**सामान्य संरक्षण**

सामान्य संरक्षण

**नकार**

         प्रतिवादी ते नाकारतो (तथ्ये सेट करा).

         प्रतिवादी ते कबूल करत नाही (तथ्ये सेट करा).

         प्रतिवादी ते मान्य करतो पण म्हणतो

**निषेध.**

         च्या प्रतिवादी फर्ममध्ये भागीदार असल्याचे प्रतिवादीने नाकारले

         प्रतिवादी नाकारतो की त्याने कराराचा आरोप केला आहे किंवा वादीसोबत कोणताही करार केला आहे.

         प्रतिवादी नाकारतो की त्याने फिर्यादीशी कथित किंवा अजिबात करार केला होता.

         प्रतिवादी मालमत्ता मान्य करतो परंतु वादीचा दावा नाही.

         प्रतिवादी फिर्यादीला फिर्यादीत नमूद केलेल्या वस्तू किंवा त्यातील कोणत्याही वस्तू विकल्याचा इन्कार करतो.

**च्या मर्यादा**

कलम किंवा लेख किंवा दुसर्‍या अनुसूचीद्वारे खटला प्रतिबंधित आहे {आता पहा भारतीय मर्यादा कायदा, 1908 (1908 चा 9).} भारतीय मर्यादा कायदा, 1877 (1877 चा 15.).

**अधिकारक्षेत्र**

न्यायालयाला त्या आधारावर खटला ऐकण्याचे कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही (कारण मांडले आहे).

हिऱ्याची अंगठी प्रतिवादीने वितरीत केल्याच्या दिवशी आणि फिर्यादीने कारवाईच्या आरोपाचे कारण स्वीकारले.

**दिवाळखोरी**

प्रतिवादीला दिवाळखोर ठरवण्यात आले आहे.

खटल्याच्या संस्थेसमोर फिर्यादीला दिवाळखोर ठरवण्यात आले आणि दावा करण्याचा अधिकार प्राप्तकर्त्याकडे निहित होता.

**अल्पसंख्याक**

कथित करार करताना प्रतिवादी अल्पवयीन होता.

**कोर्टात पेमेंट**

प्रतिवादीने संपूर्ण दाव्यासाठी (किंवा रु ., दावा केलेल्या पैशाचा काही भाग, किंवा जसे असेल) कोर्टात रु . आणि म्हणते की ही रक्कम वादीचा दावा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे [किंवा उपरोक्त भाग].

**कामगिरी पाठवली**

आरोप केलेल्या वचनाची कामगिरी (तारीख) परत करण्यात आली.

**सुटका**

वादी आणि प्रतिवादी यांच्यातील करारामुळे करार रद्द करण्यात आला.

**न्यायव्यवस्था**

फिर्यादीचा दावा खटल्यातील डिक्रीद्वारे प्रतिबंधित आहे (संदर्भ द्या).

**एस्टोपेल**

फिर्यादीला सत्य नाकारण्यापासून रोखले जाते (कोणत्या एस्टोपेलवर दावा केला जातो याविषयीचे आंतर विधान) कारण (येथे एस्टोपेल तयार करण्यावर अवलंबून असलेली तथ्ये सांगा.)

**खटल्याच्या संस्थेच्या नंतरचे संरक्षणाचे मैदान**

दाव्याची संस्था असल्याने, म्हणजे (तथ्ये सेट करा) च्या म्हणण्यावर .