إسلام
بين
خواتن کے حقوق
شیخ الاسلام دکش محمد طاہر القادری

منهاج القرآن پبلیکیشنز
516-517 انس، ناقوس باکری، لاہور فون: 14511-5169111
7237695 ایز LGBTQI ورکشپ، لاہور فون: 13111-

اسلام میں حقوق کے حقوق

تصنیف: شیخ الاسلام داک کرم طهاری القدوری

ترجمہ و تخصص: داک کرم طهاری القدوری محمد قادری رانا

معاونت: محمد شاہ اقبال رازی

نشرالنشر: فریدہţمت ریسرچ آئی تیور - Research.com.pk

طبع: منہاج جہاں تحریک اسلامی

انشاعت نمبر 1: جنوری 2006ء [پاکستان] - 1,100 نسخہ
انشاعت نمبر 2: کئمری 2006ء [پاکستان] - 2,200 نسخہ
انشاعت نمبر 3: جون 2009ء [پاکستان] - 1,100 نسخہ
انشاعت نمبر 4: مارچ 2010ء [پاکستان] - 1,100 نسخہ
انشاعت نمبر 5: جون 2011ء [پاکستان] - 1,200 نسخہ
انشاعت نمبر 6: جولائی 2012ء [پاکستان] - 1,200 نسخہ
انشاعت نمبر 7: مارچ 2014ء [پاکستان] - 1,200 نسخہ
انشاعت نمبر 8: نومبر 2017ء [پاکستان] - 1,100 نسخہ
انشاعت نمبر 9: جولائی 2019ء [پاکستان] - 1,100 نسخہ

فیصلہ: ۔۔۔ روپے

نوع: شیخ الاسلام داک کرم طهاری القدوری کی انسانیت و سماویتی اور رہبریہ خطبات و
کہاڑے۔ نہرو کے عالم بہون ان میں بیان آئے ان کی طرف سے مبین کے لیے
ترکے نیشنل القرآن کے لیے وقت ہے۔

fmri@research.com.pk

www.MinhajBooks.com
مؤلئ صلي و سلام دائمًا أبدًا علي خبيِيك خير الخلق كلههم مَحْمَد سيد الكُونين والثقلين والفَريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحہ</th>
<th>مشتملات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>تہیس لکظ</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صفحہ</td>
<td>مشتملات</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>2. حجت، حضرت علی کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>3. خطبہ کے مالک طرفی</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>(1) ان کی دمکت سے متعلق</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>(2) یہ کہ دمکت سے متعلق</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>(3) جن کی دمکت سے متعلق</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>(4) یہ کہ دمکت سے متعلق</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>3. خطبہ کے ازدواج طرفی</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>(1) شادی کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>(2) خیارا بیگ کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>(3) مبارکی کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>(4) خطبہ زندگی</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>(5) اکائی کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>(6) احکام کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>(7) صن کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>(8) ان کے سال کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>(9) پوش کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>(10) شعل کا حکم</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>3. طلاق کے بعد مورتی کے حکم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

www.MinhajBooks.com
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحہ</th>
<th>مشتملات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>89</td>
<td>(1) بہت کثیر</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>(2) بہت کثیر</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>(3) ہیئت کتی</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>ہورت کے معاشرے ضمیم</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>(1) دارکاتم</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>(2) والدین کے مال وراثت تمینی</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>(3) شوهر کے مال وراثت تمینی</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>(3) والد کے مال وراثت تمینی</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>چیا ہورت آ ہوگی سب؟</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>(1) ہورت کا حلف کیم وراثت کی اکائی سے</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>(2) بیkeyboard باجوں حصول کے قلمین کی بجائے کچھ نہیں</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>(3) مرد ہورت کی قلم وراثت میں برابری</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>(3) مرد ہورت کے مسالے حاضر کے نظر</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>ہورت کے قانونی ضمیم</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>(1) قانونی شخص (legal person) جن کا کچھ</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>(2) گواہ کا کن</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>وہ مسائل جن میں صرف ہورت بلکہ گواہ معتبر ہے</td>
</tr>
<tr>
<td>صفحة</td>
<td>مشتملات</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>(1) ولادت اور سینٹ کے ذریعہ پاکستانی</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>(2) رضاعت</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>(3) ماہوری پاکستانی</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>کے عورت کے سیاسی حقوق</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>(1) عورت کا ریاست کردار</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>(2) ریاست و تین کان</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>ریاست مدیہ میں کنٹنٹ رہنے دین</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>(3) شریف (parliament) میں نمائندگی کا حق</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>(3) عورت اور سیاسی مشہور</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>(4) انتخابی زمین داریوں پر قریبی کا حق</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>(4) سفارتی منصب پر قانون بو لگاکہ</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>(5) ریاست کی دفاعی زمین داریوں میں نمائندگی کا حق</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>(8) عورت کا حق آمان دین</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>(9) سلم معاشرے میں عورت کا کردار</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>ما عظیم و مہارت</td>
</tr>
</tbody>
</table>
"Woman is the gate of the devil, the path of wickedness, the sting of the serpent, in a word a perilous object."

Susan B. Anthony (1820-1906)

Gender Discrimination

National Woman's Suffrage Association

www.MinhajBooks.com
John Kennedy
fair hiring paid maternity leave
affordable child care practices
Jeanette Rankin
of Montana
اسلام سے قتل عورت کا معاصری مقام

اسلام کی آمد سے قتل عورت تحت مخلوم اور معاصری وسائیت گزت انتظام سے محدود تھا، اس کا تمایز برائے کہا جا سکتا تھا کہ اسلام کے جدید علماء کے مطابق، اس کے باوجود، تحقیق کا بات بنایا تھا کہ قتل عورت کی وجہ گزت انتظام کے تحت کم تھی اور اسلام کے بعد کی بات ہے،

وّیہ جعلوں اللہ ما یفسّعونُ(1)

"اور اگر اللہ کے سلیم وہ بچہ (اللہ کی بنت) خطرے میں بیٹھتے ہیں تو وہ خود بیٹھتے ہیں۔"

لہذا کافر کا اللہ کی بنت ہونا کا عقیدہ رکھتے ہوئے، دوسری آیت میں ہے:

وّیہ جعلوں اللہ الہم سبِّحنا و لاحم مَا یفسّعونُ(2)

"اور یہ لوگ گما کے سلیم وہ بچہ (علی کا) خطرے میں بیٹھتے ہیں، پاک ہے اور رضی اللہ علیوں (اللہ کی بنت) "

لہذا یہ لوگ فرط شیوع کے متعلق کی بیان کے ذریعہ کو ان کا قصد ہے رکھتے ہوئے جب کہ

آئین دونوں بیٹھتے ہیں کہ بیٹھتے ہیں(3)

(1) القرآن، التحال، 2:167
(2) القرآن، التحال، 2:210
(3) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 563:3
(4) طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 133:136

www.MinhajBooks.com
السّم من خواصّه کے نظریہ

الّاقولو ما فی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۲- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱۰- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱۰- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱۰- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱۰- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه

۱۰- وَوَلَّتُوا مَا فِی بْطُون هذّه الافعال خالِضّة لذّکرُونَا و مُحِرْمَ علیٰ آزواجًا و ان لّکن مَیْتَّة فِیه مُهْذَبَة، مَسْجِرِیْهِم و ضَفْعِهِم اللّه
ابو عدیف طریف نے اس آپی کے اہم اخلاقی سیدی سے آگاہ کیا تھا کہ،

فہدیہ الاعلام ما ولد منها من حیی فهوى خالص للرجال دون النساء
و إماما ولد من میت فیکلہ الرجال و النساء

"ان جذورون سے زندہ ہیں تھا وہاں پکھ کا خانص ان کے مردوں کے کھانے
کے لیے بہت اور قرآن کے لیے قرآن بہت اور ہیں۔ وہاں میں مردوں کو کرکے دیکھتے
دو ہر میں اسلام سے قرآن عورت کے معاشری نظام پاسے آئے کہائے نیان

کریں گے:

اً ہو مولوی ہیں ہو زندہ فم کرکے نکا رواج

دور جذورین میں مشکلات ہو گئی ہوں جسی ہو ملتہ درمیان کی ایک ہر ہو ہیں
وہاں پکھ کا خانص اپنے داخائل ہو ہیں ہو یہاں ہیں نبی کے نظام کی کھانے
کہ سپہ صاحبین کے لیے مشکلات ہو ہیں ہیں کہ سپہ صاحبین نبی نہوں نہوں
کہ سپہ صاحبین کے لیے مشکلات ہوں نہوں نہوں گا کرکے ہیں۔

3- طبری، جامع الیمانی فی تفسیر القرآن، 11:128
3- قطری، جامع لاحکم القرآن، 2:338
5- قطری، جامع لاحکم القرآن، 6:459
3- قطری، جامع لاحکم القرآن، 6:45
4- شافعی، أحكام القرآن، 2:100
3- طبری، جامع الیمانی فی تفسیر القرآن، 8:38
3- بخاری، التاريخ الكبير، 3:4، رقم: 1485
3- شافعی، الأیام، 2:333
3- سالیک، المدونة الكبرى، 15:19

www.MinhajBooks.com
 القرآن الكريم تنكر ان تؤمون كعظام الطرق المكلفة عن أثرية لك كليم
سمة بن قبيه بن عائشة فقد قبضت باك توبو القائل:
اية نعماء كلا طرخ بان كيا

وأذى نبض أحدهم بالانف ظل وجهة مسوداً وهو كفاحه 0 بوارى
من القوام من سوء ما يعمر به أنفسكك على هوى أما يدعس في
النظر الابناء ما يحكمون 0

"ورد جب ان تنسر كي كودا كفردي جاكي بس توكا كيا يلحا
سيا جوا بانه توره فضت ماعنا جاكي بس 00 ود (برغم تلحت) اس "يري من
كماك وج دي توم سو جيتا بحرا بس. دوه (موتنا بجا ك) آياس كولك
كجال تن سو جر بيا زنحا مان ديا دل سو جبارا كتنا برا خنان
بي لاو دكا كي 0"

لازعدو زندو ودكر كي رضحم كقوران كخم دوعره منما كا طرح

بيان كرتا:

وأذى الامامة ذه سيلبت 0 بان هنذب فيلت 0
"ورد جب زنها بان كي كودي سو كيا بانه 0 كا كا لعم ميم قن
كي كيا 0"

"نكر كن"ن دوحت قيم من خاصباً واقف بان كيا لد كرقم من خاص ضحور
بي آدم قبن 0 كي خريت من خاصباً ودورز بان كي رحل اللدا مم كا لد نبو رحون
كو لنامت حايط مما زندو ود كراي قب قب آب 0 قرب بان كي غرفه سا
أيا خام آنا زاد ودروس آبيس كنا كي رحل اللدا مما بنكت سا دوعن كنا ماك جوا

(1) القرآن النحل: 21: 59:
(2) القرآن التكوين: 98:

www.MinhajBooks.com
ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 3:348
(2) "في طبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 3:26
(3) "في التعبير، النحو في تكسير القرآن، 9:13
(4) "في تفسير القرآن، 1:236
(5) "في بيان، احكام القرآن، 3:30
(6) "في الاعمال العام، 15:8
(7) "في حكم، احكام في اصول الاحكام، 5:60
(8) "في حكم، احكام في اصول الاحكام، 5:60
(9) "في اصول اللغة، الاعمال العام، 15:8
www.MinhajBooks.com
6- زمانہ خالیت میں راتھ شادی کے مختلف طریقے

شادی جو خائیت نئی سال کے قائم تک لے تک اور اور جو راتھ میں ہوئے پر اس کو "زمانہ خالیت" کہتے ہیں۔ 

(1) زواج اپنے لئے

یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عبہ مختصر عید عام ہو۔ اوہ شادی کی عبہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بنے ہوئے عبہ جاتے ہیں تو اس کو "زمانہ خالیت" کہتے ہیں۔

(2) زواج اپنے اپنے

یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عبہ مختصر عید عام ہو۔ اوہ شادی کی عبہ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بنے ہوئے عبہ جاتے ہیں تو اس کو "زمانہ خالیت" کہتے ہیں۔

(3) زواج مندہ

یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عبہ مختصر عید عام ہو۔ اوہ شادی کی عبہ جاتے ہیں۔
(3) نکاح اپنی

دوئی کی شاہدی، اس میں مرکزی جور کی وجہ سے نہایت خفیف کی جاتی ہے۔ اگر اپنی دوئی اس سے ارزوعات اٹھاتی تا فقیہ کرکے اپنی اپنی بعد از وہ اپنی خط میں مختلف پہچانیں۔ اگر اپنی دوئی جدید بھی جدید توہوہاں کی طرف فضوپہلوی ہے۔

(4) نکاح الفقہیہ

نگی کے بعد مال دوئی قیدی باتچہ گنت اور جعلیت میں فائونگ کے لیے مفتی کی خواہش کے مال دیجے سب سے سمجح پاگی اور مفتی فائونگ کی کلیدت مال جدید اور جدید تا فائونگ نہیں دیتا جائیدا تو یہی چاہیدی اور جدید جائیدا تو ان کے ساتھ کرنا ہے کہیے دوسرے سے چاہیدی دوسرے دینے دیتا۔ اپنے ایک آپ کے دوئیوں تھام بین کر چدید پانی اس کا پانی میں کئی خط مبرہ بیا اپنے ہوئے کی شرورت نہیں ہے۔

(5) نکاح شگاف

وہ لے سکتی ہے شدید بھی وہ دیکھ سکتا ہے کہ اپنے خصوصی اپنے اعزے پر ہو سکتا ہے۔ وہ دوئی کے تیار کی تیاری سے اس شرورت پر کر دیتا کہ وہ اپنے کی بھی، بھی وہاں کا نکاح اسے کر کے ہوگا اس میں مہربانی مقرر کرنا ضروری ہے۔ اپنے امال وہ اس کی بھی مماامہ فرمایتا ہوگا۔

(6) نکاح الاضداد

فائدہ امہا نے کے لیے مفتی سمجھتا کہ نکاح کے نکاح میں ہی بھی کہ کیا پھرم اپنی

www.MinhajBooks.com
بکاری کے اعلانی ارشدیا رواج

قبل از اسلام احادیث اور اقتباسات کے اعلان میں کچھ نامہ خاصتی ریاست کے اعلان لازم ہے جو اور جنہوں نے اپنے جوہر کو گیر اسلام کے عہد اور ابتدائی عصر میں گیر سامان کریں۔ اداکار

اور اریا کیما کو ہدایت گیا جو بھی پہلے نہ کر (حروف) سب ہو یا پاک دیتا رہتا ہے

اک آئے کا شان نیز اور یہ تحقیق عماد اللہ بن ابی بن حریرہ ابی باندرہ کو ہدایت

پیچھو کی آئے کا تحقیق عام کا نا اور امان کے اور کے درجہ اب اب دیتا جاسکتے ہیں۔

ای کس طرح زمانہ خاصتی سے عربین کی ذیلی کو کلی اقتداء میں دیتی اور اور

ای کس طرح زمانہ خاصتی سے عربین کی ذیلی کو کلی اقتداء میں دیتی اور امان کے

کیسے اداکار رابطہ سے؟

---

3 - دارقطیفی، السنن الكبرى، 4: 110
5 - بہصمی، السنن الكبرى، 4: 110
8 - قرطی، الجامع لاحکام القرآن، 3: 130
8 - قرطی، الجامع لاحکام القرآن، 3: 130

مذکورہ محدثین کرام نے درج بالا اقسام نکاح مسی سے بعض

کویپین کیا ہے?

1 - القرآن النور، 33: 33

www.MinhajBooks.com
وَانَ قَبَلُوكَ المَطَابِيْنَ فَانْتَظُرْنَا مَا طَابُ لَكَ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثٍ وَزَدْيَ فَانَ قَبَلُوكَ مَا تَعْلَدُؤْنَ فَواجِدًا أوَّلَ مَلْكَتِي إِيَّاكُمْ فَذَلِكَ مَلْكِي إِلَّا نَعْلَوْنَاً

(1) الفَقْرَةُ: النِسَاءٌ 3: 3

www.MinhajBooks.com
(1) القرآن ، النساء ؛ 3: 19

1 - بخاری ، الصحيح ، كتاب تفسیر القرآن ، باب لا ينحى لكم ؛ 1680 ، رقم : 3303

2 - بخاری ، الصحيح ، كتاب الإقراء ، باب من الإقراء ؛ 2: 2538 ، رقم : 3309

3 - أبو داود ، السنن ، كتاب النكاح ، باب قوله تعالى ؛ 3: 4330 ، رقم : 4089

3 - نسائي ، السنن الكبير ؛ : 42

5 - بيضه ، السنن الكبير ؛ 1385

6 - طبيب ، جامع البيان في تفسیر القرآن ؛ 3: 2005

6 - قرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ؛ 5: 90

8 - عدلاني ، فتح الباري ؛ 26: 234

9 - مزين ، تهذيب الكمال ؛ 3: 130

(3) ابن كثير ، تفسیر القرآن العظيم ؛ 1: 2365

3 - طبيب ، جامع البيان في تفسیر القرآن ؛ 3: 2004

3 - عدلاني ، فتح الباري ؛ 26: 87

3 - شمس الحق ، عون المعبد ؛ 2: 80

www.MinhajBooks.com
اکی اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص مر جانتا تو اس کے دوستوں میں سے کوئی اس کی قیمت پچھلا ہے، ان کے ناہار کا وارث بیان کے لیے جانتا اس کے علاوہ کوئی اس کے شادی نہیں تھا اور قیمت اس کے پاس کچھ نیا تاج رکھنے کے ذریعے کر لیا گیا.

اپنی جان دیرا ۔۔ (1)

مغزی معاشرہ اور عورت

اصل کے آدھے سے قبل عورت آمیں ناک صورت حال سے دوچاری ہے۔ اصل کے آدھے علی کے حالت کا حتمی اسلام کے حوالہ داروں شاہائیوں سے مسلسل معاشرے میں عورت کی حالت کے بھرپور میدان میں بطور باہمی دو جانیا ہے۔ معاشرے کا حتمی اظہار عورت کے حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت کی حالت کا حتمی اظہار عورت کے حالت میں معاشرتی عورتوں کا حالت

1- 2.3 طبقہ کے وفادار عورتوں میں سے

1- امام کیسر، تفسیر القرآن العظیم، 1: 24
2- طبری، جامع الیمان في تفسیر القرآن، 1: 5

www.MinhajBooks.com
2. The population of the state has increased from 10 million to 43 states in the past 10 years.

3. The number of divorces in the state has increased from 25 in 1993 to 39 in 1990.

4. There were 80 divorces in the state of Ohio last year.

5. According to the state's website, 80% of the divorces were filed by women.

6. The divorce rate in Franklin County was the highest in the state.

---

(1) www.divorcenter.org/faqs/stats.htm, 15 March 2002, 0200 PST.
(2) i. www.odh.state.oh.us/Data/whare/mardiv/MGlance.htm, 15 March 2002, 0200 PST.
ii. www.odh.state.oh.us/Data/whare/mardiv/MGlance/htm
15 March 2002, 0200 PST.

www.MinhajBooks.com
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Hamilton</th>
<th>Miami</th>
<th>Montgomery</th>
<th>Richland</th>
<th>Washington</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6137</td>
<td>6359</td>
<td>5914</td>
<td>5968</td>
<td>5583</td>
<td>Hamilton</td>
</tr>
<tr>
<td>2954</td>
<td>2906</td>
<td>2504</td>
<td>2531</td>
<td>2975</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>889</td>
<td>903</td>
<td>725</td>
<td>461</td>
<td>813</td>
<td>Miami</td>
</tr>
<tr>
<td>589</td>
<td>530</td>
<td>518</td>
<td>517</td>
<td>459</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4685</td>
<td>4598</td>
<td>4393</td>
<td>4168</td>
<td>4084</td>
<td>Montgomery</td>
</tr>
<tr>
<td>2854</td>
<td>2830</td>
<td>2823</td>
<td>2691</td>
<td>1766</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1052</td>
<td>1064</td>
<td>1033</td>
<td>976</td>
<td>1020</td>
<td>Richland</td>
</tr>
<tr>
<td>655</td>
<td>639</td>
<td>556</td>
<td>645</td>
<td>648</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>611</td>
<td>575</td>
<td>598</td>
<td>578</td>
<td>581</td>
<td>Washington</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>329</td>
<td>328</td>
<td>311</td>
<td>317</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>106,100</th>
<th>52,500</th>
</tr>
</thead>
</table>

According to the Statistical Abstract of USA, the following statistics were recorded:

- Syrian girls: 106,100, with 52,500 cases of divorce.
- Girls: 117,716, with 95% of cases involving divorce due to domestic violence.
- Cases of death: 29,611, with 12,222 cases involving murder.
- Cases: 38,500, with 17,800 involving murder.

(1) www.divorcemag.com/statistics/statsworld.shtml, 15 March 2002 0200 PST.

www.MinhajBooks.com
20 to 29 years old, 25.8% divorce for 30 to 44 years old, and 6.8% divorce for 45 years old and above. 

<table>
<thead>
<tr>
<th>Year</th>
<th>Divorce Cases</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1950</td>
<td>385,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1960</td>
<td>393,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>709,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>1,189,000</td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td>1,175,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Further studies by the National Center for Health Statistics indicate that divorce rates for single parents, Single-Parents, and single divorced parents, Single-Parents, have increased significantly in the past decades. An American divorce rate of 1.2 million American divorce cases in 1996 is higher than the divorce cases in 1960.

(1) www.ifas.org/fw/9607/statistics.html, 15 March 2002, 0200 PST.


www.MinhajBooks.com
Women constitute half the world's population, perform nearly two third of its work hours, receive 1/10th of the world's income, & own less than one hundredth of the world's property. (4)


(3) www.divorcereform.org/black.html, 15 March 2002, 0200 PST.

اسلام بن عورت کا مقام

اسلام کی آدیوئراد کے لئے نقلیہ، ذات اور نظام و احتفال کے بنیادی جزء اور آزادی کا بیان جمیل ہے۔ اسلام نے ان تمام قیمتی زمرے کا لال تیار کریا جو عورت کے انسانی دل کے ساتھ مفتی آسمانی جسمانی علاقوں کی حیات کے ساتھ سیٹے معاشرے کے انسانی اور ثقافتی تعلقات کی سکی پڑہ گئی ہے۔

یہ عورت کے قانون کے تحت معاشرے میں عورت کی کھولمی مزادات کا جائزہ کرنے کے لئے ہے۔

ا. اسلامی فقہ کے طور پر عورت کے معاشرے میں مزارع کے لئے کیا ہے؟

۱. ایہا النّاس انْفَلُوا رَبّکُمُ الْدُّمَاءَ خَلْقُهُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلْقُ خَلْقٍ

۲. ۱۸۲ ائمۂ علماء کے ذریعہ فرمایا گھر اسے اس کا ہمارہ دیکھنے کا ذریعہ فرمایا گیا اور عورت کی کثیر مزادات کی منفی دلیل۔

۱. القرآن النساء: ۱
وورکر دیا کیا کوہورت اور مروین دوویں کو شیطان نے دونوں دو ہیں، جس کے سمجھنے میں وہ بحث کے اختلاف کے لیے بہت فقیہ کی دعوت کی ہے اور اس کے مقابلوں کے مطالعہ کے لیے مشاورہ میں شیطان نے ضرورت کی۔ حلیم سلم کو نبیا دیا اور پیغمبر خضریت کے طریقے کے طور پر بھی کی جو بحث کا سمجھنے لگا۔

ارگنہ کا جب بندہ تر آن کو جمین اس باش چرھیا روزکار ہے تو کہینے لئے:

فاؤلہ میں انسانوں کیا فاؤلہ جہنمہ میں ہمیں یہاں (1)

"بہت شاہین نے تھا این حال سے میں پا وہ اور میں آس (راجح کے) مثالم کے

سے ج البودہ وہ اگر کریں۔

اللہ کے بادشاہ کے این اختیار پر پاکہ ایک اور میں نے سے ہم کو کہیں ملے کر گئے اسے پہیا اور بہت زیادہ سے سے ارشاد بنا بہے:

فاؤسجےب لِہم قَبْلَهُ انَّمَا لَا أَجِينَ عَمَلٌ عَبْرٌ عَمَلِهِم مَّن ذِكْرِيْ اَوْ

انَّهُ بِغَيْبِهِ مَنْ بَصَرُ (2)

"ان کے رہ نے ان کی اپنی کو مہا کریا(بزرگیا) کہ میں پھر ہونے سے

عم لکر کیے ایک اور کو پا ان کی ناز کا پہ جبھے وہ مروین دو ہور گئے۔

سے اپکا دور ہے میں سے ہے بھو

3. خیرت کو زندہ زہم میں ہم کو میں جا لیے سے زناکان کی۔ بھو دو بڑے دکھیں کو

اعتزام اسپلیت کے منفی قلمی۔

اسلام حورت کے لیے بھی اور فٹی اس کے سمجھا شاہان بنا کرے۔ دوہی، کیو ​​ار

مکان، خیال دم خور علیج کی بہت "وَلِي الامو" کی طرف سے لگی۔

۲. حورت کی تذہذہ کرنے تے زنگ کا چالیس کے فرم میں نبی نے دو انٹ جاتات نے

سے، اسلام نے ان سب کو باش چرھیا حورت کو تذہذب۔

---

۱) القرآن، البقره، ٢٨٢.

۲) القرآن، آل عمران، ٣٥٢.

www.MinhajBooks.com
اب تم ان حوائجنا کا جائزہ لینے میں ہمدلی اسلام سے خویش کتھاً جلد سے

علما ہی:

اے ہوائی حوائج

(1) خصمت و عفت کا حق

میں خویش کا ایم اور اجرام کو ثابت بنانے کے لیے اس کے حق خصمت کا صادقیہ کو بہت ہی اسلام سے خویش خصمت عطا کیا اور مدرک کو میں اپنے

کیا کہ وہ اس کے حق خصمت کی طاقت کریں?

قل لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضَىٰ مِنَ الْآبَارِ اِنَّ اللَّهَ خَيْرُ بِمَا يَضُرُّونَۚ(1)

وَزَكِّي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَضُرُّونَ(1)

"(1) رسول کرم! مذکورین سے کہ دو ہم اپنے نظر کی کریں رکا کریں اور اپنے

شرم کا جواب کی طاقت کریں - یہ انس کے لیے پاکستان جا موجدہ کا موجب بہت - اللہ سے دافع ہے، جو یہاں دو کریں ہے ۰۔"

"فرق" کے لائق مکمل میں تمام ایہ اعمال شامل ہیں، جو گروہ کی تزیمی میں

معاونہ جو ہیں، خلیفہ کان، اسے پاکیزہ اور اسے لیے ایسی خصمت کی ردعملی کہ کہ کوئی اثر نہیں سے کوئی تماشا، ہی ہے کہ کیا کسونوں نے نہ فکر کیا کہ پاکیزہ سے جل کر کیا یہ

مظالم نہیں - جہان ہمیشہ میں تھا اور جہان نہیں کہ اب اور اس کے جلد عورت کو کم تھا ہے:

وَقَل لِلْمُؤْمِنِينَ بَغْضَىٰ مِنَ الْآبَارِ اِنَّ اللَّهَ خَيْرُ بِمَا يَضُرُّونَ(2)

بیشتر زندہ نہیں اگر ما ظهر مبنیا۔ ۲۔

(1) القرآن، النور، ۳۰:۳۰
(2) القرآن، النور، ۳۰:۳۱

www.MinhajBooks.com
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
اسلام، خواص کے ذریعہ

اکی حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اکی حضرت ؛ حضرت ایوب کرملیٰ کی غدیر میں آیا اور علی کا نجس

اسامیہ خواص کے ذریعہ

(1) بهدی، کنز العلم، 5: 83

(2) 1- عبدلزالو؛ المصنف، 933: 9

1- ابن آیت اللہ، المصنف، 1: 127، رقم: 150

2- ابن آیت اللہ، المصنف، 2: 646: 93، رقم: 153

3- خیال، السنة، 1: 127، رقم: 154

4- بیهق، السنن الكبير، 68: 323

5- ابن عبدالریز، التهذیب، 1: 500

6- ابن جزم، المجلی، 258: 6

7- ابن قدامة المغتی، 9: 153

8- عسقلانی، تلخیص الحی، 3: 82، رقم: 182

9- انصاری، خلاصہ الیدر المنی، 2: 383، رقم: 382

www.MinhajBooks.com
(3) عزت اور رازدرا کا جوہر

ماہیے کی صافت میں بہتر ہے، جیسا کہ اسے فریبا کا طریقہ کے مطابق تبادلہ کرنا۔ قرآن کی سیمہ میں اشکادہ رہنے بیہور

جیسے یہ لوگین ایک یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا اور ایک یہ سوچتے ہیں کہ اس کا واقعہ آپ سے متعلق ہے۔ اور جیسے آپ سے علم کا خیال کرتے ہیں کہ اس کا پاس اور اس کا پاس کوئی دلیل ہے۔ فریبا کا طریقہ کے مطابق تبادلہ کرنا۔ قرآن کی سیمہ میں اشکادہ رہنے بیہور

(1) القدّار، الارزوع، ۳:۳۸، ۳۹

www.MinhajBooks.com
وقت کب ہیں تو وہاں جب کب (آس انگریزی) ایجادت نے لے لوت آئی
خاتم پر سلام کہ دیتے ہیں یہ کہ تم ان باقی تے ہیں جو جب کب (فارسی)
کو اور اگر ہیں جب کب تو انہیں دیکھ رہے ہیں جب کب ضیغمی (اندر
جامعہ کی) ایجادت نے لے لوات آئی تو وہاں جا کر آئی تو وہاں ہاں۔
یہ تبارہ نے یہ زیادہ پا چکی گیا موجب سہ۔ اور ہیں چوہ جا کر گنے ہوئے، انسان
سے ہیں ہیں دافع سے ہو۔

فورت ضورت بے آرم کی کبی کو دستور تو ہی جب آپ بھی کسی کے پر
جاانے تو اپنے سے اسلام میں ضرورت، تہاک سماج کو خانوٹاں مو جا سے اور کو اب کو اب
آنے کی ایجادت دے دے۔ اگر ہیں گیا کو جواب دتا تو دو ممکن مسیر اسلام میں
کبھی۔ آپ اپ کو کہ جواب دتا تو دو ممکن مسیر اور کبھی کہ تاریک
ہب ساب دتا پیواں ضرورت سے جاۓ۔

آپ بے آرم ملکت سعد بن غزادر عہد میں خلاف سے گھر ضرورت سے گھر
مضامین اسلام میں پہلے سے جواب ہم آپ نے سے ہی وہ اسلام کیا جب آپ پر شامل کے
ای یہ تم کی اپنی بنا میں آپ خراب ہیں جب آپ بھی کبھی پیج ہیں جب آپ ہیں جب آپ ہیں
k ہما ملکت تو سے مسیر اور دو اس کے ہاں پر کاسواں سے گھر اور فرض کیا۔

یا رسول اللہ ایں یک بیان اس سے اس کو کسی تسلیمک و ہاں عالمیک ردا خفیا

لکھو علینا من السلام ۔

(1) آباداود، المنین، کتاب الادب، باب کم مرہ پیس، 3:303 ، رقم: 385
3- ہمد بن عنی، الامسیس: 3:31
3- میریم، المجمہ الکبر: 3:5: رقم: 9002
3- سبیعی، شعب الانجام: 3:303: رقم: 880
4- ابن کیشی، تفسیر القرآن العظیم: 3:386
"ضرور موظفہ کی نیا جواب تو دیا تا گا نہ آبنتی سے، میں به پاکی نما کر کے نے آب نعزے سے نزاع کریں (کیوں کہ اسلام مذہب مجیس سلامتی کی دعا)۔" 

آپ مخصوص ماں علی ایوب ویلی شرعی کے روایت سے، هر بیان کے 

فل میں روشن احکام فیل بپذیر الکر جع (1) 

"جب تم ہو گی تکان خصوصی کے گروہ میں (جلب بونے کے لئے) تمین مرات ایسے طلب کے اور اس کو اہم نہیں ہے تو چاہے چاہے کے داتا چاہا۔ آپ بہ خصوص فرما کر اگر اسلام کی حیات تم سعی کر جان کے کام کی اس کے تام نیز کو فرما آیا تاہم نبی پناہ لیے - خصمت چاہا کے چن کہ میں ضرور

(1) 1- بخاری، الصحيح، کتاب الاستثناء باب التسليم، 5: 2305، رقم: 5891
2- مسلم، الصحيح، کتاب الأدب باب الاستثناء، 3: 193، رقم: 2153
3- أحمد بن حنبل، المنسد، 3: 398
4- ابن حبان، الصحيح، 13: 132، رقم: 5800
5- طیبی، المسند، 1: 65، رقم: 518
6- حمیدی، المسند، 3: 241، رقم: 433
7- أبویعلی، المسند، 2: 249، رقم: 98
8- طبری، المعجم کبیر، 3: 128، رقم: 1286
9- بہیچی، السنن، 8: 339، رقم: 59
10- شیبانی، الاحاد والمنائی، 3: 339، رقم: 2503

www.MinhajBooks.com
اسلام میں خواہاں کے طور

کون سی؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ اس پر آپ سے ملا ہوا ہے سے فرمایا: "میں
dول، میں ہوں، اور پر اشرتیف سے آ سے گو یہ آپ ضغ کرے جواب
dویسے کو نیا فرمایا ی(1)

اس سے قلمبہ کے کہ کو یہ کھیچپنا یہاں پا رہا ہے پھڑک "میں ہوں کہ

یہ معلوم ہے کون کہ کس سے؟ لکھ اوقات اپنا بجاؤے یہ کہ چپ ہمارے سے کوئی تجربہ نہیں

ملہ تھا تاکہ یہ کچھ ہو ہم چیپن آپ سے اس طرح کی دوسرے کے

چھوٹی میں چاہئے گے ہو ہما فرمایا۔ یہ کہ آس سے اپنی ہمارے طلب کرے ہے معاشرتی

تکری ہو کر جواب ہو سے سے جا پڑتے داکلی آکھوہ ہو جاتے پاچائے ہیں کوئی دوسرے

جا پڑ ساحب کانکر بری دمہ یہہ اور جامہ کا دوسرے کے کوئی قسم نہیں ہو چاہے ہاگ(2)

کیا کسے میں ایمان سے کر داکلہ ہوئے اس کے اس عام کم کے بعد فرمایا ک

کیا کسے میں ایمان سے کوئی بیچا ہوئے کرنا پھرٹھا فرمایا ہے کہ پر پر کے کے

کے کا آپ دوسرے کا لباس با پانہ پہنے جو دوسرے کے ایمان کا لباس سے اپناہے ہیں

ارشاد ہیں: 

وہاں سالم مہم مناعا فیضیوں میں ضرور حجاب یہاں مثیم َاظهَر

لُقَوْیَکُمْ وَ فُلُوْبِنَۚ(3)

(1) بخاری، الصحیح، کتاب الاستذان، باب از والدہ من ذا، 530-2،

رقم: 5899

(2) بخاری، الصحیح، کتاب الاستذان، باب من أجل البصر، 530-3،

رقم: 5888

(3) القرآن، الاحزاب، 53:33

www.MinhajBooks.com
اصل ایمان اور قربانی کے لئے موبیک عورتوں کے آمادگی کی ضرورت اور ایک عالمی اور جدید وارون کے لئے پہلا پاک اور ایک عالمی اور جدید وارون کے لئے پہلا پاک

"اور جب تم عورتوں سے کوئی جب کچھ کرو تو ان سے پیدا کے پاس تو باقی لے بگاہو یا بیٹھارے دو ان کے نائب ان کے نائب کے نائب کے نائب کے نائب کا موبیک "

عورتوں کے لئے رسوماں اور عفت اور وقعت کی طاقت کے لئے پیدا کے اکام

آپ کے ساتھ جن کیم نیزم شناخت کو ایک کاپی پھیلتی رہنے کے لئے از آتش دو باشی کو افشا نہ کر کے آپ کے ساتھ رہنے کا اور بگاہوں کی غادر گیا ہے تو شناخت و

وپر کے نئیوں بیجغت من انسانوں و بیحیط لا مذکرین زینتیں یا لذت اپنی و نیزمر کے ساتھ یکجہوہیں

ولا لذتیں زینتیں یا لذت اپنی و نیزمر کے ساتھ یکجہوہیں او ابیانی اور ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیانی او ابیاں نو ملکت ابیانی او ابیانی غیر اولی

البیزی بین الزجال او الدجال الہین لم بیحیط ما بیحیط من زینتیں و vidéosا ایلا الله جیسمعا ایہ المذکرون لعلکم نقلخون 0(1)

"اور آپ موسی نے بدر وردو نے فرخزاد کیہ ہو (جن) اپنے فرخزاد یہاں کا لہار کر کی اور ایک سیار کو جہاں اور باش و زیادہ کو جہاں شکار یہاں سہاں (ای جسم) یہاں پر سے سے نہ ہو نہ ہو او لنک

سے کیا نہ وہاں پر دوکھا (اور بارہیں) ایسے گیا پانوں اور سکون پر (جن) ذیلے رہا کرین اور ایک دن بنا بھاگ کر (کی پر) خا کیا کری

سے آنے شہروں کے باپ لہن کی باب دا باپ لہن شہروں کے باپ لہن کے

1) الفرض، الفحص، 3:21

www.MinhajBooks.com
Islam in opening lines of the Quran

The first Quranic verses open with a benediction and an interjection, followed by a declaration of submission and surrender. The Quranic invocation begins with "Bismillah" (In the name of Allah). This is followed by "La ilaha illa Allah" (There is no god but Allah). The declaration of monotheism is then followed by "Muhammadur Rasoolullah" (Muhammad is the Messenger of Allah).

These verses are considered to be the foundation of Islamic faith and are recited in every mosque during the call to prayer. They set the stage for the rest of the Quran, which is a record of the words of Allah as revealed to the Prophet Muhammad.

The Quran is divided into 114 chapters, known as surahs, and each chapter begins with a surah number and a verse number. The chapters vary in length, with some containing a single verse and others containing hundreds of verses. The Quran is considered to be the final and complete revelation of Allah to humanity, containing guidance for all aspects of life and reminding Muslims of their ultimate destination in the afterlife.

Islam teaches that the Quran is the word of Allah that was revealed to the Prophet Muhammad through revelation. Muslims believe that the Quran contains the direct word of Allah, and that it is a final and complete revelation that superseded all previous revelations. They believe that it is a guide for humanity and that it serves as a source of guidance and wisdom.

The Quran is considered to be the most important and sacred book in Islam. Muslims believe that it is the word of Allah that was revealed to the Prophet Muhammad through revelation. They believe that it contains the direct word of Allah, and that it is a final and complete revelation that superseded all previous revelations. They believe that it is a guide for humanity and that it serves as a source of guidance and wisdom.

The Quran is considered to be the most important and sacred book in Islam. Muslims believe that it is the word of Allah that was revealed to the Prophet Muhammad through revelation. They believe that it contains the direct word of Allah, and that it is a final and complete revelation that superseded all previous revelations. They believe that it is a guide for humanity and that it serves as a source of guidance and wisdom.
(1) - بخاري، الصحيح، كتاب الجهاد،باب فضل من أسلم، 38

- أبو عثمان، المسند، 1:310، رقم: 28
- ابن أبي شيبي، المصطفى: 3:18، رقم: 13435
- روينان، المسند، 1:308، رقم: 58

www.MinhajBooks.com
طلب العلم فريضة على كل مسلم ـ(1)ـ

"ظلم خاص كل مسلمان (مرد ومرت) يفرض، فله...

كل علماء علماء علماء علماء علماء علماء...

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحص فحص فحص فحص بـ(3)

(1) ابن ماجه، السنن، المقدمة:باب فضل العلماء، 1:81، رقم: 433
(2) أبويثيل، المسند، 5:232:3، رقم: 384
(3) طبراني، المعجم الكبير، 10:195:2، رقم: 1039
(4) طبراني، المعجم الأوسط، 1:8، رقم: 9
(5) طبراني، المعجم الصغير، 1:321، رقم: 33
(6) أبويثيل، المعجم، 1:200:4، رقم: 430
(7) شعب الإيمان، 1:320:4، رقم: 133
(8) بيشمي، مجمع الرؤوائ، 1:11
(9) بن مزدي، الترغيب والترهيب، 1:52:6، رقم: 109
(10) كناني، مصالح الزجاجة، 1:30:8، رقم: 81
(11) ابن ماجه، السنن، كتاب العلماء، باب في فضل العلماء، 1:51، رقم: 2784
(12) ابن ماجه، السنن، كتاب الزهد، باب الحكمة، 3:1395، رقم: 3149

www.MinhajBooks.com
温暖 آدمی کی بات مومن کا دعوہہ بھی، بنا جھنڈا جسی سے پائے اس
عہال کر کے وہ زیادہ کم دار سہ

(3) حسن سلوق کا حق

حضرت بیگم ﷺ کے حسن سلوق کے قلم دی اور زندگی کے عام
معاملات میں کورنے سے حسن سلوق کی تعلیم ذی اور زندگی کے عام

عن ابی هریصہ صٰ ن اور رسول اللہ ﷺمیں سے: ان فلیک ام�ی قالت
اکثرہ اکثریہ و ان استمتعت باہم استمتعت باہم و فیہا غویج

---

1- بخاری، الصحيح، كتاب التكافه، باب المدارة مع النساء، 5: 3886
2- مسلم، الصحيح، كتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء، 2: 1368
3- ترمذي، السنن، كتاب الطلاق، باب ماجاء في مادرة النساء، 3: 1188
4- ابن حنبل، الصحيح، 9: 3884
5- رواجی، السنن، 1: 953

روانیہ، السنن، 1: 330، رقم: 330

5- بیهچی، سنن الكبرى، 2: 190، رقم: 1185
6- اہلی، الاحاد والمثنی، 3: 323، رقم: 1399
7- دیلمی، الفردوس بنامور الخطاب، 2: 153، رقم: 3486
8- ابن عیسی (اصبھانی)، حلیة الاویاء، 3: 350
9- سیوی، شرح سنن ابن ماجه، 1: 340، رقم: 1499
10- سنوی، پیغ القدر، 5: 35

---

www.MinhajBooks.com
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهم خلف من ضلوك وان أعوج شين في الضلوع اعلاه فإن ذهب تقيمه كسرته وإن تمكن لم يزل أعوج فاستووا بالنساء خيراً.

"۱- دارمي، السنن، ۹۹۹: رقم: ۴۳۲۲
۲- ابن أبي شيبة، المصنف، ۳۹۹۴: رقم: ۳۹۴۵
۳- أبوoghة، المسند، ۳۷۶۸: رقم: ۳۷۸۱
۴- طبراني، المعجم الأوسط، ۱۸۸۱: رقم: ۲۶۵
۵- بيشبي، مجمع الرواية، ۳۱۸۶: رقم: ۳۱۸۰
۶- بخاري، الصحيح، كتاب التكاثر، باب الوصية بالنساء، ۱۸۸۵: رقم: ۱۸۹۰
(۱) مسلم، الصحيح، كتاب الرBugاه، باب الوصية بالنساء، ۱۹۹۱: رقم: ۱۹۹۵
۷- ابن أبي شيبة، المصنف، ۳۹۶۱: رقم: ۳۹۶۶
۸- ابن راهويه، المسند، ۳۰۵۸: رقم: ۳۰۵۳
۹- ابن بيدوي، المسند، ۱۱۸۸: رقم: ۱۱۸۴
۱۰- بيروني، السنن الكبير، ۶۵۵۶: رقم: ۶۵۵۱

www.MinhajBooks.com
(5) ملیت اور جاہزیادا کا حکم

اسلام نے مردوں کی طرف عورتوں کو جس ملیت فلکی ہے جو ضرف فوڑ کا جیسی نہیں، لیکن باہر فلکی ہے وہ ایسی ہے جو کہ کلپہ وہانی کا ماک اسی کا جیسی ہے۔

ارشاد بالیا: (1)

بادواں نے نصیب مردوں کے لیے اس میں دو ہم عورتوں کے لیے اس میں دو ہم عورتوں کے

عورتوں کا مل اس ملیت جو صورت میں جو جم جم کا دو بائتا ہے۔ جم جم رینی کے

بارے میں اس بنانے کا نیز کی کہ گری باہر نے اس کی بینائی جس میں ہاکا کا خطرہ ہو،

کیوں کہ اسرائیل کے لیے اس کا شور کیا اس کا ہدایت شریعت سے ہم میں جوگا کا نہیں را جو صبرت شریعت اور حضرت غلام

(1) القرآن النساء: 33
(2) ابن قدیمہ المغني: 397

www.MinhajBooks.com
إسلام نموذجية كائن

إذا طلقتها مريضة وقتها كانت في العدة ولا برحهاـ(1)

“أخرجاً نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلت بسم الله الرحمن الرحيم وعمر

ال spécifique للحالة بين غدامس وكافرون ودائمًا ما يدلى بعلي تزويز

حصانة مشتركة بين شرف يقيد حقهـ. الوارد ممن تقدم هذه الحرة.

(2) حرم نكاح كائن

إسلام نقل شريكين غرب بذا أخبار غير دالة على كافرون وعمر

مراتا من قبل ما نكل الح سابقون. الإسلام القرآن (2:184) أن للشريكين

و قد كان نكاح إمراء الأب مستفيضًا شائعًا في الجاهلية

“وارببكي يومهـ دل الدوادي كليماً بانيته من عام جعله قانون

Islam نشتررون كائنات التوحيد في نوع رشقتن ستشت خرام

(1) عبد الوهاب المصنف، 1400، رقم: 1305
(2) ابن أبي شيبة المصنف: 3,186
(3) بيهيين السنة الكبرى: 1390، رقم: 183
(4) مالك بن إنس المدينة الكبرى: 3,820
(5) ابن حزم المحلي: 3,190
(6) ابن حزم المحلي: 1910
(7) بيهيين السنة الكبرى: 968

www.MinhajBooks.com
قرار دیوان کے پہرہ فارس دعاویٰ - ارشاد بانی -

خویش علیكم امرینکم و بتکم و اخونکم و خلتكم و
بنت الیخ و بنت الیخ و امرینکم امرینکم و اخونکم من
الرضاعی و امرینکم و رضاینکم. الیخ بنی خواتین کم
بنتینکم الیخ دخلتهم بنینکم لم تکونوا دخلتهم بنینکم فلا جناح،
خلتكم و خواتین امرینکم الذين من اسلامیکم و ان تجمعوا بين
الاخیرین الا ما قد سلف. ۱)

"تم پیشرفت ما این اورتھاپری تیلیان اورتھاپری مخصوص اورتھاپری یوگیوپری اور
تھاپری خالیہ این اورتھاپری اورتھاپری اورتھاپری (دو) ما این تبہیون لن
تمین دودھ پتھا این اورتھاپری رضایت مین شریک این اورتھاپری تھاپری کی
ما این سب حرام کری گئی این اور (ای فرخ) اوریا گئی کو این پورش پاین
وائی دی ایلیان اورتھاپری این حرامن (کے بلن) سے این این سے تم صحبت
کرپے ہو(پھر حرام ہین) پھر اگرم لن ان سے صحبت نہ ہو تو تم پر ان کی
(لاکڑ) سے تھالی کرنے بنیم) لوی خرج تھیم اورتھاپری ان جنگن کی
پولیان (پھر تم حرام ہین) اورتھاپری بنشئ سے این اور پھر (پھر حرام ہے
کہ) تم دودھ دیندا کو بنش سیٹھ (کلحا بنی) سے کرو سوا نے این کے بھد орган
تجتال مین گور چانگا."

۴- عورت کے عالمی حضور

۱) بان کی خدمات سے حق

حضور پھر اکرم ہے این ایلایمان کی بان کے تقریب تک قرار ہے کر

(۱) القرآن، النساء، ۴۳:۳

www.MinhajBooks.com
(3) پیچیدہ، حسین

ودہ معاشرہ جبہ، پنی کی پیدائش کو ذاتی و رسولی سے نئے لئے سپر و骠 جا تھا، آپ نے معاشرہ جبہ، پنی کا حکم وعزت کا مقام اختیار فکر کرتے رہا۔ یہ فیدا کے کچھ کو نہیں؟ فیدا کے کچھ کو نہیں؟ فیدا کے کچھ کو نہیں؟

(1) 1. بخاری، الصحيح، کتاب الآداب، باب من أحق الناس، 5:236،

رقم: 5232

2. مسلم، الصحيح، کتاب البر والصلاة، باب بر الوالد، 6:338،

رقم: 2583

3. ابن رابع، المسند، 1:623، رقم: 144

4. سنہدی، الترغیب والترهب، 3:228، رقم: 336

5. البخاری، البيان والتحريف، 1:614، رقم: 348

6. کتبانی، مصباح الزوجه، 3:698، رقم: 1349

www.MinhajBooks.com
مسلمین خواہش میں کیے ہوئے

قرآن کیم سے نبی ﷺ کی بیانات پر یہ وہ جائزہ ہے کہ رزم اور انسانیت کی تعلیم قرآن بہت بہت اس کی نکات کی

و اذہب اخیارملہ بلال نے کہا ہے قرآن میں سو نہیں بیان نہ آئی ہے اسے روشنی میں نہیں پڑا ہے اور

"اور جب ان سے سے کوئی گلوگی (کو پیدا آئے) کی توہری سناں جانی ہے تو اس کا پہلا بنا جواب کہ ہی ہے اور ہو پھر سے تجربہ کی جا کر کہ کا یہ کہ ہی کہ (اب پر سپہاً آئے ہی کر) آ یا دیے ذات و دوسرے کے ساتھ (زندہ) رکھے یا خا میں دا دے (اسکی نہ ہو گوں کرے) تھارا کرتا ہے تو جلد ہی ہو گوں کرے۔

اور نبی ﷺ کو نہ ہو گوں کرے کی ممکن ہے کے نبی جلائے کی اس رزم بہا تلخ قائم کیا ہے اور عالمیت کا آنے سے قبل اس عالمیت کے سامنے جاری ہو گی۔

(1) القرآن، النساء، 3: 11

(2) القرآن، التحلیل، 19: 59

www.MinhajBooks.com
ولا نقلوا أولادكم خشية إخلال نحن نزؤْهم و اياكم إن فتُهم  
كان خطأ كبيراً (1)

اورنْم أتى أوادكم لِلْجَلَّلَا وَالْحَمْدٍ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَأَخْتَ فُلُکْلُ وَوَحِيدٍ  
فِنَّهُمَا السُّلْسُلَةُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فُهْمُ شَرْكٍ فِي اللَّهِ  
مِنْ نَعْدٍ وَصُيَّةٍ لِكُلِّ يِبَاءٍ أَو ذَنُّي غَيْرُ مَعْضُلٍ (2)

اورنْم أُرْنْمْ أَيْمَا خَوْرَتِكُمَا لِوَرَاشِتِ أُمَى بَيْنِي وَأَمْلِي هُمْ كَيْنَ  
بُدْوَانِ يَوْمُيَّة وَأَوَلِيَّةُ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَأَخْتَ فُلُکْلُ وَوَحِيدٍ  
(لِتُنْقِلُ كَيْنَ بُدْوَانِيِّي وَأَمْلِي هُمْ كَيْنَ) تَأْسِيٌّ وَدُوْنِيَّةٌ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَأَخْتَ فُلُکْلُ وَوَحِيدٍ  
فِنَّهُمَا السُّلْسُلَةُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فُهْمُ شَرْكٍ فِي اللَّهِ  
مِنْ نَعْدٍ وَصُيَّةٍ لِكُلِّ يِبَاءٍ أَو ذَنُّي غَيْرُ مَعْضُلٍ (2)

یسُقُفُونَ ۗ فَللهُ فَیِفیكُمُ فِی الْکُلَّةِ ۗ اَنْمَرْوَا هَا لِکُلِّ ۗ لَهُ  
وَلَّهُ الْحَمْدُ وَأَخْتَ فُلُکْلُ وَوَحِيدٍ ۗ لَهُ الْحَمْدُ وَأَخْتَ فُلُکْلُ وَوَحِيدٍ ۗ  

(1) الثَّقَانِ، حمَّامَ، ١٤: ٣١  
(2) الثَّقَانِ، النسًاء، ٣٣: ٣٩

www.MinhajBooks.com
فإن كنتم فللهما الطمأنينة بما تركتم، وإن كنتما إخوة ورحالة ونساء فللذّكى مثلا حكًا الأنبياء(1).

1. "أولك آه! كن كلما مر الأ[opt]اف فللهما الطمأنينة، إن كنتما إخوة ورحالة ونساء فللذّكى مثلا حكًا للأنبياء.

(2) يوبي كي جهشيت سchg

3. القرآن الكريم مبناياً للذّكى مثلا حكًى للأنبياء.

(2) القرآن، النساء، 3: 66

(3) القرآن، التحلل، 16: 43

www.MinhajBooks.com


durr-e-saleema ya piera ye baistaay ka lo ya kaya karjoo w (ke kuchay kar) balay pi aimaan

raheen mein adar alley kaya feht se yeh danhri kar jeein.

"Tehbeer se liye rozoon ko raat mein epi bairalo kaya pas patha halal kida kaya

ayee woh bairalu ka pas adar mein karayen ka labas toh allay soup daal mein ko pas rare mein

shaiyat kar lena vehoos se tehbeer se halal hoo re kia aur phir mein mafak farday

bairal (ab rozoon ko raat mein kinaf) aane se makhmool kia kara aur jo hoon

lena tehbeer se liye alay do saha baay kar, aur akhla se heen ba ba kara bairal kaa kiraam

phas kaa saif daara (rata ke) yaara doore se aap ko (eul gour) namah aliyawan hojaye,

aur rozaha bairal (ka aana) kaa phoora kara aukharaa roza se aap doone mein shab

baatii shaa kara kah bhip saif deewaamin mian wajeeh bhood toh alaya (ka namah kreed)

shadi mein bhai an ka ko tukroo nay kaa tukroo bah naya, aye thara aukharaa ka

lejaye bani attin (hokal kaa) bairal kaa pas heen ja doh yeh mazhar alaigari agyar krii."

(1) Quraan, Baqara 2:186
وَأَلْبَآَذُ بِرَّ أَخِيَّتَنِي بَالْخَفَافِيّينَ عَلَيْهِ ثُقَالُ فَرْؤُهُ وَلَهُمْ لَهُمْ أنَّ تَكُونُ
ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يَوْمَئِذٍ بَاللَّهِ وَأَلِيِّمَ الْأَخَرِ وَبَعْظُهُنَّ
أَطْيَبَ بِرَّ أَخِيَّتَيْنِ فِي ذلِكَ إن آزَّوا إِصَلاحاً وَلَهُمْ مِثْلُ اللَّدْدِ عَلَىٰهُمْ
بِالْغَيْرِ وَلَلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دِرَجَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(1)

"وَدِرَّ أَلْبَآَذَ بِرَّ أَخِيَّتي بَالْخَفَافِيّينَ عَلَيْهِ ثُقَالُ فَرْؤُهُ وَلَهُمْ لَهُمْ أنَّ تَكُونُ
ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يَوْمَئِذٍ بَاللَّهِ وَأَلِيِّمَ الْأَخَرِ وَبَعْظُهُنَّ
أَطْيَبَ بِرَّ أَخِيَّتي فِي ذلِكَ إِن آزَّوا إِصَلاحاً وَلَهُمْ مِثْلُ اللَّدْدِ عَلَيْهِمْ
بِالْغَيْرِ وَلَلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دِرَجَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(2)

وَأَلْبَآَذُ بِرَّ أَخِيَّتَيْنِ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ لَهُمْ فَارْتَخَّوهُنَّ فَإِن كَانَ
لَهُمْ وَلَدَ فَلَكُنَّ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يَوْصِينَ بِهَا أوُ
ذِنُّكَ وَلَهُمْ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدّ فَلَكُنَّ كَانَ لَكُمْ
وَلَدَ فَلَكُنَّ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يَوْصِينَ بِهَا أوُ
ذِنُّكَ(3)

"وَأَلْبَآَذَ بِرَّ أَخِيَّتَيْنِ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ لَهُمْ فَارْتَخَّوهُنَّ فَإِن كَانَ
لَهُمْ وَلَدَ فَلَكُنَّ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يَوْصِينَ بِهَا أوُ
ذِنُّكَ وَلَهُمْ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدّ فَلَكُنَّ كَانَ لَكُمْ
وَلَدَ فَلَكُنَّ الْبَيْعَةَ مَا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصْيَةٍ يَوْصِينَ بِهَا أوُ
ذِنُّكَ(4)

(1) ﷺ ١٩٦٩, الْبَقْرَة١٩٦٩٢٣٤٦٩
(2) ﷺ ١٩٨٨٩, النَّسْأَة١٩٨٩٢٣٤٦٩

www.MinhajBooks.com
عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! كنيت في غزوة كذا و كذا و أمراي حاجة. قال: ارجع فحج مع أمانتك(1).

"أن عباس رضي الله عنهما ساء دوابت يه كضرور بي أكرم ﷺ كبار WHO. أهل الشام يا مهرابي بري يشي كرن نا و يري مه. آه ظنف سئ ارشاد
فربا: فربا لمنى. جما آرماني نوي كساني جذو",

---

(1) 1 - بخاري، الصحيح، كتاب الجهاد، باب كتابة الإمام الناس، 3:113، رقم: 2891.
2 - بخاري، الصحيح، كتاب الجهاد، باب نكتة في جيش، 3:199، رقم: 3830.
3 - مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد، باب سفر المرأة مع محرم، 3:133، رقم: 986.
4 - ابن حيان، الصحيح، 9:32، رقم: 3456.
5 - ابن خزيمة، الصحيح، 3:13، رقم: 3539.
6 - طبراني، المعجم الكبير، 11:32، رقم: 12001.
عن زيد هو ابن اسلم عن عمه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بعده مها ب طريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبد سيدة وعج، فسار ع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلي المغرب والعنتمة يجمع بينهما و قال: إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في المسير الآخر المغرب وجمع بينهما (1).

(1) زيد بن عبد الله بن عبد الله، الدار البيضاء، أثر، 3698، رقم: 1411.

كما ذكر في كتاب الجهاد، باب السرعة، 3538، رقم: 501.

3- مسائل، تحقب البكاء، 41، رقم: 5430، رقم: 1030.

4- مسيرة، تحقب الأيام، 863، رقم: 1020.

www.MinhajBooks.com
(1) شاہدی کا ذکر

اسلام ے کی بہرائچ میں جو بیس کی بہرائچ کی کلیت قبضے کا کام نہ کر اور یہاں تک نہیں کیا کہ

اسلام سے قبل عورتوں کو مروئی کی کلیت قبضے کا کام نہ کر اور یہاں تک نہیں کیا کہ

ممتا کدو احیاء و خواجے کے اجرہ پر نے وہ ایک کال کے سے محرم کی یا جا کیا:

و اگر طلقہاں کی بہار کا خلاف، اجالہ نیں فقا تعلضوہاں نیں ان ینسخہ

ازو اجالہ نیں اگر ترکاوا نبیمہ پہم عرفوہ 1

اور بہروں کو طلاق دو اور ایک عرف (ہیں جو ہوس) کو کہ کہتے ہوں تک

جب وہ شریق وکیل کے مطالعہ واقع رہنما جواہا جین تو اکثر اینہیں کوئی

سے کہ کہ کے سے مقت رکو

و ایہ کہ تبوف کو میں ہیں ویہوں دو أر (ایپ) لو کیے کہ کجا جا یہ تو لو ایپ

آپ کو پینڈ نہ اخیر کی کی خریذ کی بہرائچ نہیں ہوئے کو کہ کہتے ہوئے عرف (ہیں جو

پی اس معاہم کی میں کیہڑہ دو اور کوہ کہ کے مطالعہ اسیہ نہیں کہ کہ یہ

طریق خدیار ین 0

و ایہاا بہاراہا صدفیہا نخلہا؛ قبیل تیمیا لکا عیش عیشہ میں نہیں

فکرہہ خیلیا ریمانا 3

(1) القرآن، البقره، 2: 334
(2) القرآن، البقرہ، 4: 333
(3) القرآن، النساء، 3: 3

www.MinhajBooks.com
و انکھوا الآدیمین نِنُکمُ و الصلیبین من عبادکم و افکانکم ان
یکونوا فقرہ ای بُغیهم الله اپنے فضلہ و لله واسعَ علیمَ

اورمہم پہلے مزدور اور عورتیں متین سے ان کا کاش کربا کریں جب انتی راولیں
ںڑکی کے (ورینے) جب اور عورتیں باخلہ لئے کھانی اور باندھکیا (کہاک
کربا کریں) اور دکھان جوہ گے (کہ) اللہ اپنے فضل سے آئش ہی کریں با
اور اللہ بزی ورنہ وہا بے و خط والے اسے

اگر کچھ معاشرتی اور سائنسی حکومت کے ذیل آخر اسلام کے مرد کو ایک سے
زاکر همداکین کا کام دیا گا اسے جوہین کے متین حوالے والے اور اس
صورت سے جب مرد ایک سے زمون ظبین سے ہم انل تفاقہ تک کھڑکے، آئس ایک کی
تکلیف کرے کی تاولین کی

و ان خیفتمُ ان لَا تفیضَوْا فی الیمن فانکِخوا ما طابَ لکم مِن
النساء مَتنَی و تَفَلْ و رَبِيع؟ فان خیفتمُ ان لَا تفیضَوْا فواحدة او ما
ملکِ اَنْمِانْکمُ ذلک ذیلَ ان لَا تفیضَوْا ۚ

اور اگر ہنی اور ہنی ہوکر تم لزیتون کے بارے میں اضافہ زکر گئے تو
ان عورتیں سے تکلیف کر یہ تمہارے سے لیے یہ تمہارے اور خالی لائن، وہا اور تمین
تمین او ہار جار (گم ہے اجڑت نظر نکلو سے) جب اگر ہنی اور ہنی ہوکر تم
زاکر ظبین کیں) عجالم ظبین کرکے تجزیہ ایک کی خوارج سے (کہ اک

1) القرآن النور، 32:83
2) القرآن النساء، 3:63

www.MinhajBooks.com
اسلام میں خواتین کے حقوق

کرو! یکہ دو کی پوری جو (شیرا) تہواری میں ممتن آئیں جبہ اس سے قربت ہو کر کسے چٹم نہوں۔

وَلَن تَسْتَمَّطِعُوا ۚ أَن تَتَّعَلْمُوا ۚ بَيْنَ الْبَسَّاءَ وَلَوْ خَرْصُمُنَّ ۚ قَالُوا مِنْ هَٰذِهِ الْمَيْلِ فَقُرْدُوا ۖ كَذَٰلِكَ ۖ وَ تَضْلُبُوا ۙ وَ تَنْقُفُوا فَذَٰلِكَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(1)

ارد تم بزرگ اس بات کی طاقت بنی رکن کر(اکیب سے زادی) ہیویل کے درمان(پیروارا) عدل کرو فرما پچھل کس کچھ ہاں بیان (اکیب کی طرف) پہچ کر میاں طک بے کے ساتھ(اکیب) نہ کچھ جاہا کے دوسرے کی دوسری کو (درمان سے) سیکھنے لیے جس کی اثر میں اکیب کو امن کرو اور(ہم جیسی ورث کا سے)

اے آیات مبارک سے واعظ ہے کہ اسلام کا دخان یک زدگی کی طرف سے اوران حالات

باہم جہاں اسلام نے ایک سے زادی کو صیلین ہو جاتی دی سے سے اوران حالات سے مستوفی ہوئے ہے کہ مرد ان تمام حالات سے میں ضمن من اور ان کے توانائی کے اوران حالات میں پھیل سکے کے سجزاء عمل کا ساجدہ کرے ۔ گویا ایک

سے زادی شادی کا قرآن کعبل کمپنی بلد ایچ ہے۔ میں کچھ میں جنگ، جنگ، میں اوران حالات کو تجاویز اور ایک صورت پیش کر سی جب کہ ماہری

بچی در جب جنگ، جنگ، حالات میں اوران حالات کو لمحات اور ایک صورت پیش کر سی جب ماہری

کہ ماہری سے میں اوران ایک سے زادی شادی پر بنیادی کاند ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہری کا دھانی کے

کہ ماہری سے میں اوران ایک سے زادی شادی پر بنیادی کاند ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہری کا دھانی کے

(1) القرآن: النساء، 3: 189

www.MinhajBooks.com
(2) خیار بلوغ کا حتم

نابالغ آیا آپ کا بلوغ سے قلم دل کے کی حد کے پر بہت سے تعلق کو ناہک کر رکھنے پر
برکر دینے کا افتیاء رنگ خیار بلوغ کی ہے۔ اسلام نے نواحی میں اور معاشرتی طریقہ عمل کر
جو نے خیار بلوغ کا حتم کی حمایت کی ہے۔ ابتدائی کے نذورتی پر ہم نے نابالغ آیا آپ کا ناہک
کیا ہوا ہے آپنا بلوغ بہت بہت بہت پر خیار بلوغ کا حتم استعمال کر کے ناہک دیکھ کر ہے۔

اس طرح بلوغ خیار کو افتیاء حامی سے کیا ہوا ہے کہ گرو دلی نے اس کی اجازت
کے لیے ایس کا ناہک کیا بھیت ورد ہے اس کے سب کے کہ کہ کہ کہ کہ کے اور اس
ترارزیدے کی افتیاء حامی سے اس طرح ایک نابالغ کو کھڑی ہو کے ناہک دیکھ کے ناہک
میں کی کہ وہ نے کہ آپ دو ہو ہو بلوغ کے ابتدائی رضا کی کہ ناہک پر خیار بلوغ حامی سے

خیار بلوغ کے کم کی بناء پر پر خیرت عالم اللہ بین عرمی رضی اللہ عیما سے مروي آیک
حیث مارک کی سے سے جداسی بین مظعون نے اپنی سے جداسی بین مظعون
کی صاحبِ نازی کا ناہک خیرت عالم اللہ بین عرمی رضی اللہ عیما سے کر کہ دیا ہوا اور وکلیہ وقت
نابالغ ناہک ہے۔ بلوغ کے بعد آپ کی ناہک دیکھ کی پر اکرم
کی ضمینہ میں حاضر

بوہ اس ناہک کو کیم کی رنے سے انکار کر ہویا

عن عبداللہ بن عمر، قال: تو فی عثمان بن مظعون، و ترک ابنة له
میں خواہہ بن حکم بن آمیہ بن حارثہ بن الأوقی، قال: و
من جداسی بن جداسی بن مظعون، قال عثمان: و ہمہ خلائی،
قال: فخطتی القداسی بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون،
فروجیہ، و دخل المغیرہ بن شعبان - بعیثی الامیہ - فارغیہ فی
المال، فخطت ابیه، و حطت الیزاردیہ الہوی آمیہ، فاٹبا، حتی
ارفع أمرهما إلى رسول الله ﷺ، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله! ابنة أخى أوصي بها إلى، فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاحة، ولكنها امرأة، و إنما حطت إلى هوي أمها. قال: فقلل رسول الله ﷺ.

هي نبتة، ولا تنكر إلا بذاتها. قال: فانزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجها المغرقة (1)

(1) - أحمد بن حنبل، المسند، 3: 130، رقم: 1132

- دار القطب، السنن، 3: 230
- بيبحي، السنن الكبير، 4: 130، رقم: 13360
- مجمع الرواد، 4: 30

www.MinhajBooks.com
امام ابن خرترة کے ذریعہ

افتعالات کے لیے اس کے بارے میں رواج بنیاد پر: اس کے بعد میرا اس کے
باک حیان کے تفصیل کے ذریعہ جداوارہ اور میں نے مورچہ سے شادی کر لی،

یک دوری سے منگی میں دوبارہ بھیکری مانتے ہیں انہوں نے افیاز کا اعمال ہے:

فامہ الیہ ہے ہم جو یقیناً قبریہا، وہ جو، لا تناکھوا اینانامی حتی
تستعمال فہن فسکن فہو ذیذہن (1)

"یہی ضرور نہیں کہ اب زن ہو جائے آس کی مذہب کر کے جیا اور فراغتیاں: جیتن ہی کہ
ئگر ان کے افتعالات کے لیے ابتدا نہ ہو اور ہو جائے تو ان کی افتعالات ہے۔"

(3) مہرا حمل

امام نے عورت کو کابلیت کا کافی عمل کے ذریعہ کے ذریعہ میں بھی نجی ورد
کی چھتیں نہیں بھی تاریک کرکے نہ نہ مزید مکمل کرکے نہ مزید عورت کی درخت تو کہا اب
بلند اچھی تحقیق کی کہ کہ اس کے عورت کی حقیق میں طبیور نال جہت دے چکے ہوئے تو کہ ہوئے

میں، کوئی عورت کو کابلیت کا کافی عمل کے ذریعہ کے ذریعہ میں بھی نجی ورد

وئن اور میں اس کی ایک زوج میں باقی تھے اور اپنے اس قیقدارا
فلان اکھووا میں خیال کے اخائیں اور میں کہاہمیا ہے (2)

"اور اگر میں ایک ہیو کے باہر دوبارہ ہیو ہوں جو میں اس دوبارہ کا

دے چکے ہوئے میں اس نے سے بنیا وہاں میں اس کا بنیاہ اور

کے ہورا کا اگر کے وہ میں وہاں ہوئے (3)۔"
لا جنای علیکم ان طلقتم الیسآء ما لم تمسؤهن او نفوضعوا لهن
قویضه و متوهه ان على الموسع قدره وعلى المفع قدره مناعا
بالموعف حقا على المحسنين

"تم پا اس بات سی (ست) کولن گناہتین کا کرکم نے (این نکوری) یوؤن
کو کاکا یا اسن کے مکر کرکمن سے ہمیشہ پیچھے طاقم دی سے ہیت
آئین (ایس صوت کم) مناسب چیپ ہونا، وہ مل کا یا کی حثیت
کے مطابق (ایس) سے اوردکس ئا اس کی حثیت کے مطابق (یہی ہو)
خیز مناسب طریق پہ دی جانے، یہ حثیت کرے دوائی یا دوائی راجب یہ -0"

(3) حقوقی زوجین

مرد یہب مداری کہ عامہ توکی سے ہی کوہنی الاحکام حقوقی زوجین ئا کر ی
سے دارلش کرکے چاپ خیت میں یہ دوائی تو کہ کیس شفید یوکی یوکی کرکے ہیتیتا تو ضم کا
لیتا کہ ہن کوئی سے متقارنت ہن کرو کا کہ اسہا احثیتہ یوں اس ہیتی کا
ہو مختصر ہوکر ہاچی ہن ۔ ہا مشائحت ہیو (کہ اور شادی نہ کر کے) ہا نہ ہو ہن ۔
کیکه یو کبری سے اس سے کہ اسہ لظقلح کریاہ یہ ۔ یہ کہ یہ ہونہ دست ہن کیہ ہیکل چوپر ہان
ئے انسان کے لیے خال ہبیری یہ ۔ انسان ہا کوئی یہن کی ہن کے اسیہ اوپر حرم قرار
دے لے ۔ قران ایکہ یہ:

للذین نؤلون من انسانهم توابع آریبی اشک راکو فائن الله
غفور رحمی

"بجاول اینی دوریون کے تریخ کے ہاتھ کا علم حکائی تو ان کے لیے یہاں راہ مہا

(1) الاقرآن، البقرہ 2:26
(2) الاقرآن، البقرہ 2:26

www.MinhajBooks.com
لا تقبل الكسوة قبل الفجر، أو بعد الفجر، أو قبل الغروب، أو بعد الغروب، أو أثناء النوم، أو أثناء السرعة، أو أثناء الجهر، أو أثناء الحج، أو أثناء العمرة، أو أثناء القضاء.

قال النبي ﷺ: "إنك لتصوم الدهر و تقوم اليل. فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، و نفتته له النفس.

لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فانى أطبق أكثر من ذلك، قال: فصم صوم داوذ (1) كان يصوم يوماً و يفطر يوماً.

1- بخاري، الصحيح، كتاب الصوم، باب صوم داوذ.
2- مسلم، الصحيح، كتاب الصوم، باب نهي عن صوم الدهر.
3- ترمذي، السنن، كتاب الصوم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في سرد الصوم.
4- دارمي، السنن، رقم: 460.
5- ابن هبة، الصحيح، 6:335، رقم: 469.
6- ابن خزيمة، الصحيح، 1:181، رقم: 135.
7- بيرقاي، السنن الصغرى، 1:464، رقم: 838.
8- بيضوي، مجمع الزوائد، 195.
9- ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 5:3.

www.MinhajBooks.com
طاقة رکنہاں کیاً فرمائی،: داود و لے روزے دارکا ایک ویک دون روزے رکنے اور آپکہ دون بہر دمے سے موقعیت دھارا اور دو بیچیاں کے

میں زیادہ شکفہ گیا ہوگیا سے اور تہمیکہ ہے۔ اگر
خاوند ان جگروہ رکے اور راتوں کو نماز بن پڑتا رہے تو ہی غیر ہو کہ وہ بڑی ہوگی ہے۔ اور
اگر گوں نے سے قاضی رہے گا فضور کرم نہیں ہے اور لیے لوہم دو سال دو روزے پر روزے
رکنے سے ممت فرمائی،: اور زیادہ سے زیادہ لوہم دؤڑی کی اجادات دی سے بن کے ہیں
رپورہ کرکے، ایک دون شکبعد

ایہ طرح عادات میں چھتی اخترال کا نچم فرمائی:

عن عون بن ابی حجیفہ، عن ابی قال: اخی النبی، بین سلمان
و ابی القدراء فرار سلمان ابا القدراء فرائی ام القدراء مبتذلة،
فقال لها: ماشانک؟ قالت: اخوک ابوا القدراء لبس له حاجة في
الدینا، فجاء ابوا القدراء فصنع له طعاما، فقال: کل، قالت: فائی
صانم، قالت: ما انا باکک حنی تاکک، قال: فاکک، فلما کان اللیل
ذره ابوا القدراء یقوم، قالت: نعم، فنام، ذره یقوم، فقال: نعم,
فلما کان من اخر اللیل قال سلمان، قلم ان فصلا، فقال له
سلمان: ان لرویک علىک حقا ونفسک علىک حقا
ولاتھک علىک حقا فاعط کل ذی حک حکه، فائی النبی،
فذكر ذلك و فقال النبي ﷺ: صدق سلمان ﻣ‏(1)

"حضرت آپ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت سے کہ آپ ﷺ نے تقریباً جمعہ کو بمائف حضرت سلمان ﻣ‏(1) رضی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے۔ آم دوڑے کو کمیں ریجا تو حضرت سلمان ﻣ‏(1) نے ان سے پوچھا کہ: ان کا حال کر رکھا ہے؟ آم دوڑے

کہتے گئے: تمبہارے جھنڈی اپوروا کو دنیا کی ضرورت دھم کر ہے۔ اس کے بعد اپوروا انہوں نے، کہتے گئے: اور اپوروا کی کا آپ کا چاہتا ہے۔ سلمان ﻣ‏(1) پڑھے اور

روہے۔ اپوروا انہوں نے بچھ کے تمین کاہی گے میں مین کہا کہ: ءا بہ رات دویں (اور دوولان نے کہتے ہیں کہا آپ) اور اپوروا ناز کے لیے آنے

گئے۔ سلمان ﻣ‏(1) پڑھے موچے۔ اس پر اپوروا مسیح کے لیے آنے (رات گے چھمر كے وقت) آنے گئے۔ اپوروا (ناز کے لیے) جاتے گئے سلمان نے بچھ کا سوا چاہتا۔ اپوروا بہر

سے گئے۔ بہر رات میں سلمان نے کہا، اپ آپہ پنے دوران نے ہلک کرنس

اوا کی بچھ سلمان ہنے گئے۔ تمبہارے سے رہ کا میں تمین ہے۔ اور کا کہے جس

اورگر دوران کا چاہتا۔ لائن اپ آپ کہدہ کا ممکن ہوا کردو دو مین بچھ اپوروا

حضرت آپ ﷺ نے آپ کا تذکرہ کہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سلمان ﻣ‏(1) چاہتا

(1) ہبعائیری، الصحیح، کتاب الصوم،باب من أقسم علي أخیه، 3

1824، رقم: 1824

2- ترمذي، السنن، كتاب الجهاد، باب منه: 3، رقم: 313، رقم: 268، رقم: 898

3- ابوتيال، المسند، 3، رقم: 898

4- واصطي، تاريخ واستطع، 320، رقم: 230

5- ابن عياش، الاستيعاب، 262، رقم: 262

6- زيلعي، نصاب الراضى، 325، رقم: 325

www.MinhajBooks.com
اِسْمُ هُمُ خُوَّالَمُ کے خِرَّ

ای طرح کا واقعہ خرَّت عُثمان بن مُظَفْرَیٰ نے مفتِّلِی بیان کیا جا سکتا ہے۔ خرَّت عُثمان بہت عبادت گزارا اور روایتے رہنے لگے گزرے تو اپنی وہ باہمی کا پاس آئے گئے تھے۔ ان کی یہ حدیث نبی اللہ علیہ وسلم کے بانی علی ارسطو کے پاس آئے گئے۔ ان کی ایک کتاب خرَّت عُثمان نے اس کے درمیان دوسری لکھا جاتی تھی۔ زمین سے عامہ جنگی، نہیں کہ خرَّت عُثمان کی سیاہی لکھی گئی۔ جب آپ نے تحریف کیا تو خرَّت عُثمان نے قیدِ عملِ بیان کیا اس پر تحریف عُثمان کے

وَلَّهُ! اِنَّ لَهُ الْبَعْلَةَ وَلَکَ تَقَابَلْ اِلَّا اِنْ تَجْرَبَ نَفْسَكَ وَأَفْضُرْ وَأَصْلَى

وَأَرْقَدْ، وَأَنْزُجُ الْمَسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنَتِ فَلَيْسَ مُتَّنٍٰ

(1) 1 - احمد بن حنبل، المسند، 4/262 ب: 2، رقم: 5935

2 - ابن حبان، الصحيح، 1/185، رقم: 9

3 - عبد الرزاق، البصري، 2/10، رقم: 10345

4 - عبد الرزاق، البصري، 1/150، رقم: 1359

5 - طبری، المعجم الكبير، 388، رقم: 19319

6 - بنیامین مارشان، 3/13، رقم: 1388

7 - ابن جوزی، صفوہ الصفو، 1/542

(2) 1 - بخاری، الصحيح، كتاب التكافع: باب ترغيب التكافع، ص: 5

2 - 1939، رقم: 34868

www.MinhajBooks.com
لا صيام المرأة وعليها شاهد إلا باذنه.

(1)

1- مسلم: الصحيح، كتاب النكاح، باب استحبات النكاح، 2:

1030، رقم: 1361

2- النووي: الصحيح، كتاب النكاح، باب النهي عن النجل، 4:

3214، رقم: 1980، رقم: 138

3- ابن حبان: الصحيح، 1: 190، رقم: 131

4- ابن حبان: الصحيح، 2: 51، رقم: 141

5- البخاري: السنن الكبرى، 2668: 21، رقم: 13443

6- أحمد بن حنبل: سنن، 158: 2، رقم: 23688

7- عبد بن حميد: سنن، 1: 392، رقم: 13188

8- البخاري: شعب الإيمان، 3: 5113، رقم: 5544

9- البخاري: السنن الكبرى، 3: 5490، رقم: 5393

10- مسلم: الصحيح، الفردوس بمناهج النجات، 3: 340، رقم: 3030

11- أحمد بن حنبل: سنن، 1: 358، رقم: 1055

12- الترمذي: صحيح، كتاب الصوم، باب صوم المرأة، 5: 193،

رقم: 3392

13- ترمذي: صحيح، كتاب الصوم، باب وما جاء في خلافة،

رقم: 832، رقم: 151.
اپنے خاتون کے خلاف

"اپنے خاتون کے خلاف نہیں ہو سکتا (افلی) روہد وہ کہے گئے کہ اس کی ابانت سے طبعیات کی اتحاد میں ضروری ایک کم ہے ۔ نہیں ہو سکتا کہ ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کے لیے اس کی ابانت سے طبعیات کی اتحاد میں ضروری ایک کم ہے ۔ اور اس کے لیے اس کی ابانت سے طبعیات کی اتحاد میں ضروری ایک کم ہے ۔ (1) یہ کہا ہے کہ اپنے خاتون کے خلاف نہیں ہو سکتا (افلی) روہد وہ کہے گئے کہ اس کی ابانت سے طبعیات کی اتحاد میں ضروری ایک کم ہے ۔

(2) لوداؤڈ، السنن، کتاب الصوم، باب المرأة تقوم، 2: 330، رقم: 3389
(3) نسائی، السنن الكبرى، 2: 346، رقم: 3489، رقم: 3489
(4) دارمي، السنن، 3: 21، رقم: 140
(5) ابن حبان، الصحيح، 3: 399، رقم: 3582
(6) ابن خزيمة، الصحيح، 3: 349، رقم: 318
(7) حاكم المستدرك، 3: 191، رقم: 4369
(8) بیتهی، السنن الكبرى، 3: 325، رقم: 4239
(9) میر، مجمع الزوائد، 3: 200
(10) بیدایوی، الصحيح، باب النجاح باب الفرعة بین النساء، 5: 1999، رقم: 3313
(2) سیوطی، تاريخ الخلفاء: 139

www.MinhajBooks.com
إسلام میں خواہش کے حقیقی

پھر اور کیوں رو ہوتی ہے کہ میرا شہر میرے ہے پاکستان؟ ہے کہ اس کے ساتھ
ختم کیا کہ اس رات کو گزار رہوں ہوئے کیا کہ هم شرع کا عمل دوڑتے اس کے ہدایت کے
پے ہاگے باہم سے جانے گے۔

ختمت عصر ہے، ان کے ایسے کر انسان کیا وہ فوراً اپنی صدارت کی ایم ایم آئی کیستیں؟
ختمت تعقیب رحمت اللہ علیہ وہ پاک گے اور پچھا بھی! ایک ختمت شہر کے انحراف کے
گزرا کیا ہے؟ اس کی ایک جواب دیا: "پاک مار" اس کے لئے ختمت عصر ہے، ان کے ختم
پاکی کہ یہاں کوئی خاص پاک مار سے نزدیک فوٹکے ساتھ پاہوڑے رہی ہے۔ خود پر اس کے ہم
ہے میں میں ہمیشہ بہت سے

للذین کو یہ فیض من دیکھنے میں ظنین آمدی آشک آہن فیاظ فیاظ ہی اعلیٰ اللہ

اعظوم زصحیح

"بہاء اللہ انّہوں گے قرب ہے جانے کی ایسی کاہن بنی، ان کے لیے چیلین میں
کی مہلت ہے۔ جنھوں نے اور میں (اس دست کے اندر) دیوی علی بن (اور میں
من سلمآپ کریں) تو اللہ رحمت سے تخلص دلاؤ ہے یہ)۔

گویا میں ہے کہ اس میں جیسے اس میں وہ دیکھ کر ہی کئے گئے اور ہوتی زیدہ سے
نیا ہے کہ اس میں ہے در نظر میں ہے۔ اس سے جواد کر کئے گئے، اگر دوسرے دوسرے کے
لئے تو ہے۔ اس سے زیدہ تر ہے تر، اس سے وہ کس بھی ہے وہ کر ہے اگر اگر ہے، وہ بنیاد کر
 اور عالمی اور انسانی عالم کے سے متعلق ہے۔ انہوں نے چیزیں چیے کے لئے ختمت عصر رحمت
ہے، وہ حاضر ہے کی اس کو پاک کو مار کہ کسی کو یہاں

(5) کہا تا کہ

مرد کے حضرت کے تمہارے ظنین پہاڑوں کا ظنین بنا گا ہے۔ اس نے اس کی خوراک

(1) الفرآن، البقرہ 2: 233

www.MinhajBooks.com
اورگئی نے ہمیشہ کے لئے: قدّومٰن علیٰ اللہ علیٰ بعضِہم علیٰ بعض و بیّن انفُقوا من انواع الیہمٰ -(1)
"مرغومُنَہوں پر غافِلُ و تِلکَ جنِّ آل اللہ نے ان میں سے لئے لاش کو لیا نہیں، پٹھلیت دیہیہ، اور اسّ وہیہ (گھی) کہ۰ کرُ (انہ) پہّنجال خرق کرّتے ہیں.
وَالوّالِیّتُ يُرِيِضُونَ آوَلَادَہُنَّ خوَلّئِنَّ کاَبِلٰتَنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَتِمَّ الْوَرَّاصَةَ وَعَلیٰ المَؤْلُوْدِ لَهُ رَفَقَتِهِ وَكَسْوَتُهُنَّ بَالْمَعْرُوفِ ۗ لا تَكْلِفْ نَفْسِهِنَّ وَعَمْلُهُنَّ ۗ فَأَنَا أَنَا فِضَالًا عَنِّ نُزُّلِهِنَّ وَلَا يُفْرَدُونَ ۗ وَالوّالِیّتُ يُرِيِضُونَ آوَلَادَہُنَّ خوَلّئِنَّ کاَبِلٰتَنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَتِمَّ الْوَرَّاصَةَ وَعَلیٰ المَؤْلُوْدِ لَهُ رَفَقَتِهِ وَكَسْوَتُهُنَّ بَالْمَعْرُوفِ ۗ لا تَكْلِفْ نَفْسِهِنَّ وَعَمْلُهُنَّ ۗ فَأَنَا أَنَا فِضَالًا عَنِّ نُزُّلِهِنَّ وَلَا يُفْرَدُونَ ۗ قَلَا جَنَّاتٌ عَلٰیْہِمْ إِذَا سَلَّمُنَّهُمَا الْحَمْرَةَ ۚ وَاتَقُوا اللَّهُ وَأَغْلِمْنَآٰنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُنَّ بِصِيِّبٰوٰهُ -(2)
"اور ما کیا اسے کیجا کو دو بیچ کہ دیوے ہیں (کھم) اس کے لئے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے اور دودھ پالیے گئے دو بیچ کہ دیوے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دودھ پالیے گئے ہیں کہ نہ ہو لئے کرنا جایے ہے بہ دود
اِسْمَالُ مِنْ خُوَّالِمِنَّ الْفَطُوْقِ

وَلِلْمَلِيْقَةِ مَنَاعًا،َِّ الْمُغَزْوُفُ طَخًا عَلَى الْمُسْتَقْبِلِينَ(١)

وَأَرْتُ ذَاتَ النَاقَةِ عَلَى مُنْتَسِبِ عُجْرَتِهِ سَيْ زِيَّةً، دِيَاءٍ جَاَبُهُهُ، قَلَّمَ(٢)

۲۴۱١ (السَّابِقُ) يَبْيِمُ كُلَّ عُجْرَتِهِ، أَيْ نَمَيْنُ فِي تَحْقِيقِهِ فِي هِوَاءِ الدِّينِ,

۲۴۱۲ (السَّابِقُ) أَسْكَنَوْهُ مِنْ حَبِّ سَكَنْهُ مِنْ وَجَدَتْكَمْ وَلَا تَصَّادِرُوهُنَّ لِتُضَّيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَأَنْ كَنْ أَوْلَاتٌ حَمِيلٌ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُضَعَّن حَمْلُهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَتْنَ لَكُمْ فَانْفَقُوا أَجْزَاهُنَّ وَأَنْفَصُوا بِنَفْقٍ مِّنْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاوِنُنَّمُ فِسْتَنْفِعُنَّهُ لَأَخْرَجَنَّ لِنْفَقَ دُوْسَةً مِّنْ سَعْبَتِكُنَّ وَمِنْ فِدَارِ عَلَيْهِ رَفَعُ فَلِنْفَقَ مَنْ أَنَا اللَّهُ لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسَهُ مَعَ مَا مَاتِهِهِ(۳)

۲۴۱۳ إِلَّا مَاتِهِهِ سَيْجُعُ اللَّهُ بَعْدَ غَيْرِ لِسْوَارٍ(۰)

(۱) القرآن، البقرة: ۲۳۱
(۲) القرآن، الطلاق: ۲۵:۱
(۳) القرآن، الطلاق: ۲۵:۲۰
نہ ہوا آپ کو اسی مادے کا وہی مطلب)

(فاطمہ)

(فاطمہ)
عوروقنے کے معاہدہ میں خاتمہ کے ذرائع روہ کی تھی کہ لوگوں نے ائمہ انہیں انہی کی امانت کے طور پر آپ کی بات کیے بہت کے قبضہ (کفاح) سے ائمہ اپنے لیے خالی کیا ہے- ان پر تمہارا کافی بہت ہے کہ دوسری کمیاں ان میں دوچار ہیں وہی نے تم نیکر ہے۔ آپ وہاں ایک کریک نہیں تم ان کو کسی لاپتہ کے پروتہ نہ گا اور ان کا تہوار اور پرہیز نہیں کہ تم انہی دنھر (شری) کے موافق تختوں اور اپنے تختوں کو نہیں مانے گے۔

کبیم نے معاہدے پر سواری ہوئی کہان کے لئے:

ان رجلا سال اللہ تعالیٰ کا بیان ہے: ما حق المرأۃ علی الزوج؟ قال: ان یطعمها اذات طعم، و ان یکسوها اذات اکتنس، ولا یضرب الوجه،

---

3 - دارمی، السنن، 2: 29، رقم: 185
4 - ابن ابی شیبه، المصنع، 3: 332، رقم: 1340
5 - عیسی بن علی، السنن، 6: 463، رقم: 1185
6 - بیہیقی، السنن الکبیر، 6: 327، رقم: 1370
7 - بیہیقی، السنن الکبیر، 6: 328، رقم: 1371
8 - ابن کثیر، تفسیر القرآن الظالم، 4: 262
9 - ابن جعفر، الجزء المعین، 9: 51
10 - ابن حزم، المحمی، 9: 104
11 - ابن قادس، المغنی، 3: 203
12 - ابن الدلیل، حجة الوداع، 1: 195، رقم: 94
13 - محمد بن اسحاق، اختصار مكة، 3: 134، رقم: 1891
14 - ابن عوری، السنن، 6: 468، رقم: 2848
15 - ابن بقی، المجموع، 2: 264، رقم: 185
16 - ابن حبان، اللقب، 3: 138
17 - ابن الدلیل، تحقیق المحتاج، 2: 113

www.MinhajBooks.com
ولا يفيق، ولا يهجر إلا في البيت

أدب آذى لم يتم دفع رسالات ماس، فمن فرض إلىه كفر؟ فكرا، كفرائه بثيم، كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف？
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
(2) اخلاق کا خیال

ورث کا مرد پر بحث نہ کی سے کہ دو ورث پر اخلاق کرے، جو کہ معاشرت میں
اس کے مشروط رہے، نیچہ نشان ہے آرمی رضا خان(ورث کے اخلاق میں)
کہیں میں ہے:

و اذ أسر النبی ﷺ الی بعض اؤواجه خدیئاً فلمع بیکہ واظهراً الله
علیہ غرف غفصة و غرف غن غفصة - (2)

"اور بی بی (کرم ﷺ) نے اپنی ایک زادی سے آپ رازدی اطاعت
ارثاد کی، پیر بی بی وآس (یاب) کا ذکر کرتے تھے اورالله نے بی (کرم ﷺ)
پا سے خا بی بی تو بی (کرم ﷺ) نے آئین انا کا کچہ حصہ رانا دیا اورایک
بتسنے) سے خرم پٹھ کرتی۔

گورنی معاشرت سے ورث، مزینی راز دانا سے لگن اور ورث غلطی پر
سے کہی خلاف معاشرت کا مرد پر بحث نہ کی سے کہ دو ورث پر اخلاق کرے،
ہنسے معاشرت مناسک کی بھی معاشرت کی خرچ و توازن کی تعلقات
مرد کا فرض اؤواجّاً سے بیکہ بیکہ نہ اس کی خرچ اورفار وحشت سے ورث کی خرچ ایک کی خرچ
اورفار کے مطابق دوویں کا بیکہ بیکہ سے بیکہ بیکہ کا اخلاق سے آگاہ کر
دو ورث کے بھی سے معاشرت رنگا مشروط اور ورث سے آئین کا درجہ کم
تعلقات بیکہ بیکہ اخلاق رنگا مناسب کی مشروط دو ورث کے
تعلقات بیکہ بیکہ اخلاق مشروط کے درجہ بیکہ آئین کا درجہ۔
"ہُنِّ لِیاسُ لَکُمْ وَأَنتُمْ لِیاسِ لَفَیْنَ" (1)

"وَعَرْضَتُمْ لَبِیاسِ (کا دَرَچَہِ) تَیٰمَا انَّ کِیے لَیے لیاسِ (کَا دَرَچَہِ) بِیوٰ".

اور لبیاسِ سے منتقق ہوئے دوسرے چیز کیا:

"بینِی اَذِمَ ۗ قَدْ آنَّزْنَا عَلیْکُمْ لِیاسِ ۗ بُوْارَیَ مَنْ اِنْتُمْ وَرِینَا" (2)

"اَسْاَوْرَا مَنْ تَیَمَّنُنَّ لَبِیاسِ سُبْحَانَهُ وَتَیَمَّمَهَ وَاَرْتَهَارَیَیَ" نَزِیحَتُ (اور دَوْرَا حَدیثَ) بِیوٰ

اِلْحَقِّ مَرْدِ عَورَتُ آَپِ دوسرے کی خانہ بہری اور کوئی ہیں اور ازائل کر نے والے

ہیں - مَرَدَ کا فرْضَ تَیَمَّمُ کِیے کر متغیر کی غَذایِں پُرْ دَوْرَا ذَلِکَ عَورَتَ کِیے کہ جَنَّتَ کِیے کہ وَوَرَد

کے نَفْقَات نَفْرِت دُوْنَیے دُوْسَهُ (3)

(حسین سلَّمہ کا حنیف)

ازدواجی نَذَگِ کر مِنَ آمَرَ رَبّ مَرْدِ عَورَتَ کِیے که دوسرے پُرْ فَقَحَتَ تَیٰمَا توَ زَمَد

ذَرِیٰ اِنَّہُ بِجِیًّ۔ بَیِلَ مَرْکَتُمُ دِیاً

غَاشَرُوُنَّ بِالمَغْرِفَ (3)

"عَورَتَنَّ کِیے سَاتِرِ مَنْ حَسْبُ بَنِی آسِفْ مَفْرُوْکُوْنَ";

اَلْحَمَّ الْسَّبْطِیَا عَرْبِ مَنْ عَوْرَتَ کی خَلَقَانی نَذَگِ تَیَمَّمَت قَالَہ قَرَیٰٰ۔ تَقَدَّر و

مَنْتَلِتْ وَاَرْتَهَارَیَزَ بِجَاَفِرَانِ سَیٰ مَرْدِ عَورَتَ کِیے کہ مَنِیٰ دِیَا قَالَت مَنْتَلِتْ عَوْرَتَنَّ

تَیٰمَا:

(1) القرآن البقره، 184
(2) القرآن الأعراف، 42
(3) القرآن النساء، 9

www.MinhajBooks.com
ان چنا فی الجاهلیة ما نعذ للنساء امرا حتى انزل الله تعالى فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم.

"قدما قبلاً زادوا جاپیت بناه ناری اظهار کی کوی دھیئت نہیں کی، یک کسما نکی ان سے نخالی کہ اکما نازل کیکا چپی نازل کر دبی اور بیجواری ان کے مدارکر نیکے مدارکر ریچے۔"

اور تو اور خریج، چاپورون اور دموس ساز و سماوان کی طرح رنک کا رنکی،

جاکنا کیا چکر

وہ رنک نے نہیں کیا جنی جنی کی کافر وجاہت کی کافر کی جنی جنی گرفتاری ومحرومی

خواشتیان انسانی کی طرف کی سرکار کی ذمہ داری کی اور مراد پر انسن کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہ مچن

بدولت تحقیق: اسلام نے بناوتی کے حکم کی سبکی مراکش پر اپنا پنچھی اثرات پر چھپ چھپے مرود کے حاوت

پہچان اور زرف برطرف کے احاط کے خریج قومی ساز ساز ساز کی اپنا

اسلام نے کبھی کبھی معاہدے قرار دے کر گزین اس امری طرف اثرات کا کيا چکر:

واخذن مشه ونش علیطاً (3)

1- مسلم، الصحيح، كتاب النكاف، باب حكم العزل، 2: 1158، رقم: 1369.
2- بخاری، الصحيح، كتاب تفسیر القرآن، باب تبعتي مرضا، 3: 1887، رقم: 2439.
3- ابن اثومه، المحصن، 186: 3، باب： 367، رقم: 3629.
4- عقلانی، فتح الباري، 8: 258، رقم: 3375.
5- عقلانی، فتح الباري، 8: 259.
6- بخاری، الصحيح، كتاب الرهبت، باب رهبت السلاح، 2: 388، رقم: 3385.
7- القرآن ( النساء)، 3: 21.
"اورتہاری گروہ میں تم سے مشروط عید سے کی جائے 0\" 

اس "مشروط عید" کی قبیلہ خود خدا اکرم علیہ السلام نے پہلی ادوار کے لیے مبنی ہوا ہے۔

پہلی فرآئی:

انقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامانہ اللہ۔

"عورتہاری کے پارے میں اللہ سے دو، یکوکم نے آئینہ الہیاتی کے طرف سے انحصاراً لایہ ے۔

گویا ان کا آپ امام قرار دیا ہے اور یہی میرا آپ کا معاہدہ ہے مرن دو نہیں، عورتہاری کے پہلے ادوار میں ناکام ہو گیا ہے جب کہ ناکام جوں ناکام ہو گیا تاکہ آپ نے لیے مرد کے اہداف پر لبیب وچانہ اور ہر کسی کا طرف سے آپ کے ذات میں لس فرآئی جب یہ میں نے ویلی عورتہاری کے سے گریلی نہ ہو جانے سے پہلے طور پر اپنے حکم کا آپ کا کوہ میں دیکھا اس صحن مکہ کی طرف میں ہو ہے کہ عورتہاری پر آکر میں لے نیں فرآئیا۔

(1) 1- ابودؤد، السنن، کتاب المناسلہ، باب صفہ حجة النشی، رقم: 185:2

2- ابن ماجہ، السنن، کتاب المناسلہ، باب حجة رسول اللہ ﷺ، رقم: 303:2

3- نسائی، السنن الکبیر، ۲: ۲۳۱، رقم: ۳۰۱

4- ابن خزیمہ، الصحيح، ۲: ۳۵۱، رقم: ۳۸۰:۹

5- داری، السنن، ۲: ۱۴، رقم: ۱۸۵:۰

6- عبد بن بحری، المسند، ۱: ۳۳۳، رقم: ۱۱۳۵

7- بہیچی، السنن الکبیر، ۸: ۵۰

8- بہیچی، السنن الکبیر، ۶۳: ۹۴۱، رقم: ۳۰۳۰:۵

9- ابن قادی، المغني، ۳۰۳:۳

www.MinhajBooks.com
خیر کم خیر کم لاهلہ (1)

"تمہاں سے اپنی تیاری کم باہم اپنی تیاری کم (ہم نہیں بطور بھی) کے لیے اپنی تیاری کم بہو (2)

(8) تشکر دے تختی کا حق

خادم پہیوں کا لینا سے ہو ہیں پیغمبر اور زرداری ناہکر:

ولا تمسکیوھن ضرور انتخاب کرے وہ خالی فقہ فقہ لیتے نہیں

ولا تامینا آینہ اسلام ناہکر (3)

اور ان کو ضرور پہچانے اور زرداری کرنے کے لیے نہرو کو رکھتو جو اینا کرے گا ان کے نہا پنے آپ پہیوں کا اور کہا اور زرداری کے اکاخ کو مذاق نہیں

بے آبیز ان اکاخ سے ضرورت پیش جانگ خادمکو بار بار لہتے دینی اور رہنے کرسنا سے صحیح کیا چاہے ہے۔ ایک خادم پہیوں کے کرنا جانگ اس ان کے سے صحیح

(1) 1- ترمذی، الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب فضل أزواج

النیямی، 5:295، رقم: 3895 1940

2- ابن ماجه، السنن، كتاب النكاف، باب حسن معاشرة النساء، 1

3- ابن حبان، الصحيح، 9:383، رقم: 4114 1944

4- دارمي، السنن، 12:210، رقم: 2350 1945

5- زارع، السنن، 16:8، رقم: 495 1943

6- طبری، المعجم الكبير، 19، رقم: 853

7- قضاعی، مسند الشهاب، 2:326، رقم: 1332

8- بیبی، السنن الكبير، 6:378

(2) القرآن، البقرة: 2:331
اس امر من امت سعداء کا انتباہ ہے کہ پیچھے پرچش کی سخت سپ سے پہلے
اس کی بات ہے۔ اس کی بات ہے۔ اس کی بات ہے۔ اس کی بات ہے۔ امانت اور انسانیت کا حاصل
کہ دباؤ ہے۔ امانت اور انسانیت کا حاصل کہ دباؤ ہے۔ اس کی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ اور کچھ کیا کہ
کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ
کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ کچھ اور کچھ کہ
c (9) پیچھا کی پرچش کا حاصل

(1) 1- داماد افندی، مجمع الاربعہ، 1: 381، 382
2- کاسانی، بدائع الصالحین، 3: 37
3- ابن بیماء، فتح القدیر، 3: 312

www.MinhajBooks.com
فقطاً کرام نے مکروہ آبین میاگر کے ساتھ ساتھ درج ذیل احادیث سے متعلق

اعتلاء کیا ہے:

ا۔ یہ ضحیکہ بنی آدم حدیث ہے، لیکن صرف اس کے بعد کہ لکھی تحریک کی بہت نے آپ وہ کہ تعاقب کیا اور آداؤ کی اہلِ دین اس پر پناہ دیئے تھے جنہوں نے سواں پنیا کا بہت نہ کیا ایک اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ صاحبہ سے کیا: اسی پنیا کی دیکھ کر لو کہا جو درسن فاطمہ رضی اللہ صاحبہ نے آسے انگریزی اور سی آرسن میں نہیں رہا تھا اور خطرہ کا بھیہ ہے۔ خطرہ کی

لیکن ہماری اپنی اپنی پنیاز تھی، فرمے پناہ دیئے اور پنیا کی دیکھ کر لو کہا جو درسن فاطمہ رضی اللہ صاحبہ نے کہا: جبے پنیا کی پنیا تھی تھی وہ اور سی آرسن کی جالہ میرے لیکن میں تھی جبے پنیا کہہ ہوا میرے

یہی حال ہے کہ سائیل آدم مصنف اور سی آرسن نے اسی کے خالہ کے کئی میں تن میں فنا جا دیا اور فرمایا:

الخالہ بمثلة الأم

"خالاق کے دیپ میں بہے"

2. خطرہ علی اللہ بن عزراء ہے مروی کہ ایک کوڈ سی آرسن آدم کے

شدت میں عارض بھونی اور عارض ہے: 

1) ـ بخاری، الصحيح، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا

2) بخاری، الصحيح، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم: 405

3) بخاری، الصحيح، كتاب الافراح، باب مسح القدر، رقم: 405

4) البخاری، السنن، كتاب الطلاق، باب من أحق بالوالد، رقم: 148

5) البخاری، السنن الكبير، رقم: ー 536

6) البخاری، السنن الكبير، رقم: ー 856

7) البخاری، السنن الكبير، رقم: ー 856

8) البخاری، السنن الكبير، رقم: ー 856

9) البخاری، السنن الكبير، رقم: ー 856

www.MinhajBooks.com
اہم بن خواجہ کے خصوصی

یا رسول اللہ! ایہ ابی اینا اس کی خیال کی۔ اس کے لئے میرے پر نظر تحویل میری
چھپائی کیا جا تاکہ اور لوگیں گواد کے لئے پانہ ہو جی۔ اس کے بابیں کا
طلاق دی سمجھو۔ اور لوگیں پہ کہ کہا میں

اس پر رسول آرم شاید

انت احق بہ ما لم تنکحی

(1)

“لواضف کیا گنا ضمن سمجھ سے بجب اکتو (دوسری) نکلن کر لیں

3. ہم عمر عورت کے آخری اضلاع میں امام علی کے

حیرت اورکر

(2)

آن بچے کاہلی باہمی کے خطبہ رفہ گا، جو کہ اورکر کا کہا باز کاہلی

(3)

"لواضف کیا گنا ضمن سمجھ سے بجب اکتو (دوسری) نکلن کر لیں

(1) 1 - ابوداؤد، السنن، کتاب الطلاق، باب فقه، 3: 383، رقم: 3246

2 - احمد بن حنبل، المسند، 18: 3

3 - عبدالرزاق، المصنف، 4: 151، رقم: 3246

4 - دارقطی، السنن، 3053، 3054

5 - حاکم، المستدرك، 3254

6 - بہتی، السنن الکبیر، 5043

(2) 1 - بہتی، السنن الکبیر، 5043

2 - عبدالرزاق، المصنف، 4: 151، رقم: 3246

www.MinhajBooks.com
اپنے بنانے کے خواہا

(پوریں کرنے کے) زیادہ ہی دار ہے،

اگر روایت میں سے کوئی حیرت انگیزہ نہ تھا تو کوئی کتاب کے متن کا تملک میں
فیصلہ کا نہیں فرمایا کہ متن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہ وہاں کا تملک

لا تعلہ والدة عن ولدهاٰ (1)

والده کا مات پھر سے نہیں

عبدالسلام بن ابی زائده ایک مذہبی فقیہ، کا قول روایت کرتے ہوئے کہ حصر
اوکھر

کیا ان کی پدری اس کی تعلیم کے لیے بیان کیا کہ عامل بھائی پر یہ، اور ام عائشہ اس
دل زندگی اور یوں شہس کے طور پر تعلیم ختم کریں (2)

اپنے بنانے کے حوالے کے لیے ہے:

ولان الأم اشتاق واقد على الحضانة، فكان الدفع إليها انظر، و

إلیه آثار الصديق بقوله: ريقها خیر له من شهد و عسل

عندک يا عمر (3)

"اگر اسے نے کہا کہ ہمارے پدربڑے نے زیادہ شفقت دوختی ہے اور گرانی و

خواہاکی نمود کی نبی زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ ایش شفقت کی حرف حصر

صدیق اکرم نے اپنے اس قول پر جن اشادے کیا ہے۔ اس میں مولا کا

اہاب دان پر یہ کئی کئی میں تہوار سے سید سے گزیدہ شیر پر روگا۔"

مرغینی مزی کے لیے ہے:

(1) بہبیہ، السنن الحکیرہ، 5:8
(2) بہبیہ، السنن الحکیرہ، 5:9
(3) مرغینی، الهدایۃ، ۴:۱۰

www.MinhajBooks.com
"باب کی نسبت کی اس نے زرائے حقیقی بولی سے کر حقیقی ہے چونکہ ہمارا کے
محقق کا آپ ہربند بنا ہے یہانے ہی کر لبھاوا کے کر کی کہ قیام کے دوسرے کات
کر کہ سے جددا آپنا سے اور اہم کی پہچان سے مسلسل ہوئے کی ہی کہ
سے حقیقی یہ زرائے حقیقی کے سالو کدو کے بیان کے
زرائے حقیقی کیتا ہے۔
ای مرحوم امام شافعی نے استدلال کی کتنا احاطہ ثبوت کی اور وادی کے
تفریح کی عالم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:
فلما کان لا بعقل كانت الأم أولي به على أن ذلك حق للولد لا
لابوين، لأن الأم أحق عليه و أرق من الأب – (1)
"ین جب کے پہچنا کہ ہے تو ہوئے کی پورش کی زرائے حقیقی دار ہے کہ کہ کہ
پورش حقیقی سے نکال والدین کی جہت و ادائی و فعل و شفقت کے دورات کا
این قدر مسلسل ایپی کتاب میں (۲۵:۱۱۳) مین کیتی ہوئی:
الأم أحق بكفالة الطفل و المعبود إذا طلقت ..... ولأنها أقرب إليه
و أشقر عليه ولا يشاركها في القرن إلا أبوه، و ليس له مثل
شفقتها، ولا ينوي الحضانة بنفسه و إنما يدفعه إلى أمه و أمه
أولی به من أم أبيه.
"وسمب اور جو أضحى ایشلا کی پورش کی والدین حقیقی دار یہ بجود ہے حقیقی دے
ویں ہوں ہوئے کہ کہ پورش حقیقی اور زرائے حقیقی رکن دویل میں بیا
کریتی ہے۔ آپ پر اس قرب و شفقت سے باب کے علاوہ کسی
دوسرہ شرکت کا نہ ہوکار گام کے پاہڑ کے بیان طیبہ ثبوت کی
سے کہ باب کی مان

(1) شافعی، الأم: ۸۳۵

www.MinhajBooks.com
(6) ضلع کا جہت

اگر عورت اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہ ہو اور اپنے شوہر کی بہائی، مکادی یا اس کی زروری سے نالان ہو جانے کے بعد اور اس وقت وہ شوہر کے ساتھ اور اس وقت وہ شوہر سے ضلع جامع کر کے سئے اور وہ اس وقت کے بدلے توہا محسوس سے وہ اپنی جان نہیں ہے۔ اس کی دنیا پر ایک بات ترتیب نہیں: فیاں خفیف ہے لیترما حفیظ اللہ فی سلطان خلیفہ ابی حفصہ افتدت

(1) القرآن، البقرہ، 2: 329

www.MinhajBooks.com
اسے مؤخر شروع بے اورقورتے کے دوسے ملا نما طلاق اور کاؤن پینے کی-
پچھلے ہوئے پھر بے کوئی بال نما طلاق واجب نہیں ہوئے، اس لیے شریعت نے
طلاق کا حتم ممکن ہوا ہے اورقورتے کے لئے ہلیکا کہا رکھا ہے تاہے کہ اس کے پاس ہمیں
تفریق کیا کہنے موجب ہو۔

طلاق کے اس طریقے کو اہمیت میں درج ذیلا ہے:

عن ابہر عیسی: ان امراء ثابت بن قیس آنت نسبکی
فقالت: بہ رسول اللہ۔ ثابت بن قیس، ما اعتب علیہ فی خلق ولادین
ولکیک کو زیادہ کافی فی الإسلام۔ فقال رسول اللہ ﷺ: آویرون
علیہ حديثتہ؟ فقالت: نعم - قال رسول اللہ ﷺ: اقیل الحدیدة و
طلاقہ تطیعہ۔)

"طلقت اک آپ رضی اللہ تعالیٰ سے روایتیہ سے کہ حضرت ثابت بن قیس کی
اپنے حضور آکرم ﷺ کی شاعت میں حاضر ہوکر عرض دو کریں: برآر اللہ!
مین کی بات پیش کیتی تجھے سے کہ تھوم پہلین تو، ذبن کے اطلاعہ سے اور
دنے کے دین سے، بنی ام اسلاہ میں احسان فرمائیں جہاں تھا بنا نہیں کریکی بھول۔
تو حضرت پی آکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم ان کا پابہ ہے میا؟
تو ہم کا پابہ؟ حضرت پی آکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کا پابہ دو اور اس
سے طلاق نہ لئی۔)

تاہم اک میں کی بات حضور آکرم ﷺ کے الہام شریط نما طلاق اور کہا جو اوہ سے حضرت
مین نظریہ دوڑ سکتے ہیں۔ حضرت سبھانہ سے مروی ہے کہ حضرت آکرم ﷺ نے
ارشاد فرمایا: ایہا امراء ثافت زوجہا طلاق ما بیاس فحرام علمہا

(1) بخاری، الصحيح، کتاب الطلقہ، باب الالگ 5: 303، رقم 3941

www.MinhajBooks.com
راویہ الجنة (1)

"یہ کوئی شوہر اپنے شوہر سے بادمی طلاق مانے یا پچھی باتیت گیا ہے؟"

خط طلاق کا ایک خاص سی اس کے بادمی طلاق کا باتیت منہ آباد ہوا ہے گیا ہے، کوئی اس شخص کی زورپتی سے آزادی کے لئے اس نے مال خریدا ہے۔

خط طلاق کے لئے مہر سے چھک سکتا ہے گیا ہے کہ بجب دو شوہر
شوہر کا مانند کہ بھا کے ساتھ بھا کی طرف سے طلاق کا طریقہ
پاک اپک ہو یا اس نے مال طلاق کے طریقے پر کا مانند کرنا ہوتا ہے۔

دو پہلوں میں میں جو طلاق کے طرف سے طلاق داری کی ہوئی، دریں
زیکہ ہیں:

ا۔ کل ایسی وقت طلاق ہوتی ہے کہ کوئی اس پر لے لیتا ہو جو
مہارکی کی ہو۔ اس شوہر کو استعمال کرنا کا منہ آباد ہو
جب شوہر کی طلاق کے کہ اپھی اسی طرح پر مانند کے کی نہیں پاک اپک
کرے۔

ب۔ اس کے کہ دو شوہر کا مانند کہ بھا کے
دو کوئی اس پر لے لیتا ہو جو
ہاں یا کوئی جب اس کے
فائل ختمم یا یقیناً
قد لحاشاء اس
پھر (2)

(1) احمد بن حنبل، المسند، 5:669، رقم: 33333
(2) القرآن، البقرة، 2:29

www.MinhajBooks.com
(2) مرجعیتی، الہدایہ، ٣٠٨
(3) القرآن، النساء، ٣٠٠
33-طلاق کے بعد عورت کے حقوق

اِن کا نظام قانون میں طلاق کا اقتیام خرد کے چان کے پاس ہے۔ گر اقتیام کو اس وقت کی استعمال کرنے کا کامن ہے جب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ان کے جزو پر خاک بھونے کے بعد طلاق کو طلاق کا مہم میں سب سے زیادہ تابعہ ہے۔

دنیا بھر میں عورت بنے امر آلہ کا ارشاد ہے:

ابغض الحلال عند الله الطلاق - (1)
"الله تعالى نے ندوزی طلاق پزیراں سے سب سے زیادہ تابعہ ہے۔ طلاق ہے۔"

آپ سے خضرت معاذ کا ارشاد فرمایا:

"ولا خلق الله شيء علي وجه الارض ابغض الله من الطلاق - (2)
"الله تعالى نے ردو زنین پر کوئی پزیر طلاق سے زیادہ تابعہ ہے۔ چنان فرمایا۔"

بگو اقتیام کے اقتیام کے استعمال کی عارف کو صورت نہ بھور اور اس طرح کے حالات کے استعمال سے ورت کو کی طرح سے جو گو دی جائے اور کر کے کامشہ کی گئی۔ ارشادات ہیں:

الطلاق مرتين فانساک بمنعوزف او تسرونح باحسن ولا نجل۔

(1) آواؤہ؛ السنن، كتاب الطلاق، باب في كراهة الطلاق، 3:355، رقم: 1688
(2) ابن ماجه، السنن، كتاب الطلاق، باب حداثا سويد بن سعيد، 3:259:1، رقم: 2018
(3) دارقطني، السنن، 3:35

www.MinhajBooks.com
لكلم أن تأخذوا فيما أنتموهنّ شبيهاً إلا أن يحالفها إلا يقتيموا حذوؤ الله فإن خافتم إلا يقيموا حذوؤ اللح لا جناح عليهم فيما اقتفت به بلحظ حذوؤ الله فلا تعذرهم و من ينعد حذوؤ الله فوالله هم الظلمون(1)

الطاق (صرف دوسر (تب) مث لذا لا يبا يب أصطلال ك ساتح جذو دينا سه ارممبار ينح بازنين كتو تيرين تم أينر ده رك يسه بب واس سه يب وان أو سروان اس كك دووس كا ديغ كو راب رفع دوسيت يقرن ركه يو(2) دووس اللحدي حذوؤ كا كت دير لكت سه (بدر) سير (سن) كفكر دو يبست سن) آذاتي سه دنودي (تقربي دوني) ديرين بين تم أن سا إكر تيرم،

اور توول اللحدي حذوؤ سه تباور كر سه سوشت اغ طام تن(3)

و منطلب منع ظلا المعرفوّ حقا على المتقين(4)

اور طاق يباوتوكون كمو مناسب طريقة سه خرق دوا، يب

یبیتیگیان پا داچب سه(5)

و أن خفتم شفاق بنيهما فانعتوا حكمًا من أهله و حكمًا من أهلهما إن يردد أصيلاً توقفي الله بنيهما، إن الله كان عليمًا خليما(6)

(1) القرآن البقره : 229
(2) القرآن البقره : 231
(3) القرآن النساء : 35

www.MinhajBooks.com
"اور اگر جنین ان دونوں کے درمیان تنقید کا اندر نہ ہو تو ایک منصف مروٰ کے خلافان سے اور ایک منصف مروٰ کے خلافان سے منصف کہا۔ اگر دونوں صحیح کا ارادہ رکھیں تو اللہ دونوں کے درمیان مواقفت نہیں فراغت ہے۔

یہ کہ اللہ خب بناً والا غیریاں ہے۔

اور ان میں کہ کہ ہمارا گر او ہیں میں کہ جو مراتب کو ختم کر لیں

کے لیے درج ذیل نظریات کے لیے:

(1) مہرا تمام

شہیید مین سب سے امام کی باپ طلاق کے وقت میں کی پیغام سے وہ میرہ بہ، اپنے بھائی سے سائل طلاق ہو ہے کی صورت میں وہ میرہ بہ اس کے ساتھ میں ہے۔ اما جب انہوں نے وہ

وہ طلاق کا اصل من کئی ان تمسموں ہونا ہے تفویض میں لئے فویضہ

فاضل ما فویضہ (1) میں

اور ان کی جوہری طلاق کے وقت ان کے لئے مہرا کیا بھجوت مقرر

کہ وہ مہرا ادا کہا اٹھنے وہ

اگر طلاق میں کریکر سلمان دینا ہے، شریعت اسلامیہ نے طلاق کے لئے

جب کسی طلاق کے جواب دی جائے چرخ و سلمان دینا کا کام دیا ہے۔ اگر ابتدائی سلسلہ سے پہلے مہرا کی طلاق کے وہ من وہ اور ہی براک کے لئے من م拱ہ ہے ہے بھی من من فراغت ہے۔

(2) مسلمین منا ہے جامع الفوائد۔

اور طلاق پر اس طریقہ کے سے خیر ہی دی جائے ہے

(1) القرآن، الیلقر: 84

(2) القرآن، الیلقر: 2: 33

www.MinhajBooks.com
پہلے گورنڈر پر ہوابندی ہے،

دوسرے معاشرہ پر ہے:

یا ائھا اللہ! فائریں اسی کا ذکر ہے، حجتِ عیسیٰ اسلام زمین، اسلام دست رکشہ، پارائی انسانیت کا سراح جہاد ہے ۔

"یہ نفی (دُل) این ازدواج ہے، فردی کا اقرار دینا ہے اور اس کی تبدیلی۔ اور اس کو خواشت مند جاتی ہے اور اس کی مثال دے دے اور اس کے معاشرہ سے سلسلہ کے ساتھیزی کریں ۔"

(3) میراث کا حاصل

اسلام نے خود کو کوئی دعا ہے کہ طالق کے بعد عدالت کے عبداللہ جب ہے،

اگر اس کے شوہر کا تبادلہ بھی ہے تو اس کے تبادلہ سے بھی میراث سے گزگز، مسیر جہد ملکیوں کو طاقت سے۔ اسلام ائھا میں خود فیصلہ ہے کہ جب کہ اس نے شادی دیکھی ہوئی ہے، اور اس نے بیچ دے کر ہے کہ جبہ ہے اس کا طالق دینے وقت شوہر پر اور بالا ہے، اور اس یہ کہ شوہر کا اپنے اسے روک دینا کا اور دیںگا کہ جنگ کا اقتدار پاں اہم ہے اور اور اس کی مرضی سے،

دیور اور والدین کی موتیں کے لیے اور یاک کے ساتھ میرے۔

(4) حساسات کا حاصل

پہلے کہ تبادلہ اور اس کی معاملات کی ذیکہ جمال کے لیے اس کی گراف

حساسات باتیں ہیں۔ ضعور اکرم نے نہیں کہ حساسات کا حاصل اس کی جمال کا عطر ہے،

ہاں کے نہیں کہ حساسات کا حاصل اس کی جمال کا عطر ہے، حاصل ہے۔ نہیں کہ حساسات کی سب سے زیادہ حساس کے جمال ہے، دوسری ذیل حدیث

(1) الاضباس، الأحزاب، 3368

www.MinhajBooks.com
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله أن النبي هذا كان
بطني له وعهدتني له سقاء وحريته يحواء وان اباب طلقني و
اراد ان يبتزها مني فقال رسول الله سلام الله عليه: انت احق به ما لم
تتكحي

"كما أن النبي تابع سنة سبقه حسب رواية أنه قال: في ناس من بني آدم فورت
لم يغفر الله له، فورت انه يبتزه مني فورتا، ثم نزاع بينهم.

1- في رواية كتبه أحمد بن حنبل، المسند، 2: 282
2- حاكم، المستدرك، 2: 250، رقم: 228، 3: 286
3- بهبهانی، السنن الكبير، 4: 288

www.MinhajBooks.com
"Man bap aur sher daaron ke tarake mein khwa wo tezdaa ko jo ya ziyada to ja ko."

(3) Waalidain ke baal wraar thor mein

Quran ne wolaal ke khwag ka thqeen ko karte jauo se bhi wazain ka thqeen ka jauo

Walaal utnay hain i.e. walaal ke wazain ko wazo se bhi ja ko (2)

"Tehri aawal se thwalaal ka yehi dafa kham se karte ja ke
Walaal ka bap mein se britaik karte ja jaane
(3)" Walaal se walaal ko cheez, Agr aasa kawal ko walaal se karte ja jaane

1) Quran, naseeha 4:6
2) Quran, naseeha 11:6

www.MinhajBooks.com
تو اس کی مان چاپنا خصوصی ہے۔

اس آئی میکر کی سو بطور ہے کہ اس کی اسکل اور نک بطور ہے کہ اس کی اسکل۔

(1) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

(2) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

(3) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

(4) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

(5) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

(6) امریکی اور انگریزی فنون اور اسکل کےpartial کے اسکل۔

فیصلہ میں یہ نہیں ہے کہ اس کی اسکل۔

1- ترومی، السنین، کتاب الفرائض، باب ما جاہ در المیاہ المیاہ، رقم: 6593.

2- لوہدی، السنین، کتاب الفرائض، باب ما جاہ در المیاہ المیاہ، رقم: 6594.

www.MinhajBooks.com
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
(۳) شخیب کے مال و راحت میں خنک

قرآن کی حکم نے شخیب پر یہ بیان کیا کہ ہمیں ایسی احتیاط کی صورت میں اس مال وراحت میں سے دوسرے ذرائع کا قدس پر اشتعال بیان کیا ہے۔ کبھی احتیاط کی صورت میں فاہد کا خصوصی پیمانہ کرنا ہوا کہا

وہم نمضِمِ عالم نے زمین کا اپنے جسم کہا کہ ان کے لئے خاتمہ کی تعلیم نہیں ہے اور لہذا فلسفیً مقام تعریض سے نہیں کرنا جن افراد کی کتابی اور علمی تعلیم کے ذریعے نہیں ہے۔

تاریکی بچوں کے ذریعے تو تنہا تعلیم ہے اور اگر ان کی اولاد نہ جو假日 تعلیم سے لے آئیں تو ان کے کوئی جز مہربانی ان کے لئے اپنی تعلیم (کی فنگ) اور ان کے تربیت (کی افتخار) کے بعد بھی۔

اردو اور فہرست کی صورت میں تب: 

وہم نمضِمِ عالم نے زمین کا اپنے جسم کہا کہ ان کے لئے خاتمہ کی تعلیم نہیں ہے اور لہذا فلسفیً مقام تعریض سے نہیں کرنا جن افراد کی کتابی اور علمی تعلیم کے ذریعے نہیں ہے۔

تاریکی بچوں کے ذریعے تو تنہا تعلیم ہے اور اگر ان کی اولاد نہ جو假日 تعلیم سے لے آئیں تو ان کے کوئی جز مہربانی ان کے لئے اپنی تعلیم (کی فنگ) اور ان کے تربیت (کی افتخار) کے بعد بھی۔

(۴) کاوال کے مال و راحت میں خنک

کاوال اس میں کپتانی کی مچھر کے والدین دونوں اپنی اولاد اب تک فورت یا خون

(۱) القرآن، النساء، ۳۴
(۲) القرآن، النساء، ۳۵

www.MinhajBooks.com
فوت بو جا اے اور اے کے تیجھ کی نسوا کا باب رو، پر جا اے اس کی جانی و اکثرب کر کے تیمن
صورتیں بچکی ہیں:

1. اک کے امامیں جنیگے جانیا کیں ہوئے۔
2. علی امامیں کیوں ہوئے، لجھی باب آپ امک ان کے اگ ہوئے۔
3. امامیں جانیا ہوئے، مان ایک امک اور باب چلہا ہوئے ہوئے۔

ان جومن کی اکم اگ ہوئے ہیں:

(1)
اگے آگے دون تو اس صورت میں ہم یاہے: 
و ان کہانو اخوہا جغلا و نسآن فلخلا مَفْلُ خط اللہ انثنیٰینٌ۝ ۱
و اور اگر بہت سے صحیح نہیں جن دول تو تقید (کبھی بھی چوگی کا) ایک مردا
صد و دوہزار کے بارے چوگاً 
بتا جیسے اولاد کے دریافت کے متعلق کہا ہوس یہ.... ایک لئے کہا جن ہم اور
اکتوں کے بارے..... ون پهلو گھن اس کا چوگاً
(3) تبھی اور آر ان کھروں سازیں ہی ہیں کہ اخیاری بالائی سیں بہت دون سے ایک
خاندانی وقت کے بعد کی دوسرہ صفحہ سے تفہیم کیا اور دوہزار سے اولاد بھو اور آر
ہیں سے کوئی مرحلہ اورکارہ بھو:
و ان کہان رجاح بہوئہ کلّہا او اهما ہوره آخ او اخست فلتكّ واحید
مینہما السّدنس فان کھانو اگر نزش من دركف یاک اک فکمش فی الفیت
من نبعد وصیتة فوستی بها او ذینا ذی خیّر مهدارٌۢ ۲
و اور آر کی اپنی مراد یا کورن کی درکشت تہم کی پاکیتی بہم کے نہان
پہلی ہور لائی اولاد اور ایک کا بنا کی طرف سے ایک اتی بیانی ایک ظانہ بہ
(متی اخیاری بالائی بالائی) تو ان دوہزار مین سے برآین کے لئے چہماہہ ہد
ہی اوری آگر دو چہری بالائی بنے اپے سے نزد ہوئ ہول تو سب ایک تہانی میں شریک
ہوئے (تیقّم ہمی) اس ویتنم کے لعہ (دیوی) ہم (دوارخن کو اقتضان
کیا چہا لفیا کی گی بہارت اب قرآن (کی اوتی) کے لعہ "
لیکن کاہ کی درکشت یا کورن کے اخکام میں بھی خورش کئن درکشت کا مسکن قرار
دیگا اور اور سے دیکھا اخکام بینان کے لئے حسے ایک یا چہرہ بھو درکشت یا کورن
میں بھیان کر گیا ہے:

(1) القرآن، النساء، 3: 48
(2) القرآن، النساء، 3: 49
(1) چنان صرف اولاد رو، اورکلی ومراء وارث دے بھو، اور اولاد نہیں جنکی چنما لے
بلند، تو اڑکار ان اولاد میں تحقیق صنعتی سے بھوگا لے اولاد قیام دووں دووں تو قیک
لے کے ورلز کوں کے جبار دعوے سے گا، اور ای اصلاح ہنی قیام تو قیک کے بھوگا اور لزک کو
ہو جو ورلز اوکی نہیں باجو تے باجو تے اس کا تصدق سے گا، اور اگر دو دوں سے نیڑام لزکیان
بہو تو اکثر دوہمانات لگے-

(2) چنان اولاد رو یا نہ بھوگا نان پابہ موندہ جو - اگر اولاد دووں پامنے
یے جب اچک کوئے کا چنما جھرد اور پاک اولاد نہیں ایک (1) کے اصلاح ہنی بھوگا - اگر
اولاد تو جھوٹ بان کو اکیت قیمانی اور باٹی دوہمانی پاپی کو-

(3) اولاد تو جھوٹ بان قیمانی بنن دوں، تو باک قیمانی کل جگ کے پچاہ حضر لے گا
یتیاں جن اختراف سے بے کہ ان قیمانی جہدک نہ آؤند کو کہتے لے گا، پھر کے نظری بان کویت پچا
حضر لے گا، اور ایتھا ان قیمانی نہ آؤند میں تمام بھوگا، اور پابہ کو حضر سالی بٹی دو
ہیمی ہو جا ے ہیمے کے نظری بیتیاں جاہی باگیا، تو ان قیمیت قیمانی پائیک
ہو ے تو اسے پچاہ حضر، بان کو پچاہ حضر اور باپکو دوہمانی گرا قیمانی بانن ایک
ہو ے تو اسے پچاہ حضر، بان کو پچاہ حضر اور باپکو دوہمانی گرا قیمانی بانن ایک

(4) چوئیکن کی صونہ ہم، اگر بیرو اولاد چوئیکر مر سے تو خاکوکو تے کے جی خیالی
اور پاک اکن پیچنیان اولاد نہیں ایک (1) کے اصلاح ہنی بھوگا - اگر اولاد تو جھوٹ بان تو خاکو
لصف اور باٹی دوسرے ہے ہند دووں آوریکے کوٹ کے ہو سے ے اگر خاکو اولاد چوئیکر
مرے تو بیرو کا شاہان حضر سے ے اگر اولاد تو جھوٹ بھوگا اور اپیکر تے دوسرے ہند دووں
ہو ے تو جھوٹ بھوگا-

(5) چنان بیرو ایکی پابی یا اخیانی بانن بانن دووں جیک ے کو اور پیل بان جاوا-
تیمہ یہ چھتیب مہارت کر جا ے گی ۔ سب سے سے پچاہ حضر کی بیرو کوئے گا، بھی جارالہ ے
کو اور اچک اولاد کے اگر اولاد تو جھوٹ بان یا اولاد یا والدین دووں سے کوئی چگا موندہ تے جھوٹ
ہو سے آرخی قہی قیمانی بنن دووں گے۔
کیا عورت آئی ہے؟

اصلام کے قانون دراصل کا مرتبہ اور سلسلہ مطابق کرنا و والون کو مطابقلی
ہے کہ عورت کا مرتبہ مرت سے کم ہے۔ پہ مطابقلی فرم کی درج ذیل آیت مبارک ہی
کہہ غلطن نو نباتجا کا آئے ہے:

"للذکرہ مثل حخط الانتہیتین.."

اکیم مرابا حضرت عورت کے نجد کا ابادہ ہے۔

تائیم اسلام کے قانون دراصل کا نظر نہیں چارہ ان مقاطعات ان کی تائیم ہے۔
اصل کا قانون دراصل عورت کے حق کی ضریفی زنین بالکہ معاشرت و محیط
کے قائم کے تحریر پچھلی ہے۔ اسلام کا قانون دراصل عورت کے حقوق و عظمت کی پاسائی
کرنے دو نیں ذیل میں کہیئے پیشکشہ ہے:

(1) عورت کا حصہ دراصل کی اکائی ہے

خفیہ نہیں بالا آیت مبارک کے افساد پر قانون افراح کے نیالی ہیں نے کو روشن
کرتا ہے۔ یہ ایک مرابا حضرت عورت کا جس دراصل حسی بن کر ایہ وروت کے سمجھے کو اکائی
قرار ہو گیا کا ایک مرابا حضرت عورت کے حصوں کے ہدایت ہے۔ یہ ایک جس کا اکی
عورت کا حصہ مل کر لگنے کے لئے حضرت کے بیان ہے۔ بلکہ سمجھ مرزاق کے افساد سے مربوط
ہے کہ سوال انوار بیان گیا اور کی جمیسم حصوں کے حق کے لئے واٹ انکی بیان گیا۔
گویا میروت کی قسم کا سارا افساد عورت ان کے حق کی اکائی کے حضرت خداوندا ہے۔
عورت کی حرم و فراق کے اعلان کا مظفر ہے۔

(1) الکرآن، التسماء 3: 162-141
یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کل خاموشی کے مواقع بھی ہیں۔ اسلام کے رواج میں جھلسے پہلے، میں رواج کے پہلے مواقع سے ہی ہوئے تھے۔ اسلام کے رواج میں، قاضی اور ائمہ صحیح میں ہمیشہ تعلیمی اور تربیتی گاہیں تھیں۔ اسلام کے رواج میں، قاضی اور ائمہ صحیح میں ہمیشہ تعلیمی اور تربیتی گاہیں تھیں۔ اسلام کے رواج میں، قاضی اور ائمہ صحیح میں ہمیشہ تعلیمی اور تربیتی گاہیں تھیں۔
دوی الفرش:

1. شیرو
2. باپ
3. اخیافی (مان کی طرف سے) بجاتی
4. جدی

دوی الفرش مورچن:

1. ثئی
2. مان
3. ہیں
4. علاوی (مان کی طرف سے) بجائی
5. گی بھین

6. اخیافی گنک
7. علاوی گنک
8. جدی گنک

دوی الفرش کی پری مردوں اور آفیش گورنرین پر مشتمل بھوٹا مردوں اور گورنرین کی
نصیب دراعت شامل مسایا شرکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوی الفرش کی محدود کی
تعداد سے دو گنک گورنرین شامل کی گئی اور ان خواتین میں جو بہت کسی بھی تو جوشیدی تعداد
رابیت ہوئی کی شرکت کی میں ان دو آفیشیوں کو پیدا ہوئے پیشہ بیان زیادہ اور گورنرین کو
کیا گیا۔ اس طرح کی انتظامات نے دراعت کی محدود کی اور گورنرین بیان accomodate
بجوگی مشن قانونی اپنی میں گورنر کو کسی طور پر ممکن کم درجہ بندی کا گردانہ کیا گيا اور
گورنر کے کام دراعت کا ذخیرہ مملکت کئے قانونی کے قانون کے تحت دوبارہ اور
پچوں کے ذخیرہ مداراڈن سے خوبیدا ہوا پر ان کے لئے مناسب معاشری انتظام کیا گیا تھا۔
(3) مردوخوئ کے مساوی عصری اظہار

مزاحمے میں بعض مردوخوئ ایک ہی جوہر میں ہی موجود ہوں گی ہیں جو ہم اور جوہر کے طریقے میں ایک اور سب سے مالی زمین داریاں کا ہے۔ جنہیں اسٹیٹس ہاتھ پر ہم مردوخوئ کے طریقے میں مالی زمین داریاں کے طرح درپاؤ کے مقابلے میں نمائندہ ہونے کے لئے وہ دونوں بھی مالی زمین داریاں کے طرح ہو جاتے ہیں۔ بہت اس وقت اب جب مرد، اور اور اور معاشرے کے مشترکہ فوری کو اور عورت میں جب اس صاحب اور عورتی کی ورادو مختصر ترقی ہو جو لے تو اس کے والدین میں سے ایک کو ہور کا پا دیں۔

ولابویہں لگیں واجہ متجہہ المساہمد مما ترک ان کیں کان لہ ولند (1)

اور (مزرا کے) باب کے لئے ان دونوں میں سے ایک کو (رباہ)

ترک کا ایک حسد (سالا) بہت قدر مستحق کو ترکی اوردوں ہو۔

ور اس مقام پر اشارہ فرمایا ہیں:

و ان کان زمین تبرکت سکتی اور امرہ ولہ اخ او ایک فکری واجد

متجہہ المساہمد (2)

اور آرکی کا ویلی مردوخوئ کی ورادو کشم کی مذکرہ کوھس کے نام باب زند ہو کی اوردوں اور کا بان کے طرف سے ایک بھی جانلی ہیں ایک نہ ہوے (ایک اخیال کی جانلی ہیں) تو ان دونوں سے ایک کے لئے (رباہ) ترک

پر چیں حسد ہے۔

اس طرح پاہوئدہ یہ کہ ورادو کی ترقی مردوخوئ کے محیط میں بوری ہے، یہ

پرداہوگی۔ اگر اسلام کے نظام میں بعض مردوخوئ کی ورادو کے حمص سے

(1) القرآن، النساء، 3: 11
(2) القرآن، النساء، 3: 20

www.MinhajBooks.com
The concept of the legal person or legal subject defines who or what the law will recognize as a being capable of having rights and duties. (1)

Legal personality refers to the particular device by which the law creates or recognizes units to which it ascribes certain powers and capacities. (2)

---


(1) "no one at the time of their creation was a legal person named man, or legal person named woman. Any statements that have been made to the contrary are mere assertions. However, the concept of a legal person is a recent invention, and it is not clear whether this invention is necessary. It is, therefore, necessary to reconsider the concept of a legal person."


(3) The Quran, Al-An'am, 33:21.
اس آیات میں شامل مقرر کيتے ہوئے قوانین ایک ایکی اطاعت و مخصوصیت کے باب میں خودارت اور معاوضہ کے بارے درکار ہیں۔ لفظ کے اظہار دینے کے لئے قوانین حوزوں میں کوئی قراریہ رسالہ نہ ہیں۔ اس ایکی قانون کی کیمی کی تیاریات میں اسے جاکہ کہ یہ آیات خاصی طور پر قانون میں خودارت کے بارے اتنے پہچائے جاتے ہیں:

(legal person)

بنیادی الہیَّ ذیحُنَ ایں کہ ہم علیٰکمِ القاضی کی خلافِ الخاَلی اور
و لفظِ الفناء والاکنِ الفلَّیَی فی احیاء لَه مِن احیاء شیء فیاتی عِی

بِالمغرب و آدیه ایله باخسی ذِکر تخیفیہ میں ریزگم و

رحمہ فی من اغتنی بعد ذلک فلتِ عذاب الیَّمَۢن(0)

"اس آیان والا یا ان کے غنون کا بدل (قصاص) فرساً گا کیا ہے جب کلک
فلق کے جاگر، آزاد کے بدل آزاد کے غنون کے بدل غنون اورعون کے
بدلے عورت، بجر ایسے کو (بیلی قائن کو) اس کے محاکی (بیکھن مشolation کے
وارث) کی طرف سے بجھا (بیکھن قساس) معاف کر یا جا سے تو چاہے کہ جعل
دوست کے مواقد جزوری کی جا سے اور (غنون بیا کو) اتے طریقت سے اس
(قائن کے وارث) کہ بچتی چاں جا سے، یہ صباہا سے رب کی طرف سے
راحت اور عربیپر، ہے بن بیکھن اس کے بعد زدبلی کرے تو اس کے

دورانہ غذاب ہے۔"

یو ایکھمُ اللہ کے اولاد کمِ پُر لدّوْکم مِلِ کے خطِ الائتمی فِی کِنْ نُسَاء
فوّق الائتمی فِلْهَنِ لَهَتْ مَا تَرْكَ وَ اَن كَانَت وَاحِدَةَ فِلْهَا البَصِّف
ولادِهِ لَکُل وَاحِد مِنْهُمَا السَّلَّام مَعُمَا تَرْكَ اَن كَانَ لَهُ وَلَد فَإِن
لَمْ يِعْقَل لَهُ وَلَد وَ ذَرْهَا اَوْلَدَة فَلِهَا البَصِّف فِینُ كَانَ لَهُ اِخْتُوْرَهُ فِلْهَا

السَّلَّام مِنْ نَبِع وَ رُبْوُاً يْوَصِي بِهَا اوْدِنْ اِباّ لَوْکم وَ ابتداء لَکم لا

(1) اللفظ، الیٰمَۢن 168
قدرون آبھی‌آемых اقوام لکھم نفیسا قرآنیہ من این اللہ کان علیم

(۱)

"اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں جو وہ کچھ نہیں کہا کرے تاکہ وہ لئے دو آؤند کے بارے میں قرآن نہیں میزی کرتا، جب آپ اور عوفی ذکر کریں تاکہ ان کے لئے اس کتاب کا دوآویں حصہ لئے اور آپ اورویں ذکر کریں تاکہ ان کے لئے دوآویں بحث لئے۔"

(۲) گوایی کا تحقیق

۳. گوایی کی تحقیق یا تحقیق کے علاوہ انسان کا گواث کریں

۴. گوایی دیگر چیز لازم ہے اور گوایی کا قانون ذکر کریں

ارشاد بانی سے:

(۱) الفرآن، النساء، ۳:۳۱
ًَ لا تَكُنُوا الْشَهَادَةَ وَمِنْ يَكْتُمُّهَا فَإِنَّهُمْ قَلِيِّٰٓٓ (١)

"اورُوْدُوا كِتَابَنَا وَلا تَكُونُوا كَذَّابِينَ" (٢)

اِسْ تَرِحُ اَرْشَاءِي مُنْهَجٍٓٓ

خِيَرَ الْشِهَادَةَ مِنْ أَدَى شَهَادَتِهِ قَبْلَ أَن يُسَأَّلَهَا (٣)

"سُبْ عِنَّا الْفَذْلُ وَيَوْمَ يَوْمٍ كَانَ لَكُنَّا سَهْدَاءٌ دَوْٖ" (٤)

اءِ تَرِحُ أَيْكَ اَرْأَايَتْ تِنَٓٓٓ

وَ اسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنَّنَا لَكُمْ رَجَالٌ فُرُجٌّٓٓ (٥)

وَآمَرَ أنَّ أَنْفَسَانَ مَنْ تَرَضَى مِنَ الْشَهَادَةِ (٦)

"اورُوْدُوا الْكِتَابَ وَلَا تَكُونُوا كَذَّابِينَ كَانَ لَكُنَّا سَهْدَاءٌ دَوْٖ" (٧)

اِسْ تَرِحُ بِيَايَتْ تِنَٓٓٓ

وَ اسْتَشْهَدُوا ذَرَى عَذَلٌ مُنْفَكٌّٓٓ (٨)

"دوَعَالَهُ دِينَ وَأَوْدُوا الْبَيَانَ لَوْ أَوْرٌ (٨)

اءِ تَرِحُ بِيَايَتْ تِنَٓٓٓ

(١) الْقُرْآنِ الْبَقِيرِ، ٢٤٣
(٢) ابن ماجه، السنن، كتاب الأحكام، باب الرجل عند الشهادة، ٣:٣٦٩٣، رقم:٣٦٥٤٨٣
(٣) الْقُرْآنِ الْبَقِيرِ، ٢:٤٥
(٤) القرآن، الطلاق، ٢:١٥

www.MinhajBooks.com
وَأَشْهَدُوْا إِذَا تَبَيَّنَتُمُّ(١)
"اور بِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَفَرْوَتْ كَرُوْنُ وَأَوَّلَادُهُمْ"(٢)
وَهُوَ مَسَأَلٌ مَّثَلِهِ صَفْحُ عُورَةٍ بَيْنِي كَوَاتِي مَعْتَجِرَةٌ(٣)
وَهُوَ مَسَأَلٌ مَّثَلِهِ صَفْحُ عُورَةٍ بَيْنِي كَوَاتِي مَعْتَجِرَةٌ(٣)
مَعْتَجِرَةٌ كَوَاتِي بَيْنِي عَاوِنَةٌ وَأَيْكَانِي عَصِيَّةً(٤)
تَجْوِزُ شَهَادَةُ السَّمَأَةُ الْوَاحِدَةَ فِي مَا لاَ يَظْلَعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ(٥)
"مَنْ أَمَرَ سَيْرًا مَّرْتَهَا تَنَأَّسَ إِنَّ مَا أَيْكَ عُوَّزُتْ كَوَاذِي مَعْتَجِرَةٍ(٥)
تَجْوِزُ شَهَادَةُ السَّمَأَةُ الْوَاحِدَةَ فِي الْرِّضَا(٦)
"سَيْرًا مَّرْتَهَا تَنَأَّسَ إِنَّ مَا أَيْكَ عُوَّزُتْ كَوَاذِي مَعْتَجِرَةٍ(٦)
وُيَقُلُّ فِي الْوَلَادَةِ الْبِكَارَةُ وَالْعَيْبَةُ بِالْمَيْسَاءِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْلَعُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ(٧)
وَلَذَاتُ أَوَرُوْصُوْنَ كَمَا مَعَالَاتُ مَنْ سَرِىٰ أَوَّاَذِي مَعْتَجِرَةٌ(٧)
عُورَةٌ كَوَاذِي حَيَاةٌ كَيْلَيْ(٨)
١٠٨
١٠٨
(١) الْقُرْآنُ الْبَلْدَةَ ٢٦٤٣
(٢) عَبْدَالْرَزَاقٌ الْمُصْنِفُ، مَفَاتِيحُ، ٣٨٣، رَقْمٌ: ٧٣٩٨، ١٣٨٣
(٣) عَبْدَالْرَزَاقٌ الْمُصْنِفُ، مَفَاتِيحُ، ٧٣٨٣، رَقْمٌ: ١٥٢٦
(٤) مَرْفِعِيَّ، بَيْدَائِيَّةٌ، ١٥٣٣، ١٩٧٣
www.MinhajBooks.com
(1) ولادت اور پریو کی دوسرے پرگوائی

اگر پریو کی ولادت اور سپنے کے روشنی کے سال میں کوئی نزاع داخل ہو جائے تو

بنیال صرف عورت کی گوائی مستحکم ہوگئی مکمل ہوئی۔ اس لئے کہ پریو اور شخص سے ہے

بنن پر اپنی وفات ممتنع نظر ہو کے اس سے معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور معاہدہ کی ضحور پر اکرم رضی

کی تجربہ گوائی جا آنے گردو نہیں۔

(2) رضا کت

اک طرح اگر رضا کت کے معاہدہ پر انکاف بمبارے اور محکمہ قاضی کی

جائز تو جو معاہدہ کو چھوڑنے سے ہو گیا تو ہو سکتا ہے۔ صورت ساتھ نہیں۔

خیزہ ان عورت کی ولادت اور اپنی اخلاق کا موقعہ ہے کہ دودھ بھی لانے دی جاتے

کی یہاں گوائی نہیں تھی جہاں گی۔ اس لئے کہ بخاری میں مذکور ہے کہ خیزہ خیزہ بنے

منح میں اس مدت میں نہیں۔ اس کے پھر دو فریدی بھی سے معاہدہ کیتا ہے۔ کہ اگر کہا کہ دودھ کو

میں نے دودھ ہولا ٹھاٹ تو ضحور آکرم رضی نے آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ سپہا ٹھاٹ تو آپ میں نہیں

ارش فرحاں:

کیف و چند قبل ففافہ و نکحت زوجا خبرے (1)

کیف کی جیب (کبھی روک سکتا ہے) اور کوئی وہی ہو تو غم نہیں ان سے

طبعی اضطراب کی اور بنت اپنے ابہم ہی کی اور سے نکحت کر لیا۔ (2)

(3) بخشن کی پرگوائی

نا کہ وہ (آمان) کے کہ کب تک اخلاق پرکایا گیا ہو ہو سکتا ہے۔

(1) بخاری، الصحيح، کتاب الشهادت، باب این شہد شاہد، 2: 933.

(2) بخاری، الصحيح، کتاب الشهادت، باب این شہد شاہد، 2: 396.

www.MinhajBooks.com
اسلام میں خواتین کے حقوق

اسلام میں خواتین کے حقوق اور عزت اور احترام کے اس قدرت کے سے دی جاتی ہے

دیہی بھی کہ خواتین نے انسانی تحقیب کے ان سے سلاسل پر بہت خواتین کو ناہراں سے جب دیہی

لئے کی جا تے اور خواتین کا قسمت لئے جنہوں نے جائے قسمت، آپ نے خواتین کو ہد

حقیقی طور پر حاصل کے سے سے سے اسے حقوق اور احترام پڑھ چلا جانی اور معاشرتی مثال حضرہ بدول

اردوآؤں کے ترکیہ پیش دیہی سی نہ پیسہ عزت میں کورد طالب دیہات سے بھی خواتین کورت

کو کورم کور پیش کی معاشرتی حقوق کے متعدد حقوق سے بنا ہے۔

خواتین کے سياش حقوق

(1) خواتین کا ریاست کردار

امن میں خواتین کا کردار صرف خاندان کا معاشرہ کے لئے عالم جو خواتین بہت

مہتری کی نیان بھی خواتین کو ہدیہ سی ہے پر خواتین دیہی گا یہ قرار کا کردار دیہی گا یہ کہ خواتین کا

مین مس برت اور خواتین کر دیہی ہے جو خواتین ہدیہ کو ہدیہ انسانی دیہی گا اور خوات

پای تھا: وہ "الامین و امامیت نہوں نے نہتوں بالغ اور نہتوں عالم اور

یقیناً الہویہ و نہتوں الہویہ و نہتوں الہویہ و نہتوں الہویہ و

سیہویہ الہویہ اور الہویہ اور الہویہ اور الہویہ اور

(1)" یاد ایک ایبی ہدیہ ایبی خواتین ایک ہدوں کے سبھت دیہی گا

وہ انہوں نے ہدیہ کا نہوں نہوں دیہی ہے اور خواتین کے سے حضرت دیہی گا

کہنے ہیں اور خواتین اور خواتین اور خواتین اور خواتین اور خوات

یہ ہے ان لگوں پر الہویہ رپ تو خواتین کا ہدیہ اور الہویہ ہدیہ ہے ہدیہ

وہاں ہے۔

(1) الکرآن، التویہ، 9: 184

www.MinhajBooks.com
(الف) سیاسی و معاشری نظریه سیاسی معاشرات مسلمانان کے قیام اور مکمل کے خاتمے
(ب) نظریہ دانشمندی اور اقتصادی دانشمندی کے قیام
(ج) تحریک دانشمندی معاشرتی رواج کے قیام
(د) بیان دانشمندی اور اسلام کے سواحل کی ادکلیات کی اطلاعات کے ذریعہ کی ایک منظوری اسلامی معاشرت کی طرح

(۲) راہ و تجربہ کا حق

اسلام نے عورت کو ایک کامل قانونی فردیت کے تحت جوہر متقاعد کے چاہے، قانون سازی اور دیگر رہائشی معاشرات مسلمانان کے زیراہم رہنے و دیکھ کا حق دیا۔ شوکتوں کو فرمائیں راہ و تجربہ کی اسلامی معاشرتی اخلاقیت کا وقفہ باہر تھا۔ دوسری طرف بھی جب تنازعات کے اس حالت کے ساتھ ایک اسلامی اخلاق کا بنیادی بازنی کی تأیید نہیں کی جاتی۔ اسلام کا زیادہ علمی ہے تجربہ کی اسلامی اخلاق کا طبع نہیں۔ اسلام کے طبع کو علمی اخلاق کا مختلف طب تجاوم نہیں۔ معیشت کا علمی طبع اسلام کے علمی طبع کا مختلف پتہ ہے تجربہ کے طبع نہیں۔ اسلام کے طبع کے علمی طبع کا مختلف طب ہے نہیں تجربہ کے علمی طبع نہیں۔

(۱) برطانیہ میں مورت کی حق راہ و تجربہ

برطانیہ میں مورت کے حق راہ و تجربہ نے جدید ہند کا آغاز 1897ء میں National Union of Women’s Sufferage نے Millicent Fawcett کے قیام سے کیا۔ یہ تحریک اس وقت زیادہ تر بیانیہ جب 1903ء میں
Women's Social and Political Emmeline Pankhurst

Born 1858, became famous as a leader of the Suffragettes movement in 1908. She led the women's campaign for the right to vote. Women were not allowed to vote in elections until 1918, when the Representation of People Act was passed. This act gave women the right to vote for the first time.

In colonial society...a married woman had had virtually no rights at all.... The Revolution did little to change [this].

Richard N. Current
(2) Lorna C. Mason et al., History of the United States, vol. 1: Beginnings to 1877 (Boston: Houghton Mifflin, 1992), 188.

www.MinhajBooks.com
The Declaration...refers to "men" or "him," not to women.(2)

[Early American men] would not accept them as equals.(3)

Seneca Falls Declaration of Rights and Sentiments

Susan B. Anthony


www.MinhajBooks.com
We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Article IX: "The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex."

Article XX: "The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex."
First Woman Elected:

<table>
<thead>
<tr>
<th>State</th>
<th>Right to Vote</th>
<th>Right To Sit</th>
<th>First Woman Elected</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>South Australia</td>
<td>1894</td>
<td>1894</td>
<td>1959</td>
</tr>
<tr>
<td>Western Australia</td>
<td>1899</td>
<td>1920</td>
<td>1921</td>
</tr>
<tr>
<td>Commonwealth</td>
<td>1902</td>
<td>1902</td>
<td>1943</td>
</tr>
<tr>
<td>New South Wales</td>
<td>1902</td>
<td>1918 LA</td>
<td>1925 LA</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>1926 LC</td>
<td>1931 LC</td>
</tr>
<tr>
<td>Tasmania</td>
<td>1903</td>
<td>1921</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>Queensland</td>
<td>1905</td>
<td>1918</td>
<td>1929</td>
</tr>
<tr>
<td>Victoria</td>
<td>1908</td>
<td>1923</td>
<td>1933</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Greece's 100-year-old man has not yet been identified. 

115
<table>
<thead>
<tr>
<th>Country</th>
<th>Right to Vote</th>
<th>Right to Sit</th>
<th>First Woman Elected</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>New Zealand</td>
<td>1893</td>
<td>1919</td>
<td>1933</td>
</tr>
<tr>
<td>Australia</td>
<td>1902</td>
<td>1902</td>
<td>1943</td>
</tr>
<tr>
<td>Finland</td>
<td>1906</td>
<td>1906</td>
<td>1907</td>
</tr>
<tr>
<td>Norway</td>
<td>1907/1913</td>
<td>1907/1913</td>
<td>1936</td>
</tr>
<tr>
<td>Denmark</td>
<td>1915</td>
<td>1915</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>UK</td>
<td>1918/1928</td>
<td>1918</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>Germany</td>
<td>1918</td>
<td>1918</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td>Czechoslovakia</td>
<td>1918</td>
<td>1918</td>
<td>1920</td>
</tr>
<tr>
<td>Austria</td>
<td>1919</td>
<td>1919</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td>Canada</td>
<td>1919</td>
<td>1919</td>
<td>1921</td>
</tr>
<tr>
<td>Netherlands</td>
<td>1919</td>
<td>1917</td>
<td>1918</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Minotriy pari nasthal se bee bate daalish ke kaa doon ki chehera dinia men govet ko re se bee bate daalish ke lage bhatwa, wuchs ki chehera dinia men govet ko re se bee bate daalish ke lage bhatwa.

<table>
<thead>
<tr>
<th>HDI Rank</th>
<th>Country</th>
<th>Year women received right to vote</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Norway</td>
<td>1907, 1913</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Iceland</td>
<td>1915</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Sweden</td>
<td>1861, 1921</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Australia</td>
<td>1902, 1962</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Netherlands</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Country</td>
<td>Date</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Belgium</td>
<td>1919, 1948</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>United States</td>
<td>1920, 1960</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Canada</td>
<td>1917, 1950</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Japan</td>
<td>1945, 1947</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Switzerland</td>
<td>1971</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Denmark</td>
<td>1915</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Ireland</td>
<td>1918, 1928</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>United Kingdom</td>
<td>1918, 1928</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Finland</td>
<td>1906</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Luxembourg</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Austria</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>France</td>
<td>1944</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Germany</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Spain</td>
<td>1931</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>New Zealand</td>
<td>1893</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Italy</td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Israel</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Portugal</td>
<td>1931, 1976</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Greece</td>
<td>1927, 1952</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>Cyprus</td>
<td>1960</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>Barbados</td>
<td>1950</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Singapore</td>
<td>1947</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Slovenia</td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Korea, Rep. of</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>Czech Republic</td>
<td>1920</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Country</td>
<td>Year(s)</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>--------------------------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>Malta</td>
<td>1947</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>Argentina</td>
<td>1947</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>Poland</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>Seychelles</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>Hungary</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>Slovakia</td>
<td>1920</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>Uruguay</td>
<td>1932</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>Estonia</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>Costa Rica</td>
<td>1949</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>Chile</td>
<td>1931, 1949</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>Lithuania</td>
<td>1921</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>Croatia</td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>Bahamas</td>
<td>1961, 1964</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>Latvia</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>Saint Kitts and Nevis</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>Cuba</td>
<td>1934</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>Belarus</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>Trinidad and Tobago</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>Mexico</td>
<td>1947</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>Antigua and Barbuda</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>Bulgaria</td>
<td>1937</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>Panama</td>
<td>1941, 1946</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>Macedonia, TFYR</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>Libyan Arab Jamahiriya</td>
<td>1964</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>Mauritius</td>
<td>1956</td>
</tr>
</tbody>
</table>

www.MinhajBooks.com
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Country</th>
<th>Year</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>56</td>
<td>Russian Federation</td>
<td>1918</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>Colombia</td>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>Brazil</td>
<td>1934</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>Belize</td>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>Dominica</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>Venezuela</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>Samoa (Western)</td>
<td>1990</td>
</tr>
<tr>
<td>63</td>
<td>Saint Lucia</td>
<td>1924</td>
</tr>
<tr>
<td>64</td>
<td>Romania</td>
<td>1929, 1946</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>Thailand</td>
<td>1932</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>Ukraine</td>
<td>1919</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>Suriname</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>Jamaica</td>
<td>1944</td>
</tr>
<tr>
<td>69</td>
<td>St. Vincent &amp; Grenadines</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>Fiji</td>
<td>1963</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>Peru</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>Paraguay</td>
<td>1961</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>Philippines</td>
<td>1937</td>
</tr>
<tr>
<td>74</td>
<td>Maldives</td>
<td>1932</td>
</tr>
<tr>
<td>75</td>
<td>Turkmenistan</td>
<td>1927</td>
</tr>
<tr>
<td>76</td>
<td>Georgia</td>
<td>1918, 1921</td>
</tr>
<tr>
<td>77</td>
<td>Guyana</td>
<td>1953</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>Grenada</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>Dominican Republic</td>
<td>1942</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>Albania</td>
<td>1920</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Country</td>
<td>Year(s)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>--------------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>Ecuador</td>
<td>1929, 1967</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>Sri Lanka</td>
<td>1931</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>Armenia</td>
<td>1921</td>
</tr>
<tr>
<td>84</td>
<td>Cape Verde</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>85</td>
<td>China</td>
<td>1949</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>El Salvador</td>
<td>1939</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>Algeria</td>
<td>1962</td>
</tr>
<tr>
<td>88</td>
<td>Moldova, Rep. of</td>
<td>1978, 1993</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td>Viet Nam</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>South Africa</td>
<td>1930, 1994</td>
</tr>
<tr>
<td>91</td>
<td>Bolivia</td>
<td>1938, 1952</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>Honduras</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>Equatorial Guinea</td>
<td>1963</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>Mongolia</td>
<td>1924</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>Gabon</td>
<td>1956</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>Guatemala</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>Nicaragua</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>Solomon Islands</td>
<td>1974</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>Namibia</td>
<td>1989</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>Botswana</td>
<td>1965</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>India</td>
<td>1950</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>Vanuatu</td>
<td>1975, 1980</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>Ghana</td>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>Cambodia</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>Myanmar</td>
<td>1935</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Country</td>
<td>Year</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>Papua New Guinea</td>
<td>1964</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>Swaziland</td>
<td>1968</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>Comoros</td>
<td>1956</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Bhutan</td>
<td>1953</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
<td>Lesotho</td>
<td>1965</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>Congo</td>
<td>1963</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>Togo</td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>Cameroon</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>Nepal</td>
<td>1951</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>Zimbabwe</td>
<td>1957</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>Kenya</td>
<td>1919, 1963</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>Uganda</td>
<td>1962</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>Madagascar</td>
<td>1959</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>Haiti</td>
<td>1950</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>Gambia</td>
<td>1960</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>Nigeria</td>
<td>1958</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>Djibouti</td>
<td>1946</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>Eritrea</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>Senegal</td>
<td>1945</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>Guinea</td>
<td>1958</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>Rwanda</td>
<td>1961</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>Benin</td>
<td>1956</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>Tanzania, U. Rep. of</td>
<td>1959</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>Côte d'Ivoire</td>
<td>1952</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Country</td>
<td>Year</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>Malawi</td>
<td>1961</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>Zambia</td>
<td>1962</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>Angola</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>Chad</td>
<td>1958</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>Guinea-Bissau</td>
<td>1977</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>Central African Republic</td>
<td>1986</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>Ethiopia</td>
<td>1955</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>Mozambique</td>
<td>1975</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>Burundi</td>
<td>1961</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>Mali</td>
<td>1956</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>Burkina Faso</td>
<td>1958</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>Niger</td>
<td>1948</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>Sierra Leone</td>
<td>1961</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**

1. Data refer to the year in which right to vote or stand for election on a universal and equal basis was recognized. Where two years are shown, the first refers to the first partial recognition of the right to vote or stand for election.

**Source:**

ریاست مہدیہ مسلمین کے حوالے

ریاست مہدیہ کے مقام کے سائنسدانوں نے ضرورت میں آرمیہ نے اپنی سخت مبارک

سے خونرکے کے ساتھ رہے ہیں دو کوہاولی نیچے فریام فرمائی - آپ میں، 

آپ کر جا رہے ہیں ختمہ نہ رکھنے سے اپنے اوزار میں مہدیہ کے ساتھ کی ریاست مبارک

معلومہ میں شوتوتیں پنی کے ضرورت میں آرمیہ نے اپنی اوزار میں

مروست سے سخت طریقہ بھیجے لیئے ایک طرح خونرکے سے گندی میں پہنچے۔ 

کہیں خونرکے بھیجے سے ایک طرح فریام محنت

یقینیہ ایکی ایک جاگا کے مومنت نیپیکنک علی آن لئے نہیں

بہتادن و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و نہیں و

یقینیہ اور قائم نئیں اور میری و اور میری و اور میری و اور میری و

قبریہ و استپچی لئے اللہ علیہ و رحیم

(1)

ایک بھی جب آپ کی خدمت میں مومن غوری بانہ بانہ ہوئی کہ

کہ لئے کی خیال دوکار کے ساتھ کی گنگا شریکہ میں کیہے گئی اور

جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور

ارڈنیٹ کے ونیل الیکس کے دوکار کے ساتھ کی گنگا شریکہ میں کیہے گئی اور

(دوننوں انہوں نے) کہ کہ لئے کی خیال دوکار کے ساتھ کی گنگا شریکہ

جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور

فرمی کی نئیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور جیسے دیکھ کر ہیں۔ ہوئی اور

ایک طرح مختلف احادیث میں یہ کسی بھی ضرورت میں آرمیہ نے

(1) القرآن المتمم، 120:1
بيت کئیم:

1. خضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عجّہ کی کتاب میں آپ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو ایک بات بیان کی۔ آپ کو بتایا ہے کہ وہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی مذہب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے۔

افرم اقرار کیا ہے کہ آپ نے اس کی ایراد کی ہے کہ "جیسے وہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے یہ مذہب ہے گورن کی طرف ہوئے کے پھر آپ وہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی اشاعت کو ہوئے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔
بایانا النبي ﷺ، فقرأ علينا: ﴿ان لا يشميَّن بالله شيتاً﴾ و نهانا
عن النباحة، فقبضت امرأه منا يدها، فقالت: فلانة أمعدتني، و أنا
أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئاً، فذهبت ثم رجعت، فما وفت
امرأة إلا أم سليم، و أم العلاء، و ابنة أبي سمرة امرأة معاذ، أو ابنة
ابن معاذ، أو امرأة معاذٌ (1)

""
""
""
""

(1) 1- بخاري، الصحيح، كتاب الإحکام، باب بيعة النساء، ۲۸۴۶،
رقم: ۱۴۸۹

2- بنبيک، السنن الكبير، ۷۳

3- عسلماني، فتح الباري، ۸۳۸

4- ابن كثير، تفسير القرآن العظیم، ۳۵۳

www.MinhajBooks.com
(3) مصتبر (parliament) میں معاکسنے کا حق

حضرت بی‌اکرم ﷺ کے عطا کروہو اور انہوں نے معاکسنے کا حق کیا کہ وہ معاکسنے میں نظر نہیں کرے۔ معاکس کی اپنی رات خوشگوار تھی، جب جماعت میں لوگوں کے مسائل سے آگے ب裕 کے ان کو اس جماعت سے اشعار سے سنا۔ ان کے نیچے شہریک کوہمار کو ذکر کرنے جس کا کربنہ جلد پہلے کو جلد کے ہدایا کے معاکسنے سے معاکس کے ان کو اور اس معاکس کے ان کو اس معاکسنے سے معاکسنے کا حق وہیانہ سے اس پر معاکس کی اوران کے معاکسنے سے کامیاب ہوں۔

(1) - بیغاری، الصحيح، کتاب الاحكام، باب کیف بیان، 1: 2633، 1488
(2) - بیفی، السنن الكبرى، 8: 134
(3) - طریقہ تاریخ الاسم و الملوک، 3: 355
(3) - ابن کثیر، البداية والنهاية، 5: 264، 1438

www.MinhajBooks.com
127

(1) سبوطی، تاریخ الخلافات: 139
(2) القرآن، النساء: 300
(3) عبد الرزاق، المصنف، 2، رقم: 1032: 180
(4) شوکاتی، نیل الافطار، 2، رقم: 1400

واکنیون کے خطÎ

و ہمارا لگنے سے زیادہ سے زیادہ مدت ئیمہ خامہ کرنا۔ (1)

فختر کے عروج کے عہد خاتمہ کی تقلید سے واچ بہتہ ہے کہ آپ کی مولک

شہری میں خواتین کو کوئی نامکمل عامل نہ ہو۔ آپ مقبول پہچ آپ نے بھی میں شہری سے

خواہاں که بے کیہی کے سبب کہ رہہ کر چो ہے کر چو روا نے لو کیلے سبھ کی ڈور بھی مسیہور آپ کو خواہاں نے

کہ آپ کا کا تک کی اوراخیار نہیں کیوںکہ اہم قانون کا ارتقر ۔

و ان کا ہیم عوامن زوجہ مکائن ۔ روئہ و ان بیجو احساس کن فبیارا فلا

ناخودویاں سبھی ریونا ۔ناخودویاں اہمیت و اہمیت میں ۔ (2)

موریز آپ کے کوئی بیوی کے بدلے لو موری بیوی بیدا نہ ہو اورہم اسے ذیتروں مال

دو چپ کہ بحیتی گیا اس میں سے گیا ہوگیا سمجھ کئی ہو جم کے

ذیتروں اورنا کا کره دو مال (دامان) لگے ۔

اس پر فختر کا نہ ڈیج بھیجو دو مال لی اورفربا: امرہ خاصت عمر فخصمہ ۔ (3)

(4) آپ کورہ نے لعس سے دیکھ کی اخیار آک پی غالب آگی۔

موری وریکا کے مطالع اپ نہ فربا: امرہ اضجار و رجل اخطر۔ (3)

(5) شویہ نے ہی بات کی اورمرد نے گلگتی۔

اس واقعی کی رہ سے بی بات کونے خانہ رہے کے سبھیا میراکو خواہاں نہیں

www.MinhajBooks.com
اسلام ہم خواتین کے حقوق

مارکس، ہیل وفروسر به بیانی معاشرتی discuss نہیں کر رہے ہے۔ اس کو بدل پریسی پارلیمان

میں زیادہ تر نظریہ کا مطلب ہے کہ عالمی انسان کی جنگ کے افراد اس کو معاشرت

میں شرکت نہیں۔ اب ایک خواتین کا کہر سے دوسرے پر اعتماد کہ نے سے معراض کر

طرور پر اخذ میٹا سکتے ہیں کہ ان دو ہم جوڑے کو ریاضی معاشرت میں شرکت کر

نہیں ممکن ہے۔ اور ایک راہ سے نہیں کہ اسے اعتماد معاشرتی مریز راہ حضرت محمد

کا تعلق ہے۔ لیکن اور ایک سے اسے اعتماد کا جائے ہے کہ اسلام میں

پھیلا ایک تعلق کے نہیں کوئی چیزیں اور مقول کو کیسی جائے معاشرتی

خواتین اس وقت سے اسی طرح سے لباس کے آگے اور فعالیت معاشرت میں

پہنے جانے کا پہلا باد سے اسی کے ساتھ فعال معاشرت کے ساب سے جو ہیں یہاں

ہے اور مجرم ہر کان پارلیمان اس کے بارے میں اپنی راہ دیتے ہیں۔ اب اتلافت

ہر اول شوہر اور فلمی بھی دیہ کو ایک اپنی اپنی ہم جائے ہے۔ اور اس ایک اقازی راہ

کہا الہی جا ہیں۔ اور دو بعد میں میں کی خطرہ کا محراب ہے۔

(3) گورنٹ ایلیور سیکی میمبر

اسلام سے متعلق خواتین کو کسی مخصوص سیکی بھی کیا کردار ہاں کہ ان کو دوہری

اسلام نے قطلاق کو سب کو معاشرتی زندگی میں پہ دوڑ دتا کہ۔ ضرور مختلف

ایک سے سمجھتا ہے۔ معاشرت میں خواتین کی اقیم دی۔ آجہا آپ نہیں محسوس کی ہے

ملے کہ اس کا کردار کی اس مرنے میں ضرور خطرہی پر

اللہا کا کردار تک کو وضاحت نہیں ہے۔ صرف عجیب کے متعلق پر حساب کر

معاشرہ کے اسی خواتین کے ساتھ قوی فلک مقرر ہے۔ آپ اس

ارشائی فیلپس

قوموا فانحروا ہم احلقواُلا(1)

(1) 1- بخاری،الصادح،کتاب الشروط،باب الشروط فی الجهاد، 2:

www.MinhajBooks.com
"کہرے بہت ہیں اور تحقیق کرو ہوں باجو آؤ"۔

یا نبی اللہ! اتحب ذلک..... اخرج الیہم ثم لا تكلم احدا منهم

کلمة حتى تنحر بدنک، و تدعو حالفک، فيحلفك فخرج. فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلک..... نحر بدنك و دعا حالفه فحلق، فلما رأوا ذلك فاموا فتحروا. و جعل بعضهم يحلق

بعض حتى كاذ بعضهم يقبل بعض غما.....

---

2- ابوداود، السنن، كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، 853، رقم: 2645

3- أحمد بن حنبل، المسند، 3: 330، رقم: 330، رقم: 330

4- عبد الرزاق، المصنف، 5: 380، رقم: 380

5- ابن أبي شيبة، المصنف، 4: 389، رقم: 389

6- ابن جاروحة، المنتقي: 133، رقم: 133

7- بيضقي، السنن الكبرى، 155: 155

8- بيضقي، السنن الكبرى، 9: 9

9- طبرانی، المعجم الكبير، 2: 393، رقم: 393

(1) 1- بغاري، الصحيح، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، 3: 388

2- عبد الرزاق، المصنف، 5: 330، رقم: 330

3- طبرانی، تاريخ الأئمة و الملوك، 2: 234

4- ابن حبان، الصحيح، 11: 385، رقم: 385

5- ابن حزم، الاحكام، 3: 330

www.MinhajBooks.com
اسلام من خواصتم کے تحقیق

“وُلۡدِیَ اللَّهَ أَتۡمِّمُ آپِ بِسُعۡدَتِ تِمۡنِمۡ کِرَمَ، وَرَضۡیۡنَآ آپِ کا حَسَبُ گُرَمْ قُرۡبَانی کری

(تمہیر) آپِ کا طریق تقریب سے جا آئی اور

ان سے کہ سے مقام تقریبی کا جاواز ذخیرہ ہے۔

اور قریب کا جاواز جو آپِ کا جاواز کا جاواز ذخیرہ ہے۔

اب جاواز کا جاواز جو آپے کے بابا کا جاواز گا ہے۔

اس پر آپِ کا بابر

تقریب سے جاواز کا جاواز جو آپی کا جاواز ہے۔

کے جب

صحیہ کرے، کرے جاواز کا جاواز کا جاواز کا جاواز جو آپِ کا جاواز ہے۔

دوسرے کے باب بنانے لگے جاواز کا جب ست گا ہے۔

دوسرے کے (اس طرح کی)

(1) ان جہد عصقلانی، فتح الباری، ۲: ۴۶۵

وُلۡدِیَ اللَّهَ أَتۡمِّمُ آپِ بِسُعۡدَتِ تِمۡنِمۡ کِرَمَ، وَرَضۡیۡنَآ آپِ کا حَسَبُ گُرَمْ قُرۡبَانی کری

(تمہیر) آپِ کا طریق تقریب سے جا آئی اور

ان سے کہ سے مقام تقریبی کا جاواز ذخیرہ ہے۔

اور قریب کا جاواز جو آپِ کا جاواز کا جاواز ہے۔

اس پر آپِ کا بابر

تقریب سے جاواز کا جاواز جو آپِ کا جاواز ہے۔

کے جب

صحیہ کرے، کرے جاواز کا جاواز کا جاواز کا جاواز جو آپِ کا جاواز ہے۔

دوسرے کے باب بنانے لگے جاواز کا جب ست گا ہے۔

دوسرے کے (اس طرح کی)

(1) ان جہد عصقلانی، فتح الباری، ۲: ۴۶۵

وُلۡدِیَ اللَّهَ أَتۡمِّمُ آپِ بِسُعۡدَتِ تِمۡنِمۡ کِرَمَ، وَرَضۡیۡنَآ آپِ کا حَسَبُ گُرَمْ قُرۡبَانی کری

(تمہیر) آپِ کا طریق تقریب سے جا آئی اور

ان سے کہ سے مقام تقریبی کا جاواز ذخیرہ ہے۔

اور قریب کا جاواز جو آپِ کا جاواز کا جاواز ہے۔

اس پر آپِ کا بابر

تقریب سے جاواز کا جاواز جو آپِ کا جاواز ہے۔

کے جب

صحیہ کرے، کرے جاواز کا جاواز کا جاواز کا جاواز جو آپِ کا جاواز ہے۔

دوسرے کے باب بنانے لگے جاواز کا جب ست گا ہے۔

دوسرے کے (اس طرح کی)

(1) ان جہد عصقلانی، فتح الباری، ۲: ۴۶۵
(6) سفارش میں معاملات میں خستہ کے نتیجے میں پر اسلام کے اختلاف کا نیپتر تناک خستہ

بعدت علی بن عبید اللہ یہ سامنے آئے کہ آم کٹان میں بنت علی بن عبد اللہ نے ہر وقت و ہر مشاء کے روم کے وہار کے نقد کے چنی کے ہیں

(7) سفارش میں فاہم ہوئے کہ اختلاف

بعدت علی بن عبید اللہ یہ سامنے آئے کہ آم کٹا میں بنت علی بن عبد اللہ نے ہر وقت و ہر مشاء کے روم کے وہار کے نقد کے ہیں

349:9

350:1

335:3

2004

www.MinhajBooks.com
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
اسلام یا نوازین کے نظری

انہیں جذبہ پر میں ہوئے۔ خری پر ابوبکر، با رحکار اور نیک کے نظری

تھے ان سے ملے فرمیںے۔ آپ ہیں دعا کے۔ اس کا امتھان ان سے شاہ فرمیںے۔ آپ ہیں چار آتش اور گروہ ان کو اطلاع فرمیںے۔ آپ ہیں ان سے عامب کا امتھان ان کے نظری

دعا کے۔ تھے ان سے گروہ ان کا شاہ فرمیںے۔ فرماں ایہا اور پیچھے، تو نہیں سے

دنکر دورے سے ملے۔ خریزہ اس ہیں سے نہ کا اک سے اور ان سے

خستہ کا سامان سے تھان کر ایہا (خریزہ معاویہ کی چوکی) بنت

قرون کے مزید ایہا سرپرستین جب وہ ان لوگ لوگ ان سے پتہ چاہو ہو

لئینہ کیاں سے گر پرین اور اثن بن ہوں ہوں۔

عن انہ قائل: لما کان یوم احتمال النبی عن الله، قال:

و لکد رائی عائشہ بنت ابی بکر و ام سلیم و انہمہ لمتشمرون،

اری خدم سوچھہ میں، تنقیب ویں و قال: تنقیبہ تغلبیں

على مونیمہ، تم تنفیضیہ فی آوازہ، فیم آوازہ فیم آوازہ تم

تنقیبہ ففرہیاها فی آوازہ، جمٰع (1)

"خریزہ آس ہیں فرمیںے۔ بھب بھگ احتمل ہوگی صورت بھی کیم بھی "

سے دوغر تو ہو سے ملے۔ خریزہ ماہر بنت ابی بکر اور خریزہ ام سلیم رضی

علیا کو کچھا کو وقوع ہے۔ انہاں ذریعہ میں بھی۔ بھی اس اور اس ان کے تیریون

کی پاکبہ کی راکہیا پریا پریا پریا راکہیا کی ملکہاں اور اپنے

ملکہاں کو پاکبہ پین ہو راکہیا اور ہو راکہیا جو کہ اور اپنے

ملکہاں کو پاکبہ۔"

(1) بخاری، الصحيح، کتاب الجهاد والسره، پاب غزو العراء، 3

3625 01 رقم: 32

www.MinhajBooks.com
قال تعلبة بن أبي مالك: إن عمر ابن الخطاب قسم مروطًا بين نساء من نساء المدينة فق婢 مروط جيد، فقال له بعض من عهده: يا أمر المؤمنين اعت هذا ابنت رسول الله ﷺ التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سلبد احق وام سلبت من نساء الانصار فممن يابع رسول الله ﷺ قال عمر: فإنها كانت تزفر لك القرب يوم أحد(1)

"أنظر إلى ابن الله، إبراهيم، كرسيه كنفرت عمر بن خطاب، نـُبِـي مهد مكرور في منابرهم، في كفتره، أكثره جابر بن بكر رأى فيها، حضر فيها، وتركت فيها، وراحت مضت فيها، ذو الفقار رأى فيها، وراحت مضت فيها، وكان رأى فيها فريا، كرأى فيها رأى فيها، نمرت فيها، كنفرت فيها، فرثت في اورام سلبيه، مات فيها، من شملت فيها، وراحت جبار، كنفرت فيه، وراحت مضت فيه، من خادم، كنفرت فيه، وراحت مضت فيه، من تابع، كنفرت فيه، وراحت مضت فيه، من تابع، كنفرت فيه، وراحت مضت فيه.

عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغزويهم سليم ونسبة معها من الانصار يبقين المآم وبداؤ وين الجرحى(2)

(1) بغماري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب حمل النساء، 516، رقم: 562
(2) ترمذي، السنن، كتاب السير، خراجي في الخروج، 1539، رقم: 1565
(3) أبو داود، السنن، كتاب الجهاد، باب في النساء يغزون، 183، رقم: 2534
(4) ابن حبان، الصحيح، 3671، رقم: 4632

www.MinhajBooks.com
"خُرِّتْ آسُ ﷺ فریادِ رُبُورِ الکَریمِ ﷺ تَبَعنَا رَسُولِ اللّه ﷺ تَبَعُنَا رَسُولِ اللّه ﷺ"  
عن ام عطية قالت غزوت مع رسول الله ﷺ
اعلمهم في رحلاتهم فاصنع لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى- (1)
"خُرِّتْ آسُ ﷺ فریادِ رُبُورِ الکَریمِ ﷺ تَبَعنَا رَسُولِ اللّه ﷺ تَبَعُنَا رَسُولِ اللّه ﷺ"  
حضرت آس ﷺ سألت ماذا كان من رسل الله ﷺ كالسادات بجاه
کی میں غازیون کی مذاویں میں ان کے پچھے راتیں جیسے ان کے لئے کا تکریم کیا تھا تاکہ
مقاومت کی مہم پیش کریں۔ اور بیازدان کے عناصر کا تحریک کیا تھا۔  2(2)
حضرت آس ﷺ کی دو مبارک پیمان میں ایک غزو میں کا تحریک اسے مبین نے
یہ مثال عکسی خدامت انجام دیا تاہم خُرِّتْ آسُ ﷺ فریادِ رُبُورِ الکَریمِ ﷺ تَبَعنَا رَسُولِ اللّه ﷺ 
نہم شکرکئی، صاحب بنت عبد اللہ بنت سبئی نے غزو اجتما کے وہ نہم جنگی کو کیا تاہم انتیا بنت
النَّبِیّ ﷺ صاحب بنت سبئی کے خلف نژادی یہ عظمت پیدا ہوئی ام خلیفہ الامامی نے آپ سے
کے ساتھ ساتھ غزوات میں شکرکئی کی۔ ام مجم کی بنت النَّبِیّ ﷺ روم کے خلف مرے میں
شکرکئی صاحب بنت سبئی، کب بارنے سے میں دو اسرار غزوات میں عظمی کریم کا تحریک کیا تھا۔
(3)  
(1) مسلم، الصحيح، كتاب الجهاد والمسير، باب النساء الغزوات، 3  
(2) 1334. رقم: 1812  
(3) 1- واقعی، المغازي، 563  
2- بيهم، دلال اللیلیة، 413  
3- بلاغي، انسباب الشرف، 1326  
www.MinhajBooks.com
(8) غریب کا مطلب آبان و نکتی

غریب کے دو راچی کردارا نماں لگان اخبارات سے آپ کی طرف سے عطا کرو۔

خان آبان وی سے جن کو دیکھیا -

1. حضرت عیسی کا آرام شدہ کی صبر خضر کے نصب نے اس کے امیر

ابوالعاس بن ارطی کو آبان وی نے آپ کی قدراد رکھا (1)

2. حضرت ام بنت ابی طالب سے لینے وپیدا مانے سے دو عائشہ کو آبان

وی اور رسول آرام شدہ نے ان کی آبان کو قدراد رکھا جوں ہے فرمایا:

قد آپنا عن افنت - (2)

(اے آم بنتی!) جس کو قوم نے آبان وی سے جن کو آبان نی۔

3. حضرت کی اینہیں سے رواج سے کہ حضرت عیسی کی آرام شدہ فرمایا:

ئین امر کے تاکید للقوم، بینی تجربہ علی المسلمین - (3)

"حضرت پوری قوم کے سے آبان میں کب سے جن کو آبان کی طرف سے

آبان دے کاغذ ہے۔"

4. حضرت کی آبان کا مطلب بھوتا رسول اللہ عیسی کی آبان کے نمایاں بھٹی آی عام

(1) ابن بیرام، الیسرۃ النبویہ، 1: 158

(2) 1- ترمذی، السنن، کتاب السیرہ، باب ما مالتین فی آبان العبد،

3: 131، رقم: 1589

(3) 2- احمد بن حنبل، المنسد، 2: 2293، رقم: 2231، رقم: 321

(4) 1- ترمذی، السنن، کتاب السیرہ، باب ما مالتین فی آبان العبد،

3: 131، رقم: 1589

(5) 2- احمد بن حنبل، المنسد، 225: 2

www.MinhajBooks.com
بات پہلے، بیان کہ کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عاہا کے خبرات

(1) ایہ دادو، سنن، کتاب الجهاد، باب فی آمان المرأة، 3:63، رقم: 2643

(2) 1- طبری، تاریخ الامام و الملوك، 3:260

2- ابن عبدالبیبر، الاستعاب بحر حائق العصابه، 3:335

www.MinhajBooks.com
قرآن وکان عیسی کی بابر، ام کوئنکوں فیضت شرط، باوور

علمہ کا (ظلماء، شیعہ) مقرر

شرت اور کی جو، علم الافاک کی بابر

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیاً سہاگرہ و بحیثی

1. کیا رخیں رضی اللہ تعالیاً شرط اور کی بابر
2. وادا، بنت کی الیکی شرط اور کی بابر
3. علی بنت مہدی شرط اور کی بابر
4. تروہ بنت زریاد شرط اور کی بابر
5. خضاء شرط اور کی بابر
6. عائشة الیافودی شرط اور کی بابر

رواہت حديث: (حضرت عائشہ (رضی اللہ علیہ سے ان سے

رواہت کی سہ)

رواہت حديث، امام متنرہ سے ان سے اختیار

حضرت کی سہ

1. کیروت مزرعہ
2. ام فضل کیریں بنت عبد عظیم، موتی خزینہ بن ایس شامکی (علم حديث

امواب)
3. فاطمہ بنت عباس عالم، مہبید، واعظ، مصور و دنیا بنت رثار تاج
4. فاطمہ جعفری

امام شافعی سے کبیلہ کیا، مرافق نے ان سے

مسائل زکوت بیان کے

www.MinhajBooks.com
18. نفیس بنت حسن بن زعفران عالی انتظام میں مبتل

19. نفیس بنت حسن بن علی طالب

20. فرخزاد میا مسعودیہ (500) ادب اور تاریخ اسلام کی مشرت و مرمت

21. سیفہ عائشة بنت احمد بن عزیز فاضلہ، فارمکیت قادم انلاین

22. لبیقہ فرخزاد عالی

23. فاطمیہ بنت حسن بن حسین بن افضلی کی بابر، معاصر عالی، سے ان سے قرآت کی

24. باریآت عدیدہ واعظ، حسن الفریحی نے گھنی ان سے استفادة کیا

25. سادہ بنت عمر بن عبد الرحمن قدیر

26. ام اکرم صیہون علی فاضل

27. شفاهہ بنت عمادالله عدیدہ رواجین حبیث کی مادر

28. دئر بنت ابن ابی شعرا علی فقید

29. فاطمیہ بنت قیس علم طب کی مادر

30. اسیاء بنت ابن کریم علم طب کی مادر

31. فرخزاد میا کبیر علم طب کی مادر

32. سیفہ عائشہ بنت برکر علم طب کی مادر

33. نفیس بنت وارث علم فیحہ علی
5. Judgement

6. Court

7. Market Administration

8. Accountability Court

9. Appellant

10. Claimant

11. Plaintiff

12. Defendant

13. Respondent

14. Plaintiff

15. Defendant


www.MinhajBooks.com
الإمام بني خليفة

1. الإمام خليفة

2. الإمام مالك

3. الإمام الشافعي

4. الإمام الطحاوي

5. الإمام صنعاء

6. الإمام ابن طفيل

7. الإمام ابن نافع

8. الإمام ابن عدي

9. الإمام ابن زهر

10. الإمام ابن هشام

11. الإمام ابن حنبل

12. الإمام عبد الله بن عباس

13. الإمام عبد الصمد

14. الإمام عبد الملك بن مروان

15. الإمام حسن بن علي

16. الإمام عبيد بن عبد الرحمن

17. الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن

18. الإمام عبد الرحمن بن عبد الرحمن

19. الإمام علي بن أبي طالب

20. الإمام علي بن أبي طالب

(1) 1- وافدي المغازي، 1: 103

2- ابن سعد، الطبقات الكبرى، 8: 15

3- بيضعي، دلائل النبوءة، 3: 413

4- أبو عبيدة، حلية الإبلاء، 4: 43

5- نووي، تهذيب الأسماء واللغات، 1: 410

6- بلاذر، الأنساب الاعضاء، 1: 320

www.MinhajBooks.com
حاصل کلام

مندرجہ بالا مباحث سے ہے امر امل شرح میں جانا ہے کہ اسلام نے دو گرواف
معاشرے کی طرح خواتین کو جہاں خواتین کی خواتین دیکھتے ہوئے
اکیٹا انسن قدیم کی معاشرے دو جہاں خواتین اکیٹا انسن حد سے دیکھتے ہے۔ اسلامی
معاشرے میں خواتین اسلام کے طور معاشرے ہے کہ خواتین کے سب سے انسنی
معاشرے میں خواتین اسلام کے طور معاشرے ہے کہ خواتین کے سب سے انسنی
ساکی اور انگریزی معاشرے میں خواتین اکیٹا انسن کے طور معاشرے ہے کہ خواتین کے
ساکی اور انگریزی معاشرے میں خواتین اکیٹا انسن کے طور معاشرے ہے کہ خواتین کے
ساکی اور انگریزی معاشرے میں خواتین اکیٹا انسن کے طور معاشرے ہے کہ خواتین کے
کے گرواف کا مندرجہ بالا نظر کرا کی کہ کسی انسن معاشرے ہے۔

www.MinhajBooks.com
الم ciągu مراجع

1. القرآن الكريم
2. إبنا هاجر: الابن الأكبر الذين ي要比، بين ناكم بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب باني بدي (55)
3. أسد الصحبة في معرفة الصحابة. بروت: لبنان: دار الكتاب العلمي
4. أسرى، أبو عبد الله بن عبد (123/643م/68/887هـ) السعد.. دار الكتاب العلمي
5. نجاح، أبو عبد الله بن باعيث (240/852م/880هـ) - تحفة الحكماج إلى
6. كرماء، سودي وراء: دار الكتاب العلمي
7. التاريخ الكبير. بروت: لبنان: دار الكتاب العلمي
8. در، أبو كرز احم بن عمرو بن عبد الناصر العربي (100/698م/585هـ)...
9. المسند. بروت: لبنان; 696هـ

www.MinhajBooks.com
المستدرك على الصحيحين - ك. محمود عرب: دار اليرموك للنشر و التوزيع

47 - عن حنان، أبو حامد، عن حنان بن أحمد بن حنان (695/395هـ-765/455هـ)

48 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

50 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

51 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

52 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

53 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

54 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

55 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

56 - تحقيق: رياض، ملتقى الوعد: نشر ونشر، ل Dịchن، الإمارات العربية المتحدة.

ww.MinhajBooks.com
149

www.MinhajBooks.com
51- طبرقی، سیامان بن احمد بن ایوب (۴۰۰-۳۲۶ه/۱۲۸۳-۱۲۳۶م) - مستند

الشامی، کیروت، ایتان: تاریخ اسلامی ۱۷۸۵/۱۳۴۴ه

54- طبرقی، سیامان بن احمد بن ایوب (۴۰۰-۳۲۶ه/۱۲۸۳-۱۲۳۶م) - المعجم

الاوست- ریاض، چندری: تاریخ المعرف، ۱۹۸۵/۱۳۴۴ه

58- طبرقی، سیامان بن احمد بن ایوب (۴۰۰-۳۲۶ه/۱۲۸۳-۱۲۳۶م) - المعجم

الصحاب- کیروت، ایتان: دارالکتاب، ۱۹۸۵/۱۳۴۴ه

59- طبرقی، سیامان بن احمد بن ایوب (۴۰۰-۳۲۶ه/۱۲۸۳-۱۲۳۶م) - المعجم

الکیبر- کیروت، ایتان: مطبوعات اسلامی

60- طبرقی، سیامان بن احمد بن ایوب (۴۰۰-۳۲۶ه/۱۲۸۳-۱۲۳۶م) - المعجم

الکیبر- تاریخ اسلامی، جلد اول

21- طبرقی، ایوب جعفر مولای بن شریف بن نصر (۳۳۳-۳۴۹ه/۱۲۰۸-۱۲۲۲م) - تاریخ

الامام والملوک- کیروت، ایتان، دارالکتاب، ۱۳۴۴ه

2۲۳- طبرقی، ایوب جعفر مولای بن شریف بن نصر (۳۳۳-۳۴۹ه/۱۲۰۸-۱۲۲۲م) - جامع

البیان فی تفسیر القرآن- کیروت، ایتان: دارالکتاب، ۱۳۴۴ه

2۲۳- طبرقی، ایوب داوود سیامان بن داوود جارود (۳۲۲-۳۳۱ه/۱۲۲۲-۱۲۳۱م) - المستند- کیروت، ایتان: دارالکتاب

2۲۵- ایوب عبد الله ایوب مولای بن محمدرحمان (۳۲۳-۳۳۳ه/۱۲۲۳-۱۲۳۳م) - الاستعاب فی معروف الاصحاب- کیروت، ایتان: دارالکتاب

2۲۵- ایوب عبد الله ایوب مولای بن محمدرحمان (۳۲۳-۳۳۳ه/۱۲۲۳-۱۲۳۳م) - الشهاد- معتبر (مراجع)- وزارت علوم الأدبيات و الثقافات الإسلامية

2۲۵- ایوب الرسیلی، ایوب بن نخیل بن نظر شفیعی (۳۳۱-۳۶۳ه/۱۲۳۳-۱۲۶۵م) - www.MinhajBooks.com
المصنف - بيروت، لبنان - ألبب الإسلامي، 1422هـ

152 - علی بن عبد المطلب بن المشرقي (م 639هـ/1243م) - المصنف - بيروت، لبنان

عشقاني، حمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن أحمد كتاني (1392هـ)

الاصابه في تميز الصحابة - بيروت، لبنان - دار التراث العربي، 1384هـ

تعشني، محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن أحمد كتاني (1392هـ)

تهذيب الهدیب - بيروت، لبنان - دار التراث العربي، 1383هـ

تعشني، محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن أحمد كتاني (1392هـ)

الدارية في تخريج أحاديث الهدیب - بيروت، لبنان - دار التراث العربي، 1392هـ

فتح الباري - طبعة باكستان - دار تراث الكتب الإسلامية، 1401هـ

تعشني، محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن أحمد كتاني (1392هـ)

عشقاني، حمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن أحمد كتاني (1392هـ)

السيري مقدمة فتح الباري - بيروت، لبنان - دار التراث العربي، 1393هـ

الإيغوب، آفة ابن اسحق بن إبراهيم بن زيد صادقی (536هـ/1141م)
ما بعد وراء

البخطيط: مساحة أرضية المذهب
155

130هـ/940م

93

منادي، عمرو فارق، بن تارح بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد

135هـ/955م

135هـ/955م

135هـ/955م

www.MinhajBooks.com
إسلام بين الوانين كفقين

المستخرج على صحيح مسلم

فزوى، لبنان: دار الأكتب الغرني، 1992،

فزوى، ام ام ومحمد من شرف بن مروي بن حسن بن محمد بن عمرين بن شرحبيل بن حمّام بن ذو خويج (تاذ 1333/1388) تهذيب الأسماو و اللغات

فزوى، لبنان: دار الأكتب الغرني،

فزوى، ام ام ومحمد من شرف بن مروي بن حسن بن محمد بن عمرين بن شرحبيل بن حمّام بن ذو خويج (تاذ 1333/1388) شرح صحيح مسلم کراپي


فزوى، ام ام ومحمد من شرف بن مروي بن حسن بن محمد بن عمرين بن شرحبيل بن حمّام بن ذو خويج (تاذ 1333/1388) 

أبو عمر، دار الأكتب الغرني، وسط، لبنان: عالم الأكتب

واقد، محمد بن عمر بن داوود المغازي، لبنان: نشر دائرة المبالي، 1362هـ

أبو حامد، محمد بن عماد العبدي، (م 927) السيرة النبوية


أبو حامد، كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد (م 1289) فتح القدر، باكستان: كليت لغوية


زكي، نور الدين، ام ام ومحمد من شرف بن مروي بن حسن بن محمد بن عمرين بن شرحبيل بن حمّام بن ذو خويج (تاذ 1333/1388) مجمع الزوان، قرطبة مصر: دار الربان للتراث، بيروت، لبنان

www.MinhajBooks.com


www.MinhajBooks.com


www.MinhajBooks.com