**दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात** ( **वरिष्ठ विभाग),** ……….

किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायव्यवस्थेत ……… मूळ अधिकारक्षेत्र फिर्यादीच्या शीर्षकापूर्वी कोर्ट-फी स्टॅम्प लावण्यासाठी योग्य जागा सोडली पाहिजे. कोर्टाच्या नावाच्या खाली, खटल्याच्या क्रमांकासाठी जागा सोडली पाहिजे. याप्रमाणे खटला क्रमांक ……… (वर्ष) ………… .. त्यानंतर दाव्यातील पक्षकारांची नावे सर्व आवश्यक तपशिलांसह देण्यात यावीत. उदा.: AB s/o CD वयोगट……………… वर्षे , रहिवासी................................ .............. फिर्यादी विरुद्धPQ s/o RS वृद्ध …… …. वर्ष , रहिवासी ………………………………… प्रतिवादी सर्व वादी/आणि प्रतिवादी यांच्या नावापेक्षा अधिक वादी किंवा प्रतिवादी असल्यास वादी क्रमांक 1/प्रतिवादी क्रमांक 1 आणि प्रतिवादी असेच पक्षकारांच्या नावानंतर दाव्याचे शीर्षक माजी साठी दिले जावे.

**"विशिष्ट कामगिरी आणि नुकसानीसाठी खटला" किंवा "पैशाच्या वसुलीसाठी खटला" किंवा "दुर्भावनापूर्ण खटल्यासाठी नुकसानीचा दावा" किंवा "हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या 9 अंतर्गत न्यायिक विभक्ततेसाठी याचिका" जेथे वादी किंवा प्रतिवादी एक आहे अल्पवयीन किंवा अस्वस्थ मनाची व्यक्ती, वस्तुस्थिती कारण-शीर्षकात नमूद करावी. त्याच बरोबर अशा व्यक्तीने ज्याच्या मार्फत फिर्याद किंवा खटला दाखल केला आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि वर्णन देखील कारण-शीर्षकामध्ये दिले पाहिजे.**

सीपीसीच्या पहिल्या अनुसूचीच्या परिशिष्ट A मध्ये क्रमांक 2 वर दिलेले फॉर्म विशिष्ट प्रकरणांमध्ये कारण-शीर्षके तयार करण्यासाठी विशेष मदत करतील. उदाहरणार्थ, वादी किंवा प्रतिवादी असल्यास:

1) **वैयक्तिक व्यक्ती** - AB S/o………वृद्ध ….. रा. च्या ………… ..

2) **मालकीची चिंता -** AB S/o………वृद्ध ….. रा. चे……………… MIs XYZ चे मालक आणि …………. येथे व्यवसाय करत आहेत.

**3) भागीदारी फर्म** - मेसर्स XYZ, भारतीय भागीदारी कायदा, 1932 अंतर्गत नोंदणीकृत भागीदारी फर्म ………. येथे तिच्या व्यवसायाचे प्रमुख ठिकाण आहे.

**4) एक कंपनी -** मेसर्स XYZ, प्रा. लि.

कंपनी कायद्यांतर्गत समाविष्ट केलेली कंपनी ज्याचे नोंदणीकृत कार्यालय …………. येथे आहे.

**5) कंपनी लिक्विडेशनमध्ये** - मेसर्स XYZ लि. लिक्विडेटर मार्फत लिक्विडेशनमध्ये श्री. ABC यांचे कार्यालय …………..

**6) वैधानिक महामंडळ** - भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना आणि आयुर्विमा कायद्यांतर्गत स्थापना केली गेली, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय …………. येथे आहे.

**7) नगरपालिका –** दिल्ली महानगरपालिका तिच्या अध्यक्षामार्फत, टाऊन हॉल, दिल्ली.

8) अल्पवयीन - AB S/o………वृद्ध ….. एक अल्पवयीन त्याचे वडील आणि नैसर्गिक पालक S/o………वृद्ध …..

रा. च्या ………… ..

**2. फिर्यादीचा मुख्य भाग:** नंतर खटल्याचा/फिर्यादीच्या मुख्य भागाचा पाठलाग करतो. वादी न्यायालयाला आणि प्रतिवादीला प्रकरणाची माहिती देतो. तथ्यांचे विधान सलग क्रमांकित परिच्छेदांमध्ये विभागले गेले आहे. सोयीस्कर परिच्छेदामध्ये फक्त एक आरोप असावा. तारखा, वेळ आणि संख्या आकृत्यांमध्ये तसेच शब्दांमध्ये व्यक्त केल्या पाहिजेत.

**फिर्यादीचा मुख्य भाग सहसा अशा प्रकारे सुरू होतो:**

वरील नामांकित फिर्यादी खालीलप्रमाणे सांगतात:

1. ते ………………………. 'द लॉ ऑफ प्लेडिन इन इंडिया' मधील मोघाने फिर्यादीच्या शरीराचे दोन भाग केले आहेत

(१) मूळ भाग आणि

(२) औपचारिक भाग.

(1) फिर्यादीच्या शरीराचा मुख्य भाग समर्पित आहे

( i ) कारवाईचे कारण असलेल्या सर्व तथ्यांचे विधान आणि

(ii) प्रतिवादीचे स्वारस्य आणि दायित्व दर्शविणारी तथ्ये. परंतु, आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, अनेकदा वादाची सुरुवात काही प्रास्ताविक विधानांसह करणे इष्ट असते, ज्यांना 'प्रेरणाच्या बाबी' म्हणतात.

(२) फिर्यादीचा औपचारिक भाग खालील आवश्यक तपशील नमूद करेल: ( i ) कारवाईचे कारण उद्भवल्याची तारीख;

(ii) अधिकार क्षेत्राशी संबंधित तथ्यांचे विधान;

(iii) अधिकार क्षेत्र आणि न्यायालयीन शुल्काच्या उद्देशाने दाव्याचे मूल्यमापन करण्याबाबतचे विधान आणि आवश्यक न्यायालय शुल्क जोडले गेले आहे असे नमूद केले पाहिजे;

(iv) पक्षाचे अल्पसंख्याक किंवा वेडेपणाचे विधान किंवा तो एखाद्या अन्य संस्थेचे प्रतिनिधीत्व करत असेल तर फिर्यादीचे प्रतिनिधी वर्ण म्हणून विधान;

(v) मर्यादेची मुदत संपल्यानंतर खटला दाखल केला जातो तेव्हा त्याने मर्यादा कायद्यातून सूट मिळण्याचा दावा केलेला आधार किंवा कारणे दर्शविणारे विधान;

(vi) फिर्यादीने मागितलेला प्रत्येक दिलासा अचूकपणे शब्दबद्ध केला पाहिजे. नियम 7 म्हणते की प्रत्येक फिर्यादीने विशेषत: वादीने दावा केलेला दिलासा सोप्या पद्धतीने किंवा पर्यायाने सांगावा, आणि सामान्य किंवा इतर सवलती मागणे आवश्यक नाही जे नेहमी दिले जाऊ शकते कारण न्यायालय त्याच प्रमाणात विचार करेल. जणू ते मागितले होते. आणि हाच नियम प्रतिवादीने त्याच्या लेखी निवेदनात दावा केलेल्या कोणत्याही सवलतीला लागू होईल. फिर्यादी दाव्यात एकापेक्षा जास्त आरामाचा दावा करू शकतो. तो पर्यायाने आराम शोधू शकतो. वादीला त्या सर्वांवर खटला भरावा लागणाऱ्या कारवाईच्या एकाच कारणासंदर्भात एकापेक्षा जास्त सूट मागण्याचा हक्क आहे कारण त्याला वगळलेल्या सुटकेच्या संदर्भात नवीन सूट आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाची परवानगी [

**ऑर्डर 2. CPC चा नियम 2 (3)];**

(vii) स्वाक्षरी आणि पडताळणी: फिर्यादीवर वकिलामार्फत फिर्यादीची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. परंतु वादी, गैरहजेरीमुळे किंवा इतर चांगल्या कारणास्तव, फिर्यादीवर स्वाक्षरी करू शकत नसल्यास, त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी त्याच्याद्वारे अधिकृतपणे अधिकृत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने स्वाक्षरी केली पाहिजे.

पडताळणी फिर्यादी स्वतः करतात.

**पडताळणी**

मी … .. (नाव), S/o श्री...................... (वडिलांचे नाव), उपरोक्त वादी/प्रतिवादी याद्वारे परिच्छेदातील मजकूर सत्यापित करतो …… ते…. वरील तक्रारींपैकी माझ्या वैयक्तिक माहितीनुसार सत्य आणि बरोबर आहे आणि परिच्छेदातील मजकूर …… .. ते ……. (विनवणीत त्यांच्या संख्येनुसार पॅरांचा उल्लेख करा) मला मिळालेल्या माहितीवर विश्वास होता. या ………… .. (तारीख) महिन्याच्या/वर्षांच्या दिवशी ……….(ठिकाण) येथे स्वाक्षरी केली आणि सत्यापित केली .

एसडी /-

(वादी/प्रतिवादी)

**ऑर्डर 6 नियम 15 (4) सीपीसी, 1908 अंतर्गत प्रदान केल्यानुसार प्रतिज्ञापत्र देखील फिर्यादीसह संलग्न केले पाहिजे. वादी ज्यावर त्याच्या दाव्यासाठी अवलंबून आहे ते सर्व कागदपत्रे ऑर्डर 7 नियम 14 (1) सीपीसी नुसार कागदपत्रांच्या स्वतंत्र सूचीसह संलग्न केले पाहिजेत. , 1908.**