**पती आणि पत्नी यांच्यातील विभक्त कराराचा मसुदा**

हा करार .............. या दिवशी .............. 20\_\_\_ , A चा मुलगा यांच्यात झाला ब, एका भागाचा ........... (यापुढे "नवरा" असे संबोधले जाणारे) रहिवासी आणि दुसऱ्या भागाच्या श्रीमती ए त्यांची पत्नी (यापुढे "पत्नी" म्हटले जाते).

जेव्हा पती-पत्नी त्यांच्यात मतभेद आणि वाद निर्माण झाल्यामुळे वेगळे राहतात; आणि

आणि जेव्हा त्यांना एकमेकांपासून वेगळे राहायचे आहे आणि कोणताही समेट होत नाही तोपर्यंत त्यांना यापुढे प्रत्येक वेळी वेगळे राहायचे आहे.

आता हा करार साक्ष देतो की:

1. पक्ष स्वतंत्रपणे आणि एकमेकांपासून वेगळे राहतील आणि कोणत्याही पक्षाला इतरांवर कोणताही अधिकार, अधिकार असणार नाही किंवा वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी किंवा अन्यथा कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणार नाही.

2. पतीने पत्नीच्या हयातीत तिला तिच्या पालनपोषणासाठी आणि मुलांच्या पालनपोषणासाठी ............. pm ची रक्कम द्यावी. तथापि, जर पत्नी पवित्र जीवन जगत नसेल, तर पतीने तिला नोटीस दिल्यानंतर भरणपोषण भत्ता थांबविण्याचा अधिकार असेल. 3. पत्नी

विवाहाच्या मुलांचा ताबा आणि पालकत्वासाठी पात्र असेल , म्हणजे C आणि D आता वयाची........ वर्षे आणि .......... वर्षे. बायकोने सांगितलेल्या मुलांना अनुक्रमे वयाची पूर्ण होईपर्यंत त्यांची देखभाल आणि त्यांना शिक्षण दिले पाहिजे. पती मुलांच्या कोणत्याही दाव्यासाठी किंवा मागण्यांसाठी जबाबदार असणार नाही आणि पत्नीने अशा मुलांच्या संदर्भात सर्व दावे आणि मागण्यांच्या विरुद्ध आणि विरुद्ध पतीला नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.

4. या भेटवस्तूंच्या तारखेनंतर पत्नीने तिच्याकडून घेतलेल्या सर्व दायित्वे किंवा कर्जांची भरपाई आणि सुटका करावी, मग ती देखभाल, आधार किंवा अन्यथा असेल आणि त्यासाठी पती जबाबदार असणार नाही. पत्नी त्या खात्यावरील सर्व दावे, कृती आणि मागण्यांविरुद्ध पतीला नुकसानभरपाई देते आणि भरपाई ठेवते आणि जर पतीने पत्नीने घेतलेल्या कर्जाच्या दायित्वांसाठी कोणतीही रक्कम भरायची असेल, तर तो देय रकमेतून ती वजा करण्याचा हक्कदार आहे. या करारानुसार पत्नीला.

5. पत्नीने तिचे परिधान केलेले सर्व कपडे, दागिने आणि इतर वैयक्तिक इफेक्ट्स इत्यादी पतीच्या जागेवरून काढून टाकू शकतात आणि सांगितलेल्या वस्तू तिच्या वेगळ्या म्हणून व्यवस्थित ठेवू शकतात.

6. नवर्‍याला दर रविवारी \_\_\_A.M. दरम्यान मुलांना प्रवेश मिळू शकतो. ते \_\_\_ PM त्‍याच्‍याकडे त्‍या दिवशी त्‍याच्‍या वेळेत मुलांची एकमेव सोसायटी असू शकते.

7. या करारामध्ये काहीही असले तरी, हे स्पष्टपणे मान्य केले आहे की यापुढे कोणत्याही वेळी, पक्ष परस्पर संमतीने पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर त्या प्रकरणात, पत्नीला देय असलेली ही रक्कम- या करारानुसार नाही. यापुढे देय असेल आणि वरील करार रद्दबातल ठरतील.

8. हा करार पती किंवा पत्नीच्या मृत्यूने रद्द केला जाईल.

9. हा करार डुप्लिकेटमध्ये अंमलात आणला जाईल. मूळ पतीकडे आणि पत्नीने डुप्लिकेट ठेवली पाहिजे.

याच्या साक्षीने, पक्षांनी या भेटवस्तूंना आपापले हात ठेवले आहेत आणि वरील दिवशी आणि वर्षाची डुप्लिकेट येथे लिहिली आहे.

आतील नावाच्या पतीने स्वाक्षरी केली आणि वितरित केले. श्री. ए.

आतील नावाच्या पत्नी श्रीमती सी

साक्षीदारांनी स्वाक्षरी केली आणि वितरित केली;

1.

2.

**आवश्यक कागदपत्रे**

विवाहासाठी पक्षांमधील विभक्त कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट कागदपत्रे आवश्यक नाहीत. तथापि, मालमत्तेची मालकी आणि पक्षांच्या वित्तपुरवठ्याची खात्री करण्यासाठी ओळख आणि मालमत्ता/आर्थिक दस्तऐवजांशी संबंधित माहिती सिद्ध करण्यासाठी आयडी पुरावे आवश्यक असू शकतात.

**कार्यपद्धती**

पती-पत्नीमध्ये असा करार करताना कोणतीही निश्चित प्रक्रिया लागू होत नाही. तथापि, तुम्ही त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी वकील घेऊ शकता आणि एकदा वकिलाने कराराचा मसुदा तयार केल्यावर, तो कराराच्या दोन्ही पक्षांनी विशेषतः आणि काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे. करावयाचे कोणतेही आवश्यक बदल केले जातील आणि एकदा करार अंतिम झाल्यानंतर , आवश्यक साक्षीदारांसह दोन्ही पक्षांनी त्यावर स्वाक्षरी केली जाईल. त्यानंतर प्रत्येक पक्ष या कराराची स्वाक्षरी केलेली प्रत लग्नासाठी पक्षांमध्ये ठेवू शकतो.

**कायदेशीर विचार**

पती-पत्नीमधील वेगळेपणाचा करार हा आतापर्यंत भारतात वैधपणे मान्यताप्राप्त आणि लागू करण्यायोग्य करार नाही. तथापि, कोर्टात घटस्फोटाच्या वेळी, दोन्ही पक्षांच्या हेतूचे चित्र रंगवण्यात आणि दोन्ही पक्षांच्या मान्यतेच्या अधीन, विवाहात काही समस्या/समस्या होत्या हे सिद्ध करण्यात मदत होऊ शकते.