**उजळणी**

**पुनरावृत्तीचे स्वरूप**

दिल्ली उच्च न्यायालयात (त्याच्या पुनरावृत्ती अधिकार क्षेत्रांतर्गत) दिवाणी पुनरावृत्ती क्रमांक \_\_\_\_\_\_\_\_

पक्षाचे नाव आणि तपशील …… .याचिका /प्रतिवादी……….

वि.

पक्षाचे नाव आणि तपशील …… .प्रतिवादी /वादी……….

दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 115 अन्वये पुनरावृत्ती जिल्हा , न्यायाधीश ………….. तारखेला ………… .. ………….. खटला क्र . ..

याचिकाकर्ता खालीलप्रमाणे सादर करतो :

1. प्रतिवादीने जिल्हा न्यायाधीश, दिल्ली यांच्या न्यायालयात खटला क्रमांक ………… .. दाखल केला होता. न्यायालयांनी प्रतिवादीच्या उक्त दाव्याचा निर्णय ………….. रोजी दिला आणि याचिकाकर्त्याला प्रतिवादीला डिक्री अंमलात आणण्याचा आदेश दिला.

2. उक्त डिक्री आणि निकालामुळे संतप्त झालेली याचिका या अर्जाला प्राधान्य देते इतर ग्राउंड मध्ये खालील :

a विद्वान न्यायाधीशांनी दिलेला डिक्री आणि निकाल बेकायदेशीर आणि निष्क्रिय आहे. b विद्वान न्यायाधीशांनी सी च्या आधारावर हा हुकूम पारित करून कायद्याची चूक केली आहे . त्या आयडी. भौतिक दस्तऐवज तयार करण्यासाठी याचिकाकर्त्याच्या अर्जाला दाद न देऊन न्यायाधीशांनी कायद्यात चूक केली .

d की असे करताना शिकलेले. अधिकारक्षेत्राच्या वापरातील न्यायाधीशाने बेकायदेशीरपणा आणि भौतिक अनियमिततेसह कार्य केले आहे.

e सांगितलेला निर्णय आणि हुकूम न्याय, समता आणि सद्सद्विवेकबुद्धीच्या विरुद्ध आहे; आणि म्हणून नाही

या न्यायालयात टिकाऊ.

3. उपरोक्त परिस्थितीत, अर्जदार असे सादर करतो की माननीय न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या नोंदी मागवण्यास आणि त्याच्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यास आणि न्यायाच्या हितासाठी आपला निर्णय आणि डिक्री घोषित करण्यास आनंद होतो .

दिनांक: Sd /-

ठिकाण: याचिकाकर्त्याचे वकील.

जर एखाद्या कोर्टाने खटला चालवला ज्यासाठी त्याच्या स्थानिक मर्यादा किंवा विषयाचा विचार करून प्रयत्न करण्याचे कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही

त्‍यामुळे, हा कायद्याने निहित नसलेल्या अधिकारक्षेत्राचा एक प्रयोग आहे. शहाण्याप्रमाणे , जिथे न्यायालयाला खटला चालविण्याचे , किंवा हुकूम अंमलात आणण्याचे, किंवा त्याच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे, परंतु त्याला कोणतेही अधिकार क्षेत्र नाही या कारणास्तव तसे करण्यास नकार दिलेला आहे, तो अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यात अयशस्वी झाल्याची घटना आहे. ते कायद्याने. त्याचप्रमाणे, ती बेकायदेशीरता आहे, किंवा न्यायालयामध्ये निहित अधिकारक्षेत्राच्या वापरामध्ये भौतिक अनियमितता आहे, जर त्याने एखाद्या व्यक्तीचे अजिबात सुनावणी न घेता त्याच्याविरुद्ध आदेश काढला तर.