﮨﺌﯿﺖ ﮨﺎﮮ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﻮﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ۹۹۹۔ ۱ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﮐﻞ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺻﺪﺭ ﮐﮯ ﻧﺎﻡ

ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎﺭ۔

ﺳﮯ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ۔ ۳ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﮯﻃﺮﯾﻘﮯ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۳۷۷۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ

ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱، ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۹ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۱۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۶

ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺟﻮﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯ ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﮞ ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ

ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﺎﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﻮﺻﺪﺭﻧﮯ ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺗﮭﺎ۔ ۳ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺍﻭﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﻮﺍﻋﺪﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔1

```

```

۱ﺍ۔ ۱ ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﺸﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺍﺑﻞ ﮨﻮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺛﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ ﺑﺮﺍﺋﮯ

ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۔

ﺍﻧﺎﺭﻧﯽ ﺟﻨﺰﻝ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﮨﻨﮯ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﻭﺭﻧﺠﯽ ﭘﯿﺸﺒﮧ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮩﻨﮩﯿﮟ ﻟﮯﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﻨﺰﻝ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯ

ﮔﺎ۔

۳ ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ ﮐﺎﯾﮧ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﺩﮦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺮﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﮮﺍﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺳﮯ ﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

۴ﺍﻧﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﺒﺪﮦ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۱۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻝ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۱۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۳ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ﭼﮩﺎﺭﻡ

ﺻﻮﺑﮯ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﮔﻮﺭﻧﺮ

```

ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭ۔

۱۱۱۔ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﮏ ﮔﻮﺭﻧﺮﮨﻮﮔﺎ، ﺟﺴﮯﺻﺪﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﭘﯿﻨﺘﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯ ﮐﻢ ﻋﻤﺮﮐﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ، ۲ ﺍﻭﺭﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﻨﺪﮦ ﮨﻮﺍﻭﺭﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﺸﯽ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ

ﮔﻮﺭﻧﺮﻣﻘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

۳ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﮨﻨﮯ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯ ﮔﺎﺍﻭﺭ ﺍﯾﺴﮯ

۴ﮦ ﻋﮩﯽ

ﻣﺸﺎﮨﺮﮮ،ﺑﮭﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ۔

۴ ﮔﻮﺭﻧﺮ،ﺻﺪﺭﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۵ ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ

ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮﺩﮦ ﻣﻮﺯﻭﮞ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔

```

ﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲.ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺛﻖ ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﺪﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۳ﺍﺭﺗﻤﺒﺮ، ۶۷۹۱ﺀ۔ ﺍﻟﻒ ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۸۱ﺑﺎﺑﺖ۵۵۹۱ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎﺍﺋﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﺋﯿﮯ ﮔﺌﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀﯼ ﺩﻓﻌﮩﺎﮐﯽ ﺭﻭ

ﺗﺮﻣﯿﻤﮑﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﺫﻝﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻔﺎﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﺭﻣﺌﯽ ۴۷۹۱ﺀ

ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮬﺸﺘﻢﺍﯾﮑﭧ،۸۹۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎﺑﺖ ۸۹۱۱ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﮯ ﮔﮕﺌﮯ۔

۴۶ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺋﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﻋﮩﺪﮮ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔ ۲۰۰۔ ﻋﮩﺪﮮﮐﺎﺣﻠﻒ۔ ۲۰۰ﮔﻮﺭﻧﺮ،ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯﺳﮯﻗﺒﻞ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺟﺪﻭﻝ

ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﮯﻋﮩﺪﮮﮐﯽ ۳۰۰۔ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮦ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺍﯾﺴﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻗﺒﻮﻝ

ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺻﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻭﺿﮧ ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮ۔ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭ،ﺍﮔﺮﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﻮ ﮔﻮﺭﻧﺮﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﺩﻥ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﺯ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻣﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ۴۴۔ﺟﺐ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮﯼ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ، ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ

ﺷﺮﺍﺋﻂ۔

ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎﻡ، ﯾﺎ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻗﺎﺑﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﻮ ،ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ

ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍﺷﺨﺺ ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺻﺪﺭﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ

ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﭘﺲ ﺁﺟﺎﺋﮯﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯ

```

```

ﮔﻮﺭﺯﻣﺸﻮﺭﮮ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮ ۵۵۱۔ ۱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ، ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﯾﺎﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽﮐﮯ

ﻣﺸﻮﺭﮮ ۴ ﭘﺮﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ:

۴ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﭙﻨﺪﺭﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،

ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮ، ﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﮔﻮﺭﻧﺮﺙ ﺩﺱ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺩﺋﯿﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ

ﺩﮮ ﮔﺎ۔

ﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۳ ﯼ

ﻟﮯ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۳ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴۰۱ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵٠۱ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢﺍﯾﮑﭧ، ۵۸۹۱ﻧﻤﺒﺮ ۸۱ﺑﺎ ﺑﺖ۵۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺂﺍﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۵۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢﺍ۶ﯾﮑﭧ۸۹۱۱۱۔ﻧﻤﺒﺮ ۸۱ﺑﺎ ﺑﺖ ۱۹۱۱ﺀ ﯼ ﺩﻓﻌﮧ۱ﺍﯼ ﺭﻭﺳﮯﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﻭﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۶

۲ ﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﯽ ﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ،ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﺍﯾﺴﺎﮨﮯﺗﻮﮐﯿﺎ،ﻣﺸﻮﺭﮦ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯿﯿﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧﻧﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺩﯾﺎﺗﮭﺎ

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ،ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ ﯾﺎﺩﯾﮕﺮ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

۳ ﺟﺒﮑﮧ ﮔﻮﺭﻧﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺩﮮ ،ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻭﮦ ﺍﻟﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﻧﻮﮮﺩﻥ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﮐﮯ

ﻟﯿﮯ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎ ﺑﯿﻨﮧ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ

۳ﮮ

۵ ﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ۴ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۴ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ

ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮩﺎﻥ ﻣﯿﮟﺻﺪﺭ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮔﻮﺭﻧﺰ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮨﻮ۔

```

`ﺑﺎﺏ ۲۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﺎﮞ

```

۶۶۱۔ ۱ ﮨﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﯽ

ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ:۔ﺗﺸﮑﯿﻞ۔

ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺘﯿﮟ ﺧﻮﺍﺗﯿﻨﻐﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﮑﻞ

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ۵۶۱۵

ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍ ۶۲۵۵۱ ۵۴۱

ﭘﻨﺠﺎﺏ۱۷۳۶۷۹۲

ﺳﻨﺪﮪ۰۰۱ ۸۶۱۹۲

ﺍﺍﻟﻒ ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ،ﺻﻮﺑﮧ ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ

ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﻟﮧ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ،ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﯽ ﭼﺎﺭﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ۱۱۰۲ﺀ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ

ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

ﮩﺸﺘﻢ۱ ﯾﮑﭧ،۵۸۹۱۔ﻧﻤﺒﺮ۸۸ ﺑﺎﺑﺖ۵۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ ۵۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻖ ۴ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺘﻢﺭﯾﮑﭧ،۵۵۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎﺑﺖ ۵۵۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ﺍ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮱ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲۲، ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۶۳ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۶۰۱ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﺍﻭﺭﻣﻮﺭﺧﮩﺎ۱ ﺭﺍﮔﺴﺖ۴۰۰۲

ﺳﮯﮨﻤﯿﺸﮧ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ، ۸۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۷۳ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﺭﺏ ﺷﻖ ۱ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺑﻌﺪ،ﺷﻖ ۱ﺍﻟﻒﺍﻭﺭﯾﮩﺸﻖ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮨﯽ ﺣﺬﻑ

ﺷﺪﮦ ﻣﺠﮭﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔!

ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎﺍﮔﺮ۔

ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﮨﻮ؛

ﺏ ﻭﮦ ﺍﭨﮭﺎﺭﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮﮐﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ؟ ﺝ ﺍﺱ ﮐﺎﻧﺎﻡ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﮯ ﮐﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮨﻮ: ﺍﻭﺭ

ﺩﺍﺳﮯﮐﺴﯽ ﻣﺠﺎﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺮﺍﺭﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯ، ﺍﻟﻒ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﻘﮯ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻨﯽ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺣﻠﻘﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮ

ﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﺍﻭﺭﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮩﻮﻭﭦ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛

ﻝﺏ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﮦ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮧ ﻭﺍﺣﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﻘﮧ ﮨﻮﮔﺎ؛ ﺝ 1 ﺷﻖ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﮦ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺳﮯﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﮯﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺫﯾﻠﯽ ﺷﻖ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻌﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮ

ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺟﺮﯾﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺷﺎﻋﺖ ﮐﮯﺗﯿﻦ ﯾﻮﻡ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ

ﺑﺎﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ۔

```

```

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔۷۰۱۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ﺍﮔﺮ ﻭﮦ ﻗﺒﻞ ۱ﺯ ﻭﻗﺖ ﺗﻮﮌ ﻧﮧ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ، ﺍﭘﻨﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ

ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﭨﻮﭦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ۷۶

۸۰۱۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﭘﻨﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ، ﺑﮧ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮﮐﺎﻡ ﮐﮯ، ﺍﭘﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ۔ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﺍﻭﺭﺍﯾﮏ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ، ﺍﻭﺭﺟﺘﻨﯽ ﺑﺎﺭﺑﮭﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ

ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ، ﻭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ ﮐﻮﺑﻄﻮﺭ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،

ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

۹۰۱ ﮔﻮﺭﻧﺮﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ

ﺍﻟﻒ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺍﺟﻼﺱ ﺍﯾﺴﮯﻭﻗﺖ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﻃﻠﺐ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺴﮯﻭﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ 3ﻃﻠﺒﺎﻭﺭﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﻧﺘﺎ۔

ﮐﺮﮮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

۰۰۱۔ ﮔﻮﺭﻧﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯ ﺧﻄﺎﺏ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

```

```

۱۱۱۔ ﺍﯾﮉ ﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﻨﺰﻝ ﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﯿﮟ،ﺟﺲ ﮐﺎﺍﺳﮯﺭﮐﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﯼ

ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﻨﮯﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ۔

ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﮔﻮﺭﻧﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺩﮮﮔﺎ ﺍﮔﺮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﺳﮯﺍﯾﺴﺎ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﮮﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ، ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ۔

ﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﯾﺴﺎ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﮯ

ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﮌ ﺗﺎﻟﯿﺲ ﮔﮭﻨﭩﻮﮞ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮯ ﭘﺮﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﺳﮯﯾﮧ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺧﺬﻧﮩﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ

ﮐﮧ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ

ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯﻭﻭﭦ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﺎ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﮮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻧﮧ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ

ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯﻭﻭﭦ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

ﮔﻮﺭﻧﺮﺑﮭﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺗﻮ ﮌﺳﮑﮯﮔﺎ، ﺟﺒﮑﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎ ﺩﻭﭦ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﮯﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ

ﺭﮐﻦ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﺎ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ ﺑﻼﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﺍﮨﻮ۔

```

ﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﮔﯿﺎ۔

۸۶ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺟﻤﮩﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﮞ

```

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﮨﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ۳۱۱۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۶ ﺍﻭﺭ۳۶ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺑﺒﯿﺖ ﺍﻭﺭﻧﺎ ﺍﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﮐﺴﯽ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺑﮭﯽ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ﺍﺱ ﻣﯿﮟﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮨﻮ۔

```

```

ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﺍﻭﺭﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ۴۴۱۔ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﯽ ﺟﺞ ﮐﮯﺍﭘﻨﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ

ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔

ﻣﯿﮟ ﻃﺮﺯﻋﻤﻞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻗﺪﻻﺕ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ۵۱۱۔ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻮﺟﻮﺍﮔﺮﻭﺿﻊ ﺍﻭﺭﻧﺎﻓﺬ ﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﮮ ﺗﻮ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ

ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺳﮯ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺑﺠﺰ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮﮮﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯﺍﯾﺴﺎ ﮐﯿﺎﺟﺎﮮ۔ ۲ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍ ﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﯾﺎﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﮯﮨﻮ، ﯾﻌﻨﯽ: ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﺎ،ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮﻧﺎ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﯽ ﮐﺮﻧﺎﯾﺎ ﺍﺳﮯ

ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ؛

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺭﻗﻢ ﺑﻄﻮﺭﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﯾﻨﺎ ﯾﺎ ﺍﺱ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ؛

ﺝ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﻓﻨﮉ، ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺭﻗﻮﻡ

ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀ؛

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻭﺟﻮﺏ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﺎ ﯾﺎ

ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺮﻧﺎ؟ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺭﻗﻮﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﺎ، ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﺎ

ﺍﺟﺮﺍﺀ؛ ﺍﻭﺭ

ﻭ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻣﻮﺭﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻣﺮ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۱ﺍﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺤﺾ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﭗ ﺫﯾﻞ ﺍﻣﻮﺭﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ

ﻣﯿﮟ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺮﻣﺎﻧﮧ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻻﺋﺴﻨﺲ ﻓﯿﺲ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯽ ﻓﯿﺲ ﯾﺎ ﺧﺮﭺ ﮐﮯﻣﻄﺎﻟﺒﮯﯾﺎ

ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛ ﯾﺎ

ﺏ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺮﻧﮯ،ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﯽ ﮐﺮﻧﮯ

ﯾﺎ ﺍﺳﮯﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ۔

۴ ﺍﮔﺮﯾﮧ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮐﮧ ﺁﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﺍﺱ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ

ﻗﻄﻌﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔

۵ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮨﺮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ

ﺩﺳﺘﺨﻂ ﺷﺪﮦ ﺍﯾﮏ ﺳﻨﺪﮨﻮﮔﯽ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﺳﻨﺪﺗﻤﺎﻡ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﯿﻠﺌﮯﺣﺘﻤﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﭘﺮ

ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔\

```

```

۶۶۱۱۔ ۱ ﺟﺐ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﻮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﮯ،ﺗﻮ ﺍﺳﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺑﻠﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ۔

۲ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮ ﮔﻮﺭﻧﺮ۲ ﺩﺱ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ۔

ﺍﻟﻒﺑﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﮔﺎ:ﯾﺎ ﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺑﻞ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺑﻞ ﮐﻮﺍﺱ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮ ﻭﺍﭘﺲ ﮐﺮﺩﮮ ﮔﺎﮐﮧ ﺑﻞ ﭘﺮ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ، ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ

ﻏﻮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﮮ۔

ﻝ

ﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮ۲ﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ ۸۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳ ﺟﺐ ﮔﻮﺭﻧﺮﻧﮯﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﻭﺍﭘﺲ ﺑﮭﯿﺞ ﺩﯾﺎ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺍﻭﺭ،ﺍﮔﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺳﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺣﺎﺿﺮﺍﻭﺭﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﺭﮐﺎﻥ

ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯﺩﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﯾﺎ ﺑﻼ ﺗﺮﻣﯿﻢ، ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﮮ،ﺗﻮ ﺍﺳﮯ

ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﮔﻮﺭﻧﺮ ﺩﺱ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﮔﺎ ﺟﺲ

ﻣﯿﮟ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮨﻮﭼﮑﯽ ﮨﮯ۔ ۴ ﺟﺐ ﮔﻮﺭﻧﺮﻧﮯﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺩﯼ ﮨﻮ۳ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮ ﺗﻮﻭﮦ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮩﻼﺋﮯ ﮔﺎ۔

۵ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ۱ﯾﮑﭧ،ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻢ ﻣﺤﺾ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﮩﮑﻮﺋﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ، ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ

ﺍﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

```

```

ﺑﻞ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺗﮕﯽ ۷۷۱۔ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﺎﺗﮕﯽ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻄﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ۲ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﻏﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺑﻞ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭨﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﮔﺎ۔

```

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ

```

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉﺍﻭﺭ ۸۸۱۔ ۱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺎﺻﻞ، ﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺟﻤﻠﮧ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﺎﺕ

ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ۔

ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﮐﯽ ﻭﺍﭘﺴﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﮯ ﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻗﻮﻡ، ﺍﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﺎ

ﺣﺼﮧ ﺑﻨﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲ ﺩﯾﮕﺮﺗﻤﺎﻡ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮ ﺍﻟﻒ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﮞ؛ ﯾﺎ

ﮨﺴﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﻦ۰۰۰۲۲۔ ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﮦﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﻭﮐﮯﮔﺎﻣﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﯾﺎ۔

ﺑﺨﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۷

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮ

ﻭﺻﻮﻝ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺍﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﮞ؛

ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔

```

```

۹۱۱ﺻﻮﺑﺎﺋﺻﯽﻮﺑﺎﻣﺋﺠﯽﻤﻮﻣﻋﺠﻤﯽﻮﻓﻨﻋﮉﯽﮐﻓﻨﯽﮉﺗﮐﺤﯽﻮﯾﺗﻞ،ﺤ ﺍﻮﯾﻞﺱ، ﺍﻓﻨﮉﺱﻣﯿﻓﻨﮟﮉﺭﻣﻗﯿﻮﮟﻡ ﺭﮐﻗﯽﻮ ﺍﻡﺩﺍﮐﺋﯿﯽﮕﺍﺩﯽﺍ،ﺋﺍﯿﮕﺱﯽ ،ﺳﺍﮯﺭﺱﻗﻮﺳﻡﮯﮐﺭﯽﻗﻮﺑﺎﻡﺯ ﮐﺧﻮﯽﺍﺑﺎﺳﺯﺖﺧ،ﻮﺍﺻﺳﻮﺑﺖﺎ،ﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉﺍﻭﺭ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺳﮑﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﮦ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ،ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﯽ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭﻏﯿﺮﮦ۔

ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ، ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﺟﻤﻠﮧ ﺍﻣﻮﺭ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ

ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

۰۰۱۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﮨﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺍﻭﺭ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ

ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ۔

ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭﭘﺮﺣﻮﺍﻟﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

۲ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﻇﺎﮨﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺍﻟﻒ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮ ﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﺒﻮﮞ ﺟﻨﮩﯿﮟ

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﺑﯿﺎﻥ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﻮﮞ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭﻣﺤﺎﺻﻠﮑﮯﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﯿﮟ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺭﮐﮭﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۲۱۱۔ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ : ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﭘﺮ ﺍﻟﻒ ﺍﮔﻟﻮﺭﻒﻧﮔﺮﻮﮐﺭﻮﻧﺮﻗﺎﮐﺑﻮﻞﻗﺎﺍﺑﺩﺍﻞﺋﺍﯿﺩﮕﺍﺋﯽﯿﮕﻣﯽﺸﺎﮨﻣﺮﺸﮦﺎﮨﺍﺮﻭﮦﺭﺍﺍﻭﺭﺱﺍﮐﮯﺱﻋﮐﮩﮯﺪﻋﮩﮮﺪﺳﮮﮯﻣﺳﺘﮯﻌﻠﻣﺘﻖﻌﻠﺩﯾﻖﮕﺮﺩﯾﻣﮕﺮﺼﻣﺎﺭﺼﺎﻑﺭﺍﻭﻑﺭﺍﻭﺭ ﻭﺍﺟﺒﺎﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ

ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﺟﻮﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﮐﻮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮨﻮﮔﺎ: ﺍﻭﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺞ؛ ﺍﻭﺭ

ﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺩﻭﻡ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ؛ ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﻥ ﻣﺸﺎﮨﺮﻭﮞ

ﮐﮯﺟﻮﺍﻥ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﺩﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﻣﻼﺯﻣﯿﻦ ﮐﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮞ؛ ﺝ ﺟﻤﻠﮧ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺫﻣﮧ ﮨﻮ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﻮﺩ،ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺫﺧﯿﺮﮦ ﺍﺩﺍﺋﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺯﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﯾﺎ ﺑﮯ ﺑﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﺮﺿﻮﮞ ﮐﮯ ﺣﺼﻮﻝ ﮐﮯ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ

ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﻗﺮﺽ ﮐﮯﻣﻌﺎﻭﺿﮯﺍﻭﺭﺍﻧﻔﮑﺎﮎ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯﺩﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ؛

ﮐﻮﺋﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎ

ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﻮﮞ؛ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻦ ﮐﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﯾﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺱ

ﻃﺮﺡ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

```

```

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ۲۲۱۔ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﮯﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﭘﺮ، ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ

ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ

ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺚ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺳﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮩﮑﺎﻭﮦ ﺣﺼﮧ ﺟﻮﺩﯾﮕﺮﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺯﺭﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮯﮐﻮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭﮐﺮﻧﮯ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮯﮐﻮﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻨﻈﻮﺭ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ:

ﻟﯽ ﻡ

۳ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﮐﻮﺋﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﺯﺭﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷

```

ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ

۳۲۱۔۱ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﭘﻨﮯ ﺩﺳﺘﺨﻄﻮﮞ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮐﺮﯾﮕﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺍﻟﻒ ﺍﻥ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺟﻮﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۲۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ۔

ﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﺼﺎﺭﻑ ﮐﻮ ﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮﮞ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﺍﺱ ﺭﻗﻢ ﺳﮯﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﯽ

ﺟﻮﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺩﮐﮭﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

۲ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺗﻮ ﺛﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﭘﺮﺑﺤﺚ ﯾﺎ ﺭﺍﺋﮯ

ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﯽ۔ ۳ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ

ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺗﻮ ﺛﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﻮﺷﻖ ۲

ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

```

۴۴۱۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﮐﮩﻀﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭﺯ ﺍﺋﺪﺭﻗﻢ

ﺍﻟﻒ ﻣﺠﺎﺯﮐﺮﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﺟﻮﺭﻭﺍﮞ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺻﺮﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ

ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻧﺌﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ

ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﯾﺎ ﺏ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮﺍﺱ ﺭﻗﻢ ﺳﮯ ﺯﺍﺋﺪﺭﻗﻢ ﺻﺮﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ

ﺟﻮﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻭﺍﺳﻄﮯ ﺍﺱ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ

ﺗﻮﺻﻮ ﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮﺩﮮ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺧﺮﭺ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺱ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﯾﮏ

ﺿﻤﻨﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺍﯾﮏ ﺯﺍﺋﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﺩﺭﺝ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻮﮞ ﭘﺮﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۲۱ﺗﺎ ۳۲۱ ﮐﮯ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮨﻮﮔﺎﺟﯿﺴﮯﺍﻥ ﮐﺎﺍﻃﻼﻕ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﮧ ﻣﯿﺰﺍﻧﯿﮧ ﭘﺮﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

```

۴۷ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺮﺭﺍﺋﮯﺷﻤﺎﺭﯼ۔۵۵۱۔ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺗﺤﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۲۱ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﮯ

ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﻭﺭﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۲۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺟﻮﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮧ ﮨﻮ، ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ

ﭘﯿﺸﮕﯽ ﺩﮮﺩﮮ۔

```

```

ﺍﺳﺒﻠﯽ ﭨﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ۶۶۱۔ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺒﮑﮧ

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺧﺮﭺ ﮐﯿﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭨﻮﭨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺁﺋﯿﮑﻞ۲۲۱ ﻣﯿﮟ ﺍﺣﯿﻮﺭﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﮯﻣﻘﺮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺍﻭﺭﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺩﻓﻌﮧ ۳۲۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﻢ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﺪﺕ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﭼﺎ ﺭﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮧ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺳﮯ۷۲۱۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۵ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﺗﺎ ۸،ﺁﺭﭨﮑﻞ۴۵ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﺍﻭﺭ۳، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮ ﺍﻃﻼﻕ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۵،ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۶ ﺗﺎ ۷۶،ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۶،ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۷، ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۸۱ﻭﺭﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۸ ﮐﮯ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻧﺖ ﭘﺮﺍﻭﺭﺍﺱ

ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ۔

ﺍﻟﻒ ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛

ﺏ ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﭘﮍﮬﺎﺟﺎﮮ ﮔﺎﺟﺎ ﺝﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﺩﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﭘﮍ ﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ۵ ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ۲ﺝ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۷۱۱ﻣﮑﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺼﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ﺩ۸۹۹ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺒﮯﮔﮕﮯ

ﻟﻔﻆ ﺍﻭﺭ ﻭﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍ ﯾﮑﭧ۴۷۴۱،ﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺿﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﺭﺋﯽ۴۱ ۱۰

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﭘﮍﮬﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺯ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴۵ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺷﻖ ۲ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ،ﺍﺱ ﮐﮯﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﻣﯿﮟ،

ﺍﻟﻔﺎﻅﺍﯾﮏ ﺳﻮﺗﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻟﻔﻆ ﺍﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

```

۸۲۱۔ﮔ۱ﻮﮔﺭﻮﻧﺭﺮﻧ،ﺮ،ﻣﺎﻣﺎﺳﻮﺳﺍﺋﻮﺍﮯﺋﮯﺟﺟﺐﺐﺻﻮﺻﺑﺎﻮﺋﺑﺎﺋﯽ ﺍﯽ ﺍﺳﻤﺳﺒﻠﻤﺒﻠﯽﯽﮐﺎﮐﺍﺎ ﺍﺟﺟﻼﻼﺱ ﮨﺱﻮﮨﺭﻮﮨﺎﺭﮨﮨﺎﻮﮨ،ﻮﺍ،ﮔﺍﺮﮔﺍﺮﺍﺱ ﺑﺱﺎﺑﺭﺎﺭﮮﮮﻣﯿﻣﮟﯿﮟﻣ ﻣﻄﻤﻄﺌﻤﻦﺌ ﮨﻦﻮﮨﮐﻮﮧﮐﮧ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺁﺭﮈﯾﻨﺲ ﻧﺎﻑ

ﺍﯾﺴﮯﺣﺎﻻﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻓﻮﺭﯼ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯﺗﻮ ﻭﮦ ﺣﺎﻻﺕ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺗﻘﺎﺿﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﺩﺿﻊ ﺍﻭﺭﻧﺎﻓﺬﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۲ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻧﺎﻓﺬﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻭﮨﯽ ﻗﻮﺕ ﺍﻭﺭﺍﺛﺮ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﺎﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯﺍﻭﺭﻭﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟﻟﯿﮑﻦ ﺍﯾﺴﮯﮨﺮﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﻮ۔

ﺍﻟﻒ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯ۴ ﻧﻮﮮﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ، ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﭘﺎﺱ ﮐﺮﺩﮮ،ﺗﻮﺍﺱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮕﺎ۹ ﺍﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﻮﻣﺰﯾﺪﻧﻮﮮ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯ،ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ، ﺍﻭﺭﯾﮧ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺪﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮧ ﭘﺮﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﮧ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﻮﻧﺎﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭ

ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﮦ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍ ﯾﮑﭧ،۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺌﯽ،

۴۷۹۱ﺀ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﺍﺯ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺳﺘﺮ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻓﻆ:ﺍﻭﺭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺒﺎ ﮔﯿﺎ۔ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ﺍ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ۶ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﯿﮯﺗﻮﺳﯿﻊ ﺍﯾﮏ ﺩﻓﻌﮧ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ﺍ

ﺏ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﻭﺍﭘﺲ ﻟﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ۳ ﺷﻖ ۲ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﻭﭘﯿﺶ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﯿﻮﺍﻟﮯ ﮨﺮ

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﻮﮨﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻞ ﺗﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

```

ﺑﺎﺏ۳۔ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮟ

```

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ۔ ۹۹۱۔ ۱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺟﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ، ﺟﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯ

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮱ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ، ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺧﻮﺍﮦ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔```

```

ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ۔ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﮐﯽ

ﺍﯾﮏ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮨﻮﮔﯽ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺳﺮﺑﺮﺍﮦ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۲ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺍﮐﯿﺲ ﺩﻥ ﺑﻌﺪﮨﻮﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﺳﮯ

ﭘﮩﻠﮯ ﮔﻮﺭﻧﺮﺍ ﺟﻼﺱ ﻃﻠﺐ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﮯ۔

۳ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﮯﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﻮﭼﮭﻮﮌﮐﺮ،

ﮐﺴﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ،ﺍﭘﻨﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﮐﺎﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۴ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۲۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۳: ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۷

۴ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﻞ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﭘﮩﻠﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮ ﺳﮑﮯﺗﻮ،ﭘﮩﻠﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻭﻭﭦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﭘﮩﻠﮯ ﺩﻭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ

ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺭﮐﻦ ﺟﻮﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ

ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﯿﺘﺎﮨﮯﺍﺱ ﮐﺎﻣﻨﺘﺨﺐ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻋﻼﻥ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﺰﯾﺪﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ، ﺍﮔﺮﺩﻭﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻭﻭﭦ

ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ، ﺍﻥ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﺰﯾﺪ ﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ

ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﮏ ﺳﺐ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺣﻖ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﮯ۔

۵ ﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻧﺎﻣﺰﺩﺭﮐﻦ ﮐﻮﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﮐﯽ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﻭﮦ،ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯ، ﺗﯿﺴﺮﮮ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﻣﯿﮟ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯ

ﺭﻭ ﺑﺮﻭﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮ

ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﮦ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﯾﺎ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﻞ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﮯﮔﯿﺎﺭﮦ ﻓﯽ ﺻﺪﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﺯﺍﺋﺪﮨﻮ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺣﺪﺍﮔﻠﮯ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ

ﺍﯾﮑﭧ، ۰۱۰۲ﺀ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺑﻌﺪﻣﺆ ﺛﺮﮨﻮﮔﯽ۔

۷ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯ ﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﮔﻮﺭﻧﺮﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯ ﯾﮧ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﻧﮧ ﮨﻮﮐﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ، ﺍﯾﺴﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﮐﻮﻃﻠﺐ ﮐﺮﮮﮔﺎﺍﻭﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎﻭﻭﭦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﮔﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۸ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ، ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۹ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﺟﻮﻣﺴﻠﺴﻞ ﭼﮫ ﻣﺎﺩ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﯿﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ، ﻭﺯﯾﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ،ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻭﺯﯾﺮﻣﻘﺮﺭ

ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔

۰۱ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎﯾﮧ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ، ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻭﺯﯾﺮﮐﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺒﮑﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﮯ ﮐﺎﻧﺎ ﺍﮨﻞ

ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﯽ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺑﻄﻮﺭﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎ

ﺩﯾﮕﺮﻭﺯ ﯾﺮﻣﻘﺮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

۱۱ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪ ﻣﺸﯿﺮﺍﻥ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﻧﮧ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺁ ﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﺎﺟﺎﺋﮯ۱۱۱۔ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ، ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻣﻮﺭﺍﻭﺭﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﺗﺠﺎﻭﯾﺰ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺭﺍﺩﮦ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ، ﺳﮯﺁﮔﺎﮦ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﺎ!

```

```

ﮔﺎ۔

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۰۰۱ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۳ ۹ ﺍﻭﺭ۰۱ﺍﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ، ﮔﻮﺭﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﮐﺎﺗﻘﺮ ﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔

ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﺭﻧﺮ

ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮ

ﺳﮑﮯﮔﺎﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﭘﺮﺍﺳﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﮩﮧ ﺳﮑﮯﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﯾﮑﻞ ۱۱۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﭨﯿﮑﻠﺰ۲۲۱ﺍﻭﺭ۳۳: ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ۷ﺍﻭﺭ۸ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ۔

ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

۴۳۱۔ 1ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ

ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

```

```

۵۵۱۔ ﺻﻮ ﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱

ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

```

```

۔ ۱ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﮯﻭﻭﭦ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺟﺴﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ

ﺑﯿﺲ ﻓﯿﺼﺪ ﻧﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﮐﺎ ﻭﻭﭦ۔ ۲ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﺮﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮧ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎﺳﺎﺕ

ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺑﻌﺪﻭﻭﭦ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ ﺩﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ

ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

۳ ﺍﮔﺮﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،

ﺗﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ۔

```

```

۷۷۱۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﮯ:ﺍﺧﺨﺘﯿﺎﺭ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ، ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﮐﻮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮ،ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﺱ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﮯﻣﺸﺮﻭﻁ ﺍﻭﺭﻣﺤﺪﻭﺩ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﮨﯿﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﺯ

ﮐﻮﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺣﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

```

۸۸۱۔ﺻﺻﻮﺑﻮﺎﺑﺋﺎﺋﯽﯽﺣﺣﮑﮑﻮﻮﻣﻣﺖﺖﮐﮐﯽﯽﺳﻔﺳﺎﻔﺭﺎﺭﺵﺵﭘﺮﭘﮨﺮ،ﺼﺻﻮﺑﻮﺎﺑﺋﺎﺋﯽﯽﺍ ﺍﺳﺳﻤﺒﻤﻠﺒﻠﯽﯽﻗﺎﻗﻧﺎﻧﻮﻮﻥﻥﮐﮐﮯﮯﺫﺭﺫﯾﺭﯾﻌﻌﮯﮯﺻﺻﻮﺑﻮﺎﺑﺋﺎﺋﯽﯽﺣﺣﮑﮑﻮﻮﻣﻣﺖﺖﮐﮐﮯﮯﻣﺎﺗﻣﺎﺗﺤﺤﺖﺖﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﺌﯿﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﺯ

ﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﯾﺎﮨﺌﯿﺖ ﮨﺎﮮﻣﺠﺎﺯﮐﻮﮐﺎﺭ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ﮐﻮ ﮐﺎﺭﮨﺎ ﺗﮮﻔﻣﻮﻨﯾﺼﺒﺾ۔ﯽ ﮐﯽ

```

```

۹۹۳۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﮩﮑﮩﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ

ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﮐﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ۔

ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۶۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ

ﮔﺌﮯ۔

ﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۹۳۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۲ ﺳﻞﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻧﺎﻡﺳﮯﺩﺿﻊ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﮐﯽ

ﺗﻮﺷﯿﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﺳﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ

ﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮩﺎﺳﮯﮔﻮﺭﻧﺮﻧﮯ ﻭﺿﻊ ﯾﺎﻣﮑﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺗﮫ۔

۳۳ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺍﻭﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮭﯽ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯿﻠﺌﮯ۰۴۱۔۱ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﺎﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﻮﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺟﺞ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺍﺑﻞ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ

ﺟﻨﺰﻝ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۲ ﺍﯾﮉﻭﺩﮐﯿﭧ ﺟﺰﻝ ﮐﺎ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺮﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﮮ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ، ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺳﮯ

ﺑﮭﯿﺠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺳﮯﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

۳ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﻨﺰﻝ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﮨﻨﮯ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﻨﺰﻝ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯﻧﺠﯽ ﭘﯿﺸﮧ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮯ

ﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

۴ ﺍﯾﮉﻭﺩﮐﯿﭧ ﺟﺰﻝ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺐ ﻣﻘﺎﻣﯿﺤﮑﻮﻣﺖ۔ ۰۴۱۔ ﺍﻟﻒ ۱ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮧ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﻭﮞ ﮐﻮﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮ

ﺩﮮ ﮔﺎ۔

۲ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺁﻑ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

```

ﺳﺘﺩﻮﺳﺭﺘﺍﭨﻮﺭﮭﺍﺎﭨﺭﮭﻭﺎﯾﺭﮟﻭﺗﯾﺮﮟﻣﺗﯿﺮﻢﺍﻣﯾﯿﮑﻢ۱ﯾﭧ،ﮑ۰۱۰ﭧ،۲۰ﺀ۰ﻧ۱ﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮔﻮﺭﻥ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺒﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺱ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﻨﺰﻝ۔

۴ ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻋﻤﻮﺟﻮﺩﮦ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۴۱ ﺍﻟﻒ ﮐﺎﺣﺬﻑ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮩﻤﯿﮟ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﺎ، ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺩﻓﻌﮧ۲۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿ۶ﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﯿﺎ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۰۴۱۔ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧ ﭘﻨﺠﻢ

ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ

ﺑﺎﺏ ۱۔ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

```

۱۱۱۔ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﭘﻮﺭﮮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻓﺎﺗﯽ ﻭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺑﻨﺎ ﺳﮑﮯﮔﯽ ، ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ۔

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

۲۴۱۔ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻌﻮﻓﺎﺗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ۔

ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ

ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎﺑﻼﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﮮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﻓﻮﺟﺪﺍﺭﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ،

ﺿﺎﺑﻄﮧ ﻓﻮ ﺟﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺷﮩﺎﺩﺕ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ،! ﺝﭘﯿﺮﺍﺏ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ

ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﻦ ﮨﮯﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﺍﯾﺴﮯ

ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﯿﻠﺌﮯﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﻼﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﮮ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ

ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔

```

```

۳۴۱۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ

ﺗﻨﺎﻗﺺ۔

ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﻮﺟﺴﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﺠﺎﺯ ﮨﻮﺗﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۸۸۹۱۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲،ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۴ ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺏ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑﺝ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺩ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﺕﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۵ﮐﯽ ﺭﻭﮮ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۴۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎ ۱ﯾﮑﭧ ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﻨﻈﻮﺭ ﮨﻮﺍ ﮨﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﻏﺎﻟﺐ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﮐﯽ ﺣﺪﺗﮏ ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﮔﺎ

```

```

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۴۴۱۔ ﺍﮔﺮﺍﯾﮏﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﺎﮞ ﺍﺱ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯾﮟ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﯾﮟ ﮐﮧ

ﮔﭙﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ

ﮐﺎﺍﯾﮏ ﯾﺎﺯﯾﺎﺩﮦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﺟﺪﻭﻝ ﭼﮩﺎﺭﻡ ﮐﯽﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﻧﮧ ﮨﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﮮ، ﺗﻮﮨﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯﻗﺎﻧﻮﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﺣﺴﺒﮧ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﮑﭧ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﮮ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺲ ﭘﺮ

ﻭﮦ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﺗﻨﯿﺦ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔```

ﺑﺎﺏ۲۔ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ

```

ﺻﺪﺭﮐﺎﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ،ﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻡ ﯾﺎ

ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺑﻌﺾ ﮐﺎﺭﮨﺎﮰ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﻣﯿﮟ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺍﺗﯿﺎﺭﺍﯾﺴﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

۲ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﭘﺮﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵٠۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۰۲ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۱ﮐﯽ ﺯﺩﺳﮯ ﺩﻭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﺪﯾﻞ ﺋﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۸۹۱، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﮟ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﯾﮑﺖ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎﺩﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﮨﺒﺮﺩﻭﻓﺒﺮﺳﺘﻮﮞ ﮔﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻧﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢ،ﺍﯾﮑﭧ۸۸۹۱۱ﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎﺑﺖ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۲ ﺣﺬﻑ ﺭﺩﯼ ﺋﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۸

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﻭﻣﻓﯿﺎﮟﻕ ﮐﺎﺻﺑﻮﻌﺑﻮﺾﮞ ﮐﺻﻮﻮﺭﺗﻮﮞ ﺳﮯ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺩﺍﺋﺮﮦ ﻣﯿﮟ ﺁﺗﺎ ﮨﻮﮐﺎﺭﮨﺎﮰ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﯿﺮﮦ

ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﻣﻨﺼﺒﯽ ، ﯾﺎﺗﻮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯﺳﭙﺮﺩﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﮑﭧ، ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺍﺱ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮧ

ﺳﮯ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ

ﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﮨﯿﺌﺖ ﮨﺎﮮﻣﺠﺎﺯﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﻓﺮﺍﺋﺾ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﺟﺒﮑﮧ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﯾﺎ ﮨﯿﺌﺖ ﮨﺎﮰ ﻣﺠﺎﺯﮐﻮﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭﻓﺮﺍﺋﺾ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﯾﺎﻋﺎﺋﺪﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ،ﺗﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺯﺍﺋﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻮﺁﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻃﮯ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﯾﺎ، ﻃﮯﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻢ ﺟﻮ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ

ﮐﺴﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

۷ﺩ۴۱ﺳ۔ﺘﺩﻮﺭﺳﻣﺘﯿﻮﺭﮟﻣﯿﺷﺎﮟﻣﻞﺷﺎﮐﻣﺴﻞ ﮐﯽ ﺍﺴﻣﺮﯽﮐﺍﻣﮯﺑﺮﺎﮐﻭﮯﺑﺟﺎﻮﻭﺩﮐﺟﻮﺴﺩﮐﯽﺴﺻﯽﻮﺑﮯﺻﻮﮐﺑﯽﮯﮐﺣﯽﮑﻮﺣﻣﮑﻮﺖ،ﻣ ﻭﺖ،ﻓﺎﻗﻭﻓﺎﯽﻗﺣﯽﮑﻮﺣﻣﮑﻮﺖﻣﮐﺖﯽﮐﺭﯽﺿﺎﺭ ﻣﺿﻨﺎﺪﻣﯼﻨﺪﯼ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﺎ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﻮ

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﭙﺮﺩ

ﺳﮯ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺟﻮﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯ ﺩﺍﺋﺮﮦ ﻣﯿﮟ ﺁﺗﺎ ﮨﻮ،

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﯾﺎﺗﻮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭ ﻁ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺳﭙﺮﺩﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ:۲ ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺳﭙﺮﺩ

ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﺎﭨﮫ ﺩﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

۸۴۱۔ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯﺍﻥ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺻﻮﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ

ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ۔

ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﺿﺎﻧﺖ ﻣﻠﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮞ۔ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﺣﮑﻢ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻮﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﺎﻟﺤﺎﻅ ﺭﮐﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺘﻮﺭ۷۷۱۱ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﯼ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻧﯿﻤﭧ ﯼ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺩﻗﻒ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﮟ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﯾﮧ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﻮ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺟﺎﺭﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ﺧﻠﻔﺸﺎﺭﺳﮯﻣﺤﻔﻮﻅ ﺭﮐﮭﮯ ﺍﻭﺭ

ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﻮﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻼﺋﯽ ﺟﺎﮮ۔

```

```

ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﻌﺾ ﺻﻮﺭﺗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ۹۴۱۔۱ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﺎﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﯿﮟ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ۔ ﺣﺎﺋﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺳﮯﻧﻘﺼﺎﻥ ﻧﮧ ﭘﮩﻨﭽﺎﮮ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﯾﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ

ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﮞ۔

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﯾﺴﮯﺫﺭﺍﺋﻊ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﻭﺭﻧﮕﮩﺪﺍﺷﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎﺟﻨﮩﯿﮟ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﻮﺟﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮔﺎ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮮ ﺍﻣﻦ ﯾﺎﺳﮑﻮﻥ ﯾﺎ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻄﺮﮮ ﮐﮯﺍﻧﺴﺪﺍﺩﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎﮨﻮ۔

```

```

ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ۰۵۱۔ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﺭﯾﮑﺎﺭﮈﻭﮞ،ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﮭﺮﻣﯿﮟ

ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﭘﻮﺭﮮﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻌﺘﺒﺮ

ﺍﻭﺭﯾﺮﻭﻉ ﭘﮩﻮﻧﭙﻮﺭﯼ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍﻭﺭﻭﻗﯿﻊ ﺳﻤﺠﮭﺎﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

```

```

ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ۔۱۵۱۔ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺑﯿﻮﭘﺎﺭﺍﻭﺭﺭﺍﺑﻄﮧ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮧ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ

ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯﻣﯿﮟ،ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﯿﻮﭘﺎﺭﯾﺎ ﺭﺍﺑﻄﮧ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﺮ، ﺍﯾﺴﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎﮞ

ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮ ﻣﻔﺎ ﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﮯﻟﯿﮯﺩﺭﮐﺎ ﺭﮨﻮﮞ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﻦ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺰﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۲ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۸۹۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﺗﻤﺒﺮ۴ﺍﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮﮮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ

ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻧﻮﻉ ﯾﺎﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯﺩﺍﺧﻠﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﺮﺍﻣﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﯾﺎﺗﺤﺪﯾﺪﮐﯽ ﮔﺌﯽ

ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺏ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﮮ ﺟﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﯽ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺍﻭﺭﻭﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ،ﺍﻭﺭﺍﻭﻝ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺍﺷﯿﺎﺀ

ﮐﮯﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﮮ، ﯾﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﺳﮯﺑﺎﮨﺮ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯ

ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﻭﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﭘﯿﺪﺍ

ﮐﺮﮮ۔

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ۱ﯾﮑﭧ ﺟﻮﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮧ، ﺍﻣﻦ ﻋﺎﻣﮧ ﯾﺎ ﺍﺧﻼﻕ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ، ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮﺭﻭﮞ ﯾﺎ ﭘﻮﺩﻭﮞ ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﮯﻣﺤﻔﻮﻅ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺷﮯ ﮐﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻠﺖ ﮐﻮﺭﻭﮐﻨﮯﯾﺎﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎ ﺗﺎﮨﻮ، ﻧﺎﺟﺎﺋﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﮔﺮ

ﻭﮦ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

```

۲۵۱۔ﺍﮔﺍﺮﮔ،ﺮ،ﻭﺩﻓﺎﻓﺎﻕﻕﮐﮐﺴﺴﯽﯽﺍﯾﺍﯾﺴﺴﯽﯽﺍ ﺍﺭﺍﺭﺍﺿﺿﯽﯽﮐﮐﻮﻮﺟﺟﻮﻮﮐﮐﺴﺴﯽﯽﺻﺻﻮﺑﻮﺑﮯﮯﻣﯿﻣﯿﮟﮟﻭﺍﻭﺍﻗﻗﻊﻊﮐﮐﺴﺴﯽﯽﺍﯾﺍﯾﺴﺴﮯﮯﻣﻣﻘﻘﺼﺼﺪﺪﮐﮐﮯﻟﮯﺌﻟﺌﮯﮯﺟﺟﻮﻮﮐﮐﺴﺴﯽﯽﺍﯾﺍﯾﺴﺴﮯﮯ ﺩﻓﺎﻗﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﺎﺣﺼﻮﻝ۔

ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮ، ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺣﮑﻢ ﺩﮮﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺧﺮﭺ ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮮﯾﺎ، ﺍﮔﺮﺍﺭﺍﺿﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﺗﻮ ﺍﺳﮯ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﭘﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﮮ، ﺟﻮﻃﮯ ﭘﺎﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ، ﻃﮯ ﻧﮧ

ﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻃﮯ ﮐﯽ

ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

```

ﺭ۳۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺑﺎﺏ۳۔ ﺧﺎﺹ ﺍﺣﮑﺎﻡ

```

۲۵۱۔ﺍﻟﻒ۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﺘﺮﮬﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۳۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۳ ﺑﺎﺑﺖ۳۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ، ﺟﻮﮐﮧ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭼﯿﻒ۱ﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮﮞﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۰۲ﺀ ﮐﮯ

ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۳ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ، ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ

ﮐﯽ ﮔﺌﯽﺩﯾﮑﮭﯿﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۶۲ﺏ۔

```

```

ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﯽ ۳۵۱۔ ۱ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﮐﻮﺳﻞ ﮨﻮﮔﯽ، ﺟﺴﮯﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟﮐﻮﺳﻞ ﮐﮩﺎﮔﯿﺎﮨﮯ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻘﺮ ﺭﺻﺪﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔

ﮐﻮﻧﺴﻞ۔۲۲ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ،۔

ﺍﻟﻒ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺟﻮﮐﮧ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮨﻮﮔﺎ؛ ﺏ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻋﻠﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﻦ ﮐﻮﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﮮﮔﺎ

ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﮦ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ۔

```

```

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻭﺭ۴۵۱۔ 0ﮐﻮﻓﻨﺴﻞ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﮯ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ

ﻗﻮﺍﻋﺪﺿﺎﺑﻂ ﮐﺎﺭ۔ﺍﻭﺭﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﻣﺘﻌﻠﻘﮩﺎﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﮐﻨﭩﺮﻭﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۲۲ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮﮐﺎ ﻟﻒ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯﺗﯿﮟ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﻧﻮﮮﺍﯾﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﺑﺎﺭﺍ ﺟﻼﺱ ﮨﻮﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺴﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺍ ﺟﻼﺱ

ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎﮨﮯ۔

۱ ۱۴ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻇﮩﺎﺭﺍ ﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۱ ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ

ﮐﺮﮮ،ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺍﭘﻨﮯﻗﻮﺍﻋﺪﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﮐﺎ ﺭﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮫ ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ۰۰۰۲۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮎ ﺩﻓﻌﮧ۴۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮐﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﺍ۔ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻖ ۳ ﺣﺬﻑ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺣﺴﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۳۔۹۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،،۸۹۱۱۱۱۔۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ، ﻧﻤﺒﺮﮧ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧﮩ۸ﺪ۹۸۱۹۱۱ﺀﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﻭﺭﺭﺟﺪﺪﺩﺩﻝ ﮐﮐﯽ ﺭﺭﻭﻭﺳﮯ ﭘﭘﺎﺎﺭﺭﻟﭨﯿﻤﻨﭧ ﮔﯼ ﺑﯽ ﺑﺠﺎﺠﺋﺎﺋﮯﮯﺗﺒﺗﺪﺒﯾﺪﯾﻞﻞﮐﯿﮐﺎﯿﮔﺎﯿﯾﺎﺎ۔

ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۴۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﮦ ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﮟ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۵ ﯼ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﻖ ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﺍ۔ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮨﻨﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲ ﺍﻭﺭ۳ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻧﺪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻌﺎﺕ ۲۳۴ﺍﻭﺭ۵ ﻭﺩﻭﺑﺎﺭﻭﻧﻤﺒﺮﺩﯾﺎﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۸

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﺍﭘﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﮟ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﮯ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮯ، ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻮﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ، ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ، ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﻮﮦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺍﻭﺭﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ، ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ

ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﺍﯾﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﮨﻮﮔﯽ۔

ﮌ۷ ﺍﮔﺮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﺳﮯﻏﯿﺮﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺍﺱ

ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺣﺘﻤﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۵۵۱۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﺍﻥ ﮐﮯﺑﺎﺷﻨﺪﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯ،ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺏ ﺭﺳﺎﻧﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ

ﺳﺮﭼﺸﻤﮧ ﺁﺏ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯﺣﺼﻮﻝ ۴ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﭘﺮﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﺍﻣﻮﺭﮐﯽ ﻭﺟﮧﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ۔

ﺳﮯﻣﻀﺮﺍﺛﺮ ﭘﮍﺍﮨﻮ، ﯾﺎ ﭘﮍﻧﮯ ﮐﺎﺍﻣﮑﺎﻥ ﮨﻮ۔ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺟﻮﺯﯾﺮﻋﻤﻞ ﻻﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎ

ﺟﺲ ﮐﮯﺯﯾﺮﻋﻤﻞ ﻻﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯﯾﺎﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮨﻮ؛ﯾﺎ

ﻝﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﺮﭼﺸﻤﮯﺳﮯﭘﺎﻧﯽ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻭﺭﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻨﭩﺮﻭﻝ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ

ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﺮﻭﺋﮯ ﮐﺎﺭﻻﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺗﺎﮨﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ،

ﺗﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺳﮯﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺍﯾﺴﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮ، ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﯾﺎ ﺗﻮﺍﭘﻨﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺩﮮ ﮔﯽ ﯾﺎ

ﺻﺪﺭﺳﮯﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺍﯾﮏ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﺟﻮﺁﺑﭙﺎﺷﯽ، ﺍﻧﺠﯿﻨﺌﺮﯼ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯿﮧ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻠﻢ ﻭﺗﺠﺮﺑﮯ ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﻭﮦ

ﻣﻮﺯﻭﮞ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

ﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺩﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۵۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻘﺎﺕ ۶ﺍﻭﺭ۷ ﮐﻮﺩﻭﺑﺎﺭﮨﻨﻤﺒﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳۔۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﺘﻤﺒﺮ۴۱ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﭘﭽﭙﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۸۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻟﻔﺎﻅ ﺣﺬﻑ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﺱ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ، ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮨﺎﮮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﮑﭧ، ۶۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ

ﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﮭﮯﮐﻮﻧﺴﻞ ﯾﺎﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﯾﺎﮐﻤﯿﺸﻦ ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮨﻮﺟﺲ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﮯﺟﻤﻠﮧ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﺣﻼﻕ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ

ﺟﺴﮯﺍﺱ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﺍﻭﺭﺿﻤﻨﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﺮ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ،ﻏﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﮯ

ﮔﺌﮯ ﺟﻤﻠﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﺮﺍﭘﻨﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻗﻠﻤﺒﻨﺪﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۵ ﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻟﯿﮑﻦ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴۴۱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۵ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ،

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﻣﺘﻨﺎ ﺯﻋﮧ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﯾﮧ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯ

ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﻮﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻟﻔﻈﺎﻭﻣﻌﻨﺎﻧﺎ ﻓﺬﮐﺮﯾﮟ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺯﯾﺮﺑﺤﺚ ﮨﻮﯾﺎ ﺭﮨﺎ ﮨﻮﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ

ﻓﺮﯾﻖ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ، ﺟﻮﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯ

ﺳﺎﻣﻨﮯﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﯽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺭﮨﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ،ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ

ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۵۱۔ ۱ ﺻﺪﺭﺍﯾﮏ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﮮﮔﺎﺟﻮ،ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ،۔

ﺍﻟﻒ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ، ﺟﻮﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮨﻮﮔﺎ، ﺏ ﻭﺯﺭﺍﺀﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﮨﺮﺻﻮﺑﮯﺳﮯﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﺟﺴﮯﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﮮﮔﺎ: ﺍﻭﺭ

ﺝ ﭼﺎﺭﺩﻭﺳﺮﮮﺍﺭﮐﺎﻥ ﺟﻦ ﮐﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻭﻗﺘﺎﻓﻮﻗﺘﺎﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۲ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺩﯼ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎ ﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺎﻝ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭ،

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﻮﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ، ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺍﻭﺭ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀ ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻧﯿﻤﻨﺚ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﻭﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۵۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۸

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮﮞ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺼﻮﺑﮯﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ،ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺗﮯ

ﻭﻗﺖ ﺩﻭﺳﺮﮮﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ،ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻭﺭﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﻧﺼﻔﺖ ﮐﻮﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﻭﮦ

ﭘﺎﻟﯿﺴﯽ ﮐﮯﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﺳﮯﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﻮﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯﺑﺎﺏ۲ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮨﯿﮟ۔

ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﻮﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﻧﺼﻒ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﭘﺮﻃﻠﺐ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ۴ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺳﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺍﺟﻼﺱ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺭﻡ ﺍﺱ

ﮐﮯﮐﻞ ﻣﻤﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻧﺼﻒ ﻣﻤﺒﺮﺍﻥ ﮐﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۵ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﮦ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯ ﮨﺮ

ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﻮﺍﭘﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﮧ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

۷۵۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﺑﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻨﺼﯿﺒﺎﺕ ﯾﺎ ﮔﺮﮈﺍﺳﭩﯿﺸﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﯾﺎﮐﺮﺍﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻟﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﺮﺳﯿﻠﯽ ﺗﺎﺭﯾﮟ ﺑﭽﮭﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ﯾﺎﺑﭽﮭﻮﺍﺳﮑﮯﮔﯽ ﻧﺎ

ﺁﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﻦ ﺑﺠﻠﯽ ﮐﺎ ﭘﺎﻭﺭﺍﺳﭩﯿﺸﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ،ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۲ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻟﻒ ﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮﮈ ﺳﮯﺑﺠﻠﯽ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﯾﮧ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ

ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺗﺮﺳﯿﻞ ﻭﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺠﻠﯽ ﺗﮭﻮﮎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﯿﮟ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ؟

ﺏ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺑﺠﻠﯽ ﮐﮯ ﺻﺮﻑ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ؛ ﺝ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﺑﺠﻠﯽ ﮔﮭﺮﺍﻭﺭﮔﺮﮈ ﺍﺳﭩﯿﺸﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺗﺮﺳﯿﻠﯽ

ﺗﺎﺭﯾﮟ ﺑﭽﮭﺎ ﺳﮑﮯﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺑﺠﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺮﺥ ﻧﺎﻣﮯ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

۳۳ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﻨﺎﺯﻋﮧ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﯿﮟ

ﺗﻨﺎﺯﻋﺪ ﮐﮯ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﮐﮯﻟﺌﮯﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

ﺩﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﻗﻒ ﮐﺎﻡ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻝ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﻨﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۰۹ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﮐﯽ ۸۵۱۔ ﺟﺲ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮧ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ، ﺍﺳﮯﺍﺱ ﺳﺮﭼﺸﻤﮧ ﺳﮯﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﯾﺎﺕ ﮐﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ۔ﭘﻮﺭﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ، ﺍﻥ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﺮﻧﺎﻓﺬ

ﮨﻮﮞ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﯾﮕﺮ ﺣﺼﻮﮞ ﭘﺮﺗﺮﺟﯿﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﺭﯾﮉﯾﻮﺍﻭﺭﭨﯿﻠﯽ ﺩﯾﮋﻥ ۹۵۱۔ ۱ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺭﯾﮉﯾﻮﺍﻭﺭﻧﯿﻠﯽ ﻭﯾﮋﻥ ﺳﮯﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯﮐﺎﺭ ﺳﮯﻧﺸﺮﯾﺎﺗﮩﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﭙﺮﺩﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮﻝ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻧﮑﺎﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ

ﻏﺮﺽ ﺳﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻭﮦ۔

ﺍﻟﻒ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﭨﺮﺍﻧﺴﻤﯿﭩﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﻭﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺳﮑﮯ: ﺍﻭﺭ ﺏ ﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﭨﺮﺍﻧﺴﻤﯿﭩﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﻭﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻭﺭﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺁﻻﺕ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﮯ

ﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟﻓﯿﺴﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻌﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻻﺳﮑﮯﺍﻭﺭﺍﻧﮩﯿﮟ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺳﮑﮯ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﯾﮧ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﺑﻨﺪﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯﮐﮩﻮﮦ ﺍﻥ ﭨﺮﺍﻧﺴﻤﯿﭩﺮﻭﮞ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﺮ، ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻣﺠﺎﺯﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﮯﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎﺯ ﯾﺮﺗﺤﻮﯾﻞ ﮨﻮﮞ،ﯾﺎ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ

ﺳﮯﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺁﻻﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺳﭙﺮﺩﺭﺩﮮ۔

۲ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺳﭙﺮﺩﮐﻨﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﮮ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ، ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮﻣﯿﮟ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ،ﻟﯿﮑﻦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺋﯽ

ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺭﯾﮉﯾﻮﯾﺎﭨﯿﻠﯽ ﻭﯾﮋﻥ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎ

ﺍﺱ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯﻧﺸﺮﮐﺮﺩﮦ ﻣﻮﺍﺩﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﮞ۔ ﺭﯾﮉﯾﻮﺍﻭﺭﭨﯿﻠﯽ ﻭﯾﮋﻥ ﮐﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﺴﺎ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﮯﺍﺱ

ﺍﻣﺮﮐﺎ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮨﻮﮐﮩﺎﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﻧﺎ ﻓﺬﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ۔

ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ، ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺁﯾﺎ ﮐﺎ ﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺳﭙﺮﺩﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻧﮑﺎﺭﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ

ﮨﮯ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺎ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﺮﮮﮔﺎﺟﺴﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯ ﯾﮧ ﻣﺮﺍﻧﮩﯿﮟ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﮕﯽ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ، ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﮯﺍﻣﻦ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻥ ﮐﻮ ﺩﺭﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻄﺮﮮ ﮐﮯﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧﺣﺼﮧ ﺷﺸﻢ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ، ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ،ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﺍﻭﺭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

ﺑﺎﺏ ۱۔ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ

ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

```

۰۶۱۔ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﯾﺴﮯﻭﻗﻔﻮﮞ ﺳﮯﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔

ﮨﻮﮞ،ﺻﺪﺭﺍﯾﮏ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻭﺯﯾﺮﻣﺎﻟﯿﺎﺕ، ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯ ﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺻﺪﺭ

ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﻭﮞ ﺳﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔

۲ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺻﺪﺭﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﭘﯿﺶ

ﮐﺮﮮ

ﺍﻟﻒ ﺷﻖ ۳ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮨﻤﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ؛

ﺏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﻮﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺭﻗﻮﻡ ﺩﯾﻨﺎ؛ ﺝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻗﺮﺿﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺟﻮ ﺍﺯ ﺭﻭﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﻄﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺟﺴﮯﺻﺪﺭﻧﮯﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﺎﮨﻮ۔ ۳ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۴۷۷۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﺋﯽ، ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﺤﺎﺕ ۱۹۱۔۲۹۱۔

ﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻭﻝ 1 ﺍﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ

ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﺩﺍﺷﺪﮦ ﻣﻌﺎﻭﺿﮯ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ؛ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪﺷﺪﮦ، ﺑﺮﺁﻣﺪﺷﺪﮦ، ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﺩﮦ،ﻣﺼﻨﻮﻋﮧ ﯾﺎ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﮦ ﻣﺎﻝ ﮐﯽ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﺍﻭﺭﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻝ:

ﺳﻮﻡ ﮐﭙﺎﺱ ﭘﺮ ﺑﺮﺁﻣﺪﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﺑﺮﺁﻣﺪﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ

ﺻﺪﺭﮐﺮﮮ؛ ﺁﺑﮑﺎﺭﯼ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺻﺪﺭﮐﺮﮮ؛ ﺍﻭﺭ

ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﺴﮯﺩﻭﺳﺮﮮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺻﺪﺭﮐﺮﮮ۔

7۳۳۔ﺍﻟﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺍﯾﻮﺍﺭﮈﻣﯿﮟﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﺎﺣﺼﮧ ﺳﺎﺑﻘﮧ ﺍﯾﻮﺍﺭﮈﻣﯿﮟ ﺩﺋﯿﺌﮯﮔﺌﮯ ﺣﺼﮯﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۳۔ﺏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮﺧﺰﺍﻧﮧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﺭﺍﺋﮯ ﺧﺰﺍﻧﮧ ﺍﯾﻮﺍﺭﮈ ﮐﮯﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭﮨﺮ

ﺷﺸﻤﺎﮨﯽ ﭘﺮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ

ﺍﭘﻨﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ۴۴ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ،ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪ ﮨﻮﺳﮑﮯﺻﺪﺭ،۳ﻓﺮﻣﺎﻥ

ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎ ﺭﺷﺎﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ،

ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺍﺻﻞ ﺍﻣﺪﻧﯽ ﮐﮯﺍﺱ ﺣﺼﮯ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺣﺼﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﺩﺍﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۷ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﮯ ﮔﺎ۔ ۵ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ، ﺍﻥ ﭘﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﻭﺿﺎﺣﺘﯽ ﯾﺎﺩﺍﺷﺖ ﮐﮯﮨﻤﺮﺍﮦ،ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ

ﮔﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱،ﻧﻤﺒﺮ۲۱ ﺑﺎﺑﺖ۶۲۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ،ﺍﺻﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﺩﻭﻣﮧﮞ ﮨﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮐﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍ: ۳۱ﺀﺗﻤﺒﺮ، ۹۶ ۱۱ﺀ۔ ﻭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎ ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﺖ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﯼ ﺩﻓﻌﮧ۹۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﺌﯽ ﺷﻨﺎﺕ۳۔ ﺍﻟﻒ ﺍﻭﺭ

ﻣﺬﻭﺭﮨﻔﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﻭﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺭﻗﻮﻡ،۷۷۹۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۹۰:۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۹

۶ ﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺭ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺴﮯﻭﮦ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔ ۷ ﺻﺪﺭ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺍﻣﺪﺍﺩ ﮐﮯﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻨﺪﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺭﻗﻮﻡ

ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﺭﻗﻮﻡ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮞ ﮔﯽ

```

```

۔ ۱۶۱۔ 2 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۷ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﺍﻭﺭ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ

ﺍﻟﻒ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ۱ﯾﮑﺴﺎﺋﺰ ﮈﯾﻮﭨﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯﺍﺻﻞ ﻣﺎﺧﺬ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﻗﻮﺕ۔

ﮨﮯ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﻠﭩﯽ ﺟﻮﮐﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ،

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﮔﯿﺲ ﮐﺎ

ﻣﺎﺧﺬ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﮯ۔ ﺗﯿﻞ ﭘﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ۱ﯾﮑﺴﺎﺋﺰ ﮈﯾﻮﭨﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻣﺎﺧﺬ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯﺍﻭﺭ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﮐﭩﮭﺎ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻨﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﺩﺍ ﮐﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺗﯿﻞ ﮐﺎ ﻣﺎﺧﺬﻭﺍﻗﻊ ﮨﮯ۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﺩﺍﺭﮮ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯ

ﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺠﻠﯽ ﮔﮭﺮﺳﮯﺑﺠﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﮭﻮﮎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭ ﺳﮯﮐﻤﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﺻﻞ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﺕ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩﯾﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺠﻠﯽ ﮔﮭﺮﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ۔ ﺷﺮﯾﺢ:۔ ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﺕ ﮐﺎﺣﺴﺎﺏ، ﮐﺴﯽ ﺑﺮﻗﺎﺑﯽ ﺑﺠﻠﯽ ﮔﮭﺮ ﮐﯿﺴﻨﮕﻢ ﺳﻼﺧﻮﮞ ﺳﮯﺑﺠﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﮭﻮﮎ ﺑﮩﻢ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﻣﺤﺎﺻﻞ

ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺑﺠﻠﯽ ﮔﮭﺮ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﻣﻨﮩﺎ ﮐﺮﮐﮯﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﯽ ﺷﺮﺡ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ، ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﮐﺎﺭﯼ ﭘﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﮈﯾﻮﭨﯽ ،ﺳﻮﺩﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﮐﺎﺭﯼ،ﺍﻭﺭﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ، ﺍﻭﺭﺗﺮﮎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺎﻋﻨﺼﺮ،ﺍﻭﺭﺑﺎﻻﺋﯽ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ

ﺍﻻﺩﺍ ﺭﻗﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۴۹ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺍﯾﺴﮯﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺮﺟﻦ ۲۶۱۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﺲ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﮈﯾﻮﭨﯽ ﻋﺎﺋﺪﮨﻮﺗﯽ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻠﮟ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﮯ ﺩﻟﭽﺴﭙﯽ ﺍﺻﻞ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﺳﮯ ﺯﺭﻋﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ

ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ،ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ

ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺑﻠﻮﮞ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﮐﺎﻭﮦ ﻣﻔﮩﻮﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﺟﻮﺣﺼﻮﻝ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﯾﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﻮﻣﺘﺎﺛﺮﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﺟﻦ ﭘﺮﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﺭﮐﺎﺭﮨﻮﮔﯽ۔ ﮐﺴﯽ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺭﻗﻮﻡ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﻮﮞ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ

ﻧﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﻧﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

ﭘﯿﺸﻮﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ۳۶۱۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﯾﺴﻤﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﻮﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﻣﯿﮟﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﺼﻮﻻﺕ۔ﺳﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩﺳﮯﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮐﺮﯾﮟ،ﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﭘﯿﺸﻮﮞ، ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭ،ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺭﻭﺯ ﮔﺎﺭﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﮨﻮﮞ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﺳﮯ،ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

```

ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉﺳﮯﻋﻄﯿﺎﺕ۔ ۴۶۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﮧ، ﮐﺴﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﻋﻄﯿﺎﺕ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎﺑﻼ ﻧﺎﻅ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﻏﺮﺽ ﻭﺩﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﯽ

ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺩﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔

```

```

ﺑﻌﺾ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺎ ۱ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ، ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﯾﺎ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﮯﺍﺗﻨﯽ۔ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ، ﺍﺱ ﮐﯽ

ﺍﻣﻼﮎ ﯾﺎ ﺍﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﺻﻮﺑﮯﮐﯽ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ!ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎﮐﺎﺭﻭ ﺑﺎﺭ، ﺍﭘﻨﮯﺻﻮﺑﮯﺳﮯﺑﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ، ﺟﻮ ﺍﺱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎ

ﮐﺎﺭﻭ ﺑﺎﺭﻣﯿﮟ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺍﺱ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ، ﯾﺎ ﺟﺲ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﻭﺩﺗﺠﺎﺭﺕ ﯾﺎ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭ

ﮐﯿﺎﺟﺎ ﺗﺎﮨﻮ،ﺍﺳﺼﻮﺑﮯﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﺑﻌﺾ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﻭﻏﯿﺮﮦ ۳ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﯿﺲ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪ ۵۶۱۔ ﺍﻟﻒ۔۱ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺷﮏ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎﺟﺎﺗﺎﮨﮯﮐﮩﺎﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﮐﺴﯽ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﺍﺣﯿﮩﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﻣﮑﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﺩ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻓﯿﻤﻨﭧﮐﯽ ﺟﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯼ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﻓﺍﺮﻣﺧﺘﻦﯿﺎﺩﺭ۔ﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽﺩ ۸۹۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ ۱ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۹

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ،ﮐﻤﭙﻨﯽ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﮨﯿﺖ ﯾﺎ ﺍﺩﺍﺭﮮﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ،ﺧﻮﺍﮦ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ، ﺯﯾﺮﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ،ﮐﻤﭙﻨﯽ، ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﮨﺌﯿﺖ ﯾﺎ

ﺍﺩﺍﺭﮮﮐﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺁﺧﺮﯼ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺳﮯﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﻭﺻﻮﻝ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﮯﺍﻭﺭﺑﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺍﺱ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺎﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﯾﺎﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺻﺎ ﺩﺭﺷﺪﮦ ﺟﻤﻠﮧ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ، ﺟﻮﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭ، ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻗﺒﻞ،ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯﺍﺧﺬﮐﺮﺩﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ

ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ، ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ، ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻭﺭ

ﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ،ﯾﺎﮐﺌﮯﮔﺌﮯﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ،

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ، ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ، ﮐﺎ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﯾﺎﺣﮑﻢ، ﺟﻮ ﺷﻖ ۱ ﯾﺎﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮨﻮﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻭﺭﺑﻐﯿﺮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﺛﺮ ﮐﮯ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ

ﺳﮯﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻭﺭﺑﻐﯿﺮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﺛﺮ ﮐﮯﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﺑﺎﺏ۲۔ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﮧ

```

۶۶۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮ، ﺍﯾﺴﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ، ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﻗﺮﺽ

ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ،ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﮯ ﭘﺮ، ﺍﻭﺭﻟﯿﺘﺎ۔

ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ،ﺿﻤﺎﻧﺘﯿﮟ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮ، ﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۱ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ

ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ۔

ﺍﯾﺴﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻗﺘﺎﻓﻮﻗﺘﺎ ﻣﻘﺮﺭ

ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ، ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﮯ ﭘﺮ، ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ، ﺍﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ،

ﺿﻤﺎﻧﺘﯿﮟ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮ، ﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ۔

ﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱.ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﺗﻤﺒﺮ۴۱ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۵۸۹۱ﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ ،ﺟﻨﮩﯿﮟ ﻭﮦ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﮯ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﻗﺮﺽ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ ، ﯾﺎ ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۶۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﮯﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ، ﺍﻥ ﻗﺮﺿﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ، ﺟﻮﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﮮ،ﺿﻤﺎﻧﺘﯿﮟ ﺩﮮ ﺳﮑﮯ

ﮔﯽ، ﺍﻭﺭ ﻭﮦ ﺭﻗﻮﻡ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﻗﺮﺽ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﮐﺎﺭ ﮨﻮﮞ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮞ ﮔﯽ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﮧ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ، ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﮔﺮﺍﺱ ﮐﮯﺫﻣﮧ ﺍﺱ ﻗﺮﺿﮯﮐﺎ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﺪ،ﮐﻮﺋﯽ ﺣﺼﮧ ﺍﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺍﯾﺴﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ ،ﺟﻨﮩﯿﮟ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺳﻤﺠﮭﮯ،ﻋﻄﺎﺀ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺻﻮ ﺑﮧ ﺍﭘﻨﮯ ﻟﺌﮯﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﺍﭨﮭﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﺪ ﮐﯽ ﺳﯿﮑﻮﺭﭨﯽ ﮐﯽ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﭘﺮﺟﺲ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻧﮯﮐﯿﺎ ﮨﻮﮔﺎﺭﻧﭩﯽ

ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ

```

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻣﺤﻠﺐ ۸۸۱۔۱ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻘﺮ ﺭﺻﺪ ﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ،ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺍﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔

ﻡ۳ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ، ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﺷﻖ ۵ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ ﮨﭩﺎﯾﺎ ﻧﮧ ﺟﺎﭼﮑﺎ ﮨﻮ، ﻭﮦ ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ ﭼﺎﺭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﯾﺎ ۵۶ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻤﺮﮐﻮﭘﮩﻨﭽﻨﮯ

ﺗﮏ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻮ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﺎ۔ﺍ

۳۔ ﺍﻟﻒ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻭﻗﯿﻮﺩﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ، ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯ

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ ۔

ﺍﻋﻠﯽ۔

ﻝ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌ۳ﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﺌﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۔ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۹

ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ، ﺟﻮﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﭼﮭﻮﮌﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺩﻭﺳﺎﻝ

ﮔﺰ ﺭﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ، ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻘﺮﺭﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۵ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﯾﺴﮯﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ

ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﭘﺮﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮨﯿﮟ۔ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺒﮑﮧ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺻﺪﺭﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ

ﭘﺮﻣﺘﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺮ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮐﺮ ﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ

ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﮔﺎ۔

```

```

۹۶۱ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯿﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯ

ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ؛ ﺍﻭﺭ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻭﺭ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ۔

ﺏ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ، ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﻭﺭ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ،ﺻﺪﺭ

ﮐﮯﺳﻔﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

۱۔ ۱ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ، ﺍﯾﺴﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﺍﻭﺭﻃﺮﯾﻘﻮﮞ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯ

ﺭﮐﮭﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻨﮩﯿﮟ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ،ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔ﺑﺎﺭﺍﯾﺎﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻮﮐﮧ، ﻭﻓﺎﺗﯽ ﯾﺎﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎﺯ ﭘﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮ، ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﮐﺎﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺩﮮﮔﺎ،ﺟﻮﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﮐﯽ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻭﺭﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

```

```

۱۷۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭨﯿﮟ ﺻﺪﺭﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﻮﺍﻧﮩﯿﮟ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ

ﺭﭘﻮﺭﭨﯿﮟ۔

ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺁﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ

ﮐﮯﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭨﯿﮟ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﻮ

ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۶ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۳۷۷۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۸۹۱۱ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﻟﯿﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۲۷۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۱۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۷۱۱ﺍﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۶ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯﺩﻭﺑﺎﺭﻭﻧﻤﺒﺮ۱ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺍﻭﺷﻖ ۲ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮩﺌﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺏ۳۔ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ،ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭﻣﻘﺪﻣﺎﺕ

```

ﺭﺙ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ۔ ۲۷۷۔ ۱ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ، ﺟﺲ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﺋﺰﻣﺎ ﻟﮏ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﺪ، ﺗﻮ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ،ﺍﻭﺭﮨﺮﺩﻭﺳﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺭﺍﺿﯿﺎﺕ، ﻣﻌﺪﻧﯿﺎﺕ، ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺑﺮﺍﻋﻈﻤﯽ ﮐﻨﺎﺭﺁﺏ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭ، ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺳﻤﻨﺪﺭﮐﯽ ﺣﺪ ﭘﺮﺍﺳﻤﻨﺪﺭ ﮐﮯﻧﭽﮯ ﮨﻮﮞ، ﻭﻧﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ

ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ۔ ۳ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ،ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﯿﻞ ﺍﻭﺭﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﯾﺎ

ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺳﻤﻨﺪﺭ ﺳﮯﻣﻠﺤﻖ ﮨﻮﮞ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﻭﺭﻣﺴﺎﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ

ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﺋﯿﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ۳۷۱۔ ۱ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ، ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﮐﮯﺳﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮦ

ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﻭﻏﯿﺮﮦ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ، ﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﺮﻧﮯ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺭﮨﻦ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ

ﮐﮯﺧﺮﯾﺪﻧﮯﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ،ﺍﻭﺭﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ۔

۲ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ، ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺍﻇﮩﺎﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺩﮦ ﺻﺪﺭﯾﺎ ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯ ﻧﺎﻡ ﺳﮯﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ، ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ ﺍﻭﺭﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﭘﺮﺻﺪﺭﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯ

ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﮐﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻦ ﮐﯽ ﻭﮦ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﮮﯾﺎ؟ ﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ۔

ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻋﺎﻣﻼ ﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﮦ ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﺟﺎﺋﭙﺪﺍﺩ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺻﺪﺭﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﺎ

ﮔﻮﺭﻧﺮﺫﺍﺗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ

ﻣﻌﺎﮨﺪﮦ ﮐﺮﮮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﮮﺍﺱ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺫﺍﺗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﻟﮯ

ﺑﺤﻮﺍﻥ۔ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۹

۵ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﮯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

```

```

۴۷۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻘﺪﻣﮧ ﺩﺍﺋﺮﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎﺍﻭﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻭ

ﮐﺎﺭﺭﺩﺍﺋﯿﺎﮞ۔

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ، ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻘﺪﻣﮧ ﺩﺍﺋﺮﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧ ﮨﻔﺘﻢ

ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﺑﺎﺏ۱۔ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ

```

۵۷۱۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ،ﺍﻭﺭﮨﺮﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﺎ ﻗﯿﺎﻡ ﺍﻭﺭ

ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭ ﺍﯾﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﮨﻮﻧﮕﯽ ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﻤﺎﻋﺖ۔

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ۔ ۲ﺗﺸﺮﯾﺢ:۔ﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ ﺳﮯﮐﭽﮫ ﺍﻭﺭﻇﺎﮨﺮﮨﻮ، ﺍﻟﻔﺎﻅﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎﮞ ﺑﮭﯽ ﺁﺭﮨﮯﮨﻮﮞ ﻣﯿﮟﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﺋﯿﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔!

۲ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﺟﻮﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ،ﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ،ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ،ﺍﺳﮯﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯﯾﺎ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ۔ ﻋﺪﻟﯿﮧ ﮐﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ۴ ﭼﻮﺩﮦﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯿﮧ ﺳﮯﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟:1ﺍ

ﮦ7ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﺎ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﮯﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ ﮐﮯﺫﯾﻠﯽ ﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ

ﮐﮯﻧﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎﺭ۶۱ﻭﺭ۷ﻣﯿﮟ ﻣﺘﺬﮐﺮﮦ ﺍﯾﮑﭩﺲ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ، ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺩﮨﺸﺖ ﮔﺮﺩ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﮯﺟﻮ ﻣﺬﮨﺐ ﯾﺎ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﮐﺎ ﻏﻠﻂ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺭﮨﯽ ﮨﻮ، ﺳﮯﻭﺍﺑﺴﺘﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺩﻋﻮﯼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ۔

ﻭﺿﺎﺣﺖ:۔ ﺍﺱ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﻣﯿﮟ،ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻓﺮﻗﮧ، ﺳﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺎ ﻓﺮﻗﮧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ

ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﯾﺎﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻮﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﮞ ﮐﮯﻓﺮﻣﺎﻥ،۲۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﮨﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۶۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۰۲ﺀﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻮﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﻨﺴﯿﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۷۰۰۲ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ ۷۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻭﺭﺷﺎ

ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ۔ﺍﻭﺭﻣﻨﺴﻮﺥ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ۔

۲۰۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ۵۵۱۔ ﺍﻟﻒ ۱ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮨﻮﮔﺎ، ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭ

ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯿﮑﻤﯿﺸﻦ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﮰ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ

ﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ۔ ﺗﻘﺮﺭﯼ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

۲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ،۔ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ؛ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ

ﺩﻭﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﭼﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ:ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ

ﺳﻮﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﯾﺎ ﺟﺞ ﺟﺲ ﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭼﺎﺭ ﺭﮐﻦ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ

ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﯿﮯﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﺭﮐﻦ ﭼﮩﺎﺭﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ؛ﺭﮐﻦ

ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺍﻧﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ؛ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ

ﺛﺸﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﺕ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﮐﯿﻞ ﺟﺴﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔ ﺭﮐﻦ

۳ ﺷﻖ ۱ ﯾﺎﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﺩﺻﻒ،ﺻﺪﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ ﮐﺎ

ﺗﻘﺮﺭﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۴ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﭘﻨﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﻭﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۵ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ، ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﻮﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ

ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﺍﻭﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺟﺲ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ؛ﺭﮐﻦ

ﺩﻭﻡ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ؛ﺭﮐﻦ ﺳﻮﻡ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﻗﺎﻧﻮﻥ؛ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ

ﺍﯾﮏ ﻭﮐﯿﻞ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﭘﺮﯾﮑﭩﺲ ﻧﮧ ﺭﮐﮭﺘﺎﮨﻮ

ﺟﺴﮯﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺑﺎﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﺩﻭﺳﺎﻟﮧ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﮮ: ۲ﺭﮐﻦ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲، ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۶ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻧﯿﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۷۷۔ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۱۰۲۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﻟﻔﻆ ﺩﻭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۱۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑﭼﺒﺎﺭﻡ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۰۱

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭ

ﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ: 7ﻣﮕﺮﻣﺰﯾﺪﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺩﺳﺘﯿﺎﺏ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺗﻮﺍﺳﮯﺳﺎﺑﻘﮧ ﯾﻔﺠﺴﭩﺲ ﯾﺎﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﺑﻘﮧ ﺟﺞ ﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﻤﯿﺸﻦ

ﮐﮯﭼﺎﺭﺭﮐﻦ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺳﮯﮐﺮﮮﮔﺎﺟﻮﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮨﮯ۔ ۶ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﻮﺑﮭﯽ

ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﺍﻭﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ؛ ﺍﻭﺭﺭﮐﻦ ﺩﻭﻡ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ:ﺭﮐﻦ

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﺍﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯ

ﻟﺌﮯ،ﭼﺎﺭﻭﮞ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺑﮭﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ: ﻣﺰﯾﺪﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯ

ﺗﻘﺮﺭﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺷﻖ ۵ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۷ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ، ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪ

ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ ﮐﻮﺑﻄﻮﺭﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﮯﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ،ﺷﻖ ۵ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﺎ

ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۸ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﭘﻨﮯﮐﻞ ۱ﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ،ﻋﺪﺍﻝ

ﻋﻈﻤﯽ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﮐﯽ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺁﺳﺎﻣﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﮮﮔﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ۔ ۹ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ،ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ

ﺁﭨﮫ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﺍﻭﻝ ﺳﯿﻨﭧ ﺳﮯﭼﺎﺭﺍ ﺭﺍﮐﯿﻦ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﻡ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﮯﭼﺎﺭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ: ۳ﺍﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ، ﺗﻮ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﮐﻨﯿﺖ

ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﺻﺮﻑ ﺳﯿﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﺎﺑﮧ

ﺗﻐﯿﺮﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﮑﻦ،۱۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﮩﮑﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑﭼﮩﺎﺭﻡﺍﻭﺭﻓﻘﺮﺩﺑﺎﺋﮯ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۱۰۰۲۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﻟﺪﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۰۱ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﺁﭨﮫ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ، ﭼﺎ ﺭﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ، ﮨﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﮯﺩﻭ ﺍﻭﺭﭼﺎ ﺭﺣﺰﺏ

ﺍﺧﺘﻼﻑ، ﮨﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﮯ ﺩﻭ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﺳﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﻗﺎﻧﺪ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭﺣﺰﺏ

ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﮯﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۱۱ ﺳﯿﻨﭧ، ﮐﺎﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯼ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯼ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۲۱ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺍﭘﻨﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ

ﻋﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﮮ ﮔﯽ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﺭﮨﻨﮯ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﺗﻮ ﺛﺸﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﺗﺼﻮﺭﮨﻮﮔﯽ: 1ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻤﯿﭩﯽ ، ﻭﺟﻮﮨﺎﺕ ﮐﻮﻗﻠﻤﺒﻨﺪﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ

ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﭼﻮﺗﮭﺎﺋﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ: ۲ 1ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯾﺘﯽ ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯﮐﻮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﺟﻮﮨﺎﺕ

ﻗﻠﻤﺒﻨﺪﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ:

ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﮔﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﻮ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﯾﮏ ﺍﻭﺭﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ۔ 7۳۱ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺗﻮﺷﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﻧﺎ ﻣﺰﺩﯾﺎ ﺟﻮﺗﻮﺛﯿﻖ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﻮ

ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﯽ، ﺟﻮﺍﺱ ﮐﻮﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﺌﮯﺻﺪﺭﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۴۱ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺍﭨﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺪﻡ ﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎﯾﺎ ﺍﺱ

ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﮧ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﮯ

ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺭﮐﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﮯ۔ ۵۱ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯ ﺍﺟﻼﺳﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺑﻨﺪﮐﻤﺮﮮ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﺩﺍﺋﯿﻮﮞ ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۶۱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۶ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯿﻮﮞ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

1۱۷۱ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﭘﻨﮯﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۱۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﻮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺋﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻓﻘﺮﮦ ﮨﺎﮮ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯﻧﺌﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۵۱ ﺍﻭﺭ۶۱ ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۵۱ ﮐﻮﺷﻖ ۷۱ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻧﻤﺒﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺏ۲۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ

```

۶۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﯾﮏ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺮﺟﺴﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮩﺎﺟﺎﺋﮯﮔﺎ، ﺍﻭﺭﺍﺗﻨﮯ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﯽ ﮐﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ۔

ﺟﺠﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﺳﺎﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ، ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺗﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ، ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔

```

```

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﺎ ﺗﻘﺮﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﮯ ﺟﺠﻮﮞ

ﺻﺪﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۵۷۱ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﻘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﺗﮏ، ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺟﻮﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﺎﻧﭻ

ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ

ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﯽ ﺟﺞ ﻧﮧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺏ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺳﺎﻝ ﺗﮏ، ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺟﻮﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﭘﻨﺪﺭﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﯽﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﻧﮧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ۔

```

```

۸۷۱۔ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﻗﺒﻞ، ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍﺟﺞ ﻋﮩﺪﮮﮐﺎﺣﻠﻒ

ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺍﺳﻌﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔

```

```

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺨﺪﻣﺖ ﮨﻮﻧﮯ

۹۷۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﭘﻨﯿﺴﭩﮫ ﺳﺎﻝ ﮐﯿﻌﻤﺮﮐﻮﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯﮔﺎ،ﺑﺠﺰﺍﺳﮑﮯﮐﮧ ﻭﺍ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮐﯽ ﻋﻤﺮ۔

```

```

۰۸۱۔ ۰۸۱۔ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﺐ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ

ﺟﺴﭩﺲ۔

ﺍﻟﻒ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۹۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻤﺒﺮ۴ ۴ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۶ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﻖ ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

2ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۷۷، ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﺘﺮﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۳۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۳ﺑﺎﺑﺖ۳۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ

ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۶۲ ﺏ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺏﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ

ﺳﮯﻗﺎﺻﺮﮨﻮ،

ﺗﻮ ﺻﺪﺭ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ ﮐﻮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

```

```

ﻗ۱ﺎ۱ﺋ۱۔ﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺞ۔۸۱۔ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﺐ ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮ،

ﺗﻮ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۷۷۱ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮﺟﻮ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﻘﺮﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ، ﻋﺎﺭﺿﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ

ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﺎﻣﻮﺭﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﺍﺗﺸﺮﯾﺢ : ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺞ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻓﺎﺭﻍ ﺧﺪﻣﺖ ﮨﻮﭼﮑﺎ ﮨﻮ۔

۲ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺗﻘﺮﺭﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﺎﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﺍﺱ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﻧﮧ ﮐﺮﺩ ﮮ۔

```

```

ﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ۲۸۱۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎﮐﻮﺭﻡ ﭘﻮﺭﺍﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺟﻼﺱ ﺑﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﺗﻘﺮﺭ۔ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﻧﺎﯾﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮐﮭﻨﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﯾﮧ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﯿﮟ ﻋﺎ ﺭﺿﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍ ﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۳ﺟﻮﮈﯾﺸﻞ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺳﮯﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۵۷۱ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﮨﮯ۔ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ۔ ﺍﻟﻒ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﻮﺟﻮﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﺎ

ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﮩﺪﮦ ﭼﮭﻮﮌﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﻋﺮﺻﮧ ﻧﮧ ﮔﺰﺭﺍ ﮨﻮ،

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ: ﯾﺎ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽ۲۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﮮﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘ۳ﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۱۰۰۲ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺪﮐﯽ ﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۰۱

ﺏ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯ،ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺟﺞ ﮐﻮ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﻘﺮﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ،ﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ،

ﮐﮧ ﻭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﮯﺍﺟﻼﺳﻮﮞ ﻣﯿﮟ،ﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺟﺞ ﺑﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﮮ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺷﺮﯾﮏ ﺍﺟﻼﺱ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ، ﺍﺱ ﺟﺞ ﺑﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﮐﻮ ﻭﮨﯽ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺗﺎﮨﮯ۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﺎ ﺻﺪﺭ

۔ ۱ ﺷﻖ ۳ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳۸۱۔

۲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﺍﯾﺴﮯ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔ ۳ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﮮ ،ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﺻﺪﺭ

ﻣﻘﺎﻡ ﺍﯾﺴﮯﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﺪﺭﺳﻤﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔

```

```

۴۸۱۔ ۴۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﻮﺑﮧ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﮨﺮﺩﯾﮕﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ،ﮐﺴﯽ ﺩﻭﯾﺎ ﺩﻭﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﺕ ﻋﻈﻠﯽ ﮐﺎ

ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔

ﺗﻨﺎﺯﻋﺪ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯿﮟ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﯿﮟ۔ ۲ ﺷﻖ ۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺻﺮﻑ

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﮯﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

۳ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۹۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﮰ ﺑﻐﯿﺮ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻮ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮭﮯﮐﮧ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯﺑﺎﺏ۱ ﮐﮯﺫﺭﯾﻊ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪﮦ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟﻋﻮﺍﻣﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ

ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭﭘﯿﺶ ﮨﮯ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎﻭﺭﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۵۸۱۔ﺍ ﺍﺱﺱﺁﺭﺁﻧﺭﯿﭨﮑﯿﮑﻞﻞﮐ ﮐﮯﮯﺗﺎﺗﺎﺑﺑﻊﻊ،،ﻋﻋﺪﺪﺍﺍﻟﻟﺖﺖﻋﻋﻈﻈﻤﻢﯽﮐﮐﻮﻮﮐﮐﺴﺴﯽﯽﻋﻋﺪﺍﺪﻟﺍﻟﺖﺖﻋﺎﻋﻟﺎﯿﻟﯿﮧﮧﮐﮐﮯﮯﺻﺎﺻﺎﺩﺭﺩﺭﮐﺮﮐﺮﺩﺩﮦﮦﻓﯿﻓﯿﺼﻠﺼﻠﻮﻮﮞﮞ،،ﮈﮔﺮﯾﻮﮞ،، ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﮧ

ﺣﺘﻤﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﭘﯿﻠﻮﮞ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﻓﯿﺼﻠﮧ ﺻﺎﺩﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﮯﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺭﺍﺩﻟﭙﻨﮉﯼ ﮐﮯﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﯿﮯﺩﯾﮑﮭﯿﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۴۹۱ﺀﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﺻﻔﺤﮧ ۷۷۱۱۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۲ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﮈﮔﺮﯼ ،ﺣﺘﻤﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺳﺰﺍ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﭘﯿﻞ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺋﺮﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺍﻟﻒ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻧﮯﺍﭘﯿﻞ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻣﻠﺰﻡ ﮐﮯ ﺑﺮﯼ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺣﮑﻢ ﮐﻮﺑﺪﻝ ﺩﯾﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺳﮯ

ﺳﺰﺍﺋﮯ ﻣﻮﺕ ﯾﺎﺣﺒﺲ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﮧ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﮮ ﺷﻮﺭﯾﺎ ﻋﻤﺮﻗﯿﺪﮐﯽ ﺳﺰﺍﺩﮮ ﺩﯼ ﮨﻮ، ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺳﺰﺍﮐﻮ ﺑﮍﮬﺎ ﮐﺮﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﮐﺴﯽ ﺳﺰﺍﺳﮯ ﺑﺪﻝ ﺩﯾﺎﮨﻮﯾﺎ

ﺏ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻧﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﮐﻮﺍﭘﻨﮯ

ﺭﻭﺑﺮﻭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯿﺲ،ﻋﺖ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻠﺰﻡ ﮐﻮﻣﺠﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮ

ﺩﯾﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﮐﻮﺋﯽ ﺳﺰﺍﺩﮮﺩﯼ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺝ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺳﺰﺍ ﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﮨﻮ؟

ﯾﺎ

ﺩ ﺍﮔﺮﻧﻔﺲ ﺍﻻﻣﺮﻧﺰﺍﻉ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﭽﺎﺱ ﮨﺰﺍﺭﺭﺩﭘﮯ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﺗﮭﯽ،ﺍﻭﺭﺍﭘﯿﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭘﭽﺎﺱ ﮨﺰﺍ ﺭﺭﻭﭘﮯﺳﮯ،ﯾﺎ ﺍﯾﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺭﻗﻢ ﺳﮯ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺱ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﯾﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﯽ

ﺟﺎﺋﮯ،ﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﺟﺲ ﻓﯿﺼﻠﮯ،ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﺍﺱ ﻣﯿﮟﻋﯿﻦ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮯ،ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﮐﻮ ﺑﺪﻝ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ،ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﻓﯿﺼﻠﮧ، ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺗﻨﯽ ﮨﯽ ﺭﻗﻢ ﯾﺎﻣﺎﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻋﻮﯼ ﯾﺎ ﺍﻣﺮﺗﻨﻘﯿﺢ ﻃﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﺫﮔﺮﯼ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﯿﮟ،ﺟﺲ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﻋﯿﻦ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ، ﮈﮔﺮﯼ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﺪﻝ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ

ﮨﻮﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۰۱

ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮ ﺩﮮ ﮐﮧ ﻣﻘﺪﻣﮯ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﮯ

ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﮨﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﺩﺭﭘﯿﺶ ﮨﮯ۔

ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻘﺪﻣﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮﺷﻖ ۲ ﮐﺎﺍﻃﻼﻕ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﮈﮔﺮﯾﺤﮑﻢ ﯾﺎﺳﺰﺍ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﺳﯽ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺋﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﺟﺐ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺋﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮮ۔

```

```

۶۸۱۔ ﺍﮔﺮ،ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ،ﺻﺪﺭﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﻮ ﻭﮦ ﻣﺸﺎﺩﺭﺗﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ

ﻋﻮﺍﻣﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺳﻤﺴﺌﻠﮯﮐﻮ ﺳﻤﺎﻋﺖ۔

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﻏﻮﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮭﯿﺞ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﺴﺌﻠﮧ ﭘﺮﻏﻮﺭﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺻﺪﺭﮐﻮﺍﺱ ﻣﺴﺌﻠﮯﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﯽ

ﺭﺍﺋﮯ ﺳﮯ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

۶۸۱۱۱۔ ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ، ﺍﮔﺮ ﻭﮦ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﯽ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣﮯ ، ﺍﭘﯿﻞ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﺭﺩﺍﺋﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻧﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﮯ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

```

```

۷۸۱۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۵۷۵ﺍ۷ﮐﮐﯽﯽﺷﺷﻖﻖ۲۲ﮐﮐﮯﮯﺗﺗﺎﺎﺑﺑﻊﻊﻋﻋﺪﺍﺪﻟﺍﻟﺖﺖﻋﻋﻈﻈﻤﻤﯽﯽﮐﮐﻮﺍﻮﺍﺧﺧﺘﺘﯿﯿﺎﺎﺭﺭﮨﮨﻮﻮﮔﮔﺎﺎﮐﮐﮧﮧﻭﻭﮦﮦﺍﺍﯾﯾﺴﺴﯽﯽﮨﮨﺪﺍﺪﺍﯾﯾﺎﺎﺕ،ﺕ،ﺍﺍﺣﺣﮑﮑﺎﺎﻡﻡ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﮯﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﮈﮔﺮﯾﺎﮞ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﮮ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻘﺪﻣﮧ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮ، ﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﻭﺭ

ﻣﮑﻤﻞ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮞ،ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻤﯿﻞ۔

ﮐﮯﺣﺎﺿﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ،ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﮐﻮ ﺑﺮﺁﻣﺪﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

۲ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ،ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﮈﮔﺮﯼ ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭ، ﺟﺐ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻗﻄﻌﮧ ﯾﺎ ﻋﻼﻗﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﮨﻮﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﻧﺼﺪ ﻧﮧ ﮨﻮﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺩﺍﺋﺮﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺳﮯ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ

ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮩﺎﺳﮯﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻧﮯ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎﮨﻮ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﯿﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۸۱۔ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﺩ۲ﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۳۱ﺭﺗﻤﺒﺮ،۶۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﺎﯾﻤﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺳﺘﻮﺭ

۳ ﺍﮔﺮﯾﮧ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﻠﯽ ﮐﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ،ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﮈﮔﺮﯼ ﮐﻮﮐﻮﻧﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻧﺎﻓﺬ

ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺗﻮﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﻗﻄﻌﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ۸۸۱۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﮐﺴﯽ ۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯﯾﺎ ﺩﯾﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ

ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﯾﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔

ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﯽ ﮐﮯﻓﺼﯿﻠﮯ ۹۸۱۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ، ﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﮐﮩﺎﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺗﺼﻔﯿﮧ ﮐﯿﮧ ﮔﯿﺎﮨﻮ، ﯾﺎﻭﮦ ﮐﺴﯽ

ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯ

ﮨﯿﮟ۔ ﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﯿﮟ ﻋﻤﻞ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﯿﮑﯽ۰۱ﭘﻮﺭﮮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻋﺎﻣﻠﮧ ﻭﻋﺪﻟﯿﮧ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﺣﮑﺎﻡ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔

```

```

۹۱۱۔ ﻗﻮﻋﺎﺩﻧﺖ ﯾﮟ ﮐﺎﺭﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻭﺭﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

ﺑﺎﺏ۳۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﯾﮏ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﺍﺗﻨﮯ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺠﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ، ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔ ۲ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﻨﺪﮪ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ، ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺳﻨﺪﮪ ﮐﮯﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﻨﺪﮐﺮﺩﮮ ﮔﯽ۔

۳ ﺻﺪﺭ، ﺳﻔﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺳﻨﺪﮪ ﮐﮯﺻﻮﺑﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﺗﺒﺎﺩﻟﮯ، ﺩﻭﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ

ﺗﺸﮑﯿﻞ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﮩﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎ ﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺯﻓﻌﮧ۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﻞ ﺷﻘﺎﺕ ۲ ﮦ۰ﯾﮟ ﻧﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﮟ ﮐﯿﮕﺌﮕﯿﮟ۔

ﻧﻔﺎ ﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯﮐﯿﻢ :ﺳﻤﺒﺮ، ۶۷۹۱ﺀ

ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺳﻨﺪﮪ ﮐﮯﻟﯿﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﻟﯿﮯﺩﯾﮑﮭﯿﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶ﻣﺠﺮﯾﮧ ۶۷۹۱ﺀ ﻣﻮﺭﺥ

۹۲ﻧﻮﻣﺒﺮ، ۶۷۹۱،ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۶۷۹۱،ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ،ﺻﻔﺤﺎﺕ۵۹۵۔ ۹۹۹۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۱۱

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﮐﮯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻭﺭ، ﻋﺎﻡ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ،ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺎﻡ ﺑﻨﺪﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺩﻭﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ ﮐﮯﻣﺴﺘﻠﺰﻣﮧ ﯾﺎ ﺫﯾﻠﯽ ﺍﻣﻮﺭ

ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮﻭﮦ ﻣﻮﺯﻭﮞ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔ ۴ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ

ﺫﺭﯾﻌﮯ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻋﻼﻗﮯ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﺩﯼ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﺣﺼﮧ ﻧﮧ ﮨﻮ۔

```

```

۳۹۱۔ ۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﺎﺗﻘﺮ ﺭﺻﺪ ﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۵۷۱ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﻘﺮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺷﮩﺮﯼ ﻧﮧ ﮦ

ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ۳ﭘﯿﻨﺘﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﻤﺮﮐﺎ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭ

ﺍﻟﻒ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﺗﮏ ﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺟﻮﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﻧﮧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ، ﯾﺎ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺳﻮﻝ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﺎ، ﺟﻮﺍﺱ ﭘﯿﺮﮮ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ

ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ

ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺿﻠﻊ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮧ ﺩﮮ

ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮧ ﺩﮮ ﭼﮑﺎﮨﻮ؛ﯾﺎ

ﺝ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﻧﮧ ﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ۔ ﺍ ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﻭﮦ ﻣﺪﺕ ﺷﻤﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ، ﻭﮦ ﻣﺪﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﮦ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﺎ ﮨﻮﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﻭﮦ ﻣﺪﺕ ﺟﺲ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﻨﮯ

ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ۔

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ۱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﭼﺎﻟﯿﺲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺍﻭﺭ۱۲ﺍﮔﺴﺖ۲۰۰۲ﺀﺳﮯﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺠﮭﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۴ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝ۱ﯾﮑﭧ،۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎ ﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺌﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺿﻠﻊ ﺟﺞ ﺳﮯﺍﺑﺘﺪﺍﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻋﻠﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔

```

```

ﻋﮩﺪﮮﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔ ﮮﮐﺎﺣﻠﻒ۔ ۴۹۱۔ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍﺟﺞ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ،ﺍﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯﮔﺎ ﺟﻮ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ

ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯﻟﻢ:۰

ﺍﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ

ﺍﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺨﺬﻣﺖ ﮨﻮﻧﮯ۵۹۱ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ۲۶ ﺳﺎﻝ ﮐﯿﻌﻤﺮﮐﻮﭘﮩﻨﭽﻨﮯﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ

ﻭﮦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

ﮐﯽ ﻋﻤﺮ۔

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ ۶۹۱۔ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﺟﺒﮑﮧ۔

ﺟﭩﺲ۔

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ؟ﯾﺎ ﺏ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﺌﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯ

ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮ،

ﺗﻮﺻﺪﺭ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺩﯾﮕﺮﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ

ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﻮﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮﮔﺎﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻢ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﺍﺿﺎﻧﯽ ﺟﺞ۔ ۷۹۱۔

ﺍﻟﻒﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ؛ﯾﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﺎ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۹۱ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﺘﺮﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۳۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۳ﺑﺎﺑﺖ۳۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺟﻨﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﯿﮟ

ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﯽ ﺗﮭﯽ۔ﺩﯾﮑﮭﯿﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۶۲ﺏ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۱۱

ﺏ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯ

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮ،ﯾﺎ

ﺝ ﮐﺴﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﮍ ﮬﺎﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ،

ﺗﻮ ﺻﺪﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۳۱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮯﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﺸﺨﺺ ﮐﻮﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﻘﺮﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺿﺎﻓﯽ ﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ، ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ، ﺟﻮﺍﯾﺴﯽ

ﻣﺪﺕ ﺳﮯ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮨﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ۔

```

```

۸۹۱۔ ۱ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﮨﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﺍﺱ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﺭﮨﮯﮔﺎ، ﺟﮩﺎﮞ ﺍﺱ ﮐﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺻﺪﺭ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﺎ۔ﻣﻘﺎﻡ۔

ﺯ۱۔ ﺍﻟﻒ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮐﮯﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۲ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﮈﻭﯾﮋﺭﻧﻞ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﮯﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮ

ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺑﯿﻨﭽﻮﮞ ﮐﮯﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﺍﺟﻼﺱ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ ﺍﻭﺭ،ﺍﭘﻨﮯ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ

ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮ، ﺍﯾﺴﮯﺟﺠﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﺳﺮﮐﭧ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ

ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﮮ۔ ۳ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻻﮨﻮﺭﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﺑﮩﺎﻭﻟﭙﻮﺭ، ﻣﻠﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺭﺍﻭﻟﭙﻨﮉﯼ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ: ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﻨﺪﮪ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﺳﮑﮭﺮﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ؛ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﭘﺸﺎﻭﺭﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﺍﯾﺒﭧ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﯿﻨﮕﻮﺭﮦ ﺍﻭﺭ ﮈﯾﺮﮦ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﺳﺒﯽ۴ ﺍﻭﺭ

ﺗﺮﺑﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۴ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﺑﻨﭽﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ

ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺑﯿﻨﮧ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺳﮯﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ۔

۵ ﺷﻖ ۳ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ، ﯾﺎﺷﻖ ۴ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﯿﻨﭻ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﺟﺠﻮﮞ ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻧﻤﺒﺮ۱ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺍﻭﺭﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲.ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۷ﮐﯽ ﺯﻭ ﺳﮯﻧﻨﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۔ ﺍﺋﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻔﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮔﻮﺭﻧﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﺳﮯﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:

ﺍﻟﻒ ﺍﯾﺴﺎ ﻋﻼﻗﮧ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺗﻌﻠﻘﺴﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ

ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﮧ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ۹۹ﻋ۱ﺎ۔ﻟﯿﮧ ﮐﺎ ۹۹۱۔۱ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮨﻮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﺭﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔ﮨﮯﺗﻮ ﻭﮦ، ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﮦ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺣﮑﻢ، ﺍﻭﻝ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯ

ﮐﮯﺍﻣﻮﺭﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﺮﮮ،ﺟﺲ ﮐﮯﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺍﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻧﮩﯿﮟ ﺩﯾﺘﺎ، ﯾﺎﻭﮨﮑﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺱ ﭘﺮﻭﺍﺟﺐ ﮨﮯ؛ﯾﺎ ﻭﻡﯾﮧ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ

ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﯿﺎ ﮨﻮﺍ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﮐﮯﺑﻐﯿﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ

ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺛﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ؟ﯾﺎ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺣﮑﻢ، ﺍﻭﻝ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮩﺎﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺣﺮﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ

ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺫﺍﺗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮐﮧ ﺍﺳﮯﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﯾﺎﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﺯﯾﺮﺣﺮﺍﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺭﮨﺎ

ﮨﮯ؛ ﯾﺎ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۵۱

ﺩﻭﻡ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ، ﺟﻮﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ،ﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻇﺎﮨﺮﮐﺮﮮ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺲ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎ ﺩﻋﻮﯾﺪﺍﺭﮨﮯ؛ﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﮦ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮ، ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﮯ

ﻣﯿﮟ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﻋﻼﻗﮯ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ،ﮐﺴﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻮﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﯿﻮﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ،

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﺍﯾﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯﺣﮑﻢ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺏ ﺍ

ﻣﯿﮟ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻮﺯﻭﮞ ﮨﻮﮞ۔

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺏ ﺍﻣﯿﮟ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﮐﮯ

ﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﮯﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﻣﺤﺪﻭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۳ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺣﮑﻢ ﺻﺎ ﺩﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ

ﺳﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ،ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺳﮯﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ

ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ،ﯾﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭﭘﺮﯾﺎﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ

ﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

ﮐﮯﮦ

۴ ﺟﺒﮑﮧ۔

ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺍﻟﻒ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﺍ ﺝ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﮮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀﮐﺴﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﮐﮯﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯﻣﯿﮟ ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ ﯾﺎﻣﻀﺮﺕ ﮐﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﯿﻠﺌﮯ

ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺩﮦ ﮨﻮﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻣﻨﺘﺞ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ،

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝ ﺩﯾﮑﭧ،۴۷۹۱ﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۳ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮕﺌﯽ ﻧﻔﺎ ﺫﭘﺬ ﯾﺮﺍﺯ

۴ ﻣﺌﯽ ۴۷۹۱ﺀ۔

ﺷﻘﺎﺕ ۳ ﺍﻟﻒ، ۳ﺏ ﺍﻭﺭ۳ ﺝﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯿﮟ ﺟﻦ

ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺑﻌﺾ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﮧ ﺭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

۶۶۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺗﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺟﺎﺭﯾﻨﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﯽ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺍﻓﺴﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻮﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺎﻧﻮﭨﺲ ﻧﮩﺪﯾﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﺠﺎﺯﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺱ ﻋﺖ ﮐﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ

ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺍﯾﺴﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺟﻮﺗﺤﺮﯾﺮﺍﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﮧ ﮨﻮﮐﮩﺼﻢ ﻋﺎﺭﺿﯽ۔ ﺍﻭﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﯾﺎ

ﺩﻭﻡ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﻮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺛﺮ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻭﮮ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ

ﮨﮯ۔

۴۴ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺳﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺟﻮﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ،ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﻌﻞ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯﯾﺎ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺛﺮ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﮨﻮ، ﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﮯ ﺣﺼﮧ ﺍﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﮨﻮﻧﺎ، ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻣﻼﮎ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎﺗﺤﺼﯿﻞ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﮨﻮ،ﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺍﺱ ﺩﻥ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﺟﺲ ﮐﻮﺩﮦ

ﺻﺎ ﺩﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ،ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮔﺰ ﺭﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﻣﻮ ﺛﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﺎﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺳﮯ،ﺟﺲ ﭘﺮﺣﮑﻢ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ۔

ﺗﮯﮦ

۵ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ، ﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ ﺳﮯﮐﭽﮫ ﺍﻭﺭﻇﺎﮨﺮﮨﻮ،۔

ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﯾﺎ

ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮﯾﺒﻮﻧﻞ ﮐﮯﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ

ﮔﯿﺎ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۴ ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﭼﯿﭧ ﺍﯾﮕﺰﯾﻨﻮﻓﺮﻣﺎﻥ۲۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۴۲ﺑﺎﺑﺖ۲۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﺸﻖ ۴ﺏ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﭨﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻣﯿﮟ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺍﻓﺴﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯ۔

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ، ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻮ،ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﻨﺰﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﺰﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ۔

```

```

ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﺎﺗﺒﺎﺩﻟﮧ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺠﻮﮞ

ﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﺎ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺗﺒﺎﺩﻟﮩﻨﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯﺍﻭﺭﺻﺪﺭﮐﯽ ﮐﺎﺗﺒﺎﺩﻟﮧ۔ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﮰ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺴﻮﮞ ﮐﮯ

ﻣﺸﻮﺭﮮ ﺳﮯ

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﺞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۳ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺟﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮﻣﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯ ﺟﻮﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۹۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺏ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﯽ ﮔﻨﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﯽ

ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮ۔

۴ ﺟﺒﮑﮧ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﺎﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺑﺘﺒﺎﺩﻟﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺣﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺻﺪﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﺗﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ،ﺗﻮ ﻭﮦ، ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ

ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺲ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺪﻣﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺟﮩﺎﮞ ﺍﺱ ﮐﺎﺗﺒﺎﺩﻟﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺩﯾﮕﺮﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮ،ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺸﺎﮨﺮﮮ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺍﯾﺴﮯﺑﮭﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭ

ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺻﺪﺭ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ

۳۱ﺳﺘﻤﺒﺮ ۶۷۹۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۳ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۴ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۸۸۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﻋﺎﺭﺿﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﺗﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮ ﺍﺗﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ،ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ

ﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺟﺐ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﺮﯾﮏ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ ﺍﺱ

ﺟﺞ ﮐﻮﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﺟﯿﺴﺎﮨﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺣﮑﻤﻨﮩﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯﺍﻭﺭ

ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﺍﻭﺭﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﺳﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯ

ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺟﺲ ﮐﺎ ﻭﮦ ﺟﺞ ﮨﻮ۔

ﺍﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﻭﺋﯽ ﺑﯿﻨﭻ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮑﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ۱۰۲۔ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۸۱ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ، ﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﮐﮧ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎ

ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮ،ﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ

ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﮨﻮﮞ۔

```

```

ﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔ ۲۰۲۔ ۲۰۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ،ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﭘﻨﮯ، ﯾﺎ ﺍﭘﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ،ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﻭﺭ

ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔۔

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﺎﺗﺤ ۳ﺖ۰۲۔۳۰۲۔ ﮨﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﮐﺮﮮﮔﯽ۔

```

ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ

ﻋﺪﺭﺗﻮﮮ ﮔﯽ

۔ﺑﺎﺏ۳۔ ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ

```

ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ۳۰۲۔ﺍﻟﻒ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺩﯾﮕﺮﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮ

ﻏﺎﻟﺐ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﯾﮑﺖ۴۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎ ﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ ﺍﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۳ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮩﮑﯿﺎ ﮔﯿﺎﻧﻔﺬﭘﺬﯾﺮﺍﺯﮨﮩﺌﯽ۴۷۹۱،

ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺼﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ۳ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺭﻓﻌﮧ۳۷ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۴ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮕﺌﯽ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽ۰۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﺑﺎﺏ ۳۔ ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮎ

ﮔﯿﺎ۔ﻧﻒ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۶۲ﻣﺌﯽ۰۸۹۱۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

۳۰۲۔ﺏ۔ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﻣﻮﺿﻮﻉ ﯾﺎﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺕ۔

ﻡ ﺍﻟﻒ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﺳﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۰۲ﺝ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛

ﺑﺐ ﺟﺞ ﺳﮯﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﺟﺞ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؟ ﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﺳﻢ ﯾﺎ ﺭﻭﺍﺝ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﺍﺛﺮ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﻣﮕﺮﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭ،ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮﯾﺒﻮﻧﻞ ﮐﮯﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ، ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﮯ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﺩﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮔﺰﺭﻧﮯ ﺗﮏ، ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﯾﺎﻓﯿﺴﻮﮞ

ﮐﮯﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺑﻨﮑﺎﺭﯼ ﯾﺎﺑﯿﻤﮧ ﮐﮯﻋﻤﻞ ﺍﻭﺭﻃﺮﯾﻘﮧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ

```

```

۴ ۳۰۲۔ ﺝ۔۱ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮨﻮﮔﯽ۔

۲ ﻋﺪﺍﻟﺖﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲﺳﻤﯿﺖ، ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺁﭨﮫ ﻣﺴﻠﻢﺁﺟﺠﻮﮞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ، ﺟﻦ ﮐﺎ

ﺗﻘﺮﺭﺻﺪﺭ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۵۷۱۔ ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ

۳ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﮨﻮ، ﯾﺎﺭﮦ ﭼﮑﺎ ﮨﻮ، ﯾﺎﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺞ ﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ۔

ﻟﮯ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﺎﻥ ﺻﺪ ﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺑﻌﺾ ﺿﻊ ﺷﺪﮦ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﻨﯽ ﺗﮭﯽ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺩ ﺣﺬﻑ ﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔ ۱ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۷ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﻖ ۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۲۸۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﮟ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

۱ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎ ﺭﺩﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ:ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ۹ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۱۱ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺛﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

۰۰۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ، ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭼﺎﺭ ﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺞ ﮨﻮﯾﺎﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ، ﯾﺎﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀﮨﻮﮞ ﮔﮯ

ﻡ ﺟﻮﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮨﺘﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﮟ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺳﺎﻟﻮﮞ ﮐﺎﺗﺠﺮ ﺑﮧ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ۔ ۴۴ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺁﺟﺞ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ

ﺭﮨﮯﮔﺎﮨﮕﺮﺍﺳﮯﺍﯾﺴﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺪﺕ ﯾﺎﻣﺪﺗﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ: ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﯾﮏ ﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﯽ ﺟﺞ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ

ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪﯼ ﺳﮯ ﺍﻭﺭ

۴، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﺟﺞ ﺧﻮﺩ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺳﮯﺻﺪﺭ

ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮦ ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ۔

۴۴۔ ﺍﻟﻒ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭﻭﺋﯽ ﺟﺞﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺣﺞ ﻧﮧ

ﮨﻮ،ﺻﺪﺭﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﺟﺞ ﮐﻮﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﮨﭩﺎﯾﺎﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻥ

ﻭﺟﻮﮨﺎﺕ ﭘﺮﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﻮ۔

ﺍ77

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ ۲۲۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺤﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﻧﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۳ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡﻓﺮﻣﺎﻥ ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۲ ﺑﺎﺑﺖ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ،۰۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﺋﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۴ﺏ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺟﮫ

ﺻﺪﺍﺭﺗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﺑﺎﺑﺖ ۵۸۹۱ﺀﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﺒﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻘﺎﺕ ۴ ﺝ ﺍﻭﺭ۵ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۱۱

۶ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﺻﺪﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯ ﺩﯾﮕﺮ

ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﺍ ﺟﻼﺱ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ،ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ۔ ۷ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﻗﺒﻞ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽﺟﺞﺻﺪﺭﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻧﺎ ﻣﺰﺩ

ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ۸ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺐ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯ

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮﺗﻮ ﺻﺪﺭ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،

ﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺑﻞ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭ

ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۹ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﺳﯽ ﻣﺸﺎﮨﺮﮮ،ﺑﮭﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮨﮯﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺞ ﻧﮧ

ﮨﻮﺍﺳﯽ ﻣﺸﺎﮨﺮﮮ،ﺑﮭﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻦ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮨﮯ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺟﺒﮑﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﻋﮩﺪﮦ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﭘﻨﺸﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮﺗﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪﮦ ﭘﻨﺸﻦ ﺳﮯﻣﻨﮩﺎﮐﺮ

ﻟﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۳۰۲۔ ﺝ ﺝ۔ ۱ﻋﻠﻤﺎﺀ ﮐﺎﭘﯿﻨﻞ ﺍﻭﺭﻋﻠﻤﺎﺀﺍﺭﮐﺎﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۱۹۱۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۷ ﻣﺠﺮﯾﮩﺎ۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺟﻮﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ ﻣﺠﺮﯾﮧ

۱۱۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

```

```

۳۰۲۔ﺩ۔۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﯾﺎﺗﻮ ﺧﻮﺩﺍﭘﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺮﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺍﺱ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﮯﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﺁﯾﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭ

ﮐﺎﺭﮨﺎﮰ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭼﯿﺌﺮ ﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۹ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ

ﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎﻧﻒ ﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﺀﺍﮔﺴﺖ۲۰۰۲ﺀ۔ ﻓﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۲۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯼ۴۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﮧ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﮧ ﻭﺳﻠﻢ ﮐﯽ ﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯﺟﻦ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ

ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔

ﻡ۱۔ﺍﻟﻒ ﺟﺒﮑﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﻟﯿﻨﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﮮ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯ ﺍﯾﺴﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮ،ﺗﻮ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮮ۶۶ ﻣﯿﮟ

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ، ﺍﯾﮏ

ﻧﻮﭨﺲ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﮮ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﺧﺎﺹ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻮ ﺍﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﻨﺎﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ، ﺍﭘﻨﺎ ﻧﻘﻄﮧ ﻧﻈﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ

ﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﮮ ﮔﯽ۔

ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﮮ ﮐﮩﮑﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯﺗﻮ ﻭﮦ

ﺍﭘﻨﮯ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺤﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ:۔ ﺍﻟﻒ ﺍﺱ ﮐﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﺍﺋﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﯿﮑﯽ ﻭﺟﻮﮦ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻭﮦ ﺣﺪﺟﺲ ﺗﮏ ﻭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ؛

ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﯾﮕﯽ ﺟﺲ ﭘﺮﻭﮦ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﮔﺎ : ۴ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ، ﺍﺱ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﮔﺰﺭﻧﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯿﺨﻼﻑ ﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﮨﻮﺳﮑﺘﯽ ﮨﻮﯾﺎ،ﺟﺒﮑﮧ ﺍﭘﯿﻞ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ

ﮨﻮﺗﻮ ﺍﺱ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮧ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﺆ ﺛﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﻟﮯ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺏ ﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۵۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻟﻐﺎﻅﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻓﺒﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﻮﺣﺬﻑ

ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻅﺍﻥ ﻓﺒﺮﺳﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺳﯽ ﺍﯾﮏ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ ﮐﻮﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ۴۸۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ۴۸۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﮮ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ: ﺟﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻭﺭﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﮐﺎ

ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺍﻭﺭﺑﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺑﺎﺋﯿﮟ ﻃﻮﺭﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﺍﻭﺭﺍﺿﺎﻓﮧ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﮔﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮ

ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ، ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯾﻮ۰۰ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﻣﺮﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻣﯿﮟ

ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﮔﻮﺭﺭ، ﺍﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺗﺎﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﮐﻮﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ؛

ﺍﻭﺭ ﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺣﮑﻢ، ﺍﺱ ﺣﺪ ﺗﮏ ﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﺍﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﻨﺎﻓﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﮮ ﺩﯾﺎ

ﺟﺎﺋﮯ،ﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ ﺟﺐ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﺍﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮ،ﻣﺆ ﺛﺮﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﻡ ۳۰۲۔ ﺩﻭ۔۱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻓﻮﺟﺪﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮ

ﺳﮯﻓﯿﺼﻠﮧ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﮯ ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﺳﮯﻃﻠﺐ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﮯ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔

ﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻗﻠﻤﺒﻨﺪﮐﺮﺩﮦ ﯾﺎﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﯿﺠﮧ ﺗﻔﺘﯿﺶ،ﺣﮑﻢ ﺳﺰﺍﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﺻﺤﺖ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻮﺍﺯﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮕﯽ ﮐﮯ

ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﻃﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﯾﮧ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﯽ

ﮐﮧ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﺱ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﮐﺎﺟﺎﺋﺰﮦ ﻧﮧ ﻟﮯﻟﯿﺎﺟﺎﺋﮯ،ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﺳﺰﺍ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﺭﻭﮎ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭ،

ﺍﮔﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺯﯾﺮﺣﺮﺍﺳﺖ ﮨﻮﺗﻮ ،ﺍﺱ ﮐﻮﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﭘﻨﮯ ﻣﭽﻠﮑﮧ ﭘﺮﺭﮨﺎ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻘﺪﻣﮯ ﻣﯿﮟﺟﺲ ﮐﺎ ﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﯾﺴﺎﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭ

ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﻭﮦ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﺍﻭﺭﺳﺰﺍﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮩﮑﺮﺳﮑﮯﮔﯽ:

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ۱ﯾﮑﭧ۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﻟﻔﺎﻅﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﻔﮩﺮﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻧﯽ ﮐﺎﺣﺬﻑ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔ﺩﯾﮑﮭﯿﮯ ﺩﻓﻌﮧ۲۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﺟﻮﺍﻥ ﻓﺒﺮﺳﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ،۰۸۸۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺋﯿﮑﻞ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۴ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۸۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳۰۲ ﺩﺩ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎ ﺟﻮﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۸۹۱. ﮐﮯﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺳﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﺮﯾﺖ ﮐﻮﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﺰﺍﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻟﻨﮯﮐﺎﻣﺠﺎﺯﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﻠﺰﻡ ﮐﯽ ﻣﻀﺮﺕ ﻣﯿﮟ

ﺻﺎ ﺩﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮩﺎﺳﮯﺧﻮﺩﺍﭘﻨﯽ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ۳ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺍﯾﺴﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺍﺳﮯﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯼ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ

```

```

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ۳۰۲۔ﮦ۔۱ ﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﯿﻠﺌﮯ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺍﻣﻮﺭﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻭﺭﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭﻣﺠﻤﻮﻋﮧ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ، ۸۰۹۱ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۵ﺑﺎﺑﺖ ۸۰۹۱ﺀﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ

ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﻃﻠﺐ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﻧﺎﻓﺬﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺣﻠﻔﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﻟﯿﺒﻨﺎ؛

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﮐﮯﺍﻧﮑﺸﺎﻑ ﺍﻭﺭﭘﯿﺶ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﯾﻨﺎ،

ﺝ ﺑﯿﺎﻧﺎﺕ ﺣﻠﻔﯽ ﭘﺮﺷﮩﺎﺩﺕ ﻟﯿﻨﺎ: ﺍﻭﺭ

ﺩﮔﻮﺍﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﮐﮯﺍﻇﮩﺎﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﮐﺮﻧﺎ۔

۲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮ ﮨﺮﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺎ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﻭﻣﻨﻨﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ۔

۳ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺧﻮﺩﺍﭘﻨﯽ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﮐﯽ ﺳﺰﺍﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۰۲ﺩﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﮐﯽ

ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﯿﺶ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﯾﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺍﯾﮉﻭﻭﺋﯿﭧ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺩﺭﺝ

ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻣﺎﮨﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺴﮯﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﺋﮯ ﻋﺪﺳﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ

ﺳﮯﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﮦ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﺱ ﻓﺮﯾﻖ ﻧﮯﻣﻨﺘﺮﺏ ﮐﯿﺎﻭ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۲۱

ﺩ ﺷﻖ ۴ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﺎ ﻧﺎﻡ ﺩﺭﺝ ﮐﺮﺍﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮﻧﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﯾﺴﺎﻋﺎﻟﻢ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺴﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﻣﯿﮟ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮﻋﺒﻮﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ۔ ۶ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﯿﺸﮧ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻣﺎﮨﺮﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ

ﻓﺮﯾﻖ ﮐﯽ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺑﻠﮑﮧ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﺍﺱ ﮐﻮﺍﻥ ﮐﺎﻋﻠﻢ ﮨﻮ، ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺍﻭﺭﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﭘﺮﻣﺒﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۷ ﻋﺪﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻠﮏ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺟﺴﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﻣﺎﮨﺮﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮨﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺪﻋﻮﮐﺮ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﺳﮯ

ﻃﻠﺐ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ۔ ۸ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۰۲ﺩﮐﮯﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺮﺿﯽ ﯾﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﮐﻮﺋﯽ ﺭﺳﻮﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ۔

۴ ۹ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺩﯾﺌﮯﮨﻮﺋﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯﯾﺎﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۳۰۲۔ﻭ۔ ﺁﺭﯾﮑﻞ۳۰۲ﺩﮐﮯﺗﺤﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﯾﻖ ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﺌﯽ ﮐﻮﺍﭘﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﻗﻄﻌﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺳﮯ ﻧﺎﺭﺍﺽ ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﺳﮯﺳﺎﭨﮫ ﯾﻮﻡ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ1۹ 7ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﭘﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﺳﮯﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﺩﺍﺧﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۰۲ﺩﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲ ﺍﻭﺭ۳ ﺍﻭﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۰۲ﺩﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۴ ﺗﺎ ۸ ﮐﮯ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۰۸۸۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺤﺮﯾﮧ۰۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﮑﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻓﺮ ﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻤﯽ۸۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮﺩ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﻨﯽ ﺷﻖ ۹ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ ۳۳۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﺭﻧﻤﺒﺮ۹ ﻣﺠﺮﯾﮧ۳۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻭﺭﻧﻘﺮﮦ ﺷﺮﺧﯿﮧ

ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﭘﺮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮨﻮ۔

ﮦ ۲۔ ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ،ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺰﺍ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺍﻟﻒ ﺍﮔﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮯ ﺍﭘﯿﻞ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﯾﺖ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺳﺰﺍﺋﮯ ﻣﻮﺕ ﯾﺎﻋﻤﺮﻗﯿﺪﯾﺎ ﭼﻮﺩﮦ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﺳﺰﺍﺋﮯ ﻗﯿﺪﺩﯼ ﮨﻮ؟ ﯾﺎﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﭘﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺳﺰﺍﻣﯿﮟ ﺍﺿﻔﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮨﻮ؟ ﯾﺎ

ﺏ ﺍﮔﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻧﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺳﺰﺍﺩﯼ ﮨﻮ۔ ۲۔ﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻘﺪﻣﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻘﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ، ﻓﯿﺼﻠﮯﺣﮑﻢ ﯾﺎﺳﺰﺍ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ

ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺐ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻋﻄﺎﮐﺮﮮ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،

ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﺑﯿﻨﭻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﮧ ﺑﯿﻨﭻ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮨﻮﮔﺎ

ﺍﻭﺭﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺗﺒﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺟﺞ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺟﺠﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﮐﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﺴﮯﺻﺪﺭ

ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﺳﮯﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺩﻭﻋﻠﻤﺎﺀﺟﻨﮩﯿﮟ ﺻﺪﺭ

ﺑﯿﻨﭻ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﻄﻮﺭﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﺧﺎﺹ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۴۴ ﺷﻖ ۳ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﺷﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ

ﺭﮨﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﯿﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۲۸۹ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﮩﺮﺩﻣﺠﺮﯾﮧ۲۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۶ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﯽ ﺷﻐﺎﺕ ۲ ﺍﻟﻦ ﺍﻭﺭ۲ﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯿﮟ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ۲۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﻧﻤﺒﺮ۲۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۹۱۱ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺕ، ﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻧﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﻨﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۲۱

۵ ﺷﻘﺎﺕ ۱ ﺍﻭﺭ۲ ﻣﯿﮟﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻢ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯ ﺳﮯﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﮧ ﺑﯿﻨﭻ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﺎ

ﻣﻔﮩﻮﻡ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۶ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﮧ ﺑﯿﻨﭻ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮱ ،ﮨﺸﻖ ۳ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﻣﻘﺮﺭﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﻭﮨﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﻧﮩﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺍﯾﺴﮯﺑﮭﺘﮯ ﺍﺩﺍ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ

ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ!

```

```

۳۰۲۔ ﺯ۔ ﺑﺠﺰ ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺩﻓﻌﮧ۳۰۲۔ﺩﻣﯿﮟ ﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮ

ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﭘﺮﻏﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯾﺎ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯾﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔ .۔

```

```

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۰۲۔ﻫﺎﻭﺭ۳۰۲۔ﻭﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﺎﺗﺤﺖ

ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﭘﺮﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﯽ ﻣﺎﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔!ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﯿﻞ ﮨﻮﮔﺎ

```

```

۔ ﺯﯾﺮ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ

۳۰۲۔ ﺡ۔۱ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ، ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﻮ ﺟﻮﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯ

ﻭﻏﯿﺮﮦ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ۔

ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻓﻮﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ،ﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﻣﻠﺘﻮﯼ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﮐﺮﺩﯾﻨﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ

ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺮﺗﻨﻘﯿﺢ ﻃﻠﺐ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮯﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺮﺗﻨﻘﯿﺢ ﻃﻠﺐ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ

ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۲۸۹۱ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ ۷ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻧﯿﺎﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳۰۲ﺯﺯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۰۲ ﺏ ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﺭﺩﺍﺋﯿﺎﮞ ﺟﻮﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯ

ﺁﻏﺎ ﺯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻓﻮﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﺗﮭﯿﮟ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﻧﺘﻘﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﯾﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺱ ﻣﺮﺣﻠﮯ ﺳﮯﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻭﮦ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ

ﮨﻮﮞ۔

ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺍﭘﻨﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﻧﮧ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮ ﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﮨﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻢ

ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۳۰۲۔ ﻁ۔ ۳۰۲۔ﻁ۔ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ، ﻭﻏﯿﺮﮦ۔ ﺍ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۲۸۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۵ ﻣﺠﺮﯾﮧ

۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ۔

```

```

۳۰۲ﻗ۔ﻮﯼﺍ۔ﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎ ۳۰۲۔ﯼ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ، ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﯽ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﯼ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

۲ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺍﻭﺭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﻮﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﻮﺍﻋﺪﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ

ﺟﻤﻠﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﯾﺎﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﯾﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:

ﺍﻟﻒ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﺍﻭﺭﮔﻮﺍﮨﻮﮞﮐﻮﺟﻨﮩﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻃﻠﺐ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﺍﯾﺴﮯﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮﮞ، ﺍﻋﺰﺍﺯﯾﮧ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﻤﺎﻧﮯ، ﺟﻮ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮨﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﮐﺮﻧﮯ ﭘﮍﮮ ﮨﻮﮞ:

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﮨﺮﻗﻨﻮﻥ، ﻣﺎﮨﺮﯾﺎ ﮔﻮﺍﮦ ﺳﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯ ﺣﻠﻒ ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ؟ ﺝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯﻣﻨﺼﺒﯽ ﺟﻮ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﯾﮏ ﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﯾﻨﭽﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺌﮯ ﺟﺎ ﺭﮨﮯ ﮨﻮﮞ ﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﺌﮯ

ﺟﺎﺭﮨﮯ ﮨﻮﮞ؛

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ ۰۸۸۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻟﻔﻆ ﺍﻭﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﭘﯿﺮﺍ ﺭﺍﻑ ﺝ ﺩﺍﻭﺭﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ :ﺩﻡ۰۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ۱ ۰۹۹ﮐﮯﺁﻧﮑﻞ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻧﺎﻓﺮ ﮐﻨﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۲۱

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﭻ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ

ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺭﮨﺎﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

۵ﺍﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﭻ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﮨﻮﮞ ۔ ۳ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ، ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﮯﺷﺮﻋﯽ ﺑﻨﭽﻮﮞ ﮐﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪ، ۹۷۹۱ﺀ،ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﻭﺭﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺑﺎﺏ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﮯ

ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ، ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔ﺍ

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺑﺎﺏ ۔۴۔ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻡ ﺍﺣﮑﺎﻡ

```

ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ۔ ۴۰۰۔ ۱ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔۔

۲ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﮐﻮﺳﺰﺍ ﺩﯾﻨﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ۔ ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻃﺮﺡ ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮﮮ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺍﺧﻠﺖ

ﯾﺎ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﮐﺮﮮ ﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮﮮ؛ ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮ ﺑﺪﻧﺎﻡ ﮐﺮﮮ، ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻓﻌﻞ ﮐﺮﮮ ﺟﻮﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺖ

ﮐﮯﺟﺞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻧﻔﺮﺕ ﺗﻀﺤﯿﮏ ﯾﺎﺗﻮﮨﯿﻦ ﮐﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮨﻮ؛ ﺝ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻓﻌﻞ ﮐﺮﮮ ﺟﺲ ﺳﮯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ

ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻣﻀﺮﺍﺛﺮ ﭘﮍﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮨﻮ:ﯾﺎ

ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺩﻭﺳﺮﺍﻓﻌﻞ ﮐﺮﮮ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻭﺋﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﮨﯿﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎﻣﻮﺟﺐ ﮨﻮ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ،

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯ ﮔﺎ ۔ ﺍ

```

```

ﺟﺠﻮﮞ ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ۵ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺞ ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻭﮦ

ﻭﻏﯿﺮﮦ۔ﮨﻮﮞ ﮔﯽ ﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮨﯿﮟ۔

```

```

ﺍﺳﺘﻌﯽ ۶۰۲۔ 0 ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﺻﺪﺭﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺗﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﭘﻨﮯ

ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺗﻘﺮ ﺭﻗﺒﻮﻝ ﻧﮧ ﮐﺮﮮﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺖ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭ، ﺍﯾﺴﯽ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺨﺪﻣﺘﯽ ﭘﺮﭘﻨﺸﻦ ﺩﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴۰۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﯾﮑﻞ ۶۰۲ﭘﺮﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺷﻖ ﺯﺍﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ

ﺩﻭ ﺑﺎﺭﮦ ﻧﻤﺒﺮﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﻧﻐﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۳ﺍﺗﻤﺒﺮ،۶۷۹۱ﺀ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۱۱

ﺣﻘﺪﺍﺭ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺷﻤﺎﺭﺟﺞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﮯﻋﺮﺻﮧ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺍﻭﺭ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻞ

ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺟﺞ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ

۷۰۲۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ،

ﺍﻟﻒ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﯾﮕﺮﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮨﻨﮩﯿﮟ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯﮔﺎ ﺍﮔﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﻋﮩﺪﮦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﻧﮩﯿﮟ

ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺳﮯﺍﺱ ﮐﮯﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ: ﯾﺎ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﻣﻨﺼﺐ ﭘﺮﻓﺎﺋﺮﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻋﻮﺽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ

ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺟﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮦ ﮐﻮ

ﭼﮭﻮﮌ ﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺩﻭﺳﺎﻝ ﮔﺰﺭﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ، ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺪﮦ،

ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﯾﺎﻧﯿﻢ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﯾﺎ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺭﮐﻦ، ﯾﺎ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺭﮐﻦ ﮐﺎﻋﮩﺪﮦ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮩﯿﮟ ﺳﻨﮭﺎﻟﮯﮔﺎ۔

۳ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻒ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﮯﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﻭﻭﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ؛

ﺏ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﺍﺱ ﮐﮯ

ﺩﺍﺋﺮﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺭﻭﺑﺮﻭﻭﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭ ﺝ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ، ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﺻﻮﺑﮧ

ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۰۷۹۱ﺀ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﯽ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ

ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺻﺪﺭﻣﻘﺎﻡ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻨﭻ ﮐﮯ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ، ﺩﺍﺋﺮﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﻨﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

```

۲۲۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺋﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ۸۰ﮐ۲ﮯ۔ﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭ ۸۰۲۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ، ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ

ﺍﻭﺭ ﻣﻼﺯﻣﯿﻦ۔ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻋﮩﺪﯾﺪﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭ ﻣﻼﺯﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﺍﻭﺭ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ

ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮩﺎﺱ ﺑﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ

ﮨﮯ۔

۲ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺍﻟﻒ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ؛ ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺩﻭﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺞ؛ ﺍﻭﺭ

ﺝ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺩﻭﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺴﻮﮞ ﮐﺎ ﺑﺎﮨﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺑﺠﺰﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻥ ﮐﮯ

ﺗﻘﺮﺭﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﻮﮞ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮧ ﺳﮯﺍﻭﺭﺍ ﺭﺍﯾﺴﮯﺗﻘﺮﺭﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﮨﻮﮞ، ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻥ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺨﻮﮞ ﮐﮯ

ﺣﻮﺍﻟﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ ۔

ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺟﺞ ﮐﯽ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﯾﺎﻃﺮﺯﻋﻤﻞ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺮﺭﮨﯽ ﮨﻮﺟﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﮨﻮ، ﯾﺎ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮧ ﮨﻮﯾﺎ ﺑﻮﺟﮧ ﻋﻼﻟﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ

ﻧﮧ ﮨﻮﺗﻮ ﺍﻟﻒ ﺍﮔﺮﺍﯾﺴﺎﺭﮐﻦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎﺟﺞ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﺎﻭﮦ ﺟﺞ ﺟﻮﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ

ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۲۲۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۵ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎ:ﺕ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺲ ۴۷۹۱۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺭﺏ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﺴﺎ ﺭﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮨﻮ،ﺗﻮﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﻭﺩ

ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺟﻮﺑﺎﻗﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺴﻮﮞ ﺳﮯﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﮨﻮ،

ﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۴ ﺍﮔﺮ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﭘﺮﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﺭﺍﺋﮯ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﻏﺎﻟﺐ ﺭﮨﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺻﺪﺭﮐﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯ

ﻧﻘﻄﮧ ﻧﻈﺮ ﮐﮯﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﮦ ۵ ﺍﮔﺮ،ﮐﺴﯽ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺳﮯﺍﻃﻼﻉ ﻣﻠﻨﮯ ﭘﺮ، ﮐﻮﻧﺴﻞ ﯾﺎ ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﯾﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﮨﻮﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ

ﺍﻟﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎﺩﻣﺎﻏﯽ ﻣﻌﺬﻭﺭﯼ ﮐﯽ ﻭﺟﻮﮦ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﮨﯽ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮧ ﺭﮨﺎﮨﻮ، ﯾﺎ

ﺏ ﺑﺪﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﮐﺎﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺍﮨﻮ،

ﺗﻮ ﺻﺪ ﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﮮﮔﺎ،ﯾﺎ ﮐﻮﻧﺴﻞ،ﺧﻮﺩﺍﭘﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺮﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ۶ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﻮﻧﺴﻞ ﺻﺪﺭﮐﻮﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮ ﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﯾﮧ

ﮨﮯ

ﺍﻟﻒ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺟﺞ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﮨﮯ ﯾﺎ ﺑﺪﻋﻨﻮﺍﻧﯽ ﮐﺎ

ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮨﻮﺍﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﮐﮩﺎﺳﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﯾﻨﺎﭼﺎﮨﯿﮯ،

ﺗﻮ ﺻﺪﺭﺍﺱ ﺟﺞ ﮐﻮﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔ ۷ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮ، ﺑﺠﺰﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ

ﮨﮯ،ﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮ۔ﺍﭨﮫ ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﺖ ۰۰۰۲۲.ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۵ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺍﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺍﺧﻼﻕ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﮮﮔﯽ،ﺟﺲ ﮐﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ

ﺟﺞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺭﮐﮭﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻮ،ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﻭﮨﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮ ﮐﻮﺣﺎﺿﺮﮨﻮﻧﮯﮐﺎﺣﮑﻤﻌﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺣﺎﺿﺮﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺮﺍﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰ ﮐﯽ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﻮ

ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﯾﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ

ﮨﺪﺍﯾﺖ ﯾﺎﺣﮑﻢ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﺎﺫ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﻋﺪﺍﺗﻌﻈﻤﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺟﺎﺭﯼ ﮨﻮﺍﮨﻮ۔ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۴۰۲ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﭘﺮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﭘﺮﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

```

```

ﺍﺗﻨﺎﻉ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔ ۱۱۲ﮐﻮﺳﻞ ﮐﮯﺭﻭﺑﺮﻭﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﭘﺮﮨﺼﺪﺭﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﺮ، ﺍﻭﺭﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۰۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۶

ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺩﯾﻨﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭ ۲۱۔ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﺘﻨﮩﺎﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﭨﺮﺑﯿﻮﻝ۔ﺑﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﮮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ ﯾﺎ ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﯾﺎﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﮯ ﻗﯿﺎﻡ ﮐﮯﻟﺌﮯﺣﮑﻢ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﺍﻟﻒ ﺍﯾﺴﮯﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﺟﻮ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺭﮨﮯ ﮨﻮﮞ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼﺯﻣﺖ

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺗﺎ ﺩﯾﺒﯽ ﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻣﻮﺭ؛

ﺏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻼﺯﻡ ﮐﮯﺟﺲ ﮐﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﺍﻭﺭ

ﺍﯾﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻣﻼﺯﻡ ﮐﮯﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻼﺯﻡ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﺭﮨﺎﮨﻮ،ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺑﮯﺟﺎﺳﮯ ﭘﯿﺪﺍﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺩﻋﺎﻭﯼ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻦ ﺍﻣﻮﺭ، ﯾﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍ ﯾﮑﭧ۴۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ﺍ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ

ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۳۱

ﺝ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯﺣﺼﻮﻝ، ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻭﺭﺗﺼﻔﯿﮧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻣﻮﺭ، ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ

ﺗﺤﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍ ﺩﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﺗﯽ ﮨﻮ۔ ۲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺟﮩﺎﮞ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﺮﺑﯿﻮﻧﻞ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ

ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ،ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ، ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ

ﺻﺎ ﺩﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻠﮧ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺟﻮﺍﺱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﮯ ﻗﯿﺎﻡ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﯾﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺭﻭﺑﺮﻭﺯ ﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮞ؟ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﮐﮯ ﺟﻮ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﺩ

ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮞ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﯿﺎﻡ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ۲: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ

ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮ،ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﻧﮩﺪﮮﺩﮮ۔

ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ، ﮈﮔﺮﯼ ﺣﮑﻢ ﯾﺎﺳﺰﺍ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﭘﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺐ ﮐﮧ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ، ﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ

ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﺮﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﮐﮧ ﻣﻘﺪﻣﮯ ﻣﯿﮟﻋﻮﺍﻣﯽ ﺍﮨﻤﯿﺖ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﮨﻢ ﺍﻣﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ،

ﺍﭘﯿﻞ ﺩﺍﺋﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ ﺩﮮ۔

```

```

۲۱۲۔ ﺍﻟﻒ۔ ﻓﻮﺟﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﯾﺎ ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻠﻮﮞ ﮐﺎﻗﯿﺎﻡ ﺍﯾﺲ ﺁﺭﺍﻭﻧﻤﺒﺮ ۸۸۱۱۵۸،ﻣﻮﺭﺧﮧ۰۳ﺩﺳﻤﺒﺮ ۵۹۹۱ﺀﮐﻮ ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﻣﻮﺭﺧﮧ۰۳ﺩﺳﻤﺒﺮ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﮐﺮ ﭘﮍﮬﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ

ﻡ ﺍﻭﻝﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﮦ

ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﻣﯿﻤﻨﺠﻢﺍ ﯾﮑﭧ،۶۷۷۱،ﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﺻﻨﺤﮧ ﻧﻤﺒﺮ۵ ﺣﺎﺷﯿﮧ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ۔ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭨﺮﺑﯿﻮﻝ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﯾﮑﭧ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ، ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ، ﻣﻮﺭﻧﮧ ۰۳، ﺩﺳﻤﺒﺮ، ۸۹۱۱ﺀ

ﺻﻔﺤﺎﺕ۲۴۴۔۱۳۴ ﺟﺲ ﮐﺎﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۱۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۹۷۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭ

```

```

ﺎ۔ ۲۱۲۔ﺏ۔ ﺍﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﺎﻗﯿﺎﻡ ﺍﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺭﮬﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۹۹۹۱ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۴۱ﺑﺎﺑﺖ ۱۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۳،ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۶۲، ﺟﻮﻻﺋﯽ۴۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎﺟﺲ ﮐﺎﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ ۴۴ ﺑﺎﺑﺖ۱۹۹۱ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۷۲ ﺟﻮﻻﺋﯽ ۱۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮩﮩﺸﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﺰﺍﻭﺭﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ

```

۳۱۲۔ ﺍﯾﮏ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮨﻮﮔﺎ،ﺟﺴﮯﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺗﻘﺮ ﺭﺻﺪﺭ

ﻝ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۴ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﻄﻮﺭﮐﻤﺸﻨﺰ ﻣﻘﺮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ ﺳﭙﺮﯾﻢ ﮐﻮﺭﭦ ﮐﺎ ﺟﺞ ﺭﮨﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﻋﻠﯽ ﺳﻮﻝ

ﺍﻓﺴﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮﯾﺎﭨﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﮨﻮﻧﯿﺰﺍﺱ ﮐﯿﻌﻤﺮﺍﮌﺳﭩﮫ۸۶ﺳﺎﻝ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮧ ﮨﻮ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺍﻭﻝ:۔ ﺍﻋﻠﯽ ﺳﻮﻝ ﻣﻼﺯﻡ ﺳﮯ ﻭﮦ ﺳﻮﻝ ﻣﻼﺯﻡ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯﺟﺲ ﻧﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺑﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭﺑﯽ ﭘﯽ ﺍﯾﺲ۔۲۲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﻣﯿﮟ ﺭﯾﭩﺎﺋﺮ ﮨﻮﺍﮨﻮ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺩﻭﻡ:۔ﯾﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﺳﮯﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯﺟﻮ ﮨﺎﺋﯿﺮ ﺍﯾﺠﻮﮐﯿﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺗﺴﻠﯿﻢ

ﺷﺪﮦ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺳﻮﻟﮧ ﺳﺎﻟﮧ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮈﮔﺮﯼ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺑﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑﮧ

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯿﻮﮞ ﮐﺎﺭﯾﮑﺎﺭﮈ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮ۔ ﻡ ۲۔ ﺍﻟﻒ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮮﺳﮯﮐﻤﺸﻨﺮ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﯿﮯﺗﯿﻦ

ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭﺗﻮﺷﯿﻖ ﮐﮯﻟﯿﮯﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ۱ﺍ ۴ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺍﺋﮯ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﮑﻌﻠﯿﺤﺪﮦ ﻓﮩﺮﺳﺘﯿﮟ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﻏﻮﺭﮐﮯﻟﯿﮯﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ

ﺍﯾﮏ ﻧﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﮔﯽ۔

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﭽﺎﺱ ﻓﯿﺼﺪ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮨﯿﻨﭽﻮﮞ ﺍﻭﺭﭘﭽﺎﺱ ﻓﯿﺼﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﻤﺎﻋﺘﻮﮞ ﺳﮯﺟﻮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ

ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﭘﺮﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﺪﯾﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ، ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ:

ﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎ ﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺋﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪﭘﺮ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ ﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﯿﻦ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮﮦ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺋﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲۲ ﻟﻒ ﺍﻭﺭ۲ﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮎ

ﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﺖ،۶۱۱۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎﺑﺖ۶۱۱۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ﮐﯽ ﺭﻭﺕ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻮﺍﻝ۔ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺟﻤﻠﮧ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۸۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔

ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﺭﮦ ﻣﻤﺒﺮﺍﻥ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ

ﺗﮩﺎﺋﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺳﮯﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ﺍﻭﺭ:

ﻡ ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﮐﮯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﺗﻮ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽﺻﺮﻑ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯ

ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﺮﺍﻭﺭﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﮯﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ،ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۳ﮐﻤﺸﻨﺮ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻭﮦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺳﮯﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

```

```

ﻋﮩﺪﮮ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ۔ ۴۴۲۔ ﮐﻤﺸﻨﺮﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﻗﺒﻞ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻡ ﺍﻭﺭﺍﯾﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﮐﻤﺸﺘﺮ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ

ﺍﺱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﮨﮯ۔

```

```

ﮐﻤﺸﻨﺮ ﺍﻭﺭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ۵۱۲۔۱ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﮐﻤﺸﻨﺮﺛﻢ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ

ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ۔ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯ ﮔﺎ: ۲ﻣﮕﺮﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺩﻭﭘﮩﻠﮯ ﺍﮌﮬﺎﺋﯽ ﺳﺎﻟﻮﮞ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺒﮑﺪﻭﺵ

ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺩﻭﺁﺋﻨﺪﮦ ﺍﮌﮬﺎﺋﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺑﻌﺪﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ: ﻣﺰﯾﺪﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﮯﭘﮩﻠﯽ ﻣﯿﻌﺎ ﺩﻋﮩﺪﮦ ﮐﮯﻟﯿﮯﻗﺮﻋﺪﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ

ﮐﮩﮑﻮﻥ ﺳﮯﺩﻭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﮌﮬﺎﺋﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺳﺒﮑﺪﻭﺵ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ: ﯾﮧ ﺑﮭﯽ ﺷﺮﻁ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯿﮧ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺭﮐﻦ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ

ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﺱ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎﺩﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺍﺱ ﻧﮯ ﭘﺮﮐﯽ ﮨﻮ۔

ﻭﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۱۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۱۰۲۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۱۲،ﻧﻤﺒﺮ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۱۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﻤﻠﮧ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۶۱۱۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ،ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﭘﻨﯽ ﺻﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮ ﺣﺬﻕ

ﻭﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ﮐﯽ ﺭﻭﮮﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۲۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻤﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻤﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻭﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﻧﻤﺒﺮﻭﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ۳ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺝ

ﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۱۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎﺑﺖ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺮﻃﯿﮧ ﺟﻤﺒﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﺖ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۷ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۹۱

۲ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﮯﻧﮩﯿﮟ ﮨﭩﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۰۲ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮨﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ

ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺍﻃﻼﻕ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﺞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ

ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ،ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﻭﺳﺘﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۴۴ﮐﻤﺸﻨﺮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﮐﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﻨﺘﺎﻟﯿﺲ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﭘﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۶۱۲۔ ۱ﮐﻤﺸﻨﺮﮦ ﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦﮐﻤﺸﻨﺰﻋﻊ ﺍﻭﺭﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﺴﯽ

ﺍﻟﻒ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﺍﻋﮩﺪﻧﮩﯿﮟﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯﮔﺎ؟ ﺍﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮ

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﻣﻨﺼﺐ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻓﺎﺋﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﻣﻌﺎ ﻭﺿﮧ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮ۔

۲ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﮐﻤﺸﻨﺮﻡﯾﺎﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮦ ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮﮐﻮﭼﮭﻮﮌﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺰﺭﻧﮯﺳﮯﻗﺒﻞ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮨﻨﮩﯿﮟ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯ

ﮔﺎ ۰

```

```

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻤﺸﻨﺮ۔

۷۱۲ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺍﻟﻒ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮ؟ﯾﺎ

ﺏ ﮐﻤﺸﻨﺮﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﮨﻮﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﭘﻨﮯ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ ﮨﻮ،ﺗﻮ

ﺍﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻋﻤﺮﻣﯿﮟ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﮐﻦ ﺍﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ۲۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ﺑﺎﺑﺖ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺪﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۴۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۱۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺟﻤﻠﮧ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺯﺍﺑﺎﺕ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۹۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﯿﺮﺍ ﺋﺮﺍﻑﺏ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘ۹ﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

۰۴۱

ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔ ۸۱۲۔ 07 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﯿﻐﺮﺽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺍﻭﺭﺍﺳﮯﺩﯾﮕﺮﻋﻮﺍﻣﯽ ﻋﮩﺪﻭﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﯿﮯﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺻﺮﺍﺣﺖ

ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ،ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎ،۔ ﺍﻟﻒ ﮐﻤﺸﻨﺮﺟﻮﮐﮧ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮨﻮﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﭼﺎﺭﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮ، ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮯﺳﮯﺍﯾﮏ، ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ

ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺞ ﺭﮦ ﭼﮑﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺍﻋﻠﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﻼﺯﻡ ﺭﮦ ﭼﮑﺎ ﮨﻮﯾﺎﭨﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻋﻤﺮﭘﻨﯿﺴﭩﮫ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﺯﺍﺋﺪ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺟﻦ ﮐﺎﺗﻘﺮ ﺭﺻﺪﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۱۲ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۲ ﺍﻟﻒﺍﻭﺭ۲ ﺏ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﺸﻨﺮ

ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯﻟﯿﮯﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﻋﻠﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﻼﺯﻡ ﺍﻭﺭﭨﯿﮑﻨﻮﮐﺮﯾﭧ ﮐﺎﻭﮨﯽ ﻣﻔﮩﻮﻡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﯿﺴﮩﮑﮩﺂﺭﺋﯿﮑﻞ ۳۱۲

ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔ ۲۔

۳ ... ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎﯾﮧ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﺮﮮﺍﻭﺭﺍﺳﮯﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﺍﺋﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﯾﺴﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﮐﺮﮮ ﺟﻮﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﮯﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ

ﺣﻖ ﺍﻭﺭﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻌﻘﺪﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﺑﺪﻋﻨﻮﺍﻧﯿﻮﮞ ﮐﺎﺳﺎﺭﺑﺎﺏ ﮨﻮﺳﮑﮯ۔

```

```

ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ۔ ۹۱۲۔ ۹ ﮐﻤﯿﺸﻦﭘﺮﯾﮧ ﻓﺮﺽ ﻋﺎﺋﺪﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻟﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﮩﺮﺳﺘﯿﮟ ﺗﯿﺎﺭ

ﮐﺮﮮﺍﻭﺭﺍﻥ ﻓﮩﺮﺳﺘﻮﮞﮐﻮﺗﺎﺯﮦ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﯿﻌﺎﺩﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﻭﮞ ﭘﺮﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺮﮮ؛

ﺏ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﺮﮮﺍﻭﺭﺍﺳﮯﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﺍﺋﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﮨﻘﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ۲۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۱ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ 1؟ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮨﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﯿﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﺍﺋﮯ؛ ﺍﻭﺭ ۱ ﺍﯾﺴﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯ

ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ:۲ ۱ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﻘﺮﺭﯼ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۱۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ

ﺏ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮﮞ، ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻒ، ﺏ ﺍﻭﺭﺝ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺎﺭ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ

ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

۰۰۲۔ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﺣﮑﺎﻡ ﻋﺎﻣﻠﮧ ﮐﺎ ﻓﺮﺽ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﻤﺸﻨﺰﺍﻭﺭﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﯾﺎﺍﻥ ﮐﮯ ﺣﮑﺎﻡ ﻋﺎﻣﻠﮧ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﻭﻏﯿﺮ

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﺪﺩﺩﯾﮟ۔ ﮐﯽ ﻣﺪﺩﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮧ ﺩﮮﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺍﻭﺭ ﻋﻤﻠﮧ۔ ﮐﻤﯿﺸﻦ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ، ﺍﯾﺴﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮﮐﮧ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ

ﺍﻭﺭ ﻋﻤﻠﮧ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﮞ ﺟﻦ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﻭ۰۰ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ

ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﺳﮑﮯ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﻨﮯ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺩﺍﻭﺭ۵ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۲۱۰۲ﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۶۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ﺍﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ ۱ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۹۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﺗﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﮐﻤﺸﻨﺰ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﺖ،۶۱۰۲،ﻧﻤﺒﺮ ۵۲ﺑﺎﺑﺖ ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ﺍﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ۔

۱ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔

ﺑﺎﺏ۲۔ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ

```

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ۔ ۲۲۲۔ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻗﻮﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺍﺣﮑﺎﻡ

ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

ﺍﻟﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۱۵ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ۳ﺍﻭﺭ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﻃﻮﺭﭘﺮﻧﺸﺴﺘﻮﮞﮐﺎﺗﻌﯿﻦ:

ﺏ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺣﻠﻘﻮﮞ ﮐﯽ ﺣﺪﺑﻨﺪﯼ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺣﻠﻘﻮﮞ ﮐﯽ ﺣﺪﺑﻨﺪﯼ؟ ﺝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻓﮩﺮﺳﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﯿﺎﺭﯼ،ﮐﺴﯽ ﺣﻠﻘﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻖ ﺷﺮﺍﺋﻂ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﻓﮩﺮﺳﺘﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﺎ ﺗﺼﻔﯿﮧ

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ؛ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯﺷﮑﻮﮎ ﺍﻭﺭﺗﻨﺎ ﺯﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻠﮧ؛ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺑﺪﻋﻨﻮﺍﻧﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻣﻮﺭ؛ ﺍﻭﺭ

ﻭ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﻡ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯﻟﯿﮯ

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﺍﻣﻮﺭ

ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ ﺣﺼﮯ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻤﺸﻨﺮﯾﺎ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺳﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﻮﺳﻠﺐ ﮐﺮﻧﮯ

ﯾﺎﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺍﺛﺮ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺩﻭﮨﺮﯼ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ۳۳۲۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ، ﺑﯿﮏ ﻭﻗﺖ، ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ۔ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﺎ : ﯾﺎ ﺏ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ، ﯾﺎ

ﺝ ﺩﻭﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﺎ: ﯾﺎ

ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ۔

ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺑﯿﮏ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﯾﺎﺩﻭﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺧﻮﺍﮦ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﯿﮟ، ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮨﻮﻧﮯﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﮔﺮﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻭﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺁﺧﺮﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯ ﻧﺘﯿﺠﮯ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﯽ

ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ،ﺍﭘﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﮮﮔﺎ، ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﻭﮦ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ :ﺳﺘﻮﺭ۳۷۱ﺍﮞﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻤﺒﺮ۴ ﺍﻣﺠﺮﺑﯿﮧ۸۹۱۱ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﮨﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﮨﺎﺋﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﻦ،۱۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۵۲ ﺑﺎﺑﺖ۶۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎﺍﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎﺍ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻣﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۴۱

ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﻧﮧ ﺩﮮ،ﺗﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮔﺰﺭﻧﮯ ﭘﺮﻭﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﺟﻦ ﭘﺮﻭﮦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍ ﮨﻮﻣﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺲ ﭘﺮﻭﮦ ﺁﺧﺮﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍﮨﻮﯾﺎ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﮨﯽ

ﺩﻥ ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍ ﮨﻮﺗﻮ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﺱ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ

ﺟﻦ ﭘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﺁﺧﺮﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ : ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﭘﺮﺷﻖ ۲ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﺟﺲ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﮦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍﮨﻮﻧﮩﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮔﺎ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﭘﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ

ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﺳﮯ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎ ﺍﻣﯿﺪﺍﻭﺍﺭﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺟﻮﻭﮦ،ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺑﻤﻮﺟﺐ، ﺍﭘﻨﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺳﺎﺗﮫ ﻧﮧ ﺭﮐﮫ ﺳﮑﺘﺎ

ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺱ ﮐﮯﺩﻭﺳﺮﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۴۴۲۔ ۱ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻓﻮﺭﺍﺑﻌﺪﺳﺎﭨﮫ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﮮﺍﻧﮔﺎﺘﺨﺎﺏ ﺍﻭﺭﺿﻤﻨﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﺟﺲ ﺩﻥ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯﻭﺍﻟﯽ ﮨﻮ،ﯾﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﺳﮯﭘﯿﺸﺘﺮﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﮐﺎﻭﻗﺖ۔

ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﺎﺍﻋﻼﻥ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺩﯾﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۱۔ ﺍﻟﻒ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺪﺕ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۸۵ ﯾﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲۱۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺻﺪﺭ، ﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎ۳ﺗﻘﺮﺭﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺳﮯ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮔﻮﺭﻧﺮ

ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ ﻣﺸﺎﻭﺭﺕ ﺳﮯﮐﺮﮮ ﮔﺎ: ﺕ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﮔﺮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻘﺮﺭﯼ ﭘﺮ

ﻣﺘﻔﻖ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ ﺗﻮ ،ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴۲۲ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۱: ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ۳ﺑﮭﯽﮨﮯﮐﮧ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ

ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﭘﺮﮨﻮﮔﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﻖ ۱ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۱۔ ﺍﻟﻒ،۱ﺏ ﺍﻭﺭﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯿﮟ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ۴۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ﺑﺎﯾﺖ۲۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻭﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۴۴۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍ۔ﺏ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯﻗﺮﯾﺒﮟ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭﺁﻧﮯﻭﺍﻟﮯﺍﻟﯿﮑﺸﻨﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺎﺑﻠﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺍﺑﻞ ﻧﮩﮩﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﯾﺒﯽ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﮐﮯﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﮯﺯﻭﺝ ﺍﻭﺭﺑﭽﮯ ﻣﺮﺍﺩﮨﯿﮟ۔

۲ ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺗﻮﮌ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ، ﻭﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﻮﮌﮮ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﻧﻮﮮ ﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻧﺘﺎﺋﺞ ﮐﺎ

ﺍﻋﻼﻥ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭼﻮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺍﻥ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮ ﭘﮍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ ﺟﻮﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ

ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮨﻮﮞ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﯿﻦ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯ ﺟﺲ ﭘﺮﻧﺸﺘﯿﮟ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮨﻮﮞ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ

ﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﭘﮩﻠﮯﻣﻨﻌﻘﺪﮨﻮﮔﺎ۔

ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭨﻮﭦ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻡ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﯾﮏ ﺳﻮﺑﯿﺲ ﺩﻥ ﭘﮩﻠﮯﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﺍﺱ ﻧﺸﺴﺖ

ﮐﮯﭘﮍﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺱ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﺳﺎﻧﮫ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ۔

۵ ﺟﺐ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﮮ ﺗﻮ ﺍﺱ ﻧﺸﺖ ﮐﻮﭘﮍﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺱ

ﮐﮯﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺮﺍﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۶ ﺟﺐ ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺨﺘﺺ ﻧﺸﺴﺖ،ﻣﻮﺕ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ، ﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﯾﺎ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﺍﺳﮯﺍﺱ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﺲ ﮐﮯﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﻣﻮﺕ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﻭﮦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺋﯽ، ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺍﻟﯿﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺩﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺍﻥ

ﮐﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﮔﻠﮯﻣﻘﺪﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﭘﺮﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ: 1 ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﭘﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ، ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺴﯽ ﺁﺳﺎﻣﯽ ﮐﮯﻟﯿﮯﻧﺎﻡ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮﮔﯽ ﺟﻮﮐﮩﺎﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪﺁﺋﮯ۔

```

```

۳

ﮐﻤﯿﭩﯽ ﯾﺎ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﯽ ۴۴۲ ﺍﻟﻒ۔ ۹ ﺭﺧﺼﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺗﺼﻔﯿﮩﺘﺤﻠﯿﻞ ﮐﮯﺗﯿﻦ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ، ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺑﻄﻮﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺗﻘﺮﺭﯼ ﭘﺮﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ

ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﻭﮦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﺩﮦ ﺩﻭﻧﺎﻡ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻓﻮﺭﯼ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻧﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﺖ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳۸ ﮐﯽ ﺭﻭﮮﻧﺌﯽ ﺷﻖ ۶ﮐﻮﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮩﺘﮯ ﺑﺎﺏ ﺣﻮﺭ ﭘﺮﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﮦ

ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﯽ ،ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﺍﮔﺴﺖ۲۰۰۲ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ۴۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۲۱۰۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ،ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻭﺭﺍﺿﺎﻓﮧ ﯾﺎﮔﯿﺎ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﻦ،۰۱۰۲ﻡﻧﻤﺒﺮﻭﺍﺑﺎﺑﺖ ۰۰۰۲ﺀ ﯼ ﺩﻓﻌﮩﮑﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺩﮨﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ ۴۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﺎﺕ۸۹۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮩﺎﻭﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﻨﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۴۱۱

ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ، ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ﯾﮧ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺭﺧﺼﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﺳﯿﻨﯿﭧ ﯾﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺳﮯﺁﭨﮫ ﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻮﻣﺴﺎﻭﯼ

ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ،ﺍﻭﺭﺟﻦ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ

ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

۲ ﺭﺧﺼﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﺎﺍﺱ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﮯﺗﯿﻦ ﺩﻧﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺑﻄﻮﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻠﯽ ﺗﻘﺮﺭﯼ ﭘﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﻭﮦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺮﺩﮦ ﺩﻭﻧﺎﻡ ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ

ﻓﻮﺭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ، ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﻮﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ﯾﮧ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﺭﺧﺼﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭼﮭﺎﺭﺍﮐﯿﻦ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﻭﺭﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻮﻣﺴﺎﻭﯼ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺟﻦ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﻗﺎﺋﺪﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

۳ ﺷﻖ ۱ ﯾﺎ ۲ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺳﭙﺮﺩﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ﺩﻥ ﮐﮯ

ﺍﻧﺪﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﮐﮯﻧﺎﻡ ﮐﻮﺣﺘﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﺩﮮ ﮔﯽ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻣﻌﺎﻣﻠﮩﮑﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﻧﮧ ﮐﺮﭘﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣﯿﮟ،ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﺎﻥ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮ ﺑﮭﺠﻮﺍﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻮﺩﻭﺩﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺣﺘﻤﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔ ۴ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ

ﮨﻮ، ﮐﮯﺗﻘﺮﺭﺗﮏ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔

۵ ﺷﻖ ۱ ﺍﻭﺭ۲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺍﮔﺮﺣﺰﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﻣﯿﮟ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﺎﺭﺳﮯﮐﻢ ﮨﻮﺗﻮ ﻭﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ

ﺷﻘﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﮐﻤﯿﭩﯽ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﯽ ۔

```

```

۵۲۲۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻨﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺑﺠﺰ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻨﺎﺯﻋﮧ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯼ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﭨﺮﺑﯿﻮﻝ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﻮ

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

۳۶۲۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﻧﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯﺧﻔﯿﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻔﯿﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۰۲ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮯﻣﯿﮟ ﺷﻖ ۷ ﺣﺬﻑ ﭨﮭﺒﺮﮮﮔﯽ، ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺩﻓﻌﮧ۲۔

ﺘﻮﺭ۳۔۹۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۱۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮒ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎ ﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۲۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ﻧﮩﻢ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

```

۷۲۲ﺗ۔ﻤ۱ﺎ ﺗﻡﻤﺎﻣﻮﻡﺟﻣﻮﺩﺟﮦﻮﻗﺩﻮﮦﺍﻧﻗﯿﻮﺍﻦﻧﯿﮐﻮﻦﻗﮐﺮﺁﻮﻗﻥﺮﺁﭘﺎﻥﮎﭘﺎﺍﻭﮎﺭ ﺍﺳﻭﻨﺭﺖﺳﻨﻣﯿﺖﮟﻣﯿﻣﻨﮟﻀﻣﺒﻨﻂﻀﺒﺍﺳﻂ ﺍﻼﻣﺳﯽﻼ ﺍﻣﺣﯽﮑﺍﺎﺣﻡﮑﮐﺎﻡﮯﻣﮐﻄﮯﺎﻣﺑﻄﻖﺎﺑﻨﺎﻖﯾﺎﺑﻨﺎﺟﯾﺎﮮﺟﺎﺋﮯﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺳﻨﺖ

ﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﺎ ﺍﺱ ﺣﺼﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ،ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﻮ۔ ﺁﺗﺸﺮﯾﺢ: ﮐﺴﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ،ﻋﺒﺎﺭﺕ

ﻗﺮﺁﻥ ﻭﺳﻨﺖ ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﻗﮯ ﮐﯽ ﮐﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻭﺭ

ﺳﻨﺖ ﻣﺮﺍﺩﮨﻮﮔﯽ ۔

۲ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺎﻓﺬﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻀﺒﻂ

ﮨﮯ۔

ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﺎﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻢ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞ ﮐﮯﺑﻄﻮﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﭘﺮ

ﺍﺛﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﮮ ﮔﺎ۔

```

```

۸۲۲۔ ۱ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻧﻮﮮﺩﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮱﮔﯽ ﺟﺲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﮨﯿﺖ

ﮐﺎﺍﺱ ﺣﺼﮯﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻏﯿﺮﮦ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺍﭨﮫ ﺍﻭﺭﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ۳ ﺑﯿﺲ ﺍﯾﺴﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﺻﺪﺭﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ،ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﺍﻭﺭﻓﻠﺴﻔﮯ ﮐﺎ ﺟﺲ

ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯﻋﻠﻢ ﮨﻮﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ،

ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻓﮩﻢ ﻭﺍﺩﺭﺍﮎ ﮨﻮ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ۰۸۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﻨﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۴۷۹۱ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺳﻨﺞ۵۶۱۔

ﺪ ﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﺭﮐﺎﻥﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ،۴۷۹۱ﺀ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۴۷۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﮧ ۷۷۲۱۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡ۰۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﻨﺪﺭﮦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﺭﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮﮔﺎﮐﮧ

ﺍﻟﻒ ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮨﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮﮐﻮﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ؛ ﺏ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﯾﺴﮯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮨﻮﮞ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﺟﺞ ﮨﻮﯾﺎﺭﮨﺎ ﮨﻮ؛

ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻤﺎﯾﮏ ﺗﮩﺎﺋﯽ۱۱ﺭﮐﺎﻥ ﺍﯾﺴﮯﮨﻮﮞ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺳﺎﻝ

ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﮐﮯﮐﺎﻡ ﺳﮯﻭﺍﺑﺴﺘﮧ ﭼﻼ ﺁﺭﮨﺎﮨﻮ: ﺍﻭﺭ

ﺩ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﮨﻮ۔

۴ ﺻﺪﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۵ ﺷﻖ۶ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺳﻞ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺭﮨﮯﮔﺎ۔ ۶ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺍﭘﻨﯽ ﺩﺳﺘﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮮ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﺳﮑﮯ ﮔﺎ، ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﮐﻞ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ

ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﺻﺪﺭﺍﺱ ﺭﮐﻦ ﮐﻮ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔

```

```

۸۴۱

۳ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺳﻞ ۹۹۲۔ ﺻﺪﺭﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮ، ﺍﮔﺮﭼﺎﮨﮯﯾﺎ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﺎ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺩﻭ ﺑﭩﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺣﺼﮧ ﯾﮧ ﻣﻄﺎﻟﺒﮧ ﮐﺮﮮ،ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺮﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺳﮯﻣﺸﻮﺭﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺁﯾﺎ

ﻣﺸﻮﺭﮦ ﻃﻠﺒﯿﮑﻮﺋﯽ ﻣﺠﻮﺯﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ۔

```

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮎ ۰۰۳۔ ۱ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﺳﮯﺍﯾﺴﮯ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺍﻭﺭﻭﺳﺎﺋﻞ ﮐﯽ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻦ ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﮐﻮﺍﭘﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺎﮞ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﮨﺮﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﺍﻭﺭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﮐﮯﻣﻄﺒﻖ ﮈﮬﺎﻟﻨﮯ ﮐﯽ

ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺍﻭﺭﺍﻣﺪﺍﺩﻣﻠﮯﺟﻦ ﮐﺎ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺍﻭﺭﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ:

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭼﺎﺭ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻓﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ۲۸۸۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۳۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﯼ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۴ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺑﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ۔

ﺍﺣﯿﮩﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮩﺪ۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮯ ﮮ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻝﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﺪﺭﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺳﻮﺍﻝ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﯾﻨﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺳﮯﺍﺱ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﮐﮧ ﺁﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺠﻮﺯﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﯾﺎﻧﮩﯿﮟ؛ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮﮐﯽ ﺟﻦ ﺳﮯﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﻮﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎﻧﯿﺰ

ﺍﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﮐﯽ ﺟﻦ ﺳﮯﮔﺰﺭﮐﺮﻣﺤﻮﻟﮧ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮﮐﺎﻧﻔﺎﺫﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻻﻧﺎﭼﺎﮨﺌﮯ،ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﺮﻧﺎ؛ ﺍﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺳﻼﻡ ﮐﮯ

ﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻣﻮﺯﻭﮞﺷﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮐﺮﻧﺎﺟﻨﮩﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮﺭﭘﺮﻧﺎﻓﺬﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯ۔

ﺟﺐ، ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۹۲۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ، ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﺪﺭﯾﺎﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ

ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﻮﺑﮭﯿﺠﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﺪﺭﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﻭﮦ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﺭﮐﮭﺘﯽ ﮨﻮ۔

۳ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ، ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﺪﺭﯾﺎﮔﻮﺭﻧﺮ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﯾﮧ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ۔ ﻣﻔﺎﺩ ﻋﺎﻣﮧ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮﺍﺱ ﻣﺠﻮﺯﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﭨﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﻣﻠﺘﻮﯼ ﻧﮧ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﻣﮩﯿﺎ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ

ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﭘﺎﺱ ﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮭﯿﺠﺎ

ﺟﺎﺋﮱ ﺍﻭﺭﮐﻮﻧﺴﻞ ﯾﮧ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﺩﮮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﮨﮯﺗﻮ ﺍﯾﻮﺍﻥ ،ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ،ﺻﺪﺭﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭﮐﺮﮮﮔﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﺍﭘﻨﮯ ﺗﻘﺮﺭﺳﮯ ﺳﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﭘﻨﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ،

ﺍﻭﺭﺳﺎﻻﻧﮧ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﮐﺮﮮ ﮔﯽ، ﯾﮧ ﺭﭘﻮﺭﭦ،ﺧﻮﺍﮦ ﻋﺒﻮﺭﯼ ﮨﻮﯾﺎﺣﺘﻤﯽ،ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺳﮯ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺍﻭﺭﮨﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﺮﺍﺋﮯ ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﮮ ﮔﯽ، ﺍﻭﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ،ﺭﭘﻮﺭﭦ ﭘﺮﻏﻮﺭ ﻭﺧﻮﺹ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺣﺘﻤﯽ

ﺭﭘﻮﺭﭦ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ۔

```

```

ﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭ۔ ۱۳۲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﻗﻮﺍﻋﺪﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺭﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮕﯽ ﺟﻮﮐﻮﻧﺴﻞ ﺻﺪﺭﮐﯽ

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ۔

```

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱،ﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ﻣﺠﺮﯾﮩﺪ۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﺳﻞ،۴۷۹۱ﺀ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﭨﯽ،ﺣﺼﺪﺩﻭﻡ ﺻﻨﺤﺎﺕ ۷۱۷۷ ۷۷۷۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺣﺼﮧ ﺩﮨﻢ

ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ

```

۲۳۲۔ ﺍﮔﺮﺻﺪﺭﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﮐﮩﺎﯾﺴﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮﺭﺗﺤﺎﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﻨﮓ، ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻠﻔﺸﺎﺭ

ﺣﺼﮧ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺟﺎﺭﺣﯿﺖ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ،ﯾﺎﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻠﻔﺸﺎﺭﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﯾﺴﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﻻﺣﻖ ﮨﮯﺟﺲ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﮨﻨﮕﺎﻣﯽ

ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ۔

ﭘﺮﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﮯﺑﺎﮨﺮﮨﮯ،ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﮔﺎ:ﺍ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻠﻔﺸﺎﺭﺟﺲ ﭘﺮﻗﺎﺑﻮﭘﺎﻧﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﻮﮐﯽ

ﻭﺟﮧ ﺳﮯﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻟﯿﮯ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﮐﺎﺭﮨﻮﮔﯽ: ﻣﮕﺮﻣﺰﯾﺪﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮩﺎﮔﺮﺻﺪﺭﺍﭘﻨﮯ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﮮﺗﻮ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ

ﮐﻮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ، ﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺳﮯ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﻭﺩﺱ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭ

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺟﺲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺯﯾﺮﻧﻔﺎﺫﮨﻮ، ۳ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﺟﻮ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ

ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﮯﮦﺀﻣﯿﮟ ﺩﺭﺝ ﻧﮧ ﮨﻮ؟ ﺏ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﺗﮏ ﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﻮﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﺝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ۹ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺟﻤﻠﮧ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ

ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﺍﻭﺭﺟﻤﻠﮧ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮐﺴﯽ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ، ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﮨﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎ ﻓﻘﺮﮦ ﺷﺮﻃﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﯿﺮﺍﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ۱ﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮯﻣﯿﮟ ﺍﻟﻐﺎﻅﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﺒﺮﺳﺖ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﭨﮭﺒﺮﯾﮟ

ﮔﮯﺩﯾﮑﮭﯿﮯ ﺩﻓﻌﮧ۲۔

ﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺍﻟﯿﺲ ﺁﺭﺍﻭﻧﻤﺒﺮ۲۰۲۱ﺍ۵۷،ﻣﻮﺭﺧﮧ ۶۱ ﻓﺮﻭﺭﯼ، ۵۷۹۱ﺀﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍ ۵۷۷۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﺤﮧ۹۲۳، ﺟﺴﮯﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﺍﻟﯿﺲ ﺁﺭﺍﻭﻧﻤﺒﺮ۲۲۵۱ﺍ ۵۷،ﻣﻮﺭﺥ۳ﺍﻣﺌﯽ، ۵۷۹۱ﺀ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ

ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۷۷۹۱ﺀ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﮨﺼﻔﺤﮧ ۷۲۷: ﺍﻭﺭ ﺑﻠﻮﭼﮩﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﻭﺭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺍﻟﯿﺲ ﺁﺭﺍﻭﻧﻤﺒﺮ۱۶۶ ۱ ۶۷،ﻣﻮﺭﺧﮧ۰۳ ﺟﻮﻥ، ۶۷۹۱ﺀ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۶۷۹۱ﺀ،ﻏﯿﺮ ﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﮧ۷۵۲۱، ﺟﺴﮯﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﺍﯾﺲ ﺁﺭﺍﻭﻧﻤﺒﺮﺍ۱۱۱۱ ۶۷،ﻣﻮﺭﺧﮧ۶ ﺩﮨﻤﺒﺮ،۶۷۹۱ﺀ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ، ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۶۷۹۱ﺀ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﺤﮧ۹۲۲۲۔

۸۲ ﻣﺌﯽ، ۸۹۹۱،ﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮨﺎﻋﻼﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۸۹۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺍﺫﻝ،ﺻﻔﺤﮧ۲۳۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮨﻮﮞ ،ﺧﻮﺩ

ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﺳﮑﮯﮔﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯ،ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭ ﺫﯾﻠﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﻣﻘﺎﺻﺪﮐﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﮨﻮﮞ، ﺍﻥ ﻣﯿﮟ

ﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﺩﺍﺭﮮ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﮯ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﻋﻤﻠﺪﺭﺁﻣﺪﮐﻮ،ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ،ﻣﻌﻄﻞ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﭘﯿﺮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﯾﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮩﻮﮦ ﺍﯾﺴﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮨﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺧﻮﺩﺍﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﻟﮯﻟﮯﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯ

ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﮮ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ

ﮨﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ ﻟﮯﻟﮯﺍﻭﺭﻧﮧ ﯾﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﮐﮩﻮﮦ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﮐﻮ

ﺟﻦ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﮯﮨﻮ،ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰ ﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﺩﮮ۔ ۳ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺎ:ﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﻓﺴﺮﻭﮞ ﺍﻭﺭﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ

ﻣﯿﮟ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﺍﻭﺭﻓﺮﺍﺋﺾ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﯾﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭﻓﺮﺍﺋﺾ ﻋﺎﺋﺪﺭﻧﮯ ﮐﺎﻣﺠﺎﺯﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺭﻧﮯ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﺍﺳﮯﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻧﻘﯿﺾ

ﮨﻮﺟﺲ ﮐﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﻮﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ

ﮨﮯﺗﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﻭﮦ۱ﯾﮑﭧ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﭘﺎﺱ ﮨﻮﺍﮨﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ، ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﯽ ﺣﺪﺗﮏ، ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺐ

ﺗﮏ ﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﺍﯾﮑﭧ ﻣﻮﺛﺮ ﺭﮨﮯ، ﺑﺎﻃﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۸۹۱۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۵۱

۵ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺲ ﮐﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺍ ﮨﻮﺗﺎ، ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ

ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﮩﺮﮨﻨﮯﮐﮯﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﺑﻌﺪﺍﺱ ﺣﺪﺗﮏ ﻏﯿﺮﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﮐﮧ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻧﮧ ﺗﮭﺎ ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺧﺘﻢ

ﮨﻮﻧﮯﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﭼﮑﮯﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﺳﮯﻧﻈﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ۔ ۶ﺟﺐ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ،ﺗﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﻣﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﻗﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﺻﺪﺭﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ

ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯﺳﮯﺗﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻃﻠﺐ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﮦ

ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻣﺎﮦ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯﺍﺳﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﮧ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ، ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﯽ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﮯﺩﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺍﯾﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﻮﻧﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

ﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۳۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﺍ ﻣﺠﺮﺑﯿﮧ ۵۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ

ﮔﺌﮯ۔

ﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ۵ﺳﺘﻤﺒﺮ، ۳۷۹۱ﺀﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ:۔ ﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۷ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۸۲ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﮐﺮﭘﮍﮬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ۳۲ ﻧﻮﻣﺒﺮ ۱۷۱۱ﺀﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﮦ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﻮ ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﻭﺷﻖ ۷ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﭼﮫ ﻣﺎﻭﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﻨﮯﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺗﺎﮨﮯ۔

ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ۰۱ﺭﺟﻮﻥ، ۸۹۹۱ﺀﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﮔﺌﯽ: ﺍﺟﻼﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۳۲ ﮐﯿﺸﻖ ۷ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ۸۲ ﻣﺌﯽ ۸۹۹۱ﺀﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﮦ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﻮﺍ

۲۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۸۹۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ، ﺻﻔﺤﮧ ۷۶۶۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡﺍﯾﮑﭧ ۵۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۲ﺑﺎﺑﺖ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﻞ ﭘﯿﺮﺍﺏ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺟﻮﺑﺤﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﮨﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﻧﻔﺎﻑ

ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۳۱ ﻓﺮﻭﺭﯼ ۵۷۹۱ﺀ۔

ﺏﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎ ﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﺟﺎﺭﯼ ﺭﮦ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﻨﮯﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﺻﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﺏ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺘﺎ

۷۹۱۔ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ۳۴۳ﺍﻭﺭﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺻﻔﺤﮧ ۳۳۸۱۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۸ ﺷﻖ ۷ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺍﮔﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﭨﻮﭦ ﭼﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﭼﺎﺭﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﮯ ﮔﺎﻟﯿﮑﻦ،ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺱ

ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮐﯿﺎﺟﺎﭼﮑﺎﮨﻮ۔

```

```

ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ۳۳۲۔۱ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۵۱، ۶۱، ۷۱، ۸۱ﺀ ۹۱ ﺍﻭﺭ۴۲ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮ، ﺟﺒﮑﮧ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ

ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ

ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﻮﻣﻌﻄﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﮨﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯ،ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۷ﻣﯿﮟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯾﺎﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻣﻼﻧﮧ ﻗﺪﻡ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﺮ، ﺟﺲ ﮐﮯﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻭﮦ ﻣﺠﺎﺯ ﮨﻮﺗﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﮯ، ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﻣﮕﺮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺟﺒﮑﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﮧ ﺭﮨﮯ، ﺍﺱ

ﻋﺪﻡ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺪﺗﮏ ﻏﯿﺮﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺍﻭﺭﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔ ۲ ﺟﺲ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ،ﺻﺪﺭ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﯾﮧ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯ

ﮔﺎ ﮐﮧ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺍﻥ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻦ ﮐﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﺕ ﺳﮯ ﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﻮﯾﺎ

ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺧﻼﻑ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻌﻄﻞ ﺭﮨﮯﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﮯﺍﻭﺭﺍﯾﺴﺎ

ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭﮮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺻﺎﺩﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺳﮯﺭﺟﻮﻉ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺣﻖ ﮐﻮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﻮﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۳۷۹۱۱ﺀ

ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ ،ﺻﻨﺤﮧ۲۶۶ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺗﮭﺎ ﺍﯾﺲ ﺁﺭﺍﺩﻧﻤﺒﺮ۳۱۰۱۱ﺍ ۴۷،ﻣﻮﺭﺧﮧ۴۱ ﺍﺳﺖ۴۷۹۱ﺀﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮ

ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ۔ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ۴۷۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ، ﺻﻔﺤﮧ ۸۸۴۱۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۵۱

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﮨﺮﻓﺮﻣﺎﻥ،ﺟﺘﻨﯽ ﺟﻠﺪﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﺳﻤﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ ﺍﻭﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۲۳۲ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۷ﺍﻭﺭ۸ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﯾﺴﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﭘﺮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﺍﻥ ﮐﺎ

ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﭘﺮﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔

```

```

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﮯ ﻧﺎﮐﺎﻡ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ

ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺭ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺭﭘﻮﺭﭦ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﺳﺘﻢ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐﮧ ﺍﯾﺴﯽ ﺻﻮﺭﺗﺤﺎﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﻼﺋﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ،ﺗﻮ ﺻﺪﺭﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﯾﺎ ﺍﮔﺮﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﮯ

ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﻋﻠﯿﺤﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﺻﺪﺭﮐﯿﻠﺌﮯ ﻻﺯﻡ ﮨﻮﮔﺎﮐﮧ،ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ۔

۴۳۲۔

ﺍﻟﻒ ﺍﺳﺼﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﮐﻞ ﯾﺎﺑﻌﺾ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ،ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺩﺍﺭﮮﯾﺎﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﻮﻭﮦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻮﮞ ﺧﻮﺩﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮ

ﮐﮧ ﺩﮦ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺍﻧﮩﯿﮟ ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯ؛

ﺏﯾﮧ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮ ﺳﮑﮯﮐﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﺳﮯﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۸ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﻮ ۸۲ ﻣﺌﯽ ۸۹۹۱ﺀﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﮨﻮﺍﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﻧﻮﭨﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﻤﺒﺮ۷۳ ۸۹ ﻣﻨﺴﭩﺮﯼ ﺁﺋﯽ ﻣﻮﺭﺧﮧ ۸۲ ﻣﺌﯽ،

۸۹۹۱ﺀ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ۸۹۹۱ﺀﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ،ﺻﻔﺤﮧ ۱۳۔

ﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ۶ﺭﺳﺘﻤﺒﺮ ۳۷۷۱ﺀﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ:۔ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۲۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۷ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۳ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﮐﺮﭘﮍﮬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ، ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮑﻞ ۳۳۲ ﮐﯿﺸﻖ ۲ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ۴۱ﺍﮔﺴﺖ۳۷۷۱ﺀ ﮐﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﮐﻮﺁﺭﯾﮑﻞ۲۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۷ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ

ﮐﮯﺑﻌﺪﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﻨﮯﮐﻮﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺗﺎﮨﮯ۔ ﺻﺪﺭﻣﻮﺭﺧﮧ۴۱ﺍﮔﺴﺖ۳۷۷۱ﺀﮐﻮﻣﺰﯾﺪ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﻨﮯﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﯾﮑﮭﺎ

ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ،ﺻﻔﺤﮧ ۳۴۳۔

ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ۰۱ﺭﺟﻮﻥ، ۸۹۹۱ﺀﮐﻮﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ:۔ ﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎ ﺟﻼﺱ ۸۲ﺭﻣﺌﯽ ۸۹۹۱ﺀ ﮐﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﮐﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳۳۲ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ

ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ۸۹۹۱ﺀﺣﺼﮧ ﺳﻮﻡ،ﺻﻔﺤﮧ ۷۶۶۔

۱۳ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۸ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻟﻔﺎﻅﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﺕﻣﺎﻥ۵۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﮩﺮ۴۴ﻣﺠﺮﯾﺪ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

۶۵۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺝﺍﯾﺴﮯﺿﻤﻨﯽ ﺍﻭﺭ ﺫﯾﻠﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ ﺟﻦ ﮐﻮﺻﺪﺭ، ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﻭﻏﺎﯾﺖ ﮐﻮﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ، ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺒﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ

ﺟﻮﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﺩﺍﺭﮦ ﯾﺎ ﮨﯿﺖ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﭘﺮﻋﻤﻠﺪﺭﺁﻣﺪﮐﻮﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰ ﻭﯼ

ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮨﻮﮞ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﺻﺪ ﺭﮐﻮﺍﺱ ﺑﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻧﮩﯿﮟ

ﺩﮮﮔﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﻮﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﻮﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﺟﻨﮩﯿﮟ ﻭﮦ ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮨﻮﺧﻮﺩﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﮮ ﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﻨﺒﮭﺎﻝ ﻟﮯﺍﻭﺭ ﻧﮧ ﻭﮦ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯ ﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ

ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﮐﻮﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰ ﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻌﻄﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۲ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۰۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻭﺭﻧﺮ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﮐﯽ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﯼ

ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮔﺰ ﺭﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﮔﺰﺭﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﺳﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻨﻈﻮﺭﻧﮧ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﺳﮯﺍﯾﺴﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﮍﮬﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮﺩﻭ ﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﻟﯿﮑﻦ

ﺍﯾﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﮏ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔ ۴ ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺍﮔﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﭨﻮﭦ ﭼﮑﯽ ﮨﻮ، ﺟﺐ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮﻭﮦ ﺍﻋﻼﻥ ﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ

ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﮯ ﮔﺎﻟﯿﮑﻦ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮧ ﮨﻮ،

ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺳﺎﻗﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﭼﮑﺎﮨﻮ۔ ۵ ﺟﺐ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ

ﮐﮧ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﯾﺎ ﺍﺱ

ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺍﻥ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎﺗﻮ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﻣﮑﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۸۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻧﺼﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۳ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﺯﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۵۱

ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺻﺪﺭ

ﮐﮯﮨﭙﺮﺩﮐﺮﺩﮮ؛ ﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﯾﺎ ﺻﺪﺭﮐﻮ، ﺟﺐ ﮐﮩﺎﺳﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ

ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮩﻮﮦ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﻓﺴﺮﻭﮞ ﺍﻭﺭ ﺣﮑﺎﻡ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﻮ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﻓﺮﺍﺋﺾ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﻓﺮﺍﺋﺾ

ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻣﺠﺎﺯﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﮮ؛

ﺝ ﺻﺪﺭﮐﻮ، ﺟﺐ ۲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﻧﮧ ﮨﻮﺭﮨﺎ ﮨﻮ، ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﮯﺍﯾﺴﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺣﺎﺻﻞ

ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ،ﺧﻮﺍﮦ ﯾﮧ ﺧﺮﭺ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﻮﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎﮐﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ

ﺫﺭﯾﻌﮯ ﭘﯿﺮﺍﺝ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺧﺮﭺ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ۔

۶ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺴﮯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎﺻﺪﺭﻧﮯ ﺩﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﮯﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎﺻﺪﺭﮐﻮ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎ،ﺍﮔﺮﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺑﻤﻮ ﺟﺐ ﺍﻋﻼﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺍ ﮨﻮﺗﺎ ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﭼﮫ ﻣﺎﮦ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﮨﻠﯿﺖ ﮐﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ ﻏﯿﺮﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯ ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺘﻢ

ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺎﭼﮑﮯﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﺳﮯﻧﻈﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ۔

```

```

۵۳۲۔۱ﺍ ﺍﮔﺮﮔﺮﺻﺻﺪﺪﺭﺭﮐﮐﻮﻮﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮐﮩﮧﺎﺍﯾﯾﺴﺴﯽﯽﺻﺻﻮﻮﺭﺭﺕﺕﺣﺎﺣﺎﻝﻝﭘﭘﯿﯿﺪﺍﺪﺍﮨﮨﻮﻮﮔﮔﺌﺌﯽﯽﮨﮨﮯﮯﺟﺟﺲﺲﺳﺳﮯﮯﭘﺎﭘﺎﮐﮐﺴﺴﺘﺎﺘﺎﻥﻥﯾﺎﯾﺎﺍﺍﺱﺱﻣﺎﺋﯽ ﮨﻨﮕﺎﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ

ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺳﺎﮐﮫ ﮐﻮﺧﻄﺮﮦ ﻻﺣﻖ ﮨﮯ،ﺗﻮ ﻭﮦ،ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﮯ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ۔ ﮔﻮﺭﻧﺮﻭﮞ ﺳﮯﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﺳﮯﻣﺸﻮﺭﮮ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺍﺱ

ﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ،ﺍﻭﺭ، ﺟﺐ ﺍﯾﺴﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺗﻮ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ

ﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ﺍﻣﺠﺮﯾﮧ۸۸۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

۸۵۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﻮﺍﯾﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻥ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺯ ﻭﻧﯿﺖ ﮐﮯﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﮮﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺩﯾﻨﮯ ﭘﺮﻭﺳﻌﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮔﺎﺟﻨﮩﯿﮟ

ﺻﺪﺭ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ، ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﯾﺎﺳﺎﮐﮫ ﮮﻣﻔﺎﺩﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔

۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺍﯾﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﺎﺣﮑﻢ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺳﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﻃﺒﻘﮯ

ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﺍﻭﺭﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔ ۳ ﺟﺐ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﺗﻮ ﺻﺪﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯ

ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺳﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻃﺒﻘﮧ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ

ﻣﯿﮟ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ۴ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۴۳۲ ﮐﯽ ﺷﻘﺎﺕ ۳ ﺍﻭﺭ۴ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ

ﺍﻋﻼﻥ ﭘﺮﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮞ ﮔﮯﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﻭﮦ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ

ﺍﻋﻼﻥ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔

```

```

ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺗﻨﯿﺦ ﺩﻏﯿﺮﮦ۔ ۶۳۲۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻻﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﺑﻌﺪﻣﯿﮟ ﺟﺎﺭﯼ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﻋﻼﻥ ﺳﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔ ۲ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﯾﺎ ﺻﺎ ﺩﺭ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ

ﮐﮯﺟﻮﺍﺯ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﻟﮯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ۷۳۲۔ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﻟﺌﮯﺳﯽ ﺍﯾﺴﺸﺨﺺ ﮐﯽ ﺟﻮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﮯﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﺿﻊ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﭧﺍ ﺑﺮﯾﺘﯿﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺸﺨﺺ ﮐﯽ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻓﻌﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﯾﺖ ﺩﮐﯿﺮﮨﮕﯿﺴﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﻦ ﻭﺍﻣﺎﻥ

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺍﻣﮑﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۵۵۹۱ﻓﺮﻣﺎﻧﺼﺪﻧﻤﺒﺮ۳۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ﯾﺎﺯ ﺩﮨﻢ

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ

```

۸۳۲۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮯ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ۔

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻞ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ﺍﻭﺭ،ﺟﺒﮑﮧ ﺍﺱ ﺑﻞ ﮐﺩﻮﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ۔

ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﺍﺳﮯﺩﻭﺳﺮﮮﺍﯾﻮﺍﻥ

ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯿﺞ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۲ ﺍﮔﺮﺑﻞ ﮐﻮﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﺩﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯ ﺑﻼﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ

ﺟﺴﮯﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺳﮯﺑﮭﯿﺠﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ،ﺗﻮ ﺍﺳﮯ،ﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ،ﺻﺪﺭﮐﯽ

ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺍﮔﺮﺑﻞ ﮐﻮﺍﺱ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺴﮯﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺳﮯﺑﮭﯿﺠﺎﮔﯿﺎﺗﮭﺎﺗﻮﺍﺱ ﭘﺮﻭﮦ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﻏﻮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ

ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍﮨﻮﺋﯽ ﺗﮭﯽ،ﺍﻭﺭﺍ ﮔﺮﺑﻞ ﮐﻮﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮩﺎﻭﻝ ﺍﻟﺬﮐﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ

ﺁﺧﺮﺍﻟﺬﮐﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻟﯿﺎ

ﺟﺎﮮ ﺗﻮﺍﺳﮯ،ﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﻞ ﮐﻮ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﯿﮟ ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ ﮐﺎ ﺍﺛﺮ ﺭﮐﮭﺘﺎﮨﻮﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯ ﺍﭘﻨﯽ

ﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺩﻭﺗﮩﺎﺋﯽ ﺩﻭﭨﻮﮞ ﺳﮯﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﮨﻮ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ﺍ ﻣﺠﺮﯾﺪ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۰۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۳۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﮨﮯﺟﺴﮯﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﻞ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۳۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۵ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﭼﺎﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۶ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺷﮏ ﮐﮯﻟﯿﮯ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ

ﮐﺮﻧﮯﮐﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۶۱۱ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﺍﺯ ﺩﮨﻢ

ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ

ﺑﺎﺏ۱۔ ﻣﻼﺯﻣﺘﯿﮟ

```

۰۴۲۔ ۰۴۲۔ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻓﺮﺍﺩﮐﺎﺗﻘﺮ ﺭﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻭﺭ ﺷﺮﺍﺋﻂ

ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺁﺳﺎﻣﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﮐﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻼﺯﻣﺖ۔

ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ، ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﯾﺎ ﺍﺱ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮔﺎ: ﺍﻭﺭ ﺏ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺁﺳﺎﻣﯿﻮﮞ ﮐﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﮐﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺳﮯ ﻭﻓﺎﻕ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺗﮭﯽ ﯾﺎﺟﺴﮯﺍﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﺿﻊ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

۴۲۲۔ ۲۲۔ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۰۴۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﮧ ﺑﻨﺎﺋﮯ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺟﺎﺩﺭﮦﯼﻗﺭﻮﺍﮨﯿﻋﮟﺪ ﮔﺩﮯﻏ۔ﯿﺮﮦ

ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪﺍﻭﺭ ﺍ ﺣﮑﺎﻡ، ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﮯﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ، ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

۴۴۲۔ 0ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺍﺱ ﭘﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ

ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ ﺍﻭﺭﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

ﻮﺭ۳۷۷۱ﮞﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ۸۸۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۴ﻣﺤﺮﺑﯿﮧ۵۹۱۱ ﮐﮯﺁﺭﺯﯾﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

۲۶۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

7۱۔ﺍﻟﻒ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﺻﺪ

ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﻣﺸﻮﺭﮦ ﭘﺮﮐﺮﮮ ﮔﺎ !

ﮦﺍ۔ﺏ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﺎ ﺗﻘﺮ، ﮔﻮﺭﻧﻮﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﮯ

ﻣﺸﻮﺭﮦ ﭘﺮﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﮐﻮﺋﯽ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺍﯾﺴﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ،ﺟﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻗﺮﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔

```

ﺑﺎﺏ۲۔ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ

```

ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﻥ۔ ۳۴۲ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﻥ ﺍﻭﺭﮐﻨﭩﺮﻭﻝ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﮐﺮﺣﮑﻢ ﮐﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮨﻮﺋﮯ ﺑﻐﯿﺮ، ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﻤﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮫ ﻣﯿﮟ

ﮨﻮﮔﯽ۔

ﺻﺪﺭﮐﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺎﺑﻊ، ﯾﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﻮﮔﺎ ﮐﮩﻮﮦ۔ ﺍﻟﻒ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺮﯼ،ﺑﺤﺮﯼ ﺍﻭﺭﻓﻀﺎﺋﯽ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯﻣﺤﻔﻮﻅ ﺩﺳﺘﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﮮ

ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺩﯾﮑﮫ ﺑﮭﺎﻝ ﮐﺮﮮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﮮ۔

۴ ﺻﺪﺭ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﺸﻮﺭﮦ ﭘﺮ،

ﺍﻟﻒﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺟﻮﺍﺋﻨﭧ ﭼﯿﻒ ﺁﻑ ﺍﺳﭩﺎﻑ ﮐﻤﯿﭩﯽ؛

ﺏ ﭼﯿﻒ ﺁﻑ ﺁﺭﻣﯽ ﺍﺳﭩﺎﻑ؛ ﺝ ﭼﯿﻒ ﺁﻑ ﻧﯿﻮﻝ ﺍﺳﭩﺎﻑ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩ ﭼﯿﻒ ﺁﻑ ﺍﯾﺮﺍﺳﭩﺎﻑ،

ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﺍﻻﺅﻧﺴﻮﮞ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ

```

```

ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﺎﺣﻠﻒ ۴۴۲۔ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﺎﮨﺮﺭﮐﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺟﮑﮯ ۵۴۲۔ 0 ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﮨﺪﺍﯾﺎﺕ ﮐﮯﺗﺤﺖ، ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺟﺎﺭﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﮯﺧﻄﺮﮮ ﮐﮯ

ﮐﺎﺭﮨﺎﮮﻓﺮﻣﻨﻣﺎﺼﻥﺒﯽﺻ۔ﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﻧﻤﺒﺮ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺱ ﮐﯿﺼﻮﺍﺑﺪﯾﺪ ﭘﺮﮌ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۲ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﺌﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۔ﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۹ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۳۴۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﻔﺘﻢ ۱ﯾﮑﭧ، ۷۷۹۱ﺀ ﻧﻤﺒﺮ ۳۲ ﺑﺎﺑﺖ ۷۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ

۷۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۶۱

ﺧﻼﻑ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ،ﺍﻭﺭ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﺷﮩﺮﯼ ﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﺍﻣﺪﺍﺩﻣﯿﮟ، ﺟﺐ ﺍﯾﺴﺎ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻃﻠﺐ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ، ﮐﺎﻡ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﯽ۔ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﮯﺟﻮﺍﺯﮐﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ

ﻣﯿﮟ ﺯﯾﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﯾﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ، ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۵۴۲ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺷﮩﺮﯼ ﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﯽ ﮨﻮﮞ،ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۹۹۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﮐﺎ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺲ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻧﮯ ﺷﮩﺮﯼ ﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ

ﮐﮯﻟﯿﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﮐﻮﻣﺘﺎﺛﺮﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺷﻖ ۳ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺟﺴﮯﺍﺱ ﺩﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪﺩﺍﺋﺮﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ ﺟﺒﮑﮧ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻧﮯ ﺷﮩﺮﯼ ﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﺪﺩ ﮐﮯﻟﯿﮯ ﮐﺎﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ

ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﮨﻮ،ﺍﺳﻌﺮﺻﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯﻣﻌﻄﻞ ﺭﮨﮯﮔﯽ ﺟﺲ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﮐﺎﻡ ﮐﺮ

ﺭﮨﺭﮨﯽﯽﮨﻮﮨﻮﮞ۔ﮞ۔

```

ﺑﺎﺏ۳۔ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ

```

۶۴۲۔ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ،ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ۔

ﺍﻟﻒ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻭﮦ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﻣﺮﺍﺩﮨﯿﮟ ﺟﻮ،ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ،

ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﺗﮭﮯﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ

ﺍﻭﻝ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥﺍﻭﺭﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍﮦ ﮐﮯﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ۔

ﺩﻭﻡ ﺍﻣﺐ، ﭼﺘﺮﺍﻝ، ﺩﯾﺮﺍﻭﺭﺳﻮﺍﺕ ﮐﯽ ﺳﺎﺑﻘﮧ ﺭﯾﺎﺳﺘﯿﮟ؛

77

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﻔﺘﻢﯾﮑﭧ،۷۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۳۲ﺑﺎﺑﺖ ۷۷۷۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۱ﺭﺍﭘﺮﯾﻞ ۷۷۷

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻟﻔﻆﺍﻭﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۱۰۲،۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺳﻮﻡ ﺍﻭﺭﭼﮩﺎﺭﻡﮐﻮﮬﺬﻑ ﮐﯿﺎ

ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺏ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﺳﮯﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﺮﺍﺩﮨﯿﮟ۔ ﺍﻭﻝ ﭼﺘﺮﺍﻝ ، ﺩﯾﺮ ﺍﻭﺭﺳﻮﺍﺕ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﻻﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﮐﮯ ﺍﺿﻼﻉ

ﺍ ﺍﺿﻠﻊ ﮐﻮﮨﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ، ﻣﺎﻻﮐﻨﮉ ﮐﺎﻣﺤﻔﻮﻅ ﻋﻼﻗﮧ، ﺿﻠﻊ ۲ﻣﺎﻧﺴﮩﺮﮦ ﺳﮯ

ﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺍﻭﺭﺍﻣﺐ ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺑﻖ ﺭﯾﺎﺳﺖ؛ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﻡ ﺿﻠﻊ ﮊﻭﺏ،ﺿﻠﻊ ﻟﻮﺭﺍ ﻻﺋﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮈﮐﯽ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﺿﻠﻊ ﭼﺎﻏﯽ ﮐﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺩﺍﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ﺍﻭﺭﺿﻠﻊ ﺳﺒﯽ ﮐﮯﻣﺮﯼ ﺍﻭﺭﺑﮕﺘﯽ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛ 1۱

ﺝ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ ﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔

ﺍﻭﻝ ﺿﻠﻊ ﭘﺸﺎﻭﺭﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛

ﺩﻭﻡ ﺿﻠﻊ ﮐﻮﮨﺎﭦ ﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛

ﺳﻮﻡ ﺿﻠﻊ ﺑﻨﻮﮞ ﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻒ ﺿﻠﻊ ﻟﮑﯽ ﻣﺮﻭﺕ ﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ

ﭼﮩﺎﺭﻡ ﺿﻠﻊ ﮈﯾﺮﮦ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺎﻥ ﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛

۹ ﭼﮩﺎﺭﻡ ﺍﻟﻒ ﺿﻠﻊ ﭨﺎﻧﮏ ﺳﮯﻣﻠﺤﻘﮧ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ؛

ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺟﻮﮌ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ؛

ﭘﻨﺠﻢ ﺍﻟﻒ ﺍﻭﺭﮎ ﺯﺋﯽ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ:

ﺷﺸﻢ ﻣﮩﻤﻨﺪﺍﯾﺠﻨﺴﯽ؛

ﮨﻔﺘﻢ ﺧﯿﺒﺮﺍﯾﺠﻨﺴﯽ؛

ﮨﺸﺘﻢ ﮐﺮﻡ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ؛ ﻧﮩﻢ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭﺯﯾﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﮨﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭﺯﯾﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ ﺕ۳1 ﺍﻭﺭ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺸﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۴۸ ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻭﺭﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ

ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﮑﻢ ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ،۶۷۹۱ﺀ۔

۲ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞﮨﺰﺍﺭﮦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺍﻭﺭﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ ۸۱۲۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ ۸۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻧﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۰۲۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۷ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﯿﺎﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۵ ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻧﯿﺎ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑﭼﮩﺎﺭﻡ ﺍﻟﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺸﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۴۸ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﻞ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍﻧﺠﻢ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯﺍﻭﺭ

ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﮑﻢ ﺩﺳﻤﺒﺮ،۳۳۹۹ﺀ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۶۱

ﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ، ۸۱۰۲ﺀ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫﭘﺮ، ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ،۔

ﺍﻭﻝﭘﯿﺮﺍ ﺏ ﺍﻟﻒ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍﺍﻭﻝ ﻣﯿﮟ،ﺻﻮﺑﮧ ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍﻣﯿﮟ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺪﮦ ﺳﻤﺠﮭﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﺫﯾﻠﯽ ﭘﯿﺮﺍ ﺩﻭﻡ ﻣﯿﮟ،ﺻﻮﺑﮧ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺪﮦ ﺳﻤﺠﮭﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﻡﭘﯿﺮﺍﺝ،ﺻﻮﺑﮧ ﺧﯿﺒﺮﭘﺨﺘﻮﻧﺨﻮﺍﻣﯿﮟ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﺪﮦ ﺳﻤﺠﮭﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

۷۴۲۔ 1 ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﭘﭽﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﮑﭧ، ۸۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۳ ﺑﺎﺑﺖ

۸۱۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

```

ﺑﺎﺏ۴۔ﻋﺎﻡ

```

ﺻﺪﺭ،ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻮﺭﻧﺰ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ،ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﭘﻨﮯ ﺻﺪﺭ، ﮔﻮﺭﺯ، ﻭﺯﯼ

ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮ،ﯾﺎ ﺩﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ۔ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻓﻌﻞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺟﻮﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯﮨﻮﮮ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﺘﮯ

ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﺎﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺟﻮﺍﺑﺪﮨﻨﮩﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺧﻼﻑ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﻣﺎﻧﻊ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﺍﺧﺬﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ﺻﺪﺭ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯ ﺧﻼﻑ، ﺍﺱ ﮐﮯ ﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ

ﻓﻮﺟﺪﺍﺭﯼ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻧﮩﻘﺎﺋﻢ ﮐﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺍﻭﺭﻧﮧ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮐﮭﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

۳ ﺻﺪﺭﯾﺎﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﯾﺎ

ﻗﯿﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﻟﮯ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺻﺪﺭﯾﺎﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺧﻼﻑ،ﺧﻮﺍﮦ ﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺫﺍﺗﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻓﻌﻞ ﮐﮯﮐﺮﻧﮯ ﯾﺎﻧﮧ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺍﺱ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﭼﺎﮨﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﻗﺎﺋﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﮮ ﮔﺎ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﻧﮯﺳﮯ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺳﺎﭨﮫ ﺩﻥ ﭘﯿﺸﺘﺮﺍﺱ ﮐﻮﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻧﻮﭨﺲ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮﯾﺎ ﻗﻨﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﮧ ﺑﮭﯿﺠﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ، ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ، ﺍﺱ ﻓﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻡ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﻭﺭﺟﺎﮮ ﺭﮨﺎﺋﺶ

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻣﻘﺪﻣﮧ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﻧﺎﮨﮯﺍﻭﺭﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺟﺲ ﮐﺎﺩﻋﻮﯼ ﻭﮦ ﻓﺮﯾﻖ ﮐﺮﺗﺎﮨﮯ،ﺩﺭﺝ ﮨﻮ۔

```

```

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ۔ ۹۴۲۔ ۱ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺟﻮ،ﺍﮔﺮﺩﺳﺘﻮﺭﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎﺗﻮ، ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻮ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﮭﯽ ﺍﻭﺭ ﺟﻮ،ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ، ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ، ﻭﻓﻖ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ،ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮ

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﻃﻠﺐ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ

ﺍﺱ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﺟﻮﺍﮔﺮﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﺗﺎﺗﻮ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﮭﯽ ﺍﻭﺭﺟﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯﺳﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭﺍﮔﺮ

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﻃﻠﺐ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ ﺍﺱ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺻﺪﺭ، ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﻧﺪﺭ،ﺻﺪﺭ،ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﺒﯿﮑﺮﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﯿﮟ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ

ﺩﻏﯿﻮﺍﮨﯿﮟ،ﺟﮑﮯﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮨﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ،ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ،ﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﮐﺴﯽ

ﻭﺯ ﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ، 47 7۲ﮐﺴﯽ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻭﺭ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﯿﮟ،

ﮐﻮﺋﯽ ﮔﻮﺭﻧﺰ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ ﺑﺎ ﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﯼ ﺩﻓﻌﮧ ۳۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺣﺬﻑ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮ

ﺍﺯ۴ﻣﺌﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۶۱

ﺍﻻﺅ ﻧﺴﺰ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

۲ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﯾﮕﺮﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﻟﻒ ﺻﺪﺭ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ، ﮐﺴﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ، 7ﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻭﺭ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ

ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﯿﮟ ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﮨﯽ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺻﺪﺭ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ، ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﺭﮐﻦ، ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ 2 76ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ، ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﯾﺎ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﭼﯿﻒ

ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮭﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﻭﺭﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮨﯿﮟ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ

ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﮦ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ ﺟﻮﺻﺪﺭ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ۔

ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﯿﮟ، ﺟﻮ

ﺍﻟﻒ ﺻﺪﺭ؛

ﺏ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ؛

ﺝ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ؛

ﺩﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮ؛

۵ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ، ﯾﺎ

ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ،

ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺱ ﮐﮯﻣﻔﺎﺩ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﺗﻐﯿﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺟﺒﮑﮧ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﺳﭙﺒﯿﮑﺮﺻﺪﺭ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ،

ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻭﺭﺍ

ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﻨﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

۸۶۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﮐﺎﺻﺪﺭﮨﮯﯾﮑﻦ ﻭﮦ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯﺭﮐﻦ ﮐﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﮩﯿﮟ ﺩﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮩﻮﮦ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎﮐﺴﯽ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۸۶۱

ﻗﻮﻣ ۵ﯽ۲ﺯ۲ﺑ۔ﺎﻥ۔ ۵۵۲۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺭﺩﻭ ﮨﮯﺍﻭﺭﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﻨﺪﺭﮦ ﺑﺮﺱ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭﺍﻧﺪﺭﺍﺱ ﮐﻮﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻭﺩﯾﮕﺮ

ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺍﻧﮕﺮﯾﺰﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯ

ﮔﯽ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮩﺎﺱ ﮐﮯﺍﺭﺩﻭ ﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ۔

ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﮐﻮﻣﺘﺎﺛﺮﮐﺌﮯ ﺑﻐﯿﺮ،ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮩﻘﻮﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ،ﺗﺮﻗﯽ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺠﻮﯾﺮﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔

```

```

ﻗﻮﻣﯽ ﺯﺑﺎﻥ۔

ﺑﮍﯼ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭ۲۵۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﯾﺎﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺻﺪﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ، ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﯽ

ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﻭﮞ ﺳﮯ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﺎﺹ ﺍﺣﮑﺎﻡ۔ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ،ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﺍﺱ ﻋﺮﺻﮧ ﺗﮏ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺗﯿﻦ ﻣﺎﺩﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮔﯽ،ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮨﻮﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ،ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺑﮍﯼ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮦ ﯾﺎ ﺑﮍﮮ

ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﮮ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺑﮍﯼ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮦ ﯾﺎ ﺑﮍﮮ ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﮮ ﭘﺮﻣﺼﺮﺣﮧ

ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ۔

ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ

ﭘﮩﻠﮯﺍﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻋﻤﻠﺪﺭﺁﻣﺪ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻭﻏﯿﺮﮦ ﭘﺮﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ۳۵۲۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺪﯾﺪﺍﺕ۔ﺍﻟﻒ ﺍﯾﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﻮﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﮑﯿﺖ، ﺗﺼﺮﻑ، ﻗﺒﻀﮧ ﯾﺎ

ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮫ ﺳﮑﮯﮔﺎ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪﺍﺕ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ ﮐﮧ ﺍﯾﺴﮯﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭﮨﺘﺠﺎﺭﺕ،ﺻﻌﺖ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻮﺋﯽ

ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻮ،ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﺰﻭﯼ ﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﮐﮯ، ﭼﻼﺋﮯ ﮔﯽ ﯾﺎ

ﺯﯾﺮﻣﻠﮑﯿﺖ ﺭﮐﮭﮯ ﮔﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۶۱

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺍﺱ ﺭﻗﺒﮧ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﮐﯽ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻗﺒﻀﮧ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﮮ ﺟﻮﻭﮦ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯿﮟ ﺭﮐﮭﺴﮑﺘﺎﺗﮭﺎﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻗﺒﻀﮧ

ﻣﯿﮟ ﻻﺳﮑﺘﺎﺗﮭﺎ، ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۴۵۲۔ﺟﺟﺐﺐﮐﮐﻮﺋﻮﺋﯽﯽﻓﻗﻌﻌﻞﻞﯾﺎﯾﺎﺍﺍﻣﻣﺮﺮﺩﺩﺳﺘﺘﻮﻮﺭﺭﮐﮐﯽ ﺭﺭﻭﻭﺳﮯﮯﺍﺍﯾﯾﮏ ﺧﺎﺎﺹ ﻣﻣﺪﺪﺕ ﻣﻣﯿﯿﮟﮟ ﮐﮐﺮﺮﻧﻧﺎﺎ ﻣﻣﻄﻄﻠﻠﻮﻮﺏ ﮨﮨﻮﻮﺍﺍﻭﻭﺭﺭﺍﺍﺱ ﻣﻣﺪﺪﺕ ﻣﻣﯿﯿﮟﮟ ﻧﻧﮧﮧ ﻭﻗﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ

ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﺗﻮﺍﺱ ﻓﻌﻞ ﯾﺎﺍﻣﺮﮐﺎﮐﺮﻧﺎ ﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﻧﮧ ﮨﻮﮔﺎﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﻏﯿﺮ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﻧﮧ ﮨﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﻌﻞ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﻧﮧ ﮨﻮ

ﮔﺎ۔

ﮔﺎﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﻣﯿﮟﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺗﮭﺎ۔

```

```

۵۵۲۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻠﻒ ﺟﻮﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﮯﻟﯿﻨﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮﺍﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺍﺭﺩﻭﻣﯿﮟﻟﯿﺎﺟﺎﺋﮯﮔﺎﯾﺎﺍﺍﺱ ﻋﮩﺪﮮﮐﺎﺣﻠﻒ

ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺟﺴﮯﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﺳﻤﺠﮭﺘﺎﮨﻮ۔ ۲ ﺟﮩﺎﮞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ،ﮐﺴﯽ ﺧﺎﺹ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮﺍﻭﺭ،ﮐﺴﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ،ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﻧﺎﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮨﻮﺗﻮ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﺸﺨﺺ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ

ﺟﺴﮯﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﻧﮯﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﺎﮨﻮ۔

۳ ﺟﮩﺎﮞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ، ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﺍﭘﻨﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﮯﺳﮯﭘﮩﻠﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﮨﻮﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﺎ

ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﻨﺎﺍﺱ ﺩﻥ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺩﻥ ﺍﺱ ﻧﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﯾﺎ ﮨﻮ۔

```

```

۶۵۲۔ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﺋﻤﻨﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯﮔﯽ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻗﺎﺑﻞ ﮨﻮ، ﻧﺠﯽ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ

ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

۷۷۵۲۵۔۲۔ ﺟﺐ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮﮐﮯﻋﻮﺍﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﺮﯾﮟ،ﺗﻮﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮ

ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺗﻌﻠﻘﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﮐﮯﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﺧﻮﺍﮨﺸﺎﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻠﻢ۔

۸۸۸۲۵ﺩ۲۔ﺳﺘﺩﻮﺳﺭﺘﮐﻮﺭﮯﺗﮐﺎﺑﮯﻊﺗ،ﺎﺑﺟﻊ،ﺐﺟﺗﺐﮏﺗ۴ﻣﮏﺠﻣﻠﺠﻠﺲﺲﺷﻮﺭﺷﻮﯼﺭﭘﺎﯼﺭﻟﭘﺎﯿﺭﻤﻟﻨﯿﻤﭧﻨ ﻗﭧﺎﻧﻗﻮﺎﻧﻥﻮﮐﻥﮯﮐﺫﺭﮯﯾﺫﻌﺭﯾﮯﻌﺑﮯﺼﺑﻮﺭﺼﻮﺕﺭ ﺩﺕﯾﮕﺩﯾﺮﮕﺣﺮﮑﺣﻢﮑﻢ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮﮐﮯ

ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ ﮐﺎﻧﻈﻢ ﻭﻧﺴﻖ۔

ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ،ﺻﺪﺭ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺣﺼﮯ ﮐﮯﺍﻣﻦ ﻭﺍﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﭼﮭﮯ

ﻧﻈﻢ ﻭﻧﺴﻖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎﺣﺼﮧ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﺣﮑﻢ ﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۴۱۱ﻣﻣﺠﺠﺮﺮﯾﯾﮧﮧ۵۵۸۸۹۹۱۱ﺀﺀﮐﮐﮯﮯﺁﺭﻧﭨﯿﮑﻞ۱۲ﺍﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﮯﻣﻣﯿﯿﮟﮟ ﻟﻟﯿﯿﺎﺎ ﺟﺎﺎﺋﺋﮯ ﮐﮐﯽ ﺑﺑﺠﺎﺎﺋﺋﮯ ﺗﺗﺒﺒﺪﺪﯾﯾﻞ ﮐﮐﺌﺌﮯ ﮔﮔﺌﺌﮯ۔۔

ﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱۲ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۵۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ

ﮔﺌﮯ۔

۰۷۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺍﻋﺰﺍﺯﺍﺕ۔ ۹۵۲۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎﺏ، ﺍﻋﺰﺍﺯﯾﺎ

ﺍﻋﺰﺍﺯﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮﮔﺎ۔

۲ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺴﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﮐﻮﮐﻮﺋﯽ ﺧﻄﺎﺏ، ﺍﻋﺰ ﺍﺯﯾﺎ ﺍﻋﺰﺍﺯﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﻋﻄﺎﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮕﯽ،ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪﺭ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺠﺎﻋﺘﻤﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯾﺎ ﮐﮭﯿﻠﻮﮞ ﯾﺎ ﻧﺮﺳﻨﮓ ﮐﮯﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﮯﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﮯ

ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻋﺰﺍﺯﯼ ﻧﺸﺎﻧﺎﺕ ﻋﻄﺎﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺷﮩﺮﯾﻮﮞﮐﻮﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﻭﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻋﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻭﺭ ﺍﻋﺰﺍﺯﯼ ﻧﺸﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺟﻮﺷﺠﺎﻋﺘﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺧﺪﻣﺖﯾﺎﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﮯﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﮯﻃﻮﺭﭘﺮﺩﯾﺌﮯﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ ﮐﺎﻟﻌﺪﻡ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

ﺑﺎﺏ۵۔ﺗﻮﺿﯿﺢ

```

ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺕ۔ ۱۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺳﮯﮐﭽﮫ ﺍﻭﺭﻣﻄﻠﺐ ﻧﮧ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﻮ،ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﮐﮯ

ﻭﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﺌﮯﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﻮ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﺍﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮﺭﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ،ﯾﻌﻨﯽ،۔ ﻣﻮﮦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﺳﮯﻭﮦ۱ﯾﮑﭧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﺻﺪﺭﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﮨﻮﯾﺎ

ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﺎﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮ؛

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﺳﮯﻭﮦ ۱ﯾﮑﭧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻧﮯﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﮔﻮﺭﻧﺮﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﯼ ﮨﻮﯾﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺱ ﮐﺎﻣﻨﻈﻮﺭ

ﺷﺪﮦ ﮨﻮﻧﺎ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮ؛

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻮﻡ ۱۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﻣﺠﺮﯾﮧ۱۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﯾﺎﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺗﯿﺎﺯ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ

ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝﺍﯾﮑﭧ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺷﻤﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ

ﮔﮯﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﺭﻣﺌﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۷۱

ﺯﺭﻋﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯﻭﮦ ﺯﺭﻋﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯﺟﺲ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ؛

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﺳﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﺭﻗﻮﻡ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ ﺭﻗﻮﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺍﻭﺭ

ﻗﺮﺿﮧۂ ﮐﮯ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮭﯽ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﭘﺮﻟﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛

ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯﺍﻭﺭ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۹۴ﻣﯿﮟ،ﺍﺱ ﻣﯿﮟ

ﻭ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯﺟﻮﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎﮨﻮ؛ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﻣﯿﮟ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺟﺞ ﺑﮭﯽ

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮ؟

ﺷﮩﺮﯼ ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻭﮦ ﺷﮩﺮﯼ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ،ﺟﺲ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯽ

ﮔﺌﯽ ﮨﮯ؛

ﺷﻖ ﺳﮯﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﮐﯽ ﺷﻖ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ،

ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﮯﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ، ﺟﻮﮐﻤﭙﻨﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﺍﻭﺭﺟﺲ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ:۔

ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﺭﻋﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻧﮧ ﮨﻮ؛ ﺏ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ، ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭ ﺳﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﺱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮﮐﻤﭙﻨﯿﻮﮞ ﮐﯽ

ﻃﺮﻑ ﺳﮯ! ﻓﺮﺍﺩﮐﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﮯ ﻧﮧ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﻮ؛

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝ ۱ﯾﮑﭧ۴۷۹۱ﺀ ﻧﻤﺒﺮ ۳۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۵ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨ۲ﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۹ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﺸﺎﺩﺭﺕ ﮐﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺬﻑ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﺮﻧﯿﻮﺍﻟﮯ ﺍﻓﺮﺍﺩﮐﯽ ﮐﻞ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﮯﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﻮﻗﺎﺑﻞ

ﻭﺍﭘﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺷﻤﺎﺭﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺩﺍﮐﺮﺩﮦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﻮﺷﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮ؛

ﻗﺮﺿﮧ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺑﻄﻮﺭﺳﺎﻻ ﻧﮧ ﺑﺎﺯﺍﺩﺍﺋﯽ ﮐﮯ ﻭﺟﻮﺏ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ

ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﭘﯿﺪﺍﮨﻮ،ﺍﻭﺭﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﻗﺮﺿﮧۂ ﮐﺎﻣﻄﻠﺐ ﺍﺱ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺮﮐﮧ ﺳﮯﻭﮦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﯾﺴﯽ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﮐﯽ ، ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺮ

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ،ﻣﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﺳﮯ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ؛

ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯﻭﮨﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﺍﺩﮨﯿﮟ ﺟﻮﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۶۲ ﮐﯽ ﺷﻖ۷ﻣﯿﮟ ﺩﺋﯿﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ؛ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯﻭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯ ﺟﻮﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﺎﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﻮﺍﯾﺎ

ﺍﺱ ﮐﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ؛

ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﺟﻮﻻﺋﯽ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﺷﺮﻭﻉ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻻﮐﻮﺋﯽ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛

ﻣﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻝ ﻭﺍﺳﺒﺎﺏ،ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭﺍﺷﯿﺎ ﺀ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ؛ ﮔﻮﺭﻧﺮ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ

ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮ؛ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﻭﮦ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﺳﮯﮔﺮ

ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ؛

ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﯾﺎﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛

ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﺳﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﺎﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯ؛ ﺟﺞ ﻣﯿﮟ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ

ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۷۱ﺍﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻧﺼﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۳۱ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﮩﺪﯾﻞ ﮐﻨﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱

ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻢ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ، ﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ

ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎ ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﺯﺍﺋﺪﺟﺞ ﮨﻮ؟ ﺩﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺍﻓﺮﺍﺩﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ، ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯ

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ؛

ﺧﺎﻟﺺ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﮈﯾﻮﭨﯽ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﺩﮦ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻭﺻﻮﻟﯽ ﮐﮯ ﺍﺧﺮﺍﺟﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭﺗﺼﺪﯾﻖ

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﮮ؛

ﺣﻠﻒ ﻣﯿﮟ ﺍﻗﺮﺍﺭﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ؛

ﺣﺼﮧ ﺳﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺣﺼﮧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛

ﭘﻨﺸﻦ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﭘﻨﺸﻦ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮨﻮﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮ، ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﺩﺍﮐﯽ ﺟﺎﺋﮱ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻓﺎﺭﻍ ﺧﺪﻣﺖ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﯾﺎ ﺍﻧﻌﺎﻣﯽ ﺭﻗﻢ

ﮔﺮﯾﺠﻮﺍﯾﭩﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺭﻗﻢ ﯾﺎ ﺭﻗﻮﻡ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺭﻭﭘﮯ ﮐﮯﺳﻮﺩ ﮐﮯ

ﺳﺎﺗﮫ ﯾﺎﺑﻼﺳﻮﺩﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺍﭘﺲ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ؛

ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮨﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﮨﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ؛ ﺻﺪﺭ ﺳﮯﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻭﮦ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎﮨﻮ،ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﺎ

ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺮﻧﺎ

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﮭﺎ،ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻋﺒﻮﺭﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺻﺪﺭﻣﺮﺍﺩﮨﮯ؛ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﻣﯿﮟ،ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ، ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ، ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﯾﺎﻣﻔﺎﺩ،ﺍﻭﺭ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭ

ﮐﮯﮐﻮﺋﯽ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺍﻭﺭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﻮﺍﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ

ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛

ﻣﺸﺎﮨﺮﮦ ﻣﯿﮟ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﺍﻭﺭﭘﻨﺸﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ؛

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮨﺮﺣﺼﮯﮐﺎﺗﺤﻔﻆ،ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩ،ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ

ﺍﻭﺭﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﻔﻆ ﻋﺎﻣﮧ ﺍﺱ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ: ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻣﻮﺭﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ،ﺁﺳﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﮩﺪﮦ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟﮐﻮﺋﯽ ﮐﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﻼﺯﻣﺖ، ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺍﻭﺭ ﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﺴﮯﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎﮐﺴﯽ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ

ﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ، ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ، ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ،

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ، ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ،ﺍ ﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﺰﻝ، ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﺰﻝ،

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯼﯾﺎﺁﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﮐﺎﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎﺭﮐﻦ،ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻮﺳﻞ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺭﮐﻦ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﺎﻣﺸﯿﺮ،ﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ،ﮐﺴﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﮐﺎﻣﺸﯿﺮﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؛

ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ ﺳﮯﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎ

ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﺭﮨﺎﮨﻮ؛

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﯾﺎ ﮈﯾﻮﭨﯽ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﻋﺎﻡ ﮨﻮ، ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮨﻮ

ﯾﺎ ﺧﺎﺹ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﻣﺤﺼﻮﻝ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﯽ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﻧﮑﺎﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﺍﺣﺴﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻠﮟ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﺫﻝ،ﯾﮑﭧ۴۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۵ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺴﺌﯽ۴۷۹۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۳۱ﺀﺗﻤﺒﺮ، ۶۷۹۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺸﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۴۸ﺑﺎﺑﺖ۶۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﻨﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۳ﺩﺳﻤﺒﺮ،۷۷۱۱:

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ2۷۱

ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺯﺍﺋﺪﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﯽ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔ ۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﯾﺎ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥﯾﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ

ﮐﻮﺋﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﺗﻤﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﻣﯿﮟ،ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﯾﺎﺳﯿﺎﻕ ﻭﺳﺒﺎﻕ

ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﺮﺍﺱ ﮐﮯﻣﻨﺎﻓﯽ ﻧﮧ ﮨﻮ،

ﺍﻟﻒ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻭﺣﺪﺕ ﻭﺗﻮﺣﯿﺪﻗﺎﺩﺭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﮧ ﺑﺘﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ، ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﯿﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﮐﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮﺕ ﭘﺮﻣﮑﻤﻞ ﺍﻭﺭﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯾﺎﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﺼﻠﺢ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺷﺨﺺ ﭘﺮﻧﮧ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﻧﮧ ﺍﺳﮯ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮﺟﺲ ﻧﮯﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﮐﮯﺑﻌﺪﺍﺱ ﻟﻔﻆ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ

ﻣﻔﮩﻮﻡ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﮯﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺩﻋﻮﯼ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﻮ ﺩﻋﻮﯼ ﮐﺮﮮ؛

ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﻮﻣﺴﻠﻢ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻋﯿﺴﺎﺋﯽ، ﮨﻨﺪﻭﮨﺴﮑﮫ،

ﺑﺪﮪ ﯾﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻓﺮﻗﮯ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﻭﺍﻻﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ،ﻗﺎﺩﯾﺎﻧﯽ ﮔﺮﻭﭖ ﯾﺎﻻ ﮨﻮﺭﯼ ﮔﺮﻭﭖ ﮐﺎﺟﻮﺧﻮﺩﮐﻮ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻭﺭﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮩﺎﺋﯽ ،ﺍﻭﺭ

ﺟﺪﻭﻟﯽ ﺫﺍﺗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺳﮯﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﻨﮯﻭﺍﻻﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔

```

ﻟﮯ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺛﺎﻧﯽ ﮈﯾﮑﭧ۴۷۴۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۹۴ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﯿﺎﮔﯿﺎﺗﮭﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۷۷ﺭﺗﻤﺒﺮ۴۷۹۱ﺀ۔

۶۷۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﮐﺴﯽ ﻋﮩﺪﮮ ﭘﺮﻗﺎﺋﻢ ۱۶۲ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﮐﺮﮮ، ﻭﮦ ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺟﻮﺍﺱ

ﻣﻘﺎﻡ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺍﭘﻨﮯ ﭘﯿﺸﺮﻭ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺩﻏﯿﺮﮨﺴﮯﭘﮩﻠﮯ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺗﮭﺎ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﯾﺎ ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﺎﭘﯿﺸﺮﻭﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺎ

ﻧﮩﯿﮟﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ۔ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﮩﺪﮦ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯ۔

```

```

۲۶۲۔ ۲۶۲۔ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﺎ ﺷﻤﺎﺭﮔﺮﯾﮕﻮﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﮔﺮﯾﮕﻮﺭﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﯾﻢ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﻣﺬﮐﺮ ﻭﻣﻮﻧﺚ ﺍﻭﺭ ﻭﺍﺣﺪ ۳۶۲۔ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ،

ﺍﻟﻒ ﻭﮦ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺟﻦ ﺳﮯﺻﯿﻐﮧ ﻣﺬﮐﺮ ﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﻧﮑﻠﺘﺎ ﮨﻮ،ﺻﯿﻐﮧ ﻣﻮﻧﺚ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﺣﺎﻭﯼ ﺳﻤﺠﮭﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ

ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺻﻴﻐﮧ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﮯﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺎ ﺍﻭﺭﺻﯿﻐﮧ ﺟﻤﻊ ﮐﮯﺍﻟﻔﺎﻅ ﻣﯿﮟ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﺎ ﺻﯿﻐﮧ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻤﺠﮭﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

ﺗﻨﯿﺦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﺎﺍﺛﺮ۔ ۴۶۲۔ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﻣﻨﺴﻮﺥ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﺗﻮ، ﺑﺠﺰ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮﺭﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺗﻨﺴﯿﺦ

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰﮐﺎ ﺍﺣﯿﺎﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ﺟﻮﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﮧ ﮨﻮ ﺟﺐ ﺗﻨﺴﯿﺦ

ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﺁﺋﮯ؛ ﺏ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺳﺎﺑﻘﮩﻌﻤﻞ ﭘﺮﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺑﺎﺿﺎﺑﻄﮧ ﮐﺌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﻓﻌﻞ ﭘﺮﯾﺎ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ:

ﺝ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﭘﺮ، ﭘﯿﺪﺍﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺍﺗﺤﻘﺎﻕ ﭘﺮﻋﺎﺋﺪﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ

ﻭﺟﻮﺏ ﯾﺎ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ؛

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻡ ﮐﮯﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻋﺎﻧﺪﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﻣﺎﻧﮧ، ﺿﺒﻄﯽ ﯾﺎ

ﺳﺰﺍ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯿﯿﺎ

ﺍﻭﺭ ﺟﻤﻊ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۷۱

ﮐﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺣﻖ، ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺟﻮﺏ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ، ﺟﺮﻣﺎ ﻧﮧ،ﺿﺒﻄﯽ ﯾﺎ ﺳﺰﺍ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴﯽ

ﺗﻔﺘﯿﺶ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﺭﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ؛

ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎ ﭼﺎﺭﮦ ﺟﻮﺋﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ، ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮐﮭﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯ ﮔﯽ ﯾﺎﻧﺎﻓﺬﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ، ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺮﻣﺎﻧﮧ ﺿﺒﻄﯽ ﯾﺎ ﺳﺰﺍ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻋﺎﺋﺪﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﮯﮔﯽ ﮔﻮﯾﺎ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺍﺗﮭﺎ۔

```

ﺑﺎﺏ ۶۔ﻋﻨﻮﺍﻥ،ﺁﻏﺎ ﺯﻧﻔﺎﺫ ﺍﻭﺭﺗﻨﺴﯿﺦ

```

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﺭ

ﺁﻏﺎ ﺯﻧﻔﺎﺫ۔

۵۶۲۔۱ ﯾﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮩﻼﺋﮯ ﮔﺎ۔

۲ ﺷﻘﺎﺕ۳ﺍﻭﺭ۴ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ، ﯾﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭼﻮﺩﮦ ﺍﮔﺴﺖ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮ ﺳﻮﺗﮩﺘﺮﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ

ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﻧﺎﻓﺬ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﺪﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺟﺮﯾﺪﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮧ ﻣﻘﺮﺭ

ﮐﺮﮮ، ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔

۳ ﯾﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭ،ﺍﺱ ﺣﺪﺗﮏ ﺟﻮﺫﯾﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ۔

ﺍﻟﻒ ﭘﮩﻠﯽ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﮯﻟﺌﮯ؛

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﮐﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ؛ ﺝ ﺻﺪﺭﺍﻭﺭﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﮯﮨﻮﻧﮯﻭﺍﻟﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺩﻭﺳﺮﮮ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﻮﻣﮑﻦ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ،

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ،

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺩﺿﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﮔﺎﻟﯿﮑﻦ ﺻﺪﺭﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﮦ

ﺷﺨﺺ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯﺍﭘﻨﺎﻋﮩﺪﻧﮩﯿﮟ ﺳﻨﮭﺎﻟﮯﮔﺎ۔

۸۷۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۴ ﺟﮩﺎﮞ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﺩﻓﺘﺮ ﮐﮯﻗﯿﺎﻡ،ﯾﺎﮐﺴﯽ

ﺟﺞ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﻣﺎﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﻓﺴﺮ ﮐﮯ ﺗﻘﺮﺭﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ، ﯾﺎﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺟﺲ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﯾﺎﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﮐﮯ ﺟﺐ، ﯾﺎﻭﮦ ﺍﺱ ﻣﻘﺎﻡ ﮐﮯﺟﮩﺎﮞ، ﯾﺎﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﺲ ﺳﮯ،ﺍﯾﺴﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﭽﮫ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﻮ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎﻧﮯﯾﺎ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﻭﺿﻊ ﮨﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﺗﻨﯿﺦ۔ ۶۶۲۔ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻋﺒﻮﺭﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻊ ﺍﻥ ﺍﯾﮑﭩﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﺪﺭ ﮐﮯﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﮐﮯﺟﻦ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺱ

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﻣﺤﺬﻭﻓﺎﺕ،ﺍﺿﺎﻓﮯ، ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻤﺎﺕ ﮐﯽ ﮔﺌﯿﮟ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﯿﺎﺟﺎﺗﺎﮨﮯ۔

```

ﺑﺎﺏ ۷۔ ﻋﺒﻮﺭﯼ

```

ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﮯ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﯾﺎﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺧﺎﺗﻤﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﻗﺖ،ﺻﺪﺭ،ﮐﺴﯽ

ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭ ﮐﮯ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ۔ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﮯﺍﺯﺍﻟﮧ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ، ﯾﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﻣﺌﻮﺛﺮ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺯ ﯾﺮﻋﻤﻞ ﻻﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ، ﮨﺪﺍﯾﺖ ﺩﮮﺳﮑﮯﮔﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ،ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺪﺕ ﮮﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺲ ﮐﯽ

ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﺱ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﺍﯾﺴﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺕ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ،ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﮨﻮﮞﯾﺎ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﻭﺣﺬﻑ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﻭﮦ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔ ۲ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺻﺎ ﺩﺭﺷﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﻐﯿﺮﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﮯﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﮨﺮﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﮯ

ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﻨﻈﻮﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎﯾﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺍﺱ

ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﯾﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

ﺍﺯﺍﻟﮧ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮐﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﻮﻣﺌﻮﺛﺮﮐﺮﻧﮯ ﻣﯿﮟ، ﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ

ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﺍﺱ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﻄﻮﺭﺍﯾﮑﭧ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ، ﯾﺎ ﺍﺱ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺖ ﮐﻮﻣﻨﻮﺛﺮ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺯﯾﺮﻋﻤﻞ ﻻﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯﮐﻮﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ،ﺗﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﻮﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ

ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯﺭﻭ ﺑﺮﻭﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻮﮐﮧ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮧ ﯾﮧ ﮨﺪﺍﯾﺖ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﮔﮯﮐﮧ

۱ﯾﮑﭧ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻣﯿﮟ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺗﺮﻣﯿﻢ، ﺍﺿﺎﻓﮯﯾﺎ ﺣﺬﻑ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮨﻮ،ﺟﯿﺴﺎ

ﮐﮧ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺘﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﯾﮩﺎﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺱ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﺗﮏ ﻣﯿﺴﺮﮨﻮﮔﺎ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۳۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺕ ﻧﻨﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۷۶۲ ﺍﻟﻔﺎﻭﺭ۷۶۲ ﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﮯ

ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ۔

ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺷﮏ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

۷۶۲ﺏ۔ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﺷﮏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯﮐﮧ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۵۱ ﺍﻟﻒ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﺍﻭﺭ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۷۱ﺍﻭﺭ ۵۹۱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﺘﺮﮨﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ۱ﯾﮑﭧ،۳۰۰۲ﺀ ۱ﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ۳ ﺑﺎﺑﺖ

۳۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ﺩﯾﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﻨﯿﺦ ﮐﮯﺑﺎﺩﺻﻒ، ﮨﻤﯿﺸﮧ ﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ

ﺣﺬﻑ ﺷﺪﮦ ﺍﻭﺭﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

۸۶۲۔ ۱ ﺑﺠﺰﺟﯿﺴﺎﮐﮩﺎﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺟﺲ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﻧﻔﺎﻑ

ﺣﺪﺗﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﺎﺗﺴﻠﺴﻞ ﺍﻭﺭﺗﻄﺒﯿﻖ۔

ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﮮﯾﺎﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ۔

۳ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﻮﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﯽ ﻏﺮﺽ ﺳﮯ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯ ﺍﻧﺪﺭ ﺍﻧﺪﺭ، ﺻﺪﺭ

ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ،ﺧﻮﺍﮦ ﺑﻄﻮﺭﺭﺩﻭ ﺑﺪﻝ، ﺍﺿﺎﻓﮧ ﯾﺎ ﺣﺬﻑ، ﺍﯾﺴﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮﺩﮦ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﺼﻮﺭﮐﺮﮮ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺻﺎ ﺩﺭﺷﺪﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﻭﺭﺟﺲ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺻﺪﺭﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮﮐﻮ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﻮﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮨﮯ،ﺍﻥ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺎﺳﻤﺠﺎﺯﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺝ

ﺻﺪﺭﮐﻮﺷﻖ ۳ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻋﻄﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔ ۵ ﺷﻘﺎﺕ۳ﺍﻭﺭ۴ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

۶ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ،ﭨﺮﺑﯿﻮﻧﻞ، ﯾﺎ ﮨﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﺴﮯﮐﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﮐﮧ ﺷﻖ ۳ ﯾﺎﺷﻖ ۴ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﮧ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮﺍﯾﺴﯽ ﺟﻤﻠﮧ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺕ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﮐﺮﮮ

ﮔﯽ، ﺟﻮﺍﺳﮯﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﮞ۔

۷ ﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟﻣﻮﺟﻮﺩﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﮯﻣﺮﺍﺩ ﺟﻤﻠﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺁﺭ ﮈﯾﻨﻨﺲ،

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﻮﻧﺴﻞ،ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺫﯾﻠﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ،ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻖ ۲ ﺣﺬﻑ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﮐﻮﺭﮦ ﺍﺟﺎﺯ ﻭﮐﯿﻠﺌﮯﺩﯾﮑﮭﺌﮯﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ۳۷۹۱ﺀﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ،ﺻﻔﺤﮩﺎ ۰۰۲۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﻟﯿﭩﺮﺯﭘﯿﭩﻨﭧ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺛﺮﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﯾﮕﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ

ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯﻣﯿﮟ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻠﮏ

ﺟﻮﺍﺯ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﮯﻣﺮﺍﺩﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ

ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯﺧﻮﺍﮦ ﺍﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻮﺭﻭ ﺑﻌﻤﻞ ﻻﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﯼ ﻧﮧ ﻻﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ۔

```

```

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﻭﺭ ﺍﻓﻌﺎﻝ ۹۶۲۔ ۱ﺑﯿﺲ، ﺩﻣﺒﺮﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﮐﮩﺘﺮﺍﻭﺭﺑﯿﺲ،ﺍﭘﺮﯾﻞ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺑﮩﺘﺮﺑﺸﻤﻮﻝ ﮨﺮﺩﻭﺭﻭﺯ ﮐﮯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯ

ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺗﺎﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ

ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﻭﮦ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺠﺎﺯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺟﺎﺭﯼ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮ

ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺗﻤﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎ ﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺟﻮﺑﯿﺲ، ﺩﺳﻤﺒﺮﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﮐﮩﺘﺮﺍﻭﺭﺑﯿﺲ، ﺍﭘﺮﯾﻞ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮ ﺳﻮﺑﮩﺘﺮ

ﺑﺸﻤﻮﻝ ﮨﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯ ﺍﺣﮑﺎﻡ،ﻣﻮﺿﻮﻋﮩﻘﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺩﺿﻊ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﺗﮭﮯ ﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ، ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺘﺼﻮ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ

ﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺑﮭﯽ ﭼﺎﮨﮯ ﺟﻮﮐﭽﮫ ﮨﻮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﮑﻢ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻓﻌﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺧﻮﺍﮦ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ

ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۸۸۱

ﻣﺘﺮﺷﺢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎﻣﺘﺮﺷﺢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﺩﺍﺋﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۷۲۔ 0ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﮯ ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﺑﻣﻌﺮﺾ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ

ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ۔

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﮯﻣﻘﺮﺭﮦ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﭘﭽﯿﺲ ﻣﺎﺭﭺ ،ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﻧﮩﺘﺮﺍﻭﺭﺍﻧﯿﺲ ﺩﺳﻤﺒﺮ،ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﮐﮩﺘﺮﺑﺸﻤﻮﻝ ﮨﺮﺩﻭﺭﻭﺯﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ

ﺍﻭﺭﺩﯾﮕﺮﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﮐﮯ

ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﭼﺎﮨﮯ ﮐﭽﮫ ﮨﻮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۲ ﺷﻖ۱ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ،ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺍﺱ ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ

ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺷﻖ ۱ﻣﯿﮟ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ ﮐﮯ ﺟﻮﺍﺯﮐﻮ

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﭼﺎﮨﮯ ﮐﭽﮫ ﮨﻮ،ﺯﯾﺮ ﺑﺤﺚ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۴ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺗﻤﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺟﻮﭘﭽﭙﺲ ﻣﺎﺭﭺ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﻧﮩﺘﺮﺍﻭﺭﺍﻧﯿﺲ ﺩﺳﻤﺒﺮﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍ ﺭﻧﻮﺳﻮﺍﮐﮩﺘﺮﺑﺸﻤﻮﻝ ﮨﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﮐﮯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ،ﻣﻮﺿﻮﻋﮧ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﺗﮭﮯ،ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﺗﮭﮯ ﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ، ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎ ﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭﭘﺮﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰﻃﻮﺭ

ﭘﺮﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ، ﺗﺎﮨﻢ ﺍﯾﺴﮯﮐﺴﯽ ﺣﮑﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎﻓﻌﻞ ﮐﻮ

ﺍﻭﺭ۳۷۹۱ﺀ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﮯﻋﺮﺻﮧ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺑﮭﯽ ﮨﺮﺩﻭ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ، ﯾﺎ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﮐﮯ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺟﻮﻣﺸﺘﺮﮐﮩﺎﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﻈﻮﺭﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ، ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ، ﻧﯿﺰﺍﺱ ﭘﺮ

ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ،ﭼﺎﮨﮯﺟﻮﮐﭽﮫ ﮨﻮ، ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ۔

```

```

ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﯽ۰۷۲۔ ﺍﻟﻒ ۱ ﭘﺎﻧﭻ ﺟﻮﻻﺋﯽ ۷۷۷۱ﺀ ﮐﮯ ﺍﻋﻼﻥ،ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ،

ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﯾﻔﺮﻧﮉﻡ،۴۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۱۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۴۴۹۱ﺀ،

۷۷۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ ﮐﮯﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۸۹۱ﺀ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱

ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺛﺎﻧﯽ، ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۰۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۹۱ﺀ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺛﺎﻟﺚ ۵۸۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹ ﺀ ﺍﻭﺭﺗﻤﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺟﻮﻻﺋﯽ ، ۷۷۹۱ﺀﺍﻭﺭﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺟﺲ ﭘﺮﯾﮧ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﺗﻮﺛﺸﯿﻖ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ،ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﯿﺎﺟﺎﺗﺎﮨﮯﺍﻭﺭﻗﺮﺍﺭﺩﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯﮐﮧ ﻭﮦ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺿﻊ

ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭ، ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﺍﻥ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮ

ﭼﺎﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ۰۳ﺳﺘﻤﺒﺮ، ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺑﻌﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀﮐﺎ

ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﯾﺎ ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﺎﺣﮑﻢ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﺴﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﺗﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺟﻮﻻﺋﯽ ،

۷۷۹۱ﺀ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﻣﯿﮟ ﻣﻤﺪﮨﻮﮞ،ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺿﻤﻦ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ۔

ﺗﻮﺷﯿﻖ۔

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۱۱ﺀﮐﺎﻓﺮﻣﺎﻥ،۸۸۹۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﺑﯿﮩﺪ۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﯾﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺤﻤﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۷۲ﺍﻟﻒ ﺍﻭﺭ۰۷۲ﺏ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﮯ ﮔﺌﮯ۔ ۳ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۷۲ﺍﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﮨﺸﺘﻢ ﺍﯾﮑﭧ،۵۸۹۱ﺀﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮ ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ ﺩ۸۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۷۲۔ ﺍﻟﻒ

ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۰۳ﺭﺩﺳﻤﺒﺮ،۵۸۱ﺍﺀ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ ﺑﺬﺭﯾﻌﮩﺎﻟﯿﺲ۔ﺁﺭ۔ﺍﻭﻧﻤﺒﺮ ۹۹۷۲۱ ۵۸، ﻣﻮﺭﺧﮧ ۹۲ﺩﺳﻤﺮ، ۵۸۹۱ﺀﮐﻮ ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ

ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ ﻣﻮﺭﺧﮧ۰۳ﺭﺩﺳﻤﺒﺮ،۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻼﮐﺮﭘﮍﮬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺩﯾﮑﮭﺌﮯ ﺟﺮﯾﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ۵۹۹۱ﺀﻧﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ،

ﺻﻔﺤﺎﺕ۲۳۴ ۱۳۳۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ: ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۵۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺣﺬﻑ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۸۱

ﮐﺴﯽ ﺑﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺗﻤﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ، ﺟﻮ ﭘﺎﻧﭻ ﺟﻮﻻﺋﯽ، ۷۷۷۱ﺀﺍﻭﺭﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺟﺲ ﭘﺮﯾﮩﺂﺭﻧﯿﮑﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ

ﺍﻋﻼﻥ،ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ،ﻣﻮﺿﻮﻋﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ،

ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﮯﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺻﺎﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺩﺿﻊ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﺗﮭﮯ،ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﺗﮭﮯﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎﮐﺮﻧﺎ،ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎﮐﯿﺎﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ

ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎ

ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﭼﺎﮨﮯ ﺟﻮﮐﭽﮫ ﮨﻮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ

ﮐﯿﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۳ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ،ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ، ﻣﻮﺿﻮﻋﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ، ﻗﻮﺍﻋﺪ،ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻮﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮﮞ ﺟﺲ ﭘﺮﯾﮧ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ

ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ،ﻧﺎﻓﺬﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﻧﮩﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﯾﺎﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﮮ۔

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﺷﻖ ﻣﯿﮟﺑﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﮯ، ﺍﻟﻒ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺿﻮﺍﺑﻂ ، ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭﻗﻮﺍﻧﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻋﺪ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺯﻭﮞ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭ ﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﮦ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﮨﺘﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ۔

ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﮑﻢ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻓﻌﻞ ﮐﯿﻠﺌﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺳﺒﺐ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺧﻮﺍﮦ ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ

ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﮯﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﯾﺎﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔

۴۸۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۵ ﺷﻘﺎﺕ۱،۲ ﺍﻭﺭ۴ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﺴﯽ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺗﻤﺎﻡ

ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ، ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ،ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ، ﻧﯿﮏ ﻧﯿﺘﯽ ﺳﮯﺍﻭﺭﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﺲ ﮐﺎﭘﻮﺭﺍ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﻄﻠﻮﺏ

ﺗﮭﺎ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﯾﺎﮐﺌﮯﮔﺌﮯ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔ ۶ ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯ ﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻮﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﮯﻟﯿﮯﻓﺮﺍﮨﻢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﯽ۔ﺍ

```

```

ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭﻏﯿﺮﮦ ﮐﺎ ۰۷۲۲۔ ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻒ۔۱ﭼﻮﺩﮦ ﺍﮐﺘﻮﺑﺮ۹۹۹۱ﺀ ﮐﮯ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﮯﺍﻋﻼﻥ، ﻋﺎﺭﺿﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﺒﺮﺍﻣﺠﺮﯾﮧ ۹۹۹۹ﺀ

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻭﺭﺷﻠﺴﻞ۔ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥﻋﮩﺪﮦ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ، ۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﻣﺠﺮﯾﮧ۰۰۰۲ﺀ، ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ، ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ ۹۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮈﮬﺎﻧﭽﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ،۲۰۰۲ﺀ

ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ ۴۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺗﺮﺍﻣﯿﻢ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮈﮬﺎﻧﭽﮧ ﺗﺮﻣﯿﻢ۲۰۰۲ﺀﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ۹۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ ﺍﻭﺭ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮈﮬﺎﻧﭽﮧ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺩﻭﻡ،۲۰۰۲ﺀ،ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﺒﺮ ۲۳

ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ ﺑﻼﻟﺤﺎﻅ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﮯﺑﺸﻤﻮﻝ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﮨﺬﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎﮨﮯﮐﮧ ﻭﮦ ﺑﻐﯿﺮﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﮯ ﺩﺿﻊ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺛﺮ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ۲ ﻣﺎﺳﻮﺍﮮ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻣﺎﺕ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ، ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺻﺪﺍﺭﺗﯽ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ، ﺍﯾﮑﭩﺲ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺴﻮﮞ، ﭼﯿﻒ

ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮﮐﮯﻓﺮﺍﻣﯿﻦ،ﺿﻮﺍﺑﻂ،ﻭﺿﻊ ﺷﺪﮦ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺫﯾﻠﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻮ ﺑﺎﺭﮦ ﺍﮐﺘﻮﺑﺮﺍﻧﯿﺲ ﺳﻮﻧﻨﺎ ﻧﻮﮮﺍﻭﺭﺍﮐﺘﯿﺲ ﺩﻣﺒﺮﺩﻭ ﮨﺰﺍﺭﺗﯿﻦ ﺩﻭﻧﻮﮞ ﺩﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺍﻭﺭ

ﺍﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﯿﮟ، ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﮨﺌﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ

ﺗﺒﺪﯾﻞ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ ۵۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺕﺷﻖ ۶ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۰۷۱ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻒ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺷﻖ ۲ ﺍﻭﺭﺷﻖ ۶ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯﺑﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺳﮯ،۔ ﺍﻟﻒ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ، ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮ ﮐﮯﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ

ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﻨﻨﮧ ﻣﺮﺍﺩﮨﮯ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﺍﻋﻼﻧﺎﺕ،ﻗﻮﺍﻋﺪ، ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻭﺭ ﺫﯾﻠﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻭﺩﺑﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯﻣﺮﺍﺩ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﻭﺿﻊ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮨﻤﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﮯﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ؛ ۳ ﺑﻼﻟﺤﺎﻅ ﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﮯﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﯾﺎﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯﻓﯿﺼﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﺑﺸﻤﻮﻝ

ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﯾﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ، ﮐﻮﺋﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩﮨﻮ،۔

ﺍﻟﻒ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺟﻮ ﮐﮯ ﺟﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﺗﮭﮯ، ﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺗﻘﺮﺭﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ، ﺍﻭﺭﺟﻨﮩﻮﮞ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻋﮩﺪﮦ ﮐﺎ ﺣﻠﻒ ۰۰۰۲ﺀ ﻧﻤﺒﺮﺍﻣﺠﺮﯾﮧ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﯾﺎﺗﮭﺎ، ﺁﺋﯿﻦ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻭﮦ ﺑﻄﻮﺭﺟﺞ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ

ﺗﻘﺮﺭﮐﯿﺎﺟﺎ ﭼﮑﺎﮨﻮ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻓﺎﺋﺰﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺗﻘﺮﺭﯾﺎ ﻓﺎﺋﺰ ﺭﺑﻨﺎ، ﺑﺤﺴﺒﮧ ﻣﻨﻮﺛﺮ ﮨﻮﮔﺎ۔

ﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺟﻨﮩﻮﮞ ﻧﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﺞ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥﻋﮩﺪﮦ ﮐﺎ ﺣﻒ، ۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮﺍﻣﺠﺮﯾﮧ ۰۰۰۲،ﮐﮯ

ﺗﺤﺖ ﺣﻠﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﺍﭨﮭﺎ ﯾﺎﯾﺎ ﺟﻦ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎﯾﺎ ﺟﻦ ﮐﺎﺟﺞ ﮐﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﻨﺎﺧﺘﻢ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﮯ،ﺻﺮﻑ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﮯﻓﻮﺍﺋﺪﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺳﮯ، ﺁﺋﯿﻦ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﭘﯿﺮﺍﻧﮧ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﮑﺎﻥ ﮐﺎ ﺍﭘﻨﮯﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺭﮨﻨﺎﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍ ﺣﮑﺎﻣﺎﺕ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎ ﺭﺭﻭﺍﺋﯿﺎﮞ، ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﺗﻘﺮﺭﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺍﻟﺤﺪﻣﺘﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﻋﺎ ﺭﺿﯽ ﺗﺒﺎ ﺩﻟﮯ، ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺑﯿﺖ ﻣﺠﺎ ﺯﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﺍﻓﻌﺎﻝ، ﺟﻮ

ﺑﺎﺭﮦ ﺍﮐﺘﻮ ﺑﺮﺍﻧﯿﺲ ﺳﻮﻧﻨﺎﻧﻮﮮﺍﻭﺭﺍﮐﺘﯿﺲ ﺩﻣﺒﺮﺩﻭ ﮨﺰﺍﺭﺗﯿﻦ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥﺩﻭﻧﻮﮞ ﺩﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﮯ،

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﺴﯽ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﯾﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﻮ ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ، ﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﺎﻻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎ ﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺳﺰﺍﺅﮞ ﮐﯿﺘﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﯿﮯﮔﺌﮯﺗﮭﮯﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎﮐﺮﻧﺎ،ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺎﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮ،ﺷﻖ ۱ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ

ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎ ﻓﻮﺭﻡ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﭼﺎﮨﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﮨﻮ

ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۵ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺌﺖ ﻣﺠﺎﺯﯾﺎﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﮐﺴﯽ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﻢ، ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﯾﺎﺋﯿﮯﮔﺌﮯ ﻓﻌﻞ ﮐﮯ ﻟﺌﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﺳﺒﺐ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻮﺧﻮﺍﮦ ﺷﻖ ۲ ﯾﺎﺷﻖ ۴ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﯾﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﮧ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﯾﺎﺻﺎ ﺩﺭﮐﺮﺩﮦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺳﺰﺍ ﮐﯽ ﺑﺠﺎ ﺁﻭﺭﯼ ﯾﺎﺗﻌﻤﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ،ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﺍﺕ ﯾﺎﻓﻮﺭﻡ ﻣﯿﮟ

ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻘﺪﻣﮧ،ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﮧ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ۔ ۶ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ ﺳﮯﺣﺬﻑ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺗﻤﺎﻡ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﺷﻤﺎﺭ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ،ﻗﻮﺍﻋﺪ،ﺿﻤﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ،ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻭﺭﺍﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﺳﺮﯼ

ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﺟﻮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ

ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭﻗﺒﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯﻣﯿﮟ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﺎ ﻣﺎﻭﺭﺍﺋﮯ ﺣﺪﻭﺩﻧﻔﺎﺫ ﮨﮯ ﻭﮦ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﮨﯿﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ،ﻣﻨﺴﻮﺥ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

۷ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺻﻒ، ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ،ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺎﺻﻞ ﺍﻭﺭ ﻓﯿﺴﯿﮟ ﺟﻮﮐﮧ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯ ﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭﻗﺒﻞ ﻋﺎﺋﺪﺗﮭﯿﮟ

ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﻋﺎﺋﺪﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﻘﺘﻨﮧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﺳﮯﺍﻧﮩﯿﮟ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎﺧﺘﻢ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﮮ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۷۸۱

۸ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﮐﮯ ﺣﺬﻑ ﭘﺮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﻮ

ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﮯﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﮐﻮﺗﯿﺲ ﺟﻮﻥ ﺩﻭ ﮨﺰﺍﺭﮔﯿﺎﺭﮦ ﺗﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۹ ﺷﻖ ۸ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ

ﺍﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﮐﮯ ﭘﻨﺪﺭﮦ ﺍﯾﺎﻡ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻭﮦ ﻣﻮﺯﻭﮞ

ﺧﯿﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ ۔

```

```

۰۷۲۔ ﺏ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎ ﺑﺎﺕ، ﺍﯾﻮﺍﻧﮩﺎﺋﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻭﻱ ﺍﺗﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯ ﺻﻮ ﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﺎﮞ، ۷۷۷۱ﺀﺍﻭﺭﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎ ﺑﺎﺕ ﮐﮯﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ۲۰۰۲ﺀ ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻌﮨﻘﻮﺪﮞﺷﮔﺪﮯﮦ۔ ﻣﺘﺼﻮﺭ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﭼﯿﻒ ﺍﯾﮕﺰﯾﮑﭩﻮﻧﻤﺒﺮ۷ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪﮦ ﺍﯾﻮﺍﻧﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﻧﮕﮯ ﺍﻭﺭﺑﺤﺴﺒﮧ ﻣﺌﻮﺛﺮﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

ﺑﺐ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﯾﺎﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺻﻒ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻣﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۸۰۰۲ﺀ۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﻮﺍﭨﮭﺎﺭﮦ ﻓﺮﻭﺭﯼ ﺩﻭ ﮨﺰﺍﺭﺁﭨﮫ ﮐﻮﻣﻨﻌﻘﺪﮨﻮﺋﮯ ﺁﺋﯿﻦ ﮐﮯ

ﺗﺤﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮞ ﮔﮯﺍﻭﺭﺑﺤﺴﺒﮧ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

```

```

۱۷۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ،ﻟﯿﮑﻨﺂﺭﯾﮑﻞ ۳۶ ﺁﺭﯾﮑﻞ۴۶ ﺍﻭﺭﺁﺭﯾﮑﻞ۳۲۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،۔ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﺒﻠﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﺖ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﮦ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۷۹ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﺳﮯ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﮦ

ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ،ﻧﻔﺎ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﺍﮔﺴﺖ۲۰۰۲ﺀ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻧﯿﺎ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۰۷۲ﺏ ﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﯾﮑﭧ، ۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﮯﻧﯿﺘﯿﺠﮯﻣﯿﮟ ﺁﺭﻧﮑﻞ ۰۷۲ﺝ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ، ﺩﯾﮑﮭﯿﮯ ﺩﻓﻌﮧ۲ ﺍﻭﺭ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۰۷۲ ﺍﻟﻒ ﺍﻟﻒ۔

۷۲ﺍﮐﺘﻮ ﺑﺮ۳۷۹۱ﺀ ﺳﮯﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۱۷۱ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺆﺛﺮﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ:

ﺍﻟﻒ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ،ﯾﻌﻨﯽ:

ﻒ ،ﺷﻖ ۲ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ۰۱ﺭﻧﻮﻣﺒﺮ۳۷۷۱ﺀﮐﻮﯾﺎ ﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ ﺍﭘﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﺩﮮ ﮕﺎ،ﺍﻭﺭﺍﮔﺮﺩﮦ ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﻧﮧ ﺩﮮﺗﻮﻭﮦ ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺲ ﭘﺮﻭﮦ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍﺗﮭﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۳ﻣﯿﮟ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﻟﻔﺎﻅ ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ ﺩﯾﺌﮯ

ﺍﺯﺍﻟﮧ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﻭ ﮨﺮﯼ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۳۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۳۷۹۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ،۷۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۷ﺑﺎﺑﺖ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯﻧﻒ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ،۱۷۹۱ﺀ۔

۸۸۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

1ﺍﻟﻒ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﻝ ﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﭼﮑﮯﮨﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭ ﺩﻭﻡﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﺮﺟﻮﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۱۵ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ،

ﺍﻭﺭ، ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺗﻮﺯ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ، ﭼﻮﺩﮦ ﺍﮔﺴﺖ،ﺳﻦ ﺍﻧﯿﺲ ﺳﻮﺳﺘﺘﺮ ﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﺭﮨﮯﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮔﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﺑﺤﺴﺒﮧ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ۱

ﺏ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺭﮨﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺑﻠﯿﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﻧﺎ ﺍﺑﻠﯿﺘﯿﮟ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ، ﯾﺎ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۱۵ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺯﺍﺋﺪﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯ، ﻭﮨﯽ ﮨﻮﮞﮔﯽ ﺟﻮﮐﮧ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻋﺒﻮﺭﯼ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﮯﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎ۔

ﺍﮔﺮﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﺭﮐﻦ ﮨﻮ،ﺗﻮ ﻭﮦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺴﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﮯﮔﺎﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﻭﮦ

ﺍﭘﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﮯﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ۔ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ،ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﻭﻓﺎﺕ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﯽ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻧﺎﺍﺑﻞ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ

ﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﻨﮯ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ،ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻮ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﭘﺮﻧﮩﯿﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ، ﺍﺱ ﻃﺮﯾﻘﮧ

ﺳﮯ ﭘﺮﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎﺟﺲ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﻭﮦ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﭘﺮﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ۔

۸۸۱

ﺗﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ،۷۷۹۱ﺀ،ﻧﻤﺒﺮ۱۷ ﺑﺎﺑﺖ ۱۷۱۱ﺀ ﺋﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﻤﻞ ﮐﯽ ﮔﻨﯽ ﻧﻒ ﺫﯾﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ،۷۷۱۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۸۱

۴ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮔﺎ ﻧﮩﻮﻭﭦ ﺩﮮ ﮔﺎﮨﺎ ﺗﺎﻭﻗﺘﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﻧﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۶ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺣﻠﻒ ﻧﮧ ﺍﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ، ﺍﮔﺮ، ﻇﺎﮨﺮﮐﺮﺩﮦ ﻣﻌﻘﻮﻝ

ﻭﺟﻮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮ، ﻭﮦ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯ ﺩﻥ ﺳﮯﺍﺋﯿﺲ ﺩﻥ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﻧﮯ ﺳﮯﻗﺎﺻﺮ ﺭﮨﮯ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ

ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

```

۲۷۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﻟﯿﮑﻨﺂﺭﻧﯿﮑﻞ۳۶ﺍﻭﺭ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۲۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺳﯿﻨﯿﭩﮑﯽ ﺳﭙﮩﻠﯽ

ﺍﺗﺸﮑﯿﻞ۔

ﺍﻟﻒ ﺳﯿﻨﯿﭧ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﭘﮩﻠﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮨﻨﮯ ﺗﮏ، ﭘﯿﻨﺘﺎﻟﯿﺲ

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۹۵ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮞ ﮔﮯﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ، ﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆﭼﻮﺩﮦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻟﻔﻆﺩﺱ ﺍﻭﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ

ﺷﻖ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺏ ﻣﯿﮟ ﻟﻔﻆ ﭘﺎﻧﭻ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﻟﻔﻆ ﺗﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﯽﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﺑﺤﺴﺒﮧ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﺏ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻣﻨﺘﺨﺒﮧ ﯾﺎﭼﻨﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﻮﻗﺮﻋﮩﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺩﻭﮔﺮﻭﮨﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ، ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮﻭﮦ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺍﺭﮐﺎﻥ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯ

ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﺳﮯ ﺩﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯ ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ

ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﮮ ﮔﺮﻭﮦ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺻﻮﺑﮯ ﺳﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﺍﺭﮐﺎﻥ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﺳﮯ

ﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺎ:

۹ ﺭﺟﻮﻥ،۷۷۱ﺀﺍﻭﺭ۴۱ ﺍﺳﺖ۴۷۹۱ﺀ ﮐﮯﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۲۷۲ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﯿﻨﭧ ۳۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۸ﻣﺠﺮﯾﮧ۳۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭ

ﺳﮯﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺫﯾﻞ ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﻣﺆﺛﺮ ﮨﻮﺍﺗﮭﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:۔

ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ،ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻧﺌﯽ ﺷﻖ ﮐﺎ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ: ۲ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﮧ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﺳﺴﻠﺴﻠﮯﻣﯿﮟ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮧ ﺍ ﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﮮ،ﺻﺪﺭﺳﯿﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮦ ﺗﺸﮑﯿﻞ، ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯ

ﺨﺎﺏ، ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ

ﺍﻟﻒ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۳۶ ﮐﯽ ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺩﺍﻭﺭ ﺏ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۲۲ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍﺩ،ﻭﺍﻭﺭﻭ ﺍﻭﺭ

ﺝ ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۵۲۲۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﺍﻭﻝ،ﺍﯾﮑﭧ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۳۳ﺑﺎ ﺑﺖ۴۷۴۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۶۶ﯼ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﺹ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ،ﻧﻒ ﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۴ﻣﺌﯽ ۴۷۹۱ﺀ۔ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺍﻭﺭﺑﻨﺪﺳﮧ۱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡ، ﺍﯾﮑﭧ،۱۷۷۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۷ ﺑﺎﺑﺖ ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺣﺬﻑ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﻧﻒ ﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۲ﻧﻮﻣﺒﺮ۵۷۹۱ﺀ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮﻭﮦ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﮮ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﺭ

ﭼﺎﺭﺳﺎﻝ ﮨﻮﮔﯽ؛

ﺩ ﺳﯿﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﺍﭘﻨﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺍﻥ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﻧﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯﯾﺎ

ﭼﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﭼﺎ ﺭﺳﺎﻝ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﯾﺎﭼﻨﮯ ﺟﺎﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﺍﺱ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﮐﮯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮨﻮﮔﯽ

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺟﮕﮧ ﭘﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﮦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﺍﯾﺎ ﭼﻨﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮ؛ ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﭘﮩﻼ ﻋﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮨﻮﺗﮯ ﮨﯽ ﺳﯿﻨﭧ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺮﺻﻮﺑﮯ ﺳﮯ ﭼﺎﺭﻣﺰﯾﺪﺍﺭﮐﺎﻥ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺯﯾﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﺳﮯﺩﻭﻣﺰﯾﺪﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﻨﺘﺨﺐ

ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﺯ ﭘﯿﺮﺍ ﻭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﻧﺼﻒ ﮐﯽ ﺟﻦ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﺑﺬﺭﯾﻌﮧ ﻗﺮﻋﮧ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﭘﮩﻠﮯ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮦ

ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﮨﻮﮔﯽ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﮮ ﻧﺼﻒ ﮐﯽ ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﮔﺮﻭﮦ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮦ ﻣﯿﻌﺎﺩﻋﮩﺪﮦ ﮨﻮﮔﯽ۔

```

```

ﭘﮩﻠﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ۔ ۳۷۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﮨﯿﮑﻨﺂﺭﻧﯿﮑﻞ ۳۶، ﺁﺭﻧﺌﯿﮑﻞ۶۱ﺍﻭﺭﺁﺭﯾﮑﻞ ۳۲۲ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،

ﺍﻟﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﭘﺮﻣﺸﺘﻤﻞ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺍﻭﻝ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮ؛ ﺍﻭﺭ

ﺩﻭﻡ ﺍﻥ ﺯﺍﺋﺪﺍﺭﮐﺎﻥ ﭘﺮﺟﻮﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۶۰۱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﻮﭘﺮﮐﺮﻧﮯ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ،

ﻧﺘﻮﺑﺮ۳۷۷۱ﺀ ﺳﮯﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۷۷۲ﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺌﻮﺛﺮ ﮨﻮﮔﺎ ﮔﻮﯾﺎﮐﮧ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۲ﻣﯿﮟ، ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺑﻊ

ﺍﻟﻔﺎﻅ ﯾﺎﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮﺩﺋﮯﮔﺌﮯﮨﻮﮞ،ﺩﯾﮑﮭﺌﮯﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺯﺍﻟﮧ ﻣﺸﮑﺎﺍﺕ ﺩﻭﮨﺮﯼ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﭘﺮﭘﺎﺑﻨﺪﯼ۷۹۱۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻤﺒﺮ۲۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۳۷۱۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﯿﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ۷۷۷۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۷ ﺑﺎﺑﺖ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﮯ ﮔﻨﮯﻧﻒ ﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ ﺗﻮﻣﺒﺮ ۷۷۹۱۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۹۱

ﺍﻭﺭ، ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺳﮯﺍﺱ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺗﻮﮌ ﻧﮧ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ، ﭼﻮﺩﮦ ﺍﮔﺴﺖ،ﺳﻦ ﺍﻧﯿﺲ ﺳﻮﺳﺘﺘﺮﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ

ﺭﮨﮯﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽﮐﻞ ﺭﮐﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻔﮩﻮﻡ ﺑﺤﺴﺒﮧ ﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؟ ﺏ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﺭﮐﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺭﮨﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﮨﻠﯿﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭ

ﻧﺎ ﺍﮨﻠﯿﺘﯿﮟ ، ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﭘﺮ ﮐﺮﻧﮯ

ﻭﺍﻟﮯﯾﺎ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۶۰۱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۳ ﻣﯿﮟ ﻣﺤﻮﻟﮧ ﺯﺍﺋﺪﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯿﻠﺌﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﻭﮨﯽ ﮨﻮﮞ ﮔﯽ ﺟﻮﮐﮧ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻋﺒﻮﺭﯼ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯿﮟ: ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﮩﺪﮦ ﭘﺮﻓﺎﺋﺰﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ

ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﺗﯿﻦ ﻣﺎﮦ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﭘﮩﻠﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ،ﮐﺴﯽ ﺭﮐﻦ ﮐﯽ ﻭﻓﺎﺕ ﯾﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﮯ ﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯﻧﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ

ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﯿﮟ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻋﺬﺭﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯ ﺣﺘﻤﯽ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺭﮐﻦ ﻧﮧ ﺭﮨﻨﮯﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ، ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻮ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺱ

ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﮭﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻮﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﭘﺮ ﻧﮧ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ،

ﺍﺳﯽ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﺳﮯﭘﺮﮐﯿﺎﺟﺎﺳﮑﮯﮔﺎ،ﺟﺲ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﻭﮦ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﭘﮍ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ۔

ﺷﻖ ۱ ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ﺍﻟﻒ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ،ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﮧ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮔﺎ ﻧﮩﻮﻭﭦ ﺩﮮ ﮔﺎ،

ﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﺱ ﻧﮯﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۵۶ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۷۲۱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﻘﺮﺭﮦ ﺣﻠﻒ ﻧﮧ ﺍﭨﮭﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﻮﺍﻭﺭ، ﺍﮔﺮ،

ﻇﺎﮨﺮﮐﺮﺩﮦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭﺟﻮﮦ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮﻭﮦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺟﻼﺱ ﮐﮯﺩﻥ ﺳﮯﺍﮐﯿﺲ ﺭﻭﺯ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﻧﺪﺭﺣﻠﻒ ﻟﯿﻨﮯ ﺳﮯ

ﻗﺎﺻﺮﺭﮨﮯ،ﺗﻮ ﺍﺱ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

```

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ،۵۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۷ﺑﺎﺑﺖ۵۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﻧﻔﺎ ﺫ ﯾﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ، ۵۷۱۱ﺀ۔

۲۹۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

```

ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ، ﺍﺛﺎﺛﮧ ﺟﺎﺕ، ۴۷۲۔ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺍﻭﺭﺍ ﺛﺎﺛﮯ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﺭﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﮯ

ﺣﻘﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﻮﮞ

ﺍﻭﺭﻭﺟﻮﺏ ﮐﺎ ﺗﺼﺮﻑ۔ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺗﺼﺮﻑ ﻣﯿﮟ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﻨﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮧ ﮐﯿﺎﺟﺎﺗﺎﮨﻮ، ﺟﻮﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺑﻦ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﮞ ،ﺗﻮ ﺍﯾﺴﯽ

ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯ،ﺍﻥ ﭘﺮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻼﮎ ﺍﻭﺭﺍﺛﺎﺛﮯ ﺟﻮ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺗﺼﺮﻑ ﻣﯿﮟ

ﺗﮭﮯ، ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﮯ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺗﺼﺮﻑ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺗﺎﻭﻗﺘﯿﮑﮧ ﺍﻧﮩﯿﮟ

ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﮧ ﮐﯿﺎﺟﺎﺗﺎﮨﻮ، ﺟﻮﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﭘﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺑﻦ ﮔﻨﯽ

ﮨﻮﮞ،ﺗﻮ ﺍﯾﺴﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ،ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯ،ﺍﻥ ﭘﺮﻭﻓﺎﻗﯽ ﻋﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺗﺼﺮﻑ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺟﻤﻠﮧ ﺣﻘﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭﻭﺟﻮﺏ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﮮﺳﮯﭘﯿﺪﺍﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﺍﺱ

ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺣﻘﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭﻭ ﺟﻮﺏ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯﺑﺠﺰﺍﺱ ﮐﮯﮐﮧ

ﺍﻟﻒ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻤﻠﮧ ﺣﺘﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻮ،

ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﮭﯽ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ، ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ، ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻧﺘﻘﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛ ﺍﻭﺭ

ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻤﻠﮧ ﺣﻔﻮﻕ، ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺟﻮ،

ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ، ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﮭﮯ،ﺑﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻣﻨﺘﻘﻞ ﮨﻮ

ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﺎ ﻋﮩﺪﻭﮞ ﭘﺮ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ۵۷۲۔ ۱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﺍﻭﺭﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۰۴۲ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻨﻨﮯ ﺗﮏ، ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﻨﺎ،ﻭﻏﯿﺮﮦ۔ ﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ،ﺍﺱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﮯﺍﻧﮩﯽ ﻗﯿﻮ ﺩﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﭘﺮﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۹۱

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﮯﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﺎ ﺍﺱ ﺩﻥ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻋﺒﻮﺭﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯ

ﺗﺤﺖ ﺍﺱ ﭘﺮﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﺗﺎﺗﮭﺎ۔ ۲ ﺷﻖ ۱ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﮭﯽ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻋﮩﺪﮦ

ﭘﺮﻓﺎﺋﺰ ﺗﮭﺎ

ﺍﻟﻒ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﺩﯾﮕﺮﺟﺞ، ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎ

ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺞ؛

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮ؛

ﺝ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ؛

ﺩ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ؛

۵ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ؛ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺍﭨﺎﺭﻧﯽ ﺟﻨﺰﻝ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﺍﯾﮉﻭﻭﮐﯿﭧ ﺟﻨﺰﻝ؛ ﯾﺎ

ﺯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ۔

۳ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﭼﮫ ﻣﺎﻭﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﮐﻮﺋﯽ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﺎ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﯾﺴﺎﺷﺨﺺ ﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﺠﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ ﻧﮧ

ﮨﻮ؛ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮﮐﻮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﻤﯿﭩﯽ ﻣﯿﮟ،ﺟﺲ ﮐﺎ ﺍﺳﮯ ﺭﮐﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﺍﻭﺭﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮏ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﺎﺣﻖ

ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻟﺒﺘﮩﺎﺱ ﺷﻖ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﺩﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯﮐﺎﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ، ﺟﻮﺍﺱ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻋﺒﺪﮦ ﭘﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺲ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺟﺪﻭﻝ

ﺍﺣﯿﺪﮮ ﻭﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۸۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﻧﻤﺒﺮ۴۱ﺟﺮﯾﮧ ۸۸۹۱۱ﮐﮯﺁﺭﯾﻞ۱ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﺖ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺌﮯ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺳﻮﻡ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﮐﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﻘﺮﺭﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺟﺲ ﻗﺪﺭﺟﻠﺪ ﻣﻤﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮨﻮ،

ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﻣﺬﻭﺭﮦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۵ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻒ ﮐﻞ ﺩﯾﻮﺍﻧﯽ،ﻓﻮﺟﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﻣﺎﻝ ﮐﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﭘﻨﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺭﮨﯽ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﯽ ﮨﻮﮞ، ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﺩ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯ ﺍﭘﻨﮯ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﺗﯽ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﺘﯽ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ؛ ﺍﻭﺭ ﺏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﮭﺮﻣﯿﮟ ﺟﻤﻠﮧ ﮨﯿﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﻭﺭﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﮦ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺎﻝ

ﮔﺰﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﯽ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ، ﺟﻮ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﮯ

ﮨﻮﮞ، ﯾﻮﻡ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺳﮯﺍﭘﻨﮯﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﺘﮯ ﺭﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔

```

```

ﭘﮩﻠﮯﺻﺪﺭ۶ﮐﺎ۷۲ﻃ۔ﻠﻒ۔ ۶۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﭘﮩﻼ ﺻﺪﺭ، ﭼﯿﻒ ﺟﺴﻨﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻏﯿﺮﺣﺎﺿﺮﯼ ﻣﯿﮟ،

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۴ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﺣﻠﻒ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺍﭨﮭﺎﺳﮑﮯﮔﺎ۔

```

```

ﻋﺒﻮﺭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍ۷ﻣ۷ﺎ۲ﻟ۔ﯽ ﺍﺣﮑﺎﻡ ۔ ۷۷۲۔ ﺗﯿﺲ ﺟﻮﻥ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮ ﺳﻮ ﭼﻮﮨﺘﺮﮐﻮﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺻﺪﺭ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﮯﻣﺼﺪﻗﮧ،ﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﯾﺎ ﺟﺪﻭﻝ، ﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﺧﺮﭺ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭ، ﺟﺎﺋﺰ ﺭﮨﮯ ﮔﺎ۔

ﺻﺪﺭﯾﮑﻢ ﺟﻮﻻﺋﯽ ﺳﻦ ﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮ ﺳﻮﺗﮩﺘﺮﺳﮯﺷﺮﻭﻉ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺧﺮﭺ ﺟﻮﺍﺱ ﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻨﻈﻮﺭﺷﺪﮦ ﺧﺮﭺ ﺳﮯ

ﺯﯾﺎﺩﮦ ﮨﻮ، ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯ ﺭﻗﻮﻡ ﮐﯽ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺩﮮ ﺳﮑﮯﮔﺎ۔

۳ ﺷﻖ ۱ ﺍﻭﺭ۲ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﭘﺮﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﯿﻠﺌﮯ۔ ﺍﻟﻒ ﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﻮﺍﻟﮯﮐﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ

ﭘﮍﮬﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۹۱

ﺏﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﻮﺍﻟﮯﮐﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ

ﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛ ﺍﻭﺭ

ﺝﺍﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﺴﯽ ﺣﻮﺍﻟﮯﮐﻮ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﮐﮯﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ

ﮐﮯﺣﻮﺍﻟﮯ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﭘﮍﮬﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

```

۸۷۲۔ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﺍﻥ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﮧ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﺟﻦ ﮐﺎﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﻦ ﮐﺎ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﮨﻮ، ﻭﮨﯽ ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻭﮨﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮﮔﺎ ﺟﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ

ﻣﺤﺎﺳﺒﮧ ﻧﮧ ﮨﻮﺍﮨﻮ۔

ﺭﻭﺳﮯ،ﻭﮦ ﺩﯾﮕﺮﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯﯾﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻣﺠﺎﺯ ﮨﮯﺍﻭﺭﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۱۷۱،

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺗﻐﯿﺮ ﻭﺗﺒﺪﻝ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ،ﺑﺤﺴﺒﮧ ﺍﻃﻼﻕ ﭘﺬﯾﺮﮨﻮﮔﺎ۔

```

```

۹۷۲۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺑﺎﻭﺟﻮﺩ، ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﻓﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺎﺗﻠﺴﻞ۔ ﻋﺎﺋﺪﮐﺮﺩﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻭﺭﻓﯿﺴﯿﮟ ﺍﺱ ﻭﻗﺖ ﺗﮏ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮨﯿﮟ ﮔﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ

ﻣﻘﻨﻨﮧ ﮐﮯﺍﯾﮑﭧ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻧﮧ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔

```

```

۰۸۲۔ﺗﯿﯿﺲ ﻧﻮﻣﺒﺮﺍﯾﮏ ﮨﺰﺍﺭﻧﻮﺳﻮﺍﮐﮩﺘﺮﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۳۲ ﮐﮯﺗﺤﺘﮩﻨﮕﺎﻣﯿﺤﺎﻟﺘﮑﮯ

ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺎﺗﺴﻠﺴﻞ۔

ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﮨﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﻖ ۷ﺍﻭﺭﺷﻖ ۸ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﺮﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭﮨﻮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﮦ ﯾﺎﺣﮑﻢ

ﺟﻮﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ، ﺟﺎﺋﺰﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺣﺼﮧ ﺩﻭﻡ ﮐﮯ ﺑﺎﺏ ۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﮦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ

ﺳﮯﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

```

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺿﻤﯿﻤﮧ

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲ ﺍﻟﻒ

ﻗﺮﺍﺭﺩﺍ ﺩﻣﻘﺎﺻﺪ

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺧﯿﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﷲ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔

ﭼﻮﻧﮑﮧ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ ﮨﯽ ﮐﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﮐﺎ ﺑﻼ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮﮮﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﮨﮯﺍﻭﺭﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺟﻤﮩﻮﺭﻭ

ﺗﻤﯿﺎ ﺭﻭﺍﻗﺘﺪ ﺍﺭﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺣﺪﻭﺩ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﺣﻖ ﮨﻮﮔﺎﻭﮦ ﺍﯾﮏ ﻣﻘﺪﺱ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮨﮯ: ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺳﺎﺯﻧﮯ ﺟﻮﺟﻤﮩﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮦ ﮨﮯﺁﺯﺍﺩ ﻭﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﯾﮏ

ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؛ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﭘﻨﮯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮐﻮﺟﻤﮩﻮﺭ ﮐﮯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺮﺩﮦ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﻭﮞ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﯽ؛ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺟﻤﮩﻮﺭﯾﺖ،ﺣﺮﯾﺖ، ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ، ﺭﻭﺍﺩﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﻋﺪﻝ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﮯ ﺍﺻﻮﻟﻮﮞ ﮐﻮﺟﺲ ﻃﺮﺡ

ﺍﺳﻼﻡ ﻧﮯ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﯽ ﮨﮯ ﭘﻮﺭﮮﻃﻮﺭ ﭘﺮﻣﻠﺤﻮﻅ ﺭﮐﮭﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ:

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮﮞ ﮐﻮﺍﺱ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﻭﮦ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﭘﻨﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻭﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺕ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺲ ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺩﺳﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﺍﻥ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ،ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﺩﮮﺳﮑﯿﮟ؛

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺱ ﺍﻣﺮﮐﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﮐﮧ ﺍﻗﻠﯿﺘﯿﮟ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﭘﻨﮯ ﻣﺬﺍﮨﺐ

ﭘﺮﻋﻘﯿﺪﮦ ﺭﮐﮭﺴﮑﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﯽ ﺛﻘﺎﻓﺘﻮﮞ ﮐﻮ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﮧ ﺗﺮﻗﯽ ﺩﮮ ﺳﮑﯿﮟ؛ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﮦ ﻋﻼﻗﮯ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﮯﺩﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﮯ

ﺟﻮﺁﺋﻨﺪﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻞ ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﺟﺎﺋﯿﮟ ﺍﯾﮏ ﻭﻓﺎﻗﯿﮧ ﺑﻨﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯﺟﺲ ﮐﮯﺻﻮﺑﻮﮞ ﮐﻮﻣﻘﺮﺭﮦ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺭ

ﮐﯽ ﺣﺪﺗﮏ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ؛

ﺎﺿﻤﯿﻤﮧ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۱ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ، ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۹ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۸۹۱ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺧﻼﻕ

ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯾﮟ ﻣﺴﺎﻭﺍﺕ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﻧﻈﺮﻣﯿﮟ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ،ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻭﺭﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ،ﺳﻮﭺ،

ﺍﻇﮩﺎﺭﺧﯿﺎﻝ،ﻋﻘﯿﺪﮦ،ﺩﯾﻦ ،ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺍﻭﺭﺷﺮﮐﺖ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﻗﻠﯿﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﭘﺴﻤﺎﻧﺪﮦ ﻭﭘﺴﺖ ﻃﺒﻘﻮﮞ ﮐﮯﺟﺎﺋﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﮯﺗﺤﻔﻆ ﮐﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﯿﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ؛

ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﻝ ﮔﺴﺘﺮﯼ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻮﺭﯼ ﻃﺮﺡ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﮨﻮﮔﯽ؛ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻭﻓﺎﻗﯿﮧ ﮐﮯﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﯿﺎﻧﺖ،ﺍﺱ ﮐﯽ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺟﻤﻠﮧ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ

ﮐﮯ ﺧﺸﮑﯽ ﻭﺗﺮﯼ ﺍﻭﺭﻓﻀﺎﺀ ﭘﺮﺻﯿﺎﻧﺖ ﮐﮯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟﺗﺤﻔﻆ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﮮ ﮔﺎ:

ﺗﺎﮐﮧ ﺍﮨﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻓﻼﺡ ﻭﺑﮩﺒﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ ﺍﻭﺭﺍﻗﻮﺍﻡ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﯽ ﺻﻒ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﮨﻤﺘﺎﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺎﺻﻞ

ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ ﺍﻭﺭﺍﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯﺍﻭﺭﺑﻨﯽ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﻭﺧﻮﺵ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﻮﺭﯼ ﮐﻮﺷﺸﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﯿﮟ۔

۹۹۱

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻭﻝ

1ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۳۳ﺏﺍﻭﺭ۴

ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۱۱ﺍﻭﺭ۲ﮐﮯﻧﻔﺎﺫ ﺳﮯ ﻣﺸﺜﻨﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ

ﺻﮧ ۱ ۱۔ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ

۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺍﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ،۱۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲۱ ﻣﺠﺮﯾﮩﺎ۶۹۱ﺀ۔

۲۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ۲۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ﺍ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۲۔ ﺿﻮﺍﺑﻂ

ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ۲۷۹۱ﺀ۔

۲۔ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎﻥ ﭘﭧ ﻓﯿﮉ ﺭﮐﻨﯿﺎﻝﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ۲۷۹۱ﺀ۔

۳۔ ﺿﺎﺑﻄﮧﺻﻨﻌﺘﻮﮞ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ۲۷۹۱ﺀ۔

۴۔ ۴۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﭼﺘﺮﺍﻝ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۴۷۹۱ﺀ۔

۵۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﭼﺘﺮﺍﻝ، ﺗﺼﻔﯿﮧ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ،۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۳ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۴۹۱ﺀ۔ ۶۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻭﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﺍﻭﺭﺗﺼﻔﯿﮧ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ ﺩﯾﺮ ﻭﺳﻮﺍﺕ

۵۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۵۷۹۱ﺀ۔

ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽﭼﺘﺮﺍﻝ ﺗﺼﻔﯿﮧ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻟﮧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۶۷۹۱ﺀ۔

ﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﮩﺎﺭﻡﺍﯾﮑﭧ۷۷۷۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۷۷ﺑﺎﺑﺖ۷۹۱ﺍﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧﺍﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۱۲ﻧﻮﻣﺒﺮ۷۹۱ﺍﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ

ﺭﺍﺝ ۷ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۲۶ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۸۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۳۱ﺭﺗﻤﺒﺮ،۶۷۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ۱ﯾﮑﭧ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ۱ﯾﮑﭧ۴۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۳ ﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ۔

۲۔ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ۱ﯾﮑﭧ،۵۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۹۳ ﺑﺎﺑﺖ۵۷۹۱ﺀ۔

۔ ﺁﻧﺎ ﭘﯿﺴﻨﮯﮐﯽ ﻣﻠﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻭﺭﺗﺮﻗﯽ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۵ ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀﺍ۔

۴۔ﭼﺎﻭﻝ ﭼﮭﮍﻧﮯﮐﯽ ﻣﻠﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻭﺭﺗﺮﻗﯽ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۵ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀ۔

۲ﮐﭙﺎﺱ ﺑﯿﻠﻨﮯﮐﯽ ﻣﻠﻮﮞ ﮐﮯﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻭﺭﺗﺮﻗﯽ ﮐﺎ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۹۵ ﺑﺎﺑﺖ ۶۹۱ﺀ۔

۴۔ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﯼ ﻓﻮﺝ ۱ﯾﮑﭧ۲۵۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۹۳ ﺑﺎﺑﺖ۲۵۹۱ﺀ۔ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺩﮨﺸﺖ ﮔﺮﺩﯼ ﺍﯾﮑﭧ ۷۹۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۷۲ﺑﺎﺑﺖ ۷۹۹۱ﺀ،ﺻﺮﻑ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﯼ ﻓﻮﺝ ﺍﯾﮑﭧ۲۲۹۱ﺀ

ﻧﻤﺒﺮ۹۳ ﺑﺎﺑﺖ۲۲۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۴ ﮐﯽ ﺫﯾﻠﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱ ﮐﯽ ﺷﻖ ﺩ ﮐﯽ ﺫﯾﻠﯽ ﺷﻖ ﭼﺎﺭ ﮐﯽ ﺩﺗﮏ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﯼ ﻓﻮﺝ ﺗﺮﻣﯿﮟﻣﯽﺍﯾﮑﭧ، ۷۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺍﺑﺎﺑﺖ ۷۰۰۲ﺀﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۴۔ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ۵۷۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۵۷۹۱ﺍﻭﺭﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﮐﯽ

ﺟﮕﮧ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﮦ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﯾﮑﭧ۔

۵۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ۱ﯾﮑﭧ

۲ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ۱ﯾﮑﭧ،۴۷۹۱ﺀﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺍﺍﺑﺎﺑﺖ۴۷۹۱ﺀ۔ ۲۔ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﭘﭧ ﻓﯿﮉ ﺭﮐﯿﻨﺎﻝﺗﺮﻣﯿﻤﯽﺍﯾﮑﭧ،۵۷۹۱۔ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﮮ

ﺑﺎﺑﺖ ۵۷۹۱ﺀ۔

۶۶۔ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﭘﭧ ﻓﯿﮉ ﺭﮐﯿﻨﺎﻝﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۶۷۹۱ﺀ۔

ﺍﻧﺪﺭﺍﺝ۳ﺗﺎ۵ﮐﺎﻭﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻤﺮ ﺍﯾﮑﭧ،۶۷۱۱،ﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۸۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺗﮯ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۳۱ﺭﺗﻤﺒﺮ، ۶۷۹۱ﺀ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﺖ،۷۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ ۷۰۱۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﺪﺕ ﮐﮯﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﭘﺮ

ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎ ﺣﺼﻨﮩﯿﮟ ﺭﮨﮯﮔﺎﺍﻭﺭﻣﻨﺴﻮﺥ ﻣﺘﻮﺭﮨﻮﮔﺎ۔

ﺫﯾﻠﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ۶ﺍﻭﺭﺍﻧﺪﺭﺍﺝ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ۱ﯾﮑﭧ،۶۷۹۱،ﻧﻤﺒﺮ۳۶ ﺑﺎﺑﺖ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﻭﻓﻌﮧ۸۸ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮑﯿﺎﮔﯿﺎﻧﻔﺬ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ۳۳ﺀﺗﻤﺒﺮ۶۷۹۱ﻭ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺣﺼﮧ ۲ ۱۔ ﻓﺮﺍﻣﯿﻦ ﺻﺪﺭ

۱ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻭﻧﺘﻘﻠﯽ ﻣﻌﺪﻧﯿﺎﺕ،۶۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۸ﻣﺤﺮﯾﮧ، ۶۹۱۱ﺀ۔

۲۔ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﯾﺠﻨﺴﯽ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻈﻤﺎﮐﻤﭙﻨﯿﺎﺕ۷۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۳۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕﺍﻧﺠﻤﻦ ﮨﺎﮮ ﺍﻣﺪﺍﺩﺑﺎﮨﻤﯽ۲۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۹ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱۔ ۴۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻤﮧ ﺯﻧﺪﮔﯽ ۲۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۰۱ﻣﺠﺮﯾﮧ،۲۷۹۱ﺀ

۵۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺯﯾﺮﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﺭﺷﻞ ﻻﺀ۲۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۶۔ ۶۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﺻﺮﻑ ﺑﺎﺋﮯ ﺧﺎﺹ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺭﯾﺎﺳﺘﻮﮞ ﮐﮯﺣﮑﻤﺮﺍﻥ، ۲۷۹۱ﺀ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۵۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۷۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯾﺎﮞ ﺍﻭﺭﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﺎﻣﮯ۷۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۶۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۸۔ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﻮﺟﺪﺍﺭﯼ ۲۷۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۰۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ۲۷۹۱ﺀ۔

۲۔ ﺿﻮﺍﺑﻂ

ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﺼﺮﻑ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﺭﺍﻭﻟﭙﻨﮉﯼ،۹۵۹۱ﺀ۔

۲ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،۶۶۹۱ﺀ۔

۳۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺘﺮﻭﮐﮧ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺩﻋﺎﺩﯼ،ﺍ۶۹۱ﺀ۔

۴۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﻏﻠﻂ ﺍﻇﮩﺎﺭ ﮐﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢﻣﺤﺼﻮﻝ ﺁﻣﺪﻧﯽ، ۹۹۹۱ﺀ۔

۰ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﺼﺮﻑ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ، ۹۹۹۱ﺀ۔

۶۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ، ۹۹۹۱ﺀ۔

۷۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺳﺰﺍ ﻇﺎﮨﺮﯼ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﺳﮯ ﺑﮍﮪ ﭼﮍﮪ ﮐﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰﺍﺭﻧﺎ،۹۹۹۱ﺀ۔

۸۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺒﻀﮧ ﮐﯽ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺯﺭﻋﯽ ﺍﺭﺍﺿﯽ ۹۹۹۱ﺀ۔

ﺍﺳﻨﺎﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۹ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺩﺷﻤﻦ ﮐﻮﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﺭﻗﻢ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽﺍﻣﻼﮎ ﺩﺷﻤﻦ،۰۷۹۱ﺀ۔

۰۱۔ ﺿﺎ ﺑﻄﮧ ﺑﮍﯼ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﮐﮯ ﮐﺮﻧﺴﯽ ﻧﻮﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﻭﺍﭘﺴﯽ،۱۷۱۱ﺀ۔

۱۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺑﺎﺯ ﯾﺎﻓﺖ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺘﺮﻭﮐﮧ ﮐﯽ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺍﻭﺭﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ،ﺍ۱۷۱ﺀ۔

۲۰۲

۲۱۔ ۲۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧﺗﺼﻔﯿﮧ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺿﻠﻊ ﭘﺸﺎﻭﺭﺍﻭﺭﻗﺒﺎﺋﻠﯽ ﻋﻼﻗﮧ ﺟﺎﺕ، ﺍ۷۷۱ﺀ۔

۳۱۔ ۳۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﻓﻨﮉ ﺯﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎﻝ ﮐﻨﻮﻧﺸﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﯿﮓ ﺍﻭﺭﻋﻮﺍﻣﯽ ﻟﯿﮓ، ۱۷۱۱ﺀ۔

۴۱۔ ﺿﺎﺑﻂ ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﺯﺭﻣﺒﺎﺩﻟﮧ ﮐﯽ ﻭﺍﭘﺴﯽ ۲۷۹۱ﺀ۔

۵۱۔ ۵۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺍﻇﮩﺎﺭﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﺍﺛﺎ ﺛﮧ ﺟﺎﺕ۲۷۹۱ﺀ۔

۶۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﻣﻼ ﺯﻣﺖ ﺳﮯ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ۲۷۹۱ﺀ۔

۷۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﻗﺒﻀﮧ ﻧﺠﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﺳﮑﻮﻝ ﺍﻭﺭﮐﺎﻟﺞ۲۷۹۱ﺀ۔

۸۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﻓﺮﻭﺧﺖﺍﻣﻼﮎ ﺩﺷﻤﻦ۲۷۹۱ﺀ۔

۹۱۔ ۹۱۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﻮﺍﺭﺙ ﻭﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﺩﯾﺮﻭﺳﻮﺍﺕ۲۷۹۱ﺀ۔

۰۲۔ ۰۲۔ ﺿﺎﺑﻄﮧﺗﺼﻔﯿﮧ ﺗﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ ﺩﯾﺮﻭﺳﻮﺍﺕ۲۷۹۱ﺀ۔

۱۲۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ۲۷۹۱ﺀ۔

۲۲۔ ۲۲۔ ﺿﺎﺑﻄﮧﻣﺘﻮﻟﯿﻮﮞ ﺍﻭﺭﻧﺎﻇﻤﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﻮﺭﮈ ﮐﯽ ﻣﻌﻄﻠﯽ ﻧﯿﺸﻨﻞ ﭘﺮﯾﺲ ﭨﺮﺳﭧ،۲۷۹۱ﺀ۔

۳۲۔ ۳۲۔ ﺿﺎﺑﻄﮧﭘﻨﺠﺎﺏﺑﺎﺯﺍﺩﺍﺋﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﺎﺕﺑﯿﻨﮏ ﮨﺎﮮ ﺍﻣﺪﺍﺩﺑﺎ ﮨﻤﯽ۷۷۹۱ﺀ۔

۴۲۔ ۴۲۔ ﺿﺎﺑﻄﮧ ﺳﻨﺪﮪﺑﺎﺯﺍﺩﺍﺋﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﺎﺕﺍﻧﺠﻤﻦ ﮨﺎﮮ ﺍﻣﺪﺍﺩﺑﺎ ﮨﻤﯽ۲۷۹۱ﺀ۔

۳۔ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺟﮩﺎﺯﺭﺍﻧﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۹۵۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۳۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۹۵۹۱ﺀ۔

۲۔ﺟﻤﻮﮞ ﻭﮐﺸﻤﯿﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۱۹۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۳ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۶۹۱۱ﺀ۔

۳۔ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺎﺋﻠﯽ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۱۹۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸ﻣﺠﺮﯾﮧ،۱۹۱۱ﺀ۔

۴۔ ﺗﺤﻔﻆ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۱۹۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۱۹۱۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﯾﺴﻮﺳﯽ ﺍﯾﭩﮉ ﭘﺮﯾﺲ ﺁﻑ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻗﺒﻀﮧ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۶۹۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۱۹۱۱ﺀ۔

۶۔ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﮟ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۱۹۱۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۵۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۱۹۱۱ﺀ۔ ۴۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﯾﮑﭧ

ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻓﻠﻢ ۱ﯾﮑﭧ،۳۶۶۱ﺀﻧﻤﺒﺮ ۸۱ ﺑﺎ ﺑﺖ۳۹۹۱ﺀ۔

۵۔ ﺳﺎﺑﻖ ﺻﻮﺑﮧ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻭﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﮦ ﮨﺎﮮﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۰۹۹۱ﺀﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮﺍ

ﻣﺠﺮﯾﮧ۰۶۶۱ﺀ۔

۲۔ﺍﻣﻼﮎ ﻭﻗﻒ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈ ﯾﻨﻨﺲ،۱۹۱۱ﺀﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ ۸۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۶۱۱ﺀ۔

۳۔ ﺭﺟﺴﭩﺮﯼ ﺍﻧﺠﻤﻨﺎﻥ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۲۶۹۱ﺀﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ۹

ﻣﺠﺮﯾﮧ،۲۹۱ﺍﺀ۔ ﺻﻨﻌﺖ ﮨﺎﮮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻗﯿﺎﻡ ﻭﺗﻮﺳﯿﻊ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ، ۳۳۹۱ﺀ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ۴ﻣﺠﺮﯾﮧ،۳۶۹۱ﺀ۔

۶۶۔ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﮯﮔﻮﺭﻧﺮ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﻭﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺍﺩﺍﺭﮦ ﮨﺎﮮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،۱۷۱۱ﺀﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ

ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ۳ ﻣﺠﺮﯾﮧ۱۷۱۱ﺀ۔

ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ ﭼﺸﻤﮧ ﺭﺍﺋﭧ ﺑﻨﮏ ﮐﯿﻨﺎﻝ ﭘﺮﻭﺟﯿﮑﭧ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺳﭩﮧ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﺍﺭﺍﺿﯽ،

ﺁﺭﮈ ﯾﻨﻨﺲ،۱۷۹۱ﺀﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮩﺂﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ۵ﻣﺠﺮﯾﮧ، ﺍ۱۷۱ﺀ۔

ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ ﮔﻮﻝ ﺯﺍﻡ ﭘﺮﻭﺟﯿﮑﭧ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻧﺴﺪﺍﺩﺳﭩﮧ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭﺍﺭﺍﺿﯽ،ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ،

۱۷۱۱ﺀﺷﻤﺎﻝ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﺳﺮﺣﺪﯼ ﺻﻮﺑﮧ ﺁﺭﮈﯾﻨﻨﺲ ﻧﻤﺒﺮ ۸ﻣﺤﺮﯾﮧ،۱۷۱۱ﺀ۔۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺍﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﻡ

1ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۴۴۳ ﺻﺪﺭﮐﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

۔ 1 ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺍﻭﺭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺭﮮ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭ

ﺍﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻓﺴﺮﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼﺭﯾﭩﺮﻧﻨﮓ ﺍﻓﺴﺮﮨﻮﮔﺎ۔ ۲۔ 1 ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯ ﺍﺟﻼﺳﻮﮞ ﮐﯽ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﭘﺮﯾﺬﺍﺋﮉﻧﮓ

ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﮐﺎﺗﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﺎﻏﺬﺍﺕ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎﻝ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ،ﻧﺎﻡ ﻭﺍﭘﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﺍﻭﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﮐﮯﻟﺌﮯ، ﺍﮔﺮ

ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ، ﻭﻗﺖ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻡ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۴۔ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﯽ ﺩﻭﭘﮩﺮﺳﮯﭘﮩﻠﮯﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﮐﺎﻏﺬﺟﺲ ﭘﺮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﺧﻮﺩﺍﺱ ﮐﮯﺍﻭﺭﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧﯾﺎ،ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺭﮐﻦ ﮐﮯ ﺩﺗﺨﻂ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭ ﺟﺲ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻧﺎﻣﺰﺩﺷﺨﺺ ﮐﺎ ﺍﯾﮏ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﺷﺪﮦ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻨﺴﻠﮏ ﮨﻮﮐﮧ ﻭﮦ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﭘﺮﺭﺿﺎ ﻣﻨﺪ ﮨﮯ، ﺍﻓﺴﺮ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﻮﺩﮮﮐﺮﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﺸﺨﺺ ﮐﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺻﺪﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻧﺎﻣﺰﺩﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎﺟﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ

ﺻﺪﺭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎ ﺍﮨﻞ ﮨﻮ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺗﺠﻮ ﯾﺰﮐﻨﻨﺪﮦ ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮟ

ﺍﯾﮏ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﮐﺎﻏﺬﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﭘﺮﺩﺳﺘﺨﻄﻨﮩﯿﮟ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۱ ﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ۴۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﻭﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۵۰۲

۰۵۔ ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎﻝ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﻩ ﻭﻗﺖ ﺍﻭﺭﻣﻘﺎﻡ ﭘﺮﮐﺮﮮ ﮔﺎ، ﺍﻭﺭﺍﮔﺮ

ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍ ﺗﺎﻝ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺻﺮﻑ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﺭﮦ ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪﮦ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮ ﺩﮮ ﮔﺎ،ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩﺭﮦ ﺟﺎﺋﯿﮟ ،ﺗﻮ ﻭﮦ، ﻋﺎﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯ ﺫﺭﯾﻌﮯ، ﺟﺎﺋﺰ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﻧﺎ ﻣﺰﺩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﮯﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ

ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﻣﻮﺳﻮﻡ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ۔

۲۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺱ ﻏﺮﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﺩﻥ ﮐﯽ ﺩﻭﭘﮩﺮ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﮐﺴﯽ ﻭﻗﺖ، ﺍﺱ ﺍﻓﺴﺮ

ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﻮﺟﺲ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺍﺱ ﮐﺎﮐﺎﻏﺬﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺮﺍﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ، ﺍﭘﻨﺎ ﺩﺳﺘﺨﻄﯽ ﺗﺤﺮﯾﺮﯼ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﮮﮐﺮﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﺳﮯﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﮨﻮﺳﮑﮯﮔﺎ،ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﻮﺟﺲ ﻧﮯ ﺍﺱ ﭘﯿﺮﮮ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ

ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﺳﮯ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﯾﺪﯾﺎ ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻧﻮﭨﺲ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﻧﮩﯿﮟ

ﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ۷۔ ﺍﮔﺮﺍﯾﮏ ﮐﮯﺳﻮﺍﺑﺎﻗﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ،ﺗﻮﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﺱ ﺍﯾﮏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﻮ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮﺩﮮ ﮔﺎ۔

۸۔ ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﻧﮧ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﺍﮔﺮ، ﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﯾﻮﮞ ﮐﮯﺑﻌﺪ، ﺩﻭﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺭﮦ ﺟﺎﺋﯿﮟ، ﺗﻮ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﮐﮯﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮔﺎﻥ ﺍﻭﺭ

ﺗﺎﺋﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮦ ﮔﺎﻥ ﮐﮯﻧﺎﻣﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﮮﮔﺎ،ﺍﻭﺭﻣﺎﺑﻌﺪﭘﯿﺮﻭﮞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻔﯿﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ

ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ۹۔ ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﻮ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﻣﻘﺮﺭﮐﺮﺩﮦ ﻭﻗﺖ ﮐﮯﺑﻌﺪﻓﻮﺕ ﮨﻮﺟﺎﺋﮱ ، ﺍﻭﺭ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻗﺒﻞ ﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻮﺕ ﮐﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻞ

ﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮ ﺍﻓﺴﺮ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ،ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﯽ ﻣﻮﺕ ﮐﮯﺍﻣﺮﻭﺍﻗﻌﮧ ﮐﮯﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﭘﺮ، ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﺩﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺍﻣﺮﻭﺍﻗﻌﮧ ﮐﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﻮ ﺩﯾﮕﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮨﺮﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﺯﺳﺮﻧﻮﺷﺮﻭﻉ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﮧ ﻧﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﮨﻮ:

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻧﺎﻣﺰﺩﮔﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﯽ ﺗﻨﺴﯿﺦ

ﮐﮯ ﻭﻗﺖ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﮭﯽ،ﻣﺰﯾﺪﻧﺎ ﻣﺰﺩﮔﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ: ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﺟﺲ ﻧﮯ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯﭘﮩﻠﮯ ﺍﺱ ﺟﺪﻭﻝ

ﮐﮯﭘﯿﺮﺍ ۶ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﺳﮯﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎ ﻧﻮﭨﺲ ﺩﮮﺩﯾﺎﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺗﻨﺴﯿﺦ ﮐﮯﺑﻌﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ

ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻧﺎ ﻣﺰﺩﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎﻧﺎ ﺍﮨﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ۔

۰۱۱۔ ﺭﺍﮮ ﺩﮨﯽ ﮐﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﻣﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﺍﻭﺭ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮔﺎ، ﺍﻭﺭ ﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﺍﯾﺴﮯﺍﻓﺴﺮﻭﮞ ﮐﯽ ﺍﻋﺎﻧﺖ ﺳﮯ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﺲ

ﻃﺮﺡ ﮐﮧ ﻭﮦ، ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮﺭﮐﺮﯾﮟ۔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ، ﺍﻭﺭ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ، ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺭﮐﻦ ﻭ، ﺟﻮﺧﻮﺩ ﮐﻮﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ

ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﯾﺎ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ،ﺍﺱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺟﻼﺱ ﻣﯿﮟ ﻭﻭﭦ ﮈﺍﻟﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ

ﮐﺮﮮ ﺟﺲ ﮐﺎﻭﮦ ﺭﮐﻦ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﺎ ﺣﻮﺍﻟﮧ ﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮟ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻃﻮﺭ ﭘﺮ ﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﮨﮯ،

ﺍﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ،ﺍﻭﺭﻭﮦ ﺍﭘﻨﺎﻭﻭﭦ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﭘﺮﭼﯽ ﭘﺮﻣﺎﺑﻌﺪﭘﯿﺮﻭﮞ ﮐﮯﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎﮐﺮﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺧﻔﯿﮧ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﻭﺳﺎﻃﺖ ﺳﮯﮨﻮﮔﯽ ﺟﻦ ﭘﺮﺍﯾﺴﮯﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺣﺮﻭﻑ ﺗﮩﺠﯽ ﮐﮯﻟﺤﺎﻅ ﺳﮯ ﺩﺭﺝ ﮨﻮﮞ ﮔﮯ ﺟﻮ ﺩﺳﺘﺒﺮﺩﺍﺭ ﻧﮧ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻮﮞ، ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻻﺷﺨﺺ ﺍﺱ ﺷﺨﺺ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﺴﮯﻭﮦ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮ،ﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎ ﮐﺮﻭﻭﭦ

ﺩﮮ ﮔﺎ۔

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮ ﭼﯿﺎﮞﻣﺜﻨﯽ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﯾﮏ ﮐﺘﺎﺏ ﺳﮯ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﯽ، ﮨﺮﻣﺜﻨﯽ ﭘﺮﻧﻤﺒﺮ ﺩﺭﺝ ﮨﻮﮔﺎ:؛ ﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﮐﺴﯽ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺟﺎﺭﯼ ﮐﯽ ﺟﺎﮮ ﺗﻮ ﺍﺱ ﮐﺎ ﻧﺎﻡ ﻣﺜﻨﯽ ﭘﺮﺩﺭﺝ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﮯﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۴۱۱۔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﭘﺮﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻻﺷﺨﺺ ﺍﺳﮯﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﮐﮯﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﯿﮟ

ﮈﺍﻟﮯﮔﺎ ﺟﻮﺍﻓﺴﺮ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯﺭﮐﮭﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ۵۱۔ ﺍﮔﺮﮐﺴﯽ ﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﺷﺨﺺ ﺳﮯﮐﻮﺋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﺧﺮﺍﺏ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ﻭﮦ ﺍﺳﮯ ﺍﻓﺴﺮ

ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﻮ ﻭﺍﭘﺲ ﮐﺮﺩﮮ ﮔﺎ، ﺟﻮﭘﮩﻠﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﮐﻮﻣﻨﺴﻮﺥ ﮐﺮﮐﮯﺍﻭﺭﻣﺘﻌﻠﻘﮧ ﻣﺜﻨﯽ ﭘﺮﻣﻨﺴﻮﺧﯽ ﮐﺎ

ﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎﮐﺮﺍﺳﮯﺩﻭﺳﺮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮮ ﮔﺎ۔

۶۱۱۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯽ ﻧﺎﺟﺎﺋﺰﮨﻮﮔﯽ ﺍﮔﺮ۔ ﺍﻭﻝ ﺍﺱ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﺍﯾﺴﺎﻧﺎﻡ،ﻟﻔﻆ ﯾﺎﻧﺸﺎﻥ ﮨﻮﺟﺲ ﺳﮯﻭﻭﭦ ﺩﯾﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﺷﺨﺺ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﮨﻮﺳﮑﮯ؛ ﯾﺎ

ﺩﻭﻡ ﺍﺱ ﭘﺮﺍﻓﺴﺮ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﮯﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺳﺘﺨﻂ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ، ﯾﺎ

ﺳﻮﻡ ﺍﺱ ﭘﺮﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﮧ ﮨﻮ،ﯾﺎ ﭼﮩﺎﺭﻡ ﺩﻭﯾﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ

ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺱ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﮧ ﮨﻮﺳﮑﮯ، ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺎﻡ ﮐﮯ

ﺳﺎﻣﻨﮯﻧﺸﺎﻥ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﻮ۔ ۷۱۔ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯﺑﻌﺪ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﻓﺴﺮﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪﮦ،ﺍﯾﺴﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﮞ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﮯﮐﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ

ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﮐﮯﺻﻨﺪﻭﻗﻮﮞ ﮐﻮﮐﮭﻮﻟﮯﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﻧﮩﯿﮟ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﭘﮍﺗﺎﻝ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ،ﺍﯾﺴﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﮐﻮﻣﺴﺘﺮ ﺩﮐﺮﺗﮯ

ﮨﻮﺋﮯ ﺟﻮﻧﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﮨﻮﮞ، ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺮﭼﯿﻮﮞ ﭘﺮﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﺩﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﮐﺎﺷﻤﺎﺭﮐﺮﮮﮔﺎ ﺍﻭﺭﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﺩﺭﺝ ﺷﺪﮦ ﺩﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﮯ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﻮﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۔

۔۱ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺎﻧﺘﯿﺠﮧ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮﮔﺎ،ﯾﻌﻨﯽ:۔ ﺍﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﮯﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﮈﺍﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻭﻭﭦ

ﺷﻤﺎﺭﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ؛

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔

ﺏ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺍﯾﮏ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﮐﮯﺣﻖ ﻣﯿﮟ ﮈﺍﻟﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺩﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ

ﺗﻌﺪﺍﺩﮐﻮﺍﺱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﮯ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻓﯽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺳﺐ ﺳﮯﮐﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﺿﺮﺏ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺸﺴﺘﻮﮞ

ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﮯﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻭﻭﭦ ﮈﺍﻟﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭ

ﺝ ﺷﻖ ﺏ ﻣﯿﮟﻣﺤﻮﻟﮧ ﻃﺮﯾﻘﮯﺳﮯﺷﻤﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍ ﺩﮐﻮﺷﻖ ﺍﻟﻒ ﮐﮯﺗﺤﺖ

ﺷﻤﺎﺭﮐﺮﺩﮦ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩﻣﯿﮟ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﯾﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﺗﺸﺮﯾﺢ: ﺍﺱ ﭘﯿﺮﮮ ﻣﯿﮟﻧﺸﺴﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﺗﻌﺪﺍﺫ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮﮞ ﺍﻭﺭﺧﻮﺍﺗﯿﻦ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻧﺸﺴﺘﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﯿﮟ۔

ﮐﺴﯽ ﮐﺴﺮﮐﻮ ﻗﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﺪﻝ ﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۹۱۔ ﺍﺱ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﻮﺟﺲ ﻧﮯ ﭘﯿﺮﺍ ۸۱ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﻃﺮﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﻣﺪﻭﻥ ﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﮨﻮ، ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮﺩﯾﺎﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ۰۰۲۲۔ ﺟﺒﮑﮧ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺳﮯﺩﻭﯾﺎﺯﯾﺎﺩﮦ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ،ﺗﻮﻣﻨﺘﺨﺐ

ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﮐﺎﭼﻨﺎﺅ ﻗﺮﻋﺪﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔

۱۱۔ ﺟﺒﮑﮧ، ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺋﮯ ﺩﮨﯽ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ، ﻭﻭﭨﻮﮞ ﮐﺎ ﺷﻤﺎﺭﻣﮑﻤﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ ﮨﻮ،ﺍﻭﺭﺭﺍﺋﮯ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﮐﺎﻧﺘﯿﺠﮧ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﮔﯿﺎﮨﻮ، ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭﺍﻥ ﮐﮯﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﻮﻣﻮﺟﻮﺩ ﮨﻮﮞ،ﻧﺘﯿﺠﮧ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﮮ ﮔﺎ۰۱ﻭﺭﻧﺘﯿﺠﮧ ﺳﮯ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮﮮﮔﺎ، ﺟﻮﻓﯽ ﺍﻟﻔﻮﺭﻧﺘﯿﺠﮧ ﮐﻮﻋﺎﻡ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯﻣﺸﺘﮩﺮﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎﻋﮑﻢ ﺩﮮ ﮔﯽ۔ ۲۲۔ 1 ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ،ﺍﻋﻼﻥ ﻋﺎﻡ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ،ﺻﺪﺭﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮﺭﯼ ﺳﮯ، ﺍﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﯽ

ﺑﺠﺎ ﺍﻭﺭﯼ ﮐﮯﻟﺌﮯﻗﻮﺍﻋﺪﻭﺿﻊ ﮐﺮﺳﮑﮯﮔﺎ۔!

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﮑﭧ۴۱۰۲،ﻧﻤﺒﺮﺩ ﻧﺎﺑﺖ۲۱۰۲ﯼ ﺭﻭﺳﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﻋﮩﺪﻭﮞ ﮐﮯﺣﻠﻒ

ﺻﺪﺭ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۲۴ ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔

...................... ، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭ

ﺭﺕ ﻭﺗﻮﺣﯿﺪﻗﺎﺩﺭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ ، ﮐﺘﺐ ﺍﻟﮩﯿﮧ،ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﮑﺘﺐ ﮨﮯ،ﻧﺒﻮﺕ ﺣﻀﺮﺕ

ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﮧ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﺘﯿﻦ ﺟﻦ ﮐﮯﺑﻌﺪﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺁﺳﮑﺘﺎ، ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﻭﺭﻗﺮﺁﻥ

ﭘﺎﮎ ﺩﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺟﻤﻠﮧ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﭘﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﮐﮭﺘﺎﮨﻮﮞ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭ ﮨﻤﯿﺸﮧ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎ ﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻧﮧ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﺍﺳﮯﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﮮﺳﺎﻣﻨﮯﻏﻮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﯿﺮﮮﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺁﺋﯿﮕﺎ

ﺑﺠﺰ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺻﺪﺭﺍﭘﻨﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺣﻘﮧ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ!

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۸۹۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﺒﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻈﻢ

1ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۹۹ ۱

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ

ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﻭﺣﺪﺕ ﻭﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺎﺩﺭﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﺒﺎﺭﮎ ﻭﺗﻌﺎﻟﯽ، ﮐﺘﺐ ﺍﻟﮩﯿﮧ، ﺟﻦ ﻣﯿﮟ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻟﮑﺘﺐ ﮨﮯ،ﻧﺒﻮﺕ

ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﮧ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﻴﮧ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﺗﻢ ﺍﻧﺒﯿﻦ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺁﺳﮑﺘﺎ، ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺍﻭﺭ

ﻗﺮﺁﻥ ﭘﺎﮎ ﻭﺳﻨﺖ ﮐﯽ ﺟﻤﻠﮧ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﭘﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺭﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮﮞ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻈﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻭﺭ

ﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ،ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﺎ!ﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ:ﺍ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ،

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯﮐﯽ ﻧﮧ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ ﻧﮩﺎ ﺳﮯﻇﺎﮨﺮﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺮﮮﺳﺎﻣﻨﮯﻏﻮﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎﯾﺎﻣﯿﺮﮮﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺁﺋﯿﮕﺎ

ﺑﺠﺰ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﺍﭘﻨﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺣﻘﮧ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﺩﺭﯼ ﮨﻮ۔

ﺍ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎ ﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧۃ۰۰ﮐﯽ ﺭﻭﺕ ۳ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﺍﻭﺭﺟﺪﺩﻝ ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۹۲

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﺩﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ

ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ،

ﺍﻭﺭ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ، ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﻧﮧ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ ﻧﮩﺎﺳﮯﻇﺎﮨﺮﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮﯾﺎﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ،ﻣﯿﺮﮮﺳﺎﻣﻨﮯﻏﻮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﯿﺮﮮﻋﻠﻢ

ﻣﯿﮟ ﺁﺋﯿﮕﺎ،ﺑﺠﺰ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﯾﺮ ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮﻣﻤﻠﮑﺖ،ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺣﻘﮧ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ ﻧﮯﺧﺎﺹ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯼ ﮨﻮ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔!

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ

1ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۳۵۲ﺍﻭﺭ ۶۲

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺠﮭﮯ

ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺻﺪﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ،ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﺒﯿﮑﺮﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﺳﯿﻨﯿﭧ

ﮐﮯ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،

ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ،ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎﺝ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﻊ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩﮦ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

۳۳۲

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ

1ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۵۳ﺍﻭﺭ ۶۶ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﮧ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯﮐﻮﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯﮔﺎ،ﻣﯿﮟ

ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ،ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮ ﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔!

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ، ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ

1ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۶۶

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮦ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺭﮐﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ

ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ، ﯾﺠﮩﺘﯽ،

ﺑﮩﺒﻮﺩﯼ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩ ﮨﮯ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻧﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭ ﺩﻓﺎﻉ

ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﺎ ﮔﻮﺭﻧﺮ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۲۲۰۱

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﮔﻮﺭﻧﺮﺻﻮﺑﮧ zﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ

ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯ

ﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻭﺭ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﮩﺪﻭﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﻧﮧ ﺍﺱ ﭘﺮﻇﺎﮨﺮﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﮔﻮﺭﻧﺮﺻﻮﺑﮧ zﻣﯿﺮﮮﺳﺎﻣﻨﮯﻏﻮﺭﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﯿﺮﮮﻋﻠﻢ

ﻣﯿﮟﺁﺋﯿﮕﺎﺑﺠﺰ ﺟﺐ ﮐﮧ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﮔﻮﺭﻧﺮﺍﭘﻨﮯﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺣﻘﮧ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯﺍﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۵۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻭﺯﯾﺮ

ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۰۰۱ ۵ ﺍﻭﺭ۲۲۱ ۲

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻭﺯﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻮﺑﮧ zﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻭﺭ

ﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ،ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻭﺭ ﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ، ﺍﺗﺤﮑﺎﻡ، ﯾﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﮨﮯ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ، ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ، ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﮧ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﺴﮯﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﮐﯽ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﮧ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ ﻧﮧ ﺍﺱ ﭘﺮﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﯾﺎﻭﺯﯾﺮ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻣﯿﺮﮮﺳﺎﻣﻨﮯﻏﻮﺭ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﯿﺮﮮ

ﻋﻠﻢ ﻣﯿﮟ ﺁﺋﯿﮕﺎ ﺑﺠﺰ ﺟﺐ ﮐﮧ ﻭﺯ ﯾﺮﺍﻋﯽ ﯾﺎﻭﺯﯾﺮ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﮐﯽ ﮐﻤﺎﺣﻘﮧ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮨﯽ ﮐﮯ

ﻟﺌﮯ ﺍﯾﺴﺎﮐﺮﻧﺎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﻮﯾﺎ ﺟﺲ ﮐﯽ ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻠﯽ ﻧﮯﺧﺎﺹ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯼ ﮨﻮ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰٠۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍ۱ﺍ ۴ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪ ﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲۲۱ ﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔

۷۱۲

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۳۵۲ﺍﻭﺭ ۷۲۱ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﮧ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺧﯿﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔

ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﺍﻭﺭﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﮔﻮﺭﻧﺮﮐﺎﻡ

ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﯿﮯﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺗﻮﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎ ﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ ، ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ

ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ

ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎ ﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ، ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ،

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎ ﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﯿﮟ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞﮔﺎ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۸۹۱۱ﺀﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۸۸۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ

1ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۵۲۲ﺍﻭﺭ ۷۷۲۱ ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺤﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺟﺐ ﮐﺒﮭﯽ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺻﻮﺑﮧ ﮐﺎﻡ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﮩﺎ

ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭ۔ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ،ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ ،ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎ ﺩﮨﮯ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ، ﻣﯿﮟ ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩﮦ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۹۹۲

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﺎ ﺭﮐﻦ

1 ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۵۶ ﺍﻭﺭ ۷۲۱ ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔

ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺭﮐﻦ ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﻣﯿﮟ،ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ،

ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ،ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ، ﺍﻭﺭﮨﻤﯿﺸﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭﯼ، ﺳﺎﻟﻤﯿﺖ، ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ،ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ ﺍﻭﺭﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﯽ

ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺮﯾﮧ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯﮐﻮﺷﺎﮞ ﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻗﯿﺎﻡ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎﺩﮨﮯ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭ ﺭﺩﻓﺎﻉ

ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۶۱۲

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺤﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺍﻋﻠﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ،ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ

ﺍﻭﺭﺍﭘﻨﮯﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻭﺍﻗﻔﯿﺖ،ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻗﻮﺕ ﻓﯿﺼﻠﮧ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ۔

1ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺻﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۲۲

ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﯾﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺟﺞ

1ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۸۷۱ﺍﻭﺭ۴۹۱ ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎﺟﺞ ﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻤﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ، ﯾﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎﺟﺞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ

ﺻﻮﺑﮧ ﯾﺎ ﺻﻮﺑﮧ ﺟﺎﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ

ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ،ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺿﺎ ﺑﻄﮩﺎﺧﻼﻕ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ،

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۸۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﯾﺎﮔﯿﺎ۔

۲۲۲ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﺎ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎﺟﺞ

1ﺁﺭﺋﯿﮑﻞ ۳۰۲ ﺝ۷

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍﺍ ﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ: ﮐﮧ، ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎ ﻭﻓﻘﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﺟﺞ، ﺍﭘﻨﮯ

ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﺋﮯ ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ،ﺍﭘﻨﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ

ﺍﻭﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺩﺍﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ، ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﻋﻠﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﮯﺟﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﮦ ﺿﺎﺑﻄﮩﺎﺧﻼﻕ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ:

ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺭﮐﮭﻮﮞ ﮔﺎ،ﺍﺱ ﮐﺎ ﺗﺤﻔﻆ ﺍﻭﺭﺩﻓﺎﻉ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ: ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ، ﮨﺮﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ، ﮨﺮﻗﺴﻢ ﮐﮯﻟﻮﮔﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺑﻼ ﺧﻮﻑ ﻭﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭ ﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩ

ﺍﻧﺼﺎﻑ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۰۱ﺏ ﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۰۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﮯ ﭼﯿﻒ ﺑﺴﭩﺲ ﯾﺎﺟﺞ ﮐﮯ

ﺣﻠﻒ ﻧﺎﻣﮧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۳۲۲

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﯾﺎﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦ ۲

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴۱۲

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍ ﻣﮩﺮ ﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z، ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯ ﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ

ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮﺍﯾﺎ ﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮨﻮ، ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﮐﻮﺋﯽ ﺭﮐﻦﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﻓﺮﺍﺋﺾ ﻭﮐﺎﺭﮨﺎﮮ ﻣﻨﺼﺒﯽ، ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ، ﺍﭘﻨﯽ ﺍﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺍﻭﺭ ﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭﺑﻼﺧﻮﻑ ﺩﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻭﺭﺑﻼ ﺭﻏﺒﺖ ﻭﻋﻨﺎﺩﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ،ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯ ﺫﺍﺗﯽ ﻣﻔﺎﺩﮐﻮﺍﭘﻨﮯ

ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﮐﺎﻡ ﯾﺎﺍﭘﻨﮯ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻓﯿﺼﻠﻮﮞ ﭘﺮﺍﺛﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ۔ ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﻣﯿﻦ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺑﯿﺴﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۲۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۵ﺑﺎﺑﺖ۲۱۰۲ ﺀ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﺍﻭﺭﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ۳ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ﺍﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﮐﮯﺍﺭﮐﺎﻥ

1 ﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۴۴۲

ﺑﻨﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮﮞ ﺍﻟﻠﮧ ﮐﮯﻧﺎﻡ ﺳﮯﺟﻮ ﺑﮍ ﺍﻣﮩﺮﺑﺎﻥ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺭﺣﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻭﺍﻻ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ، z،ﺻﺪﻕ ﺩﻝ ﺳﮯﺣﻠﻒ ﺍﭨﮭﺎ ﺗﺎﮨﻮﮞ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ

ﺳﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﺭﮨﻮﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺟﻮﻋﻮﺍﻡ ﮐﯽ ﺧﻮﺍﮨﺸﺎﺕ ﮐﺎﻣﻈﮩﺮﮨﮯ،ﺍﻭﺭﯾﮧ ﮐﮩﻤﯿﮟ ﺍﭘﻨﮯﺁﭖ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻭﮞ ﮔﺎ ﺍﻭﺭ ﯾﮧ ﮐﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺘﻔﯿﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺑﺮﯼ ﻓﻮﺝ ﯾﺎ ﺑﺤﺮﯼ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻮﺝ ﻣﯿﮟ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﯾﻤﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﮞ ﮔﺎ۔

ﺍﻟﻠﮧ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺩﺍﻭﺭﺭﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯﺁﺋﯿﻦ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۹۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ ۲ﺍﻭﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺪﻭﻝ ﭼﮩﺎﺭﻡ

1 ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ۴

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺘﯿﮟ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ

ﺣﺼﮧ ﺍﻭﻝ

۱۔ ﺍﻣﻦ ﯾﺎﺟﻨﮓ ﻣﯿﮟ ﻭﻓﺎﻕ ﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺣﺼﮯﮐﺎ ﺩﻓﺎﻉ، ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺑﺮﯼ، ﺑﺤﺮﯼ ﺍﻭﺭﻓﻀﺎﺋﯽ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺍﻭﺭﮐﻮﺋﯽ ﺩﻭﺳﺮﯼ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺟﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﺑﮭﺮﺗﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎﺭﮐﮭﯽ ﺟﺎﺋﯿﮟ؛ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺟﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺗﻮ ﻧﮧ ﮨﻮﮞﻣﮕﺮ ﺟﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﻮﻝ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﺳﮯﻣﻨﺴﻠﮏ ﮨﻮﮞ ﯾﺎﺍﻥ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮﮐﺎﺭﺭﻭﺍﺋﯽ ﮐﺮ ﺭﮨﯽ ﮨﻮﮞ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺳﺮﺭﺷﺘﮧ ﺳﺮﺍﻍ ﺭﺳﺎﻧﯽ؛ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﮧ، ﺩﻓﺎﻉ ﯾﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﮯ ﮐﺴﯽ ﺣﺼﮧ ﮐﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﮯ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺑﻨﺎﺀ ﭘﺮﺍﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻧﻈﺮﺑﻨﺪﯼ؛ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺟﻮﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻮﮞ؛ ﻭﮦ ﺻﻨﻌﺘﯿﮟ ﺟﻮ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺩﻓﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎﺟﻨﮓ ﺟﺎﺭﯼ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﻮﮞ۔

۲۔ ﺑﺮﯼ، ﺑﺤﺮﯼ ﺍﻭﺭﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻮﺝ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ، ﭼﮭﺎﺅﻧﯽ ﮐﮯﻋﻼﻗﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﺩﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﺎﺅﻧﯽ ﮐﮯﺍﺩﺍﺭﮦ ﮨﺎﮰ ﻣﺠﺎﺯ ﮐﯽ ﮨﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﻣﯿﮟ

ﺭﮨﺎﺋﺸﯽ ﺟﮕﮧ ﮐﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﻋﻼﻗﻮﮞ ﮐﯽ ﺣﺪ ﺑﻨﺪﯼ۔

۳۔ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﮧ ﺩﻭﺳﺮﮮﻣﻠﮑﻮﮞ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ، ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﻭﺭﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﻭﮞ ﺍﻭﺭﺳﻤﺠﮭﻮﺗﻮﮞ ﮐﮯ ﺑﺸﻤﻮﻝ،ﻋﮩﺪﻧﺎﻣﻮﮞ ﺍﻭﺭ

ﻣﻌﺎﮨﺪﻭﮞ ﭘﺮﻋﻤﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﮐﺮﻧﺎ، ﮨﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎﻥ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺍﻭﺭﻣﻠﺰﻡ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﮞ ﮐﮯ

ﺣﻮﺍﻟﮧ ﮐﺮﻧﺎ۔

۴۔ ﻗﻮﻣﯿﺖ،ﺷﮩﺮﯾﺖ ﺍﻭﺭﻋﻄﺎﺋﮯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﮩﺮﯾﺖ۔

۵۔ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﯾﺎﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺩﺍﺭﺍﻟﺤﮑﻮﻣﺖ ﺳﮯﯾﺎﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﯾﺎﺭ ﮨﺎﺋﺶ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﮐﺮﻧﺎ۔ ۶۔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺩﺍﺧﻠﮧ ﺍﻭﺭﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯﺗﺮﮎ ﻭﻃﻦ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﺮﺍﺝ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﺱ ﺳﻠﺴﻠﮧ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﻭﺣﺮﮐﺖ ﮐﮯﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﮐﮯﺟﻮﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮧ ﺭﮐﮭﺘﮯ ﮨﻮﮞ؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯ

ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﮐﯽ ﺯﯾﺎﺭﺍﺕ۔

۶۶۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۷۔ ﮈﺍﮎ ﻭﺗﺎﺭ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﭨﯿﻠﯽ ﻓﻮﻥ، ﻻﺳﻠﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﮐﮯﺍﯾﺴﮯﮨﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺫﺭﺍﺋﻊ؛ ﮈﺍﮎ ﺧﺎﻧﮯ

ﮐﺎﺳﯿﻮﻧﮓ ﺑﯿﻨﮏ۔

۸۔ ﮐﺮﻧﺴﯽ،ﺳﮑﮧ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻭﺭﺯﺭﻗﺎﻧﻮﻧﯽ۔

۹۔ ﺯﺭﻣﺒﺎﺩﻟﮧ؛ ﭼﯿﮏ، ﻣﺒﺎﺩﻟﮧ ﮨﻨﮉﯾﺎﮞ، ﭘﺮﻭﻧﻮﭦ ﺍﻭﺭﺍﺳﯽ ﻃﺮﺡ ﮐﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ۔

۰۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﺎ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻗﺮﺿﮧ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﮐﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﭘﺮﺭﻗﻢ ﻗﺮﺽ ﻟﯿﻨﺎ: ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﻗﺮﺿﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭ

ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﺍﻣﺪﺍﺩ۔

۱۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﻼﺯﻣﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﭘﺒﻠﮏ ﺳﺮﻭﺱ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔

۲۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﭘﯿﻨﺸﻨﯿﮟ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯﯾﺎﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﻓﻨﮉ ﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﭘﯿﻨﺸﻨﯿﮟ ۔

۳۱۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺤﺘﺴﺐ۔

۴۱۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺭﻋﺎﯾﺎ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪﺍﻟﺘﯿﮟ ﺍﻭﺭﭨﺮ ﺑﯿﻮﻧﻞ۔ ۵۱۔ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﮯ،ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮔﮭﺮﺍﻭﺭﺍﺳﯽ ﻗﺴﻢ ﮐﮯﺍﺩﺍﺭﮮﺟﻮﻭﻓﺎﻕ ﮐﮯﺯﯾﺮﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ

ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﺮﻣﺎﯾﮧ ﻟﮕﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮ۔

۶۱۔ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺍﯾﺠﻨﺴﯿﺎﮞ ﺍﻭﺭﺍﺩﺍﺭﮮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﮯﺋﺌﮯ، ﭘﯿﺸﮧ ﻭﺍﺭﺍﻧﮧ ﯾﺎ

ﻓﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ﮐﮯﻟﺌﮯ۔ ۷۱۔ ﺗﻌﻠﯿﻢ، ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻃﻠﺒﺎﺀ ﮐﮯﻏﯿﺮﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﻧﮯﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻠﮑﯽ ﻃﻠﺒﺎﺀ ﮐﮯﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟ

ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔

۸۱۔ ﺟﻮﮨﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ،ﺑﺸﻤﻮﻝ..

ﺍﻟﻒ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﮐﮯﺟﻮﺟﻮ ﮨﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪﺍﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﮨﯿﮟ؛ ﺏ ﺟﻮ ﮨﺮﯼ ﺍﯾﻨﺪﮬﻦ ﮐﯽ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭﺍﻭﺭﺟﻮ ﮨﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﺭﻧﮯ ﺍﻭﺭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﯿﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﺍﻭﺭ

ﺝ ﺷﻌﺎﺅﮞ ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺎﻧﮯ ﮐﮯ: ﺍﻭﺭ

ﮐﮯﺁﺩ ﺑﻮﺍﺋﮑﺮﺯ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۱ ﮐﯽ ﺯﻭﺳﮯ ﻭﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻧﻨﯽ ﺫﯾﻠﯽ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩ ﮐﺎﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۹۱۔ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮨﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮧ، ﻣﻼﺣﻮﮞ ﮐﮯﺍﻭﺭﺑﺤﺮﯼ ﮨﺴﭙﺘﺎﻝ ﺍﻭﺭﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮨﯽ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮧ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﺴﭙﺘﺎﻝ۔ ﺑﺤﺮﯼ ﺟﮩﺎﺯﺭﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺟﮩﺎﺯﻭﮞ ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻭﺭﻓﺖ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻣﺪﻭﺟﺰﺭﯼ ﺳﻤﻨﺪﺭﻭﮞ ﻣﯿﮟ ﺟﮩﺎﺯﺭﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺟﮩﺎﺯﻭﮞ

ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻭﺭﻓﺖ ﮐﮯ، ﺑﺤﺮﯼ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ۔

ﺍﺍ777

۲۲۔ ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺟﮩﺎﺯ ﺍﻭﺭﮨﻮﺍﺑﺎﺯﯼ، ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﻭﮞ ﮐﺎ ﺍﮨﺘﻤﺎﻡ ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺟﮩﺎﺯﻭﮞ ﮐﯽ ﺁﻣﺪﻭﺭﻓﺖ ﺍﻭﺭﮨﻮﺍﺋﯽ ﺍﮈﻭﮞ ﮐﺎ

ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻭﺭﺍﻧﺘﻈﺎﻡ۔ ۳۲۔ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﮐﮯﻣﯿﻨﺎﺭ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﮨﺎﺩﯼ ﺟﮩﺎﺯ، ﺍﺷﺎﺭﮦ ﮔﺎﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﺑﺤﺮﯼ ﺍﻭﺭﮨﻮﺍﺋﯽ ﺟﮩﺎﺯﻭﮞ ﮐﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﮯﻟﺌﮯ

ﺩﯾﮕﺮﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕ۔

۴۲۔ ﺑﺤﺮﯼ ﯾﺎ ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺭﺍﺳﺘﻮﮞ ﺳﮯﻣﺴﺎﻓﺮﻭﮞ ﺍﻭﺭﻣﺎﻝ ﮐﯽ ﻧﻘﻞ ﻭﺣﻤﻞ۔

۵۲۔ ۵۲۔ ﺣﻖ ﺗﺼﻨﯿﻒ، ﺍﯾﺠﺎﺩﺍﺕ ،ﻧﻤﻮﻧﮯ ﮨﺘﺠﺎﺭﺗﯽ ﻧﺸﺎﻧﺎﺕ ﺍﻭﺭﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﻣﺎﻝ ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎﺕ۔

۶۲۔ ﺍﻓﯿﻮﻥ، ﺟﮩﺎﮞ ﺗﮏ ﮐﮧ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﺎﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔

۷۲۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﺩﮦ ﺳﺮﺣﺪﺍﺕ ﮐﭩﻢ ﮐﮯﺁﺭﭘﺎﺭﻣﺎﻝ ﮐﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪﻭ ﺑﺮﺁﻣﺪ، ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ،

ﻏﯿﺮﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﮯﺳﺎﺗﮫ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺳﮯ ﺑﺮﺁﻣﺪﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﻝ ﮐﺎﻣﻌﯿﺎﺭﺧﻮﺑﯽ۔

۸۸۔ ﺑﯿﻨﮏ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ؛ ﺑﯿﻨﮑﺎﺭﯼ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﺑﯿﻨﮑﺎﺭﯼ ﮐﮯﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﮯﻋﻼﻭﮦ ﮨﻮﮞ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﺮﻑ

ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﮞ۔ ۹۲۔ ﺑﯿﻤﮧ ﮐﺎﻗﺎﻧﻮﻥ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﺍﺱ ﺑﯿﻤﮧ ﮐﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻧﮯﻟﮯﻟﯽ ﮨﻮﺍﻭﺭ ﺑﯿﻤﮧ ﮐﮯﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭ ﮐﮯﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﮐﻮﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺒﮑﮧ ﺍﺱ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻮﺟﺲ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻧﮯ ﻟﮯﻟﯽ ﮨﻮ، ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺑﯿﻤﮧ،ﺳﻮﺍﺋﮯ ﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﻧﮯ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺫﻣﮧ ﺩﺍﺭﯼ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﻭﺟﮧ ﺳﮯ ﻟﮯﻟﯽ ﮨﻮ۔

۰۳۔ ﺍﺳﭩﺎﮎ ﺍﯾﮑﭽﯿﻨﺞ ﺍﻭﺭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﮐﯽ ﻣﻨﮉﯾﺎﮞ،ﺟﺲ ﮐﮯﻣﻘﺎﺻﺪﺍﻭﺭﮐﺎﺭﻭﺑﺎﺭﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮯ ﺗﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۱۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻨﺪﺭﺝ ۱۳ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۸۲۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۱۳۔ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺑﯿﻨﮑﺎﺭﯼ، ﺑﯿﻤﮧ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮﻧﺎ،ﺍﻧﮩﯿﮟ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﯿﮟ ﺟﻮﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﯾﺎﻧﮕﺮﺍﻧﯽ

ﻣﯿﮟ ﮨﻮﮞ ﺍﻭﺭﺻﺮﻑ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﮐﺎ ﺭﻭﺑﺎﺭﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﮞ، ﯾﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﮨﺎﮰ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎﮨﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ،

ﺍﻭﺭﺍﯾﺴﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞﮐﻮﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﯾﻨﺎ،ﻣﻨﻀﺒﻂ ﮐﺮﻧﺎ ﺍﻭﺭﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﺎ،ﺧﻮﺍﮦ ﻭﮦ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﮨﻮﮞ ﯾﺎ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ،ﺟﻦ ﮐﮯ

ﻣﻘﺎﺻﺪﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮯ ﺗﮏ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﯾﻮﻧﯿﻮﺭﺳﭩﯿﺎﮞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔.

۲۳۳۔ ﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪﺍﺕ، ﮐﻨﻮﻧﺸﻨﺰ ﺍﻭﺭﺍﻗﺮﺍﺭﻧﺎ ﻣﮯﺍﻭﺭﺑﯿﻦ ﺍﻻﻗﻮﺍﻣﯽ ﺛﺎﻟﺸﯽ ۔

77ﮐﺎﮎ

۴۳۔ ﻗﻮﻣﯽ ﺷﺎﮨﺮﺍﮨﯿﮟ ﺍﻭﺭﮐﻠﯿﺪﯼ ﺳﮍﮐﯿﮟ۔

۵۵۳۳۔۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﺭﺿﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﮯﺍﻭﺭﻭﻓﺎﻗﯽ ﻣﻮﺳﻤﯿﺎﺗﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﮟ۔

۶۳۔ ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﺳﻤﻨﺪﺭﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻣﺎﮨﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﮨﯽ ﮔﺎﮨﯿﮟ۔

۷۳۔ ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯﺗﺼﺮﻑ ﯾﺎ ﻗﺒﻀﮧ ﻣﯿﮟ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ، ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺍﻭﺭﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﺑﺮﯼ، ﺑﺤﺮﯼ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻓﻮﺝ ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻧﮧ ﮨﻮﮞ ،ﻟﯿﮑﻦ،ﮐﺴﯽ ﺻﻮﺑﮯﻣﯿﮟ ﻭﺍﻗﻊ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩ ﮐﮯﺳﻠﺴﻠﮯ ﻣﯿﮟ، ﮨﻤﯿﺸﮧ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﮯﺗﺎﺑﻊ،ﺑﺠﺰﺟﺲ ﺣﺪﺗﮏ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﺣﮑﻢ ﺩﮮ۔

ﺗﮭﻤﻤﯽ7ﻣﺎ ﺍﺍ1ﺣﻤﻤﮑﺎ

۹۳۔ ﻧﺎﭖ ﺗﻮﻝ ﮐﮯﻣﻌﯿﺎﺭ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ۔

ﺗﮭﻤﯿﯿﺎﮎ 7ﻣﺎ ﻣﺎ

۱۴۔ ﺻﺪﺭ ﮐﮯﻋﮩﺪﮮ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺍﻭﺭﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯿﻮﮞ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؛ ﭼﯿﻒ ﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﺸﻨﺮ

ﺍﻭﺭﺍﻟﯿﮑﺸﻦ ﮐﻤﯿﺸﻦ۔

۲۴۔ ﺻﺪﺭ،ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯﺍﺳﭙﯿﮑﺮﺍﻭﺭ ﮈﭘﭩﯽ ﺍﺳﭙﯿﮑﺮ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﮐﮯﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ ﺍﻭﺭﮈﭘﭩﯽ ﭼﯿﺌﺮﻣﯿﻦ، ﻭﺯﯾﺮﺍﻋﻈﻢ، ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺯﺭﺍﺋﮯﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﮯﻣﺸﺎﮨﺮﮮ، ﺑﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ،ﺳﯿﻨﯿﭧ ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻨﺪﺭﺝ۲۳ ﺑﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ۳۳، ۸۳ ﺍﺩﺭ۰۴ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯿﮟ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۹۹۲

ﺍﺭﮐﺎﻥ ﮐﮯﻣﺸﺎﮨﺮﮮ، ﺑﮭﺘﮧ ﺟﺎﺕ ﺍﻭﺭﻣﺮﺍﻋﺎﺕ؛ ﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﮐﯽ ﺳﺰﺍ ﺟﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﮐﻤﯿﭩﯿﻮﮞ ﮐﮯ ﺭﻭﺑﺮﻭ

ﮔﻮﺍﮨﯽ ﺩﯾﻨﮯ ﯾﺎﺩﺳﺘﺎﻭﯾﺰﺍﺕ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯﺍﻧﮑﺎﺭﮐﺮﯾﮟ۔

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﭩﻢ، ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺑﺮﺁﻣﺪﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﮯ۔ ۴۴۔ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺑﮑﺎﺭﯼ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﻧﻤﮏ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﮯ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﻟﮑﺤﻠﯽ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ، ﺍﻓﯿﻮﻥ ﺍﻭﺭ ﺩﯾﮕﺮ

ﻧﺸﮧ ﺁﻭﺭﺍﺷﯿﺎﺀ ﮐﮯﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔

ﺍ7

۷۴۔ ﺯﺭﻋﯽ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﮐﮯ ﻋﻼﻭﮦ ﺁﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ۔

۸۴۔ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ۔

ﻟﻤﺢ

۹۹۴۔ ﺩﺭﺁﻣﺪﺷﺪﮦ، ﺑﺮﺁﻣﺪﺷﺪﮦ، ﺗﯿﺎﺭﮐﺮﺩﮦ،ﻣﺼﻨﻮﻋﮧ ﯾﺎ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﮦ ﻣﺎﻝ ﮐﯽ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﺍﻭﺭﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ

ﻣﺎﺳﻮﺍﺋﮯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﮐﮯ۔

۵۔ ﺍﺛﺎﺛﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺻﻞ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ، ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﮧ ﺟﺎﺋﯿﺪﺍﺩﭘﺮ2 ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ۱۵۔ ﺟﻮ ﮨﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﮨﻮﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﯿﻞ، ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ ﺍﻭﺭﺩﮬﺎﺗﻮﮞ

ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻝ۔ ﮐﺴﯽ ﭘﻼﻧﭧ، ﻣﺸﯿﻨﺮﯼ،ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﮧ ﯾﺎ ﺗﻨﺼﯿﺐ ﮐﯽ ﭘﯿﺪﺍﻭﺍﺭﯼ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﺮﺍﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﮮ ﺟﻦ ﮐﯽ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻧﺪﺭﺍﺟﺎﺕ۴۴ ۷۴، ۸۴ﺍﻭﺭ۹۴ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯﯾﺎﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﺍﯾﮏ ﯾﺎ ﺍﯾﮏ

ﺳﮯﺯﺍﺋﺪﮐﯽ ﺑﺠﺎﮮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ۔

ﺘﻮﺭﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍ ﯾﮑﭧ،۰۰۲،ﻧﻤﺒﺮ:ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮩﺎ۰۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ۵۴ ﺍﻭﺭ۶۴ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯿﮟ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢﺍﯾﮑﭧ،۶۷۹۱، ﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۹۹ ﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺍﺻﻞ ﺍﻧﺪﺭﺍﺝ۹۴ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ

۳۱ﺳﺘﻤﺒﺮ،۶۷۹۱ﺀ۔

۳ﺍﯾﮑﭧ ﻧﻤﺒﺮﺯ ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮﺍﻝ ﻋﯿ۴ﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺻﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯾﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

۰۰۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۳۵۔ ﺭﯾﻞ، ﺑﺤﺮﯼ ﯾﺎ ﮨﻮﺍﺋﯽ ﺟﮩﺎﺯ ﺳﮯﻟﮯﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﮯ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻭﮞ ﭘﺮﻣﻨﺘﮩﺎﺋﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ؛ ﺍﻥ ﮐﮯ

ﮐﺮﺍﯾﻮﮞ ﺍﻭﺭﺑﺎﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﭘﺮﻣﺤﺼﻮﻻﺕ؛

۰۰۲

۴۵۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﯿﺴﯿﮟ،ﻟﯿﮑﻦ ﺍﻥ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻟﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﻟﯽ ﻓﯿﺲ

ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ۵۵۔ ﺍﺱ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﺍﻣﻮﺭﻣﯿﮟ ﺳﮯﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺍﻭﺭ، ﺍﻟﯿﺴﯽ ﺣﺪﺗﮏ ﺟﺲ ﮐﯽ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﯾﺎﺍﺱ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺍﺟﺎﺯﺕ ﺩﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﺳﻮﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺘﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﺍﻭﺭ

ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ،ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎ ﺭﺳﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮﻧﺎ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﮐﻮﺯﺍﺋﺪﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮﻧﺎ۔.

۶۵۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺟﺮﺍﺋﻢ۔

۷۵۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻋﺪﺍﺩﻭﺷﻤﺎﺭ۔ ۸۵۔ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﯼ ﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﮐﮯﺍﻧﺪﺭﮨﯿﮟ ﯾﺎ

ﻭﻓﺎﻕ ﺳﮯﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﯿﮟ۔

۹۵۔ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮ ﮐﮯﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺫﯾﻠﯽ ﺍﻣﻮﺭ۔

۱۔ ﺭﯾﻠﻮﮮ۔ ۲۔ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﯿﻞ ﺍﻭﺭﻗﺪﺭﺗﯽ ﮔﯿﺲ؛ ﻣﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻭﺭ ﻣﺎﺩﮮ ﺟﻦ ﮐﮯﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻃﻮﺭ ﭘﺮﺁﺗﺶ ﮔﯿﺮﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ

ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ۳۔ ﺻﻨﻌﺘﻮﮞ ﮐﯽ ﺗﺮﻗﯽ ، ﺟﺒﮑﮧ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺫﺭﯾﻌﮯ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻔﺎﺩﻋﺎﻣﮧ ﮐﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﮮﺩﯼ ﺟﺎﺋﮯ ﺍﯾﺴﮯﺍﺩﺍﺭﮮ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﮯ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻭﺭﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﯿﮟ ﺟﻦ ﮐﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ

ﺍﺣﯿﺎﺋﮯ ﺩﺳﺘﻮﺭ۳۷۷۱ﺀﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ، ۵۹۹۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۴۱ ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۵۸۹۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﺋﯿﮑﻞ۱ﺍﺩﺭﺟﺪﻭﮞ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﭘﺎﺭﻟﯿﻤﻨﭧ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ۱۳۲

ﯾﺎ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ،ﺑﺸﻤﻮﻝ ﭘﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭﺑﺠﻠﯽ ﮐﺎ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﮦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ؛ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ، ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻮﮞ ، ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻭﺭ

ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﮯﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺟﺎﺕ، ﭘﺮﻭﺟﯿﮑﭧ ﺍﻭﺭﺍﺳﮑﯿﻤﯿﮟ،ﺻﻨﻌﺘﯿﮟ، ﭘﺮﻭﺟﯿﮑﭧ ﺍﻭﺭﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﺟﻮ

ﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﯾﺎﻭﻓﺎﻕ ﮐﯽ ﻃﺮﻑ ﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻨﻮﮞ ﮐﯽ ﮐﻠﯿﺘﺎﯾﺎ ﺟﺰﻭﺍ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮨﻮﮞ۔

۴1۲۔ ﺑﺠﻠﯽ۔ ۷۔ ﺑﮍﯼ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮨﯿﮟ،ﺟﯿﺴﮯﮐﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎ ﮨﻮﮞ ﮐﺎ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻭﺭﺣﺪﺑﻨﺪﯼ ﺍﻭﺭﺍﺱ ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﮦ ﮐﯽ ﮨﻨﻨﯿﺖ ﮨﺎﮮﻣﺠﺎﺯ

ﮐﮯﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺍﻭﺭ ﺗﺸﮑﯿﻞ۔

۶۔ ﻭﻓﺎﻗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﮯﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺩﮦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﻨﻨﯿﺖ ﮨﺎﺋﮯ ﻣﺠﺎﺯ۔ ۷۔ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﻭﺭﻗﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺭﺑﻂ ﺩﮨﯽ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﺍﻭﺭﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺭﯾﺴﺮﭺ ﮐﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﻭﺭ

ﺭﺑﻂ ﺩﮨﯽ ﮐﮯ۔

ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﻗﺮﺽ ﮐﯽ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺍﻭﺭﺍﻧﺼﺮﺍﻡ۔

۹۔ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﯼ۔

۰۱۔ ۰۱۔ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺑﮯﮐﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻓﻮﺭﺱ ﮐﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﺎﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺩﻭﺳﺮﮮﺻﻮﺑﮯﮐﮯﻋﻼﻗﮧ ﻣﯿﮟﻋﻤﻠﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﯽ ﺗﻮﺳﯿﻊ،ﻣﮕﺮ ﺍﺱ ﻗﺪﺭﻧﮩﯿﮟ ﮐﮧ ﺍﯾﮏ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺩﻭﺳﺮﮮﺻﻮﺑﮯ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﮐﯽ

ﺻﻮﺑﺎﺋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﮐﮯﺑﻐﯿﺮﻋﻤﻠﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺗﻌﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻻﺋﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺑﮯ ﮐﯽ

ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻓﻮﺭﺱ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ ﺭﮐﮭﻨﮯ ﻭﺍﻟﮯﺍﺭﺍﮐﯿﻦ ﮐﯿﻌﻤﻠﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺍﺱ ﺻﻮﺑﮯ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ

ﺭﯾﻠﻮﮮ ﮐﮯﻋﻼﻗﮯ ﻣﯿﮟﻋﻤﻠﺪﺍﺭﯼ ﺍﻭﺭﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﯿﮟ ﺗﻮﺳﯿﻊ۔

۱۱۔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻃﺒﻌﯽ ﺍﻭﺭﺩﻭﺳﺮﮮ ﭘﯿﺸﮯ۔

۲۱۲۔۱ﺍ۔ﻋﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮨﺘﺤﻘﯿﻘﯽ،ﺳﺎﺋﻨﺲ ﺍﻭﺭﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺍﺩﺍﺭﻭﮞ ﮐﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﺎ۔

۳۱۔ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﺼﻮﺑﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻭﺭﺭﺑﻂ ﺩﮨﯽ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻨﺠﻢ۱ﯾﮑﭧ، ۶۷۹۱ﺀ ﻧﻤﺒﺮ۲۶ ﺑﺎﺑﺖ ۶۷۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۱۱ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﯽ ﺍﻭﺭﺑﺠﻠﯽ ﮐﺎﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﮦ ﺍﻭﺭﻣﻐﺮﺑﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮﻗﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﺭﭘﻮﺭﯾﺸﻦ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩﯾﺎ ﮔﯿﺎﻧﻔﺬ ﭘﺬﯾﺮ۳ﺍﺗﻤﺒﺮ، ۶۷۹۱ﺀ

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢ۱ﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۰۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۰۱۰ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﻧﻨﯽ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ۱۹۴۴۴،ﮮ،۹۱۱۹،۷، ﺍﻝ۴۱ﺍﻭﺭ

ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯽ ﮔﺌﯿﮟ۔

۲۲۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۴۴ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻣﻔﺎﺩﺍﺕ ﮐﯽ ﮐﻮﻧﺴﻞ۔

۶۵ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﮑﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻟﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﻭﺍﺋﯽ ﻓﯿﺴﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔

۶۶ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﮯﺧﻼﻑ ﺟﺮﺍﺋﻢ۔

۷۷ ﺍﺱ ﺣﺼﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﯿﮯﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺍﻭﺭﺍﻋﺪﺍﺩﻭﺷﻤﺎﺭ۔

ﮐﺎ7

۸۸۱ ﺍﺱ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺪﺭﺟﮧ ﮐﺴﯽ ﺍﻣﺮﮐﮯ ﺿﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺫﯾﻠﯽ ﺍﻣﻮﺭ۔

ﻟﮯ

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﮨﻘﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐﮧ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﻭﺭﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﺗﺎ۷۴ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﯼ ﮔﺌﯿﮟ۔

۳۳۲

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

ﺟﺪ ﻭﻝ ﭘﻨﺠﻢ

1ﺁﺭﭨﯿﮑﻞ ۵۵۰۲

ﺟﺠﻮﮞ ﮐﮯﻣﺸﺎﮨﺮﮮﺍﻭﺭﺷﺮﺍﺋﻂ ﻭﻗﯿﻮ ﺩﻣﻼ ﺯﻣﺖ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ

۱۔ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﻨﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﻮﻣﺒﻠﻎ ۰۹۹۹ ﺭﻭﭘﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ، ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯ ﮨﺮ

ﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺞ ﮐﻮﻣﺒﻠﻎ ۰۹۰۰ ﺭﻭﭘﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﺷﺪﮦ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ، ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﺻﺪﺭ،

ﻭﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ،ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

۲۲۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﺎ ﮨﺮﺟﺞ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻭﺭﺑﮭﺘﻮﮞ ﮐﺎ، ﺍﻭﺭﺭﺧﺼﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺍﻭﺭﭘﻨﺸﻦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ، ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ،ﺑﮭﺘﻮﮞ

ﺍﻭﺭﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﮯﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺟﺞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮭﮯ۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺖ ﺟﺞ ﮐﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﭘﻨﺸﻦ ﺍﺱ ﮐﯽ ﺍﺱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﯾﺎﮐﺴﯽ

ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﻮﺍﻟﺖ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺸﮧ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾﺎﺯﯾﺎﺩﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺻﺪﺭ، ﻭﻗﺘﺎﻓﻮﻗﺘﺎ، ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﺼﺮﺣﮧ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾﺎﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﮐﻮﺑﮍﮬﺎﺳﮑﮯﮔﺎ:۔ ﺟﺠﮑﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺭﻗﻤﺰﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺭﻗﻢ

ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ.. ۰ﺭﻭﭘﮯ.. ۰ ﺭﻭﭘﮯ

ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺞ۰۵۲، ۶ ﺭﻭﭘﮯ ۵۲۱، ۷ﺭﻭﭘﮯ

ﻣﺒﺮ۲ ۱۰۰ﺀ،ﺻﺪﺭﻧﮯ ﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺁﻑ ﭘﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻏﻈﻤﯽ ﮐﮯﺩﯾﮕﺮﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻧﺘﺮﺗﯿﺐ۔ ۰۵۰۰۵ ﺍﻭﺭ

ﯿﺎﮨﮯ،ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮨﻮﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺼﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ﻣﺠﺮﯾﮧ۴۰۰۲ﺀﭘﯿﺮﺍ ۲۱ ﺟﺲ ﻣﯿﮟﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۹ﻣﺤﺮﯾﮧ۹۹۱۱ﺀﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ﺱ۳ ﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﭘﮧ۵۹۹۱ﺀﮐﯽ ﺭﺩﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۷۲ﺭﺟﻮﻻﺋﯽ۹۹۹۱ﺀ ﻣﻼﺣﻈﮧ ﮨﻮﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ ﻣﺠﺮﯾﮧ ﺭﻋﺪﺍﻟﺘﻌﻈﻢ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺨﺪﻣﺘﯽ ﭘﺮﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﻗﻢ ﺟﻮﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﯾﺎﺟﯿﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺻﻮﺭﺕ

ﺍﭘﻨﯽ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﮯ۰۷ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯﻣﺴﺎﻭﯼ ﺟﻤﻊ ﺍﺱ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﻣﮑﻤﻞ ﺷﺪﮦ ﮨﺮﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺦ

ﺟﺴﻨﺲ ﮨﻮﯾﺎ ﺑﻄﻮﺭﺟﺞ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮧ ﻣﺬﮐﻮﺭﮨﻤﺎﮨﺒﻮﺍﺗﻨﺨﻮﺍﺩﮐﮯ۵۸ﻓﯿﺼﺪﮐﮯ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﺯﯾﺎﺩﻭﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﻡ ﺳﮯﺗﺠﺎﻭﺯﻧﮧ ﮐﺮﮮ۔ ﻭﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺭﮬﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮏ،۱۹۹۱ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ۰۹۷۷ ﺍﻭﺭ ۰۴۷۷ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ

ﺟﻮﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﻤﺮﺟﻮﺍ!ﺋﯽ ۸۳۹۹۱

ﺑﺤﻮﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟ۳ﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﺍﮔﺮﺍﻑ۳ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

۴۳۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ

۴۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺑﯿﻮﮦ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺷﺮﺣﻮﮞ ﭘﺮﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﺣﻘﺪﺍﺭﮨﻮﮔﯽ،ﯾﻌﻨﯽ:۔ ﺍﻟﻒ ﺍﮔﺮ ﺟﺞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺘﯽ ﮐﮯﺑﻌﺪﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﮮﺍﺳﮯﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﺧﺎﻟﺺ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎ۰۵ﻓﯿﺼﺪ،ﯾﺎ

ﺏ ﺍﮔﺮ ﺟﺞ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺗﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺟﺞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺍﺳﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﮮ،ﺍﺳﮯﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺷﺮﺡ ﭘﺮ

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎ ۰۵ﻓﯿﺼﺪ۔

۵۵۔ﭘﻨﺸﻦ ﺑﯿﻮﮦ ﮐﻮﺗﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﯾﺎ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﺩﻭﺑﺎﺭﮦ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﺮﻟﮯ،ﺗﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﮏ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮔﯽ۔

۶۔ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﻮﮦ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﺟﺎﺋﮯ،ﺗﻮﭘﻨﺸﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮔﯽ:۔ ﺍﻟﻒﻱ ﺟﺞ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﻮﮞ ﮐﻮ ﺟﻮﺍﮐﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﮨﻮﮞ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻋﻤﺮﮐﻮ ﻧﮧ ﭘﮩﻨﭻ

ﺟﺎﺋﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻱ ﺟﺞ ﮐﯽ ﻏﯿﺮﺷﺎﺩﯼ ﺷﺪﮦ ﺑﯿﭩﯿﻮﮞ ﮐﻮ ﺟﻮﺍﮐﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮﮐﯽ ﮨﻮﮞ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻋﻤﺮ

ﮐﻮﻧﮧ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﺍﻥ ﮐﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ۔

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶ ﻣﺠﺮﯾﮧ،۸۹۱۱، ﮐﮯﺁﺭﻧﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔ﻧﻐﺎﺫﭘﺬﯾﺎﺯﯾﻢ ﺟﻮﺍ:ﯼ۱۱۱۱ﺀ۔

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ

ﺟﯿﺎﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﮐﻮﻣﺒﻠﻎ ۰۴۹۴ ﺭﻭﭘﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ، ﺍﻭﺭﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﮨﺮﺩﻭﺳﺮﮮ ﺟﺞ ﮐﻮﻣﺒﻠﻎ ۰۴۸۸ ﺭﻭﭘﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﯾﺎ ﺍﯾﺴﯽ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﺷﺪﮦ ﺗﻨﺨﻮﺍﮦ

ﺟﯿﺴﺎﮐﮧ ﺻﺪﺭ، ﻭﻗﺘﺎﻓﻮﻗﺘﺎ،ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ۲۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﮨﺮﺟﺞ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻭﺭﺑﮭﺘﻮﮞ ﮐﺎ،ﺍﻭﺭﺭﺧﺼﺖ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺍﻭﺭﭘﻨﺸﻦ ﮐﮯ ﺑﺎﺭﮮ

ﻣﯿﮟ ﺍﯾﺴﮯ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ، ﺟﻮﺻﺪﺭﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﮮ،ﺍﻭﺭﺍﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﻧﮯ ﺗﮏ ﺍﯾﺴﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ،

ﺑﮭﺘﻮﮞ ﺍﻭﺭﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ،ﺟﻦ ﮐﮯﯾﻮﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﮯﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯ ﺟﺞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﮭﮯ۔ ﮐﺴﯽ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﮐﺴﯽ ﺟﺞ ﮐﻮﺟﻮ ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺖ ﮨﻮ، ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﭘﻨﺸﻦ،ﺍﺱ ﮐﯽ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﻣﻼﺯﻣﺖ ﺍﻭﺭﻣﻼﺯﻣﺖ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﮟﮐﻞ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﯽ،ﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ،ﻃﻮﺍﻟﺖ ﮐﮯﻣﻄﺎﺑﻖ ﺫﯾﻞ ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺸﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮﺣﮧ ﺭﻗﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﯾﺎ

ﺯﯾﺎﺩﮦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﮔﯽ:

ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻁ ﯾﮧ ﮨﮯﮐﮧ ﺻﺪﺭ،ﻭﻗﺘﺎﻓﻮﻗﺘﺎ، ﺑﺎﯾﮟ ﻃﻮﺭﻣﺼﺮﺣﮧ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﯾﺎﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﮐﻮﺑﮍﮬﺎﺳﮑﮯﮔﺎ:۔

ﺟﺠﮑﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﺭﻗﻤﺰﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﺭﻗﻢ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ۱،۰۴۶ﺭﻭﭘﮯ۰۰۵، ۰ﺭﻭﭘﮯ

ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺞ.۰۰۰ﺭﻭﭘﮯ۰۰۳، ۶ ﺭﻭﭘﮯ!

ﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﻢ ﺩﻣﺒﺮ۱۰۰۲ﺀ، ﺻﺪﺭﻧﮯﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﭼﯿﻒ ﺟﺴﭩﺲ ﺍﻭﺭﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺩﯾﮕﺮﺟﺠﻮﮞ ﮐﯽ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﻧﺨﻮﺍﮦ ﮐﺎﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﺮﺗﯿﺐ

ﺭ ۰۰۰۰۱ ﺭﻭﭘﮯﺍﻭﺭ۔ ۰۰۰۰۴ﺭﺩﭘﮯﮐﯿﺎﮨﮯ،ﻣﻼ ﺣﻈﮩﮩﻮﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۲ﻣﺠﺤﺮﯾﮧ۲۰۰۲ﺀﭘﯿﺮﺍ ۲۲،ﺟﺲ ﻣﯿﮟ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۹

ﮧ۹۹۱۱،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۳ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۵۹۱۱ﺀﺍﻭﺭﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۴ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۹۹۱۱ﺀﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔ﻧﻐﺬ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯ ۷۲ﺟﻮﺍﺍﺋﯽ ۱۹۹۱ﺀ ﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ ۳ ﻣﺠﺮﯾﮧ ۷۹۹۱ﺀ ﭼﯿﻔﺠﺴﭩﺲ ﯾﺎﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﺎﺋﻮﺋﯽ ﺑﺞ ﺍﭘﻨﯽ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺘﯽ ﭘﺮﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﭘﺮﯾﺎ ﺑﺮﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮﭘﻨﺸﻦ ﺎﻝ ﮐﯽ ﺑﻄﻮﺭﺟﺞ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﭘﻮﺭﯼ ﮐﺮﮐﮯ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﮯﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ۰۷ﻓﯿﺼﺪ ﮐﮯﻣﺴﺎﻭﯼ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺍﻭﺭﻣﺎﺑﻌﺪﮐﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﭼﯿﻒ ﯾﺎﺟﺞ ﮐﯽ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﻣﮑﻤﻞ ﺷﺪﮦ ﺑﺮﺳﺎﻝ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﺑﺸﻤﻮﻝ ﺍﺱ ﻣﻼﺯﻣﺖ ﮐﮯﺍﮔﺮﮐﻮﺋﯽ ﮨﻮ، ﻣﺬﮐﻮﺭﮦ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﺎ۲ﻓﯿﺼﺪﮐﯽ ﺷﺮﺡ ﺳﮯ

ﻓﯽ ﭘﯿﻨﺸﻦ ﮐﺎﺑﮭﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮨﻮﮔﺎ ﺯﯾﺎﺩﮦ ﺳﮯﺯﯾﺎﺩﮦ ﭘﯿﻨﺸﻦ ﻣﺎﮨﻮﺍﺭﺗﻨﺨﻮﺍﮦ ﮐﮯ۰۸ﻓﯿﺼﺪ ﺳﮯﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﮧ ﮐﺮﮮ۔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺭﮬﻮﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﯾﮏ،۱۹۹۱ﻧﻤﺒﺮ۱ ﺍﺑﺎﺑﺖ ۱۹۹۱ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ ۳ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯ ۶۰۷۷ ﺍﻭﺭ ۰۶۰۲ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﺍ

ﺟﻮﻗﺒﻞ ﺍﺯﯾﮟ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶ﻣﺠﺮﯾﮧ، ۸۵۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺌﮯﮔﺌﮯ۔ﻧﻔﮧ ﺫﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﻤﺮ ﺟﻮﺍﺍﺋﯽ۳۸۹۱۱ﺀ۔

ﺑﺤﻮﺍﻟﮧ ﻋﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔

ﺑﺤﻮ۳ﺍﻟﮩﻌﯿﻦ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﭘﯿﺮﺍ ﮔﺮﺍﻑ۳ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

۶۶۲ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﺎ ﺩﺳﺘﻮ۔

۴۔ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﺎﻟﯿﮧ ﮐﮯﺳﯽ ﺟﺞ ﮐﯽ ﺑﯿﻮﮦ ﺣﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﺷﺮﺣﻮﮞ ﭘﺮﭘﻨﺸﻦ ﮐﯽ ﺣﻘﺪﺍﺭﮨﻮﮔﯽ ، ﯾﻌﻨﯽ:۔ ﺍﻟﻒ ﺍﮔﺮ ﺟﺞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺤﺪﻣﺘﯽ ﮐﮯﺑﻌﺪﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﺋﮯ۔ﺍﺳﮯ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍ ﻏﺎﻟﺺ ﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎ

۰۵ ﻓﯿﺼﺪ؛ ﯾﺎ

ﺏ ﺍﮔﺮ ﺟﺞ ﮐﻢ ﺍﺯﮐﻢ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎﻝ ﺑﺤﯿﺜﯿﺖ ﺟﺞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪﺍﻭﺭ ﺟﺐ ﺍﺳﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﮮ ﺭﮨﺎ ﮨﻮ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﮮ ﺍﺳﮯﮐﻢ ﺳﮯﮐﻢ ﺷﺮﺡ ﭘﺮ

ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺩﺍﭘﻨﺸﻦ ﮐﺎ ۰۵ﻓﯿﺼﺪ۔

۵۵۔ﭘﻨﺸﻦ ﺑﯿﻮﮦ ﮐﻮﺗﺎ ﺣﯿﺎﺕ ﯾﺎ،ﺍﮔﺮﻭﮦ ﺩﻭ ﺑﺎﺭﮦ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﺮﻟﮯ،ﺗﻮﺍﺱ ﮐﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﮏ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮔﯽ۔

۶۔ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﻮﮦ ﻭﻓﺎﺕ ﭘﺎﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ،ﭘﻨﺸﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺫﯾﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺩﺍﮨﻮﮔﯽ:۔ ﺍﻟﻒ ﻱ ﺟﺞ ﮐﮯ ﺑﯿﭩﻮﮞ ﮐﻮ ﺟﻮ ﺍﮐﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﮨﻮﮞ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﮦ ﺍﺱ ﻋﻤﺮﮐﻮ ﻧﮧ ﭘﮩﻨﭻ

ﺟﺎﺋﯿﮟ؛ ﺍﻭﺭ

ﺏ ﻱ ﺟﺞ ﮐﯽ ﻏﯿﺮﺷﺎﺩﯼ ﺷﺪﮦ ﺑﯿﭩﯿﻮﮞﮐﻮﺟﻮﺍﮐﯿﺲ ﺳﺎﻝ ﺳﮯﮐﻢ ﻋﻤﺮﮐﯽ ﮨﺒﻮﮞ، ﺟﺐ ﺗﮏ ﻭﺩﺍﺱ ﻋﻤﺮ

ﺗﮏ ﻧﮧ ﭘﮩﻨﭻ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎﺍﻥ ﮐﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ، ﺟﻮﺑﮭﯽ ﭘﮩﻠﮯ ﻭﺍﻗﻊ ﮨﻮ۔

ﮐﺎ7ﻧﮑﺎﺍ

ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﮩﻮﺭﯾﮧ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﮐﮯﺁﺋﯿﻦ ﮐﺎ ﺯﯾﺮﻧﻈﺮﺍﺭﺩﻭ ﺗﺮﺟﻤﮧ ﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ ﻧﮯﻃﺒﻊ ﮐﺮﺍﯾﺎﮨﮯ۔ﺗﺎ ﮨﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮﻭ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﯽ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﮨﯽ ﺗﺼﻮﺭﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎﺟﻮﺍﻧﮕﺮﯾﺰﯼ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔

ﻃﺎﮨﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩﻣﻌﺘﻤﺪ

۲۲ ﺩﺳﻤﺒﺮ، ۷۰۰۲ﺀﻗﻮﻣﯽ ﺍﺳﻤﺒﻠﯽ ﺳﯿﮑﺮﭨﺮﯾﭧ

ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻﺪﺭﻧﻤﺒﺮ۶ﻣﺠﺮﯾﮧ،۸۹۱۱ﺀ ﮐﮯﺁﺭﻧﯿﮑﻞ۲ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺍﺿﺎﻓﮩﮑﯿﺎﮔﯿﺎ۔ﻧﻔﺎﺫ ﭘﺬﯾﺮﺍﺯﯾﻢ ﺟﻮﻻﺋﯽ ۱۹۱۱ﺀ۔

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍ۳ﭨﮭﺎﺭﻭﯾﮟ ﺗﺮﻣﯿﻢﺍﯾﮑﭧ،۰۰۰۲ﺀﻧﻤﺒﺮ۱ﺍﺑﺎﺑﺖ۰۱۰۲ﺀ ﮐﯽ ﺩﻓﻌﮧ۲۰۱ ﮐﯽ ﺭﻭﺳﮯﺟﺪﻭﻝ ﺷﺸﻢ ﺍﻭﺭﺟﺪﻭﻝ ﮨﻔﺘﻢ ﮐﻮﺣﺬﻑ ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔ 11 11۱۰ 20011 z500z0z۷ 60