**घटस्फोट याचिकेचे स्वरूप**

अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या याचिकेचे स्वरूप. जर पती आणि पत्नी
घटस्फोट घेण्यास सहमत असतील तर ही याचिका दाखल केली जाऊ शकते .

घटस्फोट घेण्यासाठी हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13B अंतर्गत घटस्फोटाच्या याचिकेचे स्वरूप.

परस्पर संमतीने घटस्फोट याचिकेचे स्वरूप

हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम १३(१)(बी) अंतर्गत

मुख्य न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालयासमोर परस्पर घटस्फोट याचिकेचे प्रारूप \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_HMA याचिका क्रमांक \_\_\_\_\_ 20\_\_

च्या बाबतीत:

(पतीचे नाव आणि पत्ता ) : याचिकाकर्ता क्रमांक १

(आणि)

(पत्नीचे नाव आणि पत्ता) :

परस्पर संमतीने विवाह विसर्जित करण्यासाठी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ (१) ( i -b) अंतर्गत याचिकाकर्ता क्रमांक २ याचिका

अत्यंत आदरपूर्वक दाखवले:-

1. पक्षांमधील विवाह हिंदू संस्कार आणि समारंभांनुसार \_\_\_\_\_\_ वाजता \_\_\_\_\_\_\_ रोजी झाला. त्यानंतर सांगितलेला विवाह संपन्न झाला आणि पक्षांनी विवाहाच्या घरी म्हणजे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे पती-पत्नी म्हणून सहवास केला. सध्याच्या याचिकेतील पक्षकारांचे तपशील दर्शविणारे तपशील येथे दिले आहेत:-

लग्नाआधी
नवरा .
वय पत्त्याची स्थिती

विवाहानंतरच्या पत्त्याची स्थिती

विवाहापूर्वी पत्नीची वय पत्त्याची स्थिती

लग्नानंतर वयाच्या पत्त्याची स्थिती

2. पक्षांच्या विवाहापैकी एका मुलाचे नाव\_\_\_\_ जन्मतारीख \_\_\_\_ वय\_\_\_\_ आहे. मुलाचा ताबा पती/पत्नीला देण्याचे पक्षकारांनी परस्पर मान्य केले.

3. स्वभावातील मतभेदांमुळे पक्षकार एकमेकांशी जुळवून घेऊ शकले नाहीत आणि त्यांचे लग्न अपरिवर्तनीयपणे तुटले आहे आणि आता पक्षांमध्ये पती-पत्नी म्हणून राहणे शक्य नाही.

4. सध्याचे लग्न चालू ठेवण्यासाठी पक्षांमधील समेटाचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत आणि यापुढे पक्षांमध्ये समेट होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

5. पक्ष \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ पासून वेगळे राहत आहेत आणि तेव्हापासून पक्षांमध्ये कोणतेही सहवास नाही.

6. पक्षांनी आता परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या डिक्रीद्वारे विवाह कायदेशीररित्या विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षकारांनी त्यांचे सर्व दावे, काउंटर क्लेम इ. निकाली काढले आहेत आणि प्रतिवादी पत्नीला तिचे संपूर्ण स्त्रीधन , कायम पोटगी, भरणपोषण इ. प्राप्त झाले आहे आणि आता पक्षांमधील इतर कोणत्याही दाव्याच्या संदर्भात कोणतेही देय नाही.

7. पक्षाने सर्व तक्रारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, एकमेकांविरुद्धच्या तक्रारी.

8. सध्याची याचिका संगनमताने दाखल केली जात नाही.

9. इतर कोणत्याही न्यायालयासमोर घटस्फोटाची इतर कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नाही.

10. पक्षकारांचे वैवाहिक घर \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे होते, त्यामुळे या न्यायालयाला प्रार्थनेनुसार घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.

11. परस्पर संमतीच्या आधारावर पक्षकारांना घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर करण्यात कोणतेही कायदेशीर अडथळे नाहीत.

प्रार्थना

ही अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना केली जाते की न्यायालयाने सध्याची याचिका स्वीकारावी आणि त्याद्वारे पक्षकारांमधील विवाह विरघळवून घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर करावा.

सध्याच्या खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीत न्यायालयाला योग्य आणि योग्य वाटेल असा कोणताही अन्य आदेशही याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने पारित केला जाईल.

वैवाहिक हक्कांच्या स्वरूपाच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका, याचिका दाखल करण्यासाठी, जेव्हा याचिकाकर्ता त्याच्या जोडीदाराने सोडलेला असतो. वैवाहिक हक्क पुनर्स्थापना याचिका जिल्हा न्यायाधीश किंवा प्रकरण हाताळण्याचे अधिकार असलेल्या अन्य न्यायाधीशांसमोर दाखल केली जाऊ शकते.

वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी याचिकांचे स्वरूप पीडित व्यक्तीद्वारे दाखल केले जाऊ शकते ज्याला त्याचे वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करायचे आहे. ही याचिका दाखल केली जाऊ शकते जेव्हा जोडीदारापैकी एकाने दुसर्‍याला सोडले आणि दुसर्‍या घरात मुद्दाम किंवा दुसर्‍या व्यक्तीच्या बळजबरीमुळे राहते.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 (HMA) च्या कलम 9 मध्ये वैवाहिक हक्क (RCR) परत करण्याची तरतूद आहे. त्यात असे म्हटले आहे की जर पती-पत्नीपैकी एकाने कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय दुसर्‍याचा त्याग केला, तर पीडित पक्षाला वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी विवाह न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. पुनर्स्थापना म्हणजे एखादी गोष्ट तुटलेली आहे ती त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित केली जात आहे; याद्वारे, विवाहाच्या संदर्भात, याचा अर्थ असा होतो की जोडीदारांपैकी एकाने दुसर्‍या जोडीदाराच्या समाजातून माघार घेतली आहे, म्हणजे दुसर्‍या जोडीदाराबरोबर सहवास करण्यास नकार दिला आहे, या तरतुदीनुसार, पीडित जोडीदारास गुन्हा दाखल करता येईल . आरसीआरची याचिका . वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिकेचे स्वरूप खाली दिले आहे:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ न्यायाधीशांच्या न्यायालयात

वैवाहिक प्रकरण क्र. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ची २०\_\_

च्या बाबतीत:

श्री. ALU\_\_\_\_\_\_\_\_\_ याचिकाकर्ता

विरुद्ध

सौ. गोबी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ प्रतिवादी

हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 9 अंतर्गत विवाह हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका

अत्यंत आदरपूर्वक दाखवा:

याचिकाकर्ता, वरील नाव खालीलप्रमाणे सांगतो:

1. याचिकाकर्त्याचा आणि प्रतिवादीचा विवाह \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ रोजी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे हिंदू संस्कार आणि समारंभानुसार पार पडला. विवाहाची नोंदणी विवाह निबंधकाकडे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे झाली होती. संबंधित रजिस्टरमधील अर्काची प्रमाणित प्रत यासोबत परिशिष्ट P1 म्हणून जोडली आहे.

2. विवाहापूर्वी आणि ही याचिका दाखल करताना पक्षकारांची स्थिती आणि राहण्याचे ठिकाण खालीलप्रमाणे दिले आहे:

i ) लग्नापूर्वी राहण्याचे ठिकाण

ii) याचिका दाखल करताना राहण्याचे ठिकाण

3. की या विवाहामुळे, जोडप्याला 4 वर्षांचा एक मुलगा आणि 2 वर्षांची मुलगी झाली आहे.

4. याचिकाकर्ता आणि त्यांची पत्नी आमच्या घरी आनंदाने राहत होते. ती \_\_\_\_\_\_\_ रोजी प्रतिवादी \_\_\_\_\_\_\_ येथे तिच्या वडिलांच्या घरी गेली. तिने 15 दिवसांत परत येण्याचा शब्द दिला होता, परंतु तिने आपला शब्द पाळला नाही आणि आजपर्यंत ती परतली नाही. कोणतीही वाजवी सबब न देता प्रतिसादक तिच्या वडिलांच्या घरी राहतो.

5. याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीला अनेकवेळा आणण्यासाठी \_\_\_\_\_\_\_ येथे सासरच्या घरी गेले होते, परंतु एका किंवा दुसर्‍या बहाण्याने तिने याचिकाकर्त्यासोबत त्याच्या घरी येण्यास नकार दिला.

प्रतिवादी वडिलांच्या घरी गेली आणि प्रतिवादीला त्याच्यासोबत परत येण्यास सांगितले, परंतु तिने येण्यास नकार दिला.

7. प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याचा त्याग केला किंवा/आणि कोणत्याही वाजवी किंवा कायदेशीर सबबीशिवाय त्याच्या कंपनीतून माघार घेतली. त्यामुळे याचिकेची गरज निर्माण झाली.

8. याचिका प्रतिवादीच्या संगनमताने सादर केली जात नाही.

9. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कोणताही अनावश्यक किंवा अयोग्य विलंब न करता याचिका सादर केली जात आहे.

याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीचा हुकूम का मंजूर केला जाऊ नये यासाठी इतर कोणतेही कायदेशीर कारण नाही .

11. याआधी याचिकेसाठी पक्षकारांमध्ये कोणताही खटला चाललेला नाही.

12. या मा.न्यायालयाला या याचिकेवर विचार करण्याचे आणि त्यावर प्रयत्न करण्याचे अधिकार आहेत कारण विवाह \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे झाला होता कारण पक्षकारांनी शेवटचे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे एकत्र वास्तव्य केले होते आणि सध्या प्रतिवादी या माननीय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात राहत आहे.

13. प्रतिवादी विरुद्ध याचिकाकर्त्याला या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात, \_\_\_\_\_\_\_ रोजी जेव्हा प्रतिवादी तिच्या वडिलांच्या घरी \_\_\_\_\_\_\_ येथे रवाना झाली तेव्हा कारवाईचे कारण जमा झाले आणि प्रतिवादी परत येईपर्यंत ते दिवसेंदिवस जमा होत राहते. याचिकाकर्त्याचे घर आणि त्याची कंपनी पुन्हा सुरू केली..

14. येथे वर नमूद केलेल्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीत या माननीय न्यायालयास कृपापूर्वक आनंद होईल:

PR A YER

त्यामुळे याचिकाकर्ता प्रार्थना करतो:

बाजूने आणि प्रतिवादीच्या विरोधात वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी डिक्री मंजूर करण्यासाठी ; आणि

b) इतर कोणताही दिलासा किंवा दिलासा जो कोर्टाला परिस्थितीनुसार योग्य वाटेल तो देखील याचिकाकर्त्याला दिला जाईल.

याचिकाकर्ता

द्वारे

., अधिवक्ता

ठिकाण:

तारीख:

पडताळणी

मी, वरील नामित याचिकाकर्ता, याद्वारे हे सत्यापित करतो की पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_ ते पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_\_\_\_ मधील या याचिकेतील मजकूर माझ्या वैयक्तिक माहितीनुसार खरा आहे आणि पॅरा क्र \_\_\_\_\_ ते पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_\_\_ मधील मजकूर खरा आहे असे मला वाटते.

या \_\_\_\_\_\_\_ दिवशी \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_\_\_ रोजी स्वाक्षरी केली आणि सत्यापित केली

याचिकाकर्ता

वैवाहिक हक्कांच्या स्वरूपाच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका, याचिका दाखल करण्यासाठी, जेव्हा याचिकाकर्ता त्याच्या जोडीदाराने सोडलेला असतो. वैवाहिक हक्क पुनर्स्थापना याचिका जिल्हा न्यायाधीश किंवा प्रकरण हाताळण्याचे अधिकार असलेल्या अन्य न्यायाधीशांसमोर दाखल केली जाऊ शकते.

वैवाहिक हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी याचिकांचे स्वरूप पीडित व्यक्तीद्वारे दाखल केले जाऊ शकते ज्याला त्याचे वैवाहिक जीवन पुनर्संचयित करायचे आहे. ही याचिका दाखल केली जाऊ शकते जेव्हा जोडीदारापैकी एकाने दुसर्‍याला सोडले आणि दुसर्‍या घरात मुद्दाम किंवा दुसर्‍या व्यक्तीच्या बळजबरीमुळे राहते.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 (HMA) च्या कलम 9 मध्ये वैवाहिक हक्क (RCR) परत करण्याची तरतूद आहे. त्यात असे म्हटले आहे की जर पती-पत्नीपैकी एकाने कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय दुसर्‍याचा त्याग केला, तर पीडित पक्षाला वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी विवाह न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. पुनर्स्थापना म्हणजे एखादी गोष्ट तुटलेली आहे ती त्याच्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित केली जात आहे; याद्वारे, विवाहाच्या संदर्भात, याचा अर्थ असा होतो की जोडीदारांपैकी एकाने दुसर्‍या जोडीदाराच्या समाजातून माघार घेतली आहे, म्हणजे दुसर्‍या जोडीदाराबरोबर सहवास करण्यास नकार दिला आहे, या तरतुदीनुसार, पीडित जोडीदारास गुन्हा दाखल करता येईल . आरसीआरची याचिका . वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिकेचे स्वरूप खाली दिले आहे:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ न्यायाधीशांच्या न्यायालयात

वैवाहिक प्रकरण क्र. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ची २०\_\_

च्या बाबतीत:

श्री. ALU\_\_\_\_\_\_\_\_\_ याचिकाकर्ता

विरुद्ध

सौ. गोबी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ प्रतिवादी

हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 9 अंतर्गत विवाह हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका

अत्यंत आदरपूर्वक दाखवा:

याचिकाकर्ता, वरील नाव खालीलप्रमाणे सांगतो:

1. याचिकाकर्त्याचा आणि प्रतिवादीचा विवाह \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ रोजी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे हिंदू संस्कार आणि समारंभानुसार पार पडला. विवाहाची नोंदणी विवाह निबंधकाकडे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे झाली होती. संबंधित रजिस्टरमधील अर्काची प्रमाणित प्रत यासोबत परिशिष्ट P1 म्हणून जोडली आहे.

2. विवाहापूर्वी आणि ही याचिका दाखल करताना पक्षकारांची स्थिती आणि राहण्याचे ठिकाण खालीलप्रमाणे दिले आहे:

i ) लग्नापूर्वी राहण्याचे ठिकाण

ii) याचिका दाखल करताना राहण्याचे ठिकाण

3. की या विवाहामुळे, जोडप्याला 4 वर्षांचा एक मुलगा आणि 2 वर्षांची मुलगी झाली आहे.

4. याचिकाकर्ता आणि त्यांची पत्नी आमच्या घरी आनंदाने राहत होते. ती \_\_\_\_\_\_\_ रोजी प्रतिवादी \_\_\_\_\_\_\_ येथे तिच्या वडिलांच्या घरी गेली. तिने 15 दिवसांत परत येण्याचा शब्द दिला होता, परंतु तिने आपला शब्द पाळला नाही आणि आजपर्यंत ती परतली नाही. कोणतीही वाजवी सबब न देता प्रतिसादक तिच्या वडिलांच्या घरी राहतो.

5. याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीला अनेकवेळा आणण्यासाठी \_\_\_\_\_\_\_ येथे सासरच्या घरी गेले होते, परंतु एका किंवा दुसर्‍या बहाण्याने तिने याचिकाकर्त्यासोबत त्याच्या घरी येण्यास नकार दिला.

प्रतिवादी वडिलांच्या घरी गेली आणि प्रतिवादीला त्याच्यासोबत परत येण्यास सांगितले, परंतु तिने येण्यास नकार दिला.

7. प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याचा त्याग केला किंवा/आणि कोणत्याही वाजवी किंवा कायदेशीर सबबीशिवाय त्याच्या कंपनीतून माघार घेतली. त्यामुळे याचिकेची गरज निर्माण झाली.

8. याचिका प्रतिवादीच्या संगनमताने सादर केली जात नाही.

9. याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कोणताही अनावश्यक किंवा अयोग्य विलंब न करता याचिका सादर केली जात आहे.

याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीचा हुकूम का मंजूर केला जाऊ नये यासाठी इतर कोणतेही कायदेशीर कारण नाही .

11. याआधी याचिकेसाठी पक्षकारांमध्ये कोणताही खटला चाललेला नाही.

12. या मा.न्यायालयाला या याचिकेवर विचार करण्याचे आणि त्यावर प्रयत्न करण्याचे अधिकार आहेत कारण विवाह \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे झाला होता कारण पक्षकारांनी शेवटचे \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ येथे एकत्र वास्तव्य केले होते आणि सध्या प्रतिवादी या माननीय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात राहत आहे.

13. प्रतिवादी विरुद्ध याचिकाकर्त्याला या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात, \_\_\_\_\_\_\_ रोजी जेव्हा प्रतिवादी तिच्या वडिलांच्या घरी \_\_\_\_\_\_\_ येथे रवाना झाली तेव्हा कारवाईचे कारण जमा झाले आणि प्रतिवादी परत येईपर्यंत ते दिवसेंदिवस जमा होत राहते. याचिकाकर्त्याचे घर आणि त्याची कंपनी पुन्हा सुरू केली..

14. येथे वर नमूद केलेल्या प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीत या माननीय न्यायालयास कृपापूर्वक आनंद होईल:

PR A YER

त्यामुळे याचिकाकर्ता प्रार्थना करतो:

बाजूने आणि प्रतिवादीच्या विरोधात वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी डिक्री मंजूर करण्यासाठी ; आणि

b) इतर कोणताही दिलासा किंवा दिलासा जो कोर्टाला परिस्थितीनुसार योग्य वाटेल तो देखील याचिकाकर्त्याला दिला जाईल.

याचिकाकर्ता

द्वारे

., अधिवक्ता

ठिकाण:

तारीख:

पडताळणी

मी, वरील नामित याचिकाकर्ता, याद्वारे हे सत्यापित करतो की पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_ ते पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_\_\_\_ मधील या याचिकेतील मजकूर माझ्या वैयक्तिक माहितीनुसार खरा आहे आणि पॅरा क्र \_\_\_\_\_ ते पॅरा क्र \_\_\_\_\_\_\_\_ मधील मजकूर खरा आहे असे मला वाटते.

या \_\_\_\_\_\_\_ दिवशी \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_\_\_ रोजी स्वाक्षरी केली आणि सत्यापित केली

याचिकाकर्ता