**भारतात घटस्फोट घेण्यासाठी चरणबद्ध प्रक्रिया**

प्रत्येक कायदेशीर प्रक्रियेसाठी एक विशिष्ट फ्रेमवर्क तयार केले जाते. आणि विशेषतः, जेव्हा विवाह विघटनाचा प्रश्न येतो, तेव्हा अनेक जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या लागतात. भारतातील विवादित घटस्फोटाची प्रक्रिया अविरोधित घटस्फोटापेक्षा मोठ्या प्रमाणात वेगळी आहे. विवादित घटस्फोटाच्या तुलनेत परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास ही कार्यवाही कमी व्यस्त आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी होईल. यापुढे झुडूप न मारता, आपण चरणबद्ध घटस्फोट प्रक्रियेपासून सुरुवात करूया.

**घटस्फोटाची याचिका दाखल करणे :-**

सर्वात महत्वाची पायरी म्हणजे घटस्फोटाच्या याचिकेसह प्रक्रिया सुरू करणे. घटस्फोटाची याचिका दाखल करताना विचारात घेण्याच्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे आहेत.

**परस्पर संमतीने घटस्फोट:**

मी \_ परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13B, किंवा पारसी विवाह किंवा घटस्फोट कायदा, 1936 च्या कलम 32B, भारतीय घटस्फोट कायदा, 1869 चे कलम 10A किंवा विशेष विवाह कायद्याच्या कलम 28 मध्ये दाखल केला जाईल. , 1954, पक्षांच्या स्थितीवर अवलंबून.   
ii परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करताना, जोडप्याने किमान 1 वर्ष वेगळे असणे आवश्यक आहे आणि भारतीय घटस्फोट कायद्यानुसार, विभक्त होण्याचा कालावधी 2 वर्षे आहे. iii. देखभाल, मालमत्तेचे वितरण, स्त्रीधन , मुलांचा ताबा इ.ची रूपरेषा देणारा समझोता करार याचिकेसोबत जोडला जावा.   
iv पहिले स्टेटमेंट रेकॉर्ड केल्यानंतर, कोर्ट सहा महिन्यांचा कालावधी देते ज्याला "कूलिंग-ऑफ" कालावधी म्हणून ओळखले जाते. हा कालावधी काही अटींच्या अधीन राहून माफ केला जाऊ शकतो.v. याचिका दाखल केल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत दुसरे विधान नोंदवले जावे.

**विवादित घटस्फोट:**

मी \_ जेव्हा फक्त एकच पक्ष वेगळे व्हायला तयार असेल, तेव्हा तो/ती घटस्फोटाच्या याचिकेचा मसुदा तयार करून कौटुंबिक न्यायालयात प्रक्रिया सुरू करू शकतो.   
ii हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13 किंवा मुस्लिम विवाह कायदा, 1939 च्या कलम 2 किंवा भारतीय घटस्फोट कायदा, 1869 च्या कलम 10 किंवा पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, 1936 च्या कलम 32 अंतर्गत विवादित घटस्फोट दाखल केला जाऊ शकतो. iii   
. नमूद केलेल्या कायदेशीर कारणांसह याचिका योग्यरित्या मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे आणि कागदपत्रे जोडलेली असणे आवश्यक आहे.iv. वैवाहिक गुन्ह्याला माफ करता कामा नये.

**भारतात घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे**

काही आवश्यक कागदपत्रे आहेत ज्यांसह तयार केले पाहिजे.

**1. परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास**   
i . याचिकाकर्त्यांचे वय, ओळखीचा पुरावा आणि पत्ता (परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास पती आणि पत्नी दोघेही).   
ii 2 पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र.iii. विवाहाचा पुरावा जसे विवाह प्रमाणपत्र किंवा विवाह छायाचित्रे.iv. समझोता करारv. संबंधित अधिनियमांमध्ये नमूद केलेल्या वेळेसाठी जोडपे विभक्त झाले असल्याचा पुरावा.vi. याचिकेसोबत वकलतनामा आणि इतर प्रतिज्ञापत्रेही सादर केली आहेत.

**2. विवादित घटस्फोटाच्या बाबतीत**   
i . याचिकाकर्त्याची ओळख दस्तऐवज;   
ii विवाहाचा पुरावा जसे विवाह प्रमाणपत्र किंवा विवाह छायाचित्रे.iii. याचिकाकर्त्याने घेतलेल्या घटस्फोटाचे कारण सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे, जर असतील तर.iv. आयकर विवरणपत्रे (परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास पती आणि पत्नी दोघेही) v. याचिकाकर्त्याचा व्यवसाय आणि मोबदला तपशील (परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास पती आणि पत्नी दोघेही).vi. याचिकाकर्त्याच्या मालकीची मालमत्ता आणि मालमत्ता (परस्पर संमतीने घटस्फोट झाल्यास पती आणि पत्नी दोघेही).vii. याचिकेसोबत वकलतनामा आणि इतर प्रतिज्ञापत्रेही सादर केली आहेत.

**समन सेवा**

विवादित घटस्फोटादरम्यान, दुसऱ्या जोडीदाराला घटस्फोटाच्या याचिकेबाबत माहिती देण्यासाठी समन्स पाठवले जाते. समन्स मिळाल्यावर प्रतिवादी समन्समध्ये नमूद केलेल्या तारखेला वैयक्तिकरित्या किंवा समुपदेशकाद्वारे उपस्थित राहू शकतो. दुस-या पक्षाला दिलेले समन्स घटस्फोटाच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी ज्या तारखेला त्याला/तिला न्यायालयात हजर राहायचे आहे त्या तारखेसह उपलब्ध आहे. जर, दुसरी जोडीदार सुनावणीच्या तारखेला कोर्टात हजर नसेल, तर याचिकाकर्त्याला पूर्वपक्षाची संधी मिळेल. या पूर्वपक्षीय सुनावणीच्या संधीनुसार, प्रक्रिया संपुष्टात आणून याचिकाकर्त्याला घटस्फोटाचा हुकूम मंजूर केला जाईल.

**प्रतिसाद**

हजर झाल्यानंतर प्रतिवादीला घटस्फोटाच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मिळतो. प्रत्युत्तरात प्रतिवादीने याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यांचा प्रतिकार करावा आणि त्याची/तिची बाजू न्यायालयाला सांगावी लागेल.

**प्रतिकृती**

प्रतिवादीने उत्तर दाखल केल्यानंतर, याचिकाकर्ता एक प्रतिकृती दाखल करू शकतो जो सामान्य माणसाच्या दृष्टीने प्रतिवादीने दाखल केलेल्या उत्तराचे उत्तर आहे. प्रतिकृतीमध्ये, याचिकाकर्त्याने प्रतिवादीने केलेल्या सर्व दाव्यांचे प्रतिवाद केले.

**चाचणी**

विवाहित जोडप्यादरम्यान सर्व आरोप आणि पुरावे न्यायालयात संबोधित केले जातील. खटल्यादरम्यान, दोन्ही पक्ष आपापल्या घटस्फोटाच्या वकिलांच्या मदतीने साक्षीदारांसह त्यांचे मुद्दे आणि पुरावे सादर करतील. केसच्या प्रत्येक पैलूचा शोध घेण्यासाठी कसून पुरावे आणि उलटतपासणी केली जाते.

**अंतरिम आदेश(चे)**

अंतरिम आदेश हा घटस्फोट प्रक्रियेतील एक अतिरिक्त टप्पा आहे ज्यासाठी मुख्यतः विचारले जाते. भारतात विवाह विघटन ही एक सोपी प्रक्रिया नाही जी लगेच संपेल अशी अपेक्षा करता येईल. हे 6 महिन्यांच्या कालावधीत संपू शकते किंवा 3-4 वर्षे किंवा त्याहूनही अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे त्या कालावधीत, मुलाचा शारीरिक ताबा किंवा आर्थिक संकट यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात ज्यासाठी अर्जदार किंवा प्रतिवादीसाठी न्यायालयाकडून अंतरिम आदेश तयार केले जातात.

**मुख्यतः, अंतरिम आदेशांसाठी अर्ज दाखल केला जातो:**

मी \_ अंतिम आदेश मिळेपर्यंत देखभाल किंवा आर्थिक सहाय्य.   
ii अंतिम आदेशापर्यंत मुलाचा ताबा.

**युक्तिवाद**

घटस्फोटाच्या वकिलासाठी सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे युक्तिवादाचा टप्पा. दोन्ही पक्षांचे वकील आपल्या अशिलाचे म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांनंतर न्यायालयात युक्तिवाद करणार आहेत. विविध विवाद (मुलांचा ताबा, पोटगी, भेटीचे अधिकार, मालमत्तेचे वितरण, मालमत्ता) देखील या टप्प्यावर संबोधित केले जातील.

**अंतिम आदेश**

या सर्व पायऱ्या पार केल्यानंतर आणि युक्तिवाद आणि पुराव्यांसह खात्री पटल्यानंतर, न्यायालय घटस्फोटाचा आदेश मंजूर करेल. कोर्टाच्या निर्णयावर पक्षकारांपैकी कोणीही समाधानी नसेल तर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

**प्रतिज्ञापत्र: मुस्लिम विवाह कायदा, 1939 च्या विघटनाच्या कलम 2 अंतर्गत**

**मा.जिल्हा न्यायालयासमोर,**

20 मध्ये शपथपत्र

याचिकाकर्ता:

वि.

प्रतिसादकर्ता:

शपथपत्र

I, ,W /o , D/o,

वृद्ध वर्षे, आता राहतात, करू

याद्वारे गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो आणि पुढीलप्रमाणे सांगतो :-

1. मी म्हणतो की, मी वरील नावाचा साक्षीदार आहे आणि मला   
खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीची चांगली माहिती आहे. मी या प्रतिज्ञापत्रावर शपथ घेण्यास सक्षम आहे.

2. मी म्हणतो की, मी आणि माझे पती, म्हणजे येथे प्रतिवादी दोघेही आहोत

मुस्लिम आणि मुस्लीम कायद्यानुसार विवाह झाला ,

,20 रोजी

3. मी म्हणतो की, प्रतिवादीवर खटला चालवला गेला आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आले आणि   
कलम 376 अंतर्गत सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली.

भारतीय दंड संहिता, 1860 जिल्ह्याद्वारे सत्र प्रकरण क्र

आणि सत्र न्यायालय. पुढे, प्रतिसादकर्त्याने पसंत केलेले आवाहन,

वरील उपरोक्त शिक्षेविरुद्ध फौजदारी अपील क्र

माननीय उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. प्रतिवादीने माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडे न जाता, वर नमूद केलेली शिक्षा अंतिम झाली आहे.

मी म्हणतो की, उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता, मी प्रतिवादीसोबतचे माझे लग्न विघटन करण्याच्या आदेशास पात्र आहे.

त्यामुळे न्याय, समता आणि सद्सद्विवेकबुद्धीच्या हितासाठी हे माननीय न्यायालय विवाह विघटनासाठी योग्य आदेश जारी करण्यास प्रसन्न होईल.

Sd./ प्रतिवादी.

पडताळणी

या दिवशी, 20 रोजी सत्यापित केले की द

वरील प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर माझ्या उत्कृष्ट माहितीनुसार, विश्वास आणि माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे आणि त्यामधून कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट दडवून ठेवण्यात आलेली नाही.

Sd./ प्रतिवादी.

या दिवशी , २० तारखेला मला वैयक्तिकरित्या ओळखत असलेल्या साक्षीदाराने गंभीरपणे प्रतिज्ञापत्र केले आणि माझ्यासमोर स्वाक्षरी केली.

Sd./

प्रतिवादीचे वकील.

टीप: प्रतिज्ञापत्र कायद्यानुसार विहित केलेल्या योग्य प्राधिकरणाद्वारे प्रमाणित केले जावे. प्रतिज्ञापत्रांमध्ये प्रार्थना टाळली जाऊ शकते आणि शक्य तितके आणि व्यावहारिक तथ्ये दिली जाऊ शकतात.

# मुस्लिम विवाह कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत प्रतिज्ञापत्र.

## मुस्लीम विवाह विसर्जित करण्याच्या अर्जासोबत दाखल करावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचे स्वरूप

मुस्लिम विवाह कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत मुस्लिम विवाह विसर्जित करण्याच्या अर्जाला याचिकाकर्त्याच्या प्रतिज्ञापत्रासह समर्थन दिले पाहिजे. अर्जामध्ये घटस्फोटाचे कारण स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. मुस्लिम विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट मागण्याची कारणे प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपानंतर खाली दिली आहेत.

मुस्लिम विवाह कायद्यांतर्गत विवाह विघटनासाठी प्रतिज्ञापत्राचे नमुना नमुना खाली दिलेला आहे:

**माननीय \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ न्यायालयासमोर \_\_\_\_\_\_\_   
ओपी क्रमांक \_\_ पैकी २०\_\_**

श्रीमती \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **याचिकाकर्त्या**

**विरुद्ध**

श्री. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **प्रतिवादी**

**शपथपत्र**

मी, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ची पत्नी, \_\_\_\_\_\_ ची मुलगी \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ , वयोवृद्ध\_\_\_\_\_\_ वर्षे, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ चा रहिवासी, याद्वारे गंभीरपणे प्रतिज्ञा करतो आणि पुढीलप्रमाणे सांगतो:

1. मी म्हणतो की, मी वरील नावाचा साक्षीदार आहे आणि मला खटल्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीची चांगली माहिती आहे. मी या प्रतिज्ञापत्रावर शपथ घेण्यास सक्षम आहे.

2. मी म्हणतो की, मी आणि माझे पती, म्हणजे येथे प्रतिवादी दोघेही मुस्लीम आहोत आणि मुस्लिम कायद्यानुसार \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_20\_\_ रोजी विवाह केला होता.

3. मी म्हणतो की, प्रतिवादी \_\_\_\_\_\_\_\_ या वर्षी नोकरीसाठी परदेशात गेला होता. पहिले ६ महिने त्याच्याशी संवाद होता. त्यानंतर माझा कोणताही संवाद झालेला नाही. आम्ही त्याला \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ देशातून शोधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अद्याप माहिती प्राप्त झालेली नाही.

४. प्रतिवादीचा ठावठिकाणा पाच वर्षांच्या कालावधीत माहीत नाही.

5. मी म्हणतो की, उपरोक्त वस्तुस्थिती लक्षात घेता, मी प्रतिवादीसह माझे विवाह विघटन करण्याच्या डिक्रीसाठी पात्र आहे.

6. त्यामुळे न्याय, समता आणि सदसद्विवेकबुद्धीच्या हितासाठी हे माननीय न्यायालय विवाह विघटनासाठी योग्य आदेश जारी करण्यास प्रसन्न होईल.

**डिपेनंट**

**पडताळणी**   
20\_\_ च्या \_\_\_\_\_ दिवशी सत्यापित केले आहे की वरील प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर माझ्या सर्वोत्तम माहिती, विश्वास आणि माहितीनुसार सत्य आणि बरोबर आहे आणि त्यातून कोणतीही महत्वाची गोष्ट लपवून ठेवण्यात आलेली नाही.

**डिपेनंट**

\_\_\_\_\_,२०\_\_> या दिवशी, मला वैयक्तिकरित्या ओळखत असलेल्या साक्षीदाराने माझ्यासमोर गंभीरपणे प्रतिज्ञा केली आणि स्वाक्षरी केली.

**प्रतिवादीसाठी वकील**

## मुस्लिम विवाह विघटन कायदा, 1939 मधील कलम 2

**2. विवाह विसर्जित करण्यासाठी डिक्रीसाठी कारणे**

मुस्लीम कायद्यानुसार विवाहित स्त्रीला खालीलपैकी कोणत्याही एका किंवा अधिक कारणांवरून तिचा विवाह विसर्जित करण्याचा हुकूम मिळविण्याचा अधिकार असेल, म्हणजे:

( i ) चार वर्षांच्या कालावधीत पतीचा ठावठिकाणा माहीत नाही;

(ii) पतीने दुर्लक्ष केले आहे किंवा दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी तिच्या देखभालीची तरतूद करण्यात अयशस्वी झाले आहे;

(iii) पतीला सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी कारावासाची शिक्षा झाली आहे;

(iv) पती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी, वाजवी कारणाशिवाय, त्याच्या वैवाहिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला आहे;

(v) लग्नाच्या वेळी पती नपुंसक होता आणि तसाच आहे;

(vi) पती दोन वर्षांपासून वेडा आहे किंवा कुष्ठरोग किंवा विषाणूजन्य लैंगिक आजाराने ग्रस्त आहे;

(vii) तिचे वय पंधरा वर्षे पूर्ण होण्याआधी तिच्या वडिलांनी किंवा इतर पालकांनी लग्न केले होते, अठरा वर्षे पूर्ण होण्याआधी विवाह नाकारला.

परंतु विवाह संपन्न झाला नाही

(viii) पती तिच्याशी क्रूरतेने वागतो, म्हणजे

(अ) तिच्यावर नेहमीचे अत्याचार करतो किंवा अशा आचरणामुळे शारीरिक दुर्व्यवहार होत नसला तरीही, किंवा

(b) वाईट प्रतिष्ठित स्त्रियांशी संगत करतो किंवा कुप्रसिद्ध जीवन जगतो, किंवा

(c) तिला अनैतिक जीवन जगण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करते, किंवा

(d) तिच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावते किंवा तिच्यावरील तिच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्यास प्रतिबंध करते, किंवा

(इ) तिला तिचा धार्मिक व्यवसाय किंवा प्रथा पाळण्यात अडथळा आणतो किंवा

(f) जर त्याला एकापेक्षा जास्त बायका असतील तर, कुराणच्या आदेशानुसार तिच्याशी समान वागणूक देत नाही;

मुस्लीम कायद्यांतर्गत विवाह विघटनासाठी वैध म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या इतर कोणत्याही कारणावर :

परंतु असे की-   
(अ) जमिनीवर कोणताही हुकूम काढला जाणार नाही (iii) शिक्षा अंतिम होईपर्यंत

(b) जमिनीवर पारित केलेला हुकूम ( i ) अशा डिक्रीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू होणार नाही आणि जर पती त्या कालावधीत व्यक्तीशः किंवा अधिकृत एजंटमार्फत हजर झाला आणि त्याने न्यायालयाचे समाधान केले की तो आपली वैवाहिक कर्तव्ये पार पाडण्यास तयार आहे, न्यायालयाने हा हुकूम बाजूला ठेवला आहे; आणि

(c) जमिनीवर डिक्री पास करण्यापूर्वी (v) न्यायालयाने, पतीने अर्ज केल्यावर, पतीने अशा आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत न्यायालयाचे समाधान करणे आवश्यक असलेला आदेश देईल. नपुंसक, आणि जर पतीने अशा कालावधीत न्यायालयाचे समाधान केले तर, या कारणास्तव कोणताही हुकूम पारित केला जाणार नाही.

# मुस्लिम महिला (विवाहावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, 2019

**नाही. 20 ऑफ 2019 [31 जुलै 2019.]**

विवाहित मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या पतीकडून तलाक देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी एक कायदा.

भारतीय प्रजासत्ताकच्या सत्तरव्या वर्षी संसदेने तो खालीलप्रमाणे लागू केला असेल :-

**धडा I प्राथमिक**

## विभाग 1 लहान शीर्षक, विस्तार आणि प्रारंभ

जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारताला लागू होईल . (3) तो 19 सप्टेंबर 2018 रोजी अंमलात आला आहे असे मानले जाईल.

## विभाग 2 व्याख्या

2. या कायद्यात, संदर्भ अन्यथा आवश्यक असल्याशिवाय, -

(a) "इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म" चा अर्थ माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 2 च्या उप-कलम (1) च्या खंड (r) मध्ये त्याला नेमून दिलेला समान अर्थ असेल;

(b) "दंडाधिकारी" म्हणजे विवाहित मुस्लीम महिला राहत असलेल्या परिसरात, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 अंतर्गत अधिकार क्षेत्राचा वापर करणारा प्रथम श्रेणीचा न्यायदंडाधिकारी; आणि

(c) " तलाक " म्हणजे तलाक -ए- बिद्दत किंवा मुस्लिम पतीने उच्चारलेल्या तात्कालिक आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोटाचा प्रभाव असणारा तलाकचा इतर कोणताही प्रकार .

**धडा II तलाक निरर्थक आणि बेकायदेशीर असल्याची घोषणा**

## कलम 3. तलाक रद्दबातल आणि बेकायदेशीर आहे

मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीवर तलाकचा कोणताही उच्चार , शब्दांद्वारे, एकतर बोलून किंवा लिखित किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे केला असेल, तो निरर्थक आणि बेकायदेशीर असेल.

## तलाक उच्चारण्याची शिक्षा

कोणताही मुस्लिम पती जो कलम ३ मध्ये संदर्भित तलाकचा आपल्या पत्नीवर उच्चार करतो, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो दंडालाही पात्र असेल.

**प्रकरण तिसरा विवाहित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण**

## कलम 5. निर्वाह भत्ता

सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींच्या सामान्यतेचा पूर्वग्रह न ठेवता, ज्या विवाहित मुस्लिम स्त्रीवर तलाकचा उच्चार केला जातो, ती तिच्या पतीकडून तिच्या आणि आश्रित मुलांसाठी इतका निर्वाह भत्ता घेण्यास पात्र असेल. दंडाधिकारी ठरवू शकतात.

## कलम 6. अल्पवयीन मुलांचा ताबा

सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले तरी, विवाहित मुस्लिम स्त्रीला तिच्या पतीने तलाक घोषित केल्यावर तिच्या अल्पवयीन मुलांचा ताबा घेण्याचा अधिकार दंडाधिकार्‍याने ठरवल्याप्रमाणे असेल.

## कलम 7. गुन्हा दखलपात्र, कंपाऊंड करण्यायोग्य, इ

7. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्‍ये काहीही असले तरी,- (अ) या कायद्यान्‍वये शिक्षेचा गुन्हा दखलपात्र असेल, जर गुन्‍याच्‍या घटनेशी संबंधित माहिती पोलिस ठाण्‍याच्‍या प्रभारी अधिकार्‍याला दिली असेल तर विवाहित मुस्लीम स्त्री जिच्यावर तलाकचा उच्चार केला जातो किंवा तिच्याशी रक्ताने किंवा विवाहाने संबंधित कोणतीही व्यक्ती; (b) या कायद्यान्वये दंडनीय गुन्हा, ज्या विवाहित मुस्लीम स्त्रीवर दंडाधिकार्‍याच्या परवानगीने तलाक घोषीत केला जातो, अशा अटी व शर्तींवर, तो ठरवू शकेल अशा अटींवर, संमिश्र असेल; (c) या कायद्यान्वये शिक्षापात्र गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जामिनावर सोडता येणार नाही, जोपर्यंत आरोपीने दाखल केलेल्या अर्जावर आणि ज्या विवाहित मुस्लिम महिलेवर तलाक घोषीत करण्यात आला आहे, तिची सुनावणी घेऊन न्यायदंडाधिकारी याचे समाधान होत नाही की, त्यासाठी वाजवी कारणे आहेत . अशा व्यक्तीला जामीन देणे.

## कलम 8. रद्द करणे आणि बचत करणे

(1) मुस्लिम महिला (विवाहावरील अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश, 2019 याद्वारे रद्द करण्यात आला आहे. (२) असे रद्द केले असले तरी, मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश, २०१९ अंतर्गत काहीही केले किंवा केलेली कोणतीही कृती या कायद्याच्या तरतुदींनुसार केली गेली किंवा केली गेली असे मानले जाईल.